HUGO GROTIUS.
Regine Regnique Sueciae Consiliarius corundemque ad Regem Christianissimum Legatus ordinarius, quondam Syndicus Roterdamensis, eysdemque Urbi in Conventu Ordinum Hollandiae & Westfrie Delegatus.
HUGO GROTIUS,
Regina Regni Sueciae Consiliarius et ad Regem Christianissimum Legatus ordinarius, quondam
Syndicus Roterdamensis, judicemque Orbis in Conventu
Ordinum Hollandiae & Westfriae Delegatus.
HUGONIS GROTII
DE
JURE BELLII
AC PACIS
LIBRI TRES,
In quibus Jus Naturæ & Gentium, item Juris Publici præcipua explicatur.
Cum ANNOTATIS Authoris, ex postrema ejus ante obitum cura.
Accesscrunt Annotata in
EPISTOLAM PAULI AD PHILEMONEM,
Dissertatio de MARI LIBERO, & Libellus singularis de AQUITATE, INDULGENTIA, & FACILITATE,
quem NICOLAUS BLANCHARDUS Belga-Leidensis,
e codice Authoris descripsit & vulgavit.

Ne nec non
JOANN, FRID. GRONOVII V.C. NOTÆ
in totum opus de Jure Belli ac Pacis.

AMSTELODAMI,
Sumptibus JANSSONIO-WAESBERGIIORUM,
M D C L X X X I X .
Summa Privilegiorum.

Privilegiis à Sacra Caesarea Majestate, nec non Christianissimo Gallicarum Rege, ut & Præ-potentibus Dominis Feederatæ Belgicæ Ordinis, Petro Grotio concessis, cautum est, ne quis citra ejus voluntatem & consensum per 15, annos Hugonis Grotii Opera vel aliquam eorum partem quacumque formâ aut in aliam linguam verâ imprimat aut excudat; vel alibi impressâ in eorum ditiones inferat atque divendat, sub omnium librorum & alia insuper pecuniae multâ, quemadmodum latius in diplomaticis patet.

Horum privilegiorum solumne in Ioannem Blaeu transcripsit

P. GROTIUS.
PRIVILEGIE.

De Staten van Holland ende Westvriesland, Doen te weten: Alsoo Ons vertoont is by Joannes Janstomius van Waaeberge en zijn Sonen, Boekverkopers tot Amsterdam, ende Aarnout Leers, Boekverkoper in 't Gravenhage, hoe dat 't Sy Supplianoten op den xv. Julij xvij C. vier en sevens- tig van de Weduwte en Erfgenamen van wijlen Johan Blaau, in zijn leven Boekverkoper tot Amsterdam, by opweytinge in compagie gekoht hadden alle de Exemplaren van Seker Boek, genaemt Hugo Grornyx de Jure Belli ac Pacis, in eckavo; metten eygendom van de copie en privilegje: volk Boek na wederom by haar Supplianoten met groote kosten wierd ber- dukt; maar waren sy Supplianoten bedugt, dat eenige nijdige en baatlo- kende menschen 't selve Boek althier te Lande wel mogten naadrukken, ofte elders nagedrukt, hier te Lande tot haar Supplianoten groot nadeel, souden onbrengen. Soo koerde sy Supplianoten baar tot Ons, in alle onderdanig- heyt versijckende, dat het Onse goede geliefde zijn mogte, de Supplianoten te vergunnen met een Privilegje, waar by aan haar Supplianoten voor haar selve, bare erven, ofte aftie verkrijgende, geconfenteert en ge- odtroyeert wierde, om, geduyrende deen tijd van vijftien eerst-komende Jaren, het selve Boek te mogen drukken, met verbod, dat niemand, wie by mogte zijn, geduyrende deen selven tijd, 't voorfs. Boek in 't geheel, ofte ten dele, 't zy ook de text alleen, ofte met bygevoegde aantekeningen ofte uitleggingen, soo van den Auther zelfs, ofte yenaant anders, op eenniger- kunde manieren in 't groot ofte kleyn, hier te Lande souden mogten naadruk- ken, doen naadrukken, verbandelen ofte verkopen, ofte elders nagedrukt, binnen Onsen Landen te brengen, verbandelen, ofte verkopen, op sekere grote panen, by de Contraaventeurs te verbreuren. Soo iff: Dat wv de fake en 't verfoek voorfs, overgemenkt behende, en gemegen, waaende ter bede van de Supplianoten, ytt Onse regte wetenschap, Souvereagne magt en authoriteit, de selve Supplianoten geconfenteert, geaccoerdeert, en ge- odtroyeert hebben, confenteeren, accorderen, en odtroyeren mits desen, dat sy voor haar selven, bare erven, ofte aftie verkrijgende, geduyrende deen tijd van vijftien eerst-agtereenvolgende Jaren, 't voorfs. Boek, ge- naemt Hugo Grornyx de Jure Belli ac Pacis, binnen den voorfs. Onsen Lande alleen fullen mogten drukken, doen drukken, uitgewen en verkopen. Verbiedende daeromme allen ende een ygelecken het selve Boek in 't geheel ofte ten deel, 't zy ook de text alleen, ofte met bygevoegde aantekeningen ofte uitleggingen, soo van den Auther zelfs, ofte yenaant anders, na te drukken, ofte elders nagedrukt binnen den selven Onsen Landen te brengen, ytt te geven ofte te verkopen, op verbuerte van alle de nagedrukte, ingebragte ofte verkogte Exemplaren, ende een beete van drie hundert galdens daar bouden, te verbreuren; t appliceren een derde part, voor den
Officier die de calange doen sal, een derde part voor den Armen der plaat-
se, daar het cajus voor-wallen sal, ende het resterende derde part voor de
Supplianten, alles in dien verstande, dat Wij de Supplianten met desen
Onsen Oëtroye willende gratificeren, tot verhoedinge van hare schade,
door het nadrukken van't voorz. Boek, daar door in eenigen deele ver-
staan den inhoud van dien te autoriseren of advoqueren, ende veel min
het selve onder Onser protectie en bescherming eenig meerder credit, aanzien, ofte reputatie te geven; nemaar den Supplianten, in cas daar in iets
onbeoordeelde soude mogen influieren, alle het selve tot hare laste, zullen
gebouden wesen te verwantwoorden; Tot dien eynde wel expresselijk be-
geerende, dat by aldien sy desen Onsen Oëtroye voor het selve Boek zullen
willen stellen, daar van gena geabrevierde, ofte gecombireerde mentie
zullen mogen maken; nemaar gebouden zullen wesen het selve Oëtroy in 't
geheel en sonder eenige omiffie daar voor te drukken, ofte doen drukken, op
paeve van het effect of dien te verliesen; Ende ten eynde de Supplianten
desen Onsen consentte en Oëtroye mogen genieten als naar behoren,
Laften Wij allen ende eenen jegelijken die 't aangaan mag, dat sy de Sup-
plianten van den inhoud van desen doen ende laten gedogen; rustelijk,
weelderl, ende volkomenlijk genieten en gebruiken, cofferende alle belet
ter contrarie. Gedaan in den Hage, onder Onsen grooten Zegele bier aan
den hangen, den xij. Decemb. in 't Jaar ons Heeren en Saligmakers
duissent fes bondert aeg en seventig.

Was geparaphceert,

A.B. Waëlenaer, **

Onderfloont

Ter Ordonnantie van de Staten,

Geteekent,

HERB. VAN BEAUMONT,
1678,
LUDOVICO XIII
CHRISTIANISSIMO
FRANCORUM & NAVARRÆ
REGI,

HUGO GROTIUS.

Udet hic liber, Regum eminentissime, Tuum sibi augustum nomen inscribere, non sui, non Auctoris, sed argumenti fiducia, pro Juslitia quippe scriptus; qua virtus adeo Tua est, ut inde tuis meritis & humani generis suffragio dignissimum tanto Rege cognomentum acceperis, ut jam ubique Justi appellatione non minus quam Ludovici noscaris. Speciosi Romanis Ducibus videbantur ex Creta, Numidia, Africa, Asia, aliisque devictis gentibus tituli. At quanto Tuum illustrius, quo significaris nullius populi, nullius hominis, sed ejus quod injustum est & hostis ubique, & victor semper? Magnum putarunt Egyptii reges, si patris hic, matris ille, fratrum amans alius dicerentur. At quantulæ hæ partes sunt tui nominis, quod non ista tantum, sed quicquid pulchrum & honestum excogitari potest, ambitu suo complectitur; Justus es, cum Magni supra omne id quod dici potest Regis Patris tui memoriam.
honoras ipsum imitando: Justus, cum Fra-
trem modis omnibus, sed nulla re magis quam
exemplo tuo instruis: Justus, cum Sorores
summis matrimoniis ornas: Justus, cum se-
pultas prope leges revocas, &; quantum po-
tes, ruenti in pejus sæculo temet opponis:
Justus, sed simul clemens, cum subditis, quos
tua bonitatis ignorantia ab officii limite trans-
versos egerat, præter peccandi licentiam nihil
adimis, nec vim aduers animis circa divina di-
versum à te sentientibus: Justus simulque mi-
sericors, cum oppressos populos, afflictos Prin-
cipes tua autoritate relevas, nec fortunæ ni-
mium licere permittis. Quæ tua singularis be-
nescentia, &; in tantum Deo similis quantum
humana natura patitur, me cogit ut hae quoque
publica allocutione gratias tibi pro me priva-
tim habeam. Nam quemadmodum caelestia
śidera non tantum magnis mundi partibus se in-
fundunt, sed ad singula animantia vim suam
patiuntur descendere; ita tu, in terris beni-
gnissimum fidus, non contentus erigere Prin-
cipes, sublevare populos, mihi quoque in pa-
tria male habito & præsidium voluisti esse, &
solatium. Accedit ad implendum Justitia or-
bem post actiones publicas etiam privata vite
 tuae innocentia & puritas, digna quam non ho-
mines tantum, sed & aetheriae mentes admiren-
tur. Nam quotusquisque de plebe infima, imo
de ipsis illis qui a mundi confortio se abscliffe-
runt, ita se ab omnibus culpis immunem præ-
fitat, ut tu, in ea positus fortuna quæ innu-
meris
meris peccandi illecebris undique obsidetur? Quantum vero hoc est, inter negotia, in turbā, in aula; inter tot tam diversa peccantium exempla id consequi, quod alīs solitudo vix, sæpe ne vix quidem, præstat? Hoc vero est non Justi tantum sed & Sancti nomen in hac ipsa vita mereri, quod majoribus tuis Carolo Magno & Ludovico piorum consensus post obitum tribuit: hoc est esse non gentilitio sed suo proprio jure Christianissimum. Sed Justitiae cum pars nulla à te aliena sit, illa tamen quæ circa libri hujus materiam, id est circa belli pacisque consilia, versatur, eo proprie tua est quo Rex es, & quidem Rex Francorum. Ingens hoc regnum tuum, quod per tanta tam felicium terrarum spatio in utrumque mare procurrīt: sed majus hoc regno regnum est, quod regna aliena non concupiscis. Dignum hoc tua pietate, dignum isto fastigio, non cujusquam jus armis attentare, non veteres turbare fines; sed in bello pacis gerere negotium, nec incipere nisi hoc voto ut quam primum deśinas. Quam vero pulchrum hoc, quam gloriōsum, quam ipsi conscientiæ lærum, ut si quando te Deus ad suum regnum, quod solum tuo melius est, vocaverit, audacter possis dicere: Hunc ego à te gladium pro Justitiae tutela accepi, hunc tibi nullius temere fusi sanguinis reum, purum, in fontemque reddo. Ita fiet, ut quas nos nunc regulas ex libris petimus, in poletum ex Tuis actionibus tanquam ex perfectissimo exemplari petantur. Quod ipsum cum sit maximum, plus ta-
tamen aliquid à Te exigere audent Christianorum populi: ut scilicet exstinctis ubique armis pax sua non imperiiis tantum, sed & Ecclesiae te audore redeat; discatque nostra ætas arbitrium subire ejus ætatis, quam vera sinceraque fide Christianam suisse Christiani omnes profitemur. Pertæsos discordiarum animos excitat in hanc spem recens contracta inter Te & sapientissimum pacisque illius sanctæ amantissimum Magnæ Britanniae Regem amicitia, & auspiciatissimo Sororis Tuae matrimonio fæderata. Difficile negotium, propter studia partium gliscentibus in dies odiis inflammatæ: sed tantis Regibus nihil dignum, nisi quod difficile, nisi quod ab aliis omnibus desperatum. Deus pacis, Deus justitiae, Rex justæ, Rex pacificæ, cum aliis bonis omnibus tum hac etiam laude cumulet Tuam Tuae proximam Majestatem. Glo Iō c xxv.
XXIII. De causis dubii.
XXIV. Monica de non temere etiam ex jusitis causis susciipiendo bello.
XXV. De causis belli pro aliis susciipandis.
XXVI. De causis justis ut bellum geratur ab his qui sub alieno imperio sunt.

LIBRI TERTII
CAPITA.

I. Quantum in bello licet, regula generales ex jure natura: ubi & de delis & mendacio. Pag. 627
II. Quoniam jure gentium bona subisorum pro debito impertantium obligatur: ubi de repressaliis. 663
III. De bello justo in selenum jure gentium: ubi de indictione. 679
IV. De jure interficiendi hostes in bello selenum, & aliæ vi in corpus. 691
V. De rebus vaflandis eripendiisque. 697
VI. De jure acquirendi bello capita. 702
VII. De jure in captivis. 719
VIII. De imperio in victis. 737
IX. De postlimino. 741
X. Monica de bis qui sunt in bello injusto. 756
XI. Temperamentum circa jure interficiendi in bello justo. 762
XII. Temperamentum circa vaflationem & similia. 788
XIII. Temperamentum circa res captas. 804
XIV. Temperamentum circa captos. 807
XV. Temperamentum circa acquisitionem imperii. 816
XVI. Temperamentum circa ea quae jure gentium postliminium causant. 814
XVII. De bis qui in bello mediis sunt. 818
XVIII. De bis qui in bello publico privatis sunt. 833
XIX. De sibie hostes. 837
XX. De sibie publica quod bellum factur: ubi de pacis passione, de sorte, de cœramine condito, de arbitrio, decisione, obstidibus, pignoribus. 849
XXI. De sibie manente bello: ubi de induciis, commissis, cæsiorum redemptione. 875
XXII. De sibie minorum potestatum in bello. 887
XXIII. De sibie privata in bello. 893
XXIV. De sibie tacita. 897
XXV. Conclusionis cum monitis ad fiem & pacem. 908
IN TRES LIBROS
DE JURE BELLI AC PACIS
PROLEGOMENA.

Us civilis, sive Romanum, sive quod quique patrium est, aut illustrare commentariis, aut contra tum ob oculos posse aggressi sunt multi, at jus Gentium.

G R A N O V I I N O T E M


Prioris membri quatuor sunt articuli: primus, proprius tentacio illorum, qui justum esse rem imaginariam, unibranciam, appellationem sine certe & specie, ut Caesar de Republica loqueatur.

Secondus, reformatio quodem tentationem. Tertius,confirmation septem confitans argumentis. I. Est natura hominum proprius societatis, ergo & jus. II. Est iustitiam & quod cuncte delectus boni & mali, ergo & jus, quod bono aligat, & ad malo deterrent. III. Est dictamen atiam boni majoris & minoris, & intellectus bono majori debatur majori honore, ergo & jus, nement justitiae distributae. IV. Agnostimus omnes rerum, ergo & jus, quod ille praecepit, ius praecepit. V. Habemus parentes quibus pro beneficio procreationis & educitionis subiecti sumus, ergo est jus, quod illi manet. VI. Intellecere homines utile esse civitates coli, ergo est ius civile. VII. Viderunt quaque utile esse, quod quidam civitates cum civitatis & populi externis contentissent in commune utramque quoniam, ergo est ius gentium. Quoniam articulas prioris membri partis generalis, confectaria quae dam vel secunda resitacio, I. adver-

I. JUS

CARNEADEM, II. Difci Horatiani, III. eorum qui jus inter privatos agnoant, restore Reum publicarum eo volunt solutos.

Alterum membrum partis generalis, quod probat esse etiam jus & servandum esse in bello, conlat argumentis quatuor. E S S E J U S I N B E L L O, probet, I. quia laudabile bellum non liberat nisi juris obtinendi causa: indignumigitur jus per iuriam peti. II. Testimonia scriptorum & Imperatorum. III. pro iustitia causa & armorum, pro quo iustitia augeretur & quantum animi militum. IV. Credim exstitulit ad alienagens, signum videant nominis justum ob cautum, & salvo jus re publico ac privato ad arma descendere.

P A R S S P E C I A L I S est quae proprius spectat hoc ipsum opus, atque quintuplex est. Continet hunc I. consilium autoris. II. partitio nem operis. III. necessitatem operis. IV. habitation, V. cum & cautio nem autore per universum opus.

I. Jus civilis Romanum. Quod est II. regnis & XII. tabb. Romae ordint varie creavit; cromie diffunde rerum popinis, a Justinianno circumscitis & correctam in Pandecte, Codicis, Novellis, &c. ad nos pertineit, inque Academias doctorum. Quod omnis fuerint Quiritium, id nunc est jus commune omnium populorum in Europa.

Quod cuique patriam Populi unius sive certe gentis, regni, municipii.

Contra tum in compendium redactum.
II

PROLEGOMENA

jus illud quod inter populos plures aut populum rectorum intercedit, inque ab ipa natura protegit, aut divinis constitutum legis, quae moribus et pacto tacito introductum, etigerunt pacis, universi ac cetero ordine tractavit haec nomo: cum tamen id fieri interfuit humani generis.

2. Verem enim Cicero prefabarum hanc dixit scientiam, in iurem, passionibus, conditionibus populo, regnum, extraquomque nationem, in omni denique bellii jure et pacis. Et Euripides hanc scientiam rerum divinarum & humanarum cognitioni prorogat, sic enim Theonoeon compellari facit:

Nam turpe id est, cum se in hominum ac Deum
Quod est estique, justa se haud cognoscere.

3. Atque eo magis necessaria est haec opera, quod nostro seculo non defunt & olim non defuerunt qui hanc juris partem tamen commerent quos nihil jus praxer inane nomen existeret. In omnium jure ore est Euphemidicium *apud Thucydides, Regi aut civitati imperium habenti nihil injustum quod utile:

...
PROLEGOMENA.

cui simile illud, in summam fortunam id aquis quod validum; &
rem publicam sine injuria geri non posse. Accedit, quod quae
inter populons aut reges incidunt controversiae terme Martem
habent arbitrum. Eit autem non vulgi tantum hoc opinio, bel-
lum ab omni jure abeifle longissime, fed & viris doctis ac pru-
dentibus fane dica excidunt quae talem opinionem fontent.
Nihil enim frequentius, quam opposita inter se, jus & arma.
Nam & Ennius dixit:

Non ex jure manu consortum, sed magis ferro.
Rem reperit.

Et Horatius ferociam Achillis sic describit:

Fur a negar sibi nata, nihil non arrogat armis;
& callus alium cum bellum orditur in loquentem inducit:

Hic pacem temperataque s causa relinquuo.

Antigonus senex irritat hominem qui sibi urbes alienas oppu-
gnantem commentarium de justitia adscerbat. Et Marius negabat
pro armorumirepitum leges.* a le posse exaudiri. Ipse ille oris
nam verecundi Pompejus, auisus est dicere: *Armatus leges ut
eigitem?

Gròtius Notn.

A si posse exaudiri? Apud Flutar-
chum Lydander machaxam often-
dens: in vacuo vestris, dilectis
qui de ejus dialectis: Hanc qui
habet, ut optimo de terrarum fines dis-
putat. Apud eundem Caesar: ut
abolirer etiam cui visus sese
vivunt: Non olim esse tempus armorum quod
legum, Sequerc quinto de beneficis
capite XXXVII. Mutia interim reges,
in beneficio prastren, specto omni duos
non sucius hanc jus non wos armat
emeditatione: non potest quisquam ev-
dem tempore & benemur armis & ba-
num dicem agere.

Armatus leges ut eigitem? Plut-
archus hanc sententiam Pompejus ad
Mamertinos sic enuntiat: in vacuo
quod eos sine alio saepevis non visus
ipse numquam adducit: Non desinit nobis
hominesibus gladiis actibus leges recita-
te. Curius lib. 13. Ad eamiam natura-
rem jura bellum in contrarium versat.

Gròtovii Notn.

Id aquis quod validum: Vide Ta-
cit. xv. Ann. 1, et id esse quod ei
qui plus potest, utile est. Cic. de tec.
Fac. p. 17.

Sine injuria] Ex fragm. Ciceronis
lib. 3. de repub. apud August. de

Civ. Dei 19, 21. ubi P. Furius Philus
hoc disputat. Verba sunt: Nisi per
injuriam rem publicam jure aut geri
non posse. Vide Sigan de frag. p. 57.
& Parr. 140. Eos qui sunt cum im-
perio, necessario nonnunquam esse
injultos.

Martem habent arbitrum:] Bello
deciduntur, c. 21. & Sura eb. Siga-
um de Matte Homer. II. i. 176.
Alexander ad Darii legatos: Nau-
tiate beato regi & quod amict, & que
nunc habit, prima esse huii. Hoc re-
gente ut inquisite terminus regni, id quemque
habitationem, quod proxima suis af-
fige natura fortunae efi. Curt. 4, 10.

Ex jure manu consortum:] Rei vin-
dicatione, actione civilis. Estat hic
Ennii locum apud Gellium. 20, 10.

Et alius alium:] Lucanus videlicet
Julium Castrum, cum Rubiconem
transibat. Vide Lucan. 1, 22.

Antigonus:] Flutarch. de forit.

Alex. p. 110.


Mario 421.

Oras tamen verecundis] Quod quoties
in Lconione veniret etiam maximis
rebus geuis, erobecisceret. Seneca
Epist. 11. quod ipse cum alis profuit
vocat. Unde et peram ejus Filimio

7, 12.
IV. PROLEGOMENA.

4. In Christianis scriptoribus plurima ejus sensus occurrit: pro multis unum Tertulliani sufficit: Dolus, apriorius, injustitia, propria negotia praelorum. Qui ita sentiunt, dubium non est quin opposituri sint nobis illud ex Comedia:

_Incerta hae si sua posseus_
_Ratione certa facere, nihil plus agas_
_Quam si des operam us cum ratione insanias._

5. Cum vero frustra de jure sucipiatur disputatio si ipsum jus nullum, & ad commendandum, & ad præmuniendum opus nostrum pertinebit nunc gravissimum errorem breviter refelli. Ceterum ne cum turbis nobis res sit, demus et advocatum. Et quem potius quam Caracodem, qui ad id pervenerat, quod Academix suum summum erat, ut pro fallo non minus quam pro vero vires eloquentiae posset intendere? Is ergo cum sucepisset juitiam, nunc previae de qua nunc agimus, oppugnationem, nullum invent argumentum validius ibi: jura ibi homines utilitare faxisse varia pro moribus, & apud eosdem pro temporibus fæpe mutata: jus autem naturale esse nullum: omnes enim & homines & alias animantibus ad utilitates suas natura decenti ferri: proinde aut nullam esse juitiam: aut si fit aliqua, fummas esse fultitiam, quoniam ibi noceat alienis commodis confusus.

6. Ve-


4. Propria negativa] Non parent aut obiter contingentia, sed ipsum opus, ipsum quod intenditur ibi & agitur: non quis forte incidunt, sed quia proprie ibi agitur.


5. No car terba] In qua ficilis tem omnes clamant, nemo audet. Lib. 1. 4. 2.


Academix] Academix sed ex instituto nihil definiebat, & afferi non quidem sint, sed de omnibus etiam questionibus probabiliter in utramque partem disputabat.


Quintil.
6. Verum quod hic dicit Philophasus, & sequitur Poeta:

Ne natura posset jusso siccernere iniquam:

admittit omnino non debet; nam homo animans quidem est, &
fed eximium animans, multoque longius distant a ceteris omnis-
bus quam ceterorum genera inter se distant; cui rei testimo-
nium perhibent multa actiones humani generis propriae. Inter
hce autem qux homini sunt propria est appetitus societatis, id
est communitas non qualiscunque sed tranquillae, & pro sui
intellectus modo ordinata, cum his qui sunt generis: quam
* existimant Stoici appellabant. Quod ergo dicitur natura quod-
que animal ad suas tantum utilitates ferri, ita universalium
concedi non debet.

7. Nam & ceterorum animantium quoad utilitatum futurum studium, partim futuam suorum, partim aliorum sibi con-
generum respectu, * aliquatenus temperant: quod in illis qui-
dem gallinas, & gallinæ pallos ante soli exaurantur & hæ & plerique ani-
mantes, quas ipsi granum humanum, ut animalia & feræ etiam pro cæstulis & ac eoibus soli in periculis con-
cientes, ut canes venabili præda ab-
finentes, & ctam domino relevantes. Cic. 5. n. 19. formica, apri, etca.
anter etiam castra quæ quaedam faciunt. Quintil. 5. 11. apes etiam for-
nicaeque in commune laborant. Vi-
de Alian. de animal.

**GROTIUS NOTR.**

Olationem Stoici appellabant: Chry-
sisitomus ad Romanos Homilia

**GROTIUS NOTR.**

Aliquatenus temperant: Vetus est
proverbium. Cum caninem non ess.

**GRONOVIT NOTR.**


Nam hunc animans quidem est, sed

**GRONOVIT NOTR.**

Pro iuri intelletu] Quantum po-
tsit aquis anima imbecillosita.

Sala enim cælestia sunt ordinatisti-

**GRONOVIT NOTR.**

Sunt genatra cum alius hominibus.

**GRONOVIT NOTR.**

Q. d. domiciliatione,

**GRONOVIT NOTR.**

Ut galli gallinae

**GRONOVIT NOTR.**
Preliminary Remarks

Just as a principle is aliquid intelligibile extrinsecus, quia circa actus alios, istius neuntiquam difficiliorum, par intelligenter in illis non apparet. Idemque de infantibus dicendum, in quibus ante omnem disciplinam offendit se ad bene alios faciendum propenio quaedam, prudenter a Plutarcho observata: sicut & in ea aetate miliceriodis sponte prorumpit, Homini vero perfecte atatis, cum circa familia similitatem agere norit, cum societatis appetitus excellente, cujus peculiaris iulus inter animantes instrumentum habet sermonem, inesse etiam facultatem scieniagendique, secundum generalia praeposita, par est intelligi, quia convenient ea jam sunt non omnium quidem animantium, sed humanae naturae congruentia.

8. Hac

transam ad naturam voluntatem, quod humanae, vel simul librum, quod apparet. Circumstantia est in natura moment, velare inviolata. Horum habet pro amores, proportionis, terrae materiae valentiam, nihilam angustias paucitatis quadratures; id est, atatio merito frequentius quiete, terrae speciositas, elationes atiam: haec vero cinctarit molestias salutaris praetatis conscientia & expectationem perpetuam, ut fœmenst, a sua presse, utique sit legiterum tempore libertatem persolvat necessitatem, quod accipere reddente. Neque enim ob alios alimenta habere possunt, aut in eo vita publica cum sunt, aut natu grandisc in vita in tua; quadrupli non alii quam natura maritima deducunt educare notarii, educati & ipsa cum tenera effert. Nemo vero huc ab auditum, habenter cujusque potius absint, qui parentum curam non habent, atque esse negligunt, quos aut sedes aut praeteritio subcreare debentur, praestim cum ad facientes non tam datu sunt quipsum, quam id quod debeat reddat? Mutui animo est liberis proprium quod non parentum sit prae, quod de suo deducunt, aut accipiant praeherunt cantus. De columbarium cura extima circa sectum vide, Forphyrum de non essentiam terti, Decurionum & fœcundum pro sociis Caesalorum

Cum [secreto] appetitus excellente] M. Antoninus libro XXII de subjungit & Carthaginiensibus. Homine id natura est bene at alius societat. Item: quia quod est suum ubi quod it is, quod est sub notio. Subiicis quid ad quod? seque quinque quidam progressus, ubi


Gravissimum Non est

Ex principiis. Non ex vi mentis, consilio, voluntate, deliberatione ac decere, denique parte intelligentis ipsius infra ac tempore ingeniti.

Extrinsecus. I.e. Deo vel ministra Dei natura, non ab infintis ratione certa & perpetua, sed ex infinita natura, in paucis & certis rebus non se habente.


Cujus peculiaris illo inter animantes instrumentum habet sermonem. Et societatis coelestis ex Cic. 1. de leg. 9, moderationem sociationismum, quod concordantium est humanae maximae societatis.

[Novi Facultati]
PROLEGOMENA.

8. Huc vero quum rudi modo jam expressimus * societatis Hominis custodia, humano intellectui conveniens, fons est ejus juris proprium quod proprie tali nomine appellatur: * quo pertinere alieni ab-""
PROLEGOMENA

lem de qua diximus, sed & judicium ad æstimanda quæ dele-
etant aut nocent, non prædentia tantum sed & futura, & quæ in
utrumvis posunt ducere; pro humani intellectus modo etiam
in his judicium recte conformatum seque, neque metu, aut vo-
luptatis præsentis illecebræ corrupti, aut temerario rapi im-
peru, conveniens esse humane nature, & quod tali judicio plane
repugnat, etiam contra juss naturæ, humane scilicet, esse intelli-
gitur.

10. Atque hac etiam pertinent in his quæ cuique homini aut
cectui proprii sunt elargiendi * prudens dispensatio, ut quæ
nunc sapientiorem minus sapienti, nunc propinquum extraneo,
nunc pauerem diviti, prout actus cuiquie, & rei natura fert,
prapone it; quæ juris proprii stricteque dicti partem jam olim
multi faciunt, cum tamen jus illud proprii nominatum divers-
san longe naturam habeat, in eo positam ut quæ jam sunt alte-
rius alteri permittantur, aut implementur.

11. Et hac quidem quæ jam diximus locum aliquem habe-
rent, etiam daremus, quod sine summo fcelere dari nequit,
non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana; cujus

GRATVII NOTE.

Prudens dispensi, ut quæ nunc
sapientiorem minus sapienti, nunc pro-
pinquum extraneo, nunc pauerem di-
vo, prout actus cuiquie & rei natura
fert, prappone. Agit hac de re Ab-
bobius libro primo de officiis.

GRATVII NOTE.

9. Judicium ad æstimanda. Æsti-
mandi, i.e. delictum & dicremmen
rerum bonarum & malarum, iuvan-
tium & inanilium, non modo in
praxibus, sed etiam in longam diem,
& rationes visisque tum quæ praeci-
pitant in turpia & nosio quam quæ
ad honesta & profutura pertinent: adeoque providentiam secuti qui
commodi aut incommodi.

Pro humani intellectus modo] i.e.
quantum patitur imbecillitates & in-
firmitas humana.

In his judicibus non facere quod
quantum, id est, meliora probaque, De-
teriora sequas, sed diligenter & liqui-
do inspecta & pro melioribus agnita
confitent, & confidenter sectari,
affectare, agere.

[Recta est corrupti] Ut eligas aut
repete facias, cujus polita pene-

cal.

Judicium] Se debere averti mai-

um licet habeat illecebretum boni-
to. Dispensatio] Judicialia divid-

nai five Attributa vel Distributiva,

in primis & muneribus, quæ

oneribus tribuendi, non autem in

penis, quibus veritatee commutati-

va, quæ spectat contraftus & ma-

leficia, quæ sunt quasi contraftus.

Alue] Opera quæ in commu-

nec commodum praestat.

Jus proprio] Quod reddit praxter

& unde actiones nascentur, quod

perit in ad iudicium commutatam

vel emendatricem, i.e. actionem

a dispositione, veritatem in con-

traftibus & penis.

Strikel ditti] Qua locis, traditur

in Jure corpore, unde actiones na-

scentur.

Jur] Judicialia distributiva proprid

non est jure, quia nulla actione potest.

Sunt alterius] Respicit duo praecesi

pa posteriora juris. Hae est jussi-
tia, quæ dictum commutativa vulgo

vel correctiva in contraftibus &

penis.

Impetam] i.e. faciam quod de-

beo; unicue fenum tribuam.

contrarium cum nobis partim ratio, partim traditio perpetua in-
severint; confirment vero & argumenta multa & miracula ab
omnibus faculcis tessata, sequitur, jam ipsi Deo, ut opifici & cui
nos nofraque omnis debeat, sine exceptione prendum nob-
is esse, precipue cum iis se multis modis & optimum & poten-
tissimum offenderit; ita ut sibi obediencibus praemia reddere
maxima, etiam aternum, quippe aternum ipse, posset, & voluilibe
credidebeat, multoque magis si id dixieris verbis promiserint:
quod Christiani indubitata testimoniorum fide convicisti credi-
mus.

12. Et hæc jam alia juris origo est præxer illam naturalem,
veniens fidelicet ex libera Dei voluntate, cui nos subjici debem
re intellectus ipse nofer nobis irrefragabiliter dictat. Sed & il-
lud ipsum de quo egimus naturale jus, sive illud sociale, sive
quod laxius sita dicitur, quamquam ex principis homini inter-
nis præsulit, * Deo tamen afferibis merito potest, quia ut talia
principia in nobis exifferent ipse voluit: quod satis Chrysippus
& Stoici dicebant, juris originem non aliunde petendum quam
ab ipso Jove, * a quo Jovis nomine jus Latinis dicitum probabil-
liter dicit potest.

13. Ac-

|-------------|---------------|
| Ex libera Dei voluntate | Traditae | i.e. omne quod generes intillamant suis poeptis, sive confen-
| Iude M. Antonino judicibus | sius & præcepta majorum nostrorum omnis avi. |
| Chrysóstomus i ad Corinthios xii, | Opifici | Qui nos creavit.
| 1: quem ad eos toti oculi, | Sive exceptione | in omnibus & |
| sine lato, ut vos quoties | perpetuo. |
| dicitis, sicut est natura opism. | 12. Ex libera Dei voluntate. | Prop-
| Chrysippos est de Deis: | terea ex vocat fum voluntarium in vi-
| dixit: Deum | Sive illud sociale. |
| dixit: Deum | quod con-
| dixit: Deum | tinct ac dirigat societates gentium & |
| dixit: Deum | hominum, sive quod tales menti |
| dixit: Deum | reatum & decorum probat ratio, eo |
| dixit: Deum | nomine accipiamus, eti excipita-
| dixit: Deum | tum, comparatum, prodium est ab |
| dixit: Deum | hominibus excellenter pruditis & |
| dixit: Deum | praeclate utentibus vi humanius inge-
| dixit: Deum | nius infini.
| dixit: Deum | Principi. |
| dixit: Deum | Refta ratione infita, |
| dixit: Deum | quam negaverat in beatiss esse. |
| dixit: Deum | | A Iuse Derivatio Stoica Scipio-
| dixit: Deum | nis Gentilis inventum Orig. p. 270. |
| dixit: Deum | immo potius praefidem & decus-
| dixit: Deum | tum à vocabulo juris, nam quod |
| dixit: Deum | iive Deus, iive ratio, iive superior |
| dixit: Deum | iubeit, est ius. | 19
PROLEGOMENA.

13. Accedit, quod illa quoque ipsa principis Deus datis legibus magis conspicua facti, etiam si quisib imbecillior est ad ratiocinandum vis animi; et in diversa trahentes impetus, qui nobis ipsis, quique aliis consulant, vagari vetuit, illos quippe vehementiores additius regens & fine ac modo coercens.

14. Sed & historia sacra, prater id quod in preceptis constat, affectum illum socialem non parum etiam eo excitat, quod nos docet ab iisdem primis parentibus ortos homines omnes, ita ut eo quoque seni dico recte posset quod alio dixit Florentinus, cognitionem inter nos a natura constitutam; cu cuique consequens sit, hominem homini insidiari nefas esse. Inter homines quasi sit qui quidam sunt parentes, quibus proinde non infinitum sed sui generis obsequium debetur.

2. Humane.

15. Deinde vero, cum juris naturae sit stare pactis, (necessario enim erat inter homines aliiquid se obligandi modus, neque vero alius modus naturalis fugi potest,) ab hoc ipsi fonte iura civilia fluxerunt. Nam qui se coepti aliique aggregaverant, aut homini hominibusque subjecerant, hi aut expresse promiserant, aut ex negotii natura tacite promississe debenter intelligi, secuturos se id quod aut coeptus pars major, aut hi quibus delata potebant esse constitutissent.

16. Quod

Grotii Notae.


Grobii Notae.


Vagari] Cum ae. dixit, non conuensi pisset, non occidit: aliiud contra ivam, aliiud contra dehiscerit.


Inter homines] V. Argumentum Infinitum] Non fine exceptionis fit Deo dixerat.

Necesse] Quatenus non est contra illum cu presque infinitum obsequium debetur, Deum.

Stare patris] i.e. sibi dam tum servare.

Necessarii obligand modus] Nam si societas jungi debet, requirebatur aliquid vinculum, coagulum, saccumen, faciamentum, quo ea societas continebatur: alioqui foret mens aerae.

Anni qui se catui] VI. Argumentum.

Homini] Un regi, principali, aut magistratus alii.

Quibus delata] Aut pauci uniusve representantium societatem, ut rex, magistratus.
16. Quod ergo dicitur non Carneadi tantum, sed & aliis, *Utilius justi propri eas & egi, si accurat loquatur, verum non est: nam naturalis juris materia est ipsa humana natura, qua nos, etiam si re nulla indigere mus, ad societatem mutuum appetendum ferret: civilis vero juris mater est ipsa ex consenius obligatio, quae cum ex naturali jure vim sum habeat potest natura hujus quoque juris quasi proavie dici. Sed naturali juris utilitas accedit: voluit enim Natura Auctor nos singulos & inirmos esse, & multarum rerum ad vitam recte ducendam engentes, qua magis ad colendum societatem raperemur: Juri autem civili occasio nem dedit utilitas: nam illa quan diximus conficiatio, aut subjicito utilitate aliquas causas crepit inibuit. Deinde & qui juris prae- bunt alii, in eo utilitatem aliquam spectare solent, aut de- bent.

17. Sed sicut cujusque civitatis jura utilitatem suae civitatis respicient, ita inter civitates aut omnes, aut pluraque ex consenius jura quaedam nasci potuerunt; & nata appareat, quae utilitatem respicerent non caetum singulorum sed magnis illius universitatis. Et hoc jus est quod generis dicitur, quoties id nomen a jure naturali distinguitur; quam partem juris omitit Carneades, jus omne in naturale & civilie singulorum populorum distribuens, cum tamem de eo jure quod inter populos ver- satur ac tur, (subjicit enim orationem de bellis & bello partibus) hujus juris mentionem facere omnino debuisset.

18. Male autem Carneade futurus nomine justicia traduci- tur. Nam sicut, ipsa fatae, futurus non est civis qui in civitate jus civile sequitur, etiam ob ejus juris reverentiam quaedam fibi utilia omittere debeat: ita nec futurus est populus qui non tanti

**Grotii Not.**


19 s. Sic.
XI

PROLEGOMENA.

rant sicut suas utilitates, & propter eam communis populum populum
jura negligat; parem in utroque est ratio. Nam * sicut civis
qui jus civilel permitt utilitatis præsens causa, id convellit
quo ius poeritatisque fuit perpetuo utilitatem continetur;
& populus juras naturae gentiumque violat, fueroque
tranquitatis in populum relucidunt munimenta. Tum vero
etiam ex juris observatione nulla spectaretur utilitas, lapien-
tiae non multitiae esset eo fieri ad quod à natura nostra nos duci
sentimus.

19. Quare necullud,
Fur invicem metu injusteatereneesse est:
quod apud Platonem quidam ita explicavit, metu accipienda in-
juriae repertae leges, ac vi quadam homines ad figitiam coen-
dam adigi, univeraliter verum est. Id enim ad eas dumtaxat in-
tutae ac leges pertinere, quas ad faciendam juris executionem
reperta sunt, multa per se inimica, ne a validioribus oppri-
merentur, confitabantur ad instituenda ac communibus viribus
ruenda judicia, ut quibus lingui paries non erant, his universi
prevalerent. Et hoc demum invenisse commodum accipi potest quod
dicitur jus esse id quod validior placi; ut intelligamus fine
suò externe carere jus, nisi vires ministras habeant; sicut Solon
res confecit maximas, ut ipse predicat:

*Quod Qilio non dixit a tue, a tua securitatis.

Vim justiue parit ius populi vincula juge.

20. Ne-

GROTI: NOTA.
 Сustarumque juris quod jurispermitt
Hoc ipsa familiarum apollite utitut
lib. etc. M. Antoninus, &c. &c. in
statis, qui in has tractavit, eis
spectando non, tamen jussa, non
tam esse facta, sed e permut. unde
quemque suas aliis requisitum non habeat,
ve remittit, quod enim ad populum cum
communis, et ad alios, non est si quis
populo partem securum facit. Et hoc est:
libro XI, cap. II, de jure et
iurisdictione, &c. &c.

Imber, Stat. in quod auctoritatem
Home quod ab ipsis iustitiis, ab eis
nomen & ab universo genere abstinu
babi. Nimirum, ut ceterum Antonino
dictum est, quod examinari expedire
idem apic.

Vim justiue parit ius populi vincula
juge. Ovidius:

Vallat causa, causamque tuum tuum
armis.

GRONOVII NOTA.

Idem velut: Etipit ubi idem, exi-
minationem, aliorum voluntatem
in ipso contrahendi:


Aedea dumtaxat. Quorum juri
& auctoritatem magistratum.

Jus. Dilectioes fori, cum
didicisse homines legis, non
armis, vivere. Jus. 41.

Fine suae exterior. Non possi ad effi-
ectedam: & executionem seruire,
nisi magistratus committerat jus
gladii.

Vim. Hinc Kelo & Eius inter
ministeria: Jovis in Prometheo po-
nit: Achylus. Et qui repub. ordi-
nat & reformat, cum fine collega
& armatum esse oportere diligit Ma-
eschulias ad Liviun 1, 7, & hoc
argumento excutum ceterum Remi &
Romulo occupatam.
PROLEGOMENA

20. Neque tamen quamvis à vi deflittutum jus omnì caret; justitiam autem justitia securitatem afferit conscientia, injustitia tía securitatem autem laniatus; quales in tyrannorum pectoribus describit Plato. Justitiam probat, injustitiam damnat proborum comitibus. Quod vero maximum est, hoc Deum inimicum, illa parentem habet, qui judicia sua sita poßit hanc vitam reservat ut sepe corum vicem etiam in hac vita repræsenter; quod multis exemplis historiæ docent.

21. Quod vero multi quam à civibus exigunt justitiam, eam in populo aut populi rectore insuper habeant, ejus erroris causa est, primum quod in jure nihil spectat nisi utilitatem quæ ex jure oritur; quæ evidens est in civibus, qui singuli ad sui tutelam invalidi suæ, At magnæ civitatis, cum omnium in se comprehèndi videantur quæ ad vitam recte tuendum sunt necessaria, opus habere non spectat nec virtute quæ foras spectat & Justitia appellatur.

22. Sed, ut ne repetam quod dixi, jus non solius utilitatis causi comparatum; nulla est tam valida civitas que non aliquando alios extra se ope indigere posset, velad commercia, vel etiam ad arcendam multas externarum gentium junctas in se vires, unde etiam a potentissimis populis & regibus fidera appetivident, quorum vis omnium tollitur ab his qui jus intra civitatis fines concludunt. Verissimum illud, omnì incertæ esse simul a jure recellum est.

23. Si nulla est communitas que sine jure conservari posset, * quod


22. 1. In populus. Ut apud Seneeem Thyelle v. 215. Atteus; Salbocita pietas, sibi, privata bona sunt e qua justat, reger eos. Nisi utitatem.] Et jure sive justitiam & libidin liberalia & justitatem & virtutem omnem sequuntur utilitates, honoros, oper, presia; sed ea omnium vitiamur, quoties in illis nihil spectatur, nisi utilitas; evenit enim, ut ex non sérì, commodo, diligentia essent, quoque ad vota properant. & exhis, tanquam aliud majus, utile petant; & simulque præsens non apparet utilitas, aut presentior non apparet ex contrariis vel diversis, ita præclara negligat & contraniunt.


**PROLEGOMENA.**

* quod memorabilis latrunum exemplo probatum Aristoteles, corte & illa quae genus humanum aut populos complures inter se colligar, jure indiget: quod ille visis qui dixit sedea ne patrie quidem cautula factienda esse. * Graviter eos accusat Aristoteles, qui cum inter se neminem velit imperare nisi qui jus habeat, in exteris quid jus, quid injustum sit nihil curant.

24. Is ipse quem nominavimus modo in partem alteram Pompejus, quod SPQSTANUS quidam rex dixerat, bestialismum esse rempublicam cuius fines haeta & gladio terminarentur, corretit.
PROLEGOMENA.

rexit, dicens eam vere beatam esse qua justitiam pro finibus habebat. Quam ad rem alterius idem Spartanis regis uti potuit auctoritate, * qui militaris fortitudini justitiam anteposuit, hoc argumento, quod fortitudo justitia quadam regi debet: at si justi essent homines omnes, fortitudo illa non indigenter. Ipsam fortitudinem Stoici definiebant virtutem propugnantem pro aequitate. Themistius oratione ad Valentem facunde differt, reges, quales exigit sapientia regula, non unius libri creditae gentis habere rationem, sed totius humani generis & esse, ut iple loquitur, non filiarii, sed filii genetris, * fed filii hominum. * Minois invium spud posteros nomen non aliud fecit, quam quod aequitatem imperii sui finibus terminaret.

25. Tantum vero aequi ut admittendum sit quod quidam singunt, in bello omnia jura cessare, ut nec sucepti bellum debeat nisi ad juris consecutionem, nec suceptum geri nisi intra juris ac sibi modum. Bene D emothenes bellum esse in eos dixit, qui judiciis coererici nequeunt; judicia enim vigent adversius eos qui invalidiores se fient; in eos qui pares se facient aut putant, bella summuntur; sed nimium, ut recta sint, non minori religione exercenda, quam judicia exerceri loquent.

26. Si-GROVI NOT.


Sed filiarii [Optime M. Antoninus, pater & patrex ut de Aretino, me & illo] be dignos est evocari & patres meos ut Antonine Roma, ut homini mundo. Porphyrus de non eia animalium iii: a legum regibus et legis leges pollices, nisi li aulae, quae sub certat et per se posse causas intra se adducere, sit in aulae quod intelligat autem quod ipsum seposcatur, & hoc velit ut qui Scotores: Quae rationes dutitur, immensum in eis fuerant, in & in personis & hominum quosque, quanto transirent, tanta vixerunt.

Mino. De quo verius esse verecit Putea:

Kal. vi. posnavit hominum praebet Lygame.

Latina cumula neque Minos praebegatem.

Vide hoc de se Cyrilium adversus Julianum libro vi.
PROLEGOMENA.


27. Quantam vim habeat in bellis * justitia conscientia paf-
PROLEGOMENA. XVII

fim ostendunt historiarum scriptores, qui victoriam sepe haec causae præcipue affrribunt: Inde proverbiailla, frangit & attentii vires in milite a causa: raro eum sospitem redire qui injusta arma sumserit: bonæ causae spem aedifici comitem; & alia in eum senium. Nec movere quenquam debent prosperi succussi iniquarum molitionum. Satis enim est quod causae aequitas iam quandam eamque magiam habet vim ad agendum, quamquam eavist, ut in rebus humanissi cavida, sepe a liarum causarum oppo sit ab effectu impedirur. Etiam ad amicitias consciendias, quibus ut singuli, ita & populi ad multas res opus habent, multum valet opinio de bello non temere nec injuste susepuit, pioqce geito. Nemo enim ille se facile adjungit quibus jus, fas, hodie villia putatur.

27. Ego cum ob eas quas jam dixi rationes compertissimum haberem, eile aliquod inter populos ius commune, quod & ad bella & ad bellis valeret, cur de eo instituerem scripturum causas habuit multas ac graves. Videbam per Christianum orbem vel

III

Causa Aeterni aperire, scrobendo.


GROV.OTriv NOTUM.
Historiarum J. Julius de Serris
Scytharum 2, 5. F. 2, 4, 19, 2, 24, 4, 26, 2.

In milite causa] Ovidii est.

Causam oppressum | Ut, cum bonum femen in terram cecidit, fortunam effravit nullum: cum utile per le remedium in morbo non impedi tam moriem, aut tanar moriorem. Huc pertinet, non ab eodem fatidica notanda.

Etim | Argumentum I V.

vel barbaris gentibus pudendam bellandi licentiam: levibus aut
nullis de caussis ad arma procurri, quibus femel sumtis nullam
jam divini, nullam humani juris reverentiam, plane quasi uno
edicto ad omnia ictuera emilii fureore.

29. Cujus immanitatis conspectu multi homines minime
mali eo venerunt, ut Christiano, cujus disciplina in omnibus
hominibus diligentis praecepse consulit, omnia arma inter-
dicerent: ad quos accedere interdum videntur & Joannes Ferus
&e; Erasmus nostras, viri pacis & ecclesiasticæ & civilis amantissi-
mi, sed eo, ut arbitrator, confilio, quo solemus, quæ in unam
par tem exierunt in alteram reflectere ut in verum modum
re cant. Verum hic ipsis nihilium contradicendi constus expe
dico non proficit, ut ob sit etiam, quia deprehendi facile quod
in his nihil est, etiam aliis dictis intra verum tantus auctoritatem
detratalit. Medicina ergo utrifque adhibenda fuit, tum ne
nihil, tum ne omnia crederentur licere.

30. Simul & jurisprudentiam, quam antecac in munere
publicis quanta potui integritate exercui, nunc quod mihi
indigne est patria tot meis laboribus ornata ejecto reslat, private
diligentia studiis adjuvare volui. Artis formam et impone
multi antecac definiram, perfectum nemo: neque vero fieri
potest, nisi quod non satis curatum est haec res, ea quae ex con-
stituto veniant a naturalibus recte separentur, nam naturalia,
cum specter cada sint, facile possum in arte collii: illa aut-
tem quae ex constituto veniant, cum & mutentur expe, & aliis
alia sint, extra artem polita sunt, ut alie rerum singularium
perceptiones.

31. Quod si qui verae jurisprudentiae partes tractandas suis perpe-
tus jurisprudentia partes tractandae suis perperent, semotis is
quæ

---

**Grotesque Notes:**
- **Grotesque Note I:** Omnia arma interdicerent [Tertullianus de Resurrecione carnis: Gladii bene de bello carent & minet hmacida.]
- **Grotesque Note II:** Tum est [i.e. licentia, quas jus
datai sibi ieceri, ut Lucanus loquitur.
- **Grotesque Note III:** Quo? [Quo qui in unam partem]
- **Grotesque Note IV:** Quod in unam partem [Scipionem
interactus in contenues reconsu-
ste, quae fuerant: hic hocquonno
omnia bella damnarent, sed ne se-
more & tam facile luciferetur. Se-
necat 7 ben. 22. Quadam praecepse
utra modum, ut ad verum & suum
redactum.]

---

**Digest Intra Verum:** Sic sic qui aget
meter in foro, intentione sua plus com-
plexus tuifil, quam ad eum pertinere,
causa cadetur. § 33. Ininit. de
Alt.

**Quod ex Constituto:** [i.e. quae
hominem temporis expe caussis
impulsi constituere, & identidem
mutat dies, ab illis, quae recha reo
dietat, nec se pariri altere habeere.
§ 30 de Jur. nat. gent. & civil. Ininit.

**Cum specter cada sint:** § 11. Ininit. de [N. G. & C.]

**In artes volvis:** Cerris regulis &
praecepis includi ac descripti.
31. Quae ex voluntate libera] Quae
non statim inculcat recta ratio, simul
abhorrenz à contrariis & ea rei-
ciens; fed quæ ex usu & placito post
experientiam aliorum, aut post de-
liberationem & contentionem ex-
menque in utromque partem ver-
gentium, admissi & recepit. Non
coaet jure vel more gentium in qui-
bus liceat sine scelere, aut pecato in
utramvis partem statuer.

De voluntaturn] De testamentis &
obligationibus.

De fatatum] De probacionibus &
præsumptionibus.

32. Ratio] 2 Partis opeuris,
five Partis secunda membrum fe-
cundum.

Nobilissimam] Sci. de jure pu-
blício.

33. Publici] Quod gerit qui cum
imperio est.

Privati] Cum armis depugnant
qui non sunt magnificatus.

34. Liber secundus cum omnes causas ex quibus bellum ori-
rim potest exponendas sum'être, quæ res communes sint, quæ pro-
prise, quod jus perfonis in personas, quæ ex dominio nascit-
tur, obligatio, quæ successionum regiaturn norma, quod jus
veniat ex pacto aut contractu, quæ fœderum, quæ jurisjurandi
tum privati, tum publici vis atque interpretatio, quid ex
damno dato debatur, quæ legatorum sanctimonias, quæ jus
humandi mortuos, quæ penarum natura, late exsequi-
tur.

35. Terr-
XX. PROLEGOMENA.

Lib. 111. 35. Tertius liber primum subjectam sibi habens materiam id quod in bello ficit, cum id quod impune sit aut etiam apud populos exterum pro jure defenditur ab eo quod vitio caret di- linquisset, decidit ad pacis genera & omnes belicas conventiones.

V. Scripturae Necessitas.

36. Eo autem majus visum est pretium operæ, quod ut dixit toto argumentum tractavit nemo, & qui tractabant partes, ita tractarunt ut multum reliquerint alienae industria. Vexterum philosophorum nihil exstat hujus generis, neque Graecorum, quos inter Aristoteles libros fecerat cui nomen dixeris, neque eorum qui Christianismo recenti nomen dederunt, quod valde optandum fuerat: etiam Romanorum vectarum libri de jure sociale nihil ad nos sibi prater nomen transmiserunt. Hi qui summas fecerunt cadum quo vocant conscientiam, ut de aliis rebus, ita & de bello, de promissis, de juramento, de reprehensis capita fecerunt.


38. Quod his omnibus maxime defuit, historiarum lucem, supplicere aggeri sunt eruditissimis Faber in Semestrium capit.
PROLEGOMENA. XXI

... nōnnullis, sed pro institutīs tātum allātis, diffusus; & ut ad definitiones alīquae exemplorum con-
geriem referrent, Balthazar Ayala, & plus eo Albericus Gentil-
is, cujus diligentia fīcit alios adjuvāri poſſe scio & me adju-
tum proficior: ita quid in docendi genere, quid in ordine,
quid in diſtinguendis quæstionibus, jurīficte diversi generibus
defederāri in eo posīt, lectoribus judicium rellinquo. Illud
tantum dicam, folere eum ſepe in controversīs definiendis
sequi aut exempla paucā non fémper probānda, aut etiam
auctoritatem novorum Jurīfconsultorum in ῥespōnis, quo-
rum non paucā ad gratīam conſulentium, non ad eōqua boni-
que naturam sunt composīta. Causas unde bellum iuſtum
aut injuſtum dicitur Ayala non attigī: Gentilis ſumma qui-
dam genera quod ipſī visum est modo delineavit; multōs vero
& nobiſilium & frequentīorum controversiarum locos ne attigīt
quiadem:

39. Nos ne quid tale indiſtum abiret, operam dedimus, in-
dicatis etiam diſjōdiçãonem fōntibus, unde facile effet etiam
fi quid omiſsim à nobis effet definiere. Superēst ut quibus ego
auxiliis & qua cura hanc rem aggressum sim breviter exponam.
Primum mihi cura haec fuit, ut eorum quae ad just naturae perii-
nent probaciones referrem ad notiones quasdam tam certas ut
Eas nemo negare posīt, nifi ebi vim inferat. Principia enim
ejus juris, si modo animum recte advertas, per se patenti atque
evidentia sunt, ferme ad modum eorum quae fenibus externis
percipimus, qui & ipsi bene conſormatis fentiendi instrumentis,
& si eōtra necessaria adfint, non fallunt. Ideo in Phoeniis
Euripides hic loquentem fācit Polynicen, cujus apte juſtum
vult fuiſse cauſam:

Hac sum proflatus, mater, & in hac ambagibus

---

1. Curae

1. Jura

1. Probandi

Naturales

---

1. Digestio

1. Consilii scripsis ad

incidentes causas

Ad gratiam consulentium Scriptū-
enim de Jurē Maris, in gratiam Brit-
nanniar Reges, tum temporis in Brit-
nanniaeis Albi. Gentilīs.

39. Deiſtationem fōntibus] Sam-
mus capitibus vel generalibus æcti-
mūs vel pronunciatis, ex quibus
de singularibus quae identidem ca-
flum facile poterīt lauāt.
PROLEGOMENA

Implicita; sed qua regulis aquae & boni
Suffulta * rudibus pariter & dolcis patent.

Statimque addit chori (constat is autem ex forminis illisque barbaris,) judicium, dictâ approbantis.

40. Utussum etiam ad juris hujus probationem * testimoniiis Philosophorum, Historicorum, Poetarum, postremo & Oratorum: non quod illis indicere credendum sit; sed enim secat, argumento, caussa servire: sed quod ubi multi diversis temporibus ac locis idem pro certo affirmant, id ad causam universalem referri debeat. Quae in nostris questionibus alia effe non potest quam aut recta illatio ex naturae principii procedens, aut communis aquis confensus; illa just naturae indicat, hic jus gentium: quorum different non quidem ex ipsius testimoniiis, (passim enim scriptores voces juris naturae & gentium permiscet,) sed ex materiæ qualitate intelligendum eis. Quod enim ex certis principiis certa argumentatione deduci non potest,

GEOTI NOTM.

Rudibus pariter & dolcis patent* Idem Euripides Andromacham Heraclion dicenti:

Qua secat enim visores oculi
Non barbarorum sore in mea hae vivunt.

respondentem faciat:

Erat mihi, aegid ad seclentur ab
nepes soli.

Qua turpis illi, hoc quoque hanc culpam vacant.

Tebetius Philippus * Quid tidit, cum Alexander Severus Ciceros de republica & Officiis libros perpenso lectoris?

GRONVII NOTM.

Forminis etque barbaris * Tytius, Thormissis; per earum species voluit innuere Euripides, etiam barbaros & forminas idem dictum approbare. Quod argumentum etiam legiorem seminem, et tum vita cultiore, tum liberali institutione carentes sae facta affligt.

40. Seh, argumento * Seh, ad Philosophos refer. i.e. Non vera

sempere, sed sepe verisimilia tantum dicere, dummodo profutura parti, suum causam orant; coequae & controversia interdum is, quae alias diventunt. Nobilis est locus in hanc rem Cic. pro Cluent. c. 30. Ascom. Ped. pro Comelio p. 141. esse oratoria caliditatis, ut cum opus sit, esdem rebus ut utraque parte vel a contrariis tantum.

Argumento * Ad Poetas & Historicos.

Causa * Ad Oratores.

Ad causam universalem * Qua non singulos & in præfentia tantum nec geno movent, sed omnes & in quavis materia similiier impellerent. Ad principium innatum, quod in omnibus est commune quasi in substantia.

Relatio * Collectio, argumentatio, syllogismus.

Communs communis * Approbatio aliaque omnium quasi ex tacho paedio.

Ilia * Sc. Illatio.

Hic * Communis communis.

Quod enim * Definitionis juris gentium & naturae.

Dedam non petis * Ut jus natural.
PROLEGOMENA. XXIII

teft, & tamen ubique observatum appareat, sequitur ut ex voluntate liberae ortum habeat.

41. Itaque hoc duo non minus inter se, quam in jure civil, discernere semper unice laboravi: imo & in gentium jure difficere id quod vere & ex omni parte just est; & id quod duntaxat effectum quendam exterum ad initiar illius primitivi juris partit; nemptene in resiftere licet, aut etiam ut utique vi publica, utilitatis alienius causa vel ut incommodagrain vitam, jusque, defendi debeat: quae observatio quam sit necessaria ad res multas, in ipso operis contextu apparet. Non minus sollicite separavinus ea quae juris sunt stricte ad proprie dicti, unde restitutionis obligatio ortur, & ea quae juris esse dicuntur, quia aliter agere cum aliqo recte rationis. Aux dicitato pugnat: de qua juris diversitate aliqo ad ipsum jam & supra extant scripta.

42. Inter Philosophos merito principem obtinet locum Aristoteles; sive tractandi ordinem, sive distinguishing acumen, sive rationum pondera consideres. Utinam tantum principiut ille ab aliquo hinc seculur non in tyrannidem abisefet, ita ut veritas, cui Aristoteles sidelem navavit operam, nulla jam re magis opprimatur quam Aristotelis nomine. Ego & hic & alibi veterem Christianorum sequor libertatem, qui in nullius Philosophorum sectam juraverant, non quod eis aestidientur qui nihil percipi posse dicebant, quo nihil est utilius; sed quod nullam esse sectam putarunt quae omne verum vidisset, & nullam quae non aliqo ex vero. Itaque & veritatem sparsam per singu-

Voluntatis liberalis Ex conscientia gentium est aliqo directo natura non dictet.

42. Quod vero Quod necessario & temere observandum. Dumbast aficit Quod argum aequum observatur more, licet non tanta ratio cogit. Sic natura praecepit, ut adversus vim injuriam me & meos defendam. Sanctus ergo hellem. Sed quemadmodum in bello me geram, tantumne armis & dolo bono utar, an etiam veneno, non definevit natura, sed jurs gentium. De bello captiv, teneamne an reliquam, non praecepit quidem jurs gentium; sed si teneere velim, etiam pro mala causa militaverim, me tuerer ac defendere, & pro justo posse fellerem haben. Exstare} Ut sollicite aequum observer, ut ipsum gentium jus. Qua juris stricto? Qua ad judicia san
dæcet legum pertinat. Qua aliter? Qua ad a\ns


Veritatem sparsam Argumentum verum est Christianorum, omnia moralia, quae docuit Christianus, etiam veteres Philosophos praecepsi.

GROTTI NOTA. Veritatem sparsam per singular Verba sunt Laetantii Institutionum vi, cap. 9. Justinus Apologetico psue: δικαίον αλήθεια είναι s a d.
singulotfer sefttasque diffusam in corpus colligere; id vero exli-
stimabat nihil esse aliud quam vere Christianam tradere disci-
plinam.

43. Inter extera, ut hoc obiter à nostrro instituto non alie-
um dicam, non fine causa videntur mihi ab Aristotele dicere & Platonici nonnulli * & Christiani veteres, in eo quod ille naturam ipsum virtutis in mediocritate actionumque potuerit: quod semel politum in ipsum aduxit ut & virtutes diverfas, puta liberalitatem & parsimonianm, in unam compingeret; & veritati daret op-
poita minime ex aquo respondentia, jactantiam & diffi-

43. Liberalitatem & parsimonianm] num. 2. Liberalitatem definit Aristoteles, mediocratem circa prn-
eum ejus principia cautio est quam & Cicero 2. de Offic. 11, et abdi-
hibit: denudum diligentius & moderate, ne largitus sunt omnem benignitatem exhaustas, & cap. 39. Habendum rationem reins familiarm, quam ubi habuerit gloria-
riorum illi. Hoc est quam veteres parsimonianm sive frugitalitarem di-
kere. Atque hinc pariet frugitalitatem non esse speciem a liberalitate 
diverfam, sed alteram ejus partem vel officium, quam admodum al-
tera parte est benignitas, sive temperatius lumiæ. Liberalis est qui
non plus dat, quam finit frugali-
tias; non minus, quam comitas praecipit sive benignitas. Liberalitas 
est medium inter prodigalitatem, à qua resvocet illum frugalitas sive 
parsimonia, & avaritiam, à qua retractat ear benignitas.

Veritas daret oppositio] Num. 2. Veritas Aristotelis 4. Ethic. 11, virtus est, quas quin pretiari verba & factio in quod est & ulla debet. Qua qui 
utebantur, candide & simpliciter agere dicebantur. Exemplum est 
apud Homeron Achilles, apud Sop-
hecem filius ejus Neoptolemus. Ei in excelsa obiecti arrogantium, quas quin amplissim pretiari, quam est: inaunmodi sunt gloriis milites apud 
Comices. In defectu, diffimula-
tionem quas quin minus pretiari quanm est: non per modestiam pro-
prix laudis deteclationem, sed per pravam

Platonis didicerunt et Christiam, ad quas ut in 51 parte 29 eam, quae
sic ut eel autum quasum in quae nonumque nunc offerent, quodd
quam in aliud, quod in aliud offerent, quod in aliud offerent est et
non quod plebe offerent, sed qui essent plebe offerent, sed qui essent
Stoicarum, Poetarum, & historia scriptorum. Etenim enim quisque ab initio sa
viam id quod et conscientiaw esset, sec
parte videm exterius esse dictum. Ter
uttianus, Seneca fere notus; sed
ut idem nos monet; nulli homini
num universitas spirituum docu
mentorum competebat, nisi in
Christian. Augustinum epistolas sancti
Morti illi quos Cicero philosophique
summum commendant, in Ecclesias et
bractentibus desinent atque definit
ur. Vide si vacat hic tater re eundem
Augustinum de Platonisco, quos paucis mutatut sit Christian
nos esse epistola cxi, & de vera
religionem capit 31, & confessor
num libro vix, c. 9. & libro vix,
cap. 31.

Et Christiani veteres] Late hoc
persequitur Laebantis libro vi. In
stitutionum, capitisobook, vii.
Cassiodorus: nunc afferimus moveri
sed sequam esse moveri utile vel
nullum.

Gronovieu Not.
Id esse autem adeo] Vide Pentrem
Nummehium de studio Philosophi
co, cap. 2. num. 9.
 mutationem; & quibusdam rebus vitii nomen imponeret, quae aut non existunt, aut vitia per se non sunt, ut contemnendum voluptatis & honorum, & ıre adversus homines vacuitatem.

44. Non recte autem universaliter positum hoc fundamentum vel ex justitia appareat, cui oppositum nimium & parum.

Virtus non omnis vitium habet in e giám.

...
Prolegomena.

Singulos per se aequos diffumam in corpus colligere, id vero exiit stimabant nihil esse aliud quam vere Christianam tradere disciplinam.

43. Inter exatera, ut hoc obiter a nostro instituto non alienum dicam, non fine causae videntur mihi ab Aristotele discedere & Platonici nonnulli & Christiani veteres, in eo quod ille naturam ipsam virtutis in mediocritate aequitatem actionumque posuerit: quod semel potissimum e ipsum abduxit ut & virtutes diversas, puta liberalitatem & parsimoniem, in unam compingeret; & veritatis daret opposita minime ex quo respondentia, faciantiam & diffumam.

43. Liberalitatem & parsimoniem

num. 1. Liberalitatem definit Aristoteles, mediocritatem circa pecuniam; ejus praecepta causti eam quam & Cicero 2. de Offic. 15. et adhibit: dandum diutius & moderati, ne largitas seorsum beneficiis exhausterit, & cap. 18. Habendum rationem in familiari, quam dilabissiri statuitus est. Hoc eam quam veteres parsimoniem fuisse frugalitatem dixerint. Atque hic part frugalitatem non esse speciem ad liberalitatem diversam, sed alteram ejus partem vel olim quam, quemadmodum altera par eis benignitas, quae tempestibus shutus. Liberalis eft, qui non plus dat, quam finit frugalitatis: non minus, quam comites pecuniaris benignitas. Liberalitas eft medium inter prodigalitatem & qua revocat illam frugalitatem fuisse parsimonia, & avaritia, a qua retractioni benignitas.

PROLEGOMENA.

mulationem; et quibusdam rebus vitii nomen imponeret, quae aut non existunt, aut vitia per se non sunt, ut contendere voluptratus et honorum, et ire adversus homines vacui-tatem.

44. Non recte autem univerfaliter posuitum hoc fundamentum vel ex justitia apparit, cui oppositum nimium & parum.


Contemptum honorum] Num. 4. Immensum contentum sui honoris et se-veritas, ut dicebat Gracchi, per quam quis honore se insignium praetit. Non enim malum contemnere honores, sed intra contemnere, ut in-boneus sit, pudorem & famam hominem nihil facias, in fordidissimum vitae genus defendendas cum Dionysio Syracusano apud Julianum.

17, 5. non contentus in publica uqare, sed petare, nec empliis in populo lupa-nariosque, sed toto desinus desideret, cum perditiis quoque de minimis rebus disceptaret, pauciusque & equales incideret.

Vacuitatem ica] Num. 5. Non quae oritur manufactudine ac leni-tate animi, sed flupore, leontindine, offensurique stupida quaedam omnium indignissimorum, quae nemo bonus tolerare debet, toleran- tantia; qualem in parasitibus & minimis, os consimulac praebere fuditis, exhibebat fecens.

44. Ex justitia, cui oppositum nimium & parum in rebus] Num. 6. Medium duplex est: Rei fere Arithme-ticum, quod utrumque tantum dum dictat ab extremis, sicut centrum aequaliter ex omnibus patibus dispondunt ad circumferentiam: & Rationis fere Geometricum, quod alterius extremorum interdum est vicinus, ut ab altero remotius, et tamen medium ratione ponen-tis, loci, temperati, personas. Il- lud paribus numerus utrinque fijent, ut quaternarius inter duo & sex: novem inter sex & duodecim: hoc non quidem numeris sed tamen paribus ponderibus parique ratione alterius extremi ad medium, & vicissim medi ad alterum extremum utrinque dictat, & medium habet: ut quaedammodis se habent tres ad sex, ter sex ad duode-cim: nam illa horum dimidium sunt. Quatuor & a duobus & & sex differt binario: at non sex ut tribus ternario, id est a duode-cim differt; hoc est divisio non generis in species, sed homonymia in significata. Sed ignat peccavit Aristoteles, si eis virtutem omnem...
XXVI PROLEGOMENA.

parum; cum in affectibus & sequentibus eos actionibus invenire non potest, in rebus ipsis circa quas justitia veritatem utrumque quasvisit: quod ipsum primum est desilire de genere in genus alterum, quod in alia merito culpatis: deinde minus fue accipere, potest quidem adventitiam habere vitium, ex eo quod quis pro rerum circumstantiis sibi ac suis debeat; at certe cum justitia pugnare non potest, quae tota in alieni abstinenter posita est. Cui hallucinationi similis illa est, quod adulterium ex libidine, ex dem

confidente in medias sed in ceteris virtutibus esse medium rationis sive Geometricum: in justitia partim medium Geometricum, sive rationis, partim Arithmeticum partem divisim. Non hic video utraque sed alteram, fed tantum explicationem & distinctionem terminorum.

Minus sus accipere] Num. 7. Cap. villatur: neque enim Aristoteles & ejus sedatores illud minus sus accipiant de bonis, fed de oneribus & malis. Justitia ex mente Aristotelis est vixisse, quia tam in praeemiorum & onerum distributione, quam in commutatione rerum & contratarum & omnibus, iniquus alius injusti fieri potest, uta sequerere hominem decet, ut nec de ceterum bonis, puta pecunia, honosibus, & id genius alius plus sibi vindicet, minus relinquat alteri; nec in ius de malis, id est, oneribus & pores minus sibi, ut alteri quam per esse jure debatur, imponit Vite Homeri & Eth. cap. 11. n. 22.

PROLEGOMENA.  

...dem ex ira propriè ad injustitiam pertinere non vult; cum tamen injustitia non aliam naturam habeat, quam alieni ufurpationem; nec referat, ex avaritia illa an ex libidine, an ex ira, an ex imprudente misericordia proveniat, an ex cupiditate excellendi, unde maxime injuria forci solent. Nam quaeque incitamenta contemnere hac tantum de causa, ne societas humana violetur, hoc vero justitie proprium est.

47. Ut redeam unde veneram, verum quidem est virtutibus nonnullis accidere ut affectus moderentur, sed hoc nonideo quod id sit virtuti omni proprium atque perpetuum, sed quia recta ratio, quam virtus ubique inquitur, * in quibusdam modum sequendum dicitat, in quibusdam ad summam.

* In summis sapo consolet.

In quibusdam modum sequendum dicitat, in quibusdam ad summam.

Est aliqua in justitia particularis, quam non posset referri ad illa vita Ethica, sed sui generis vitium est: id est de malo dicere sed aevum mali est. Non dicat pluriecta omnino non esse, sed magis addant quam subtract, ut dein non dicit præter ex legibus non posse ut pluriecta, sed dicat dicens ad aevum, posset videri facile habili judicio Ethico, quod sit ex intentione agentis, non ex damno patientis. Quis lucis et peccavit accipienda causa adulterati, et aspera, malis de praeterea, magis injustis quam interperans. Nam addant quidem praeterei ministerium, sed quae post illum agit, & illa utitur, est pacifica, sine turpis egelias. Quomodo igitur si diceret adulteri in libidine non esse injustitia, qui hoc ipsum ut exemplum injustitiae asutilit?  

GRONDI NOTE.

V U S R E F A R A T ] Num. 9. Nihil referet, quod ad poenam judicio civilis: sed referat judicio moralis. Minier situm Pantomimus, quem cum Mellalina non posset ad libidinem pellicere, accusavit cum apud Claudium marium tanquam contumacem, efferique ut Imperator liberet.cum Augusto parere. Itaque cum ea concubuit. Tacit. x. ann. 16. Isigit quidem & ascendenque & addens, nec evasit poenam, judicio tamen morali nec a ddead nec

---

...
ma incitat. Nam Deum nimium colere non possimus, superstitio enim non eo peccat quod Deum nimium colat, sed quod perverse, neque externa bona, nimium possimus appellere, neque externa malum nimium formidare: neque pec- cata nimium odisse. Vere igitur a Gellio fictum, esse quod- dam quorum amplitudines nullis finibus cohibeantur, & que quanto majora auctoriaque sint, etiam tantum laudatora sint.


46. Et
PROLEGOMENA. XXIX

fint. Laëtantius, cum multum de affectibus differuisset, Non in his moderandi, inquit, sapientia ratio veratur, sed in causa rerum; quoniam extrinsecus commoventur: nec ipsis potissimum frenos imponi oportuit; quoniam & exiguit possunt in maximo crimine, & maximi possunt esse sine crimine. Nobis propositum est Arilotelem magni tacere, sed cum ex libertate quam ipse sibi in suis magistros veri studio indulit.


47. Poëtarum & Oratorum sententiae non tantum habent pondus: & nos expe illi utimur non tam ut inde audituamus idem, quem ut hisque dicere voluimus ab ipso dictis aliquo ornamenti accedat.

48. Librorum quos a Deo aßlati homines aut scripserunt, 1 Libri aut probarunt auctoritate lopeutor, cum discrimine antiqui & novae legis. Antiquam legem sunt qui urgent pro ipso jure naturae; haud dubie mendoles, multa enim ejus veniant ex Dei voluntate libera, qua tamen cum vero jure nature nonquam pugnat: & eatemus argumentum inde recte du- citur, dummodo distinguamus accurate jus Dei, quod Deus per homines interdum exsequitur, & jus hominum inter

49. Et [judicia] Sententias & pronunciata siluitrium & clarorum hominum, ea ipsa vel qui non falsa, ut & sua.


& au-
inter se. Vitavimus ergo quantum potuimus & hunc errorem, & alterum ei contrarium qui potuit novi foeders tempora nullum antiqui foederis usum esse putat. Nos contra censum, tum ob id quod jam diximus, tum quia novi foederis ea est natura, ut quod ad virtutes morum pertinentia praeceptum in veteri foedere, eadem & ipsam aut majora praecipiat: & hunc in modum utos testimonii antiqui foederis videmus antiquos Christianorum scriptores.

49. Ad percipiendum autem librorum ad antiquum foedus pertinentium sententiam, non parum conferre nobis posseunt *Hebrai scriptores, iis maxime qui & sermones, & mores patris habuerunt percognita.

50. Novo foedere in hoc uxor, ut doceam, quod non aliunde dici potest, quid Christianis licet: quod ipsum tamen, contra quam plerique faciunt, a jure naturae distinx: pro certo habens in illa sanctissima lege majorem nobis sanctimoniam praecipi, quam solum per se jus naturae exigat. Neque tamen omisi notare, ilia qua sunt quae nobis commendantur magis quam praecipiantur, ut a praeceptis declinare sciamus nefas & poena obnoxium, ad summum quaque contendere generofi esse confilii, & sua non carituri mercede.

51. Synodici canones qui recti sunt, collectiones sunt ex generalibus legis divinae pronuntiatis, ad ea quae occurrunt aptatae, hi quoque aut monstrant quod divina lex praecipit, aut ad id quod Deus suadet hortantur. Et hoc verce

& argento fraudandis, & septem populis. Sive Palestinar delendis, Iehu de tollenda domo Achabii.

GROTTII NOT. HEBRAI SCRIPTORES. Ita sensit Caius Cessianus Institutione divinarum Scripturarum.

GROTTII NOT. CONTRAIREM : Qua est sententia quoniam Anabaptifiram. MAJORA : Quia clatitia potius & evidentiore, ut volunt Reformati.

49. HEBRAI SCRIPTORES. Quales in primis Maimonideus in Doudre duobus libris, qui libros edissit a Beutelho.

SERMONES & Mores patris habuerunt percognitae] Latinius dicit: cum non praecedit duplex genus, & ob id ad nullus locus neutro generi.

50. MAJOREM Nisi justitia vestra sit super justitia Phanaestorum dicis Dominus.

COMMENDANTUR] Qua Theologi dicunt esse magis confilii quam praecepti, priores ad Corinth. cap. VII. Mercede] Nempe ex Dei benigneitate, non quasi aliquid neulum amplius, quam debent, mereantur.

51. CANONES] Decreta Concilii.

QUIS REFL USET] His mones Concilioris sive interdum erat, Ad ea quae occurrunt, Ad quotidias canalas.
PROLEGOMENA. xxxi

verse Ecclesia Christiana est officium, ea quae sibi à Deo tradita sunt tradere & eo quo tradita sunt modo. Sed & mortem apud Christianos illos veteras, & qui tanti nominis menturam impelabant, recepti, aut laudati, merito pro cannibus valent. Secunda polii hos auctoritas est eorum qui quisquique temporibus pietatis & doctrinæ fama inter Christianos floruerunt, neque gravis cujusquam erroris notati sunt, nam & hi quæ dicunt magna cum afferretione, & quæ comperta, momentum non exiguum habere debent, ad interpretandam quæ obscura videntur in facies litteris, eoque magis quo plurium apparat confessus, & propius acceditur ad præma puritas tempora, cum nec domīnatus aedificium uel primitivam veritatem adulterare potuit.


53. Juris Romani scientiam proficiunt tria sunt gene- rara. Primum eorum est quorum opera in Pandectis, Codici, consuetudini, bus Theodosiano & Justiniano, & in Novellis constitutio- nibus apparent. Secundum eos habet qui Innerio successe- runt,

Vera ecclesia officium] Oftendit.
Qui sancti nominis: menturam im- plebant i.e. qui se præmitterunt dignos Christianorum magistri tī- tulo. Imitantur Ovid. i. Pont. s. Maxime quæ tanti: menturam nominis imples.
Flowers ] i.e. Fates & Scriptores ecclesiasticis ut Augustinianus, Tertul- lianus, &c.
Neque gravis non pro habeticis aut felix militis habiti.
Dominatus ] Pontificium Romanorum. hæ, Papalis monarchia, quam nolebat offendere scribens in Gallia.
XXXII PROLEGOMENA.

rant, Accurium, Bartolum, & tot alia nomina, quas penes diu fori regnum fuit. Tertium eos complectitur, qui humaniores literas cum legum studio conjunxerunt. Primis multum defero: nam & rationes sepe optimas suppeditant, ad demonstrandum id, quod juris est naturae: & eodem jure neque minus gentium juri testimonium sepe prae便利, hic tamen ut ipse non minus quam alii nomina haec sepe misceant, imo & jus gentium sepe voceat, id quod quorum duntaxat populorum est, nec tanquam ex condicio, sed quod ali aliorum imitatione, aut fortuito receptur. Sed & quae vere juris sunt gentium sepe tractant promiscue & indiscretè cum his quae juris sunt Romani, ut ex titulo de Captivis & poëliminio apparat. Hae ergo ut discernenter, laboravimus.

54. Secunda classis juris divini & historia veteris incursus, omnes regum populorumque controversias definire voluit ex legibus Romanis, assumtis interdum canonicibus. Sed his quoque temporum fuorum inselicitas impedimento sepe fuit, quod minus reate leges illas intelligentem, satis folletes aliqui ad indagandum aqua bonique naturam: quod factum, ut sepe optimi sint condendi juris auctores, etiam tunc cum conditi juris mali sunt interpretes. Audendi vero tum maxime, cum tali consueftudine quod noftrorum temporum jus gentium factis testimonium perhibent.

55. Tertii ordinis magistri, qui Romani juris finibus se includunt, & in jus illud commune aut nunquam, aut non nisi leviter exapiantur, vix ullum habent uium quod nostris fit argumenti. Scholasticum subtilitatem cum legum & canonicum cognitione conjunxerunt, ita ut a controversias etiam populorum ac regum non abfinerent Hispani duo Covarruvias & Vasquius: hic magna libertate, modestius alter, nec sine exacto quodam judicio. Historias magis eodem legum studio inferere aggregi sunt Galli: quos inter

Conjunxerunt: Alciato, Budzio, Cuajacio.
Prima Veteribus.
Mijent: Verùdant esse juris naturæ, quod est juris Gentium.
Ex condile: Vellet ex rexiu consensu omnium aut plusimorum, morationumque populorum.
54. Canonicis: Jure canonico.

Sepe optimi sunt: Resilliue tractant, quod sit juris: est ad id male applicant, & obtorto collo trahent veterem J.C. loca, unde id colligunt.
Tali consueftudine: Quam quod nunc videmus saltem uersari & valet pro jure gentium, jam tunc uultra uatum suisse offendunt.
ter magnum obintent nomen Bodinius & Hottomanus, ille perpetuo opere, hic sparsisquisitionibus, quorum & pronuntiata & rationes sepe nobis inquirendi veri luppeditabunt materiam.

56. In toto opere tria maxime mihi propulsui: ut desinniendae rationes redderem quam maxime evidentem, & ut quae erant tractanda, ordine certo disponearem, & ut quae eadem inter se videri poterant nec erant, perspicue distinguerem.

57. Temperavi me ab his quae alterius sunt tractationis, ut quae docent quid ex uti sit facere: quia ista solum habent artem specialem politicam, quam recte ita solam tractat Ariloteles ut alieni nihil admisceat, contra quam fecit Bodinius, apud quem hinc ars cum jura nostraria confunditur. Nonnullis tamen locis ejus quod utile eit feci mentionem, sed obiter, & ut id ipsum a juri qutione apertius distinguerem.

58. Injuriam mihi faciet si quis me ad uillas nostras sui controversias, aut iuris, aut quae nasciturum praedixerit posse, reexpelli arbitrature. Vere enim profiteor, sicut Mathematici figuras a corporibus feminas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animam.

59. Dicendi genus quod attinet, nolui ad rerum tragaendarum multitudinem adjungendo verborum copiam faquae conciduntur parere lectori, cujus utilitarian expansam. Itaque secutus sum quantum potui consilium & doceo conveniens loquendi genus: ut tamquam in uno confecta huic beane qui negotia publica tractant, & que incident solent controversiarum genera, & principia unde dijudicari possint: quibus cognitis facile erit ad rem subjectam accommodare rationem & quantum lubet extendere.

60. Scriptorum veterum ipsa verba adduxi interdum, ubi Scriptore talia erant, ut aut cum auctoritate, aut cum venustate linguarum verba lari dicta viderentur: quod & in Graecis feci nonnumquam, sed ida maximae ubi aut brevis erat sententia, aut cujus gratiam ipserant non audebam Latino termo me possa aequui: quem tamen ubiique adjuxi in eorum commodum qui Graeca non didicerunt.

61. Quae
PROLEGOMENA.

61. Quam vero ego in aliorum sententiis ac scriptis dijudiciandi mihi sumi libertatem, eandem sibi in me sumant, omnes cos oro atque obtector quorum in manus ista venient. Non illi promtius me monebunt errantem, quam ego monentem sequar. Et jam nunc adeo, si quid hie pietati, si quid bonis moribus, si quid sacris literis, si quid Ecclesiae Christianae condensui, si quid ulli veritati dissentancum à me dictum est, id nec dictum est.
HUGONIS GROTII
DE JURE BELLI AC PACIS
LIBER PRIMUS.
CAPUT I.
Quid Bellum, quid Jus?

I. Ode operis. Belli definitio, & origo nominis.
III. Jus præ attributo attributum descriptur, & dividitur in reparationem & agnitorium.
IV. Jus præ qualitate dividitur in facultatem & aptitudinem.
V. Facultas iure jure stricto dictis divisio in potestatem, dominium, creditum.
VI. Facultatis alla divisio: in vulgarem & eminentem.
VII. Aptitudin quid?
VIII. De justitia explicata & attributis: edque prope non distinguis per proportionem Geometricam & Arithmetica: nec quod hac circumcommes, illa circares singularum versetur.
IX. Jus præ regulis definitur, & dividiur in naturale & voluntarium.

X. Jure naturalis definitio, division, & distinctio ab his qua non prorsus sic dicuntur.
XI. Infinitum cum aliis animantibus communem, aut proprium hominibus, non facere alium juris speciem.
XII. Quumodo probetur jus naturale.
XIII. Juris voluntarii division in humanum & divinum.
XIV. Jus humanum dividitur in civile, civilis arbitri, & civilis latini, quod est jus Gentium: ejus explicatio, & quomodo probetur.
XV. Jus divinum dividitur in universale & unius populis proprium.
XVI. Jure Hebraeorum nonnulla obligata fuisset alienis genere.
XVII. Qua argumenta Christiani petere possint, ex lege Hebrae, & quomodo.

INTROVERSIIONE corum quos nulla juris civilis tenet communio, quales sunt & qui in gentem nondum coterunt, & qui inter se diversarium sunt gentium, tum privati, tum Reges ipsi, quique

GRONOVII NOTIS.
I. Quid nulla juris? i.e. qui non sunt eisdem regi, nec communem legum vel civilium spontane, ut loquitur Scriptura, sed regibus, non tenentur, ne quae aut judicem cundem agnoscant.

In gentem nondam? Ut Aboorigenes, generis hominum aegypti, sine legibus sine imperio, solam aequum librum, Saluit Castili. A apud eundem Gazzuli & Libyvs, alpetinucleisque, necque mosibus, necque legge aut imperio quodquam regebantur.
qui quique par Regibus ius obtinent, sive illi optimates sunt, sive populi liberi, aut ad belli, aut ad pacis tempora pertinent. Sed quia bellum pacis causae suscipitur, & nulla est controversia unde non bellum orti possit, occasione bellici juris, quae cuncte tales incidere solent controversiae, recte tractabuntur: ipsum deinde nos bellum ad pacem, ut finem suum, deduci.


GREGOR. NOTER.

Non stia, sed status. Philo salis, legibus specialibus: nostre igitur quod etiam e mundi esse judicium est, qui nescit, quod bellum haud in saeculis, sed eiusmodi principiis in speciebus, non potest existimari, quia salubre concordia est, sed prae servatu Reipublicae salubre est, & quum mortales adhuc perhiberent nuntium privatum in extenso, se nuntium privatum comprehensum. Servius ad Ilium primi Aenidum:

nec beo mocio & armis.

Bellum & conciliis habet: armis tamquam in aliisque fastis. Idem ad XII: Bellum est tempus omne, quod vel preparatur aliquod pagum, vel in subitum: quod pagum gestit; Pradum autem dictum, conciliis si pro bellum.

GREGOR. NOTER.

Optimato] Anti-oligarchia, democrata, ut Vestex.

11. 3. Certationem per vim] Nam alias certationes controversiae, & de-
prius sit publico, & haud dubie cum publico communem habeat naturam, quae propterea coque proprio nomine signanda est.


3. Neque usus vocis laxiore hanc notionem repudiat. Quod si belli nomen publico tantum tribuitur, nihil id nobis obtinet, cum certissimum sit, nomen generis sapte speciei, prefertim excellentiors, peculiariter aedificare, ut in definitione non includo, quia hoc ipsum in hac dispositione quaerimus, sitne aliquod bellum justum, & quod bellum justum sit. Distingui autem debet, id quod quaeritur, ab eo de quo quaeritur.

111. 1. De jure belli cum inscribimus hanc traditionem, primum hoc ipsum intelligimus, quod dictum jam est, sitne bellum aliud justum, & deinde quid in bello justum sit? Nam jus hic nihil aliud quam quod justum est significat, idque negante magis leonu quam ajente, ut jus sit quod injustum non est. Eft autem injustum, quod naturae societatis ratione utentium repugnat. Sic aliter detrahisse sui commodi causa, contrariam esse dicit Cicero, atque in probat, quia ad iudicat, De offis qui societas 11. 1.

Primus | Horat. 1. Sat. 3. Cum propositione primis animalia terrae, Mortum & surus primus, quem adeo vetustis potest Vebnus & pugna, dixerit solutus, utque in partem partisunt armis, quae pess fabricaverit usus.

Fabulis | Primus enim corant hominum, quam in civitatem continet.

2. Duellum | Etymologia Cicero in Omn. 41. & Varonis in posterius s. 1. L.

ǐνικάς | qu. η τικά.

Alea | sed in maximi dixit: ad dissolutionem.

Adhibe | solvit: indignus - terrae xωρία - domini: quae vix inaequalis.

3. Nomen genera | Ut quem JCC adoptionem dividit in arrogationem & adoptionem: An obtinet

Porior in potiori, & αποτέλεσιν.
societas hominum & communitas evertatur necesse sit. Homi-
nem homini insidiari nefas esse, evincit Florentinus, qui co-
quationem quandam inter nos constituare natura. Seneca: "ne
omnia inter se membra consentiunt, quia singula servari secus
interest; ita homines singulos parent, quia ad certum genet
sumus. * Salva enim esse societas nisi amore & custodia partium
non persit.

2. Sicut autem societas * alia est sine inaequalitate, ut inter
fratres, cives, amicos, fereatoro: alia inaequalis, "ad
Arilbolkvi, ut inter patrem & liberos, dominum & ser-
num, regem & subditos.* Deum & homines: ita iisum aliud
eft ex aqv inter se viventium, aliud ejus qui regit & qui reg-
gitur, quae tamen sunt: quorum hoc juss Rectorum, illud Aequi-
torium reced; ni fallor, vocabimus.

I V. Ab h. c juris significatione diversa est altera, sed ab hac
ipta veniens, quae ad personam referatur: quo sensu jus eft;
Qualitas moralis personae competens ad aliud iufl habendum
vel agendum. Personae competit hoc juss, etiam reli inter-
dumque, ut servitutem pecudorum; quae jura realia dicit
comparatione facta ad aliena mera personalia: non quia
non ipsis quoque personae competunt, sed quia non ali
petunt, quam qui rem certam habeant. Qualitas autem mor-
lis perfecta, facultas nobis dicta; minus perfecta, aptitudo:
quibus

GROTI: NOTB.
Salva enim eft (certum nisi ame-
re & collata partium non perdere) Seneca idem epiftol. E. 111: Haas fi-
cetion adiuncta & collata eft, qui non omnes hominum visors, & ju-
das aliquod eft communis jure gener
hs human. Videri potest haec de re
Chrysostomus & Coz xi. 1.
Alia eft sine inaequalitate: Ut
in Grammaticis alia continuatio conveniunt, alia regimini.

Dium & homines: De hac dictocra-
te vide Philonem in ieevs. 5. Ha-
vict & Plautina quodam in
Numi.

GRONQUIST NOTB.
Graus: Qui hominmi naturalis app-
pellius forsitanre.

1. "Ad tyrannos: Qui aliter pars con-
trabent umsuperior, aliter inferior. En
from: Ut omnibus interveni-
est eadem, eadem non licet, vel, quo nominat inter se vivere &
digenes natura aut societati placuit.

Eric: De citter. Vide Infir. 1. 11. tis. 2.
de fertos, praedium.
Consuetudines: Jura realia.
Habitat: Domini sui pradii.
Facultas: I. e. rei.
Appellation: I. e. medium. Menas
praeter receff. Persius.
quibus respondent in naturalibus, illi quidem actus, huc autem potentia.

V. Facultatem jurisconsulti nomine fui appellant, nos post hoc jus proprius aut stricte dicendum appellabimus: sub quo continentur potestas, tum in le, *que libertas dicitur, tum in alios; ut patria, dominica; *Dominium, plenum sine minus p'leno, ut utilisfructus, jus pignorarum: & creditum, cuit ex adverto respondet debitum.

VI. Sed hac facultas rursium duplex est: vulgaria liberalia, quae usus particularis caula comparata est, & eminenc, quae superior est jure vulgari, utpote communia competens in partes & res partium, boni communius caula. Sic regia potestas sub iure habit & patriam & dominium potestatem: lic * in res singularum minus est dominium Regis ad bonum commune, quam dominorum singularium: lic republicae quique ad usus publicos magis obligatur, quam creditoris.

VII. Apuli.
G R O N O V I I N O T E M.

VII. *agias* i.e. deunit. Aptitudinem barbare vocas vulgus.

aut stricte justitiae nomen obtinet, omnia Arisotelis, nimis arcto vocabulo, nam ut possessor mez rei cam mihi reddat, non est e omnia magnifici, & tamen ad eandem hanc justitiam pertinent: itaque e simplicem ideam felicem dixit. Aputinudem repiciit attributrix, quam Arisotelis simplicem, comeceareum virtutum, quae alius hominibus utilitatem adfert, ut liberalitatis, misericordiae, providentiae rectoris.

2. Quod vero idem Arisoteles ab expeltrice sit repicii proportionem simplicem, quam simplicem vocat, ab attributrice autem comparatam, quam simplicem appellat, quae in apud Mathematicum nomen habet proportionem: ex corum genere est quae sit locum habent, non semper: neque vero per le justitia expeltrix ab attributrice differt in proportionem ult., sed materia circa quam versatur, ut jam diximus: Itaque & contraxit societatis expletur proportione comparata, &

GROTTI NOTA.
Nomen habet proportionem] Habitudinis comparationem vocat Calciodonis. Eit hujus proportionis, qua justitia attributrix uti solet, non incommoda apud Horternus descriptionem:

Proxima huc praebendia, nunc vitia.

GROTTI NOTA.
Simplicem] Quasi discretur contrafutura.

Nunc alio] Quasi non sufficiat determinacione ad potiores huin, s. x. x.

Mea rei] Quae metrum in initio quaecunque occasione possedit.

Non est in simplicem &c]: Inimic ex contractu scire, ut appellat Aristoteles, s. Eth. 5, non voluntario, sortuito, &c., ut in locutum, ex quibus contracta. Dein enim vacuum paucum omnium hominum politia ventae dominia privata, ut cinque manus &c. fuisse suum.
L I B E R I. § IX.

si unus tantum aptus inventiatur ad munus publicum, non alia quam simplici comminione attributio fiet.

3. Neque magis verum est quod a nonnullis dicitur, attributricem veriari circa res communes, expletricem circa res singulorum. Contra enim si quis de re sua legare velit, attributrice justitia uti folet; & civitas quae de communi reddit, quod cives quidem in publicum impenderunt, nonnullâ expletricis justitiae officio fungitur. Recit hoc discrimen notatum à Cyri magistro: nam cum Cyrus puero minori minorum tunicam, sed alienam, attribuisset, & majori contra majori, docuit eum magister: ut dixit, quod a magistro dicitur & a magistro uti solet, ut qui eam dixit, utique dixit & utique legitur. Ille autem, ita quidem ut in ea tempore dixit, prò quod dixit, si prò quod dixit, si quidem qui eam dixit, uti eam populus, si quidem qui dixit, uti eam populus per se ipsum. Tunc quidem ubi constitutus esset arbitrator cui quod quique convenit, ilia aequandum esset & ubi indicandum esset urbis esset inania, ut per transient * utraque justitia, cunctem habere qui vis absulisse, an qui faciat, an emisset.

IX. 1. Est & * tertia juris significatione, quae idem valet quod lex, quoties vox legis largissime sufficitur, ut sit regula actuum morallium obligat ad id quod rectum est, Obligationem requirimus: nam confluit, & si quidem alia praetexta, honesta quidem, sed non obligatia, leges aut juris nomine non veniant. Permissio antem proprius non actio est legis, sed actionis negatio, nisi quatenus alium ab eo cujuspermittitur obligat

G R O T I I N O M .
Vide poffifio juftam Vide eundem Xenophonem pekili poeni
do. Hoc spectat lex per Melion data: non niteriis in judicato poenem, Exodi xxi, 1. Levit. xiv, 23. Oponet enim, ut philosophice, uti dividuntur quae sunt efferentia & fide recta, & quae sunt efferentia & fide recta, & quae sunt efferentia & fide recta, & quae sunt efferentia & fide recta, & quae sunt efferentia & fide recta. Tertia juris significatione quia idem valet quod lex: Hoc eandem dixit Horatius:

Tertia inenta mori injurio satisfacit ne necesse est.

Et aliis: Furtum enim sit inata, ubi Scholastices legem sibi contestaverunt.

Bunt. Vide & Horneum i, 12, 7.

Vide Horneum i, 9.

Vide Horneum i, 9.

Vide Horneum i, 9.

Vide Horneum i, 9.

Ethicon, i2, num. 7. calum ait possibilium, propositione Arithmetica.

3. De fingoitione Vide Horneum 1, 9.

Ethicon, 12, 14.

In publicum. Exemplum esset apud Livium 33, 11, ejusmodi in publicum quid imponderant.

Curi magnis Vide Xenophonin

cum Cyri pacific.

IX. 1. Largeftine Ne quis decipiatur, ut in tit. 2. inquit.

Quod redditur et Officium regula Sen. 2, de tra 27, Sen. 4, ben.

Legem judicinque regulam esse.

Obligationem vide reddat rationem.
CAPUT I.

ne impedimentum ponat. Diximus autem, ad rectum obligans, non impliciter ad iustum, quia * jus haec notione, non ad solius iustitiae quam exponimus, sed & aliarum virtutum in iustitiam pertinent. Attamen ab hoc iure, quod rectum est, laxius iustum dicitur.


X. 1. *Jus naturale est dictatum recte rationis, indicans actum aliam, ex ejus convenientia aut di inconvenientia cum ipsa natura

GROVII NOTAE.

*Jus haec ratione, nam ad solius iustitiae quam exponimus, sed & aliarum virtutum in iustitiam pertinent.* Exemplum sit in Zaluzi legem, quam irraginare ei qui contra Medicis praecesserit, vitum bibit.

[IVII] [E] FYS. Sic Maimoni des libro 111, dictorius obtestantium cap. xxv.


Lentiniensem esse philosophos, quos lexis, non ad hoc aut illa mortalia mortalia, non in charis aut electione eximii eximii, sed corrupi nocibus, quippe ab immortali natura insculpita in immortali intellectu. Tertullianus de corona militis: Quae dixit Deus lexem, habens communem ilium in publico mundo, in naturalibus tabulis. M. Antonius lib. 11, verum si verum, qui dixit, quod verum verum verum...
natura rationali, inesse moralem turpitudinem, aut necellitatem moralem, ac conquirenter ab auctore naturae Deo talem actu aut vetari, aut praepici.

2. Actus de quibus talis existat dictatum, debiti sunt aut illiciti per se, atque ideo a Deo necessario praepecti aut vetati intelliguntur: qua nota disset hoc jus non ab humano tantum jure, sed & ad divino voluntario, quod non eam praepecti aut vetat quse per se ac suaete natura aut debita sunt, aut illicita, sed vetando illicita, praepiciendo debita facit.

3. Ad juris autem naturalis intellectum, notandum est, quidad dici ejus juris non proprie, sed ut schola loquiamant, reducunt, quibus jus naturale non repugnaret, sicut justa modo diximus appellari ea quae injustitia carent: interdum etiam per abusioem ea, quae ratio hunea, aut oppositis meliora esse indicet, etiam non debita, solent dici juris naturalis.

4. Sciendum preterea, jus naturale non de iis tantum agere quia citra voluntatem humanae existunt, sed de multis etiam quae voluntatis humanae actu conquirentur. Sic dominium, quale nunc in ufu est, voluntas humana introducta est et co introducto necas mihi esse id arripere te invito quod tui est dominii.

Actus contra ratio & secretum grammatical nem, Nounpat facteuris, quod quae titubet agendum.

Rationalis. Humanis.

Turpitudinem. Ad abstinendum, vel cavendum.

Necessitatem. Ad facendum, vel praefiandum.

2. Debita. Cum inest necessitas moralis

Dilecti. Cum inest turpitudo.

Per se. Etiam non accedente jus

Dei aut hominis.

Divine voluntario. I. Num. 13, ut cum Deus praepetit non tangeri arborum scientia boni & mali, absinthii poecis & allaria malibius, quae pro immundis praepectit Deus Moliaca.

Debita. Ut tegere verenda, ut Paulus s. ad Corinth. XI. 14. scribit, consumans longam naturam dedeceere vi

rum, i.e. honetatis morum, quod inter homines Apostolus adduxit vocabulum etiam additur.


Redactio. Per applicationem aut interpretacionem.

Injustitia carent. Ut quae nullius sunt cedere occupantes: quod per se natura non est, sed tamen eo scie

Honea, aut oppositi. Ut velare notas lexus, nec cum Cynics in publico pruorire. Sic Paulus a Corinthis.

XI. 14. 6. ad genere didoxynique in quod est libertas, dixit non ad

Non de in tantum agere. I. e. subjietam habeat materiam non modo ea, quae ipsa natura comparavit fine disputazione aut constitutione humana, sed etiam res, ut fed habeat, potissimum in ea id, quod natura erat, judicium humanae & consideret, aliquaes patem mutavit.

Confugatur. Ubique homines secundo quod natura non est.

Introduction. Intellige dominium privatum quale nunc in ufu, quod unusquisque lux rei est dominus, nam natura omnibus fecit communi.

Introductio. Postquam hoc placuit, ut omnia non essent amplius communi.
CAPUT I.

nii, ipsum indicat sua naturale, quare * furtum naturali jure prohibitum dixit Paulus Jurisconsultus, natura turpe Ulpianus, Deo displicere Euripides his in Helene veribus:

Namque odi ipsi vis Deum: nec dividit
Nec esse rapto, sed probe partis cunct.
Spernenda, sicutur iure veniat; copia est.
Communia atque hominibus, tellus quoque,
In qua ampliare unque sit faci est domin.
Ut ab alienis rebus ac us temperet.

5. Est autem jus naturale adeo immutabile, ut ne Deo quidem mutari quest. Quoquam enim immensum est Dei potentia, dicit tamen quodam postrum ad quem esse illa non extendit, quia quae ita dicuntur, dicuntur tantum, sensum autem quem rem exprimat hanc habemus, sed tibi ipsi repugnant. Sic ergo ut bis duo non fint quarto ne ad Deo quidem potest effici, itae nec hanc quidem, ut quod intrinsecus ratione malum est, malum non sit. Et hoc est quod significat Aristoteles, cum dicit: * tiva adeo opinatur siveplinbida cr* χωτλονηρος. Nam ut esse rerum postquam sunt & quae sunt aliunde non pendent, ita & proprietate, quae est illud necessario consequatur; talis autem est malitia quorundam actuum, comparatorium ad naturam sanantionem utentem. Itaque & Deus ipse secundum hanc normam de se judicari patitur, ut videre est Gen. x vili, 25. Ead. v. 3.

GEOVII NOTM.

Furtum naturali jure prohibitur] Julianus: a diurapj vs er (post illum de Deo apnoecendo & colendo) legi sive nol. Dei, & c. ad

Parei non potest actus atque actio, nisi ad

Legem, nisi & ad legem, nullus ad

Eadem. * tia siveplinbida siveplinbida cr* χωτλονηρος. Nam et esserem, quia sint & quae sint alienum ab

Fineris actus, neque visum aut verbis, aut falso, aut minus aliis exigendi

Siveplinbida siveplinbida cr. Cicero de Off.

Cisterrae ex Chaluppe: In vita fere quacumque potes quid pertinent ad

Sunt, non iniquum est & aliori sesepe-

It & non est.

GEOVII NOTM.


5. Non extendit] Quae, si ita licet

Iungi, Deus non possit.

Divinum tantum] Quasi sunt ali-

Quid, mentis concipiantur & effe-

runtur tantummodo ac pronuntian-

tur; ut Centaurus, Chumzra, Gorgo: effectum autem hanc habemus, & exsister nequeant. Phil. Entia ra-

tiones.

Repugnant. Hoc est, ut scholae
dictum, contradictoria sunt.

Ne a Deo quidem posse efficit Quia

Deus semel alliter nativit.

Introficia) Per se se sua natura.

Evia] Quandam sialm nominantur

Conjuncta cum visio (malitia, vel, quodam statum ut nominata sunt, junctam pravitate prafer-

Vint. Ut esse rerum, postquam sunt, & quae

Sunt] Ut res, ex quo semel ester-

Tunt, speciemque & habebit accen-

Per, non aliam, humant eam, & quod sunt, non precario, sed

Tum, neque ut sint alienum benef-

Cium espetisse aut aliunde penitere

Neque habent; ita & affectiones,

Quae illis natura materiisque necessario adherent.
L I B E R I.

§ XI.


6. Exit tamen interdum ut in his aetibus, de quibus jus naturale aliquid constituit, imago quaedam mutationis fallat incertas, cum revera non jus naturae mutetur, quod immutabile est, sed res, de quia jus naturae constituit, quaeque mutationem recipit. Exempli gratia: si creditor quod ei debeo acceptum serat, jam solvere non teneor, non quia jus naturae deficit, propter precipere solvendum quod debeo, sed quia quod debebam debere debuit: ut enim recte in Epicletus Arrianus: De qua si eum sciremus eum, quia atque eum si sciremus eum, etiam in eo, quia atque in eo: non sufficit ut debatur pecunia datae esse mutua, sed opore et manu adhibe indissolvum mutu do obligatio. Ita si quem Deus occidi precipiat, si res alienas auferri, non licet rum fet homicidium aut fursum, quae voces vitium involvunt, sed non etiam homicidium aut furrum, quod vitae et rerum suprema domino autore sit.

7. Sunt et quaedam juris naturalis non simpliciter, sed pro certo rerum statu: sic communis rerum usus natura fuit, quandam dominia introduci non erant; et jussum pervius consequendi ante postas leges.

X I. 1. Dilicrmen autem quod in Juris Romani libris exlat, ut jus immutabile et iid ut quod animantium cum homine sit commune, quod arsbori significative vocant jus naturae, aliud hominem proprium, quod sipe ius gentium nuncupat, ubi non ubi habet, nam jurisprudentia capax non est minima natura praeceptis utens generalibus, quod recte vidit Hesiodus:

Tendo quosque damnum nigro Kagelam:

Ipsi non, e sucestis, e semper servatis

Etiam diximus, inquit in certis autem,

* Acquarii et, adhibit Aleo, e mino adage.

Humane

6. Imare] i.e. videtur impendentibus & minus insanis aliquot mutari, ubi tamen jus constat: & ejus mutarum nihil est.

Acceptum serat] i.e. se accepte.

Nem pati hominum. Non magis quam si morbo hominem solvit, si naufragio aut aliis catu, vel mortali.

7. Ante postas iterum Quibus illud jus a privatis ad seletos judices translatum est.
CAPUT I

Humano generi nam lex datur ab Iove summa:
Quique sors, piscis, avium genus alioculiam
Mutatis vestimenta pabula juris egentes.
Instituta ad nobis, quares est optima, cissis.

Inquis, in iconibus jutitia non dicimus, inequit Cicero de Officiis primo. Plutarcho in vita Catonis majoris, nee quid
quid est divinitatis divinitatus est, quid in\, et jutitia adversus homines tantum natura animor. Lactantius
Lib. vi. in omnibus enim videntes animantium, quae sapientia car
rent, conciliatricem sui esse naturam. Noctem enim alius ut sub
presenti ne sciant enim quia malum est necere. Homo vero, quia
scientiam boni et male habet, abstinet se a nocendo etiam cum
incommode suo. Polybius, cum narratifet quibus initium primum
conventinent homines, addit, si quis in parentes aut benefi
cos injustos sufficit, et non potuisse quin id eari se agere fer
rent, ratione addit: Et quia coniugem propriam lego. Lib. vi.
Et quia uxorem, ut parentem uterque est. Quae
quae est, et ut [omnes omnes] non est, quia
illa non est. Lib. vii. non est. Omnes creditur non est satis aliamque
plaina. Quoniam enim humanum genus
hac alius animantibus dictum, quod mente at ratione necur,
omnia creditur non est satis aliamque naturam sua alium
aisse assimulatum iri, ut in alius animalibus sed quod jutiam est,
rescatur iri ad animalium cum efficiat

2. Quod si quando brutts animantibus jutitia tribuitur,

Sensum in iuste demissam transivit
arc

Gius est prope et terrarum spes

Antiqua Mundo.

Principi inducet communes conditores

Tantum animas, nobis animalum quae

quae sunt ut sat

Affinitas prorsum animantium & praefat

nter alit.

Dispersio tribuent in populum. Sec.

Chrysothomus ad vit. Rom. 4 61

dissimul esse opinam ut non nos

dei iri. Et ad sumptum esse adversa

nui.-

si quae in parentes injustae sufficit

Exemplum vide in Chamo, Gen. s.

si ibidem sequiur.

Sae solum: Bae. Die tert. pater

Chrysothomus in 2nd habens: sae

dum quae acquisita sunt. Legit ur

sum consequentur etens brefian. Et

sic neque iustitiam esse praetulit

ad iudicem deinde non videatur:

Natura et habemus ut indignationem

neitram coniugem non ut quae mal

trabati sunt. Ille enim egerit hom

min bus inferti simus etiam ad non

nulla parte injuriae venient. Scholla
ters ad Horatium Satyr. ii. lib. 1.

Sensum aliter indignatione anim

animalium simulatur alium, aliter

cum simum.

Si quare bruttis animantibus jutit

tia tribuitur] De motione quan

dam jutitam in elevantibus nostris lib.

nius lib. vit. cap. v. Idem libro a

naturae suae sufficit quae ilam ipsa

calum necaret, quod in calulis

hospiris alium interioris.

GRONOVIT NOTA.

Animalibus quae sapientia careant

Omnis animalia muta &rione des

seque quare lingua commoda quan

vis damnos aliumm.
id fit improper * ex quadam in ipsis umbra rationis atque vestigio. An vero actus ipse de quo jus naturæ constituit, sit nobis communis cum aliis animantibus, ut proelium educatio, an nobis proprius, ut Dei cultus, ad juris ipsam naturam nihil reperit.

XII. 1. Esse autem aliquid juris naturalis probari solet tum ab eo quod prius est, tum ab eo quod posterior, quorum probandi rationum illa subjicitur est, huc popularior. A priori, si offendatur rei alicujus convenientia aut disconvenientia necessaria cum natura rationali ac sociali: a posteriori vero, si non certissima fide, certe probabiliter admodiunt, juris naturalis esse colligitur id, quod apud omnes gentes, aut moratiorem omnes tale esse creditor. Nam universalis effectus universalem requirit causam: talis autem exilimationis causa vix ulla videtur esse posse praeter sensum plenum, communis qui dicitur.

2. Heliodi eis dictum a multis laudatum:

Quam eis nunc penitus vana essentientia, multii

Quam populi celebrant.

* ex quac se dominus mitter, que communiss ina videntur fide

GROTIUS NOT. Ex quadam in ipsis umbra rationis atque vestigio Seneca de su libro v. cap. 111. eras in certe disit, sed pro abhore imperium. Mutat animalia, aut, humani affectus, rurum habet autem similis illa quodiam impius. Sic in belinis non esse valoris sed suae genetis, non vitia sed veritium simulacra dicit Origenes contra Celsum, ut ipse Socratis et alios, velut scripsit lenem: Perpessisti apud Porphyrium, de non eum animalium terris.

GRONOVII NOT. XII. 1. Aliquis inventio nova sinti, utem offenditum innovatis hominum occidero esse injustum, quia natura appetit conservationem sui & omnium, quae sunt ejusdem societatis.

Universalis] Effectus ad omnes plasmatores pertinent causam juxta latent patematem & inter multis plasmatores communicatam.


commronis fide nobis notis rei effectis.


GROTIUS NOT. Td in loco facultatis. quod A. Aristoteles Nicom. xii. 5. 30. invenire potest quod met., et quod

omnes utriusque partis in loco prorsus integro. Quod omnes ita insistat, et ita esse divinus, qui vero hanc fides vestis sitisse nihil est rei credibilior dicat. Seneca in tanta judicio
dum diversarum referendam bene renovationes gratiam omnes omnibus etque, quod invenire, etre affertur. Quistiallur: Constan te sene tertius verba consulatorem, sint vivendis, consensum bis omne. Josephus antiquus historiae iuxta: Eunom studebat et in bis, ut id in usuram dixit, ut id in usuram dixit, ut id in usuram dixit.
CAPUT I.

Liber I. S. XIII. XIV.

XIII. Alteram juris speciem est diximus ius voluntarium, quod extra voluntatem origenem ducit: etque vel humanum vel divinum.


hominum, juris fruendi & communis utilitatis causa sociatus. Jus archius patens & ab ipso potestate civili non veniens, quanquam ei subitiun, varium est, praecepta patria, dominica, & si qua sunt similis in se continens. Latius autem patens est jus Gentium, id est quod Gentium omnium * aut multarum voluntate vim obligandi acceptit. Multarum additi, quia vix ulturn jus reperitur extra jus naturale, quod ipsum quoque gentium dici solet, omnibus gentibus commune. Imo fœpe in una parte orbis terrarum, est jus gentium quod alibi non est, ut de captivitate apollimino tuo loco dicemus,


XV. 1. Jus voluntarium divinum quod sit, satis ex ipso vocum sono intelligimus: id nimium, quod ex voluntate divina ortum habet: quo discrimine a jure naturali, quod item divinum dici sole diximus, internoscitur. In hoc iure locum habere potest, quod nimium indistincte * dicebat Anaxarchus apud Plutarchum in Alexandro: non ido id Deum velle, quia juditum est, sed juditum esse, id est jure debitum, quia Deus voluit.

2. Hoc autem jure aut datum est humano generi, aut populo uni. Humano generi ter jus datum a Deo reperimus: statim post hominem conditum, iterum in reparatione humani generis post diluvium, postremo in sublimiori reparatione per Christum. Tria hoc iure haud dubie omnes homines obligant, ex quo quantum satis est ad eorum notitiam pervenirent.


rum, ceteris &c. &c. societatis. Per his, sufficiens aedea, qua desiderat natura ad bene commodoque vivendam.

GROTIUS NOTI.

Aut multarum Valuqius ii.


GROTVIUS NOT.

Non veniens Sed pariet natura, pariet a jure gentium. Ut de captivitate, ut possumus

Not loci decem.) 1, 7, 3, 9.

XV. 1. Voluntate divina] Co gnitis & patet dicta per singularum & precedent declarationem, non per imitum omnibus hominibus in genere.

Item divinum] Quia natura rationalis unus id inferit Deus.


In reparatione] Noaho.

For Christum] Quimque quia Ecclesiastis antea Palalimnae inclusis red dixerit Catholicum.
LIBER I.

S. XVI.

... pili ex gentibus: ut legitur * titulus Thalmodico de Rege. Talis qui est, in leges dicitur דּוֹ הַלֵּיִלָה gem. xxix, 25. דְּבֵיתַה דְּבֵית הַלֵּיִלָה gem. xxxv, 47. ubi Chaldæus dixit, * incolum in circumcisione. Hi, ut narrat ipse Hebræorum magistri, leges Adamo & Noe datae sive tenebantur, abstinere ab idolis & sanguine, & alis quae intra se loco memornabuntur, at non item leges proprias Israëlitum. Itaque cum Israëlitis non liceret velici carne beitæ quæ fato suo perillest, peregrinasti tam inter ipsis viventibus id licebat, Deuter. xiv, 21. Nisi quod quibusdam legibus specialiter expressum est; ut incolum ins minus quam indigente tenentur.

4. Extranæis etiam, qui aliunde advenirent, neque institutis Hebraicos subjicerentur, in templo Hierofolymitano licuit

Deum officium Melchis, cujus erat plenitudo gentium, cujus vocare omnes, cujus sededere Ecclesiæ Catholicæm.

GRONVII NOTI.

Titulus Thalmodico de Rege] Et titulus de Synedrico cap. xi.

Incolam in circumcisione [De talis legitur & Exod. xxix, 45. A quo distinctur profetarum; id est crucem circumdata, ut ostenderi collatio loci Num. xix, 14. De piramini in circumcisione multa habet Marmonides libro de Idololatriz c. x. §. 6. Idem in commentario ad Maimonoth, & alibi fape, pios illos ex gentibus participes at futuros honorum futuri faculi. Christoforos ad Romanos cap. xi. pote introducta profanavit, & ob introducta divinitavit: quam judicem in indicatur, & de quibus Graeci dixissent de eis qui ante Christi adventum furere nostrum enim ad diem aeternae prævalent procul esse novem. Deinde: quando est crucem profanavit, ut nos indicarentur, ut nos distingueriam, posset nos crucem, ut quisque profanaretur, & aut crucem profanaretur. Exemplum eis in Melchisedec, Job, Numinibus, Cornéllo. sive: Ezech. 5 cap.
CAPUT I.

Deum adorare, & vicinas offerre, * flantibus tamen in loco peculiaris, ac separato a natione Israelitarum, i Reg. qui Lati
nis iii, Reg. viii, 41. ii. Mac. iii, 35. Johan. xii, 29. 
Actor. viii, 27. * Neque Eileas Naamani Syro, neque Jo
nas Ninivitis, neque Daniel Nabuchodonosore, neque Pro
phetae alii Tyris, Moabitis, Egyptiis, ad quos tribunent, un
quam significaret opus ipsi efficiat Mosis legem suciperent.

3. Quod de tota legere Mosis dixit, idem & de circumciscione, 
que legis quasi introitus erat, dictum volo. Hoc tantum inter
ess, quod legere Mosis Israelitae foli tenebatur, circumciscionis
autem legere tota Abrahami posteritas, unde Idumaeos & Judeos
coactos circumciscionem sucipere in historiis Hebraeorum &
Greciorum legimus. Quaeque populi extra Israelites circum-
scissi sunt (unte autem complures, quorum Herodotus, Strabo,
Philo, Justinus, Origenes, Clemens Alexandrinus, Epiphanius,
* Higronymus, meminerunt) eos credibile est ab Ismaele, aut
ab Esau, aut * ex Cethurze posteris venisse.

6. Ceterum in aliis omnibus locum habebat Pauli illud, 
Rom. ii, 14. Cum gentes qua legem non habent, * natura sua
(id- 

GROTTI NOTA.

Stantibus in loco peculiariter Vide
Josephum ubi Templo Salomonis
historia narratur.

Neque Elias Naamani Syro idem
sentit Hilarus ad Marth. xii.

Hieronymum Addi potest Theodoteus.

Ex Cethura posteris Ex his autem
videmur Athioporum illi, quos cir-
uncisitis annumerae Herodotus:
Homerus illos vocat Ephiophanius.

Natura sua. Toti eódem locupletis, similissimus naturalibus, 
as Chrysoptoton. Idem max. De
et ut, atque, etiam hinc et
hinc in abhinc. Ob his, inequ,
admirando facta legere quorum hu-
brantium. Item eóce obtulat se quon
et suspicibus & legem: sustulit pro
legem confessionis & nostri 

bona república sua voluit, si dehant
non litteris impleere-partus, sed in an
missa quod judicium est ferte.

GROTTI NOTA.

5. Ab Ismaele vel Esau aut Cethu-

ra posteris Mira coniectura. Atqui &

Egyptiis, & Colchis & Athio-

copiscircumcisionem ulos, reliis Her-
dorotis. Hi autem non Cethura, non
Esau, aut Israelis, nec omnino 
Hebreei semispropagatos, sed A

gpyrii & Athiopii & Chami filios 
descendunt, Melzeno, unde A
gypii, Hebræis terram Mœcram, &

Choinos, unde eodem Athiopiaeterr

natale. Et credibile est Egyptiansaccep
tisse circumcisionem ab Hebræis
inquillinis, Athiopias ab Egyptis.

Colchis autem, origine Syphax fe
pidenta fuerunt: & videmus circumci

sionem eum aceptisse cæb Agyptos, 

cum Selotritis expeditione in Asiam 
faela colonem Agyptoruni hui loco

cavisse, cuius meminisse trium 


Valerius Flaccus lib. v. Argonaut.

Selotrinum autem succedisse Phra

onii, in mari rubro lambentem, factis Iacob

bus Ulixeris Archipelagopos in Hi

bernia in Chronologicis.
(id est moribus ex primo fonte manantibus: nisi quis malit illud natura referre ad precedentiam, ut opponnatur Gentes Judaeis, quibus sitam natis lex intillabatur) faciunt ut qua legis sunt, sibi legem non habentes sibi sunt lex: ut qui offendunt ipsum opus legi mentibus sui infirmissum, simul testimonium reddente ipsorum conscientia, & cogitationibus se ipsos mutuo accusantibus, aut eis aut excurvantibus. Est illud ibidem 26. Si preputium (id est preputium homo) observare mandatum legis, nonne preputium idem pro circumcissione reputabitur? Bene ergo in Josepho historia Ananiae Judaeus Israeitan Adiabenum (Israeitan hunc Tacitus vocat) docebat eitiam sita circumcisiem Deum recte colui & propitium haberiposse. Nam quod extrae multi circumcisci sunt, & per circumcisiem legi se obligarunt, (ut explicit Paulus Gal. v, 3.) id fecerunt partim ut justiciatis adipiscerentur (nam profi! yti, qui Hebræis ὢντι ἠθοπίτευται, * pari jure erant cum Israelitiis, Num. xix.) *partim ut eorum promissionum essent participes, quia non communes hominum generi, sed Hebræo populo erant peculiaris; quanquam non negem posteriorem legum accelementiam in nonnullis pravum opinionem, quasi extra Judaismum falsus non efficit.

7. Hinc colligimus, nulla parte legis Hebræa, qua lex est propria, nos obligari, quia obligatio extrajus naturæ venit ex voluntate legem ferenti. Deum autem voluisse ut aliis Israelitae illa legem tenerentur, nullo indicio potest deprehendi. Non igitur, nos quod attinet, probanda est nulla legis abrogatio: nam nec abrogari potuit eorum respectu quos unanum obstrin-
Sed ab Israélitis ablata est obligatio, quoad rituales quidem, statim postquam lex Evangelii creept promulgari, quod Apostolorum principi clares fuit revelatum; Act. x, 15. quoad cætera vero, postquam populus ille, per excidium urb.,& deisolationem practicam, sine iure restitutionis, populus esse desit.

8. Nos vero alienigenæ non id Christi adventu consecuti sumus ut Mosis lege non teneremur, sed ut qui ante spem tantum fatis obscurum in Dei bonitate positam habere poteramus, nunc difero foedere fulciamur, utque in unam Ecclesiam coelesternos possimus cum Hebrais filiis Patriarcharum, sublata ipsorum lege, quo veluti interfingimento a nobis distinebantur. Ephes. 11, 14.

X VII. 1. Cum ergo directam obligationem lex per Mosis data in nos inducere non posuit, ut jam ostendimus, videamus ecquum aliquum usum habere possit, tum in hac de jure belli, tum in familiis aliis qualdionibus. Id enim sitre ad multa referat.

2. Primum ergo ostendite lex Hebræa, id quod ea lege practicam purum non esse contra jus naturæ. Nam cum ad Naturæ, ut ante diximus, sit perpetuum atque immutabile, non potuit ad Deo, qui injustus munquam est, quicquid adversus id jus practici, Addo quod lex Mosis vocatur immutabilis & recta, Psalm xix, qui Latinis xvir, 8. & Apostolo Paulo sancta, iusta, bona, Rom. vii, 12.

De praceptis loquor: nam de permittis distinctius agendum est: permittio enim quae lege sit (nam quae nudi est facti, & impedimenti remotionem significat, huc non pertinet) aut plena est, quæ jux tatem ad aliquid omnino licite agendum, aut minor plena, quæ tantum impunitatem dat apud homines, & jus ne quis aliis impedire licite possit. Ex prioris generis permissione, non minus quam ex praecipio, sequitur id de quo legem contra naturam non esse. * De posteriori generi aliter et res habet. Sed raro locum habet hac collectio: quia cum permittentia verba sint ambiguæ, magis ex jure naturæ interpretari nos convenit utrius generis sit permittio, quam ex permissione modo ad jure naturæ argumentando procedere.

Huic

GROTI NOT. De postierius generi alter sit res habet Vide Chrysostomum ad H沉迷. vii. ad Romanos.

GRONOV. NOT. 7. Rituale Capita de extra. nis.

XVII. 2. Quæ nudi falsa] Nam

& permittio extra legem est, permissionisque habetur, quod nosquam videtur, non iure est, sed facti, & tantum significat nihil obtinere aut impedire, quo minus facias, si lubebra.

Hoc vel illud in legem Mosisa permittium est, ergo et jure naturæ.

B 4
II. 3. Huic primo observationi affinis est altera, licere nunc his qui imperium inter Christianos obtinent, leges ferre ejus sensus cujus sunt leges per Molem datæ, nisi quæ sint leges, quorum tota substantia ad tempus Christi exspectati & Evangelii nondum revelati pertinens, aut nisi Christus ipse contrarium, aut in genere, aut in specie, conleuitur, nam his tribus causis demptus, nulla potest alia excogitari, cur quod olim Mosis leges fuit constitutum, nunc sit extra eam quæ licet.


Grötti Nota.

* Id nunc etiam, si non & amplius a Christianis praebendum | Ter- tullianus de Fiducia: Libertas in Christo non fuisset summae inhumanæ, nisi lege tota pietas, veritas, com- bantia, caustitia, justitia, innumerab- disse, benevolentia, pietas.

In majori gradu | Crysostomus de Virginitate xvii, sermones, erudi- tivités 3. 2. ad hanc Praed, in novum & ad nuncius profuse & diligentissima in huius capitis dispensationem, Maj. nunc virtutis Anastasius est, quia sit ibidem nuna fuisse opinio, & in genere dumam et Christi adventus. Similia habet idem oratio-

* Ex altera de decimis | Sic lego hæc apud Christianos utitur Irenæus lib. iv, cap. xxvii, & Crysostomus sub finem capitis ultimi prioris ad Con- stantinianos, & ad Ephesios 15, 19.
CAPUT II.

An bellare unquam justum sit.

I. Jus nature bello non reperna, probatur rationibus:
II. Historia.
III. Consentia.
IV. Jus gentium non reperna bello probatur.
V. Jus divinum voluntarium, ante Evangelii tempus, bello non reperna probatur, cum solutione objectionum.
VI. Ad quaestionem, an bellum cum jure Evangelico pugnet, prima pars.
VII. Argumenta pro negan-

re sententia ex sacris litteris.
VIII. Solution argumentorum ex sacris litteris pro parte aegenti.
IX. Examinatur veterum Christianorum circa hanc rem consentia.
Negans privatim: consilio populi, quam precepto nixa, reprobatur.
X. Afirmans, publica Ecclesia autentitate, consentia temporum usu confirmatur.

Vitis Juris fontibus, ad primam ac generalissimam veniam questionem, quae hae cest, an bellum aliquod justum sit, esse an bellare unquam liceat.

1. 1. Hae autem ipsa quaedam, ut & alia quae deinceps sequentur, ad just naturae primum exigenza est. M. Tullius Cicero tum tertio de Finibus, tum aliis in locis, ex Stoicorum libris erudite differit, esse quaedam prima naturae, Graecis aeg magnae. Eccl. xi. sed, quaedam consequentia, sed quae illis primis praecunctante, runda sunt. Prima naturae vocat, quod simulque natura est animal, ipsum sibi conciliatur & commendatur ad se conservandum, atque ad suum statum, & ad ea quae conservantur sunt ejus status, diligenda: alienatur autem ab interitu inque rebus, que interitum videantur affere. Hinc etiam ait fieri, ut nemo sit, quin cum utrumvis liceat, aptas malit & integras omnes partes corporis, quam eadem ulu imminutas aut dotortas habere: primumque esse officium, ut se quis conservet in

GRONOVII NOT.
C. i. Cetera terrae de Finibus.
Prima natura, Documenta, monita.
Ipsium sibi conciliatur] Amor & studium conservandi sui. Quod ipsum esse amat, sibi placet, et curam

in nature flatu; deinceps ut ea teneat, quae secundum naturam sint; pellatque contraria.

2. At * poilt hae cognita sequi notionem convenientiam rerum cum ipsa ratione, quae corpore est potior, atque eam convenientiam, in qua honestum sit propositum, pluris faciendam, quam ad qua sola primum animi appetitio ferubatur; quia prima natura commendent nos quidem rection rationale, * sed ipsa ratio carior nobis esse debet, quam ulla sine quibus ad hanc venerimus. Hae cum vera sint & ab omnibus, qui judicio fano sunt praeclari, facile fine alia demonstratione assentu impetrat, sequitur in examinando jure naturae primum videndum quid illis naturae initiis congruat, deinde veniendum ad illud, quod quanquam poilt oritur dignius tamen est, neque sumendum tantum, sed durum, omni modo expetendum.

3. Hoc ipsum vero, quod honestum dicimus, pro materi diversitatem, modo (ut ita dicam) in puncto consitit, ut si vel minimum inde abeat, ad vitium defectas, modo liberius habet spatium, etsi ut & fieri laudabiliter, & fine turpitudine omittit aut alter fieri possit, ferme quomodo ad hoc esse ad hoc non esse statim esse transitus, ut inter aliter adversa, ut alium & nigrum, reperire est aliquid interposutum, five mixtum, five reductam utrique. Et in hoc posteriori generis maximae occupari solent leges tum divina, tum humana, ut agendo, ut quod per se laudabile tantum erat, etiam debet incipit.

Supra

**Gratiae Notae.**

Posit haec cognita sequi notionem convenientiam rerum cum ipsa ratione? Seneca epistola XXXV: quoadmodum omnis natura hominis saepe nos instamnatum non preferat, ita hominum hominis non ess in homine, nisi cum in illa ratio perfecta ess.

* Sed ipsa ratio carior nobis esse debet, quam ulla sine quibus ad hanc venerimus.* Seneca epistola XXXV: id in quoque optimum est uia naturae, qua constet; in homine optimum quid ess? Ratio vide & epistolam LXXI, & XXXVI. Iulianus Saepta XV:

**Gregorii Notae.**


Convenientiam in qua? Upote in qua.

*In qua honestum* Cicero c. 6. In prae parte naturae considerationem non assumpsit alios; consequens est, & poscit utique.

Commandant Ab illis ad hanc propter eximium. Cis. cap. 7. Cadem phrauit utique.

3. In puncto consitit. Stricte ac practice parciidem erit.

* Ad vitium defectum* Ubique quidem minuit, immo suspicat; quia deinde amicum non licet, justae aliter atque ille velit, nihil impletque quoniam honestum sit.


Etiam debet. Ut nifi factae, poenae in observantias.
CAPUT II.

Supra autem diximus, de jure naturæ cum quæritur, hoc quæ-
ri, an fieri aliquid potest non injuste; injustum autem id de-
mum intelligi quod necessarium cum natura rationali ac sociali
habet repugnantium.

4. Inter prima naturæ nihil est quod bello repugnet, imo
omnia potius eis faveant. Nam & finis bellorum, vita membrorum-
que conservatio, & rerum ad vitam utilium aut retenentio aut
acquisitio, illis primis naturæ maxime convenit, & vi ad cum
rem si opus fuerit, nihil habet a primitiva diferentiam, cum
animantibus ingullis vires ideam fiant a natura attributa, ut
sibi tuendis suavitudine sufficiant. Xenophont: "Et quia ita
velut mens incepta, sed tenuit ait abscissum in fines &
fores, omnia animantium genera pignora inerunt aliam,
quam non attulit quam a natura ducerent. In Halicarnass
fragmento eft:

Omnibus hostem
Praediumque datum senitre & noscere tuli
Vincere modumque sui.

Horatius dixerat:

Dente lupus, coruscator petit; unde, nisi intus
Monstratum?

Lucretius vero amplius:

Sentit enim sim quidquid suam; qua posset abuti:
Corona nata prima visu quoque frontibus exstant.

* Illis status petit arque infernus inurget.

Quem

Supra diximus 1, 1. Quod necessarium Quod formula
societatis ratione utentium advertitur.

4. Inter primo naturæ Bellum non
repugnare primis naturis.

Retrospectis. Melius disseret defentio
vel tanta: nam retentio eit quidem
vox Gienerum, sed significat vel
vivas inhibitionem, vel cum unius
adducit frebis & sihtic custum 13.
Artic. 21, vel cum quid dubitans al-
leum stupeter 4. Acad. 18. & 25.
vel non folvere solidum 13. Artic. 23,
1. 80. D. de leg.

GRATII NOTA.
Illis iuris petit atque infernari mag-
ete. Martialis:

Vetustius iussi frante prort ad
pignora.

Porphyrius tertio de non eis anima-
lium: pag. 583. hocque etsi eft
D. 11. pulse illi post quem non

74

700
CAPUT II.

Ur. si unusquodque membrum sensum suum habet, ut posse posset, de officiis... et se commoda aliorum, detrahatque quod eique posse, emotum est gratia, societas hominum et communium ut esset necesse est: nam sibi ut quique malit quod ad utum vita pertinent quam aliter acquirerit, concessum est non repugnans natura: illud natura non patitur, ut aliorum spoliis strenuus, copias, opes aegremanus.


II. 1. Id quod diciimus, non omne bellum juri naturæ adversarii, probatur amplius ex sacra historia. Nam cum adversus Reges quatuor, qui Sodoma diripuerant, Abrahamus cum minimis ac federatis suis armatus victoriam reportavit, Deus per facerdom suum Melchisedecum fæcundum ejus erudit: id enim illi Melchisedecus: Letus sit Deus aliis, quos tradidit hostes suis in manuum suis; Gen. xiv. 20. At ceparat arma Abrahamus, ut ex historia appareat, sine speciali Dei mandato: factus igitur jure naturæ vir, non sanctissimus tantum, sed & pictissimus, etiam extraneorum Berophi atque Orphel testimonii. Historiæ septem populi quoquora Israelitis exscedendos Deus tradidit non utar: sicut enim ibi mandatum speciale ad exsequendum rem à Deo judicatam, in populo maximorum criminum reos: unde haec bella in sacris literis Dei bella proprio nominantur, quippe Dei jussu non humano arbitrio sustinuta. Ad rem magis pertinet quod Amalecitas vix sibi inferentes Hebrae, ducibus Mose ac Jotia, armis repulerunt. Exod. xv. 1. quod Deus ante factum non jussisset, post factum probavit.

Si unusquodque] Hinc jure coloant Themidseolos Lacademonios, quod imbecillitate fororum poterunt quiserent. [Julin. 2. ult.


Extraneorum] Infidelium, paganorum, gentium.
Quem senum Galenus sic exprimit: "quam in utroque cernitur, et missa lingua, alvam molendo in facile utrumque, multo si ipsa laevis, et
nunc praecipue quis aequus in: quodque ut illud, in quo solutio ab eis eorum. Videamus animantium quodque eo ad se tuli, ut qui maxime valere. Nam
et vitulorum non sunt cornibus in parte minaturi, et equi
nondum firmatis ungulis calcitrat, et castellus dentibus nondum rubuis moritur. Ideo Galenus de usu partium primo, hominem animal esse ait ad pacem bellumque natum, cui arma quidem agnita non sint, * sed apta armis parandis ac tractandis manus qua etiam pro armis uti sponte sua nec aliunde id edo-
etios infantiles videmus. Sic et Aristoteles de partibus animalium quarto, capite x. manum hominum ait esse pro halila, pro enfe, et pro armis quibuslibet, qua omnia potes tumere ac tenere.

5. Recta autem ratio ac natura societatis, que secundo ac potiore loco ad examen vocanda est, non omnem vim inhibet, sed eam demum qua societati repugnat, id est quod sui alienum tollit; nam societas eo tendit ut suum cuique salutum sit com-
muni ope ac conspiratione. Quod facile intelligi potest locum habiturum, etiam si dominium (quod nunc ita vocamus) in-
trudendum non est, quam vita, membra, libertas, sic quo-
que proprius cuique esset, ac proinde non sine inuria alio
imperenterent. Sic et rebus in medio positis uti, et quantum
natura desiderat est abhumer, jus esse occupantis: quod jus
qui ei eriperet, faceret inuryam. Hoc ipsum autem nunc,
potquam ex legem aut usu dominium formam suam accept,
multo intelligitur facilius: quod exprimam Tullii verbis:

ut

quae postrema optimo conveniunt com ille qui est Galeno in contextu sequuntur. Hoc enim dicit: Rationes quas carere, arma in eipsi habere corpore, ut bos cornua, dentes apes, unguis les. At multa non in corpore natural Ave: arma posita, sed extra corpus: hoc est offendere manum etiam animal ejus hominem, neque temper salutum armorum sui, ejus tempus. Nam tem

bem sapere, remedium interdum. Ut eoque

libenter faciesque esset, neque tempore coeperat portare arma, sed in semin

esse mea natura.

Sed apta armi parandae et tractandae

manus, qui tamem pro armis uti spont

su nec aliunde usqed infantes videmus. Callidiorum de anima: Et quantum nego corpus, nego dente, nego subula (siculialis animalia) corpora humanorum formas praevaluunt, rubous illi thorac, brachiaque extensa sunt, et liberantur manu

mum defendentes, et obiecta exspecti quasi

quidam tibi vindicaret.

Gronovii Nota.

Manum praefat. Lucret. 1, 1231. Armis antiquae manus denteque nym-

ique fuerunt.

1. Quae secunda at potiora cum, Bel

lum non repugnare secundis, et ex-

cellentioribus naturis.

Domiminum] Ceramentum terrae, su

propterea.

Interfecta] Ut nec quo-

que sit quae communis sunt, quae publius, quae universitatis.
S. II. CAPUT II.

Ut si unumquodque membrum sensum suum haberet, ut posse putaret se valere se proximi membri valetudinem ad se traduxisset. Sed debilitari & interire eorum corpus necesserit: sic, si unius quipque nostrum rapiat ad se commoda aliorum, detrimentaque quod unique possit, emolumenti sua gratia, societas hominum & communias evertatur necesserit: nam si quisque multum quod ad itum vitam perimum quum alius acquiris, concepsum est non repugnans natura: illud natura non patitur, ut aliorum spoliis seis facultates, scilicet, opes angamnus.


II. 1. Id quod dicimus, non omne bellum iuri naturae adversari, probatur amplexu ex fata historia. Nam cum adversis Reges quatuor, qui Sodoma diripuerant, Abrahamus cum ministeri ac fateratis suis armatus victoriam reportasset, Deus per facerdotem suum Melchisedecum faciam ejus probavit: ita enim illi Melchisedecus: Laut sit Deo altissimo, qui tradit: hos teus in manum tuam, Gen. xiv. 20. Atque ceperat arma Abrahamus, ut ex historia appareat, sine speciali Dei mandatu: fecet igitur iure naturae vir, non sanctissimus tantum, sed & ipsissimissimus, etiam extraneorum, beroft atque Orphici testimoni. Historia septem populorum quis Israeltis excedentes Deus tradidit non utar: fuit enim ibi mandatum speciale ad exequandam rem ad Deo judicatam, in populos maximorum crimini reos: unde hanc bella in sacris literis Dei bella proprium nominatus, quippe Dei iustit non humano arbitrio sussurata. Ad rem magis pertinent quod Amalecitas vim ibi inferentes Hebraei, ducibus Moce ac Josue, armis repulerunt. Exod. xv. 11. quod Deus ante facitum non judicerat, post facitum probavit.

2. Sed
2. Sed & leges genera"edes ac perpetuas de modo gerendi bellum Dei populo suo praecripsit, Deut. xx, 10, 15. co ipso offendorum justum bellum etiam sine mandato speciali suo esse posse; nam aperte iberdem causam ieptem populum ab aliorum populorum causa distinguere. Ac cum de justis causis belli sufficiendi nihil ibidem edicat, co ipso offendorum naturaliter fatis esse manifesta: quid causa transientorium finium, in bello Iephtae adversus Ammonitas, Jud. xi, violatorum legatorum, in bello Davidis adversus eodem, l Sam. x. Simul notandum quod dicti divinum ad Hebreos scripserunt, Gedea, Baracum, Samsonem, Iephten, Davidem, Samuelem, atque alios per fidem debellati regna, inva"uisse in bello, exercitus exterror inverte"isse in fugam. x i, 33, 34: quo loco, ut illius des"ertationis series duceret, in fidei nomine inclu"sit persuasionem, quia quod fit, Deo placere creditur. Sic & Davidem sapientia nemita ait praelia Dei praefat, 1 Sam. xxyv, 28. id est pia ac justa.

III. 1. Probatur idem quod dicimus omnium gentium ac prae"picie sapientum conceptione. De vi qua vita defenditur notus Ciceronis locus, ipse iure testimonium perhibens: Est har non scripta, sed nata lex, quam non didimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripimus, haurimus, expressimus, ad quam non datis, sed factis, non instituitis, sed illum putamus: ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, in tela aut larvam aut insidiam incidisset, * omnis honesta ratio esset expedienda salutis. Idem: Hoc & ratio justis, & necessariis barbaris, & mortuis gentibus, & serius natura ipsa prae"scripta, ut omnem semper vim, quamcumque ope possent, a corpore, a capite.

Graeci Notae.

Omnia hactenus ratio esset expedienda salvati: Sertor. Tota terrae legis in praxim est, si quisquam permisit esse. Quintilianus. xii, cap. vii: Quam in universa gentis debeat esse, quod natura poterit esse: & de causa, quam adversarium pri"min. Sene"go in Thucydide Sophocleis.


2. Adeoque manifestum est quod hoc habet, ut in bestias etiam, quae juris non rem ipsam, ut diximus, sed humum habent quandam, distinguamus inter vim, quae injuriainfert, & quae propulsa. Nam cum dixisset Ulpius, animal quod dixit, id est rationis ufu, caret, non posse injuriam faciisse: max tamen subjungit, cum arietem vel boves commississent, & alter alterum occidisset. Q. Mutilio audire distinguedum, ut quidem is pericient qui aggressus fuerant, cessaret actio; si quis non provocaret, competeteret actio. Quem explicando serviet Sext. 12, 28. Iulius Plinius: Leonum feritas inter se non aemitur, serpentem mortificus non peruit serpentes; sed si vis inferiorem, nulla est cui non sit ira, non sit aliqua injuria impatiens, & prompta, si nocet, ad se defendendum uti acerrim.

IV. 1. Jure naturali ergo, quod & gentium dicit potest, factis confidit eo bella non omnia improbari.

2. Jure autem gentium, voluntario itidem, non damni bella factis nos docent historiae; & omnium populorum leges ac mores. Imo, jure gentium, introducunt esse bella dixit Hermogenianus; quod paulo alter, quantum vulgo accepto solet interpretandum est demum centum: nempe ut certa bellorum forma jure gentium in jure, & introducunt, quam formam, quae habeant bella, ea peculiare, ex jure gentium effectus conqueuantur: unde distinctio nationum.

GROTIAN NOTE. Quod in finus, id est, rationum usus, taceat: Similibre in modum Seneca de fort. loquitur, ut etiam quae extra intellegant Turque astiturum principii sunt posita, audgeat aures tamen merito pene: nec eximia: vide, ut omni locum de beneficis libro 1, cap. 111, & commentum quod ad Praxitelem ex Philo- nome polemum.

Jure gentium introducunt esse bella] Scipio vitam illustrism in Thesmichide. Praef. est Atheniensium suum continer, quod communis jure gentium fatae passum, Dei publicae fuerint patriaeque patris seu patris, quo faciunt ad hostis passent defendere, non sit. GROTIAN NOTE.


IV. 2. Jure gentium] Fortius hoc vulg., ut quod in bellis judiium est (nempe, non ut virum inimum alios non ladenet, sed ut virum prohibeamus, annis rebusendo si quis virum fecerit, & virum, bona, libertatem nostram & nostrorum aggreg. facer, id necessitate atque uti edocatus comparavis Hippocrates. Instaur.
tur, quod utendum nobiscrit infra, in bellum solenne juris gentium, quod & justum, id est plenum, dicitur, & non solenne, quod tamen non ideo justum esse definit, id est juri congruens. Nam alius bellicus, modo quae sub sit causa, jus gentium non adstitit quidem, sed nec refuit, ut infra latius explicabitur. Jure gentium (inquit Livius) ita comparatum est, ut arma armis propulsentur. Et Florentinus jus esse gentium ait, ut vix atque injuriam propulsemus, ut corpus nostrum tumetur.

V. 1. De jure divino voluntario major est difficultas. Neque hic objiciat quifquam jus naturae esse immutabile, ac proinde a Deo nihil in contrarium potuisse constitui: id enim verum est in ipsis, quae jus naturae vetat aut praecipit, non in ipsis, quae jure naturae licent tantum: nam quae ejus sunt generis, cum proprie juris naturae non sint, sed extra jus naturae, & vetati possunt & praecipi.

2. Quo ergo primum a nonnullis contra bellum adferri lex data Noae ejusque posteris: ubi Deus hic loquitur, Gen. ix, 5, 6: Quineteiam sanguinem vestrum, id est animarum vestrarum, reposcant: ab omni belliia reposcant eum: atque eriam de manu hominis alterius, ut peca fuerit, reposcant hominis animam. Quisquis essederit sanguinem hominis qui est in homine, sanguine ejus essederet, quia hominem ad efferi seam fecit Deus. Hic ergo quidam illud, quod de repelendo sanguine dicitur, generalissime intelligunt, & alterum de effusando vici sim sanguine, comminationem eis volunt, non approbationem, quorum neutrum nisi se persuadet. Nam interdictum de sanguine imperatis naturae, sed de inadjectis: non leges, sed legam beneficis, quae ubi valeant, ubi non, tempus & res praesens docent.

2. Qui est in homine. Heb. 11, 4. In homine, & hoc referunt ad mensurum sequens, ut sit per hominem, quia nemo sit interficitur, sanguinem ejus effusi est. Quod non improbat auctorem ad locum illum.

Comminationes. Tanquam demum tiet Deus, quod ipsa factura sit vel per males & injustos; soler enim & pecatis pecata punire, non constituit & ordinavit bellum genus hominum quin vindices homicidii & feminam sint terrae capitulum. Quam adeo modum Davidi ministrat & Sam. 12, 1, & 12. Interdictum Noachum darunt.
guine non effundendo latius non patet, quam quod in legce est, Non occides, quod neque capitalibus supplicis, neque bellis oblitissiine mandellium est. Lex ergo tam haece, quam illa, non tam novi aliquid conibituit, quam jus naturae prava confectudine obliteratum declarat atque repetit; unde verba intelligendi sunt in eo senfu, qui vitium includit: sicut homicidii nominem non quamvis hominis cedem intelligimus, sed definitam, & innocentem. Quod vero sequitur de languine vicissim effundendo, videtur mihi non factum nudum, sed jus continere.

3. Rem ita explicco. Natura non iniquum est, ut quantum quiscue fecit mai, tantundem patriatur, juxta illud, quod *Rhadamantih jus dicitur:

Eius loci ut x legi hunc u judice vivere.
Quae facta et quidque facerat, jus sit et agatum.

Senece pater hanc sententiam secutiulit: Justissima patienti vi
ce, quod quilibet misera egressa suplicio, exceptis suis. Ex
hujus naturalis sequitur defensu, Cain parricidi fide confici
dixerat, Gen. 4. 14. qui invenit me, interficet me. Sed
Deus primis illis temporibus, aut ob hominum raritatem, aut
quia pauces aequa sussistantibus minus opus erat exemplo, id
quod naturaliter licitum videbatur edicto repressit, & con
tra quem ac commercium homicidae defegi voluit, ut vi
tam ei non scrip, quomodo & Plato in legibus conibituit, &
ohm in Graecia usurpatum his versibus docet Euripides:

**Grotius Notn.**

Rhadamantih jus | Apud Apollo-
dominum lib. ii. Nisi & P. Aquines.

Sen. & c. de obiectis ut juris praebent u

les Rhadamantih. filio Caeculi sit deser, qui
prorsus inulteris, impexis id ferat.

**Graecus Notn.**

Latius non | Nihil amplius verat,
quam Movsi didicym.

Verba illa | Effundere sanguinem

& occidere.

Vitium includit | Usurania effundere,
demone occidere.

Definierat | Contilio & proposto

to faciam, non fortissiam.

Insistit | Qui nihil commene-

sit, cur visu provocaret.

Non factum nudum | Quasi mino-

tur Deus, quid eventum sit per

aliqum in cedem aetu postcontem-
dit jur. Immo praecept quid legi-

stima possebas facere deberat.

3. Rhadamantih | Pythagorizorum

aliquam fidem, talibus: Castis diletiu-

mis se judicem in P. R. dico re-

sponsam. Eius post. & c.

Arilus, 8. Ethile 8. Senecludo de

more Claudii: Illux tantum alter-

ta parte audita condemnat & cede

et Eius post. 1. Magnanum

Mor. 34. <c>

Ja no obsequentis: &

stipule quod eis P. P. dico neta

iendi eum judicem in Eius post.

Ejusdem op. 3. 4. &

de consilium quod dicere

et aliquid dico renum, eum

et Eius post.

Senec. Pref. 3. Contr.

Escript. Escript.
LIBER I. S. V.

Qua bune parentum provida atque flatulectat:
Ur cogitetur de via decedere
Hominemque viisse eadem parata nuncem,
Senatorque latretris, non lento, sedus!

Lib. 111. Quo & illud pertinet Thucydide:  είναι να ποιητά Τροπίνων
αδικείνων, αποκαταστάσει πλοίων λήθης (και λόγω), καὶ
καθαρίσθαι το θανάτου σιών άνθρώπων. Credibile
esse antiquitus quamvis gravium delictorum, leves suisse
pes: sed cum ea progressi tempore contemnentur, venient ad
mortal. Lactantius: Adhuc enim videbatur vires, quamuis
malos, tamen homines, supplicio capitis officere.

4. Ab uno facto illustri tumta coniectura divina voluntatis
in aut naturalis ratio, aut sua securitas,
aut necessitas, quae delibas celsibus
auger normas imperat, non docet
tam jument supplicio t inclus re-
fraxandum esse. Edictum de Cains
simile est illis apparatus Piscansum
quibus alicuius fine exemplo subven-
unt, quia personam non transgre-
duntur, ut loquatur, Imperator. S.
instit. de Jure naturi, gentium &
civili. Ipsa Cainis offensit se unici
& expetebat quod fecerit. Cur, quia
data non eum monebat:
Thum non aut si fieri, altere non fueri.
Quod autem poenas eversurus est,
admissis facile rationem auctoriti,
ob hominiis raritatem ei parci
Deum jubilare: arid transtulerit in
lignum curvidarum, ceffante ratione,
& mundo fort secules frequentaret.
Nec juvat exemplum Lamechi,
quem accepto postumus hanc profana,
non ut gentium jus, sed factum
fortius munierat gratia, etque ut
vindicae facinoria a tuo corpore &
capite abstineret. Ur ille medicus
regi Ludovicus XI. apud Comitium
lib. X. Non dubit quis neque qui se
ejeceret, facta talesque omnes,
servum sanctissime justiusque libi con-
venere, quia non as ridicelsum, non
in uelubrum supra eam dominum. Me-
ne fuit ha, non jux aut veritates. Illud
facile concederem, in peccato ho-
minum
in legem ivit, ita ut Lamechus quoque * simili facinore perper-
trato impunitatem fili ab hoc exemplo promiserit, Gen. 17, 24.

5. At cum jam ante diluvium gigantum xate, promiscua
invaluisset cadum licentia, inflaturum post diluvium humano
genere, ne mosdem invalicepset, severius occurrerit Deus
cenuit, & reprefa prioris fercul lenitate, quod natura non
iniquum esse dictabatur & ipse permitte, ut item effect quic ho-
micidam occidisset. Quod poftera inftitutis judicis fummas ob
caufas ad judices folos reftricatum est, ita tamen ut moris pri-

minum & ante diluvium & poft (et
si tam jam capitale suppeltem edil-
cio faniiefte Deus) alicquandiu ex-
fibito tantum aut mulieta diverter
apud populos ludile culpam homici-
das. Id non confirmat autemmodo,
diquo advocavauor, fed & legis
barbarum genium, quod Romanum
imperium concurratur.
L. Salicis tit. XLIII. Signum ingenum
Primum aut Barbarum hominem occi-
derit, quod legem Salicis vtrit, idem
militiam daemonum, qui factum CC. fal-
dis (folidas intelligitur aureos, qui
subset decem argenteis affimilat, de
quod eis ignem in lib. 3. de po. vet.,
culpabilis judicatur. Si quin Romanum
hominem, commisum Regis acciderit,
duum minutum daemonium, qui fæcund
CC. solidis, culpabilis judicatur.
L. Alemanorum tit. XLIV. Si quin
hominem occiderit, ex vergeludo
(wergeldum genus malex) eum
falsavit. Si tarnen, XVIII. vergel-
dus. L. Saxavitornorum tit. 3.
um XIII. Sì quin liberum hominem
occiderit, falsus parcebatur sic ha-
bet: etsi autem habet, falsus duci,
vel cum commendantur (i. e. qui patri-
tione erat, vel causs ipse cliens)
dominavit, in LXXX. solidos. De fæ-
num enim, si aquis de illo adhuc
congerit, omnia duplicita component
ur. L. Ripuariorum: Si quis ingen-
um hominem ingenium Ripuariorum
occiderit, CC. solidus culpabilis judi-
cet. L. Saxorum: Quis nobilium
occiderit, 1440. solidos componat.
L. Anglorum: Si quis adelimum occi-
dierat (distinguebant homines in A-
delinos, Frillingos, Ligios, &c.
nobiles, liberos & servos) DC. fæ-

lidis componat, qui liberum occiderit,
CC. solidis componat, qui servum ac-
ciderit, XXX. solidis componat. L. Etruscos.
Si nobilis nobilium occide-
rit, LXX. solidis componat: si nobilis
liberum occiderit, solidus LIV. &
umnum daemonum falsus: si liber
nobilium, LXXX. solidis componat. L. Longob-
bardorum lib. 1. tit. 9. Si quin homi-
cidum perpetraverit ablatam in Barena,
libera, vel serva, vel ancilla, & anum fur-
rit aut due tantum, qui ipsum homi-
cidum fecerit, componat DCCC. s.
folidis.
Ut jure ejus] Numeri. 11.
6. Populorum extraneorum Exstincti fore- 

dem divini.
7. Coniurata] Quod damnatum jam 
Deus homicidiam capitali supplicio 

puniret, ut interpretati sunt homi- 
nes cum sella estendi ad eos, qui 
non levius postraret homicidias in 

Societatem humum, & hos por 
suppliccium lucre.

[Imperii Societatem] Unde lex ma-

8. Instruxi] Intra gradus con- 
guannatis vetros jungit. 

9. Non post expetere] Psicho abi-

hiratis omnes regionis insolas, ubi 

homicidiam factum est, quod tolli 

nequeat.
pulio indultum, disciplinam & salutem publicam ac singulorum munire poeniscapitalibus, ac se bello tueri, ceteris autem regibus gentibusque idem eodem tempore non licuisse: neque tamen reges eos aut gentes unquam ad prophetis admonitos, improbati ad Deo utum capitalium suppliciorum ac bella omnia, sicut de alis peccatis admoniti sepe sunt.

10. Imo contra quis non credat, cum lex Mosis de judiciis expressam habuerit divinam voluntatem imaginem, recte ac pie facturas suisse nationes quae inde sibi exemplum peterent: quod certe Graecos, Atticos praestimis, faciisse credibile est: Unde tanta in jure veteri Attico & quod inde sumtum est Romano xii tabularum cum legibus Hebratis similitudo est. Sufficere hae videntur, ut appareat legem Noe datam non cern habeat fennum quem voluit, qui bella omnia eo argumento impugnatur.

VI. 1. Speciem majorem habent que ex Evangelio contra bellum adferuntur: in quibus examinandis non illud mis hi sumam quod sumunt multi, in Evangelio extra praecipe credendi & sacramentorum nihil esse quod non sit juris naturalis: id enim, quo senfu a plerisque sumitur, verum non puto.

2. Illud libens agnoisco, nihil nobis in Evangelio praecipi quod non naturalem habeat honestatem: sed non ulterius nos obligari legibus Christi quam ad ea ad quae jus naturae per se obligat, cur concedam, non video. Et qui alter sentiant mirum quam sudent, ut probent quod Evangelio vetantur ipsa jure naturae esse illicita,* ut concubinatum, divertium, matrimonium cum pluribus fœmis. Sunt quidem hae ejusmodi ut eis abstinere honestius esse dictet ipsa ratio: at non talia ut absque lege divina nos in illis appareat. Ad illud vero quod Christiana lex praecipit, ut aliis pro aliis mortis periculo nos obiciamus, 1 Joh. 111, 16. quis dicit ipsa naturae jure nos obligari? Justini dictum est: vi AY, BIV, U, V, W. *Profecon a.

3. Sed ne illos quidem sequar qui alius sibi sumunt non exiguum, Christum ficiicet in tradendis praeciptis quae extant.

GROTIUS NOT.
Ut concubinatum, diximus, Speculum has illud Hieronymi: Alio sunt lege Canari, alia Christi, alia Papismos, alia Paulinas Sex praecipit.

Secundum naturam vivere ejus est qui nondum cre dit. *Secundum naturam vivere ejus est qui nondum dicit.

GROCIOVIE NOT.
10. Cum legis. Ut apparet ex Fragmentis [C. Cum leges Moysis collatis & editis a F. Paschis Luciliis, 1571].

4. Sed ad intelligentiam verborum Christi omnino notandum, legem per Mosem datam dupliciter accipi: aut secundum id quod commune habet cum altis legibus, quæ ab hominibus conditi sunt, quatenus sic illic graviora delicta poenorum aspetabantur formidine coercet, Hebr. xi. 2. & populum Hebraum hac ratione in latu civili societatis consistent, quo senfu dicitur nisi est equalis eorum, Hebr. vii. 13. & lex factorum, Rom. iii. 27. aut secundum id quod legis divinae est proprium, quatenus sic illic etiam mentis requirit puritatem, & actus aliosquis, qui sine temporali poena omittit poenit: quo senfu vocatur nisi est equalis eorum, Rom. vii. 14. exhilarans animum, Psalm. xix. qui Latinis xviii. 9. Legis periti & Pharisæi, priorem illam parte contenti, secundum, quæ prior est, insuper habebant, neque inculcabant populo: quod verum esse non ex nostris duntaxat libris, sed ex Josepho quoque & magistris Hebræorum ostendit potest.

5. Sed etiam secundum hanc partem quod attinet, sciem dum esse virtutes, quæ à Christianis exigitur, etiam Hebraeis aut commendari, aut precipiri, sed non precipiri in eo gradu ac latitudine, qua Christianis. Utroque autem hoc senfu Christus in precepta opposit veteribus: unde liquet, verba eum non continuere nondum interpretationem. Hac autem fici non ad

GROTIUS NOT.


4. Affectabilium | Quæ in oculos incursum, quæ pro exemplis sunt.
LIBER I.  S. VII.

ad hoc tantum, quod nunc in manu est, refert, sed & ad multa alia; ne legis Hebraice auctoritate supra quam sequum est utamur.

L. VII. 1. Omnis ergo argumentationibus quae minus se nobis probant. Primum ac principium testimonium quo bellandi jus ad Christum lege non plane tolli probamus, esso Pauli illud ad Timotheum 1, 11, 1, 12, 3: Horor erga ante omnia ut sint deprecationes, preces, interpellationes, gratiarum actiones pro quibus suis hominibus: pro regibus & quosvis in ominentia constitutis: * ut tranquillum ac quietam vitam degamus cum omn impietas ac sanctitate. Nam id bonum gratumque est apud Deum servatorem nostrum, qui omnes homines vult servari & ad agnationem veritatis venire. Tria enim hinc docemur: Gratiam esse Deo ut reges sunt Christiani: ut Christiani facili reges maneant: quod ita expressit Lutherus Martyr: 


GROTTI NOTN.

Ut tranquillum ac quietam vitam degamus, cum omnem pietae ac sanctitae: Seneca Epistola 1, 8, 8, philo- sophus didixerit didas filio ut conscientia magistrorum ac regum eximiam. E contra, sit, nulli adeos, qui gratias aures: nec conversa: nulli enim pless prostant quam quietem tranquillo esse texit. Digna est que legaturem solita, ubi se loco: Hujus partis beneficium, ut animae per-

"Nil ille interpretari malum, Christianum vitam exitium.

GROTTI NOTN.

CAPUT II.

5. VII. beant, qua reges sunt scilicet, ut recte explicat Augustinus, cujus verba ad hanc rem pertinentia apponam: In hoc reges, contra sicut ei divinitus præcipit, Deus serviant, in quantum reges Caesaris sunt, fin in regno tu bono jubeant, malum prohibeant, non solique ob. 111. qua pertinent ad humanam societatem, verum etiam qua pertinent ad divinam religionem. Et alibi: Quomodo ergo reges Deo. Ad Bonif. mino serviant in timore, nisi ea qua contra justa Dominii sunt Epis. 50. religiosa servire prohibendo atque plebendo? Aliter enim servit quam homo est, aliter quam rex est, max: In hoc ergo serviant Dominus reges, in quantum sunt reges, cum ea facint ad servien- dium sibi, qua non possint facere nisi reges.

3. Secundum argumentum præbent nobis is ipsi locus, cujus 11. partem citavimus, ad Rom. xiii. ubi potestas summa, quals eit regia, a Deo esse dicitur, & Dei ordinatio vocatur, unde infertur, ci & parendum & honorum exibendum, & quidem ex animo: & qui ci resitit, cum Deo reiuliere. Si ordinatio nos voce res intelligeretur quam Deus tantum non vult impedi- re, quomodo si Deus habet circa actus vitiosos, jam inde nulla honores, nulla obedientia, ad animum maxime pertinentis, obligatio sequeretur: nec quicquam dicere Apostolus, ubi hanc potestatem tantopere praedicat atque commendat, quod non latrocinis & furris conveniret. Sequitur ergo ut ordinata hae potestas voluntate Dei approbante intelligatur: unde por- ro infertur, cum Deus sibi contraria non velit, hanc potestas tatem cum voluntate Dei per Evangelium revelata, & omnes homines obligante, non pugnare.

4. Neque eliditur hoc argumentum eo, quod qui in imperiis erant eo tempore cum hae Paulus scriberet, dicitur alieni fuisse a Christiana pietate: nam primum id ita univerum ver- rum

Qua Regis] Potentiam sua utendo ad bonos mores introducendos, malos excludendos aut supprimendos.

Quae hominum sibi temperet abstinensque injuria, ut se piatum & moderatum prexeret.

Quem Deus tantum. Quales sunt res, quas fullinet Deus se partitur tantum, & haecnam regit, ut ulterior evangertur, quam flet aut juda quia ira, dum malum primit per mala; aut indulgentia, dum pactum dat ad punitentiam, aut a pius consilium, dum malum alienum de oram facit initium & occasio- nem boni, ut maximas rerum perdidit viam ad potentiam eum & ad Patriarchas alendos in Aegypto, perbdiam Filati & Judeorum erga Christum principium liberandi generic humanis.

Ad animum maxime] Quis non confitat in externo tantum operis, quod co sit & inviti patrimque ad voluntatem potentiornis, sed maxime in studio & affectione atque propensione animi, cum velentes lubenterque patres.

Velutrate Dei approbante] Non modo permittente.

Omnes homines] Tanquam quod in V. E. revelatum est, non obliga- rer omnes homines, sed tantum Hebr eos.
L I B E R  L
S.VII.
rum non est. Nam Sergius Paulus Cypri Proprætor Christo no-

men pridem de Yerat. Aëtor. xii. 12. ut jam taceam quod
de * Edeslënorum rege vetus fana tradit, nonnull nih] forte fal-
so inquinata, fed ut videatur ex vero originem trahere. Dein-
de, non de personis quæ situr an impia fuerat, fed an illa fun-
cio in illis impia fuerit: quod dicimus ab Apostolo negari, 
quando illam functionem dicet a Deo institutam etiam pro illo 
tempore, ac proptera honorandam etiam intra animi recessus, 
quibus proprie Jolus Deus imperat. Potuit ergo & Nero, & 
rex ille Agrippa, quem ad Christi religionem amplectendam 
Paulus ad serio invitavit. Act. xxvi. Christo se subjicere, & 
retinere hic regiam, ille imperatoriam potestatem: quæ fine 
jure gladii & armorum intelligi nequit. Sicit ergo ábado erat 
facilia fœcundum legem, quamvis ab impia fæderato-
tibus celebrata; sic * plae ræ est imperium, quamvis ab impio 
teneator.

III. 5. Tertium argumentum petitur ex Ioannis Bapstae verbis, 
qui ferio interrogatus a militibus Judæis (cujus gentis multa 
milla Romanis militasse ex Josopho & alis scriptoribus mani-
festissimum est) quod habercnt faciendum utiram Dei effuge-
rent: non eos militia abire jussit, quod facere debebat si erat 
Dei voluntas, fed abstinere concussionibus & fallacilib, flpen-
diliique esse contentos, Luc. iii. 1, 2. Ad hæc Baptista verba, 
cum apertam fatis militis approbationem continent, multi 
respondent, quæ Baptista præscriptis ita disserapare a Christi 
proceptis, ut alium docere potuerit Baptista, alium Christus: 
quod quo minus admittam, hanc obstant. Ioannes & Christus co-
dem exordio doctrinæ quam asserebant, summam indicarnr. 
Respicite: approquinavit enim regnum celorum, Matth. iii. 
2. 19. 17. Christus ipse regnum coeleste (id est legem novam: 
nam legem regni nomine appellare Hebraïs mos est) dicet co-
prædicae baptismum penitentiaæ in remissione peccatorum, 
Marc. 1. 4. Tantundem teisi dicuntur Apostoli Christi nomi-
ne, Aëtor. iii. 38. Exigit Joannes ftrustus dignos penitentiaæ, 
& illis qui talem fructum non proferunt excludit minatur,
Matth.

Grotes Notn. 
Edissensus] Est Edesia in Ossro-
ene. Nomen Abgaris frequens illis 
locis. Apparet ex nummis, Taciri, 
Appiano, Dion eum in pridem edi-
tis, tum in novis excerptis, Cap-
tolino.

Fis res est imperium quamvis ab 
impia teneator] bene hoc exel-
quitur ad hanc locum epistolæ 
ad Romanos Chrysothomos. 

G r i n o l i n i . Notn. 
4. Edissensus rege] Abgaro, qua-
di dedere ad Christum & ab eo rece-
5. Militia abire] Ut fæderatio ab-
ire Gell. 6. 7.

Commendibus] Exsionibus pee-
cumianum i. 3. & 3. D. de con-
cul}

Cur}

6. Quartum hoc eft argumentum, quod mihi ponderis non IV. exiguis videtur. Si tollatur jus capitalium suppliciorum, & armis civibus aversus latorum ac praecones, maximam in de sectatorum celerum licentiam & quasi diluvium malorum, * cum nunc quoque constituitis judiciis aere reprimatur improbitas. Quare si mens Chrifti fututet, talem rerum statum, qualsauditum inquam fuerat, inducere, haud dubie verbis quam maxime diertis ac specialibus edicendum ei fuerat, ne quis de capitae judicato, ne quis arma ferret; quod exifie mui quam legitur: nam quae aderuntur, aut valde sunt generalia, aut obcura. Docet autem ipsa aequitas & communis ratio, non tantum verba generalia contrahit, & ambiguo commode explicari, sed & a proprietate uique recepto verborum discedi non nihil, ut ut senibus evitetur qui maxima fecum incommoda fit allaturas.

7. Quintum sit, quod nullo argumento ollendi potest lex v. Molis, quae ad judicia pertinebat, definiit primissim umens Hierofolyma exoeindetur, & cetera tam species tum speces rei publicae consideret; nam neque in lege Molis ullus terminus inis legi praenuntit, neque Chriftus aut Apostoli uquam de illius legis cellatione loquuntur, nisi quaternum comprehensus videri potest in reipublica (ut diximus) destructione:

GRONOVI NOTR.
Cum nam quaque constitutis judicii aere reprimatur improbitas, post nunc dixit examini potest quod scriptum est: Prispet habentur judicior & leges & supplicationes quales partesque modi Chryfofomus in sermones ad Patrem Eidecm.
imo contra, Paulus summum pontificem ait cons titutum ut judicium ferret secum legem Mois, Act. xxv, 3. Christus ipse in praefatione praeceptorum suorum ait, non venisse se ad solvendum legem, sed ad impleandam, Matth. v, 17. quod quem de ritualibus semper habeat non obscurum est; imple tur enim lineamenta adumbrantia cum perfecta rei species exhibet: de legibus autem ad judicia pertinentibus quodam verum esse potest, si Christus, ut quidam existimare, aven tu suo ea sustulit? Si autem maneat obligatio legis quamdiu stetit Hebræorum republica, sequitur ut Judæi etiam ad Christum conversi, si ad magistratum vocarentur, cum defugere non potuerint, & ut judicare non aliter debuerint quam Mois prescripserat.

8. Ego sane omnia expendens ne levissimam quidem conje cruciam reperio, qua motus virali quis plus illam Crhisti locuentis verba audire, aliter existimare potuerit. Illud agnostic, ante Christi tempus quaedam fuisset permissa, sive quoad imputatatem externam, sive etiam quoad animi puritatem (nunc enim ista distinctius exquirere, nec opus, nec ostium est) quae Christus suam disciplinam se contribus licere noluit, ut ob qualemcumque offensionem uxorem dimittere, ab eo quo referit in judicio exigere ulterior; sed inter Christi præcepta & illas permissiones est diversitas quaedam, non est repugnancia, nam qui uxorem retinet, qui ulteriorum debent remitterit.


Impenitentia lineamenta. Qua in pingo imagine promotum ductus linea quidam, quibus signantur extremitates partium; dein vacuam illud, quod fuit inter extremitates, coloribus implantus, & cum exhibitur perfecta rei species, etsi quaque nosam primi illi dehus; sic L. C. complantium dicitur, quam quae dibus & primis quasi lineis adumbratur Christus, in efficie & corporali apparuit, & sacrificium, quod in Judæis simulabatur, proficissit. Theophylact. p. 28. ergo præter (i. 253) fætidius, quæ in æternitatis principium, Ios. lib. lv. Orig. c. 15. Polites prior umbrae quaestam & linia futura imaginem ducunt, deinde coloribus implant, tentantes ordinem in veste geus.

3. Quod impuneatur] Sic ut postum non possam a judice forem, est conscientiam iudicem; sic ut ne conscientiam quidem gravarem.

Ob qualemcumque] Non enim ille voluit id nisi ob morum gravitates, ut loquachatur olim, Ulp. tit. 61, 9. hoc est, ut adulteris. Matth. 18, 19.

Ab eo qui loquitur] Solum vindi ciat caula ligaret Matth. 5, 38, 39, &c.
CAPUT II.

tit, nihil facit contra legem; imo hoc facit quod lex maxime vult. Longe aliquid eit in iudice, cui lex non permittit, sed imperat ut homicidam morte puniat, reus ipse futurus apud Deum ni fecerit. Huic si Christus interdicit ne homicidam morte puniat, omnino contrarium legi praecipit, solvit legem.

9. Sextum fit argumentum ab exemplo Cornelii Centurio

tis, qui & Spiritum sanctum, signum indubitatum justificationis, a Christo acceptet, & in nomen Christi a Petro Apostolo baptizatus est: militiam autem abdicasse aut ad eam abdicandum a Petro monitus non legitur. Sunt qui respondent, cum de religione Christiana a Petro spectat, simul cenferi debere institutum de militia deferenda. Hi, si quidem certum effet a quo indubitatum inter Christi praecepta contineri interdictum militiae, aliquid deereent: sed cum id niquam alibi dici existeret, certe de eo se aliquid hoc saltem loco, qui id maxime poenabat, dicendum fuerat, ne polet ventura etas officii sui regulas ignoraret. Neque vero fuit Lucas, ubi perfunarum qualitas specielem quondam vitae mutationem desiderabat, id silentio praeterire, ut videre eit tum alibi, tum Actor.

cap. xix. 19.

10. Septimum huic simile petitur ex eo quod de Sergio Pau

v. lo cepimus dicere: nam in ejus conversi historia nis est indicium eurari magistratus, aut admonitionis, facta ut ejusaraet. Quod autem non narratur, cum narrari, ut diximus, maxime attinat; id nec factum confundam eft.

11. Octavum esse potest, quod * Paulus Apostolus, intell. VIII. lectis Judorum in se imidem, Tribunis indicari, ubi voluit; & cum Tribunus militares eum addidisset, quorum presidio in itinere adversus vim omnm tumultus effet, nihil contradixit, neque Tribunum aut milites monuit, Deo non placere ut vis vi repellatur. Atqui eis erat Paulus, qui nullam occasionem edocendi officii

GROTIUS NOTA.


epistola exi. Paulus epist. ut sua sunt etiam armamentum datorem.

GRONOVII NOTA.

Nihil facit contra legem] Dilectio

Huius] Iudex.


10. ] Eius] Depopti, vel abdica
ti. Sic autem Romae quidem erat, quod abstante consuli pro concionis jurete solent ante nihil contra leges fecisse.
officii aut omitteter intus, aut omittit ab aliquis vellet, in Timoth. iv. 1.


15. Quae autem natura, & bene moraturum gentium consensum honesta consentur, adeo non sustulit, ut sub generali precepto omnium honesti ac virtutis comprehenderit. Phil. iv. 8, v. Cor. xi. 13, 14. Jam vero criminum poena & arma, quae injuriam acent, natura habentur laudabilia, & ad justitiae, & ad

**GROTIUS NOT.**

Non recusino mori sic & Act. xxvii. 11: quae nulla in me est morti causa. Justiss. Apostologic. 11, unde dictum est: in te ex omnium mis diluido facta sunt, honoribus de poenis nostris castitatis, quod non omne, sed quasi. Nam autem potestur qui non conueniunt preceptum distanti, & non esse furo Consistere & quidem ad vos, & nos ceterum.

**CRONOVIT NOT.**


Suum habere momentum: Potest factere ut inimicum sit illos aggregati.

14. Qua gentes: Ex parte qua nationes alias praestis Israelis posteros excidebant exitore Dei.
ad beneficentiam virtutem referuntur. Atque hic obiter notandum eorum est error, qui Israélitarum  
justum ad bellum deducunt ex eo solo quod terram Canaanam illius Deus dedisset. Est enim  
haec quidem causa, sed non unica. Nam & ante ea tempora pli rationis duétu bella gesserunt: & ipse Israélite posse alis de causis; ut David ob legatos violatos. Tum vero quae  
humano jure quisque posset, non minus eüus sunt, quam si  
Deus domasset: id autem jus per Evangelium non tollitur.  
VIII. Videamus nunc etiam quisus argumentis se fulciat  
adversaria tententia, quo facilius judicet  
pius estimator utra praeponderent.  
1. Primum adferri solet * vaticinium Esaie, qui futurum  
dicit, ut populi gladios contundant in ligones, & lanceas in  
falles, neque gladium sumant alius in alium; neque bellum  
ultra adaequant, 11, 4. Sed hoc vaticinium aut sub conditione  
quodam accipiendum est, quemadmodum multa alia; ut nimirum  
intelligamus: talem fore rerum statum * si omnes populi  
Christi legem susscipient atque implant, quum ad rem Dei  
nihil tua ex parte paullus fit defiderari: certum autem est: si  
omnes
omnes sunt Christiani, & Christiane vivant, nulla fore bella: quod Arnobius ita enuntiat: Si omnes omnino qui homines esse se non specie corporum, sed rationis intelligentia potestae, salutaribus ejus pacis et pacificique decreta, autem velent commodare pacis, & non fas si & imperio invidiae suas potius sensibus quam isius commotionibus credent, universi juxta dum orbus, mitiora in opera conversius ferri, tranquillitatem in multo ma degere, & in concordiam salutarem incorruptis fidelem sanctissimis conveniret. Laetantius vero hoc modo: Quid fiet, si omnes in concordiam conseniunt e quod certe fieri potest, sì perniciose & impio sovore projicte innocentis ac justi esse velint. Aut intelligendum est pure, quo modo si accipiatur, docet re ipsa impetu hoc nonum esse, sed implementum ejus, ut & conversionis generalis Judaeorum, adhue exspectandum. Utroquis autem modo sumus, nihil hinc inferri potest adversus bellorum judicium, quamdiu sunt qui pacis amantes pace frui non sunt, sed vim ei intentant.

2. Ex quarto Matthaei capite plura argumenta deprehens solent, ad quorum diuidicationem opus est animo repeti, quod paulo ante diximus: si Christo id fuillet propositum, omnia capitulam judicium, & juss bellorum tollere, facturum id fuile verbis quam maxime expressis sc specialibus, ob rei magnitudinem ac novitatem; eoque magis, quod nemo Judaeus ulter cogitare potest, quam leges. Mois ad judicium & rempublicam pertinentes vim suam in homines Judaeos habere debere, quamdiu staret illa republica. Hae ergo de re praemoniti locorum singulorum vim ordine expoloremus.

3. Adversario ergo sententiae munimentum secundum ex istis verbis petitor: Audistis dixisse fuisset, Oculum pro oculo & dextem pro dente. Ego vero dico nobis, ne obstesse injuriosi, (Deut. 21. 20) sed, (Exod. 11. 13) non cadent esse in dexterae maxillam, alteram quoque obstet. Hinc enim inferunt quidam, nullam injuriam aut repellendam, aut vindicandam, fave publice, fave privatim. Atqui non hoc dicunt verba, neque enim magistratus hic alloquitur Christus, sed eos qui impetuntur, nec de quavis agit injuria, sed de tali qualis est alapa; sequentia enim verba referri sunt precedentium generalitatem.

4. Sic in praec rapeo sequenti: Qui velit tamen litigarem ut tuinicam

جرس: ن法规
قد غريثو فرتنت ى لاسور
عس & لوكس في ستيفانني الشنون
لا داسان & المري

جرس: ن法规
VIII. 3. تو عاتبة على

Es quos impetuntur] Privatos, nullus
bus fit injuria.

Tali, qualis] Levi, quae plus
haberant consumelia quam detri-

Dismiss.
nicam accipiar, * dimittite illi etiam pallium. non omnis pro-
 vocatio ad judicem aut arbitrum prohibetur, Paulo interprete,
 qui lites non omnes prohibet, 1 Cor. vi, 4. sed vetat Christi-
nos in prophanis audi torii inter se litigare, idque ad Judex-
orum exemplum, apud quos recepta crat sententia, Qui ad-
duceris negatio Israelitica ad extraneos, polluit nomen Dei. sed
vult Christus ad exercendam patientiam nostram, de rebus
que facile sunt recuperabiles, ut tunica, aut cum tunica, si
opus sit, pallium, non contendi judicium, sed quamvis optimo
jure nitanmur, omitti juris periculationem. Apollonius Tyas-
nus negabat philosophie esse et jexnin A&h&giaj}y de pecu-
niola litigare. Non improbat Prator (inquit Ulpi anus) factum
 eius qui tanta habuit recurre, ne propter eam sapiat litigaret.
Hac enim cogitatione ejus, quae lites excusat, non est vituper-
danda. Quod hic probari prohibi ult Ulpi anus, hoc Christus im-
perat, ex rebus honestilimis & probatilimis diligens praec-
ptorum suorum materiam. At non hinc recte colligas etiam
prenia, etiam tutori nefas fore id sine quo liberi, sine quo pu-
pilii sustentari nequeant, sii congetur, apud judicem defendere.
Aliud enim est tunica & pallium, alius totum illud unde vivi-
tur. In Clementia constitutionibus de homine Christiano dicta-
 tur, sii litem habeat, aliqua custodii A&h&giaj}y deo eto&ho
no, det operam ut transfigaret, etiam quid damnis accipient-
dum sit. Quod ergo de moralibus dici solet hic quoque locum
habet, non confisse hoc in puncto, sed habere suam quan-
dam iustitiamem.

§. Sic

Uni
to

norum judicum tribunalia. Sic au-
ditoriam principis 1. 18. D. de Mi-
norib. praecepta praeorii 1. 30. de
rebus. Alibi auditoria judicium & magistratum.

Ad extraneos] A.indigent, in-
gulatorem.

Tanti habueri] Cum tanti fuit non
litigare, ut malacert fraudari quam
lites inequi.

Lites excerptae] A. libibus abhor-
ret. Julinn. 11, i. 39, i. 39, i. lite
graevatur.

Probari a probis] Optimo cuique
postis videri, id omnes suum no-
men professo curare & obieicre
libet.

Ut transfigaret] Citra judicum con-
troversiam dimitat & rem compen-
na.

Non conscribere] Non strihitmode se
praeclasse accipienta, i. num. 1.
5. Sic in eo quod deinceps sequitur, Quia angariabite te ad
mihiare unum, ab eo cum eo duo: non dixit Dominus de centum
milliaribus, quod iter hominem a suis negotiis longius abdu-
ceret, sed de uno, & si ita ut veniat de duobus; que deamb-
bulatio quasi pro nihil ducitur. Senetus ergo est, in his quia
nobilis non multum sunt incommodatura non urgendum nobis
esse jus nostrum, sed cedendum plus etiam quam alter poitu-
let, ut & patientia & benignitas nostra omnia innotecat.

6. Sequitur portio: * Petens ab eo dato, & volente tem abe
mutua jumare ne reficet. Si in infinitum hoc producias, nihil du-
rius. Qui domesticorum curam non agit, inaudit eict deterior,
inquit Paulus i Tim. v. 8. Sequamur ergo eundem Paulum
optimum legis herilis interpretem, qui Corinthios excitans ad
beneficentiam in Hierofolymanos excendam. Non, inquit,
us aliis sit laxumnum, nebus ten angustia, sed ut aquabalter
* Vesta copia succurrat illorum inopia, ii Cor. vii, 13, ide est
(Livii verba in re non dissimili uturpa) ut ex eo quod adfuit
opus velurius fulcinatis necelititates allorum: qui senius est &
in Cyro Xenophonis: & ad hanc inres ± tpe tpe 2p, & rec
rns mps 2 2 filos ines. Similem equitatem ad
hibea-

** GROVIII NOT. **

Ut & patientia & benignitas omnium
innotecat] Julius Apologetico
eodem: sec i saevisdimus
hinc diuestigit que quidque se bea
decet, ut & eum servum diuestigit, &c. D e e x e x e c u n d a
veste facultatibus nostris sum effectis, &
que quid ad glorianouspandam facultas
hanc dixit & eum patientia dixit, &c.
Alibi: tani dixi ubi cum amore,
communicantes nostra omnia
Cypriani Teflimonoium lib. 111, 1,
Nemini negandum eumensynum, item
lilic: eum patientia te dixit, &c. & ut si
velletur mutari, ne adver dum
satis.

* Vesta copia succurrat illorum inopia
Sempca de beneficentia secundo: Data
gentis, sed ut ipse non ageris: Chryslo-
bonus in locum ad Corinthios hic
pro ductum: & theri te ± diximum
mutatis, &c. &c. 

6 in 124. Deo pro facultate poscit,
quaternum habet qui, non quaternum non
habet. Quod ut rete intelligatur, accedent sequentia, quae
aliis esse ut de
turam, & in eum quidem
vita plus tanti est. Quasi quidem
quod facultates en egrerat, (nempe in
Thelopolicibus, sed non Achois
secente) non egerit idem esse.

** GROVIII NOT. **

5. Angariabite] Omiuus rebus

tus in ducem esse, omnes portare,
sumptum aut vehiculum praebeere
coger. Angari dicebantur nonni re
num Perlicum. Illis jurs erat per
viis obvios cuique auterresecetio-
tem eum aut aligere homines ad
ilia, quae diximus, & similis pra-
phania.

6. in infinitum] Sine limitatione
de omnibus omnino rebus, & quan-
tacumque formam accipias.

Alii sit laxumnum] Ut aliis facie-
libus vivant, vos spoliati a voluptate
ipsum & in actum redigi.

A d ido] Quod de mea obitus
mihi superavit, & indigentiam ami-
corum sustineo.
habeimus interpretando precepto, quod jam à nobis recitatum ess.

7. Lex Hebræa sicut divertit libertatem indulget, ut fœtitia maritorum in uxores occurreret: ita etiam privatis uti tioni, ad quam gens illa valde prona erat, coercenda, jus læsö fecerat ab eo qui læserat, non manu sua sed apud judicem, exigere tallionem: quod lex etiam xii tabularum fecuta est, Si membrum rupit, talio ess. Christus vero majoris patientiae magister tantum abeit, ut illam in jam læse probet vindiciæ flagitationem, injurias quasi dam ne arceri quidem vult, aut vi, aut judicio. At quales injurias? tolerabiles scilicet, * non quod non in atrocioribus quoque laudabile hoc sit, sed quod restrictionem qu ad patientiam contentus sit. ideo exemplum posuit in alaps, quæ non vitam impetit, non corpus mutilat, sed tantum contentum quendam nostris significat, qui nos nihil deteriores facit. Seneca, libro de constantia sapientis, injurationem ad contumelia dividit: Prior illa, inquit, natura gravior est; hoc lexior et tantum delicatissimae gravii, quæ non tardantur, sed essentiantur. Tanta est animorum dissipatio & vanitas, ut quidam nihil acerbis utent. Sic inveniatur servum, qui flagelli quum colapsis cadit malit. Idem alio loco: Contumelia est minor injuria, quam quæri magis quam exsequi possimus, quam leges quoque nulla digna vindicta putaverunt. Sic apud Facilium quidam: Patior facile injuriis, si est vacua a contumelia: & apud Cecilium alius:

Facile animam ferre possum, si inde abest injuria;
Etiamque injuriarum, nisi contra constitutum contumelia.

Demosthenes: nèi χω χω τι νυν δη νε τις τι διαλογις δευς καλης & δη κα νυν υπος. Nec enim tam grave hominibus ingenius verbeari, quamquam & hoc grave, quam per contumeliam verbeari. In quem dixi Seneca paulo inferius ex contumelia dolorem, affectum esse sit quem humilitas animi movet contrahentis se, ob factum dictumve in honoriincum.

8. In

Grotii Notae.
Non quid non in auctoribus quoque laudabile hoc est. Vide Chrysostomum dictum jam loco.

Gronovii Notae.
Sec divertit. Quemadmodum maritos voluit uxoribus, quorum rateret, ne perseveru esset male tractarent, libellum repudii dare, & eas à le dimittere. Formula in nos. ad Matth. 5, 31.

8. In tali ergo circumstantiæ patientiam Christus precipit; nec quidstrum illud obiicat, “Vetereem ferendum infirumam invisi
ras novam adhit.” * potius etiam ferendam esse aeteram inju-
riam, quam propellantam proriem: quia facultem * nihil inde
ad nos malis pervenit, nisi quod in initia perfusione possum est.
Maxillum obvertere in Hebraismo est paticter ferro, ut appa-
ret Esai. xxx, 6. Jerem. iii. 3. * prabere os contumellis dixit
Tacitus historiarum tertio.

III. 9. Tertium argumentum peti solet ex eo quod apud Mat-
theum sequitur: Auditis dicitum fuisset; Diliges proximum
tumum, & odio habeas inimicum suum: Ego vero dico nobis,
Diligite inimicos vestros, benedicite eis quos vos exsorvantur,
precamini pro eis qui inoffici nobis sunt & vos persequeantur.
Sunt enim qui existimant cum tali dilectione & beneficentia
adversum inimicos, & inexitos pugnare tum judicium capi
atum, tum bella. Sed facile id refutatur, si ipsum illud legis Hebra-
cae dicimus consideremus. Pracipiebatur Hebræis ut proximum
diligent, * Hebraeus faciliter: ita enim vocem proximi ibi
fumi offendit. Levit. xix, comma 17, collatam cum comma-
te 18. At non eo minus imperatorem erat magistratus occi-
dere homicidas, & alios graviter fontes: non eo minus tribus un-
decim ob delictum atrox justo bello persequeris sunt tribum
Benjaminitam, Jud. xxxi, non eo minus recte David, qui
praela Domini praxiabatur, regnabat ibi promissum ab Israe-
to armis repetit.

10. Sit ergo nunc porregra latius proximi signification ad ho-
mines quosvis: omnes enim in communem gratiam sunt rec-
cepti;

GEOMETRIAE NOTÆ.

Tutus ferendam esse altam injuriam. Chrysostomus vii. ad Ro-
manos: tuas quid: & tuam tuum tat

Præbere os contumelium] Exhabe os,

Neb.


GROTIUS NOT. Non omnes æqualiter diligendos.]


Tam omnibus ignoscere credo ita est, quam nullis: Verba sunt Senece de Clemencia, cap. xi, Chrysolomus ad Col. i, 2. & sequentiis, de poenis humanis: scil. de- spertam magistris partem petatis, quid quid signa: non ex bonitate sed ex bonitate tali facitam hominum. Augustinus: Sistis æqualiter misericordias poenitentiam, ita & eruditionis patres: Valentinianus, Theodorus, & Aecadius, in lege testa, Codice Theodoliano, de defendobus civitatum: Removantur patres qui favoribus rei & auctiorum faciunt quibus impertienda materia sunt fateretur.

Totius apud Procopium Gothico-
nus xiv: si quidem gentis vero discessere, tamen si nec quælibet tempus, aures, ac semper. Venire & prohibere non potestum in parte penæ vide, quæ dicuntur lib. xi, cap. xxii, § 11.

Ejusdem in contumace iram: Vide hac de re Cyrilium libro v. contra Julianum.

GRONOVII NOT.

Devotis: Ut lepitem Cananias.


Fistula: Singulorum aitios injusti aequi. afficiat, ne quid male vicinorum patientia. Dilectione innocentium: Ne hi pec- siciarentur, si malis impunita eli- sent facina.
imitari paullum iubemur. At *Christus est qui & Judaeos inobedientes supplicii afferit graviissimis, Matth. xxii, 7. & impios in die judiciae pro meritis et damnaturus. Magistri lenitatem imitati sunt Apostoli, qui tamem pote fata fide divinitus data ubi sunt ad ponem facinororum, 1 Cor. iv, 21, 1 Cor. v, 1, Tim. i, 20.

IV. 12. Quattuor locus qui obicitur est Rom. xi, 17. Neminem malum pro malo reddite: procura bene in omnium conspectu; si fieri potest, quantum in vobis est, cum omnibus hominibus in pace viventes, non vosmetipsos ululantes, dilecti, sed date locum in: scriptum est enim: Menem est ululare: ego rependam, dicit Dominus. Itaque si speris inimicis tuis, cibum sum; si sint, ad ei potum, hoc enim si feceris, carbone ignis coagubris.

GREGORIUS NOTA.

Christus est qui Judaei inobedientes supplicii afferit graviissimis ] Addite loca Matth. xxii, 44. Luc. xix, 12, 14, 27. Chrysostomo ad Rom. xiv, narratis malis Hierolymorum etsi *Christum autem nunquam senteret, fatetur autem anima 

*Christum esse qui has securit, omni ipsius praeceptum, sum per parabolam, sum aperte, & exerit. Simitia habet oratione secunda adversus Judaeos.

*Petestate fidei divinitus data ubi sunt] Chrysostomo et Cor. iv, 21, alioquin: etsi *Christum quemque spectavisse 

*Christum, multis autem est enim ut lenitatem & severitatem praeceperit. Vide & Augustinum de temeribus Domini in monte lib. 1, & alios quo citat Gratianum. xii, quatt. viii.

ULICENSER 


GREGORIUS NOTA.


DATE Saeculi] Spatium, advocacionem, ut loquintur Seneca ad Marc. cap, 10.
vabam in caput ehour. Ne vincitor ad malo, sed vincere bona malum, ued hic quaque cadem qua ad locum superiorem patet respon-
sum. nam quo tempore dictum fuerat ad Deo, Meum est ulcisci,
eggo reppendam, eo ipso tempore & judicia capitalia exercebantur,
& de bellis scriptis erant leges. Quin & beneficia inimicis
(popularibus sollicitis) exhiberit jubentur, Exod. xxiii, 4, 5.
Hactamen, ut diximus, neque peninis capitalibus, neque bellis
justis in ipso etiam Israelitas obstabant. Quare ne nunc quid-
dem verba cadem, aut precepea similia, quamvis latum poten-
tia in talem fennum rapidam sunt: eoque minus quia capitum
sectiones non ab Apostolis sunt, aut eorum aetate, sed
multo serius facta ad dividendum lectionem & faciliorem loco-
rum alligationem. Quare quod nunc xi caput inchoat,
Omnia anima potestatibus supereminentibus subjecta est,
& quae sequuntur, cum illis de utibiune non expetenda prece-
ptis cohaeret.

13. In hac autem dissertatone dicit Paulus, potestates pu-
licas Dei ministrare esse, & vindices ad iram (id est ad poenam)
in maleficos: eo ipso apertiffime distinguens inter utibiunem
publici boni causa, quae Dei vice exiguntur, & ad utibiunem Deo
reservatum referenda est; & illam explendi doloris, quam
paulo ante interdixerat. Nam si utibiunem etiam illam quae
boali publici causa exiguntur, in illo interdicto comprehensam ve-
libis, quid erat abfuendi, quam cum dixisset abstinendum a
peninis capitalibus, deinde subjiciere, in hoc potestates publicas
a Deo constitutas, ut poenas vice Dei exigant?

14. Quintus quo nonnulli utuntur locus est I Cor. x, 3.
Quaenam in carne ambulantem, nequaquam carnis bellis geri-

mum. Nam arma militis nostra non sunt carnalia, sed divini-
tus valida ad destructionem munitionum: & quae sequuntur. 
Sed hic locus nihil ad rem facit. Offendunt enim tum preceden-
tia, tum quae sequuntur, carnis nomine a Paulo ubi intel-
tingant ob vocis Proximo signifi-
cationem prodierant.

Capitaufbentes] Et habuit longe-
ge alias vetus Ecclesia, de quibus vi-
dendos Calabonius initio Notarum
ad N. T.

Cohort. Olim conjunctum & con-
stitutum suffit.

13. Elicitur] Per magistratus, quia
que pars est illium bulimimenti & vi-
cilitudinis, quam minatur & ab eis
iubet expectari Deus.

Expletur] Quam privata liberta-
mus, xeri & crudelis animi soluta-
tiam.
gi imbecillam corporis conditionem, quæs in aspectum vernichat, & cujus nomine contemnentatur. Huic opponit Paulus arma sua, poteftatem scilicet sibi ut Apostolo datam ad coercedos refractarios, quæs uus fuerat in Elymam, Corinthium incendi reum, Hymenæum & Alexandrum. Hanc ergo potestatem negat esse caræalem, id est infirman, imo contra, validissimam est esse afferit. Quia hoc ad iús capitalium suppliciorum, aut bellii? Imo contra, quia Ecclesia eo tempore publicam potestatum auxilio desituehatur, ideo ad ejus tute lam prodigiodam illum potestatem Deum excitaverat, quæ deciscere ferme cepit ex quo imperatores Christiani Ecclesiæ conigerunt, sicut Manna defecit ubi in terras frugiferas populus Hebræorum pervenerat.

VI. 15. Qui sexto afferitur locus, Eph. vi, 12. Induitae universam illum armaturam Dei, ut possit seare adversus artes diabolicæ; quia non est uobis lutta adversus sanguinem & carnem (supple, tantum, more Hebræo) sed adversus imperiam, & quæ lequantur: agit de pugna quæ Christianorum est quæ sunt Christiani, non quam communem habere cum aliis hominibus certis eventibus possunt.


Et apud Strabonem non uno loco notatum video, * innocentissime agere exgentes, quorum viésua est simplicitissimus. Non abeunt hinc via Lucani:


GROTTI NOTA. Innocentissime agere ex gentes quarum viésua est simplicitissimus]. Dicit, idem Philo de vita contemplativa, citans Homeri illud.

O pro-


GROTTI NOTA. Innocentissime agere ex gentes quarum viésua est simplicitissimus]. Dicit, idem Philo de vita contemplativa, citans Homeri illud.

O pro-


GROTTI NOTA. Innocentissime agere ex gentes quarum viésua est simplicitissimus]. Dicit, idem Philo de vita contemplativa, citans Homeri illud.

O pro-


GROTTI NOTA. Innocentissime agere ex gentes quarum viésua est simplicitissimus]. Dicit, idem Philo de vita contemplativa, citans Homeri illud.

O pro-
§. VIII.

CAPUT II.

O prodiga rerum

Luxuriae, nunquam parvo contenta paratu,
Et aquatorum terrae pelagoque siderum
Ambitiosa fames, et hanc gloria mensa!
Disce quam parvo licet producere victam,
Et quantum natura potat. Non ergo auro
Nobis insigne diffussos Consile Bacchus,
Non autem myrrhaque bibiunt, sed gregiter parvo
Vita reddit: fata eis populis fluminisque Grecorum.

Hoc noster, qui bella gerunt.

Cui adjungi potest Plutarchi illud in Stoicorum contradicitionibus: "Heo quoque uirtutis poetae secundum, aut gaudet, aut habet gaudium, aut ubi videbit, aut non uult, quod ueri sunt."

aliumque recupiscitibus: quaque illi
dem dictiorum sapientia est ut & uina.
Et de Scythis in eandem sententiam
focus lecta digress apud Gregoriam
lib. 11. Tactiles Alexandri: "In 
ptolomeis & rueris aetatis, et
Magnae, et plus alieque, et multo utilius
venerabatur et accurate, et multa
frequenter & incipere, quod in
nunc uis & frugibus uelut uenit, pro
quibus fuisse pugnare est hominum sa-
tionem uenturum?"

GROVII NOTA.

aliumque recupiscitibus: quaque illi
dem dictiorum sapientia est ut & uina.

Myrrhaque] Murino vel muraco

Contraditionibus] Etiam autem.

GROVII NOTA.

Aliud ex voluptatem cupiditate, alius ex asperitate, aliud ex honorum aut imperii nimio studio confutatur. Justus cum Scy-
LIBER I. S. VIII.

Scytharum instituta laudatet; Atque utinam reliquis mortali-
bus simulis moderator, Substinentia alieni foret: profecto non
santum bellorum per omnia facula terris omnibus continuaretur,
neque

imunque divinum genus. Qua tanta
vos fert ira, cum una viriisdemquae
sangues fluere; vel quae sursum munem
sanginen esse; quid tandem maltum
humanum genus vel satis invictum? an
aut venia paris est, aut, & telia
autem suavitatem, partioxidem tantis suae?
Magnae animorum & laudanda sunt,
proprius quae mens s& erraria sui
patiarum quam lucem innocentem intueri
miserunt. An, quod venti nece-
 tur laudansque, aequi sevitium ex-
plendum est; quid tandem se peffitera
eft divinae exsorzerunt, si, in hoc
quidem ut liberis relinquam? Philo
ad Decalogum: 

Chaemus, non esse, non sibi
satis esse, & non se modo
adsumpture, 

Ipsa quia multae, & plurimae
Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

quaerat deo, & deo, & deo,

Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

Surgenti, exspectatibus, & amantibus
& deo, & deo, & deo,

17. Quod vero Petro dictum est, Quis gladio ferit, gladio peribit, cum non ad bellam communicer spectatum, sed ad bellum privatum proprie pertinet (quod & Christus ipse inhibita: aut necesse: definitionis hanc reddit caufum, quod re- gnum suum de hoc mundo non est, Joan. xi. 36.) suo loco rectius pertractabitur.

IX. 1. Quoties de scriptis scripti quiescit, magnam vim habere solutum usus sequens, tum prudentium auctoritas: quod etiam in divinis scriptis sequendum est. Neque enim probabile est Ecclesiis quae ab Apostolis coniurata sunt, aut usitato, aut omnes deficere ab is quae Apostoli breviter per scripta ore liber- ralius explicaverant, aut etiam in uforum introduxerant. Solent autem ab is qui bella impugnant adferri dicit quoddam veterum Christianorum: ad quae illa dicenda habeo.

2. Primum est, ex iis dictis nihil amplius colligem quam pri- vatam quorumdam sententiam, non publicam Ecclesiaram: adeoque quod ferme quorum ea dicit sunt, amant a solis feoros irae & docere quiddam magnificenceus, quales sunt Origenes & Tertullianus, qui nec sibi satis content. Nam idem Origenes apes ait, Deus documentum data est, quia dicas eis: et etsi non politescimus, et tamen, ut in diurnitie solis & etiam in diebus: Ur bolla ju- stia atque ordinata inter homines geruntur, sua quando id iubeant necessitas; & idem ille Tertullianus, qui alibi supplerita cap- tali minus probare videtur, dixit, *Bonum esse cum puniun- tur nocentes nemo negat: Et de militia hesitante, nam libro de

GRONOVII NOTN.

IX. 1. De scripti quiescit] In Scripto juridici qualitatis ante judicium, qui dicunt Legales vel legittimis, uts iam scripto prasti adhiceri debet, an sententia & voluntas scri- ptoris spectanda est. Ad Herenn. 2, 9, & 12.


GRONII NOTN.
Bonum esse cum puniuntur nocentes nemo negat: Idem Tertullianus de anima: Quis non praecipit facultatibus, quam & Apostolis non frustra gladio acc lineman contellantis, quasi pro homine
Liber I. S. IX.

Idololatria, quartus, inquit, an sederet ad militiam converti posset, et an militiam ad fidem admittiri: Et videtur eo loco propendere in eam sententiam, quae militiae adversatur. At libro de Corona Militis, cum quaedam adversus militiam disputat, movit dilinguit qui ante baptismum militabant ab illis qui post baptismum nomen dant militiam. Plane, inquit, si quos militia praebet sese posterior inventit, alia condicio est, ut illorum quos foremus ad terrae ad lavarum; ut centurionum fideliissimorum, quem Christus probat, & quem Petrus catechi- zat: * dum tamem suscepta sese atque signata, aut deserendum sit, ut multus alium, aut omnium modis cavillandum (id est cavendum) nequit adversus Deum committatur. Scnit eigo illos post baptismum in militia permanisse; quod sine minime facturi fuerant, intellectifent militiam ad Christo interdicitam; non magis quam aruspices, magi, * & alii vetitata- rum artium professores in sua arte poest baptismum manere permitteant. Eodem libro militem quendam & quidem Christi- num laudans, O militem, inquit, in Deo gloriosum.

II. 5. Secunda observationes, quod militiam Christiani sepe aut evitabant ob temporum circumstantias, quae vix forebant militiam exercer sine aetibus quibuscum cum Christianis legem pugnabant. In litteris Dolabella ad Ephesios, quae apud Jose- phum exstant, videmus Judæos ab expeditionibus militariibus immunitatem postulasse, quod externis permixti non fatis ritus legis suae observante possent, & quia fubbatis ferre arma & magi in terrae facturum. Atque eadem ob causas a L. Lentulo missionem Judæos impetrali docet idem Josephus: abibi-
que narrat, cum Judaei Roma urbe jussi essent excedere, quo-
dam militiae adscriptos, alios punitos quod militare nollent pa-
triarum legum reverentia; ob eas velicer quas diximus causas: quibus accedebat interdum tertia, quod adversus populares
suos pugnandum habenter: at quia non iudicio omnes hacte
miserer; nefas in populares suas arma sumere, tunc velicer cum
populares ob patriae legis observationem periclitabantur. Quo-
ties vero hic incommoda cavere poterant Judaei, militabant
etiam sub externis regibus, sed ipsius esse puero uirum
et domo Iuliu, * perstans in populis hostitius & eorums
praesture viventes: quod pacific priori solemne, eodem Jocl-
pho auctore. His periculis immissis sunt quae Tertullianus mi-
litiae suorum temporum objectit, ut libro de Idololatria; Non
convenit sacramentum divino & humano: signo Christi & signo
diaboli: quia velicer per Deos Gentium, Jovem, Martem,
atque alios, jurare militares jubebantur. Libro autem de Corona
Militis: Esecabat pro tempore quisqu non viviavit; & cana-
bis siliis ubi Apostolus non placet: & quos interdiu exercemis su-
gavissim, notibns defensabat & mos: Quanta alia in delitis cir-
cumspici possunt castrensi munium, transtgressi interpre-
tanda?

4. Tertium quod notamus hoc effe, Christianos primorum
temporum tanto ardore succensus fuisse ad praebelvim quae-
que casae, ut sepe confessio divina pro preceptis ample-
cerere.

4. Ad praebelli1104 Ad leperan-
dos fe a vulgo & a turbis secularibus,
& ad sancclum gradum vitae innocen-
tis asse a rebus remoto consec-
quendum, inlat Henochi, Eliae, Jo-
hannis Baptizat.

Confessio divina] Ex quo etiam pro-
porta pro exanimis & singularibus,
ner milii qui extraordinia deso-
sibus & donis divinis indulgentia
infruida essent, aggregiabat accipie-
rent quasi communi & necessaria
& semini non affectabat. Gregor.
Nazianz. 3 in Julian. cap. 94.
Eutene24 Iie 
lec 

* In del. daju Scribendum censo.
In debito, Castrenum munium
debita sunt, quae Livius vocat milita-
taria iussu lib. 24, 48. Sic Seneca,
qu in Med. v 997. vocat iussa
functu, Trobad. 802. debit examinii
appellet. Quod vel quam multa alia
funt ex officios & operibus militiae
legitimi, quae Christianus debet
transtgressiones vel occulta interpre-
tari.
Lib. v.

c. 11.

Et erentur. Christiani, inquit Athenagoras, & \( \textit{αὐτοίς} \) raïs ἀποκλίσεως, adversus iuvarapiantes judicio non contendunt. Salvianus justum a Christo ait, ut ea ipse de quibus illis est relinquamur, dummodo libitum exumamur. Atque *id ita generaliter sumtum, confilii forte est & vita sublimioris, at non in precepto positum. Simile est quod plurimi veterum omne juramentum improbant, nulla exceptione addita, cum tamen Paulus in re gravi juraverit. Christianus apud Tatianum, \( \textit{συντηρήσας} \) ἡμέρας, \( \textit{προτερώσας} \) receso: apud Tertullianum, Christianus nec adilitatem affecit. Sic Laetantius justum (qualem vult esse Christianum) negat belligeraturum; sed ita ut simul navigaturum neget. A secundis nuptis quam multi veterum Christianos dehortantur? Quae omnia fiet laudabilia, eximia, Deo apprime grata sunt, ita nullius legis necessitate a nobis exiguntur. Atque hac solvendis quae objiciuntur sufficient.

X. 1. Nunc ut nostra firmemus, primum non defunt nobis scriptores & quidem antiquiores, qui & capitaea supplicia, & quae inde pendent bella, tentant a Christianiis licite poste uferpari. Nam Clemens Alexandrinus Christianum ait, si ad imperium vocetur, ut Moles, futurum vivam subditis legem, & præmio affecturum bonos, peenis malos. Et alibi habitum Christianiis describens, decere eum ait interea esse pedibus, nisi forte militet. *In constitutionibus quæ Clementis Romanii nomen praerunt, libro vii, c. iii, legitum: ὥς ὕπερ πανίς ὁμοιόμορ τοῦ ἀναστήσεως, ἀκαυ καὶ ἀπὸ τῆς ἐκκλήσων. «non quasi omnis eadem illicia sit, sed ea quæ est innocens: ita tamen, ut quæjusta est, magistratibus solius sit reservata.

1. Sed autoritatis privatis lepoticis, ad publicam Ecclesiæ veniamus, quæ maximè debet esse ponderis. Dico igitur, nonquam a baptismo reiectos aut ab Ecclesia excommunicatis cos qui militabant; quod tamen & factum oportuit, & factum suffisset, si militam cum novi frideris conditionibus pugnaffet. In dictis modo constitutionibus, lib. viii, c. xxxii, agit scriptor ille


In constitutionibus Videtur Ferrarius ut liber finiente seculo secundo.

Gronovii Not. Nec adiutatores: Opinus quia adi-
ille de iis qui antiquitus ad baptismum admitti, aut ab eo reiici solentem, spatiorum autem didiscendi non usq[iue], quod subsecueri. Eodem igitur eis sibi hominis pote[ra] in se vexit. Males baptismum posulans decuratur ab injuria & vexationibus abstinere: contentus esse sua stipendia. Si his parcat, admittitor. Tertullianus in Apologeticouc per senio Ioquens Christianorum; Navigantium, inquit, & nos voliscent, & mi cap. xxet, litamus. Paulo ante dixerat: Externi sumus & vestra omnia C. xxxv. inplevimus, urbis, insulas, castella, municipia, concilia, estra ipsa. Eodem libro narraverat *M. Aurelio Imperatori Christianorum militum precationibus imbre imperatam. In Corona, militem illum qui coronam abjecerat, contantiorum fuisse ceteris fratibus, & multos ei oltendit fuisse Christianos commilitones.

3. Accedat, quod & milites nonnulli, pro Christo tormen-ta mortemque perfessi eundem cum ceteris martyribus homon-rem ab Ecclesia accipserunt, quos inter memorantur * tres Pauli comites; sub Decto Cerialis, sub Valeriano Marinus, quinquaginta sub Aureliano, Victor, Maurus, & Valentinus magister militum sub Maximiano, circa idem tempus Marcellus Centurio, Severianus sub Licinio. Cypri anus de Laurentio & Ignatio Afris: in estra ipsi quondam securibus militantibus, fedvere & spirituales Dei milites, dum diabolicum Christi con-sesse profertur, palmae Domini & coronas illustres passione meruenter. Et hiscapparet quid de militia senserit communis Christianorum, etiam priusquam Imperatores Christi effent.

4. Capitalibus supplicis si non liberent interfuerunt Christiiani illis temporebus, haud mirum videri id debet, cum ple-rumque de Christianis ipsis effect judicandum: adde quod & in ceteris rebus leges Romaniae duriorem erant, quam lenitas Christiiana patiatur: quod vel solo * Silianium Senatusconsulti exemplo

**GROTIUS NOT.R.**

* M. Aurelio Imperatori | Vide & Xiphilinum de hac historia.  
* Tres Pauli comites | Adde militem quondam ad Corniele baptismatum, cu[i]s apud Adonem mentio.  
* Silianium Senatusconsulti | Colut aspetante mitis Alexium Imperat[i]or, ut apud Spartanam eff.  

**GRONOVIUS NOT.R.**

* 2. Concilium | Concilia,ulum,

GROTIUS NOT. Nistia lenitatis nomine] Zonarist: 

[In eius epistoliss multa sunt hujus bonissimis specimina. 

Ur qui ad Ecclesiæ consigendem] Vide Chrysothoman xvi de Status. Conciilium Aurelianiense cap. 3. legem Wignothorum libro vii, tit. vi, 16. 12. tit. 11. c. 3. 

GROOVIT NOT. 


Labores] Vexillo Prudent. 1. Symm. 482. Christus purpureum geni 


CAPUT II.

confugiént, nonnisi vitæ forvandæ vide data redderentur; & * ut circa Paécha cærere emitterentur, quos sua crimina attiebant: sed, qui cum cura haec omnia, & si quâs his sunt similia, expendit, invenerit, signa haec esse Christianæ bonitatis omnem raptitatem clementiae occasionem, non omnia judicia capitalia damnantis animi: unde & locorum & temporum illâ beneficiâ & precibus ipsâ: * exceptionibus quibusdam tempérabantur.

7. Obiectunt hic nobis nonnulli xii canonem Synodi Nicénsis, qui Latine hic habet: * Quicunque vocati per gratiam, primum quidem ardorem fidemque suam ostenderunt, & cingulum militia depicturunt, postra vero ut canes ad suum vo
imium reversi sunt: ita ut aliqui & pecuniam darent, & beneficis

GROTIUS NOT."
SEC. MILITIAM REPETEREUS, SI DECEM ANNI JACEANT, POST TRIEMINI AUDI TIONEM TEMPS. IN HOC AUTEM OMNIBUS OBSERVERI OPERETI. PROPOSTUM SED MODUM PUNITENTIA. QUICUMQUE ENIM, ET TIMORE, ET LACRYM, ET PARENTIA, ET BONIS OPEREIS CONVERSIONEM OBSEQUE SIMULATIONE DEMONSTRAT, BI DEFINIUM TEMPS AUDI TIONUM IMPLICITUR, SED DOMINUM ORATIONIBUS COMMUNICABUNT, ET POSTE LICEBIT EPISCOPO DE BI ALIQUID HUMANUS COGITARE. QUICUMQUE NOCIFERENT TOLERANT, ET HABITAM ECLESIAM INTROUNDI SIBI ARBITRATI SUNT AD CONVERSIONEM SUF FERE, BI DEFINIUM TEMPS OMNIA IMPLIANT. VEL IPSCIT TREDICAM ANNORUM TEMPS FATUS INDICAT, NON DE LEVI AUT AMBIGUO, SED GRAVILIQUE ATQUE INBICI TATO CRIMINE HIC AGI.

8. AGITUR AUTEM HABIT DUBIE * DE IDOLATRIA, NAM QUAE CANONEX V N PRIECESFERT MENTIO TEMPORUM LICINII, IN HOC CANONE REPETITA TACITE HABEBI DEBIT ; UT SEMP CANONUM SEQUENTIUM FENES A PRIORIBUS PENDET. VIDE IN EXEMPLUM CANONEM X I CON CELUAE ELIBERITAN. LAM INNSAUTEM, VERBA HABIT EUSEBII, EXSOIS ORIS 1. AD DUX POLARIS AD OMNIVM, ET INVS TRIBUS HABITIS MILITIBUS EXECEBAT, NIS DIES SACERDORUM VELLERI, QUOD JUANUS POLES EMIUS ET, QUAM OB CAUSA VIETRICIUS ATQUE ALTI CINGULUM PRO CHRISTO AJECTICE LEGUNTUR. IDEM OLM ELOCUTI ET DIOCLETIANO SECRANR IN ARMENIA MILE CENTUM QUSTOR, QUORAM IN MARTYROLOGI SMENTIO ; ET IN AEGYPTO MENA, ET HELYCHIUS. SCERGO LICIINII TEMPORIBUS MULTI ABSCERCE CINGU-

**GRATIS NOTA**

**DE IDOLATRIA.** Quod principalis crimimen, summos falsa salute dicunt Terrulliano de Idolatria: Gravitatem et ecclesiam Cypriano epist. xxii.

Nisi Dies sacrisce vellet Siculi tis Severus. Sive sunt Lissians, quin adhuc simul Christolinum de populo errabit, militibus salutare praebet; aluentibus militia refaebat, ob hanc causam Valentinianus, qui imperator poiesa fuit, urb J ulianus abjorit cingulum. Non diffimile est, quod Victors Uscenius narrat, multos fab Hunschico Regis militarium temporem abjecisse, quia cum Aristarchum esse conessit.

**GRATIS NOTA.**


**ORATIONIBUS COMMUNICATIBUS.** Precibus publicis interesse poterunt.

**HUMANUM CERCIT.** De admittendo illis ad Kristenius ad Zabagin ad participando Eucharistiam.

**INDICENTER TOLERANT.** A Dagonem xerano. Sueton Domit. 23. Occid. num populos indicentur, militias vix legitimis.

**HABITUM.** Quin, ut invicem vic dix tamen, Speciem, mimum, imaginem.

**LICINUS.** Qui Christolinus M. affinis fuit et cum aliquidiam imperavit, acertimus Christianorum periculum, donec ex hacipit causa bella inter eos otio viensus e occiulus est.

**ABSCERCEO CINGULUM.** Remunentiavel militia.
Cingulum, quorum fuit Arfacius inter Confessores nominatus, & Auxentius factus pollea Mophses Episcopus. Quare his qui semel conscientia puncti cingulum abjecerant, redit ad militiam sub Licinio non patebat, nisi per fidei Christianae absolutionem: quæ quia eo erat gravior, quo prior illeactus majorum in illis legis divinae cognitionem testabatur, ideo hi defectores gravior etiam puniuntur quam illi, de quibus egere præcedens canon, qui sine periculo vitae aut facultatam amittendarum Christianæm abjecerant. Generaliter autem de omni militia interpretari canonem quem produximus, ab omniratione alienum eff. Aperte enim testatur historia, his qui sub Licinio militiam abjecerant, neque Licinio imperante ad eam redierant, ne fidem Christianam violarent, ute Constantino datam optionem, immunis esse militia vellent, an ad militiam redire: quod haud dubie multis fecerunt.


GEOVII NOTE.
Ut tanta exempla effrent ad terrae- homem, quantum ad persecutandum fuerat Leo epistola xc ad Rutilium: "Hi- corum veniam posuendum soperet etiam multis libris absolvere. In epistola Episcoporum ad Ludovicum Regem legitimius: Quod habet tantum & licita debet absolvendi, quanto se manu- mit & illi suo persecutione. In Capituli Calvi: Tota quæque materia quaerat honorem operum lucrum, quantum gravitas sita fortissimam ad capite." 

GRONVIT NOTE.
Confessores? Qui in persecutionem ad- dedi & tormenti subiecti fidei servarent, non etiam occisi erant, ut Martyres.
Cingulum abjecerant] Qui quod
Liber I. § x.

10. Hoc amplius, etiam ad clerum admitteri vel abhurire, qui post baptismum aut magistratus attigissent aut munera bellica, ut in epistolis Syrici et Innocentii in Concilio Toletano videbantur, non scilicet Clerici non ex quovis modo Christianis, sed ex iis qui vitam exactissimam speciem dedisset. Adde quod militiae & quorumdam magistratum perpetuae erat obligatio, a fisco ministerio additi nullius curiae ac laboris quotidiano inde abstrahatur; quam de causa & actionibus Canon constituisset, ne Episcopus, presbyter, aut diaconos sacerdotes curas administraret, octroagebatur, ne publicitate administratioibusimmeritata; & inter Africanos Canones spectatus, ne procurationem rerum alienarum subsidium, aut causerum patrocinium, fiscolum tutores constituiri nefas judicaret Cyprianus.

11. At pro nostra sententia expressum Ecclesiae judicium habemus in Concilio primo Arlesensi, quod habitum est sub Constantino. Ejus enim Concilii Canon 111 sic habet: De his qui arma profectionem in pace, placuit affirmare eos ad commune: Id est, qui militiam deferunt extra tempora persecutionis. Id enim pacis nomine intelligi volebat Christiani, ut ex Cypriano & aliis appareat. Accedit exemplum militum sub Juliano, non modico profecto Christianorum, ut qui morte suscitato reddere testimonium parati esset: de quibus sic Ambrosius: Julianus Imperator, quamvis esset Apostata, habuit tam et sub se Christianos milites: quibus cum diceret; productae acrier pro

Simplizius præstet Ecclesie. Postea tanta ordinum varietas & copia accipitia.

Graece Nota.

Ad Clerum admitteri vel abhurire] Eusebii Demonstrationis lib. i. duodecim describit Christianorum vitam, aliæ semper, aliæ inferior, qui in hac sunt eos inter alia, non enim sanctos inscribentur in ecclesiis dignissimos, nisi quibus militare agenda indicaret.

Nulla alia cura aclutaret] Vide Canonem Concilii Moguntini apud Gracianum, titulus, Ne Clerici vel Monachi.

Ne praecreationem rerum alienarum solvi debeat] Vide Epistolam Hieronymi ad Nepotianum.

Tutores confitui, nesu judicaret Cyprianus] In epistola ad presbyteros, diaconos & plebeum Furnis confidentem. Adde L. Generaliter, C. de episcopis & clericis.


Graece Nota.

11. Non modico profecta] Quod exemplum non parum profuit ad eos, qui iam erant Christiani, confirmandos, & ad conspicuas, qui nondum erant, faciendos.
CAPUT II.

pro defensione republ. obediobant ei; cum autem dicere
erat, producere arma in Christianos; tunc agnoscebat Impera-
torem colli. Talli & multo ante fuerat Thesalae legio, quae
DIOCLETIANO imperante a Zabad tricosimo Hierofolyorum Episcopu-
po Christianum religionem acceperat, & deinde in omnem
memorabile edidit Christianum contentiam & patientiam exemp-
plum, quod infra nobis memorabitur.

12. Hoc loco fuit ille coram adierre vocem, quae
Christianis militis officio solida brevitate exprimitur: Offerimus no-
stra in quemlibet hostem manus, una sanguinis innocentium
 eruere necus ducimus. Dextera in toga adversus impios
inimicos sint: laniare pro & eivis ne sit-nes. Meminimus
nos pro civibus potius quam adversus cives arma sumisse.
Pugnavimus semper pro justitia, pro pieta,
pro innocentium salus:
hec unius habemus praetia periculorum. Pugnavimus pro
fide, quam quo pacto concurreremus tibi (ad Imperatorem sermo
elit) si hanc Deo nostro non eubidentem? Paulius et antiquiori-
bus Christianis se loquitur: nos et multum laden eis, quos
ad nos & tuorum orbem: nes omnes elagabat, ne se
et deus & eum: Deus de gloria loquens, unusque ad
sedentem & consilium etiam: Deus in
benedictione & erexitur. Eaque in bello perpetran-
tur cader, maiestas nostri pro cadibus non habetur, ex tribus
benedicit, qui pro pudentia ac pieta decernunt.

Tum arscoebant] Negravant ex-
stri obsequium quo essent in Deum
percatitur:
12. Hec sunt habebant] Ha sunt
causa, propria quae in hunc dicem ul-
que non dabinavimus & operc pre-
sium putavimus vitam in dicitur
quas tanti putavimus, et
pro eis pericula non regula-
mos.

CAPUT III.

Belli partitio in publicum & privatum. Summi
imperii explicatio.

I. Belli divisio in publicum &
privatum.
II. Non omnem bellum privatum,
opus judicia constituta, illici-
tum esse jure naturali, desin-
ditur: addixit exemplum.
III. Ac ne jure quodem Eu-
gelico, cum solutione objectio-
nam.
IV. Belli publici divisio in so-
leman & minus solenne.
V. An bellum sit publicum, quod
gevitur autoritate magis-
stratus summan poteftatem
non habentis. & quando.
VI. In quibus rebus constat
poteftatem civilis.
VII. Qua poteftas sit summe.
VIII. Refulitur sententia qua
statuit summan poteftatem
sempem esse populum &
oluitur argumenta.
IX. Re-
LIBER I.  §. I.

IX. Reselliur sententia quae statuit semper mutuum subjectionem regi et populi.
X. Ad veram sententiam recte intelligendam adhibentur caussas:
   Prima est de distinguedo vocum similitudine in re distari;
   XI. Secunda de distinguendo jure et modo habendi jus.
   XII. Oftentitur quaedam imperia summa haberi plene, id est alienabiliter:
   XIII. Quaedam non plene:
   XIV. Quaedam non summa plene, id est alienabiliter haberi.
   XV. Adscritur dicta distinction ex discrimine dandi tutura in regnum.
   XVI. Summam possidentem non tolli promissione etiam ejus,
   quod nec naturalis nec divina sit juris.

XVII. Summum imperium dividit interdum per partes subjectivas aut potentiales.
XVIII. Male tamen hoc colligi ex eo quod regis alia quadam sua nifi a certa aliquo probenter rata esse volunt.
XIX. Alia quique exempla quaedam male huc trahi.
XX. Vera exempla.
XXI. Summam possidentem habere posse, quae aequali suade re tenetur: cun solutione objectionum:
XXII. Et qui tributum pendat:
XXIII. Et qui feudi legi tenetur.
XXIV. Distinguio juris & exerciti cum exemplis.


2. Bellum aliquid privatum licite geri, quantum justum est, satis apparere arbitrator ex illa quae supra diximus, cum ostensum est, ut quis se injuriarum, etiam vi a se arceat, juris naturalis non repugnare. Sed forte putet aliquis id falsum, post constituent ut judicia publica, non licere: quamquam enim judicia publica

GEOMORII NOTH.


subjungere. Aliquae & jurisdictio aliquidque sine potestate gladii est.

Antiquae. Quippe quod jam possent ante republicita constitutae.

blica non à natura, sed à fácere sunt humano, cum tamen multo 
sit honestius, & ad quietem hominum conducibilior, ab eo 
cujus nihil interit rem cognosci, quam homines singulos, ni-
mium sepe amantes sui, quod ius putant id manu eixeque, tam 
laudabili instituto obsequeandum ipiá díchar æquitas & ratio 
naturalis. Paulus I. C. Non est singulus concedendum quod per magi-
stratum publico positi fueri, ne occasio sit majoris tumultus fa-
ciendi. Hinc est, inquit * Rex Theodoricus, quod legum re-
perta est sacra reverentia, ut nihil manu, nihil proprio agra-
tur impulsu: quid enim à bellica confusione pax tranquilla dni-
stat, si per vim instiga terrinuntur? Et vim vocant leges, quoties 
quia id, quod debes, bibi putat, non per judicem repsect.

II. 1. Certe quin restricta multum sit ex quæ ante judicia 
constituta fuerat licentia, duobitari non potest. Eam tamen ubi 
locum nunc quoque habet nimírum ubi cellat judicium: nam 
lex vetans sine judicio suam consequisti, intelligi commode de 
beat ubi copia est judicii. Cellat autem judicium momentanea, 
ut continua. * Momentanea cellat, ubi exspectari judex non 
potest sine certo periculo aut danno. Continue vero, aut jure, 
aut facto. Jure, si quis veritatem in locis non occupatis, ut mari, 
solitudine, insulis vacuis, & aequa alta sunt loca in quibus nulla 
est civitas: facto, si subditi judicem non audiant, aut judex apes 
to cognitionem rejecerit.

2. Quod diximus etiam post judicia constituta naturali juri 
non repugnare omne bellum privatum, etiam ex lege Judicis 
datae intelligi potest, ubi dicitur Molien Deus loquitur Exod. 
XXII, 2. Si in effusione deprehensione fur, et percutiatur ut mo-
viatur, ne reus cadis efto percussor, ni jam dies illuxerit, tune 
Nam reus cadis erit. Omnia enim videtur hac lex, tam accu-
rate

---

**Grotti Notn.**

Rex Theodoricus. Eundem vide in Edict. ap. x, & xxv.

* Momentanea* Secundus XI. Ami-
dos: Inpscte manum Parva. Trans-
runt debitis sibi. Et sermones nisi est 
juris, non manum in eis dictum, quo-
tem nulla judicii auditoria, quin nobis 
debeat vindicarum.

---

**Grotovi Notn.**

Ab ex caelo nihil. Cuquis ipsius a 
non agius, ut postor bona hinde me-
dus & neutranum partim esset, nec 
populii causa recte complanta-
tur.

Namium fape amanx] Findarius 
apud Gregor. Nazian. 1. in Julian. 
P. 25. n. eis exiis mihi. Sallust. 
Cat. 51. neque enim quasquam mos-
talium inurixux faci parvz videndent.

Quod juri putant] In qua opinione 
Sapem decipientur.

Nihil manu] Vi privata.

II. 1. Unecessit judicium. Sic exc-
culabant fæclera Okevani inissa 
adulatoris auta: necessitudo rei-
publ. in qua nullus tunc legibus fo-
cus, ad arma civitas aetum. Tac. 
1. ann. 9.

* Momentanea* Ad tempus aut per-
penso.

Lec non occupatis] Qua nema in 
ditionem suam vindicavit.

Judicem in absentia] Si per rebel-
liationem, seditio nem, dffidium in-
tellatum sit judicium.

Judex speri] Quo proptelto Ca-
fer invallis piratas. Velle. 24. 44.
rata distinguunt, non solum impunitatem inducere, sed jus etiam naturale explicare; neque fundari in peculiari aliquo mandato divino, sed in communi equitate: unde alias etiam gentes id sequutas videmus. Notum est illud xi. Tabularum, haud dubie *ex veteri jure Attico protectum: Sì nòn furum fàxit, sì im aliquis occidit, jure casus est. Sic infons omnium, quos novimus, popolorum legibus judicatur, qui adversus aggressores armas vitam periciliamentem defendiderit: qui tam manifestus conenfus testimonium praebet, nihil in eo cefe quod naturali juri adversetur.


2. Neque defunt inter Christianos veteres qui bella quidem publica non improbaverint, sed defensionem privatam putarint vettam. Ambrosii loca pro bello supra attulimus. Augustini multo etiam plura sunt & clariora, omnibus nota. At idem Ambrosius dixit: Et ideò fortasse Petro duros gladios offertis, Satii, dicis quæ quasi licuerit uifique ad Evangelium, ut sit in lege equitatis erudito, in Evangelio veritatis. Idem alibi: Christi-

**Groovi Not.**
Ex veteribus Atticis Solonis verbis: si quis tu, qui invicem uigilantes negaverint, a quibus debes, non est qui hanc amissam frater fuerit, ut gens sit ad unde hoc uerum deducatur: quod si quis non soli- namum quod fuerit, cum locat vel occidere. Addes ut iudicis infirius deceletur cap. xii.

**Groovi Not.**
2. Impunitatem inducere Estensam & connivere, si quis tale fecerit quippanim, fed proflus jus dare faciendi.

**Mandato divino** De qualibus supra 2, 3.

**III. 2. Quae licetur.** Interpretatur ante saec. & ad hanc dicens, dum fiant Mosiæ ceremonia, licetii cuius autem postquam Evangelium annuntiat locum, ubi dixi ille gladium. Cavilatur in vocabulo Satii, quod & significeat, Non plus, & Non ultra.

**Aquilatius** Quid licet commund jure.

**Ventus.** Quid ve rum & juatum fit Christianis.
nus, etiam sì in latronem armatum incidat, ferientem referre non potest; ne dum salutem defendit, pietatem contaminat. Augustinus vero: Legem quidem non reprehendo quae tales (latrones & aliis invalores violentos) permissis interiit, sed quomodo ejus qui interficiunt defendam non inventio. Etralbi: De occidenti hominumne ad eaque quem occidatur non mibi placet consilium, nisi forte sit miles, aut publica functione censeatur, ut non profe hoc faciat, sed pro alio, accepta legitima potestate. Atque idem sentitullus Basilium ex secunda ipsius ad Amphilochium epistola. \*Latis apparat.

3. Sed opposita sententia, sicut receptioner est, ita verior nobis videtur, ut talis patientia non sit in obligatione: jubemur enim in Evangelio proximum amare justa nos ipsos, non præ nobis ipsis: inquit ubi par malum imminet, non vetamur \*nobis potius quam alius confugere, ut supra ostendimus au toritate Pauli beneficentia regulam explicantis. Infit forte aliquid, \& dicat: etiam si meum bonum preferre possim bono proximi, hoc tamen locum non habere in bonis inaequalibus, quare vitam meam multi potius deferendam, quam invasor permittatur incidere in perpetum damnationem. Sed responderi potest, \*saepe etiams cum, qui imperitum opus habere tempore ad pœnitentiam, aut probabiliter ita existimare: \& ipsi quoque aggressori ante mortem posse ad pœnitentiam ipsum superile. Deinde, morali judicio non videri assummandum illud periculum in quod ipsum se quis conjiciet \& unde se potest eximere.

4. Certe

**Grötzii Notæ.**
Satis apparat] Adde Concilii Aurelianenses canonem citatum à Gratiano c. ult. caufa. xii. qu. ii. \*Nobilis potius quam alius confugere\]
Casiodorus de Amicitia: Sane nullius aliquo præcepta vel aliqua naturae tenatur salutem anima proxima præsénti; aut corporis ejus liberationem, circa fœm perpetua salutis, propriis corporis interioris praestans.

**Grönovii Notæ.**
3. Ut talis patientia] Ut memorem te nemans aut necesse habeat pati, se indigentium occidi.
Bons inæqualibus] Ut patientis bonum est servare vitam fragilim \& mortalem; aggeri non petitre inter pecundam, \& sic cum praestant vita etiam quem futurum atque attente perdere.

**Opus habere**] Non sic se affecsum sentire ut repente vitam dimittere posset, cum se falutis æritis.

Morali judicio] Quod diversum à naturali rem assumamz ex se: non ex adiutanda caufa, quia vitiose eam aut probolem redit. Judicium moralz interpretaatur rem non esse rem eam, cujus nomine vocatur, \& vitium haber adiunctum. Hoc igitur judicio periculum in quod quis ulter se conjiciet, \& ex eo se eximere potest, periculum non putatum hactenus ut alter illi potius quam ubi parere debeat Judicio morali rem non esse assumendam, quod eft, propter adiunctam vitium. Tale significt Cicero. lib. rv. famill. xv.

Quando effugio ejus officionem, qui fortasse arbitratus, nec habe temp. non putare, hoc est, me judicio moralz hanc temp. quæ sub Caifare est, putare non esse tempus publicum, sed tyrannidem.
4. Certe Apostolorum aliqui ad ultimum usque tempus, Christo vidente & sciente, videntur iter fecisse armati gladio, quod & alios Galilaeos & patria urbem versus properantes ob infestas latronibus vias factitasse ex Josepha dicimur: qui & de Eissenis innocentissimis hominibus idem prodidit. Hinc enim factum est, ut cum diceret Christus tale tempus imminere, ut gladii comprandii cauša vel veritis vendenda esset, Luc. xxxxi, 36. Statim Apostoli responderint in suo comitatu duos esse gladios: erant autem in eo comitatu nulli praeter Apostolos. Tum vero illud ipsum quod dixit Christus, quanquam praeceptum revera non continet, sed proverbium est, significans gravissimam periculum imminere; ut clare ostendit oppositio primi temporis, quod tuto ac prosperum fuerit, commate 35. est tamen tale, ut sumptum appareat ex eo, quod fieri solebat, quodque Apostoli licitum censebant.

5. Recte autem a Cicerone dictum est: Gladios habere certe non licent, si uti illius nullo paedo licet. Illud vero, Ne resipite injuriam facientes, non magis universale est quam quod sequitur, Date omni potenti, quod tamen exceptionem admittit, dum ne nimium nos pregravemur: imo isti praecepti de dando nihil adjicitur quod vim habeat restringentem, sed ex iolo fuit sequi sequitur, ut praeceptum de non resistenti suo habeat adjunctam explicationem, per examplum alape; ut intelligatur tum deum pronomos nos obligare, cum ea imperium injuria quae aut alapsa aut alapsa par; nam aliquo reiarius fuerat dicere, Ne resipite injuriam facientes, sed utam profundis potius quam armis utamini.


Eunum inident; Mibi candida s se rependam.

7. Ar-
Caput III


8. Ad Christi exemplum, qui pro inimicos mortuus dicitur, responderi potest. Christi facta omnia quidem virtutis esse pene, & quae, quoad ejus fieri potest, imitari laudabile sit, & furo præmio non caritatum, non tamen omnia ejusmodi esse, ut aut ex lege veniant, aut legem faciant. Nam quod Christus pro inimico atque impius est mortuus, id non facit ex lege ali- qua, sed ex speciali quasi pacto & eedere inito cum Patre, qui id faceret, non modo summan egloriam, sed & gentem in exteri-
Liber I.

9. Quae vero ex Christianis scriptoribus allate sunt fententiae, partim videntur consilium magis, & sublimis propositi commendationem, quam distictum praeceptum continere; partim privata sunt iiporum, non communes totius Ecclesiae. Nam in canonibus antiquissimis, qui Apostolici dicuntur, communionis est demum privatuir qui in rixa primo ictu adversarii occiderit, 

Et hanc fententiam ipsa etiam Augustinus, quem in contrarium partem adduximus, probare videtur, Quae. l.xxxiv. in Exodum.

IV. 1. Publicum bellum aliud est solenne ex jure gentium, aliud minus solenne. Solenne quod hic voco, plerumque juxta dicit folet co sensu quo juxta testamentum codicillis; justa nuptiae servileri contubernio opponuntur: non quod non licet coddicillos facere ei qui velit, & servo secum mulierem * habere in contubernio; sed quod testamentum & nuptiae solennes peculaires quoadam ex jure civilii effectus habeant. quod notari utile est; multi enim, voce justi male intellecta, damnari putant ut iniqua aut illicita bella omnia, quibus ilia justa appellatio non convenit. Ut bellum solenne sit ex jure gentium, duo requiruntur: primum ut geratur utrimque auctore eo qui summam potestatem habeat in civitate; deinde, ut ritus quidam adint, de quibus aegmus suo loco. Hac quia conjunctim requiruntur, ideo alterum sine altero non sufficit.

2. Bellum autem publicum minus solenne potest & ritibus illis.

Grotius

Ob nimum calorem | Ambrosius libro x in Lucam: O Domine, cur nos amore jubes gladium, quae fercus me prohibes? | cur habes principium quem ostas premi | nifi forte ut sit parata defensa, non aliqua necessaria.


Gronovius


Effectus peculaires | Testamentum datur & adimitur haretias, non codicillis l. 2. & pen. Cod. de codicil. Nuptiae sequitur patria potestas, non contubernium.

Ritae quidam | Ut fiat resum repetitio & illis negatis indicatur 1. 5.
illiscare, & geri in privatos, & auctorem habere magistratum quemvis. Et tan si circa leges civiles res spectetur, videtur omnis magistratus, siuet ad tuendam plebem sibi creditam, ita ad exercendam jurisdictionem, si vis occurrat, just habere belly gerendi. Sed quia ex bello tota civitas in periculum venit, ideo ferme omnium populorum legibus caustum est, ne bellum geri posset nisi auctore eo qui summass in civitate potestatem habeat. Exstat lex talis Platonis ultimo de legibus. Et in Romano jure magistatis teneri dicitur qui injustus Principis bellum geretur, delectumve habuerit, exercitum comparaverit. Injusti populi dixerat lex Cornelia lata a L. Cornelio Sylla. In Justinianeo Codice exstat constitutio Valentinianii, & Valentiniana, Nulli pro sua nobis insinias atque insinuatis quorumlibet iur. Belli, armorum muneribus copia tributorum. Hec percinct * illud Auguftini: Ordo naturalis mortuam pacem accommodatus hunc possit, ut suceptiendi bellorum autoritas atque consilium penes principes sit.

3. Sic ut autem omnia dixit, quantumvis universalia, equitatem recipiunt interpretem, ita & hae lex. Nam primum quin ei qui jurisdictiones praevent liceat per apparatores suos vis cogere paucos imparentes, quoad eam rem copios majoribus opus non est, nec periculum imminet civitati, dubitari nequit. Rursum, si ita praebens sit periculum, ut tempus non ferat eum consilii qui supremae in civitate just habebat: hic etiam necessitas exceptionem porrigit. Hoc jure usus L. Pomierius praefidio Ennia in Sicilia praefectus, cum certo foiret oppidanos ad Carthaginemse defectionem moliri, cede in eos facta Ennam retinuit. Extra talem necessitatem ad vindicandam injurias quas Rex per aliquo neglegit, just bellandi oppidanim in civitatibus dare ausus.
aefus est Franciscus Victoria: sed ejus sententia merito abullis
repudiatur.

V. At quibus eventibus jus armorum movendorum esse magis
fratibus minoribus conflat, an bellum tale publicum fidi
cendum, diuentu juris interpretes. Sunt qui ajunt a. Sunt
qui negant b. Sané si publicum non aléud dicimus quam quod sit
jure magistratus, dubium non est quin talia bella publica sint,
ac proinde qui in tali facti specie magistratus se opponunt, in
pienas incidant contumacia adversus super se politos. Si vero
publicum sulum in excellentiore significatione pro eo quod fol
lemne est, ut sepe sumi extra controversiam est; non sunt bella
ista publica, quia ad istius juris plenitudinem, tum judicium
summum potestatis, tum alia requiruntur. Neque me movet,
quod etiam in tali contentione solvant *res auterri obstitenti
bus, ac militiae etiam concedi e. Nam id belli folennis non ita
proprium est, ut non alieb etiam locum habere possit d.

2. Sed illud accidere potest, ut in imperio late patente * infe
rioros potestates belli inchoandi concebant habeant potestatem
qui sit, jam fac. condendum erit bellum geri ex vi summum
potestatis, nam quod faciendi quis alii jus dar, ejus ipse auter
consetur.

3. Illud magis controversum, an ubi tale mandatum non
est

aliquid copiomarum ad defensionem
adi, quemadmodum civitates fih
beris imperii Germanici. Dein ad
verius externos faciium foras, si fin
im limiti potest, quam adversus ejus
dem regni membros.

GROTVI NOT.

Ret e. a hefis (h)enbiti. Jurisconsul
lia in hanc rem productis potest
addi Franc. Aert. conf. xiv. n. 7.
Gall. de Fac. publica, c. 1. num.
20. Cardinis Tulchius præt.
quæst. ev. littera B. verbo Bellum.
numer. 20. Goddarius conf Marp.
xvii, numer. 202, & sequenti
bus. Inferiores potestates belli gerendi ha
beant potestatem Vide legem Frede
rici Imperatoris apud Conradum
Abadam Ulpergenem.

GROVITI NOT.

V. 1. Fura magistrati. A perfo
ria publica officium suum curante
pro populo.

Subiectorum. Magistratibus vel
dent duos et unum, pecunias exigen
tibus & easter parasitibus.
S. v. CAPUT III. 79

eat, sufficiat conjectura voluntatis. Mihi id admittendum non videtur. Neque enim hoc sufficit videre quid hoc rerum statu

datum acceperit. Ratio est evidens: nam in priore cali periculum pra

dens moram atque parturit, & generat

te mandatum custodienda partis sibi

committit videtur, etiam includere

jus omnium honesta ratione, sine

qua custodia praetari negatur. Sic L.

Finarius quin Ennenses, ubi in

praelio locatus est, pats cum Hi-

mitone Pano de pruditione praefi-

dicta, claves portarum ab eo police

rent, & quem negarentur, vim fac-

tuari esse, calis turbolentis, aut

mole, inquit Lilius, aut necesse fisci

faciente appellationis vicaria: addicere

Claudium Marcellum Imperatorem

not facere improbae & pro dam

Ennenum milites concelebis lib. 24.

26. Sic Ancus Gallus prior illyrici

bellorum non decrevam velit adversus

Genium Regnum. Hoc omnium bel-

lium prae perpetuum, quam ex-

psum Romam undatrem est, inquit

Livius 44. 33, &c. Scientem enim con-

tradictae victor triumphant. In al-

tero calu vallet illid Terentii: Omnia

prior consulium armis opere supe-

rentem decur: nam nec in una al-

trava privato lato summum pericu-

lum addit Populi: & potest fieri,

ut qui adferrent, melius docet: id

vi abiciens, & rebus repetitis fa-

ciam pereat, proutquam ad bellum

veniat: Erit in hoc casu esse judica-

bat Carissem Caro & aliis, quam

cum dominum Germanam confec-

serat: bellam enim ex bellis ferendo

sine auctoritate populi Romani,

non proponeris feceratem, sediam

gloriam quadam videbarent.

Nec vero iure videtur auctor re-

prehendere judicium Ciceronis Lus-

tantis Octavianum & Brutum, quod

privato conflictio arma in Antonium

coperat. Denique quidem Senatus

populique judicium interponi patie-

batur Antonius. Sed ut vere sit Vel-

lejs, temporibus aedibus Antoniana

lib. 2. 15. Ethic in-

confidio Senata populoque moverat

arma in Brutum, Galliamque inva-

sindo eandem viam, quae Juliores erat

ulis, ibi munichat ad tyrannidem.

Indignissima vero condicio est bo-

norum, si hi ad intritioner solenni-

bas, nec possint agere quidquam,

nisi sine & ordine, interesse dum

omnia divina & humana perturbant

mali. Si senatus & populi judicium

exspectabat Brutus, perierat ipse &

Gallia antequam Romam quid-

quam renunciaretur. Erat idtem

quo vere monebat Brutum Cicero

lib. 2. equit. 7. Caput autem aedifici,

que te diligenter esse praeipue & me-

minante velit, ut ne in libertate & sa-

fitate Populi Rom. confundam auctorita-
	em senatus exspectabat nonnullum liber.

et mox: voluntas senatus pro auctorita-
	e habere debet, cum auctoritatem in-

picatur metu. Pertinet huc admonitio

Catonis ad Cn. Pompeium filium

relata ab auctore bellis Africanis cap.

22. Tauto Patre ibuc atque cum aequi,

& animadvertere temp. ab audacia

& federatis civibus oppressam, beneque

ant interfectos, aut veluti multitudes

patria civitatumque carere, gloria & an-

imi magnitudine situs privatus atque

adolescuenta: patres exercitus religi-

osum edebatur, pene oppressum fundit

& delisam Italiam uberrime Romae

num in libertatem vindicavit &c.

Quam bene, quasque consuluiunt,

rejo, qui veriifque Pompeium eos

tempore capere arma, qui sufficiant

iudicium populi & sena-

zus, qui monuissent permittendum

Senati & Populo deliberationem, per

quem possimus velleri id bellum

geri? Saffirens auctura: Ex ceptus sit

praeclatus, si tem attem gerit, quam

probabilior conjecturae & grati-

orum principi fenum.

Hoc renum Nata in uno rari ca-

qua.
Liber I. S. V.

summam potestatem habenti, si consulatur, placitum sit: sed hoc magis videndum, quid ille, ubi res moram faret, aut dubiam habet deliberationem, se inconfulto cupiat fieri, sita de re lex ferenda sit. Nam ut maxime in aliquo facto particulari cesset inspecta particulariter ratio, quæ voluntatem iussi imperantis movet, non tamen cessat ratio summæ univeraltatis quæ periculis occurri vult. quod fieri non potest, si ejus rei ad se magistratus quique judicium trahat.


5. Defendit M. Tullius Cicero faciam & Octavii & Decimi Bruti, qui privato consilio in Antonium arma ceparent. At qui, etiam si contenter meritum hostilia Antonium, Senatus popu-

Sic ade] Sic fiatendum sit quid in perpetuum omnibus, ille sua velis licere.

Ut maxime in] Etis forte, ut nunc est, dissimilaturn principem & minus maturum putare possumus, quod in perpetuum valere debet, ob praetextum fruicium.

4. Liv. I. 44. 28. 45. Flor. 3. 11.

Imminentia domini] Cæsaris, qui ei jam tum viam fuisse ad synnannem moliri videbat.


Ut Carthaginenses] Simile est: re non causa. Potius ille hoc Romani respoudere Germanis, si Cæsarum dedi posuissent; non Præni Romanis, nam Romanis non iacebant Hannibalem, ut Germani Cæsarem non Hannibalis priva libidine violavat, sedus oppugnando Saguntum, jure igitur potestatum. Relapsi autem Pecorum erat in ea cavilatio.
populique Romani judicium expectari debuit, an est republica eft diligitur factum, an ulcisci, ad pacis venire conditio-
nes, an ad arma procurre. Nam jure suo, quod ipse cum

damni periculo conjunctum est, uti nemo cogitatur. Tum vero

etiam hoste judicato Antonio permittenda Senatu & populo
Romano deliberatio fuit, per quos potissimum bellum id geri
vellet. Sic Cæsari auxilia ex fœdere petenti respondere Rhodii,
missuros est, si Senatus jubecret.

6. Moniti hoc exemplo, & plura occurrent, meminerimus
non omnia probare quæ à quamvis praclare fane auctoriibus
dicuntur, ipse enim tempori, ipse affectibus servient, &
spectat nē primum se disserat. Quare danda est opera uti in his rebus
detecato utamur judicio, nec quæ excusari magis quam baudari
possunt, temere in exemplum rapiamus, in quo perniciose erro-

tari folet.

7. Cum vero dictum fìt, bellum publicum geri non debere,
nili eo auctore qui summa potestatem habeat, & ad hujus
rei, & ad questionis illius quae est de bello solenni intellectum,
attende ad alia multa, necessarium erit, quæ sit summa illa
potestas, quique cum habeant intelligere: eoque magis, quia
nostro exculo virtutis, quique ex uti magis rerum praecen-
tium, quam ex vero illud argumentum exsequi, rem per se
hand expeditam multo impeditorem reddiderunt.

VI. 1. Facultas ergo moralis civitatem gubernandi, quæ
poteftatis civilis vocabulo nuncupari folet à Thucydide, tribus
rebus describitur, cum civitatem, quæ vere civitas fìt, vocat
monstratibus, Aristoteles tres facit partes in administranda
república, consultationem de rebus communibus, curam
legendorum magistratum, & judicia: ad priori autem parte
revertat deliberationem de bello, pace, foederibus faciendis
ac dissolvendis, de legibus, addit de morte, exilio, publicatione,
& repetundis, hoc eft, ut ego interpretor, judicia publica,

GROTIUS NOT. 7. Ex usu magis] Ut commodum
Maritributis] Posset etiam ver-
òtis vel legisibus, quoniam accept
Thucydides Scholastes. Eòs enim
vos apero.

GROTIUS NOT. 1. An republica] Utrum è repub-
licae.

6. Tâ stêca cacêbula] Lapidem
lineam vel arbilem, ut mali menio-
res, quos lapidem linea desererat
apare.
ca, cum prius judiciorum nomine privata intellexisset. Dionysius Halicarnassensis tria maxime notat, jus magistratum creandorum, * jus legum condendorum & tollendorum, jus decernendi de bello ac pace; alibi addit quartum, judicia. Rursum, alibi adjicit curationem factorum & convocationem comitiorum.

2. At si quis recte partier velit, facile quae huc spequant repertae omnia, ita ut nihil aut desit, aut redundet. Nam qui civitatem regit, eas partim per se, partim per alios regit. Per se autem veritatur aut circa universalia, aut circa singularia. Circa universalia veritatur condendo leges, etque tollendo, tam circa fera (quatenus corum cura ad civitatem pertinet) quam circa profana. Ars circa hae Aristotelis * et suas architectalis. Singula vero circa quae veritatur sunt aut directe publica, aut privata quidem sed quatenus ad publicum ordinantur. Directe publica sunt actiones, ut pacis, belli, foederum faciendorum; aut res, ut vexigalis, & si quae his sint similis: in quibus comprehenditur & dominium eminens quod civitas habet in civibus & res civium ad ufum publicum. Ars circa hae Aristotelis nomine generis * et idem civilis, & * et aliae, consueltres. Privata sunt res controversie inter singulos, quas publica auctoritate dirimis publica quiescit interesse: Ars circa hae eodem Aristotelis * et suas, judicialis. Quae per alterum expendiantur, ea expendiantur aut per magistratus, aut per alios curatores, in quibus sunt & legati. His ergo in rebus consiliis potestatis civilis.

VII. 1. Summa autem illa dicitur, cuiusactus alterius juris non subfunt, ita ut alterius voluntatis humanae arbitrio irrigit possint readdi. Alterius cum dico, ipsum excludo qui summa potestatibus utitur, cui voluntatem mutare licet, * ut * & sequentes, qui codem jure utitur, ac proinde canden habet potestatem.

GROTIUS NOT."
CAPUT III.

83

Statem, non aliam. Hac ergo summa potestatis quod subjicitum habeat videamus. Subjicitum alium est commune, alium proprium: ut viisus subjicitum commune est corpus, proprium oculis. ita summe potestatis subjicitum commune est civitas, quam perfectum cœtum esse supra diximus.

2. Excludimus ergo populos qui in alterius populi ditionem conceferunt, quas erant provinciae Romanorum: hi enim populi non per civitates sunt, ut nunc quidem cam vocem summum, sed membra minus digna magna civitas, quomodo servi membra sunt familiae. Rurium accidit, ut plurium populi idem sit caput, qui tamen populi singuli perfectum cœtum constitutun; neque enim ut in naturali corpore non potest caput unum esse plurium corporum, ita in morali quoque corpore, nam ibi eadem perïona diversa ratione confederata caput potest esse plurium ac distinctorium corporum. Cu. vid. de jus ret certum indicium esse potest, quod existit domo regni gratiae imperium ad quemque populum seorsim revertitur. m. 7.

Sic etiam accidere potest, ut pluris civitates arxilimmo inter se foedere colligentur, & faciant utrumque quodam, ut Strabo non uno loco loquitur, neque tamen singulae dispensat statum perfecte civitates retinere: quod tum ab aliis, tum ab Aristotele etiam, notatum est non uno loco.

3. Subjicitum ergo commune summe potestatis, etis civitas, ita ut jam diximus intellecta. Subjicitum proprium est per no na una pluris, pro cujusque gentis legitim ac moribus.

v. apud Galenum libro sexto de placitis Hippocrates & Platonis.

VIII. 1. Atque hoc loco primum resecienda est corum opinio, qui ubique & fine exceptione summam potestatem esse volunt.

Quod subjicitum] Pones quem sit, in quo seident ac cons tant, quod vocant subjicitum omnibus, sive inhabitionis.


Plures civitates | Ut olim XII. Achaeorum populi: Jutin. ra. 4. ut hodie VIII. Belgii confectas civitates.

VIII. 1. Quo ubique & fine exceptione summam potestatem esse voluerit populi | Status controversiae prorsus invident propositur, adeo ut auctior non effugiat reprehensionem, qua ipse calcat alios num. 5. eos magis ex ullo praestantium seram, quam ex vero hoc argumentum exequi: neque enim quiquam, opinor, dixit, ubique & fine exceptione summam potestatem esse populi, ut eteger, quibus imperio suo ma le sustinuer et coercere & punire licet. Es si quis dixit, nequaquam ut Sabazibamus. Sed hoc est quattuor. An populus habens imperium legitimum (puta Regem vel Senatum vel Remp. per conventus ordinum loca comitaria regi solitus) si major & melior pars consent in formam regiminis esse permiciolam (puta Regem salam degeneravit in tyrannum, senatum in paucos domino).
volunt populi, ita ut ei reges, quoties imperio suo male utuntur, & coercere & punire liceat: quae sententia quod malis causam dederint, & dare eodemnam politi, penitus animis recepta, nemo sapiens non videt. Nos his argumentis eam refutamus. Licet homini cuique se in privata servitute cui velit addicere, ut & ex lege Hebraea & Romana apparent. Quidni ergo populi sui juris liceat se uniciupiam, aut pluribus ita addicere, ut regendi sui jus in eum plane transcribar, nulla ejus juris parte retenta? Neque dixeris minime id praefumi: non enim jamquam quis in dubio praefendum sit: * sed quid juris fieri polit. Sine qua quoque afferuntur incommoda quae hinc sequuntur. aut sequi possunt. nam qualemcumque forum habebat a. 

minos, comitia in consulis tur- 
bam seditionibus hominum) polit- 
illam mutare, & auctores mali (pu- 
ta Reges, aut pacos & fenatu, aut 
comitum & turbatores) jure puni- 
re; ut Romani fecerunt expello 
Turbanio: ut Athenienses impeto 
populi ad Quadringentos translatio: 
& sibi de poenis quadringentis, ut 
& Trygmativis, cum tyrannica im- 
potentia uterentur, exilio aut morte 
pueris: Juv. 5, 1. ut Veientes 
Rege creata apud Livium 5, 1. ut de 
mique Hebrai abrogato judicem 
Magnificatum & creato rege. 

GEOLII: NOTA.
Sed quid juris fieri possit Gall. de 
Arretis cap. vii. 22. & seqq. 

GEONII: NOTA.
Quo malo] seditionibus, conjur- 
ationibus, tumultibus, bellis inre- 
stitu. Quali vero opinio hominum 
non debet se indigna pati ab eo, qui 
juris fruendi causa continuat est, & 
non iptra iniquitas principum & ma-
glitutum itis malis causam dede 

Responde ad argumentum. 
Licerem hominum cuique] Liceret 
privato se in servitutem addicere. Ergo & 
populo, Relp. 1. Conceditur rotum. 
Ergo qui hoc fecerunt. servient. 

Ubi autem illi; Non Germani: 
nam eligunt hodie Cesarum. Non 
qui sub Principibus aut liberis Ger-
manicis civilibus: nam hanc seda 
regalia Principos habent a Cesar, 
non ut domino mancipiorum, sed ut 
represtante popularum Germani-
cum in universum samptum; cuius 
caput est consitutus. Non Galli: 
conscitur enim ipsi Reges, Me-
rovii, Caroli, Husonius Capeti 
pacificos comitiis & liberis elctione. 
Non Hispans: nam convulsi & pa-
 tes ipso quoque recuperant Austri-
cam dominum. Non ulli ali Europae 
populi, nisi Moscopoli, Turciam, 
Tartarum triumfante prelii. Ergo 
frustra hoc diliputatur in Europa. 

Sed argumentatur porro: Si po-
test populus se addicere in servita-
tem, amicit omne jus se in liberta-
tem aut eturitatem vindicandi: At- 
qui &c. Ergo. Relp. Negatur ma-
jor: nam ne servi quidem id amici-
t. Athenis servus endidit habi-
hus sine culpa sua poterat domi-
nium in jus vocare & per judgmentem 
gere ut se venderet. Romae quid re-
feri Boreas Antonius Fius. notum est 
ex §. 2. Infir. de his qui sui, vel alie-
ni juris sunt. Ubi tale remedium jus-
ceo civilis, remedium naturale 
apertum non prohibet, quod eit 
aut fugis, aut vis contra vim. 

Romana: Si quis maior xx. annis 
ad pretium participandum se venun-
dari taliis palet. 

Minime id] Non esse credibile 
quemquam populum habe decensu-
num. 

Qualemque] Sive monarchian 
sive aristocratian: sive democratican 
sive ex omnibus aut duabus mix-

am;
bernationis animo finixeris, nunquam incommode disant periculis carebis. Aut hoc cum illis sunt habenda, * aut illa cum his metenda sunt, ait Commedia.

2. Sicur autem multa sunt vivendi genera, alterum altero praestantius, & cuique liberum est ex tot generibus id eligere quod ipsi placet: ita & populus eligere potest, qualem vult gubernatium formam; neque ex praestantia hujus aut illius formae, qua de re diversa diversorum sunt judicia, * sed ex voluntate jus metiendum est.

3. Neque vero non multa exsaeere possunt causa, cum populus juris totum imperandi a se abdicet, aliquo tradat, puta quia in perdiculum vitae adductus alia lege qui se defendat repetire non potest: aut quia inopia prelius alter habere non potest copiam unde se pollutum. Nam si Campani olim necessitate subsecuti * populo Romano se subjicereunt in hunc modum: Populums Campanum, ubemque Capum, agros, delubra Druid, divina humanaque amnia, in vestram P. C. ditionem dedimus: & quidam populi, cum * Romanorum ditioni subjicere fe lent, ne recepti quidem sunt quod narrat Appianus, quid obstat quominus & uni homini prepotenti populus aliquis cundem ad modum dedere fe polli? Apud Virgilium legimus:

Nec cum se sub leges pacis iniquae
Traddita regno.

Accidere etiam potest, ut pater familias latifundia posse possidem neminem ali lege in suas terras habitatium recipere velit: aut ut quis magnam iterorum copiam habens eos manumittat sub imperii

**GROTI I. NOT.**

*Aut ilia cum his metenda sunt?* Cicer. lib. xxvii, de legibus. Eo iniqua in omnibus se accusanda praestantis bene maiorem enumeratio, situtamento, si aedile. max. sed hoc sedum quod illi dicitur in ea fine est a malo non beberetum. Sed ex voluntate jus metiendum est?

A Carolo quinto Imperatore eodem tempore Augulfis civibus petiti, ne sitarius urbis fuit planta valentur, qui ab annisdiem curiarii magistri: Normis super paulo contratium. Popule Romano se subjicereunt.

**GRONOVIE I. NOT.**


Populum Campanum. 1, 1.


4. Adde quod sic et Aristoteles dixit quosdam hominem naturae esse servos, id est ad servitutem aptos; ipsi et populis quidam eo sunt ingenio ut reperi quam regere norint rectius; quod de se senisque Cappadoce videtur, qui oblati a Romanis libertati vitam sub regi praeterlernunt, negantes vivere se sine rege possi.

5. Sic Philostratus, vita Apollonii, itulam esseae at Thrasces, Mytos, Getas in libertatem vindicare, quos non gaudeat.

6. Jam vero bello justo, ut ante diximus, sicut acquiri potest.
S. VIII. CAPUT III.

est dominium privatum, ita & dominium civile, sive jus re- 
gendi non alione pendens. Neque vero hic tantum pro unius 
 imperio, ubi id receptum est, contending dicta censeri de-
bent: nam idem jus ademque ratio est procerum, qui plebe 
exclusa civitatem regunt. Quid, quod nulla reipublica adeo re-
perta est popularis, in qua non aliqui aut inopes aut exter-
ni, tum vero & feminae & adolescente, ad deliberationibus pu-
licis accensus?

7. Jam vero & * populi quidam alios sub se populos habent, 

privato dominio, est id ab nullo pen-
dent, tamen quia expedit, nequis re 
sus male utatur, coerectur dominus, 
us dictum est de servis, ut prodigio 
interdictur administratione homini
num; ut fariendi in tutela sese agna-
torum & gentilium.

Sed, inquit, magnificus in re-
bus publicis habet dominium 
eminens, non populus in bona re-
gum. 

Reip. 1. Omnes bona principes 
conseficiunt, idem illud dominium 
eminens est populo in bona princi-
pum, Traianus, Hadrianus, Anno-
nini. 

Reip. 2. Ambiguitas est in voce 
dominum, quid dominium sit jus 
uteri, abutendi, sine cuiquis 
intercessione. Id fallacem est in homi-
nibus. Sub dominium venenumbus, 
eiam jure gentium, non civilium 
status. Nam & dominorum servorum 
est societas, et servi facti sunt, 
se servacentur, non occidentur, in 
bello capti. Sic igitur populi qui bel-
lo acquisti sine alia pertinentio se 
concipiunt, hoc tamen imperium, & 
tacite facti sunt, ut duriore quidem 
conditione & libertate amissa labe 
tamen essent & viverebant. Si ne hoc 
quidem fecerit pretiosum Tyrani 
nam, superint illius ut vitam Iam 
quosque modo desiderant.

1. GROCIUS NOT.

Populi quidam alios sub se populos 
habent. Sic Salamin insula Athe-
nensium juris jam inde a Philece 
& Eurylace Ajaxis filius, ut Pharsalius 
Solonem nos docet. Hanc Salaminem 
Atheneisbus ademit Augustus, ut 
pulcer Cephalenienses Adriannus, tale 

Xiphilino. Atarneos ab antiquo 
Chiorum, telle Herodoto lib. 1. & 
Samii multa in continent oppida 
temut, ut Strabo docet lib. xiv. 
Anastorion partim ad Corinthios 
partim ad Corycemen pertinere, 
utili Thucydides scribit libro 1. In pa-
ce cum Aetolis apud Livium: Cice-
nde, cum urb., agraeque, Aetolium 
haud. Sex oppida Halicarnenso attribu-
uta per Alexandrum Magnum, me-
morat Plinius Historiae Naturalis 
lib. v, c. 29. Idem libro xxi, c. xiv. 
Lindum insulam esse ait Rhodi-
orum: tantundem de Caeno habens 
libro xxxv. Teutem idem Cicer 
epistle ad fratrem. Rhodis iisdem, 
quod Romanos contra Aniochun 
juventem, complotes urbem dono 
asset aet Urpaeus libro 111., nempt 
Caesum & Lycium, quas nationis 
ibique aetate & bipetua. Ulterior est in 
Excerpta Polybi.

2. GROCIUS NOT.

Non ab uno]. Superiorum nemini, 
adeaque nec populum agnos-
cere.

Procasrum quod In Arilocracia me-
ra, ut hodie Venetis.

Quid quod nulite Resp. Si in rebus 
publicis alii aut inopes aut exter-
ni, tum feminae & adolescentes, ad 
deliberationibus publicis accensus, 
non est ullam jus populo in aet 
Principis.

Resp. Argumentum non video 
quod conclusor. Prava enim est col-
leatio. Nam non est enim mulo 
illaorum quae populi. Idis interim 
termini & externi tanquam appeten-
tibus retin variis: multiforme 
& adolescensibus, tanquam impo-

1
ritis sej terrenda. Hoc de populo dici
non potest. Deinde quod ponitur,
ordinarium est, quod colloquentes
extra ordinem, & in magnis calibus
sit: quibus ne quidem regem, exter- 
ni, mulieres, il quid ejus adferre
potest, exclusentur. Sententia
igitur argumentum hac est. Si inopes,
externi, mulieres, adolescences
ordinarium accipient astra, rep. po-
poulos omnis aut major melioraque
pars contentiens, etiam in ultima
necellitate, & manifera tyrannide
acciser a coercendo Tyranno- Arqui
&c. Ergo, sic apparet argumentum
hujus vanitas.

7. [Vor vero & populi] Si populi
habuerunt non minus libi addictione
populorum quam Regibus, & ab illis
funt donum datum a Regibus, non est
jus ubi populo Regem potestatem
invenientem coercere.

Resp. Nulla proflus hae est comm.
etio: Populi ito imperantes fave
neque manque ubi sunt faci juve,
 nihil juvare Tyrannum. Si bene ipse
futurus est hoc solum officium esse,
& si facerent, populos eos id aliquan-
do non tolerarent urb Romanae. Liv.
2. 31. & sic damnarunt tyrannides.
Si male idem jus fut fas habebatur,
politica contra populum Tyrrhenum,
quod contra Tyrannum regem, si ja-
to illo non fuit uti, delerunt vi-
ca.

Sententia Scepticorum facere & au-
strorum Graecorum, Latinorumque
aut explicare notam regam, aut motes.
Neutra res solus potebatur. Si jus &
concella legibus, primo populorum re-
gi non amplius potest, quam
ipse habeat. Non autem populus habet
jus et ipsum efflingendi, aut in
corpus suum injurie ferendi. Ergo
exque Regibus dare hoc potius
Deinde potestas major Regibus data
est ad conservacionem ipsius & po-
puli, non ad primum. Quod ipse ad
primum ventur, non est jus re-
gum. Si mores, signification reges suo
vare abut, quo abule nullam manum
acquisitionem, sed quod habuerunt,
pendent. Significat & illud: pro-
ter extremum illud jus, multa regi-
bus etiam injusta concedi, multa
fere, multa condonare populos,
quia aut abhorrent ipsi ad fedetionem,
aut rationem se vindicandi non
vident. Non dicunt, nunquam, nullo
cala, ne post ultima quidem ty-
rannum crudelitate exemplaribus suis esse
populum & liberandem. Uni dicitur:
super populum off regem & populum
sibi, auctoritate etiam vestra.
Nam &
Consules fuerunt populum Roman-
um, & Athenienses erant sub Ar-
chonibus: neutras tamen omnia in
populorum illos liceant. Cum Chris-
ti dicet: Reges gentium dominantes
ex: nihil alium dicit: quae esse eos
superiores gradus & dignitatem. Hoc
apparet ex contextu: Pronuntiant
enim hae verba in contenience di-
scriptorum, quas eorum maximum
esse, non ut alios imperaret, sed ut
priors loco fuderet: dextram enim
& Iuvam Domini in regno ejus vin-
dicabat Zebulon fili. Deinde
demonstrat hoc oppositum: Ventum
non est, qua se eam maximum prors-
de se ad ministros, quod nihil alius
cet, quam primum & pottemus.

Juris &c. Actorum]. Ut Justin. 9. 1.
Haec aut variatio necessaria, nunc Athe-
eniensium, nunc Actorum juris habita
e. Eod. lib. cap. 5. in Actorum juris.
Lib. 11. 3. Syntaxis quidem: sed juris &c. Egyopi erit.

Exemplo sunt Pergamum op-
pida maximam x vet.

Calas
COTYORA URBS DICTUR FUISE SINOPENSIUM APUD CRYL. LIB. IV. XENOPHONTEM. NICERA ITALIC ADJUDICATA MAFFILIENSIBUS APUD LIB. IV. STRABONEM, & INFLA PITHICUS; NEAPOLITANIS. SIC CALATIM OP- PIDUM COLONIA CAPUENSI, CAUDIUM COLONIAE BENVENTANAE AD- JUDICATA CUM TERRITORII SUI S APUD FRONTINUM LEGIMUS, OTHO PROVINCIAS BATTICAE MAJORUM CIVITATES DONO DEDIT; QUOD APUD I SAM. TACITUM EST. QUAE OMNIA CONVOLUI NEECIEF EST, SI ICI RECEPIMUS, V. 4. JUS REGENDI TEMPER SUBDITUM EST EORUM JUDICIO AC VOLUNTAQI QUI REGUNTUR.

8. AT VERO ELL REGES QUI POPULI ETIAM UNIVERSUM SUMTI ARVIO NON SUBUNT, TUM SACRA, TUM PROFANA HISTORIA TESTANTUR. SIV. 2.


EPISTOLAE I. HEBRAEI: NORTUM ILLUD HUMANITATI:

REGEM TIMENDUM RORES IN PROPERE REGES.

REGES IN IPSO IMPERIUM EST LIVIS.

9. TRES GUBERNANDI FORMAS ISTA DESCRIPTIBI SENECA: INTERDUM POPULUS EST QUAM TIMERE DEBEAMUS; INTERDUM, SI EA CIVITAS DISCIPLINA EST, AN PLURIMA PER SIBILATUM TRANSIGNAUR, GRATISS IN EA RENSENSUR VIVIT: INTERDUM FUGULI QUIDAM POBESTAS POPULI & IN POPULUM DATA EST. TALES FUNT QUAES PLUTARCHUS XIT, & PSI TRES LAMBI.
LIBER I. § VIII.


10. Aristoteles reges quodam esse ait cum eo jurare quod alibi habet ipsa gens in se faciat. Sic postquam Romani principes imperium vere regium ulterum coeperunt, dicunt populus in eos omne suum imperium & potestatem contulisse, etiam in se, ut interpretatur Theophilus. Hinc illud dictum M. Antonini Philosophi: Nemo nisi solus Deus judex principis esse possit.
CAPUT III.

§ VIII. Dion. 1. 111. de tali princep: oculos, oculos, oculos! Inf. de
potest. & inimici, in se novam, quae in sia viribus, iniun.
quit, ut mihi velis ut quid faciant. Liber est, si quisque ad leg.
gum potest, ut & quod vellet faciat, ut quod non vellet non faci.
ciunt. Tale regnum jam antiquissimum erat in Graecia regnum * Ina.
chidarum Argia. num in Argiva Tragedia Supplicibus, hic po-
pulus Regem afferat apud Aeschylum:

Σύ τε πόλεις, σε ἄτη δομίνι,
Προμαχοί ἐκ τοῦ πολεμοῦ,
Κυνηγοῦν βουνοῖ εἰς τοὺς ἱδροὺς,
Μασσαφωνίην ἔλθατε μετὰ τοῦ.

Tu res populi, inque urbis tota es,
Non judicis sibiatis illis,
Regni facis suitis ut ara,
Unique regens cum in arbitrio.

II. LII.

GRÖNOVII NOTE.

Dion. 1. 111. Dio refert quid Augustus per varias & miras artes ad Patrium efficacem, nimium omnibus ut leg.
ibus cum solet; & promitteret omnia suo pro arbitrio agere. Si
Augustus purus sit imperfectus hoc
libri comprehendere, non expectaret de-
certum senatus, cum eadem potes-
tatem iam iudicasse haberet in mani-
bus & iuriis utique. Præterea idem
senatus, qui Principibus tantum po-
testate déderat, Neronem male ea
utentem condemnavit, ut more ma-
jorum, id est, dissentio supplicio
puniretur. Sueton. cap. 49. idque
multo pluribus fecisset, ut posses.

St. populus. Non populus, sed
pergessax & supplices, negansem re-
cipere illas sine contentu populi. v.
403. Eret 1 navi peri. Se divulgi
tur, non mihi præterebit.

Aeschylum. Ad locum Aeschyl.

respondebat egregie. Milont. cap. 5.
sui operis: verba illa pronuntiatur in
per tonis ex terminis pergaminarum
& supplicium, quas reputabant in tu-
tulam suetap & defendere contra A-
gyptos, ut de persequenti. At inde
Danaus et diebantur illa: Esa-
ait, non persequeris hoc etsi jurant
arrogam de tua cum populo commun
ca vera. Et turriti: Dixis antea etsi
num sine populo hoc faciam, nec sibi
pos-

dices quos iphi constituerunt: aut dixit
eo senatu quo Tacitus: Principatum
futurum. Loguitar enim ad militres
injuria patentes, quos deterrece vult;
ne illi putarent, quia non datur,
quod in uia poletent, ibi non est
alium principem faciendo. Alioquin
cum Caesaris rebellare, ibi Caesar
judicem de se fecit senatum, & con-
ditionem Caesar tulit, ut uerque
depulsus arma senatus arbitrium re-
linqueret, utramq; Paries maltum im-
petare.

Deut. 11, 10. ex quae origine & τοῦ
Ægæae, cui templum Thebas Cad-
mus dicavit. Graeci enim allata
dixerunt. Dicantur Aischyl. Inaehida
fulle Pelasgi, id et extorques ad Syro
720. Etiam qui Lacedaemonem pri-
mi tenuerit Pelasgi erant, unde Abra-
hamo et cognatos dierant Laceda-
emonis in historias Maccabaeos. Sic
anum Argivi reges plenissima uti
porriat examplum Orientis, unde
venerant; id & reges Thebani, et
Phoricibus. Apparet id ex Grecen-
tis verbit apud Sophocles, & fecis-
ilo Thebani Supplicibus Euripid-
eces.
sem quidem. Fatare igitur se non poisse. Extenant ista frigex ejudem regis, qui tamem negat sibi licere eam sine populo contentu sufficerre. Atque magnus error est summorum veterum (Grotti & Salmai) ex sententia eximiarum peregrinarum & tappliciter humiliissime blandientum colligere jus regni & quidem apud populos Graecos, qui nunquam reges potestate abundentes toleraretur.


Utitur exemplo mulieris, quae se bi in vixin constituit, cui patre tempore secessit. Sed namquid, ut patruros se fugalleri, tonque quieti, occidi? Cur igitur inventa divina? Ne adulterium quidem, ne maritalis debiti penaria mulier cogitatur pati, si non velet, quibus tantummodo subtrahatur & de eo, quod promissum est, quid si non habet modo subtrahatur, sed etiam vis ita adseratur? Lufus est perpetuus in vocabulo superior. Est omnino princeps & magistratus quisvis superior populi, si latine loquimur, sed ut caput superfis est membris, non ut in infinitum atque affligens onus incumbit precllo ac debenter: & quidem ut caput morale vel artificiali, quod ipso gravatur, falsa corporis statu potest demini: non ut naturalis, quod afferri nequit, quin corpus peccat. Sylogismus ista for mandatis erat: Qui constituit aliquem supra se & omnem ut et in se potestatem, cum pausto regendi justa leges ac defendendae conservandaeque omnium & singulorum salutis, ea cum hollem & perfectum summum fadum jux habet tollendi & puniendi: Arquil populus et ergo.

Adversus minorem spectatur nimirum, quidam Principes non constitutur a populis, exemplo acceptationem.
tium a adventas sub obediendi legem, & qui liber libit alios libenter.


Argumentum ponendum est: formandum fuerat. Si regimine omne civitatis natura magis populi quam regens caelestis comparatur, est; quies etiam natura conveniuntur esse, obi regens & eorum, qui sequuntur: falsum est: confitente ne quid: & quies regens detexinbilis capita, ibi a populo submoveri Tyranum, quam a Tyranno condici & comedi populum. Atque Ergo:

Adversus hoc argumentum nihil valent exceptus que praeferunt. Fallunt regimine dominatum solius regens caelestis comparatur. Ius regium introducit civitates per mifericordiam vivendi, qui occidi pacient. §. 1. In fact, de juris persona, cum nature in hac te explicaret Antifoteles, t. polit. Quod ingenios & partis natura, falsa causa con fugiatur, nam quod mente providere potest natura, imperat & dominat natura, quod autem sit potest corpus facere, part & natura est servorum. Quare domus & servus idem conductitur. Poste dominus, qui emit servum domum, non annummodo utilem re- spicit. Sed haec nostra pravitas est, non intension naturae, non genium quae servitutes constitutum. Jurid-
11. Longe alter quam de Atheniensium republica rex ipse
Theicus apud Euripidem loquitur,

---

Nam Thefeus, ut Plutarchus explicat, belli tantum ducem &
legum suum aegerbat. Hinc factum, ut
reges qui populo subfunt non nisi impropri reges appellari dicuntur: Sic poit Lycurgum, magisque poit Ephoros constituti,
reges Lacedaemoniorum reges nomine non re sui
et anti tempora cum aegroperam suam tuebatur, tot
et iudicia T. Batiolam ait, quae sunt securitas, ait, multae
et suis consulis et suae regis aestimabat se suavibxius, Aegypti
juxta omnis aequalitatis & libertatis annantes regimem potentatem in minimum redegerunt, ita ut Cisis filiis ac pofteris
prater nomen regnum nihil relinquere. Tului regna negat Ari-

floret, parce dominum civitatem uni negat:
Rex ipse populus annus mandat vices
Honores suos, illece.
CAPUT III.

S. VIII.

notules constitutae proprium speciem gubernationis, quia Quaß. Gr. felicet partem tantum faciunt in republica optimatum aut populi.

11. Quin & in populis qui perpetuo regibus non subsum exempla videamus * quass temporarii regni, quod populo non subjicat. Tali erat potestas Amymonum apud Cnidas, & apud Romanos Dictatorum primis temporibus, cum ad populum provocatio non esset; unde Dictatoris edictum pro numine observatum sit Livius, neque usque ullam nili in cura pandemic auxilium: Dictatura obsecum vim regii potestatis Cicero.

12. Quae pro contraria sententia adseruntur argumenta, ex solvere difficile non est. Nam primum, quod afferentum est a aliqua constitutur esse superiorem constituto, verum dicitur est in ea constitutione cuius effectus perpetuo pendet a voluntate constituentis; non etiam in ea quae ab initio est voluntaris, potest vero effectum habet necessitatis: quomodo mulier virum eum constituit cui parere semper nececssit habet. * Valentinianus Imperator militibus qui se Imperatore fecerant, postulantibus quod ipse non probabatur, respondit: Ut me ad Sosam imperandum nobis egeret, in ustra situm erat potestatem, & militem; ac posquam me eligisset, quod perisset in mea est arbitrio, non ustra. Nibis tamen subditi competit parere, nulli quae facienda sunt cogitare. Sed nec verum est quod assumatur, omnes reges & populo constitut quod exemplis patrisfamilias adventus sub obediendi leges acceptantis, & gentium bello devictorum, quae supra antulimus, tatis intelligi potest.

14. Al.
14. Alterum argumentum sumunt ex dito Philosphorum, regimen omne eorum qui reguntur, non qui regunt, causa esse paratum: unde sequi existimant ex finis nobilitate, eos qui reguntur superiores esse coe qui regit. Sed nec illud universaliter verum est, omne regimen ejus qui regitur causa esse comparatum; nam quaedam regimina per se sunt regentes causa; ut dominicum: nam servi utilitas ibi extra feca est & adventitia: sicut Medici lucrum ad ipsum medicinam non pertinet. Sunt alia regimina mutua utilitatis causa; ut maritale. Sic imperia quaedam esse possunt comparata ad regum utilitatem, ut quae victoria parta sunt, & non ideo tyrannica dicenda sunt, cum tyrannis, ut quidem ea vox nunc intelligitur, injustitiam includat. Possunt & quaedam utilitatem respiciere, tam ejus qui regit quam ejus qui regitur, ut cum populus impotentens ibi tuendo regem potestem imposuit. Ceterum non nego in plerisque imperis respici per se utilitatem eorum qui reguntur: & verum esse quod Cicero poeto Herodotum, Herodotus poeto Hesiodum dixit, fraudem jutitiae causa reges constitutos. Sed non ideo conquisquant est, quod illi inferunt, populos regis esse superiores; nam & tutela pupillae causa reperta est; & tamen tutela justa est ac potestas in pupillum. Necesse est quod in tali animo, tuore, si male rem pupillarem administret, amoveri posse; quare & in rege idem jus esse debere. Nam in tuto hoc procedit, qui superiorem habet. at in imperio, quia progressus in infinitum non datur, omnino in aliqua aut persona, aut cuetu, consilium.


Deo peculliari cura esse peccata. Principium non iusticiarum sed illa ut
C A P U T III.

dum eis, quorum peccata, quia superiorem se judicem non habent, Deus sibi curz peculiari effe tellatur, qui ea aut vindicat, Jer. xxvi si ita opus judicet; aut tolerat in poenam aut explorationem 12. populi.


ut excludat potestatem populi, cui usis vitis, id conditum debit, ut poti- bit ab ultima tyrannide se liberare, id non dicet Jeremiam. Minatur ibi Deus, ubi impleri fictimi LX. ann- mi, tum se fertilitatem regem Babyloni- nis. Nempe per Cyrum. Est enim eius arbitrium, velit tyrannos per luos, aut per aliena gens punire. Quando dicit se hunc Tyranum plebem decedere per externum regem, non tollit, quas alienum gen- tim, nec ibi praeceptum libertatem quosdam per eos, qui a Tyranis pretendent, puniendi.

Taciti conflitum est, non praest- prum ad eos, qui luxum avarit- tiam dominantium non tolerando majora incommoda sibi ansearent. Deinde sterilitatem aut nimios im- bres & aeterna natura mala ita feri- mus, ut tamen, quoadunque in prompta est, adver sit ea remedium compararent. Ubique omne de- dict, necessario toleranda sunt. Sed haec non vetat, quominus, quibus licet, ibi adver sit ea pro- 슈현.

G R O T T I  N O T E M.


rum: Caesa regia patefatis supernis eff applicanda judicia, quinquequem ida existes peti eff. Et si colo debem in examinationem. Apud eundem Callisto- dolum rex: Alteri judici non possi- mus, quis judicis non habemus.

G R O N O V I I  N O T E M.


Gregorii Turonensis locum potentiam imperantium indicat, non excludit ius populi. Quis se corripit? seque, nemo qui ordinatis magistratus, ut privati corripiantur. Addit: Nisi qui se pronunciavit esse justissimum, Re- cete, non tamen ut de coelo descen- dat, aut tempestas mirar: sed interdum per externum holens, interdum per populum: ut uinque exemplum est i Reg. 2. v. 2. & seqq.

Ex eorum placita, non abringere quan- quam imperatis (eos speciali Dei cura) Quis dubitat? sed an ideo omnibus in- liusde debent imperamibus? Ne morbi quidem, pehilexia, diluvia, incendia, naufragia sine speciali Dei cura contingunt. Nam quid id eaque capi- tens non luna?
GROTTI NOT. \nSine Diisura speciali | Homerus: \nTitul n. in diec vixi. \nAb Iove summis hostis. \nDiodorus Siculus lib. 1, de Aegyptis: \nEgo ego in diebus suis nec \nvidi, Nei visinius autem \nEgo ego in diebus suis: \nErissimant enim non \nsum diurna quadam prudentiess \nveerit reges ad sumum de omniess potestatem. \nAugustinus lib. v. de Civitate Dei: \nQuia prajengo vel patris vel \nfilii, fuisse domini imperatoribus, \n& Domitianus erudiebatur; & ne \nsurgas in necesse sit, qui \nConstatim, ipse apostolatc Julimae, \nmenpe maiestatem dedit, quod \npraeclaram. \nVitiges apud Cato et horum: \nOmnis praeclaram, maxime regum, \nac divinitate munera referendis. \nTiti Imperatoris erat dictum: \npotestate sento dare. \n
GRONOVII NOT. \nCujus summum hostis nascuntur, \nqui sunt & reges conservatores apri sis, \num speminius illis per eam regem. \nVerum est: ceterum Tyreei: sed ubi \nestimatum est tempus, quod \npolitum praestit, idem Deus mittit \nilis Mosis, qui educat cos e servi\nture, aut Ethunari, qui \Egemonem dummollat. \nRegum tenuibus, gnarus ad Domini \elefum. | Regem teneor omnem \nboni faceti et hisante: adem quo\ne electum libenter largirem. \nEternum malum & qui degeneraverit in \nmanichaeum tyrannum atque \nhostem generis humani, diu toleran\ndum, nec facile tamento ultimo re\nmedia. vel idea quia dum malus \npellitur, &peuper futuris, et structu\num libertatis in servitute verrit. \nJulianus lib. i. cap. i. Sape libertem \&facto summa pratectionem, nec

16. Nec
quisquam alium servitium & dominationem conscipivit, ut non eadem est \nvocabula nuncuparet. Tacit. 4. hist. \n74. Huc utiliter momentur, sed non \nconveniant quisque populi. \nLudunt fete in vocibus tyranni & \npopuli, Tyranni intelligentia non \nprincipem, iure regantem, qui vel \nipsi vel per minus humanitatis pecedit; qui sit in aliqua parte imperii \nfeviorum, ducum, mororum, aut \ncujus fata aliqua notabilia vitia, \ncum summa falsus reipublice confict: non quo in factibus divinum lentiat, sed \ved cum, qui temp. factione, at \nmissus, longis anno, sine leges 
& auctoritate illorum, penes quos \npotestatem derenderunt jus est, \nexclusus illis, ad quos iure imperium pertinet, occupari, &c., ut \nplenumque sit, \nper viam & seclera administraret: aut \nqui cum iure aliqua imperium obtin\ncavit, in omnibus divinae tempore \ntolentiam, servitatem populi, jure \nprocerum, leges regni, in quibus \nvisita prorupit: qui, denique con\nfiennis ac contentionem omnium \nintellegatur ut aliquis Phalaris, \nTiberius, Caligula, Nero. Populus, \nnon colligere ac face pliebus, ate \nfactionem consplicationes turbulento\nrum validum & bii quizentem, \nquod in aliquo secutus: non homines \noblatos, agentes, curras, operas, \nBazuda, quorum noverca eis patria, \nrapiendos rem, ut diripiant: sed \nbonos in populo, multo majore \nre & sinceriorum partem omnium \nordinum, principes optimatum & \nplebis, integro fato, fortuna & mor\nis probatos, quorum inter se rem\nplam esse: qui ultima servitutis & \nmilia exempla perpessi, \nnulum aliud vident reliquam viam \nexpediendi salutis.

IX. 1. Noa
CAPUT III.

16. Nec obstat his quae diximus, quod populi interdum putati leguntur ob regum peccata: non enim ideo evenit, quod populus regem aut non puniret, aut non reprimere, sed quod vitii ejus tacite saltem consentiret. Quanquam etiam sine eo Deus summo dominio, quod in vitam necemque singulorum habet, uti potuit in pænæ regis, cujus supplicium est subditis orbani.

IX. 1. Sunt alii qui mutum quando subiectiorem sitiis sseguunt, ut populus universus regi recte imperanti parere debeat, rex autem male imperans populo subjiciatur; qui si hoc dicerent, non facienda ob regis imperium ea quae manifeste iniqua sunt, verum dicerent, & quod apud omnes bonos conscientiam est: sed id nullam includit coactionem, aut jus aliquod imperii. Quod si etiam populo aliqui proposius suisset partiri cum rege imperium (quia de re infra dicendum erit aliud) fines certe potestati utriusque assignari debuissent tales, qui cognosci facile possent ex locorum, personarum, aut negotiorum discrimine.

2. Bonitas autem aut malitas actus, præfertim in civilibus, quæ sepe obscurum habent disceptationem, apta non sunt ad partes distinguedas: unde summam confusionem sequi necesse est, cognitionem de re eadem pro jure potestatis, obtentu aetius bona malive, hinc ad fe regis trahente, inde populo, qualem rerum perturbationem introducere nulli, quod etiam, populo in mentem venit.

X. 1. Sublatis opinionibus falsis, resstat cautions adhibeas, quæ viam nobis monstrare possint ad recte diu dicandum cui justum summa potestatis in gente quaque competat. Prima cautio hæc est, ne decipiamur ambiguæ nominis sono, aut rerum externarum specie. Exempli cauti, quanquam apud Latinos oppressi solent principatus & regnum, ut cum Vernigerorigis patrem dicit Cæsar principatum obtinuisse Galliæ, fed pro pessimis accipiantur, & vicissim prava pro falsibus illudant.

IX. 1. Non factenda.] Regi non pareandum in illis, quæ palam impia & injuria sunt.

Nulam includi.] Non cujus imperium licet detrectasse, in eum licet etiam imperare.

Partire cum Regi.] Ita regem constituere, ut aliquando illi ipis, aliquando ipi regi imperarent.

2. Rerum || Rerum agere vel per peram, non est idonea mensura potestatis, neque ejus dividendas aut transferen und modas; præfertim in administratione rerum civitatis aut populi, ubi sepe opinium confutat prope pessimis accipiuntur, & vicissim prava pro falsibus illudant.

Obserwam disceptationem || Interpretationem ambiguum. Hoc pertinet Taci ad ann. 2. Ignorat Parthis virtutes, nova vita; & quia iporum moribus aliena, petinere odaum pravam & honellis.

sed quod regnum affectaret interfectum: & cum Piso apud Tacitum Germanicum dicit principis Romanorum, non Parthorum Regis esse filium: & cum Suetonius parum abuisse ait Caligulam, quin speciem principatus in regnum converteret: & cum Vellejo Maroboduus dicitur non principatum parentem voluntate confistantem, sed vim regiam complexus animo.


4. Jam vero comitia ordinum, id est conventus eorum qui populum in classe distributum referunt, nimiram, ut Guntherus loquitur.

Prelati, proceres, missique potentibus urbibus: alibi quidem in hoc servient dantatex, ut sint majus regis consilium, per quod querele populi, quae sepe in confusione reticenter, ad regis aures perveniant, cui deinde liberum sit statuere quod ex ulius ipsa videatur. alibi etiam just habent de actis principis.

Gnotos Not.\n

Gnotosii Not.\n
2. Ephoros subjecit\n
Di tribuni. Valerius Maximus 4, 1, 1. ne regum hæreditaria potentia in tyrannidem degeneraret, idque autore regis Theopompo.


4. Ut sint majus\n
Quas sodiut cum potestate libera sequendi tenuitius illorum & impromptu.

In consulius In interiore aut proximorum ministerium conflict.
§. XI.  Cap. 3. 101

pis cognoscendi, atque etiam leges prescribendi quibus principes tenetur.

Sunt multi qui existimant discri men summi imperii, aut summam minoris, petendum ex delatione imperii per electionem aut successione. Nam quae hoc modo deferuntur imperia, ea summa effe contendunt, non item quod illo. At haec universalis non esse pro certo haberi debet. Nam successio non esset titulus imperii, qui imperio formam assumit, sed veteris continuatio. Jus enim ab electione familiaris eceptum sucedendum continuatur, quam quantum prima electio tribuit, tantum deset successio. Apud Lacones regnum ad heredes transitbat, etiam post Ephoros constitutum. Et de tali regno, id est principatu, est apud Aristotelem: "omnia habebant alium qui regnare voleret. si quidem sanguinis regnum, quodam electo deferatur, et Haricuius temporibus, pereaque in Graecia regnum talia iuvenile et sicut notatur, et Thucydides. Contra, Romanum Lic. 2.

imperium, etiam sublatum omni fatale, et populi potestate, per electionem conferebatur.

XI. 1. Alters cautio haec esset. Aliud esse de re quarese, aliud de modo habendi, quod non in corporalibus tantum, sed et in incorporalibus procedit. Ut enim res est aeger, ita et iter, aetus, vis. Sed haec aliis habent jure pleno proprietas, aliis jure ususfructuario, aliis jure temporario, ita summa imperium. Dictator Romanus habebat jure temporario: reges denique tam qui primi eliguntur, quam qui electas legitimis ordine succedunt, jure ususfructuario: et quidam reges pleno jure proprietatis, ut qui fuit bero imperium quae reruntur, aut in quorum ditionem populos aquis, majoris malis vitandi causa, ita sedidit ut nihil ex ipse petatur.

2. Neque enim illius assentio, qui Dictatoris negat suisse sumnum.

G r o t i i N o t e .

Alid de re quarese, alius de modo habendi! Videbit cui vacat Carolum Molinum ad confutandum Pariscium. Tit. 1. § 2. gl. 4. num. 16. & 17.

Iure temporario] Imperatoris ad tempus factum exemplum habebat Stephon Gregorium libri 4. in ino. 

G r o t i i N o t e .
I. Non est ita quod Vocabulum significans jus minus majusve imperantis, sed idem ita quod dec巡iores habuerunt.

Ab electione familia] In primo, qui ejusdem familiae ad regnum evedet et.

Per electionem] Fadant milites militibus: nec aliter quam si sucessor defendit. Nam si filios remanserunt, quod gererantur & milites demerendi capaces reliquisse imperatoris morum, sive naturales sive adopivos, facile succederebat.


Prae queris uusfructuario] 1. 2. 3.

Iure pleno proprietatis] Malam dictationem, imperium Vide Vellethum.

mum imperium, quia perpetuum non erat. Nam rerum mora-
lim natura ex operationibus cognoscitur: quare quae faculta-
tes coedem effectus habent, coedem nomine nuncupandae sunt.
At dictator intra tempus suum * omnes auctus eodem jure exer-
cet quo rex qui eit optimo jure: neque eus auctus ab aliio red-
di irritus poetae. Duratio autem naturam rei non immutat,
quamquam si de dignitate queritur, quae majestas dicit se lolet,
dubium non est quin ea major sit in eo, cui jus perpetuum da-
tum est, quam cui temporariam, quia ad dignitatem facit ha-
bendi modus. Atque idem dicitum volo de his, qui antequam
reges ad suam tutelam pervenerint, aut dum furore, aut captivi-
itate impediantur, curatores regni ita constituantur ut popu-
lo non subjict, neque ante legitimum tempus poetae corum
sit revocabilis.

3. Aliud censendum de his qui jus accepserunt quovis tempo-
re revocabile, id est precarium, quale olim Vandalarum re-
gnum fuit in Africa, & * Gothorum in Hispania, * cum
ipsos deponent populi quoties displerent, horum enim
singuli auctus irriti possunt reddi ab his qui potestatem revo-
cabiler dederunt; ac proinde non idem est effectus, nec jus
idem.

XII. i. Quod autem dixi, quodam imperia esse in pleno
jure proprietatis, id est, in patrimonio imperantis, quidam
viri

* Quis est optimo jure * Vide ad Liv-
9, 14.

* Duratio * Modus temporis.

* Quae majestas * Non ut accipitur
pro ipso jure aut potestate, sed pro
veneratione, quam valgus praelat
principibus. Sueton. Vesp. 7. Alio-
qui majestas principis factae aut nato
statim adept. Ovid. 5. Faust. 12.

* Ad tutelam suam * Decreton effi-
pilli. Cicero Brut. cap. 25. Cor-
nel. Nepos Eumen. 2.

3. Precarium * Nam precarium est
quod datur utendum, quem dant
Tac. 1. hist. 52.

* Depunerent * Decreton, Sueton.
Neron. 40. Gal. 19. & II. regni-
actus vel praevent.

XII. 1. In patrimonio imperant ]
Ne hoc quidem admiserim. Certe
alter vetebes. Seneca 7 de beneficiis
cap. 6. Caesar amnis habet, siles eum
priva tantum ac fina: & noucrista
imperio ejus sive, in patrimonio pro-
pia. Flinius Paneg. 30. Idol, quod
Caesar

GROTIUS NOTA.

Omnes auctus eodem jure exercet. Adeo quidem ut populos cum Fa-
bium Rutulianum servare veller, apud Dictatorem precibus egerit.
Gothorum regnum in Hispania. Motis antiqui veligium in Behe-
tris. Vide Marianam lib. xvi.

Cum ipsos deponent populi quoties displerent. Hoc de Heulis etiam
proudit Procopius Gothorum 15, de Longobardis Paulus Warnfredi
libro IV, & VI. de Burgundis Armi-
nianus libro XVI. de Moldavis
Laonicus Chasicoendylas: de rege
Agadis apud Afris Johannes Leo li-
bro VI. de Norwegiis ait Gallilimus
Wulfrigatis regem ibis factum qui-
quae regem occidisset: de Quadiis &
Jazygiis, familia habens in excerptis
Dionis.

GROTIUS NOTA.

Rerum moralem | Res in Ethicis
& Politicis id sunt de vocantur, quod
ees esse monstrar effecta, nullo dif-
crimine temporis.

Cæsar non suam videt: tandemque imperium principium quam patrimonium suasue. Florum quoeseparat imperium populi a patrimonio 4, t. II., Acutum quemque justit effingis, con- fruamque & patrimonium Po. Ro. ante tempus quam imperium.

modo liberam suisse, modo sub regibus. Et passim in legibus Romanis de bello, et de judiciis recuperatorius, externi disinguuntur in reges & populos liberos. Hic ergo non de hominum singularum, sed de populi libertate queritur. Quin & sic ut ob privatam, ita ob hanc publicam subjectionem, aliquid dicuntur esse non sui juris, non suae potestatis. Hinc ulla: Quae urbes, qui agris. qui homines Aetolaram jurie aliundando fuerunt: Et, Est populus Collatinae in sua potestate? 2. Proprie tamen cum populos alienatur, non ipsi homines alienantur, sed jus perpetuum eos regendi, qua populus fune. Sicum uni liberorum patroni libertas alienatur, non hominis liberi fit alienatio, sed jus quod in hominum competit transserritur. 3. Neque illud magis firmum est, quod ait: si quos populos rex bello quaesierit, cum eos non fine civium languere ac sudore quaesierit, civibus quaestos potius credi debere quam regis. Nam & si cum potuit, ut rex * ex sua privata sublimitate exercitum aluerit, aut etiam * ex fructibus ejus patrimonii quod principatum fecitur. Nam ut in ipsum illud patrimonium rex aliquis non nisi usum frustrum habeat, perinde ut in ipsum jus imperandi populi qui se elegit, fructus non ipsius sunt proprii: sed in jure civili est proditum, hæreditatis quae restitui justa est frustrus non restituit, quia non hæreditati accepti feruntur, sed rei. Evenire ergo potest: ut rex * in quosdam populos imperium habeat proprio jure, ita ut alienare etiam possit. Strabo Cythera insulam Tenaro objacentem suisse. Seit Euryclus Lacedemoniorum principis * urbs * deinde, privata ipsius jure. Si rex Solomo regi Pheniciano Hieromone (ita enim eum Grece vocat Philo Byblius qui Sanchuniatonis


natiōnis historiam vertit) dedit urbem viginti: non ex urbibus populi Hebreae: nam Cabul (quod nomen illius urbibus dat) ponitur extra fines Hebræorum, Hes. xix. 27. sed ex iiis Reg. xvi. urbibus quas populi deviśi hostes Hebræorum ad eum diem retinuerant, quaque partim Rex Aegypti Solomonis fecerit quietem & Solomonis dotales dederat, partim subegerat ipsi Sōlomo. Nam eo tempore ab Israëlitis non habitata argumento est, quod postquam Hiromus cas redidit, tum demum Sōlomo eo deduxit Hebræorum colonias.


dit: ipse transit urum Myce nas. Cum Melampode & eius fratre Bionate patrucliu id regnum Anaxago-
Liber I.  S. XII.

num Testamento bonorum fuorum hæredem fecisset, populus Romanus sub bonorum nomine etiam regnum complexus est. Florus de ea re: 
Adicitis hæreditate provinciam populus Romanus, non quidem bello nec armis, sed quod est aquis testimoni jure reinebat. Et postea cum *Nicomedes Bithyniae rex moriens populum Romanum fecisset hæredem, regnum in provinciæ formam redactum est. Cicero secunda in Rullum: 
Hæreditatem crevium, regnum Bithynia. Sic Libyæ pars *Cyrenaca eidem populo, ab Appione rege, testamento reliqua.

6. Tacitus, Annalium xiv, agrorum meminit qui regis 
*Appionis quondam habiti, & populo Romano cum regno re-

Grotius Notn.

*Nicomedes Vide Appianum Mithridatico & civili primo.
(Cyrenaca) In qua ubere Berenice, Ptolemæis, Cyrene: Eutropius vi.
Appiani] Appianus Mithridatico
C0: Kushianus autus Amalensianus
(hic in Lysiasn 20, 61. 62, 4) et Ptolemaeis anti
tum. Cyrenæam testamento relique. Appianus atque Legatam
genere. Ammianus lib. xxii. Ari
dem Libyam fipinem Appium rega
constituere sumus atque: Cyrenæam sum
restitut civitatis Libyæ Panteaplæos
Ptolemæos liberalitatem sustipimus. Rex
enim Cyrenanum & Appio & Ptole
ama dcebatur, vide brevissimà Libi
d. xxx. Ipsius hic Appio Cyrenar
num hoc regnum patriestamento acceperat; auctore Julius lib. xxxi.
Antiquus Appionis cuius Ammianus
meminist, qui adidem Libyam popu
lum Romano reliquirerit, mentio
n in chronico Buechiano ad annum
351, CCCXI. Adde quod in
adfectis narrat Procopius, Arianis
regis testamento ita diviavit Arme
niam, ut major pars Arianæ, minor
Tigriti cederet. Ex Jusepho dicâ
mus, Herodem, Augusto eon conve-
dente ut regnum cui è liberis vellet 
relinquere, testamento aliquot
mies mutasse, Antiquæ historiæ lib.
xxv. & xvi. Mos hic etiam Gothis
& Vandalis in iis quaæ armorum jure 
tenebant. Gizerichus Vandalus de
Hispania testamentum fecit; Procopi
Pius Vandaliconun vi. Thedericus
Lilbyaum in Sicilia dotem dat lo
rory Amalistrôx, Procopius ibidem:
 Sed & allis gentibus. Aqui
ram non bello quæquad Papinus inter
liberos divisit: Fredegarius in 
Chronici. De Burgundia testamento 
reliqua vide Aymouni lib. xiiii, 68, &
75. Felix rex Feffam secundo filio 
legat; Leo Afer libro iii, quem &
de Bogia vide libro quinto. Sulpitun
Aladinus Osimani plurimas legavit 
civitatis; Leucavius Turcicx his
torix libro i. Germanici filius e
m filia fusa, Bajazeti nupta, 
dedit Phrygia ubere; idem Leu
clavius libro v. Regnum Turcianum
in Cappadocia Mutl in liberos di
hribuit; Nicetas libro iii. Ubes 
ad Pontum Euxinam à Chalcin
Bega Murati tradit; Leucavius 
libro v. Bajazetes Stephano ubere 
dedit Squix in honorem uxorius fi
qua Stephani soror; idem lib. vii.
Mahumes; Sultanes Murati testa
mentum regnum reliquit; idem lib
xii. Jucapes Begas Germeanobugli
ditionis lux hæredem fact Mura
tem Sultann; idem libro xiv.
Mahumes Turcæ filia duobus
Amurati Europæ, Mustafæ Alış, 
imperium relinquere cogitaret; et
sil apud Chalcocondylam lib. xv.
CAPUT III.


XIII. 1. At in regnis quæ populi voluntate delata sunt, concedo *non esse praefatum eam fuisse populi voluntati- tem, ut alienatio imperii sui Regi permetteretur. Quare quod Cranzius ut rem novam notat in Unguino, quod is Norvegianus testamento reliquisset, non est quod improbermus, si Germanorum mores recipior, apud quos regna eur jure minime haebantur. Nam quod Carolus Magnus, & Ludovicus Pius, & alii poetae etiam apud Vandalos & Hungaros de regnisti habi- bat, "id commendationis magis vim apud populum habe-


**Id commendationis magis vim apud populum habebat. Vide Capitulum xii convenent ad Caristacum filii Caroli Calbo. hoc referre testimoniam Pelagii quo Hispaniam reliquit Alfonso & Ofinindar, & de Dania quadam apud Saxonem. Neque mirum igitur quod darem testamen- tum improbante populo fuisset utraque, ut Alfonso Aragoniis vide Mariana lib. X. Et Alfonso Legionentis, cam is felia filio praeulit: idem Mariana lib. XII.**

**GRONOTTI NOT.*

bat, quam veræ alienationis. Atque id de Carolo speciatim 
Ado memorat, voluiffe cum testamentum suum a Francorum 
optimatibus confirmari. Simile est quod apud Livium legitum, 
Regem Macedonum Philippum cum Persea a regno arcere, & 
ejus loco regem facere vellet Antigonus fratris sui filium, ob-
isse Macedonix urbes, * ut principibus Antigonus commen-
daret.

2. Nec quod idem ille Ludovicus urbem Romam Paschali 
Pontifici reddidisse legitur ad rem facit, cum Franci imperium 
in urbem Romam a populo Romanove acceptum reddere eodem 
populo recte potuerint, cuius populi quæi personam sufini-
bate is qui primi ordinis princeps erat.

XIV. Quod autem hoc uide monitus, diftinguendum 
este summatem imperii ab habendi plenitudine, adco verum 
est ut non modo pleraque imperia summa non plene habeantur, 
sed & multa non summa habeantur plene: quo fit ut * marchio-
natus & comitatus, facilius quam regna, vendi & testamento re-
linqui solent.

XV. 1. Est

GROTTII NOT. 
Ut principibus Antigonus commen-
daret | Vide rem üdem apud Cai-
sodorum lib. viii, epist. viii, & 
sequentibus. Ita paeda facellionis 
mutux inter Sanctium & Iacobum 
Arragonensés à procibus firmata; 
Mariano libro xxii. & Henrici Na-
vaniae regis, quæ Johanni in fuit 
hacedem; idem Mariana libro xxi. 
& liabilix reginae Caielleix; idem 
libro xxviii.

Marchionatus & comitatus facilius 
quam regna vendi | Vide de Urg-
tui principatu Marianum lib. xii, 
cap. 16.

GROTTII NOT. 
2. Paschali Pontifice | De Paschali 
habet, a quo nulli qued cap. ex Hort-
mani Quaest. ill. 1. 2. 2. p. 545. qui 
verilim habet hanc historiam appellant; 
& hujus donationis instrumentum 
ae exitare apud Raph. Volater. Geo-
graph. 3. Circumferuntur duo diversi 
instrumenta, quorum alterum ex-
stat apud Grattianum in cap. Ego Lu-
dovicus distingu. 63. alterum ex Va-
ricana bibliciaca se prompisses nar-
quod multo plura, quam alterum 
complectitur, Ravennam, Fezianum,
Sicilianam, Saradiniam, Coriscam &c. 
atque hoc niti mavis Caria Pontifi-
calis; & ejus auhoritate regem Sicili-
x vocat Ecclesiam subitum, va-
fallum & dominum Liguriam, Cle-
ment. paftora, deuentur. & repeti-
dit. Ferrarialem quodque duicatum 
hoc ribi titulo adjudicavit. Amilf.
de Subject. & Exemp. Cleric. cap. 6. 
n. 10. p. 131. & de jur. Majest. lib. 1, 
cap. 5. num. 6. & 7.

Redditius legiue | Non apud Al-
moinum, non in Eginian antallus, 
bisque Anasifio neque Tepano 
decellis Ludovicui Pit, neque in in-
certo auctore de vita & factibus ejus-
dem. Cogitavi opinor Capit. Ego 
Ludovicus 30. distingu. 51. in Decre-
to Gratiani. At hujus Ludovici E. 
Lothario pratet Galliam Belgicum, 
quæ exinde Lotharingia dicta est, 
celliss in divisione regni ambini 
Romanum imperium, hoc est, Ro-
man & Italian, Scribit ipele Faveriius 
Rat. temp. par. 1. lib. 8. cap. 10.

Prem ordinu | Privatorum. 
XIV. Summationem | Summation 
bus ipsius à condizione & lega qua 
id tenes.

Marchionatus | Ut ducatus & co-
mitatus Germaniæ: princeps enim 
quivis
XV. 1. Eft & alterum hujus discriminis indicium in rege tutela, dum rex atate aut morbo fungi potestate sua impeditur. Nam in regnis quae non sunt patrimonialia, tutela eorum est quibus lex publica, aut ea deficiente, confenius populi eam maneat. In regnis patrimonialibus eorum quos pater aut proipinqui elegentur. Sic videmus in Epitatarum regno, quod confenius populi ortum fuerat, Aribae regni poptilo publice tutores constitutos; et à proceribus Macedonum Alexandri Magni posthuma. At in Alia minore bello parta rex Eumenes Attala filio fratrem suum tutorem dedit. Sic filio Hieronymo pater Hiero in Sicilia regnans quos voluit teltamento tutores assignavit.

1. Sive vero rex simul sit privato jure fundorum dominus, ut Rex Egipti post Josephi tempus, & Indorum reges, memorantes Dio- doros, ac Strabone, seu non sit, hoc imperio ex Lib. trinfectum est, nec ad ejus naturam pertinent. Quare nec imperii speciem aliam, neque alium habendi imperii modum hoc quidem constituit.

XVI. 1. Tertiar observatio est, non definere summum esse imperium, etiam fi et qui imperaturus est promittit aliqua subutitas aut Deo, etiam talia que ad imperii rationem pertinere.

quisvis comemque in suo territorio tantum juris habent quanum rex in suo; sed superiorem agnoscent Caesarem.

GROTIUS NOT.:
In regis tutela Vide Cottmanum Tomo ii, Conf. xii, num. ii.


Videt se Egipti post Josephi tempus & Indorum reges, memorantes Dio doris lib. xii.

Promissa aliqua substructures aut Deo. Traianus caput Haum, destruxit Eum. S. scientiam, seceleblis, deorum
neant. Nec jam de observatione juris naturalis & divini, adeo
gentium, loquor, ad quam reges omnes tenentur, etiam si
nihil promiscuerit, sed de regulis quibusdam ad quas fine pro-
missum non tenentur. Verum esse quod dico ex similitudine
patrisfamiliae apparat, qui si quid familie factum se promis-
serit quod ad familie gubernationem pertineat, non eo desinent
in sua familia jus summum, quantum fert familia, habere.
Nec maritus maritali potestate privatur, eo quod aliquid uxorì
promisuerit.

2. Fazendum tamen, id ubi sit, arctius quodammodo redu-
di imperium, vix obligatio dumtaxat cadat in exercitium
actus, vix etiam directe in ipsam facultatem. Priore specie,
actus contra promissum factus erit injustus, quia, ut alibi
offendimus, vera promissio jus dat eis cui promitterit: altera
autem specie, erit etiam nullus defecit facultatis. Neque inde
tamen sequitur, ita promittente superiore dari aliqua; nullus
enim is actus non redditur hoc calu e vi superiore, sed ipso
jure.

3. Apud Perlas rex summo cum imperio erat, hominem
duiusmodi, ut de eo Plutarchus loquitur, & ut imagino
Dei desideratar: & ut apud juftinum est, non mutabantur nisi
morte. Rex erat qui dicebat proceribus Persarum: Nevider
meo tantummodo usus consilio, vos contrae: ceterum memen-
tate, parentem vos magis esse quam suadendum. Tamen
& jurabat cum regnum adiret, quod Xenophonti & Diodoro
Siculo notaturn, & leges certa quodam formt latas * mutare
illi nefas erat, ut & Danielis historia & Plutarchus in Themis-
ftocle nos docent, Diodorus quoque Siculus libro xvi, & mul-
to post tempore Procopius Persici belli libro primo, ubi insi-
gnis ad hanc rem * historia exstat: Idem de Æthiopum regi-
bus tradit Diodorus Siculus. Eodem tradente Ægyptiorum re-
ges, quos tamen ut alios reges Orientis summo imperio usus
non est dubium, ad multarum rerum observationem obliga-
bantur:

**Grotii Noto.**

Mutare [beneacceer] Ioschus in
historia Vassili, dictis enim ut
auspicium & socios in asini
Curtis Vassiliae conciliari legem interdente
non poterat. Tales leges vocabantur
leges regni, ut notar lacchades ad
Danielem 11, 13. de legibus regno-
rum in Hispania vide Mariani li-
bro xx.

Historia exstat Tamen idem de
Lebhe castello legem a rege muta-
tam referit, sed non probat.

**Grénoii Noto.**

XVI. 2. Arctius quodammodo
Impetui fines introduxit agri & conti-
bruic, sive administrandi medium
temperat, sive parum aliquam ad-
niminationis, omnino admitat,
quod promittitur.

Quia non est fatus ut
debetur.

Nullam Quia fieri non debat,
ut fìrì allà factura nulla, quae ab
iniro non valent; alia irrita, quae
ab initio valebant, sed ob additum
vitium rescindatur.
bantur : verum si contra fecissent, accusari vivi non poterant, sed mortuorum accusabatur memoria, & damnatis abjudicabatur solennis sepultura : sicut & Hebraeorum regum, qui male regnavissent, cadavera extra proprium regibus locum sepulta, in Par. xxiv, 25; xxviii, 27. egregio temperamento, quo & sanctimoniam summa poteftatis maneret, & tamen futuri judicii metu reges à fide mutanda retraherentur. Epiri quoque reges jurare solitos, regnavutos se juxta leges, ex Plutarcho in Pyrrhi vita discimus.

4. Quid si addatur, si rex fidei fallat, ut tum regno cadat? ne sic quidem imperium definit esse summum, fed erit habendi modus imminutus per conditionem, & imperium temporario non abstimile. De Sabrorum rege narrabat Agatharchides fuifile apud & Lib. xvi Strabo annotavit.

5. Sic fundus, qui fidei commissio tenetur, est quidem fundus non minus quam si pleno dominio possideretur, sed habetur amissibiliter. Talis autem lex commissoria non tantum in regni delatione adjici potest, sed & in aliis contractibus. Nam & fœdera quadam cum vicinis videmus cum tali sanzione inita.

---

**GROVII NOT.*

**Motaevum accusabatur memoria.**

**Motumorem accusabatur memoria.*

**Vide Josephum de Jacomis duobus, altero Hierofolymorum, altero Italicis regis.**

**Vide Josephum de Jacomis duobus, altero Hierofolymorum, altero Italicis reges.**

**Plutarcho.**

**Verba sunt : equaeque in sapienti & sapienti æquitas in vitæ.**

**Equaeque in sapienti & sapienti æquitas in vitæ.**

---

**XVII. Quar.**

**Ut tum regno cadat? Vide exemplum apud Grammatum libro ix Sueodicorum.**

**Tali sanzione?**

**Aut eram ne subditi regem pacia violantes juven : aut ne ei patens. Vide Gregorium Polonicum xxi, xxii. Est & exemplum apud Scarnaburgam in rebus Hennici anno clxx.**

**GRONVIII NOT.*

**Fundus qui fidei commissio:** Qui datur fruendus ista, ut aliquando aliis retribuatur.

**Amissibiliter:** Possessione non perpetua.

**Lex commissoria: Cautio vel paucio adjecit: Emotioni venditioni, ut si in rea certam diem emptor pretium non solvent, & possinec venditotem, res nec vendita neque alienata sit : condicio, ut dicta se non praestita contractus sit irritus. Lex commissoria adjecit in deferendo regno, ut pendat regnum, nisi ex praescripto aliquid foedet.**
X VII. 1. Quarto notandum, quamquam summum imperium unum quiddam sit ac per se individuum, confabun ex illis partibus quas supra enumeravitimus, addita summittate, id est vel dum & finito, * fieri tamen interdum ut dividatur, sive per partes quas vocant potentialis, sive per partes subjectivas. Sic cum unum esset Romanum Imperium, factum tamen sepe est, ut alius orientem alius occidentem teneret, aut ut tres etiam tripartito orbem regerent. Sic etiam fieri potest, ut populus regem eligens quoddam actus fusi liber servat, alios autem regi defendat pleno jure: Neque tamen id sit, ut jam ostendimus, quoadscumque rex promissis quibusdam obligatur; sed tune id fieri intelligendum est, * si aut expresse infirmatur partitio, qua de supra jam diximus; aut si quid populus adhuc liber futuro regi imperet per modum manentis praepetit; aut si quid sit additum, quod intelligatur regem cogi aut puniri posse. Nam praepetum est superioris, saltem in eo quod praeipitetur: Et cogere non est quidem semper superioris: nam & naturaliter quisquis jus habet cogendi debitores, sed cum inferioris natura repugnat. Itaque ex coactione saltem parit sequitur, ac proinde summittatis divisio.

2. Multi advereri tales statum quasi bicipitem incommodi multa defcerptur; sed, ut supra quod diximus, in civilibus nihil est quod omni ex parte incommodis carcat; & jus non ex co

**Grotii Not.**
Fieri tamen interdum ut dividatur] Vide Zazium singulatum responsionum lib. 12, cap. xxxi.
Si aut expresse infirmatur partitio] Ita Probi tempore faciatur firmabit Principum legis; de appellacionibus cognoscebat; Proconclusa crebat, Segaros Conformibus dabo vide & Gall. I. ii. Obic. c. xvi. num. 7. & Cardinalium Manticem de sacris & ambiguis conventionibus lib. xxvii. tit. v. num. 4.

**Grobovic Not.**

**Subsidia** L. Subiecta plura vel personas, in quibus singulis respecta quodam est, ut fuit imperium Romanum sub triumviris Octavio, Antonio, Lepido; sub Divis fratibus; sub Dio Catone & Maximiano; sub Constantini filis; sub Valentiniano & Valente.

**Monorens praecepta**] Quod non semel tantum valuit in aditus imperii, sic, ut poetae rix, ei ut obtipere, cogi nequeat, sed ejus vigor & obligatio semper ut integra.
Saltem in eo] Negotio, in quo praeipandum jux habet, et alia respecef superior non sit.
Cum inferioria natura repugnat] Tugnas, vel, sed inferioriae naturae.

**Parates sequitur**] Quat cogere potest, por si dumtaxat necessicerit, si non superior.
co quod optimum huic aut illi videtur, sed ex voluntate ejus unde jus oritur metiendum est. Exemplum vetus referatur ad Platonem de legibus tertio. Cum enim Heraclides Argos, Messeniam, & Lacedaemonem condidissent, adfreti reges intra prescripturum legum modum imperare, idque dum facerent obligati populi ipsius ipforumque posteris regnum reliquere, nec ut quisquam adimeret pati. Inque id non suis tantum regibus populis suis reges, sed & ipsi inter se reges, populi inter se, & reges vicinis populis, & populi vicinis regibus fidem dederunt, auxilioque se futuros alii aliis pollicentur.

XVIII. 1. Multum tamen falluntur qui existimant, cum reges acta quadam sua sulunt rata esse, nisi a Senatu aut alio coeptu alioque probentur, partitionem aier potestatis: nam quae acta cum in modum confinduntur, intelligi debent reificandis regis iupius imperio, qui eo modo sibi cavere voluit, ne quid fallaciter imperatrum pro vera iupius voluntate habereetur, quae erat Antochi tertii regis refcriptum ad magifratus, ne sibi pararent quid legibus adversum justissset; & Constanti, ne pupillii aut viduae cogantur venire judicii causa ad comitatum imperatoris, & citamui imperatoris refcriptum proferatur.

2. Quare hoc res similis est testamentis, quibus adjecum est ne posterius testamentum valeat; nam hoc quoque clausula efficit, in posterius testamentum non ex vera voluntate profectum praepatatur. Sed sicut hoc clausula, ita & illa regis justi exprimis ac speciali posterioris voluntatis significatione tolli potest.

XIX. Sed neque Polibii hic utor auctoritate, qui ad mixtum genus repristinare recti Romanam rempublicam, quae illo tempore, si non actiones ipsas sed jus agendi respicimus, mere fuit popularis: Nam & Senatus auctoritas, quam ad opti-

dem Spartam, Paul. 4.


Justissit] Et Traiani, ne parent, si quae jurisdicti potest agiiores epulis, Aurelii Victori.


XIX. Polibii] Lib. 6.

optimatum regimen refert, & Consulum quos quasi reges susceps vult, subditas erat populo. Ideo de aliorum politica scribentium sententias dictum volo, qui magis externam speciem & quotidiam administrationem, quam jus ipsum summim imperii spectare congruens ducunt suo instituto.

XX. 1. Magis ad rem pertinet quod Aristoteles scriptis, inter regnum ple num, quod πανεπιστήμων vocat, (cadem est * πανεπιστήμων, Sophocli Antigone; Plutarchi * μεταμ ματ Προυσ; Straboni, ἡ κατὰ τὸν πόλιν) & regnum Laconicum, qui merus est principatus, aliquot regni species esse interjectas. Ego exemplum hujus rei dari arbitror posse in regibus Hebræis: nam hi quin in rebus plerisque summo jure imperaverint, dubitari nefas arbitror; volucreat enim populus regem * quales habebant vicini: at Orientis populi addicere admodum regnavantur. Æschylus Perí de rege Périfariam sic loquentem facit Atostam:

---

* εὖ τὰ συλλογῖα πόλει.

non ess civitari obnoxius.

Notum illud Maronis:

Regem non sic Aegyptus & ingenia
Lydia, nec populi Partheorum, nec Medus Hydaspes
Observant.

Apud Livium: Syri & Asiatici genera hominum servituti na-
Lib. xxxvi. 16; a quo non discrepit illud Appollonii apud Philostratium:
Aesopice Καὶ Μέδες νησίων τάξιν ορθων: Asiatici & Medii
dominatio nem eiam aduant. Aristotelis Politicorum xiv:
i.e. quod Aegypti eisque dixissent: οὐ εἰσάγεται οὐδὲ 
καταλαβώσει. Asiatici dominationem eum animo servant. Et apud
Taci-

& consilibus: in quibusdam impera-
bant consules sine senatu: in quibusdam
sine senatu nihil poterant. Cicero & de
Legibus ii. Libertas plebi sic data
est, ut multis praecarium adi-
ceretur, ut auctoritatis principum ce-
deret.

GROTEI NOTL.

Harrisi μεταμφετέρων] Faciunt e-
nim, ut d. xiiii. 12, notovimus, Tri-
gici regnum Thebanum simile regi-
gnis Phœnicium, unde orti erant.

AULUSI TOSTI.] Sic Dionysius Halicarnassensis de Laco-niicis
regibus: id. 30, e. Λακεδαμονίων
άναπληρώσας ἔση, τούτων, τοὺς
regem enim La-
cedemonii plenius fure regis erat,

Quales habebant vicini] Putabat
populus, ut Josephi verbis utari,
οὕτως ἀντεχόμεθα. Si aποτυχημένοι
παραμετροὶ τὰς δοκίμας ἔχειν δο-
ναν προστρέχει: nihil esse absequi π
cum vicini regnavantur: ipsi nondum
imperii formam acciperent.

GRACOVI NOT.

XX. 1. Quales habebant vicini] Vox Quae
reipublic nomen & splen-
dorum imperii, non potentiam im-
perantis. Aliquin eodem argumento
colligas licet, regem eös voluntati
idolorum cultorem. Quae est ma-
sime voluissent, non permittebat
Deus, qui jam olim regem futurum
Legibus subjecerat.
Caput III.

Tacitum Civilis Batavi illud ad Gallos: *Servirent Syria Asia-Hist. iv. que & fuetus regibus orient: nam & in Germania, & in Gallia tum reges erant, sed, ut idem Tacitus notat, precario jure regando & auctoritate suadendi, non jubendi potestate.

2. Supra quoque notavimus, totum populum Hebræum fuisset sub rege: & Samuel jus regum describens fatis offendit adversus regis injurias nullam in populo reliquit potestate. quod recte colligit veteres ex illo Psalmi: Tibi soli peccavi, ad quem locum Hieronymus: Quod rex erat, & * alium non timebat. Et Ambrosius: Rex erat, nullus ipse legibus tenæbatur. utur, quia liberi sunt reges à vinculis delictorum. Neque enim ullam ad panem vocantur legibus; * tuto imperii potestate, homini ergo non peccavit cui non tenebatur obnoxios. Idem legere ant contra deciles berilem monum ferre Syros & Parthes, & annos qui ante orientem sunt ad meridiam sunt barbarorum, multaque gentes alias contentar sub regibus suorum dominei eminuntibus.

Claudianus:

Nontibi tradidimus deciles servitiae Sabaeos:

Armeniae dominum nec te praecipimus erat.

Alium non timebat] Ideam Hieronymus epistolam ad Rutiliam de Fornitentia: Rex enim erat; alium non timebat; alium non haebat super se.

Tibi imperii potestate] Patia habet ad cunctum Psalmum Amnobiis minor. Virgins apud Cæciodorum:

Causa regis potestatis superiu est applicanda judiciis, quando quandem vide à cælo petit est, ista soli soli delat intellectum.

Graecii Notae.

Servirent Syria, Asiae & suetus regibus orienti. Cicero de Provinciis consularibus: Judaeam & Syriam naturibus notum serviret. Euripides Helena:

Taudagopon pege di'eta melis melaniron.

Sunt praer omnium serva suella in barbaris, quod ex Aischylo adumborum apud quem eft:

Exaudi sed gregem sui iuri ducem.

Nam numis liber vivit, extra numma juris.

Cul similis Lucani dicimus:

ita jam librum in arbor

Salus Caesar est.

Sallustius de gentibus orientis: Adeo ingeniosa est sanctitatem regis munere.

Cirani Servius & Philargyus ad illum in Georgicis locum: Apollonio de Damide apud Philostratum libro vii: *Aeqvem fere ad hoc Moloch conscripta ubi est magis ignota defunt melius. Aeqvem ut & Mediteram amicitia, nulli pro libertate praetorium sigificant. Julianus contra Christianos: ni qui fecus dixit, dicat de quodposito hoc tempore, quod omnibus Graecis et Graecorum gentibus, etiam que.i liberae ex hominibus in civitate eis, quod tibi jam singulariae exsequar aut Germanorum libertatis quantae & insipienia sui ingenii ant

ant contra deciles berilem monum ferre Syros & Parthes, & annos qui ante orientem sunt ad meridiam sunt barbarorum, multaque gentes alias contentar sub regibus suorum dominei eminuntibus.

Claudianus:

Nontibi tradidimus deciles servitiae Sabaeos:

Armeniae dominum nec te praecipimus erat.

Alium non timebat] Ideam Hieronymus epistolam ad Rutiliam de Fornitentia: Rex enim erat; alium non timebat; alium non haebat super se.

Tibi imperii potestate] Patia habet ad cunctum Psalmus Amnobiis minor. Virgins apud Cæciodorum:

Causa regis potestatis superiu est applicanda judiciis, quando quandem vide à cælo petit est, ista soli soli delat intellectum.

Graecii Notae.

Servirent Syria, Asiae & suetus regibus orienti. Cicero de Provinciis consularibus: Judaeam & Syriam naturibus notum serviret. Euripides Helena:

Taudagopon pege di'eta melis melaniron.

Sunt praer omnium serva suella in barbaris, quod ex Aischylo adumborum apud quem eft:

Exaudi sed gregem sui iuri ducem.

Nam numis liber vivit, extra numma juris.

Cul similis Lucani dicimus:

ita jam librum in arbor

Salus Caesar est.

Sallustius de gentibus orientis: Adeo ingeniosa est sanctitatem regis munere.

Cirani Servius & Philargyus ad illum in Georgicis locum: Apollonio de Damide apud Philostratum libro vii: *Aeqvem fere ad hoc Moloch conscripta ubi est magis ignota defunt melius. Aeqvem ut & Mediteram amicitia, nulli pro libertate praetorium sigificant. Julianus contra Christianos: ni qui fecus dixit, dicat de quodposito hoc tempore, quod omnibus Graecis et Graecorum gentibus, etiam que.i liberae ex hominibus in civitate eis, quod tibi jam singulariae exsequar aut Germanorum libertatis quantae & insipienia sui ingenii ant

ant contra deciles berilem monum ferre Syros & Parthes, & annos qui ante orientem sunt ad meridiam sunt barbarorum, multaque gentes alias contentar sub regibus suorum dominei eminuntibus.

Claudianus:

Nontibi tradidimus deciles servitiae Sabaeos:

Armeniae dominum nec te praecipimus erat.

Alium non timebat] Ideam Hieronymus epistolam ad Rutiliam de Fornitentia: Rex enim erat; alium non timebat; alium non haebat super se.

Tibi imperii potestate] Patia habet ad cunctum Psalmus Amnobiis minor. Virgins apud Cæciodorum:

Causa regis potestatis superiu est applicanda judiciis, quando quandem vide à cælo petit est, ista soli soli delat intellectum.
S. XX.

legere est apud Isidorum Pelusiota epistolam postremo edita CCLXXXIII. Video consentire Hebræos, regi in eas leges quæ de officio regis scriptæ exibant peccanti inflicta verbæ: sed ea apud illos infamia carebant, et æ rege in signum poenitentiae sponte suscipiebantur, ideoque non à liitore sed ab eo quem legissent ipse cedebatur, et luo arbitrio verberibus statuebat modum. A pœnis autem coactivis adeo liberi ern reges, ut etiam exscaecationis lexe, quippe cum ignominia conjuncta, in ipsis cellis erat. Hebræi Barnachmoni sententia exstat in dictis Rabbinorum, titulus de Judicibus: Nulla creaturæ judicat regem, sed Deus benedictus.

3. Hæc cum ita sint, tamen aliquæ judicia arbitror regibus ademita, manifestè penes Synedrium LXX virùm, quod divino imperio à Moæse institutum ad Herodis temporæ perpetua cooptatione duravit. Itaque & Mofes & David judices Deos vocant, & judicis vocantur judicia Dei: & judices dicuntur non humana sed divina vice judicari. Imo aperte distinguuntur res Dei à rebus regis, ubi res Dei, momentibus doctissimis Hebræorum, judicia ex lege Dei exercenda intelligi debent. Non nego regem Judæorum capitalia quædam judicia per se exercuisse: qua in re ipsum regi decem tribuum Israeliticum prefert Maimonides: quod exempla non paucu, tum in scriptis Hebræorum, eivincunt: sed quædam cogitionum generis regi videntur non permisso, ut de tribu, de Pontifice, de Propheta. Ejusque rer argumentum est in Jeremii Prophete historia, quem cum procércis ad mortem depoferent, respondit Rex: Ecce in potestate vostra est, nam contra vos Rex nihil potest: in hoc negótiorum generem fecit. Imo & qui aliægavis de causa apud Synedrium reus factus est, cum rex judicio eximere non poterat. Ideo Hyncanus judicium de Herode (cum impedire non posset) ætate elusit.

4. In Macedonia à Carino ostii, ut apud Arhimèn Carliithenes ait, & sin ab atra Maxentius provocat de lite duos & non vi sed legem in Macedoniam imperium obrinbat. Curtius lib. IV: Macedonibus assisi regio imperio, sed in majore liberatia urbiam quaerebant gentes. Nam & judicia de civium capitale non erant penes regem. Idem Curtius lib. VI: De capitulis rebus mætibus Macedoniam modo inquirerebatur exercitum.
§. XX. C A P U T T III. 117

in pace erat vulgi: nihil potestas regum valebat, nisi priscus
valuisset auteritatis. Eft & alterum mixturae hujus indicium
alia Curtii loco: Macedones se Horatius, gens fuerat, ne vex
iopes venaretur, sine elefis principum amicorumque. Tacitus Lib. viii.
de Gothonibus: Regnatur paulo jam additius quam eatera
Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem. Nam
principatum ante descripterat auctoritate suadendi, non ju-
bendi potestate: regnum autem plenum postea his verbis:
Unus imperator, nullus jam exceptionibus, non precario rege-
di jure. Eutathius ad Sextum Odyseum, ubi Phaecum respub-
licam describitur, ut efeque ipse in librosque de civi-
gnis, *mixtum aliquid ex regis & procerum potestate.

5. Sint e quid in Romanorum regum temporibus obserufo
nam tum omnium ferre cogitabat manu regia expedicionem,
Romulianos, ut libitum, imperauisset, inquit Tacitus. Con-
stitavit civitates reges omnem potestatem habuisse, inquit
Pomponius: tamen quodam populo excepta, etiam illo tem-
pore, vult Halicarnassium. Quod si Romani magis credimus, in
causis quibusdam provocacionem ad populum regibus sui
ex Ciceronis de Republica libris, ex pontificibus quoque libris
& Feneisella annotavit Seneca. Mox Servius Tullius, non Epist. 100.
tum

G R O T T I 
N O T H E.

Mixtum aliquid ex regis & pro-
cremento potestate] Laonicus Chalcocen-
dylas talia ait esse regna Pannoniam &
Anglotum, libro ii. Aragon-
um lib. v. & Navarre codem libro,
ubi ait nec magistratus a rege crea-
tos, nec praefidia impotita nisi vol-
entibus, nec quaerant populo im-
peratum contra mores. Reges alos
esse pleno eum jure, alos sub legi-
bus etiam JudÆis, Levi Gesionides
notavit à Sam. viii. 4. Mira
qua de Taphobane scribit Flinnus
Lib. vi. cap. xi11: Eligis regem a 
plumba fenella elementiaque, liberis
omnibus habitentem, & penis pectus,
abducent, ne sit heraldium regnum.
Relicis ad populum xxi. dan, nec nisi
plurum etiam quemquam capite da-
eramus. Sic quoque appellationem esse 
ad populum, quae iudices dari. Si iu-
haberit ei reum non amplius xxx., (ita 
enim legit locus hic debet) in nullum
esse dignitatem, grave sine problema.
Regi cultum libris patri, catenis, Arac-
bum. Regem, fugit dilectione, mortui
uestibatur, sula interinentia, sed ad-

V E S S I N I S I 
N O T H E.

4. Nisi priscus valuisset auctoritas] 
Nisi sanctius vivisset, ut Judæus lo-
quisset 1, 12. nisi fententiam suam
proceribus probasset.

Additius] Melior lectionis addi-
tius, minus laxis magisque attra-
slatisque frinis.

Excipientium] Ita ut nihil reservat-
unt aut caverint libri a potestate re-
gis subiecti. Florus 2, 13. oram e-
si exceptione voluerim. Ad Senecæ
ep. 39.

Precario regnandi] Quod est in alia-
na potestate & preceptri ipse quocum
is libet. Sen. Thyelle 2, 1. Verum-
que tantum benefis dominantibus licet. 
Precario regnatur. Vox tyrannica vi-
num. 11.
116 L I B E R I . §. x x .

legere est apud Isidorum Pelusiotaem epistola posiremo edita cccl.xxxiii. Video confictere Hebraos, regi in eas leges qua de officio regis scriptae exsitant peccanti inflictae verba: sed ea apud illos infamia caribant, & ad regis signum puentem ipsi fulcipiebantur, ideoque non a licitore sed ab eo quem legissent ipse cedebatur, & suo arbitrio verberibus flagratus modum. A sensu autem coactivis adeo liberi erant reges, ut etiam exscalectionis lex, quippe cum ignominia conjuncta, in ipso censeret. Hebræi Barnachmoni sententia exstat in dictis Rabbinorum, titulo de Judicibus: Nulla creatura judicat regem, sed Deus benedictus.

3. Hac cum ita sint, tamen aliqua judicia arbitrator regibus addenda, manifestae penes Synedrium LXX virum, quod divinum imperio a Moysi instituto ad Herodes temporibus perpetua cooptatione duravit. Itaque & Moysi & David judices Deos vocavit, & judicia vocantur judicia Dei: & judices dicuntur non humana sed divina vice judicari. Imo aperte dixisse quoddam regem Dei a rebus regibus, ubi res Dei, monentibus docet illis Hebraorurn, judicia ex lege Dei exercenda intelligi debent. Non nego regem Judicorum capitalia quodam judicium per se exercuisse: qua in re ipsum regi decem tribuum Israelitarum praest Maimonides: quod & exempla non pauca, tum in literis, tum in scriptis Hebraorum, evincunt: sed quodam cognitionem genera regi videntur non permissa, ut de tribu, de Pontifici, de Propheta. Eiusque rei argumentum est in Jeremiam Prophetae historia, quem cum processerat ad mortem depouerat, respondit Rex: Ecce in potestate nostra est, nam contra vos rex nihil potest: in hoc negotiorum generes scilicet. Imo & qui alia quavis de causa apud Synedrium reus factus esset, cum rex judicio eximere non poterat. Ideo Hyrcanus judicium de Herode (cum impetrare non posset) articulavit.

4. In Macedoniae Carano orta, ut apud Arrianum Callistihe- nes ait, & sic ab his uixi Macedinis leges legis deliciae: non ut lege in Macedonis imperio obtemerant. Curtius lib. iv: Macedonenses assumeris regio imperio, sed in majore liber- tate umbra quam cetera gentes. Nam & judicia de cibium capite non erant penes regem. Idem Curtius lib. vi: De capitalibus rebus visinta Macedonum modo inquirebat exercitiis:

GROTIUS NOTA.


GROTIUS NOTA.

Instituta verbera] Verborum non isto- minium Thalmudicum.

5. Simile quid in Romanorum regnum temporibus observo; nam tum omnia ferme negotia manu regia expedicabantur. Romanus nobis, ut libitum, imperaverat, inquit Tacitus. Conflat initio civitatis reges omnem potestatem habuisse, inquit Pomponius: tamen quedam populo excepta, etiam illo tempore, vult Halicarnassensis. Quod in Romanis magis creditum, in causis quibusdam provocationem ad populum a regibus suisse ex Cicero non de Republica libris, ex pontificibus quoque libris & Festo annotatev Seneca. Mox Servius Tullius, non Epit. 102. tam


Additum Melior locatio additius, minus laxis magisque attraclique fremis.


tam juro, quam auris popularibus ad regnum pervertit, plus etiam vim regni imminuit: quippe ut loquitur Tacitus, _san
dum legum quae etiam reges obtinerant_. Quominus mirandum quod Livius dicit, primorum Consulum potestatem ad regia hoc ferme uno dictitile, quod annua esset.

6. Similis etiam mixtura ex populari & optimatum potentia Romae fuit tempore interregni, & primum Consulum temperi
ribus: nam in rebus quibusdam ilisque majoribus, ita demum ratum erat quod populos jussisset, * si Patres auctores fierent: quod poëca, vi populi auëta, speciem tantum veterem retin
uit, cum in incertum comitiorum eventum Patres auctores fieri coeperunt, ut Livius & Dionysius notant. Quin & serius aliquanto mixturœ manifităliquid, quamdiu, ut idem loqui
tur Livius, _imperium penes Patricios_, (id est Senatum) pen
estribunos (id est plebem) auxilium erat, jus nempe vetan
di, five intercedendi.

7. Sic & Iñocrates Atheniensium temporibus Solonis tempo
ribus vultuisse _hegesiarchas géstumq; indum, melum, pote
futatem optimatum populari mixtum. His positis, questiones
quadrâm quae frequentem in hoc argumento utinam habeant exa
menus.

---

_Groovi Not_ [s. Paterse aureos ferunt]. _Plutarchus Curiolano: _δαµα δαµα

_Fas. venire in opère πατέρες διδυματ_ Πopulus jus non ha

_batur aut legem commendari, aut alio quid fubenda, nisi Senatus præcefitness aut au
toritas. Similem mixturam in Genn

_fium republica, haec temporibus, ob

_servar Chalciscondylas librò._

_Groovi Not_ [s. 6. In rebus quibusdam ilisque]. _Im

momnum non in sc. Liv. 1. 17.

_Paterse aureos ferunt_ [s. Censor confirmanter, quod civisius populus.

_in incertum comitiorum eventum]

_Vide 1. Observat._


Mundscheid. Mundibudii vel mundibudium, defenso vel metula, quam principis episcopo aut abbatii
3. Clientes in fide sunt patronorum; sic populi foedere inferiores in fide populi qui dignitatem superiorem. Sunt enim superiores, etiam cum sub patricino, non sub ditione, ut Sulla apud Appianum loquitur; in parte, non in ditione, ut Livius et Cicero, Officiorum secundo, Sanctiora illa Romanorum tempora describens patricinium foedorum ait pene eos sui, non imperium, quicum fatis convenit dictum illud Scipionis Africani Maioris: Populum Romanum beneficio quam metu obligare homines malles, exterisque gentes sive ae societate junctas habere quam triqui subjicat servitio: et quae Stra- bo commemorat de Lacedemoniis post Romanorum in Graeciam adventum: tamen, ceteroque, quod si filius Romae, ut sub humana subditis, inquit, liberis nihil conferentes prater operas sociales. Sic patricinio privatum non tollit libertatem personalem, ut patricinio publicum non tollit libertatem civilmen, quae sumum imperio intelligentie nequit. Ideo apud Livium opponi vides, in fide esse et in ditione. Et Sylloxo Arabum regi minuto est Augustus, teste Josepho, ni injuriis in vicinos abstinuisset, curaturum fuit ut ex amico subditus fieret, cujus conditionis erant reges Armeniae, quos in ditione Romanus sui ad Vologesem scribexit Petrus, et proinde tene magis nominis quam reges talem: quales e Cypris aliique reges eolim, sub regibus Persis, sub regibus subditi, ut Diodorus loquitur.

4. Ob-
CAPUT III

4. Obfare his quae diximus videtur quod addit Proculus: Et sunt apud nos rei ex civitatisibus federatis, & in eos damnat- 
es animadversus. Sed ut hoc res intelligatur, secundum est 
quatuor incidere poëse controversiarum genera. Primum, si 
subditi populi, aut regis qui in fide est alterius, dicantur seci- 
caeoceremos: deinéque si ipsi populi aut regis accensenti 
tertio, si socii qui in ejusdem populi aut regis fide sunt inter se 
igitur: quarto, si subditi conquerantur de injurias eorum quo- 
rum sunt in ditione. Prima specie si peccatum apparent, tenen- 
tur rex aut populus eum qui nocuit aut punire, aut ei cui nociti- 
tum est dedicere: quod non tantum inter inequalis, sed & inter 
æqualiter fæderatos locum habet, imo etiam inter eos qui 
nullo fæderoe tenentur, ut offendimus alibi. Tenetur etiam dae- 
re operam ut damna refaricantur; quod officium Romæ erat 
recuperatorum. Gallus Ælius apud Feiltum: Reciperras cum 
interess populum & reges, nationesque ac civitates peragrati, 
recteconvenit, quemodo per recuperatorem reddantur res recip- 
renturque, resque privatae inter se praesquantur. At socio- 
rum alter in loci subditum jus prehensionis aut punitionis di- 
recte non habet. Itaque Decius Magnus Campanus ab Annibale 
vinetus & Cyprenas delatus, atque inde deportatus Alexandriam, 
docuit contra jus fæderis vinetum se ab Annibale esse: atque ita 
vinculis liberatus est.

5. Secunda specie jus habet socius cogendi socium, ut fæ- 
deris legimit, atque etiam puniendi, ni fæderis. Sed hoc 
quoque inequalis fæderi proprium non est. Idem enim locum 
habet in fæderem æquale. Nam ut quis utiorem fæsus a eo qui 
peccavit, fattis et ut ipse ei qui peccavit subditi non sit; quod 
abibit a nobis traheretur. Quare etiam inter reges aut populos 
non fæderatos idem usque venit.

6. Ter-
6. Tertia specie sicut in foedere aequali solent controversiae deterri ad * conventum sociorum, quos scilicet res non tangit, ut Gracos, Latinos veteres, & Germanos olim socie legimus, aut alioqui ad arbitros, aut etiam ad principem foederis tamquam communem arbitrum: ita in foedere inequali plerumque convenire solet, ut controversiae disceptantur apud cum qui superior est in foedere. Quare ne hoc quidem ostendum imperli potestatem, nam & reges apud iudices ad se constitutos iudicio contendere solent.

7. In poletrema specie jus cognoescendi nullum est sociis. Idea cum Herodes quaestum adverber ad Auguitum sua sponte deferret, dicerunt: Potesque de nobis supplicium famae se nos jure, sum quae pater, sum quae rex. * Et Scipio cum Roman in Carthaginiam quibusdam Annibalem accusatorem, dixit non oportere se Patres Conscriptos reipublicae Carthaginianum interponere. Et hoc est in quo Aristoteles ait societatem a civitate differre, quod sociis cura sit ne injuria in ipso committatur, non vero ne socii civitatis cives inter se injurias committat.

8. Solit et alius obiecti, quod in historiis ei qui foedere superior est imperandi & ei qui inferior est parenti vox interdum tribuitur. Sed nec hoc movere nos debet, aut enim agitur de rebus ad commune bonum societatis pertinentibus, aut de utilitate privata ejus qui superior est in foedere. In rebus communibus, extra tempus conventus, etiam, ubi foedus aequalis est, solet is qui lectus est princeps foederis (Daniel xiv. 22.) socii imperare, ut Agamennon regibus Graecis, Lacdemoonii Graecia poeta, deinde Athenienses. In oratione Corinthiorum apud Thucydideum legimus: * γένος οργάνων αυτόν είς τον νόμον, καὶ καὶ ἀρχομένης, Decet eos qui foedere.
GROVIIE NOTH.

GRONQIE NOTI. 
Ordinatum. Male sic venit τό μαλακόν, nam ordinare hoc lenis per idiotismum Gallorum aus Belgicis, haudquaquam Latinae, dicitur. TEMPLAE est lane & ordinare, collocare ordine; sed quod apud Thucydidem significat, id Latinis est jurebe, statuere, describere, definire, imperare. At ordinare statum lib. civ. (quod tamen ad Graeciz non magis quam ad qualvis liberas civilitatem in qua-


Sub imperio Suevorum] Nerviotum in Gallia Belgica, Gal. 39. Sed ibi non
9. In his vero rebus que ad propriam utilitatem spectant, superioris postulata solent imperia dici, non ex jure, sed ex effectu similitudine, sic ut regnum predictum esset esse distinctum, et negoti imperare Medicis. Livius lib. xlii, Ante bunum consulem (C. Posthumium) nemo unquam sociis in ulla re oneri aut sumptui fuit: idem magistrius multis, taberna-
culis, et omnibus instrumentalis militari ornabatur, ne quid ra
de imperaret sociis.

10. Interim verum est accidere plerumque, ut qui superior est in iure, si is potentia multum antecellat, paulatim imperium proprium dictum ulterius perpetuam sit, et cum jure præficiam inducendi in oppida, sic Athenienses fecerunt cum ad socii ad se provocari passi sunt, quod nunquam fecerunt Lacedaemonii, quibus temporibus Hecates Athenienium imperium in sociis regno comparat. Sic Latini querebantur, *s*ub umbra fœderis Romani servitutem se patri. Sic Ætolis vanam speciem et inane nomen libertatis: Achaei posteri, *s*exus specie jam esse precariam servitutem: Sic apud Tacitum Cives Batavus de iisdem Romanis conqueritur: neque enim societatem, ut olim, sed rursum principem haberis: et alibi: Miseram servitutem suo poe
cem vocari. Eumenes quoque apud Livium Rhodiorum socios verbo esse socios, re-

non vocabulum imperii accipitur impropiam sociorum, quo no-
mine dignari scelestant & provinciales. *Gro 

Sub umbra fœderis* Hoc ipsum est quod Ataro Plutarchus dicit, ob 

per pugna veniens, modo servit 

tum, vocula apud Tacitum histo-

riam iv. Felibus Rufus de Rhodi 

cis: Primum libere agerant, posse 
in cautulum nem patri, Romanis e 

lementer provocantibus, perennant.

Cæsar quos in Ædumnum amicitia 

uisse prius dixerat et clientes voca-

ter, post habemius suisse memori 

aret. Add. ibi, Fredericum Min 

danum de processibus lib. xi. cap. 

xiv. n. 3. Zieglerum S. Landfalli 

num. 86. Gaudemium libro I. obser 

vazione xiv. num. 8. Vide Aga 

thianum libro I. ubi quantum Gorhi 

quid a Frans cum tempore esper 

dandam habent.

*Gro 

9. Imperare Medicis* L. xxvi. D. de 

operis libertorum, multum placet im 

persantes esse habituorum.

10. Cuncta a sociis in se* Vecconae

felettere audirem memoria, tri 

buenus Athenienibus, quod de Ro 

manis scribit Pausanias, ab ilis po 

bellum cum Perseo Romam evoca 

tor ad caufam dicendum: quae ni 

hil imperaret Macedones, quam 

Graciam principatum tenerent, ib. 7. 

Latini* Liv. 8, 4. 

Latini querebantur* Res quam tra 

dir vera est; sed in exempla quia 

dlentissimum inquit, repetit max 

imam partem nihil ex vero habere, 

ded querebas & criminationes sedi 
	

tiores esse hominum, qui sibi 

libertatis cum habentem, male com 

moda patiendo justam servitatem 

ultra accessorum.

*Ætolis* Liv. 34, 21, 35, 38. 

Servitium* Servitutem* Hinc vero 

optanda est, quibus non licet esse 

omnino liberis. Voluit, opinor, au 

tor fidus specie jam esse; et preci 

tatem libertatem. Sic enim Livius 

29, 37. unde fumips: specie, inquit, 

aquam fidus es apud Achaor, re pre 

carum libertas.

Eumenes apud Livium* Lib. 37, 59.

Rev. la
CAPUT III.

vera subjectos imperio & obnoxios: Magnetes quoque in speciem liberam Demetriadem, * revera omnia ad nutum Romanorum fieri. Sic Thessalos in speciem fuisse liberos, sed revera sub imperio Macedoniae notat Polybius.

11. Hae cum Hunt, & ita Hunt ut patientia in just transeat, qua de re alibi erit disputandi locus, tunc aut qui socii fuerant Hunt sibi, aut certe partitio fit summi imperii, qualem accedere posse supra diximus.

XXII. * Quo vero certum quid pensatur aut ad redimendas injurias, aut ad tutelam comparandam, * εύμηχες ἡ φόρα ὑπερηφανία, ut est apud Thucydidem: quales * Hebreorum reges, & vicinarum gentium, post Antonii temporae, * ιτι φησιν τοι δικαίος, ut Appianus loquitur, quo minus summum imperium habere possint, nullam dubitantis causam video, quamquam infirmatas confessus de dignitate aliquid delibat.

XXIII. 1. Difficilior multis videtur quod se dixit de nexu feudali, sed quae ex antedictis facile solvi potest. Nam in hoc contractu, qui proprius est Germanicarum gentium, neque usquam

GROTIUS NOTAT.


Quo vero certum quid pensatur] Perit pecuniam annuam ab Justiniano acceptam, qua de re vide Procopium Pericurorum 31, & Gothariorum 34, id mollis vocabulum vocabatur stipendium ad tutas parvas Caepias. Turcos Arabas montanos pecuniarum placant.

quam inventur nisi ubi Germanii sedes posuerunt, duo sunt condideran
da, obligatio personalis, et jus in rem.

2. Obligatio personalis eadem est, quae quidquidiam alibi situm feudi jure possidet. Talis autem obligatio, siquit privato non erat demtura jus libertatis personalis: ita nec regi aut populo jus demit semper imperii, quae libertas est civilis, quod apertiffime conficiatur in feudis libris ducibus Francis vocant, quia nullo jure in rem, in sola personali obligatione consistunt. Hac enim nihil est alium quam species iuris feodalis inequalis de quo egimus, quod alter alteri operam pollicetur, alter alteri praediam et tutelam. Pone etiam adversus omnes promissam operam, ego nunc feudum ligitum vocant, (nam et vox latins patebat) nihil id de jure semper in imperii subditos detrahat: ut jam taceam semper inesse conditionem tacitam, dum iustum sit bellum, de qua agendum erit alibi.

3. Jus vero in rem quod attinet, id quidem tale est, ut ipsum imperandi jus, si feudi jure tenetur, aut familia extingat, aut etiam ob certa criminis amitti poffit. Sed interim summum esse non definit: alium enim ets reus, ut sepe diximus, alium rem habendi modum. Et tali jure multis in video reges à Romanis consti
tutos, ita licebat ut deficiente regia familia imperium ad ipsos rediret, quod de Papallegonian aliisque nonnullis Strabonii notatum.

XXIV. Dis. non Legis, non modo rei, sed etiam alii, velat antiquior dominus, cognati, patria valls, excipiantur in jurando fide.

Feudum Legem]. Quod datur ad non agnoscere superiorem, sed patrone obiequii 

Legem. Quod datur ad non agnoscere superiorem, sed patrone obiequii & fidei conferentis praelan
dae uni & contra omnes, itaque Valls vel homo Ligius, qui & Homolagus vocatur, non fidei iac
dae jure de jure accepit, sed cum omnibus bonis litis jurisdictioni subjicitur, neque inquit domino feudum potest excedere sed neque nemo duode
tum effe ligius potest. Schon. Dipl. 1, 52. & 2, 52. & seqq. Obscures

1. Imperandis jure] Ut in feudo, quod vocant regale, quod inediti luumam & quasi region potestatam habemus in locis, quae ad hoc feudum pertinent, ut sunt regna di
pendiatiorum regionum, Electoratus, Ducatus, Marchioratus, Comita
tus, Baroniae.

Dent-
CAPUT IV.

XXIV. Distinguendum quoque, non minus in imperio quam in dominio, jus ab usu juris, fuisse primum ab actu fecundo. Nam sceptrum infans jus habet, sed imperium exercere non potest: nec & furiofus, & captivus, & qui in alieno territorio situs est, ut actiones circa imperium alibi situm liberare ei non permittantur; omnibus enim his causibus curatorres fuisse pridem dantur. Itaque Demetrius, cum in potestate Seleuci non fuisse liberum vivereetur, vetuit aut nigillo aut literis suis credi; sed omnia quasi se mortuo administrari voluit.

Grotisc Notis.
Demetrius Vide Plutarchum Demetria.
Gazoni Notis.

CAPUT IV.

De bello Subditorum in Superiores.

I. Status quasitionis.
II. Bellum in superiores, quates, ordinari licetum non esse, jure naturæ.
III. Nec concessum lege Hesba.
IV. Minus etiam lege Evangelica: quod probatur ex sacris litteris.
V. Et sãtis Christianorum veterum.
VI. Refellitur sententia statuens inferioribus magistraribus licentiam esse bellum adversus summam potestatem: idque rationibus & sacris litteris.
VII. Quæd sentiendum si summà & alioqui inevitabilis sit necèssitas.
VIII. Jus belii dative posse in principem populi liberi.
IX. In regem qui imperium abdicaverit.
X. In regem qui regnum aliens, ad impietiam tradit. rationem tantum.
XI. In regem qui manifesto totius populi hostem se ferar.
XII. In regem posse omnium regnum ex lege commissoria.
XIII. In regem qui partem duarum imperii habeat, pro ea parte quia ipsius non sit.
XIV. Si resistenti libertas certis causis reservata sit.
XV. Inventori aliensi imperii quatenus pandum.
XVI. Inventori aliensi imperii vi reselli posse ex jure belli manentis.
XVII. Ex lege antecedente.
XVIII. Ex mandato jure imperandi habentis.
XIX. Cur extra hos causas in non lícat.
XX. In controversis jure privatis sibi judicium sumere non debere.

I. Bel-
1. Ellum gerere posseunt et privati in privat. ut viator in latronem; & summum imperium habentes in eos qui idem id habent, ut David in Regem Amnonitarum; & privati in eos qui imperio summo, ut non in se, utentur, ut Abrahamus in regem Babylonie & vicinos, & qui summum imperium habent in privat. aut sibi subsidios, ut David in partem Isboethi, aut non subsidios, ut Romani in piratas.

2. Tantum illud quae stirur, an aut privatis aut publicis personis bellum gerere liceat in eos quorum imperio sive summum sive minoris sublimit? Ac primum id minimum controversiam est, arma fumi polet in inferiores, ab iis qui summum potestatis autoritate armantur: quais fuit Nehemias armatus dedito Antaxerxis adversus vicinos regulos. Sic metatores expellendi domino praedii licentiam Imperatores Romani concedunt. Verum adversus summum potestatem aut inferiores, sed agentes quod agunt summum potestatis autoritate, quid liceat quae stirur.

3. Illud quidem apud omnem bonos extra controversiam est; si quid imperant naturali juri aut divinis preceptis contrarium, non esse faciendum quod jubeat. Nam Apostoli cum dixerunt Deo magis quam hominibus obedientiun, ad certissimam provocarunt regalum, omnium incriptam mentibus, quam toto sedere verbis expressam apud Platonem reperias: at quas si tali causa, aut aliqui quia summum imperium habenti ita libet, injuria nobis inferatur, ex toleranda est potius, quam vi resistendum.

II. Et naturaliter quidem omnes ad arcendum a se injustum habent resistendi, ut supra diximus. Sed civiti societate ad tuendum tranquillitatem inherita, idem civi, t ius quoddam majus in nos & nostra defensur, quattuor ad finem illi...
Caput IV.

Iam id necossarium est. Potest igitur civitas jus illud resiliendi promissuim publice pacis & ordinis causa prohibere: Et quin voluerit dubitandum non est, cum aliter non posset finem suum consequi. Nam si maneat promissuum illud resiliendi jus, non jam civitas erit, sed diffliciata multitudo, qualis illa Cyclopus:

Greek text: Ομοροδή σε ἐνεχέρη

Pudens ut οὐ ἀλογείς.

Dant consingibus jus

Quisque suas scelelique.

Necades, anvem οὐδε πάλιν οὐδε αὐτοκεφαλος.

Confusa turba, nemo ubi audit neminem.

Et Aborigine, qui Sallustio tradente, genus hominum agere, sine legibus, sine imperio, liberum atque solutum: & spud eundem aliococo Getuli qui neque moribus, neque lege aut imperio cujusquam regebantur.

2. Ina, ut dixi, habent morem omnium civitatum: Generale patium est societatis humanae, inquit Augustinus, Regibus obedient.

Alcylus: Τετράσ τὰ προεκδότου του ἵππου κατεργάται.

Rex est sua mens iure, nulli obnoxius.

Sophocles: Ἀλκιβιάδης οὖν, ὥσ πτωματικῶς ἐν τούτῳ.

Nam priscipes suatis: obsequiendum quippe

Euripides: Tuis τ’ νομίμων ἀκριβείας ἐργον ψιχος.

Imperies habentur perseveranda inscientia est.

Adde quod supra ex Tacito in hancem adduximus: cujus & hoc est: Principe summum rerum arbitrium Dii derunt, subdeissit obsequi gloria reliqua est. Hic quoque

Indigna digna habenda sunt Rex qua facit.

Seneca: Θέου μετα τινημ αυτοί regii imperium ferat:

Quod ex Sophocle numput, qui dicebat:

Α’’ν ου πολις πολις, τι ου κλων,

Et

Grotnii Notae.

Confusa turba, nemo ubi audit neminem. De Bhebriis familia prodiit Valerius: non sehoratecum.

Vita color, plastici aut jura tenens mentes.

Grotnii Notae.

Publica partis Ne in media pace persperius, aut ali re aliis, orientium tumultus insipiit hibernationem & descenetiam.

Ordinis. Qui posse labes, ut effent, qui ducerent, qui sequentes;

qui praeciperent, quiquae facerent; imperantes alii, ali parentes, & in hoc itato quale, nemine turbante aliis, nihil faciebantur.

Finem suam Tranquillitatem & securitatem publicam.

Difficilis. Male coherere & levis intertruhans.

1. Principe summum ], & ann. 2.

Tibi summum rerum judicium de derunt, nobis obsequi gloria relinqua est, quoad ad Cæsarem praetentem hic loquatur in senatu M. Terentius.

Neque enim Tacitus dicit: ladbstitas.
LIBER I. §. III. IV.

Et quod apud Sallustium est: *Impune quidvis facere, id est regem esse.

L. Militia. §. Hincubique majestas, id est dignitas, sit populi, sit
unius qui summo fungitur imperio, tot legibus, tot poenis de-
fenditur: quae conitare non potest si maneat resistenti licentia.
Miles qui caligare volent xi centuriones reliquit, id vitam te-
nuit, militiam mutat: si ex industria fregit, vel manum cen-
turiones intulit, capitum punitur: Et apud Aristotelem est: id
duo igitur immittit: et dicit: Iuxta quod, si magnitudo ge-
rens aliqveum verboravice, reverberandum non est.

III. In lege Hebraica mortis supplicio damnatur qui inobe-
diens fuerit, aut summo Pontifici, aut ei qui extra ordinem
rector populi ad Deo etat constitutus. Quod vero apud Samue-
lem effec de jure regis, omnino recte inipicenti apparebat, nec de
jure vero intelligendum, id est, de facultate honore et justa ali-
quid agendi, (longe enim alia vivendi ratio praebibatur regi
in ea parte legis, quae est de officio regis) neque nudum fa-
culum indicari: nihil enim efficit in eo extimium, cum inju-
rias faceret etiam privati privatis foliante: sed factum quod ef-
cyte aliquum juris habebat, id est *non restitendi obligatio-
nem. Ideo additur, populorum prestum istis injustis Dei oper
imploratorum, quia fidelicet humana remedia nulla extarent.
Sic ergo hoc jus vocatur, quomodo pretor jus reddere dicitur,
etiam cum inique decernit.

IV. 1. In novo fidere Christus precipiens dari Cashari quae
Cashari sunt, intelligi voluit a suae disciplina sectatoribus non
minorem, si non majorem, obedientiam cum patientia (si
opus

GROSSI NOTR.

Impune quidvis facere, id est regem esse.] Testiminet luc M. Antonii ver-
ba que ex Josepho modo adduxi-
nimus.

Non resolvendo obligationem] Philo
In Claudium: pot est si legis cessit
habendus autem, nisi s se resolvisse
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere
potest justi, et s se labundere

GRONVETI NOTR.

1. Si vitam tenere] Apprehendit

sceptionem, quo verborumutur a cen-
turione. Tacti. i ann. 24. Iuvenc.8,
297. Evangel. versio vitam. Sat. 14,
153. proplere subre Majusor legi,
at vitam psaltesco.

Militiam mutat] Ex homeliose
lucrofere ad minus honorem mi-

111. Etiam privati privatis] Non
tamen tantas necque tam late paten-
tes, itaque effin in eo quoque ali-
quid extimium & authores argumenta-
tum laborium.

Quod effertur] Non tantum, quod
factum sint, sed etiam sua factura, ut
quae faciunt, impediendi nemini sit
potestas, nec de illo quiter habet
apud quemquam illi apud Deam.

His jus vocatur] Ut signifecet exer-
citium potestatis, injustum quidem,
velutatum tamen species juris.

Tract
§. IV. CAPUT IV.

opus est) conjunctam summis potestatibus debeori, quam ab
Hebræis regibus Hebræis debebatur, quod latius exsequens
optimus ejus interpres Paulus Apostolus, officia subditorum
late describens, inter alios, Qui obstat, inquit, potestatis, Dei Rom. xiii.
ordinantium obstat: summ vero qui obstatunt, sibi ipsi condemnationem accipient. Addit max. Dei enim minister est qui po-
estare fungitur tuo bono. Deinde, Quapropter necesse est sub-
isci, non solum propter iuram, sed et propter conscientiam. In
subjectione includit non refutendi necessitatem, neque cam fo-
sum quod ex formidinie majoris mali oritur, sed quod ex ipso
senfi officii nostris manet, neque hominibus tantum sed & Deo
nos obligat. Rationes addit duas: primum, quod Deus ordi-
nem illum imperant, & parendi approbarerit, & olim in le-
ge Hebraa, & nunc in Evangelio, quare potestates publicae co
loco nobis habenda sunt quasi ab ipso Deo offent constitutae.
Nostra enim facimus, quibus suporticatem nostram imparti-
mur. Alterum, quod hic ordo nostro bono invenit.

2. Atqui, dicit aliquid, injurias pati utile non est. Hic quid-
quam, vere magis quam ad senfum Apostoli, ut arbitrator, ap-
opite, dicunt, has quoque injurias utiles nobis esse, quia illa
patientia sua non sit curitaria mercede. Mihi videtur Apostolus
considerasse finem universalem isti ordinii propositum, qui est
*quaritibus publica, in qua & singulorum comprehensit.
Et tunc quin plerumque hoc bonum per potestates publicas
conseguamur dubitantam non est: nemo enim sibi male volit,
ar imperantis felicitas in subditorum felicitate constat. *Sine
quisbus imperis, ajebat ille. Proverbiunm est quod Hebræos:
Nisi potestas publica esset, alter alterum vitium dejuterat:
qui senfu & apud Chrystofolemum: F velum vns vnciusu.e a
vere, aliorum aquauperes bisun.ue bius, dominatis aquavit a
quod hic est, nisi rectores civitatum essent, seriem sus vivem us
vitam, non mordentes tantum, *fed & vorantes alii.

GROTIUS NOT. R.

Tranquilitas publica] Illae Chry-
stofolemum: sumus erga nos, seu. ma-
ter. De Princeps nimium E-
vangelium præcautum. Dedolat ille
quod in defcubusina.

Sine quibus imperis] Dittem hoc
Sallae auctum Plutarchus, Florus, &
ali, unde fumitur Augulinaeus lib. 131,
cap. 25. de Civitate Dei.

GRONOVII NOT. IV. 1 Matt. mali] Supplicii
pretendi sunt paene.

Ex ipso senus.] Ex animo sic imbus-
to atque infituro, ut sitat hoc omni-
num, ut oportere facere arque idem li-
benter velit.

Quibus suffractatem] Quorum au-
tores nos fatemur, quae tara habeu-

1. Aichat &] Furiolidus ad Sul-
ram, Florus 131.

GROTIUS NOT. R.

Red & vorantès alii alii] Est hoc
de tatione exito, sed & hoc: lau u-
me dingitiam dolus ommus, & Camb
eos ommus, & omnes alii & omnes. Tale
tribunalia, & omnem de vita tran-

12

quisque


capitatum absulit in. Deinde: quae si

1. Quod si quando nimia formidinie aut iracundia affici bus transversi agantur recrctores, quo minus rectam incanc viam quae ad tranquillitatem ducit, id inter minus frequenta habendum est, & quae, ut ait Tacitus, interventu meliorum pensantium. Leges autem fatis habent id quod peregrum accidit respicere, ut aperat Theophrastus, quo & illud Catonis pertinent: Nulla lex fatis commoda est: id modo quaritur, si major parti in summa prodet. Quae autem rarius contingunt, communibus tamen regulis condit invenienda sunt, quia etiam ratio legis in illo specialis facto specialiter locum non habet, manet tamen ratio in sua generalitate, cui specialia subiecti fas est. Id enim fatis quam sine norma vire, aut normam cujusque arbitrio permitti. Seneca apposite ad hunc rem: Saturnus erat & pacis etiam iujam exositionem non accepit, quam ab omnibus aliquam tentari.

2. Locum & hic habere debet illa nunquam fatis memorata Periciis * apud Thucydiden sententia: Sic est isimus, etiam singuli hominibus plus eam prodesse civilitatem qua tota relia se habeat, quam siqua proutus floreat utilitatis, ipsa autem


4. Consensus] Ut Alexander, qui ubi exsulatus, nee dilatio ulterior nec modus erat, Justin. 9, 7.

5. Deorum] Ex seius continguntibus.


7. Consensus] 1 Am. 1, 2. & 3. quod sequitur, est esse si fugit a se altereat, quae cunctandum est. Magnum est absulit, prorsus omissi, non nullas habebant, non agere, non surgere, nec quaequam aliquid sustentare voces & feriunt esse sint quidam innumeris. Idem fenum apud cunctem ad Ephes. v.


4. Consensus] Ut Alexander, qui ubi exsulatus, nee dilatio ulterior nec modus erat, Justin. 9, 7.

5. Deorum] Ex seius continguntibus.


7. Consensus] 1 Am. 1, 2. & 3. quod sequitur, est esse si fugit a se altereat, quae cunctandum est. Magnum est absulit, prorsus omissi, non nullas habebant, non agere, non surgere, nec quaequam aliquid sustentare voces & feriunt esse sint quidam innumeris. Idem fenum apud cunctem ad Ephes. v.

tem universum laboris. quin enim domésticas fortunas bene collocatas habet, patria tamen eversa, porreat & ipse necesse est: contra vero, eitiam si quis in beata republica parum felix est, multo tamen facilius per illum incoluisse servatur. Quare cum civitatis quidem singularum posset sustentare calamitates, singulari autem publicas non item; quid est eur non universis: ipsi consulere, splamque turui aportent, nec id facere quod vos facitis, dum quasi attoniti salutare rei familiaris salutem proditius republica? Quem semen breviter ita explicat Livius: Lib. XXVI.


4. Publica praeda. Delectando, defluituro, non adsumendo.
1. Nobile Dionis Caeso loc: Lib. 41, P. 168.

Natu-
LIBER I.  S.V.

Natura quippe id necessarium & hominibus salutare, ut alii quidem imperent, alii vero parent.

EPIST. II.  88.

6. Paulo comitem addamus Petrum; cujus hoc sunt verba: Regem honorare. Servi, subditi esse cum omni timore dominus, non suum bonum & aquis, sed etiam duris. Hoc enim cedit gratia, si quis propter conscientiam Dei suffert molestiam injuste afflictus; qua anima gloria est si peccantes et colaphis casu substitit; sed si bene agentes, & semem male habiti substisit,

* hoc cedit nobis gratia apud Deum. Confirmat mox hoc à Christi exemplo. Idemque fenus in Clementis constitutionibus his verbis exprimitur: 

Ames parentem, si aquis ess: si non, feras.

V. 1. Nec habet legem Domini dixit * consuetudo veterum Chri-

GROTI I NOT.  

Hoc cedit ubi gratia apud Deum)
Testutusam de Primitia: Timor homini Dei hunc ess.

Acem parentem si aquis ess, si non, feres. Terentius Heyx.

Nam marius ferre instruit me, Parmeno, pietas iubet.


Confessus veterum Christianorum]


GROTI I NOT.

6. Propter conscientiam Dei aequi nostrum & quae est deum justum & justum exspectem, qui neminem infundit, sed finat impune, dicis: Mibi vindictam, ego rependam.


In cun- dem Septimium. Immo Se- verus in illos, eodem tempore tuis mili-

2. Ambrosius, cum injuriam non habitantum, sed &gregi suo, & Christo ferrei credenter & Valentiniano Valentiniano filio, populi fatis concitat motu ad residendum uti non voluit.


Graeci Not.  
Caesius repugnare non novi] Inter - sit Graecius causa exiit, qua - sione VIII. Idem Ambrosius epistola exiit: Vultis tu vivenda suppeti voluntas est mihi, non ego su voluntas circumsum, solum populum. Inititatis est insignis Gregorius libro viii, epistola: Si tu mortis Langobardorum me misere velissem, hodie Langobardorum gentem, nec Regem, nec Ducem, nec Comites haberes, atque in summa confusione effust divis.

Graeci Not.  
M. Antonini negligentia] Sic ille mentisceatur, ut colorem adderet rebellioni: extremum nunc quam imperium aut republica Romana fuit in meliori statu sub principi, quam sub hoc: neque aut pace quiquejam aut bello diligentior.  
hanc vitam nos subditos esse oportere, non resistentes si quid illi (rectores) auferre veluserint.

VI. 1. Inveni sunt nostro seculo viri, eruditi quidem illi, sed temporibus & locis animantium servientes, qui sihi primum (ita etiam credo) deinde alii persuaderent, ea quae jam dixerunt locum habere in privatis, *non etiam in magistratibus inferioribus, quibus jus esse putant resistenti injuria ejus cujus summum est imperium; imo & peccare consimid faciant, quæ opinio admittenda non est. Nam sicut in dialecticis *species intermedia, si genus reiectias, eit species; si ipsis intra posita, genus: ita magistratus illi, inferiorum quidem ratione habita, sunt publice personae; at superiores si confidentur, privati sunt. Nam omnis facultas gubernandi quae est in magistratibus, summa potestatibus subjicitur, ut quicquid contra voluntatem summum imperantem faciant, id defectum sit ea facultate, ac proinde pro ac; pro privato habendam. Locum cum hic quoque habet quod dicunt Philosoli, ordinam non dari nisi cum relatione ad aliquid primum.

2. Ac mihi videntur, qui contra sentiunt, talem statum rerum inducere, qualem antiqui fabulabantur in coelo solis antequam Majestas orietur, quo tempore aegrimo Deos lovi non conceillisse. At is queam dixit: *ordo, & victorius, non tantum fens communis cognocele: unde illud,

Omne sub regno graviore regnum est.

Et Papini illud:

vice cuncta reguntur:

 Alternativa regunt:

Et *Augustini dictum celebrem: 1/501 humana rum rerum gra e quisque
dius adverto: si aliquid injustit curatur, facientium: non tu sit, xi.
meu si contra proconsul jubere: aut si consilium aliquud jubere, 2a 2.

& aliquid

GROTIUS NOTE.

Non etiam in magistratibus inferioribus | Petrus Martyrad [Judicium et. Persus ad kis caput ad Romanos; in his Romam. Danzus librum vi Publicumum, & alii."

Species intermedia | Genus speciale." Senecec eplitora."

Ordo & victorius | Sic in familiae paternae familiae primus, ind. marcellis, ind. illis, max ordinis servi, poteram servi vicarios, Vide Chrysolorum sacri ad Cynthi.

KII. 1. Augustini |

Habet proge oadem

Augustinus fer monet in verba Do-

MINI.

GEO NOVII NOTE.

V. 1. Species intermedia | Quae
differt à species inimica, ut genus lub-
alternum à genere generalissimo.

Privati sunt | Sic Velapianis privati
tae se Tacitus, quamvis exordium & provinciam regem virum. Nece

dicit a hilad. 65, & 61.

Ordinam non datur | 1. Quod in fe-
tica aliqua est, tamquam locum tuet, quibus dependet est primum; ita mag-

istratus tam dui este magistratis, quodiam agam ex authoretrum prin-
cipis. 1. 5. Diem
Si aliud Imperator, non utique contemnis potestatem, sed eligi majori servire: nec bine debet minor iura si major praetatus est. Et hoc ejusdem de Pilato: Talem quippe Deum dedere illi potestatem, ut effet etiam ipse sub Caesaris potestate.

3. Sed divina probatur auctoritate. Nam Apostolorum princeps subjectos nos esse vult aliter regi, aliter magistratibus: Regi, ut supereminenti, id est sine ultra exceptione, præter eaque Deus directe imperat, qui injuriae patientiam probat, non interdicto: Magistratibus, tanquam missis à rege, id est potestatem suam à rege ducentibus. Et cum Paulus omnis animam supremis potestatibus esse subjectam vult, etiam magistratus inferiores includit. Neque in populo Hebræo, ubi tot fuere reges divini humanique juris contempores, unquam inferiores magistratus, in quibus plurimi fuere viri pi et fortes, id sibi juris sumptuerunt ut regibus vim ullam opposerent, nisi fugi à Deo, cujus in reges summum jus est, mandatum specialiter accipient: quin contra, quod procerum officium sit offerendi Samuel, cum proceribus & populo inspектante Saulum jam perperse regnante folita veneratione est prosequutus.

4. Atque adeo religionis quoque publice status nunquam non à regis ac Syndridi arbitrio peependit. Quod enim poert regem magistratibus simul cum populo Deo se fidèles fore promiserunt, id intellige debetur quatenus in cujusque id futurum erat potestate. Ne simulacra quidem falsorum Deorum, quae publice exhalabant, dejecta unquam legitimus, nisi jus suum populi in libera republica, aut regum cum regnabuntur. Quod si quid aliquando factum est, vi contra reges, narratur in testimonium divinae providentiae id permettensis, non in facti humani approbationem.

5. Solet à contrariis sententia auctoribus proferri dictum Traiani, cum pugionem pretecto pretorio tradere: Hoc præ me utere, si vellem impero, si malis, contra me. Sed sciem dum est Trajanum, ut ex Plinii Panegyrico apparat, id unice curasfle ne quid regium offentaret, sed * verum principem gereret, qui pròinde subeisset senatus populique judicio; quorum sententias exsequi præceptus deberet etiam in ipsum principem. Simile

GROTHI NOTAM.

Verum principem gerere? Quod posset imitat periinax & Mactinus, quorum orationes egregias apud Herodianum vide.

GRONOVII NOTAM.

3. Ut supereminenti] Dixit 

exegi verba: Quia verba non video, quia significant sine exceptione, quando res vera sit. In Noth ad N. T. explicat Tanquam supra omnes potestati. Ergo, tanquam summum potestati.

Misti à regis] Aet nunc temporis praefectus ejus, vel legatus.
mile est quod de M. Antonino legimus, qui publicam pecuniam attingere noluit, nisi consulito senatu.


2. Non nego a lege etiam humana quosdam virtutis actus poisse precipi, sub certo mortis periculo, ut & de flatione non desendera: sed nec temere ea voluntas legem condentis fuisset intelligitur, neque videntur homines in se & aliis tantum just acceptisse, nisi quatenus summai necessitatis id exigat. Ferri enim leges ab hominibus solent & debent cum seniis humanis imbecillitatis.

GROTIUS NOT.  
[Diagramme et notes sur la page]

Diss. IV.  

[Texte Latin avec notes et diagrammes]
cilitatis. Hec autem lex, de qua agimus, pendere videtur a vol-
untate eorum qui se primum in societatem civilem conficiant,
a quibus ius porro ad imperantes manat. Hi vero si interroga-
rentur an velint omnibus hoc onus imponere, ut mori pre-
optent quam ullo casu vim superiorum armis arcere necio an
velle se sint reiponfuri nisi forte cum hoc additamento si re-
sistit nequeat nisi cum maxima reipublicae perturbatione aut
exitio plurimorum innocentiam. Quod enim tali circumstan-
tia caritas commendaret id in legem quoque humanam dedu-
ci posse non dubito.

3. Dicat aliquid, regi dam illam obligationem, mortem po-
tius ferendi, quam ullam unquam superiorum injuriam repel-
leandi, non ex lege humana sed divina prœciscfi. Sed notandum
est primo homines non Dei precepto, sed sponte adductos
experimento infirmitatis familiarum legemur adversus vio-
lentiam in societatem civilem coisse unde ortum habet po-
tes cassa civilia, quam ideo humanam ordinationem Petrus vocat
quoniam aliis et divina ordinatio vocatur quia hominum fal-
ubre institutum Deus probavit Deus autem humanam
legem probans censetur probare ut humanam et humano
modo.

4. Barcalius, regi imperii affer tor fortissimus, hoc tamen
defendit ut populo & insigne ejus partis justa concedat se tueri
di adversus inimicum seviantem cum tamen ipse factatum to-
tum populum regi subditum esse. Ego facile intelligo quo
plures est id quod conservatur eo majori esse quæquatem quæ
adversus legis verba exceptionem porrigat attamen indisci-
minatim damnare aut singulos aut partem populi minorem,
quæ ultimo necessitatis praefidio sic olim usi sit ut interim &
communis boni respectum non desereret vix auzum Nam Da-
vid qui extra paucà facta testimonium habet vitæ secundum
leges exæcide arma a circu m se primum quadrangentes dein
de piere aliquando habuit quo mi ad vim ascendam si infer-
retur Sed finim illud notandum est non factum id a Davide
nisi

Carnes commendaret] Ex officio
sicer atque humanitatis, ista tamen
ut interim siere licet idem poÜle
praepij ut intermittere non licet.

3. Experimentum inimicitiae] Quod
viderent dispersos per familias & ni-
hil commune habentes facile a vi-
lentissimis oppressi.

Ut humanum & humane] Quaet-
manus exigat quantum hominii posu-
latur licet ab hominie quantumque
homo (qui difficilè est ejusque ini-
 tum amorem sed) potuit exequi.

4. Id quod conservavit] Quod fiel-
conservari non posset in hista legis
observazione.

Aequitatem qua] Per quam les-
cet tum legem aliquando non obser-
vare.

Ex communis boni] Ut non tibi 
ultra tranquillitatem publicam &
tumtummodo se tuteatur non in-
folet neque ad finem turbidam
tralat alios.

Extra paucà Quibus luxus est &
gavius pecavit.
nisi postquam & Jonathanis indicio, & pluribus aliis certissimis argumentis compererat Saulum vitae suae immineire. Deinde vero nec urbes invadit, nec pugnandi captat occasiones, sed latebras quaerit, modo in locis devia, modo apud populos externos, & hac religione ut popularibus suis nunquam nocet.

5. Simile videri potest factum Maccabæorum: nam quod quidam haccarma eo titulo defendant quasi Antiochus non rex sed invasor fuerit, vanum puto: cum autem in omni historia Maccabæi, & qui eorum partes sequebantur, Antiochum alio quam regis nomine compellent, & merito fine, cum jam pridem Macedonum imperia agnovissent Hebræi, in quorum jus Antiochus succederat. Nam quod lex vetat alienigenam populo præfici, de voluntaria elestione intelligendum est, non de eo quod temporum necessitate adductus populus facere cogebatur. Quod vero ajunt alii, usus Maccabæos jure populi, cujus judicis debentur, ne id quidem firmum. Nam Judæi primum à Nabuchodonosore deiviti jure belli ex eodem jure succéderiibus Chaldæorum Medis & Persis paruerant: quorum Hist. I. 1.5.

*totum imperium ad Macedonas devenit. Hinc Judæi Tacito vocantur: Dum Assyrios pene Medosque & Persos Orientem, utissimum pars servitutum. Nec quæquam ab Alexandro ejusque succéderiibus stipulati sunt, sed fine una conditione in eorum ditionem venerunt. fit ut ante sub ditione Dario fuerant. Quod si & Judæi interdum ritus suos & leges palam exercere permisissent, id fuit ex regum beneficio jus precarissimum, non ex lege aliqua imperio addita. Nihil ergo est quod Maccabæos tuerat præter fœnum certissimunque periculum: quan- diu scilicet intra sui defendendi terminos ita se continuurunt, ut

**GROTTII NOTAE.**


**GRONOVII NOTAE.**

in loca devia exemplo Davidis sedecerent, quærenda securitati; nec arma expeditent, nisi ulter oppugnati.


7. At fallit maledicta ne in privatum quidem licet jacere; in regem ergo veris quoque abstinendum: quia, ut ait scriptor problematum, quæ Aritotelis nomen praeeirunt: ο ονομασία θυγατερας θυγατέραι, τις των πολιτικοσ των: Quin restori malecedicit, *in evitatim est injurias. Quod si voce lecendas non est, manu certe multo minus, unde & poenitentia taetum Davidelem legimus, quod veeltem ejus violalet: tantam intelligebat personæ immventus esse sanctitudinem nec immerito, nam cum summus imperium non possit non multorum odiis patere, secu-ratias fuggentis peculiariter fuit munienda. Quod Romani etiam in Tribunis plebis constituuerunt, ut inulser, id est in viola-
violabiles effent. Inter Efenorum dicta erat, reges sanctos esse habendos: & insigne illud apud Homerum:

* Nam pro populi pastore timebat

Nec quid ei accideret.

Necimmerito, ut apud Curtium est, regium nomen gentes quae sub regibus sunt pro Deo colunt. * Artabanus Perfa: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
podium, nec quæ pro ea profecerunt, tanti patuams, ut ha nos induci patiamur.

Crucem fabrei suos bis justit Christus, prius Matt. 10, 28. Quod
tempus Marcus quoque 8, 24. &
Lucas 9, 23: reficiunt. Iternam
Matt. 16, 24, quod Lucas 14, 24.
Id nihil aliud est, quam divina ca-
stigations patienter & sine marmu-
re, cunctæ confessione peccatorum
& horrore justissimæ Dei adversus
pecata irr. excipere. Ettam dictum
est superflum superemis regionis
regum, quam humillimo & despica-
tissimo mortalium. Quemadmod-
num igitur hoc non impedit, quon-
minus Reges & magistri ma refrigeri
malix privatorum & sodiurni, an
que illi suplicio afficiant, hos bell-
los prosequantur: icta neque impedit
privatos, quos minus illi ultimæ favi-
tix malorum principum & magi-
stratum rerum est.

Ob religionem autem si omnino
superiores arma humere non licet,
neque licebit ipsis superioribus arma
humere adveras alli pariter super-
iores ob religionis diversitatem bel-
licum moventes. Fratres igitur bi
liis placate, nos impune lacernentos
& abjugandos Turcis Mahometico-
ismum imperantibus. Et condemne-
mus Constantium, quod defenden-
di a perfeczione Christianissimi gra-
tis, arma lumpist in affinam furum &
collegam imperatorem Licinium:
quia nonimum absolivit Ecclesià cum
per laudavit & obnoxiam se illi pro-
fecta est. Nec potest hic dari sinon,
quæ magis liceat superioribus in
subjectos per religionem causam fa-
vite, quæm per aliam quoniamque
imposantiam. Immor per illam mi-
num licet, quia solus Deus se super-
ystem est & imperium in confessione
habet. Porro qui Religionem
petit fidentia, idem perf/ hora, perf
vitam, petet conjunget & liberet,
Si ergo licet in gravissimo & certissi-
mo discriminis resitire superius
ob bona, conjunget, liberet, vitam
defendam, (uti concedetur auctor)
quoniam exdem causæ causa reli-
igionis sunt perpetuo conjuncta,
ctiam in ultimo & certissimo discrim
mine ob religionem, si non per re-
ligionem, certe per illas alteras cau-
sas resitire licet superioris intolerabil
li faveit proiecta religionis bona &
vitam involunti.

Christi & Apostolorum & præ-
emororum Christianorum exempla nii
hil juvant, quia illa verumt in
Ecclésia constituta, nos in Ecclési
a constituta. Illam quam singulari &
humillimi homines (ita Deo placi-
rum) in eam colligerentur, non o-
porter infamarem fatale rebellioneibus
muti potei quam illiæ crimen Ecclesi-
a esset diu patiendo, non oporter
ter eam beneficium Dei incompara-
rabile, profexit & vires ad illud
tandum dedit, per ignaviam amit-
ter.

Quod Christus per humilitatem,
per patientiam & ac suos ad tempus
pauzando tanquam ovæ ad lanic-
nam, visit potestates mundi & te-
nebrae, miraculum est non mi-
num quam lingueum donum, quam
Saudando iugates, excitando morte-
nes, liberando energumenos, & in
superíus mundum. Ut ergo
nunc in docenda dilectissima reli-
gione Christiana non espedi-
dam, donec cædem miracula Dei
nobis represelet, sed ordinatis fun-
diorum vias & confusio disciplina
utebdam est: nunc in defendenda
vestrae agn-apparati & libertate con-
finiit manibus infinita sedentia illi-
lis, quibus Deus non modo pro to-
cis, sed etiam pro arius vitas & opes
dedit, nec operiendo miracula quor
Deus sic quodque dat, sed illis, qui
vit & instrumentis & labore cuncta
cuius rei propria attingit. He-
bræos, sub Pharamo eades & con-
tumelas & injusta opera, cum rari-
ïlibus verberibus, tolerar vultur Deus
úno in adventum Mosis. Noluit
bodo pugnæ Agrypinnie vincere:
Rubrum mare mandata sua pergeret
& uulgarem esse juxta: ac idem
eado sim in terram promisit per al-
a adversus religionis oppressores
aduint. Neque hoc infirmat martyria:
nume genus eft martyri in famulo
& solo propitio delucendi lu-
cem Evangelii concessis occumbe- te quamvis armatum. Quod si qua- ndo ab inerentibus & mea patientia martyrium exceptu vale, id non magis meretur alios quin fata possunt, ut vi taceant, quam quod quodam naufragio, pestilentia, alios morbo evocat, id non prohibet alios, quon- minus medicinis & omni probata via ad salutem praestatur: quod quodam sub iniquo judice probis & innocentibus finit opprimi, id ni- lili vetat, ne alii iam innocentiis judicio defended. Neque vero non interdum privatis an populis ob religionem infeclam: nam illi suo fato occidunt, populis etiam poIterem.

Pratere quod Christi exemplum in jurisam patientia non tollit jus belli gerendij omnem in universum, adverto quosquis aggresores, ne qui- dem tollit jus belli gerendij adversus superiores in ultima diecimine ob religionem. Ratio est quia Christus non tantum injustis & superibus poterat, sed etiam & velut ex iure judiciis, neque tantum ob religio- nem, sed etiam ob illorum individuam & malitiam. Deinde non dicit, si superius ob religionem tibi ad- pater in altera maxilla ducetis: non dicit: Quod licet gladium adversus sup- eriores religionis causa, sed simplici- tes & sine exceptione. Si quos duce- sus: Quis tulerit. Quer ego respondent est ad hae loca, pro fato te factum fur- vando iure belli csquenque, eadem et & pro tervando iure belli in superiores, & intolertandam iuris- tiam religionis ergo.

Christus fugam concedit, inquit: ago necus: uter fugam nihil: hoc hic fuga, nus Evangelium nemenim. 11. Si praecipit nihil extra fugam, ne quidem ut pecunia reprimat liberatam religionem & conficiantia; itaque sem illicitiam fcarere toti seculis faciuntque hodie miferi Graeci & aliae Nationes Christianae sub Turci- co imperio, qui tributo perfectionem evadunt. Quod si hoc durum est adhucmare, siadem est, illud temere pronuntium esse. III. Quin amo quia fugam concedit, non re- quirit merum & solam patientiam: sed per synedrochon speciei concedit honesta raiones subter fugientes, & hoc genus tyrannis, quoniam non planum ac liquidum eft, placifice Deo, ut monte nostra tenebimur, veritati dermus. IV. Quia fugam concessit, ostendit certe suam exemplum non vocate nos ad omnes omnia eventus patientiae, quam ipse predisit: noluit enim fugere. V. Fugam concedit illis, quibus nihil patebat prexer fugam: quales erant primi ejus disciplinat virium in- opes. His igni fugam concedendo non veult alios suo bono uti.

Quanto melius facerent tyrannis- dus patroni, si Christi exemplum proponenter persecutoribus & imperantibus religionem noluit ille vi in formandai & propaganda Ecclesia uti, noluit ignes & gladios ad- habere, cum facile possuisset. Itaque exemplum Chiraldi magis obligat Principes ad non eviendum ob religionem, quam subiectos ad imitandum eum patientiam omnis, quam magna patte miracula eft.

Lucus Fetti tot versibus solarii continet illis, quorum constanci & martyrio Deum velle amplificare gloriam suis certo confitar, quia il- lis stabuit omnem externam opem defendenda vita, & eosdem ad hanc ilam patientiam praestitit nuntium & S. Spiritus extraordinaria ope confirmat. Sunt autem vix, quibus utitur Deus ad amplificandam glorio- sum suas, multas. Nec si scriptura, cum unam carum laudat, alias tollit. Idem Deus, qui modo monstrat quid possit in infinitis, magnam illis animus adversus calamitates & supplicia praefante, modo monstrat quid possit in fortibus, victoriam ilium per anima juxta largiendo.

Ad exemplum illud primorum Christianorum tam specielle propo- situm respondet Milronus, eos non potuisse, quia quid impotent ubi posituisset, fecisset: deinde qui non fecerint, non obligare nos ad imitandum. Et certe non potuerunt. Homo- mines humiles, tenues, viles, igno-
9. Quare Christianis veteribus, qui recentes ab Apostolorum & Apostolicorum virorum disciplina eorum præscripta & intelligebant melius & perfectius implebant, summam iuriam fieri puto ab iis qui quo minus ipse se defendent in certissimo mortis periculo, vires putant illis, non animum defuisse. Imprimis certe & impudens fuisset Tertullianus, si apud Imperatores, qui eis rei ignari esse non poterant, ita confidenter a suis eftent mentiri: Si enim hosves & apertis, non tantum vindices occultos agere vellemus, desset nobis vis numerorum & copiarum? Plures nimium Maior & Marcomanni, ipsique Pertici, vel quamquam unius ramei loci & suarum suas gentes, quam socius orbis i. Externi sumus, & vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, concilia, castra, opia, tribus, decurias, palatium, senatum, forum: sola voles reliquias templo. Cui bella non idonei, non prompis sui necessanism, eiam copias impares, qui cam libenter aut cum. Si non apud istam disciplinam magic occulti liceret quam occidere i. Sequitur hic quoque magistrum saum Cyprianus & aperte praedicat: Inde eft, quod nonnumquam, quando apprehenderit, relutiatur: nec se adversus insidias violentiam veferat, quamvis nimius & copiosus non sit populus, uticipit: Patientes facit de securitate utione securitatem.

Inme bile vulgo, pauci etiam, cum multa illa effent, s i cum peeres comperentur, desperi & desiste, sinee porre & concilio, candelinis coque non numerosis coetibus coentes, imbellab & inermes, nullo capit prater faceret ex eadem vitalitate lecitos: ad hae nihil aliud cogitantes, quam poscenturiam prifinis viser, ipsum metumque fitur, excipiantes quique se viarum novilium dicere; caque de causa deficientes negotia, abhorrentes a coniugios, a generali Republica, a militia, abicientes pecuniam & rem familicem, denique nihil facientes, quorum causa Tyrannos odimus, & defensionem nostram parasimus: interdum improvide ut simpliciter, quae Christiani non simpliciter contemnentisset, fed compereret, si habere non posset aliqua conscientia, & si ea Dei responserat. Itaque non modo vires illas, sed & animum relictum illas defuisse facile credo. Nec poterant, nec si poeisset, volubilis, nem tam qua interdum postabant, quam ob nimium martyril

Ambitionem. Sed aliter egerunt, postquam imperatores fessi sunt Christiani, et ipse quoque publica munera administrando potentiam nacti sunt.


10. Nec minus egregia sunt quae in cando fementiama habet Cyrillus in locum Johannis de gladio Petri. Thebaus legio, ut acta nos docet, militibus confablit sexies milies sexcentis sexaginta sex Christiatis omnibus: Quia, cum Maximianus Caesar apud Octodurum exercitum compelleret facer diis falsis facere, primum Agaunum iter arripuerunt: & cum eo missus Imperator qui eos ad sacrificandum venire jecerat, ipsique eid facturos negaret, Maximianus decimum quemque jussit interfici per apparitores: qui nemine repugnante facile imperium sunt executi.
11. *Mauritius ejus legationis primicerius, quo Aggnum vicus Mauritiit dictus est poeta, narrante Eucherio Episcopo Lugdunensi, eo tempore commilitones sicalocutus estur: Quam timui, ne quisquam, quod armatis facile est, specie defensiones,beatissima fueritis manus obtiam afferte tentaret? jam mihi ad hujus rei interdum Christi nostri parabatae exemplum, qui exemplum magis Apostoli gladium praepa- cie prorsce veritatem: docens, maiorum armis omnibus Christiana confidentia esse virum, ne quisquam mortali operi mor- talibus dextrae obseruerit, quin ino capiti operis fidem perenni religionis completer. Cum hoc supplicio perairo Imperator superstitibus imdem quando preciperet, fes omnes respondent: Milites quidem, Cesar, tu sumus; et ad defensionem Repub- licae Romana arma suscepsi; nec quinque aut defensores bellorum aut praecipues militiae suae atque ignava formidinis merueimus subire flagitium. Tuis etsim obtemperares prem- cipius, nisi instituti legibus Christianis dannonum cultus et aras sempem pollutas singularis vitaremus. Comperimus praeississe, ut aut sacrilegio pollueris Christianos, aut de denis interficis ut velles terrere: Non inquiras longius latitantes: Nos omnes Christianos esse cognoscere habebis poestis tua subita omnium corpora; autorem vero suum respicientes Christum animas nostre neciebimus.

12. Tum

Grotius Notae.


Gréogvii Notae.


Adhuc rei] Ut probarem hujus- modi defensionem illicistant esse.


Quisquam mortali] Leg. im- moitaet.


Fuletus fugatius] Quae non tam viuennarn quam Christianorum crucem colentes & insistentur.

CAPUT IV.


13. Sequitur poft hac laniena in non repugnantes, in cujus narratione hac sunt Eucherii verba: Ne sibi puniremur multi- tudes non obrinunt, cum inulcums (male editur mulcereum) esse soleat quod multitudo delinquit. In veteri Martyrologio res ca- dem sic narratur: Cadebantur itaque passim gladii non recla- mantes, sed & depositis armis servientes persecutoribus vel interitiis corrupte patientes, non vel ipsa suorum multitudine, non armorum motione elati sunt ut ferro conscentur adversae ju- stitia caussan, sed hoc solum reminiscemur, se illum confiteri qui nec reclamando ad occisionem duces est, & tanquam agnus non apurerit os suum, ipsis quoque tangeram grex Dominicam ovium laniari se tangeram ab irraentibus lupus passis sunt.

14. * Valens impie & crudeler fuiit in eos qui secundum Sacras literas & Patrum traditionem in diem proximam ferebantur, quop-
quorum quamvis maxima multitudo, nunquam se armis tuta-
ta est.

15. Certe ubi patientia nobis praebiitur, scete adduci vi-
demus, &c a Thebaeis militibus adductum jam audivimus Chi-
isti exemplum, ut nobis imitandum, cujus patientia ad mor-
tem se extendit. Ac qui ita animam perdit, is vere eam acqui-

tivisse a Christo pronuntitatur. Diximus fumnum imperium
tenentibus se resit lire non posse. Nunc quodam sunt quae lecto-

rem monere debemus, ne putet in hanc legem delinquere eos
qui revera non delinquant.

VIII. Primum ergo, qui principes sub populo sunt, sive ab
initio talem acceperunt potestatem, sive posita ita convenit,
* ut Lacedaemon, si peccent in leges ac Rempublicam, non
tantum vi repelli possunt, sed, si opus sit, puniri morte: quod
Pausanias regi Lacedaemoniorum contigit. Atque hujus gene-
ris cum fuerint vetustissima per Italiam regna, mirum non
est, si post narrata crudelissima Mezentii facinora sub jungat
Virgilius:

Ergo omnis * sariis surrexit Etruria jüstis:
Regem ad supplicium praelent mortem reprehens.

IX. Secundo, si rex, aut alius quis, imperium abdicavit,
aut manifeite habet pro derelicto, in eum post id tempus omnia
licent qux in privatum. Sed minime pro derelicto habe Rem
sensendus est qui eam tractat negligentius.

X. Tertio, exstimat Barcaius, si rex regnum alienet, aut
alii subjiciat, ammitti ab eo regnum. Ego hic subfistito. Nam ta-

GROTI NOT.
Ut Lacedemoni] Plutarchus Ly-

Ando: ut Zmyngnii vel Sancii

etiam megistyx saecularum, si

h"l"ntentias bavitos sic Tragôi

hjor: Spartanum regem ad capitum judi-
cium vocant, quod iste dicitur ju-
git Tegam. Ideo Sulla: "nobilis

Smyrnii etiarchorum, quius aepi-
cavet flum deyn, ut ab Scarpens,

etiam etiam hujus et hujus

iniquitatem,sic Hyl$ regis:
quibustum regibus Spartanum regnum
admodum ubi sequent regna, quispe ab-
identes nitidissimie hanimus. De Agide
injuste, sed damnato tamen, vide

cundem Plutarchum. Molynece re-
gem index puniendae. Mela lib. 11.

Furii surrexit Etruria jüstis | Ex

arulpex Etruscus inc Mezentian in-
surgentibus:

Quos fustis in hostem

Fuit alio.

GRONOVI NOT.
VIII. Pausanias] Non fuist rex,

sed regis Flabachi Leonida geniti

nutor & patrocellis. Agidi, possibil

dicere, de quo Plutarchus. In esti-

lium ejus Demaratus Jullin. 2. 19.

Pausanias alius Jullin. 6. 4.

Furii jüstis ] Rebellione excusan-

da.

IX. Imperium abdicativ ] Ex hoc
capite accufatus Dionysius minor

apud Jullin. 21. 1, & apud Quinti-

lium dec. 267. Fiere ad actuem de-
potestas tyranndie.

Pre derelicte] Ut Henicus III. re-
gnum Polonia, cum audita morte

fratris Caroli IX. clam Cracovia se

subduxierit a. C. 1574. Itaque Po-

loni frequenti anno alium regem

creantur. Thuman. 34. & 61.
§. XI. XII. XIII. CAPUT IV.

Iis aedibus, si regnum elefionem aut succensoria leges deferatur, nullus est; quae autem nulla sunt nullum habent juris effectum. Unde de usufructuario, cui regem talem similem diximus, verior mihi videtur jurisconsultorum sententia, si extraneo jus suum cedat, nihil eum agere. Et quod dicitur ad dominum proprietatis reverti usumfructum, intelligendum legitimo tempore. Si tamen rex reipha etiam tradere regnum aut subjicere moliatur, quin ei refici in hoc poscit non dubito. Aliud est enim, ut diximus, imperium; aliud habendi modus, qui ne mutetur obilare potest populus: id enim sub imperio comprehensum non est, quo non male aptes illud Senecae in re non dissiparetur. Lib. ii. simili: Et sparendum in omnibus patre, in eo non sparendum quo controv. efferitur ne pater sit.

X. Quarto, sit idem Barclajusamitti regnum nisi rex vere hostili animo in totius populi exitium feratur, quod concedo; consilere enim simul non possunt voluntas imperandi & voluntas perdendi, quare qui se hostem populi totius profitetur, is eo ipsa abdicat regnum, sed vix videtur id accidere posse in rege mentis compote, qui unipopulo imperet. Quod si pluribus populis imperet, accidere potest, ut unius populi in gratiam alterum velit perditum, ut Coloniasibi faciat.

XII. Quinto, si regnum committatur, five ex felonia in eum cujus feudum est, five ex claustula posita in ipsa delatione imperii, ut, si hoc aut hoc rex faciat, sibi debitis omnium obedientia vinci solvantur, tunc quoque rex in privatam personam recidit.

XIII. Sexto, si rex partem habeat summi imperii, par-

GROTESQUE NOTAE.

Si rex vere hostili animo in totius populi exitium feratur | Pari de causa tribunos plebis qui sit ipso jure delinere esse talem ingeniose defendit Graecus, cujus verba digna lectori apud Plutarchum. Johannes Major in libro iv. Sententiarum dicit, non posse populum a se abdicare potissimum defendendi Principis in causa quod ad destruendum verget, quod commune explica ex his quae hor loco dicuntur. Si hoc aut hoc rex faciat Vide de regno Attagonii Marianam libro viii.

GRONOVII NOTAE.

X. Elefionem aut Ubique libris moribundus modus suscedendi vel per lectionem, vel per nativitatem, denitutus & intraductus est.

Nonus est: Perinde habetur & rem relinquit integrum, ac si non interesseisset.

Instit. de usufruct. §. 5. fruitor. L. usufruct. 65. D. de justo dom.

Ut diximus ] Cap. precedente, n. 11.

X I. Hassem populi totius ] Ut Cagliula qui opus habuit populum Romanum habere unam servitutem. Sueton. 16.

XII. Si regnum committatur ] Incidit in causam commiatae, ut possit revocari a majore domino, qui possessori donaverat, vel ex illo caussi, quo contingente afficius est rex & regno cellimum. Cap. preced. n. 16.

XIII. Partem habeat ] Ubique diversum est imperium in partes potentiales. i. 3. 17.
partem alteram populus aut senatus, regi in partem non sua
involanti vis julta opposi poterit, qui eatis imperium non habet. Quod locum habere censeo, etiam si dictum sit; belli po-
tellatam penes regem fore. Id enim de bello externo intelli-
gendum est: cum alioqui quisquis imperii summi partem ha-
beat, non possit non jus habere eam partem tuendi. Quod ubi
sit, potest rex etiam suam imperii partem belli iure amittere.

XIV. Septimo, si in delatione imperii dictum sit, * ut cer-
to eventu refitii regi possit, etiam si eo pacto pars imperii re-
tenta censerii non possit, certa retenta est aliqua libertas natura-
lius, & exempta regio imperio. Potest autem qui jus suum alie-
nat & jus pactis imminuere.

XV. t. Vidimus de eo qui jus imperandi habet aus habuit.
Refut ut de invasore imperii videamus, non postquam longa
posse fione aut pacto jus aciatus est, sed quamdiu durat in\njustus, possum, si quidem domus possidet, actas imperii quos
exercet, vim habere possunt obligandi, non ex ipsius jure quod
nullum est, sed ex eo quod omnino probabile sit eum qui jus
imperandi habet, ·five is est populus ipse, ·five rex, ·five sena-
tus, id malle, interim rasa esse quae imperat, quan legibus
judicisque sublatis summam induci confusionem. Impobat
Cicero Syllanas leges, ut crudeles in proscriptorum libera, ne
honores peterent poscent. Servandas tamen cessuit, affirmans (ut

PIA, de
patria, cit.
§. 26.
Suum de
Legibus, lib.
311, c. 10.
m. 9.
Lesse de
judic. & ju-
te, l. 11.
c. 29, dub.
s. 73.

GROTII NOT.
Partem alteram populus aut Sena-
tus.] Exemplum habes in Gennate
república apud Beazum libro xviii.
in Bohemia temporis Wenceslai his-
torie libro x. Adde Asinimum insi-
tutionum Moralium lib. x. cap. 8.
& Lamberti Scabinburgensis de
Hentico iv.

Ut certa eventu refititi regi possit
Exempla vide apud Theverum historia-
um cxxxi, in narratione anni
1531. civ; & libro cxxxi, in
anno 1531. dec. utrumque de Hun-
garia apud Mejicam narratione
anni c. cccxxix, in Braban
tia & Flandria, narratione anni ccc
1531. eexit, in ordine inter re-
gem Galliæ & Carolum Burgan-
dum. Addte de Polonia quæ habet
Chytraeum Saxonicom xxiv. & de
Hungaria Bonifatius Decadis iv. li-
bro xv.

GRONOTII NOT.
Etiam juxta illum f. Hic excusatut
Barneveldio inter crimina obieci,
Waergelders, Got. Apol. c. 10.
XIV. Quæ jussum alienat] Ut
populus regi.
XV. 1. Postquam longa ] Temp-
ore ac pactis inter iudicem & supe-
rios cum jure jurando intercedenti-
bus speciem jure imperantis fìbi cir-
cumdedit, sed dum metu sòlo pa-
rentium & laetitiae, atque obnoxios
premit.

Quod nolium est.] Livius 3, 39. de
decemvirs: privatisque a se aduert.
Cap. 41. imaginarium suos.
Quis jure imperandi habet] Et eo in
praxibus foedis est.
Id reale ] Tam favere ac benevo-
lem esse republie, adeoque fidele
re tranquillitate status asmissi, ut ma-
lit in eo vel latroni obliquum pra-
flari, dum privati sumum quisque
neant, quam dragatis esse, vinque
& injustitiam regnare.

Cicero Syllanas leges ] 2 de l. agrar
Hil 2.
§ XVI. X V I . C A P U T I V .

nos doceet Quintilianus†; ita his legibus continentur statum civitatis, ut his loquitur ipsa stare non posset. Florus de ejusdem Sol. cap. 1. in actis: Lepidus ait tam vires rescindere para.tabat, nec immemorit, si tamen posset sine magna clade republica. Et max: Exspectabat quia quasi sancta pars reipublicae rescissere quemodocumque, ne ulterius curationis ipse rescindenteretur.

2. In his tamen quae ita necellaria non sunt, et pertinent ad raptorem in iniqua possestione firmandam, si fine gravi periculo potest non pareri, parendum non est. Sed an talem raptorem imperii vi deicere, aut denique occidere licet, quaeritur.

XVI. 1. Ac primum, si bello injusto, et qui juris gentium requisita non adint, imperium arripuerit, neque pacio ualla sequuta sit, aut fides illi data, sed sola vi retinacur posset: videtur manere belli jus, ac proinde in eum licere quod in ho.lem licet, qui a quolibet etiam privato jure potest interfici. In reus majestatis, inquit Tertullianus, et publicos hostes. Apolog. omnis homo miles est. Sic et adversus militiam defensores, pertinentibus, quis dicat, quando licet uni- enique. C.

XVII. Idem cum Plutarchoe, qui ita sentit libro de fato ad Pisonem, statuendum cenisco, si ante invasionem lex publica exifterit, quae unicaque potestatem facit occidenti eum qui hoc aut illud quod in alpectum cadit ausus fuerit, puta qui privatus sullentitum fibi circumdederit, accem invalescit, qui eum indemnatum, aut non legitimo judicio necaverit; qui magnificatus sine justis suffragii creaverit. Tales leges multae existabant in Graecia civitatibus, ubi proinde justa centenda fuit talium tyrannorum interficio. Talis erat theinon lex Solonis renovata post reditum ex Pyraco, in eos qui statum popularem failulissent, aut eo sublato honores gellissent. Ut & Rome

† De legibus continet] Si leges illae tollatun, turfus bellum civile sub-cundum. Sulla civibus atmis visum quodque inimicorum ejus tempes-tatem belli effugerant, eorum non mina profiscita in grandis tabula publince propositi, uti neceterentur, ingenere pecuniarum politicissim, quia quis aliquus eorum ad se caput afferrent. Tullum etiam legem, ne sic proctopriorum liberis aditus ad magnificatus & Republibicam gerentem Romam datiur, nec ficasque hi resum potentes omnia rursus turbarent, dum quas parentibus suas factas injurias meminissent, in auctores auctoribusque factores uulsum cant.

XVI. Massa (seu belii] Liv. 1, 39. Tanquam Posp. Romanos majus uulnum bellum sit, quam cam is, qui privati fases & regiam imperium habeant.

*lex Valeria, si quis injusti populi magistratum gereret; & lex Consularis post decemvirale imperium, ne quis magistratum sine provocacione crearet, qui creasset, eum jus falsque esset occidi.

XVIII. Nec minus licebit invasorem imperii interficere, si diferta auctoritas accedat ejus qui jus verum imperandi habet, siue est rex, siue senatus, siue populus. His annumerendi & regum prætorum tutores, qualis Iulius erat Jojada, cum Athalia regno depelleret.

XIX. 1. Extra hae ut privato vi deicere aut interficere licet summi imperii invasorem, probare non possum: Quia si fieri poterit, ut est qui jus habet imperii malit invasorem in possessione reliquam, quam periculosus & cruentis motibus occisionem dari, qui plerumque sequi solent iis violatis aut interfessis qui validum habent factionem in populo, aut externos etiam amicos. Certe an rem in id periculum adducit velit rex aut populus incertum est, quorum sine cognita voluntate vis justa esse non potest. Favonius dicebat, "ibi eo in huiusmodi aetatis vivi posse, jam esse bellum civile dominatus illigitimo." Et Cicero, "Mibi pacem cum civibus bella civilis utiam videtur." Ajebat T. Quintius fratius fuifse Lacedaemonem tyrannum Nabidem reliquum, cum aliter opprimi non potest quam quae gravissima civitatis, in ipfa vindicta libertatis peritura. Nec alio specet illud apud Aristophanem, leonem in civitate non alendum; si alius sit, ferendum esse.

2. Profecto gravissima cum sit deliberalio, libertas an pac placet.

Grotesci Noti.


Tyrannum Nabidem reliquum] Quod Plutarchus in T. Quintii vitae sex explicit: "Scilicet suis auctoribus & sociis domino proxime ab eo nonnullis, & praebuerat, siue gravissimo Lacedaemoni male, non profita tyrannum dixit. Non alienum est ab hoc re quod Plutarchus reperire Lycurgo, Lacedaemon cum legisfer.
CAPUT IV

placeat, ut Tacitus loquitur, & difficillimum hoc olim pro Lib. ix. 
Alcuin Ciceroni, et quamvis ardens ut probis maximi nostrum, dicit, ad Att. 
omniaeque maxime præ laudat, non quidem Albino, sed 1. vi. 1. quibus epist. 4.
Pompeiius Cato laudat. Ait enim patria ille digna
et populis laudabilia. Ad eum patria ille digna imperio
premiatur, omnimodo danda sic opera ejus demendis, etiam si civitates
omniaeque cuncta eam operem in summo discriumen adducenda sit? Non debent
singuli quod populi commune est judicium ad le rapere. Illud
vero plane iniquum:

* Dextrabimus dominos ubi servire parata
Sicur Sylla, interrogatus quid ita armatus patriam pateret, re-
spondit, id est, non eum qui regnare velat, ut eam tyrannis li-
berem.

Latine sic posuit Cicero: Tantum contendere in republica, quan-
num probare suae civitatis possess: ut nutre parentes, utque patriae
suum lib. 5. afferre portare. Qui senes & apud Sallustium exitat: Nam ut
qui dem regere patriam aut parentes, quanquam & possit & de-
libra corriger, tamen importum est, cum præterit omnes
verum mutatis cadem, fugam, atque hostiæ portantem.
Unde non longe abit illud Stalii apud Plutarchum in vita Brut.
:nam est fides non eum quod primum ac lâ-
piens, improbior & desipientium eam, in periculo & turbas
se conjiciat. Huc & Ambrosii illud non male referat: Adjevust De Off. 11.
hoc quoque ad profectione bona existimationis, si de potenti ma-

nibus eritias inopem, de morte damnationem erit, quantum sine
confusione fieri potest, ne vidamus fata salutis magis facere cau-
sa quam misericordia, & graviora infreret vulnera dum mino-
ris medicus defideramus. Thomas seditiose esse dicit inter-
dum quamvis tyrannici regimini destruccionem.

4. Non debet movere nos in contraria sententiam factum
Aodis in E glandore regem Monbatarum. Nam aperte testimonii
faceretur, hunc Deo ipsi vindicem indicatum; mandato scilicet speciali.
Neque vero coniat hunc Monbatarum regem nullum jus imperandi ex pacifice habuisse. Nam & in
alios reges Deus per quos voloet ministros sua judicia exsequi-
batur, ut per Jehon in Joramum.

GROTI NOT.

Dextrabimus domino ubi servire pat-
ntatem] Plutarchus Catonic Major de
Antiocho Magna: Etruscae rubis
visque inquit. Sallustii: sed ita
dictum: helle praetextum somninet, libe-
ratim Gracem, libertatis non agentes.

GRONOVII NOT.

Dextrabimus] Lucan. 1, 330.
XX. Maxime autem in re controverfa judicium fibi privatius sumere non debet, sed potestatem sequi. Sic tributum solvi Casari Christus jubebat, quia eius imaginem numnum preferebatur, id est, quia in potestaione erat imperii.

Grotii Notae.
Quia eius imaginem numnum praeferebat... Centurium hoc indicium potestationis vide in historia Gemmae... Biebernum libri XVIII.

Gronovii Notae.
XX. Potestatem sequi] Eum cognoscere jutum dominum, qui rem tenet.

Caput V.
Qui bellum licite gerant.

I. Belli causas effectrices alienas esse principales in suaere.
II. Aut in aliena.
III. Alius instrumentales, ut servos & subditos.
IV. Natura jura neminem ad bellum prohiberi.


II. Sed & alteri prodelesque possimus non licitum modo sed & honestum est. Recte qui de officiis scripturum sunt, nihil esse homini utilius homine altero. Sunt autem diversa hominum inter se vincula que ad mutum opem invitant, nisi & cognati ad opem ferendam coeunt, & vicini inclamantur, & quaejudicem civitatis sunt participes; unde illud, Porro Qui
eret.

Gronovii Notae.
Voluntatis actionibus] Que sunt ex oportunitate & sunt materiis subiecta virtuti morali, in quibus veratur bonum & malum, honestum & inhonestum. Nam sunt aliis actiones intellectus, naturae, manum.

§. III. CAPUT V. 157

res, & quiritari. a Aristoteles dixit oportere quemque, aut a Rhet. ad pro se arma fumere, si injuriam acceperit, aut pro cognatis, Aet. c-4 aut pro benefactoribus, aut sociis injuria affectis auxilia ferre. Et * Solon docuerat beatas fore republicas, in quibus alienas injurias quique suas eximimaret.

2. Sed ut extera defunt vincula, sufficit humanæ naturæ communio. Ab homine enim nihil humani alienum est. Menandri dictum est:

Injuriarum se improbis auctoribus
Reponeremus ulteriorum singulis,
Nosque partantes sari quod sit alteri,
Inter nos juneli conspiratis viribus,
Non praevareret inoentia impetus
Audax malorum, qui custodit undique
Fuisse parnas quis merentur pendere,
Aut multis posterius esset, aut pauci admodum.

Democriti hoc vero Adversus dixit: * Eodeis * in quantum, nos quod nos detur, & a sebus: Injuria opprissit e liminde to defendere pro viribus oporet, & non negligere: illud enim ius habemus bonum est. Quod sic explicat & Laertius: Dei nos qui e veteris animalibus sapientiam non dedit, naturalibus ea munent ab incursu & periculo tutiorem generavit. Hominem vero quia nudo fragilemque formavit, ut eum sapientia petius instrueret, dedicavit prater carus hunc praeceptum assecritum, ut homo hominem tuaretur, diligat, sovet, contraque omniam pericula & accipiat & praeceperit auxilium.

III. Instrumenta cum dicimus, non arma hic intelligimus, & si quae sunt his familia, sed eos qui ita agunt fuerunt voluntate, ut ea voluntas ab altera pendet. Tale instrumentum est patri filius.

GEOVII NOTV. 15

Solon. Verba luxe Plutarchus referit: * quot in secedere viator veloci 

lius, pars quippe ejus naturaliter, tale & servus, quasi pars ex lege; nam hicat pars non tantum pars est totius cadem relatione qua totum est totum partis, sed hoc ipsum quod est totius est; ita poiesio est aliquid ipsius posidentis. Democritus:

V. Necdubium quin naturaliter omnes subditi bello adhiberi possint, sed quotidem specialis lex arcet, ut olim *Roma servos, nume pallim *clericos: quae tam lex, ut omnes ejus generis, cum summe necessitatis exceptione intelligenda est. Et hae quidem generaliter de auctoribus & subditis dicta sunt: nam quae specialia sunt suis locis tractabantur.
§ 1. HUGONIS GROTII
DE JURE BELLII AC PACIS
LIBER SECUNDUS.

CAPUT I.

De belli causis, & primum de defensione
fui & rerum.

I. Causa belli justifica qua dicantur.
II. Eam oriri ex defensione, exactione ejs quod nostrum
est aut nobis debitum, aut ex
paua.
III. Pro vita defensione bel-

IV. Contra aggressorem so-

V. In periculo presente, & certo,
non opinabilis:
VI. Item pro integritate mem-
brorum.
VII. Maxime pro judici-
tia.
VIII. Licite omittendi, defensione:
IX. Defensionem illicitam esse
interdictum adversus personam
publica salvo utilem, ob legem
dilectionis.
X. Interdictionem Christianis
non esse licitam ad arce-

I. ENSIAMUS ad causas bellorum, justificas intelligo: nam sunt & aliae quae movent sub ratione utilis, distincte interdum ab illis quae mo-
vent sub ratione justi: quas inter se, & a

GRONOVI: NOTA.

I. I. Justificae. Que efficiunt, ut
bellum jure habeat, salva fide &
conscientia genti judicetur.

Qua movent sub. Inclinet ad bel-

lum dum persuasum & esperata utili-
tate, separata ab illis, que pra-
texutur ad causae justissimam proban-

dam.
*belli principis, quae erat cervus in bello Turni & Ænei, accurate dilinguit Polybius. At quamquam manifellum est harum rerum discrimen, voces tamen confundit silens. Nam quas causas dicimus justicas, etiam principis dixit Livius in Rhodiorum oratione: Certe quidem * vos essis Romani, qui ideae felicia esse bella visra quia justa sine pro nobis fertis, nec tantum est rerum quod vincatis, quum principis, quasi non sine causa satisfiat, gloriamini. Eodemque iennu τινας polypus dixit Elianus libro xii, capitae 53. & Diodorus Siculus libro xiv, de bello agens Lacedaemoniorum in Eleos eadem vocat *Ἀώνιτες & Ἀκραίας.

2. Hæ justitiae causæ proprie nostris sunt argumenti, ad quas illud pertinent Coriolani apud Halicarnassensem: *τοῦτο γόνις

Lib. viii. *τοῖς ἄθροισι μανικους *πολλεῖς ἀφοινίματος et πολλαί πάσδα ὑμᾶς ἀποθεεῖν: Id primum nobis erudium arbitror, ut piam & ju- biam accipiant belli causam sic hoc Demoethiens: *ἀρχῇ ἀναπλοῦνος, ὀψαλλός, εἰ δὲ πλεῖον γὰρ τὸ μακρόν τοῦ μικροῦ ἤπλου ἐπιδίωκος. οὖν ὑμῖν τὸ ἀνθρώπων τις ἢ τοι, ὡς *ἀκριβῶς αὐτουν, τις ἄλλες *ἀκριβῶς οὖν, solevit Sica etiam demorum, & navigiorum, nebusque familiis, quae subseruentur firmisima esse oportet, ita in actionibus causas ad fundamenta operet justo ac verò congruere. Nec minus hoc Dionis Callii: ἢ γὰρ *τοιαύτῃ τις ἄθροισι πάσης ὑμᾶς ὑμῶν ἀκριβῶς εἰς τῶν ἰδιομένων τῆς Ῥωμαίων ἡμῶν ἔτη, ὡς ἀκριβῶς ἄδημοι κατὰ τόν ψυχήν τῆς ᾽Ιταλίας, τέρμα τοῖς omnia tamen ἴδιοι καὶ *συγγραμμα γάρ ἡμῶν ἐν τῷ: maxima nobis justitia habenda est ratio: quia

GROVIUS NOTAR. *Belli principis] Exordia pagnis dixit Virgilius.


CAPUT I.


4. Caua justa belll subitipendi nulla esse alia potest nisi injuria. Iniquitas parte adversa justa bella ingerit, inquit idem Augu-

GRONTII NOTI.


Senecæ latris] Locus est de Benef. i., cap. xxviii. Non male fatibus Morty apologistico ii: non si dies uotis sit uotis, sed etiamne seopta in hanc nostræ, non est quæsita, sed ut hæc ut hæc.


GRONTII NOTI.

2. Ex Senatusecullis plebisque septa. ] Quid Romæ optimebar Senatum centurid eque, vel populum justitile vel plebeum scripsi, quod publico nomine recte gerentur.

Liber II. § 11.

De Grat. Auguslinus, ubi iniquitatem dixit pro injuria, quasi aedificem dixisset, cum velit dicere adhuc. Sic in Romano penali carmine: Ego vos rector, populum illum injustum esse, neque jus persolvere.

II. 1. Ac plane quot actionum forensium sunt fontes totidem sunt belli: nam ubi judicia deficiunt incipit bellum. Dantur autem actiones aut ob iurisdiction non faciam, aut ob factam. Ob non factam, ut qua petitur cautio de non offendendo, item damnii infecti, & interdicta alia ne vis fiat. Factam, aut ut reparetur, aut ut puniatur: quos duo obligationum fontes * recte distinguat Plato nono de legisbus. Quod reparandum venit, aut speciat id quod nostrum eit vel fuerit. Unde vindicationes & conditiones quedam; aut id quod nobis debetur fove ex pactio, fove ex maleficio; fove ex lege, quo referenda quae ex quasi contractu & quasi maleficio dicuntur; quae exibus capi-bus nobis contingat, ut is et id per-fatum promittat, Cic. Top. 4.

Ne ve fret Prohibitoria, ne vis fiat fine visio pollidenti, vel mort- tum inferenti in locum.flum §. Init. de Inter.

Vindicationes In rem actiones.

Conditions Leg. conditones in personam.

Quadem Conditio causa data, causa non iecta, Con. ob terram causam, Con. indebita, Con. furti-va. Has autem tantum has significat, quia majori numerum actionum in personam ex contractibus & ma-leficiis.

Ex pactio] Contrafacta, vel le (ut Mutuum, Indebitum, Com-modatum, Depositum, Legatum) vel Verba (ut stipulatio, sidejusso) vel Litteris (nominibus aut qui quis debere se scripsit, quod numeratum non est) vel Contracta (Empto, Vendito, Locatio, Condatio, Societas, Mandatum.)

Ex malefica Furtum, Rapina, damnum ex l. Aquilla, Injuria.

Ex Quis contra] Negotiatorium gelio, Tusella, Communio rei & harredicitatis, Adito harredicitatis, Su-fusio indebiti.

Quasi malefica Si judex iurem suam fecerit. Dejuxta vel edusa, damnum aut furtum in navi, cau-pons, flabulo.
CAPUT I.

163
capitibus nascuntur conditions catenae. Factum ut punctionem & accipitum dierum officium & judicium publicum.

Et in Fictalium formularum erat: Quae nec dedurent, nec solvere benef terrae, nec ferentur, nec res darsi, fieri, solvi aportueri. & apud c. 14.
Sallustium in historias: Jure gentium res repere. Augustinus cum dixit: * sua bella defensor solent, quae ulciscatur injurias: vocem ulciscendi generalibus sumpserit pro eo quod est demere: quod & sequentia ostendunt, in quibus non est numeroso partium, 1 sed exemplorum additio: Sic gens & civitates petenda est, quae vel vindicare neglexerit quod a sua improba causis est, vel reddere quod per injurias ablatum est.

I. Si corpus impetatur et praudente cum periculo vitæ non aliter vivi, s. tunc bellum esse licet utiam cum interdictio periculium inferentis ante diximus, cum ex hoc specie, ut maxime probata, oltendimus bellum aliquod privatum jurisdictionem esse possit. Notandum est hoc detentio non per se, sed primum nasci ex eo quod natura quemque sibi commendaret, non ex injustitia aut peccato alterius unde periculum esse. Quare etiam illi peccato cararet, putas quod bona sive militia, aut alium me putem quam simi, aut quod inhaenia aut inominis sibi, ut evenisse quibusdam legimus, non est tali consentia etiam quod ego non teneor id quod ille intentat pati, non magis quam si ebstia aliena periculum intenteret.

IV. 1. An e innocenter, qui interponit defensionem aut fugam, sine quae evadet non potest, impedient, transfodi aut obteri possit, disputatur c. Sunt qui licere id putant, etiam Theologis. Et certe naturam solam si relictum, multa apud cam minor est societatis reiuspectus quam propris falutis cura. At lex dicationem, praefertim Evangelica, quae alterum nobis equat, plane id non permittit.

2. Bene autem dictum est ab Thoma, si recte accipiatur, in vera defensione hominem non occidi ex intentione: non quod non interdum, si illa falutis non soppetab ratio, non licet deflinato id facere unde morte aggressorius sit secutura, sed quod hic

**GROTII NOTE.**


**GROSSEI NOTE.**

hic mors illa non eligatur ut quidam primario intentum, sicut in punctione judicisti, sed ut unicum quod eo tempore spectet; cum is qui impetitus jam est, etiam illo tempore male debeat tale aliquid facere quo alter absterreatur, aut debiliter, quam quo interret.

V. 1. * Periculum praesens hic requiritur, & quasi in puncto. Fatoor quidem si insulteram armariapediat, & quidem ita ut appareat eum id facere occidenti animo, occupari posse ficinus, nam in moralibus, ut & in naturalibus punctum non inventur fine aliqua latitudine: sed multum falluntur & fallunt qui metum qualemcumque ad jussus occupatam interfectionem admissunt. Vere enim dictum est à Cicerone, primo de Officiis: plurimas injustias à metu profecti, cum is qui necesse alerter cogisit timere, ne nisi id fecerit ipse aliquo afficiatur incommodo. Clearchus apud Xenophonem: οὐ γὰρ οἷοι ὅντες ἀναπτύσσεται, τοιὸς δὲ ἀναφθονεῖ, τοίας ἢ ἐστὶν ἡ προδοσία, τῇ φύσει διεθνείρηται, οὐ μετὰ πάντων, ἐνδιακριθεὶσι οὕτως ἐν τοίας ὑπαρξείσι, καὶ διεστραβεῖται τοῖς ὑστά: μετὰ τὸ εἰκόνι τούτο ταύτης ἀδικίας ἀπόκτησεν, διὰ τὸν τιμωρίαν αὐτὸς, & προσεκριμένοι μαλλαί εος αὐτὸι ταῦτας ταύτας τινὰς τινὰς μαλακοῖς, τοῖς τοιούτοις τοῖς εἴκοσι τοῖς χίλιοι τοῖς. Insignis est illa apud Gallium Sententia: Gladiatori composita ad pugnam nugae hoc proposita est, ut occidere si occupaverit, aut occumberi si cessaverit. Hominum autem vita non tam iniqui neque tam indomiti necessitatebus circumscripta est, ut idecirco prior.

GRONVII NOT. Huius disputationis tum erat egregium vide apud Agathum. Apud Theodilidem octavo Phrynicibus: οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν οἷοι ἐν τοίᾳ ὑπαρξίᾳ ἡ κακία, τοῖς δὲ ἐν τῇ φύσει ἡ δικαιοσύνη ἡ ἐν τῇ φύσει. Eαυτοῦ ἐν τῇ φύσει ἡ ἐν τῇ φύσει ἡ δικαιοσύνη ἡ ἐν τῇ φύσει ἡ δικαιοσύνη ἡ. Caritatem invidia si ipse jam in vita pro ipsi adoleat periculum quae & hoc & alium quid vim aggerespat petione, quam ab hominibus immature periculi perdi se fitat.

prior injuriam facere debes: si quam nisi faceris, pati possis.

Cuir. Quia et Apud Ciceronem alio loco non minus recte: 

Lib. v. de

refutatione.

Ei igitur qui dixerit, de quo, quis, necesse est, 

Xeh, hic est xeh, hic est hic hic

Te si, ut ait interficere. 

Voluisse faceret et tibi, ubi tempus foret.

Cui geminum eis Thucydideum illud: tu mecum ce donec et

Lib. vii. 

inquit, ego est ego est ego est ego est ego est

Lib. iii. 

quae Graecas civitates inceperant disertae explicat, ponit et hoc

in vitio: c.u. "qui, mohionem offende, ea, tamen quia

Lib. i. 

ludatur, qui malum facinus, quod facturus esse alter ipse occupat.

Livius: * Cavende ne mutuant homines, metundos ultro se efficiunt, 

et injuriam a nobis repulsam, tamen aut

Lib. iii. 

facere aut pati necessis sit, injustissimus sit. In tales non male

convenit illud Vibi Crispiii a Quintiliano ludatur, quia tibi

sae simere permittat? Etiam Livia apud Dionem ait, infamiam

cos non effugere qui facinus quod timet occupant.

2. Quod si quis vnum non jam praetentem intentet, sed

conjurasse aut insidiari compertus sit, si venenum florere, si fal-

sum accusationem, fallum testimonium, inquum judicium

modiri, hunc nego jure possi interfici; si aut aliter evadi per-

culum potest: aut non certum sitis est aliter evadi non possit; 

Plerumque enim interposita temporis mora ad multa remedias, 

ad multis etiam causis patet, ut dici solet, inter os et olim, 

quamquam non defunt & Theologi & Jurisconsulti qui

indul-
indulgentiam suam longius extendant. Sed & altera, quae melior turitur, nec sententia est, suis non caret auctoribus.

VI. Quid dicemus de periculo mutilationis membri? Sane cum damnum membra, profectum est precipue, valde fit grave, & vitae quasi aequiparabile: adde quod vix sciri quian non periculum mortis poit le trahat, si alter vitari nequeat, putem intentantium periculum occidi recte poe.


VIII. Quod autem diximus supra, quanquam occurs parantem occidere licet, laudabilia tamem cum facere qui occidit quam occideri malit, id nonnulla ita concedunt, ut excepitant personam multis utili: Sed mihi hanc patientiam contrariam legem omnibus illis imponere, quos vivere aliorum interesse, parum tumut videtur. Itaque refringendum id arbitrari ad eas quorum officium est ab aliis vim arcere, quales sunt focii.

GROTESQUE NOTAE

**Pudicitia vita adequat | Seneca de beneficiis primo, capite undecimo: Prouinta ab his suis sine quibus sejunctus quia coire, sed ut suas potest fit, tantumque libertas & pudicitia, & mors humana. Paulus Sententiarum v. tit. 381: qui latrocinum sedem solius inter missionem, vel alium quemlibet flumum inuenta sedem occidit, puerum non placuit, Alius enim vident, alius pudorem publico faciunt esse defendi, Augustinus libro 1 de Libero arbitrio: Lex initia potestatem vel vitari ut latrocinium, ne ab espese occidatur, occidit, et cuncta viue aut fermina aut veluti eis flumina inuenta simulatem, autem autiam flumum, si posset, internam.


**GRONOVII NOTAE

**Indulgentiam suam** | Plur haec in re n. 5, concedunt quam sanam ratio permetitur.


**Faminius** | Ur à Chiomata Osia gontian Gallogazicorum regum usum. Flor. 2.11.

VIII. Occis quam occisit | Melius occids quam occidere injuria; non melius occisi injuria, quam occideri jure. Sueton. de Tito 9. Nee autem posset quemdam nec necesse esse quam in his interdium uicinienti causi non deri, sed peritum se potius quam peritum adiurans.

**Exceptum pertinax** | Sententiam illam, quem supra ac vivere mulorum interit, potius occidere quam occidi se pati debere.

**Patientia cont reversam** | Ur debeant potius facere quam tari.

L. 4 Cum
X. 1. Contra vero evenire potest, ut quia invasoris vita multis fit utilis, occidi in fine peccato nequeat: nec id tantum ex vi legis divinae, sive veteris sive novae, de quibus egimus supra, cum regis personam sanctorum esse ostendimus, sed ipso eadem naturae jure. Nam jus naturae, quatenus legem significat, non ea tantum repsectoct, quae dicta et justitia, quam expletricum diximus, sed aliaram quaeris virtutem, ut temperantia, fortitudinis, prudentiae actus in continuo, ut in certis circumstantiis non honositos tantum sed et debitos. Ad id vero quod diximus caritas obhirringit.

L. 1. cont. 2. Nec ab hac sententia dimovet me Valquius, cum ait principem qui innocentem infultet, definere principem esse ipso facto:

GROTI: NOT.
Cum tot ab hac anima: Curtius lib. x: Sed cum tam asido magnificum periculo offers corpus, ullaque ceterum anima tradetur in caemur.

GROTI: NOT.
Socii intentu: Præsidium & commentum.

Restores: Magistratus.

X. 1. Quatenus legem: Compellit aut jubet omnino ac necessario aliquid agit & praefert; non tantummodo monet, aut quidem honositos & se indicat, 1, 1, 10.

Non extantur: Non exigite modo ea, ad quae legis civilibus adigitur, sed eis quae dictant justitiam distributiva & universalis, quila sunt dogmata moralia.

§ IX. CAPUT I. 169

do amittit principatum, nisi hujusmodi lex commissoria ab initio, cum eis potestas defeceret, dicta est. Supra 1, t. 16.

Lex id statuit: Ut sunt leges de multatis & confiscationibus.


Res deficiunt instrumenti quidem viscontra in ulla, non tamen, si subi res haecei, nec statim expeditus, omnis eis exiliationi & dignitas consequi inerit. Sic non do not esse Princeps, qui aliquum in re non se pro princepe gerit.
Liber II. § x.

just utilitas aliqur in parte deficit. Quod vero addit, republica incolumatatem à singulis propter se desiderari, atque ideo debere quomque etiam toti republicae suam salutem anteponere, non fatis coherere. Nam nostris quidem causa rempublicam salvas esse volumus, sed non tantum nostris, verum et aliorum.


X. 1. Si cui periculum immiexit accipiendae alapae, aut malis ordi, huic quoque jus effe id arcendae cum cede inimici sunt qui putant. Ego, si mera jussit aliqua expetiri, non diffentior. Quoquam enim inquaqualia sunt mors & alapa, tam qui injuria me patat assecere, is mihi eo ipso daret jus, hoc est facultatem quandam moralem adverfus se in infinitum, quae

Graece: Nota.

Exstitantium amicitiam ex sola indigentia natam] Refutat permissionem Seneca libro i. de beneficiis capite 3, & libro iv. cap. xvi.

Principes regesque: Plutarchus Pelopidis initio: *ego prope quo legem auctore & auctore ad populum* primum virtutis opus fore videbam servaturum uterra. Calidiosus de Amicitia: Si manus salutaris vocabat viri litteram in adustis membris propriis gladium immensus, ipsa sua nomen diffusa in adustum attendens, plus aliquam quam suis timibus, gladium exspect. Polli: *Prisco quia morte propria domino fuit ad morte sedebatur, voluit quidem hoc fari, sum suam salutem animae sua quam liberationem alieni corporis ut causa constitutum, cum earn sit consciens dilet, quod salutem dominum suis debitum exhibere, sicutur etiam consuevit rationi, quod sua vita corporali vitam dominorum debent autore esse.*

Deinde turgua: Didichiae iustique, & maxime pro salute multorum, post quia salutis mortem in omnem corpus exponere.

Graeco: Nota.

Proper se] Proper suam ipsius commodum & salutem.


In quam respublica] Ad quam omnia potestas delata est.

Notes: Iniquo.

Graeco: Nota.

Facilitatem quandam moralem] Apollodorus lib. ii. de Lino agens: *omnis hae auctoritas non est unica aut in auctoribus* aliusque non esse nagitati quisque quod not us est in alio.
quatenus aliter malum illud à me ascerce nequeo. Caritas quoque per se non videtur nos hic obstringere in gratiam nocentis. At lex Evangelica omnino tale factum illicitum reddidit: juget enim Christus alapam accipi potius quam adversario nocetatur; quanto magis occidi cum vetat alapex effugienda causa? Quo exemplo monemur cavere à dito Covarruvia, non pati humanum cognitionem, juris naturalis non ignaram, quicquam naturalis ratione permetti, quod apud Deum, qui ipsamet natura est, non sit idem permissum. Nam Deus, qui ita auctor est naturae ut supra naturam agat libere, jus habet nobis legis praebendi etiam de his rebus quae natura sua libere indefinite quae sunt: multoque magis ut debearur id quod natura honceum est, eft non debetur.

2. Mirum autem est, cum Dei voluntas in Evangelio tam diversamente, inventiri Theologos, & Christianos Theologos, qui non modo eadem recte putent admissi ut alapa vitetur, sed & accepta alapa, qui eam impegit fugiatur, ad honorem ut aijunt recuperandum: quod mihi à ratione & pietate valde alienum videtur.

X. 1. Facultatem quaestionem Lucanus arma tentavit Omnium dat, qui juda negaver. Quod scripsi, qui iniqua para afficiere, dare jus vel facultatem moralem adversus se in infinitum, data admodum difficilissime digestionis est. Ne quidem, qui iam affecit. Dat fane jus perpetuus inimicissimes, ac perpetuam ac vicissim laddendi, quocumque modo possit sed civiliter, accursando, incrementa impediendo, officia negando. Id qui factet apud Romanos, bonus ramos & honores civis manebat. Prohibitis tamen quicquid talem pertinaciam improbam & inimicaciam debere mortales est judicabil. Ob levement injuriar externi mores uique ad fanguintem incitarre solent odium

aut leviam Graecorum, aut immunium barbarorum, inquit Cicero pro Ligatio cap. 4.

Caritas quaeque] Multo minus videtur admittendum, quod sit caritate in non obstante in hanc in gratiam nocentis. Sed adiecte, quatenus aliter malum illud à me ascerce nequeo. Fortasseigit hanc sententiam futur auctoris: dat facultatem libarem & incircumscriptam in instanti, cum conflitum in area capiendum, nec copia est circumscripti quid optimum sit, arripiendo auxilium & objiciendo quodcumque sub manu est, etiaminde, non quidem destinatione met (quae est tantum ad me ascere incuriam) sed cælo fortuito morte laderent ventile sequar: aut si manum, dum intenter mihi, praecidam, aut licenciam, ut volvas eis fat mor tale.

Caritas] Affectis illis, quae omnium hominum natura dictat esse profecianta.

Non pati humanam] Quod homo recte ratione infinitus sit eterna jus nature indicat, non potest apud Deum pro pecore laber.

videatur. Nam honor est opinio de excellencia, at qui talem furt
injuriam is patientem fec excellenter ostendit: atque ideo
nomen autem magis quam minus. nec refert si quidam corrupto
judicio virtutem hunc in primum confessus nominibus traduc-
cunt. pervera enim illa judicia nec rem nec rei axtimationem
immutant. Nec Christiani veteres hoc tantum viderunt, sed &
philosophi, qui dixerunt psylli esse animi contumeliam ferre
non posse, ut alibi ostendimus.

3. Hincetiam lquent quam non probandum sit quod a pleris-
que est traditum, defectionem cum interfectione esse licitam,
jure filicet divino (nam de solo naturae jure quo minus ita it
non disputo) etiam si quis fugere fine periculo posset, quia fu-
ga filicet ignominiosu sit, in nobili praesertim homine. Atqui
nulla hic ignominia est, sed falsa quadam ignominiae opinio,
aperinda ad omnibus is qui virtutem & lapietiam sechantur.
qua in re gaudeo me affectiemon habere inter Juriscons-
sultos Carolum Molimentum. Quod de alapia & fuga dixi, idem
dictum volo de aliis rebus, per quas vera extitimation Non
ladietur. Quod si vero dicat aliiquis de nobis, quod creditum apud bo-
nos extitimationem nonram deliberat? hunc quoque occidi
posse sunt qui docent: mendosse admodum, & contra natura-
re quaeque jus, nam interfectione ilia non est modus aptus ad
vendam extitimationem.

VI. Veniamus ad injurias quibus res nostrae imperat. Si
expletricem juftitiam repicimus, non negabo ad res confer-
vandas raptorem, si ita opus sit, vel interici posse: nam quae
inter rem & vitam est inaequalitas, ea favore innocentis & ra-
ptoris
9. XII. CAPUT I. 173

pro ris odio compensatur, ut supra diximus: unde sequitur, si id jus folum repliciamus, posse furem cum re fugientem, si alter res recuperare nequeat, iaculo profierni. Demosthenes, oratione in Aristocratem: «si t, di h: enim, ut videas, s i: desperes, non vides, ut minimum spes, adiicis, in hac auctaminis.» X i : 8 i: ma: ne, sua: manus, ut. Nee hoc per Deum durum atque injustum est, nec scripta sanctorum legis, sed et communis inter homines legis contrarium, ut non sinas uti adversus eum qui hostiliter res meas rapiat: Nec oblati caritas per modum praecessit, leges divinae humanaeque se posita, nisi res ut quantum minus valeat, ac proinde contemnere meretur, qua excitationem reque nonnulli adiicient.

XII. 1. Quis sensus fit legis Hebrae videamus, cum qua congruit & lex Solonis vetus, quam Demosthenes adversus Tironem commemorat, & inde sumit lex xii Tabularum; & Platonis fictum nono de legibus. Nam omnes ille leges in hoc conveniunt, quod furem nocturnum à diurno diliungunt. de


Furem nocturnam] Nocturnam furem idoe liceat vicari, quod non sua vix fit copia extemum adhibendum, atque idoe si occultis repertum, facilias credatur ei, qui se visum tuendae causae dicat, furem inter- emunt repertum cum aliquo instrumento, quo nocere possit.

LIBER II. §. XI.

de ratione legis ambiguitur. Quidam id unum putant spectare, quod noctu diurni nequeat is qui venit, fus sit, an ficiari, & ideo tanquam fieri possit alieni interfici. Alii discri- men in hoc positum exiunt. Quod noctu, quia fueri ignotus sit, res minus videantur possi recuperari. Mihi legum conditores nec hoc nec illud proprie videntur spectasse; sed hoc religi- umt potius, directe rerum causa interfici neminem debere: quod heret, exempli caufa, si fugientem teno prorormerem, ut illo interimento rem meam recipiorem: sed si ipse in pericul- um vitae adducer, tunc mihi licere a me averttere periculum etiam cum periculo vitae alienae: nec obstat mihi quod me in id discri- men adducerem, dum rem meam cupio retinere aut occupatus extorquere, aut aufem capere, nam in his omni- bus nihil mihi possit imputari, qui veriter in actu licito, nec cui- quam injuriarum faciam cum utar mei jur.

1. Difficrmen ergo nocturni & diurni furis in hoc positum est, quod noctu vix sit copis testium adhibendorum; atque ideo, si occisus fur reperitur, facilius credatur ei qui se vi- te tuenda causa diceret furum interstem, repertum sibi- cium aliquo instrumento quo nocere posset. Id enim lex He- braea requirit, agens de furie reperto שְׁאָרְךָ֙ עַחֲרָךְ֔ נָעָרְךָ quod quidam transferunt in perfessione, aliis forte melius, cum perfessorio instru- mento: quomodo & Jeremias 11, 14, ea vox a doctissimis Hebræorim expopitur. Ducit nos ad hanc interpretationem lex duodecim Tabularum, quæ furum diurnum occidit vetat, addita

publica in psalmis sunt pecudes, nec ina possunt custodiis, ut quæ domi sab oculis & claustris habemus. Sic noctu cum dormienti homine, &c, ut eleget Statio, manaverit animas (quaer alienæ idei commiferæ, non ipse in potestate habent) vigilat lex: &c in minore providentia domi- minorum majore metum furibus facit.

Deinde non modo aduersus no- cturnum fuerum perfusa est de- fendibile sed telo, sed inadstituam hoc habebatur legem conditores, nec intelligi potest fur nocturnum fine telo: quia enim noctu sunt omnia clausa, quomodo nudis manibus efringeret ianuam, perfidie pariter eam, dimoverit arcum & armi- ram vim. Testio ob hanc quae causam, quod noctu clausa sunt omnia, nec fine vi possunt aperiiri, fur nocturnum non intelligitur fine vi, &

quidem in locum sanctissimum. Quod enim sanctius, quod enim religiosum non intemnim, quam domus monachorum, erat hic ura fuit, hic iacet, hic die- patres, hic factum est, hic factum est, hic factum est, hic factum est continentem: hoc perfugium est ina fan- culum omnibus, ut inde aperitis nominem suo sit, inquit Cicero, in oratione pro domo cap. 41. Tum si tempus est illum fere hominum tempore, quod multa sunt, certe illud est non modo in- flum, verum etiam efferentiam, cum ve vi illata defenditur, ut idem pro Milone cap. 2.

Legislatus ex 12 tabulis ibidem sic meminit Ciceto: duodecim tabula- nem acumen fuerunt quæque modo, diurnum aitac, si tei defensori, inter- fici impune velimur. Quod me in deferentensi] Quod qua- si mea culpa in id periculo veni.
addita exceptione, nisi se telo defenderit. Adversus nocturnum ignitum praelium est defendisse se telo. Teli autem nomine fer- rum, fulcis et lapis venit, ut hanc ad ipsum legem notatum est Cajo cf. Contra ab Ulpio proditum ess, quod de fure nocturno dicitur, si quis eum occiderit, impune id ferre, id intelligen- gendum ita deum locum habere, si parcere ei sine periculo suo non potuit, nihilum rem servando.

3. Est ergo, ut dixi, presumptio pro eo qui furem noctu occidit: sed nisi forte testes aduerint, ex quibus certet non suffe- cem qui furem occidit adductum in vitæ sua periculum, jam presumptio ipsa cessabit, ac proinde is qui occidit homicidii ten- nibitur. Accedit, quod tam diu quam noctu lex duodecim Tabularum exigit, ut is qui furem deprehendisset cum clamore id declararet, ut ex Cajo diificius, nihilum ut si fieri pos- set, concurris eo fieret magistratuum aut vicinorum adauxi- lium quan testimonium. Quia vero cursumstalis de die facilis habitur quam de nocte, ut notat Ulpius ad modo indicatum Demothienis locum, idee de nocturno periculo asseveranti magis creditur.

4. Cui similis est quod lex Hebræa * puella de vi illata in agro vult credi, in urbe non item, quia clamore concursum ciere potuit ac debuit. Ad superiora & hoc accedet, quod etiam si exerat effent paria, tamen que nocte accident, minus explorari, & quia quantaque sunt cognosc possunt: eoque sunt terribilia. Lex ergo tam Hebræa, quam Romana, id quod caritas suadet civibus suis precepit, ne quem interficiant ideo duxat quia rem furatur, sed ut id ita deum liceat si is qui rem suam voluerit volut ipse in discri- men venerit. Mofes Maimonides notavit, permittam privato homini alterius interfe- citionem, non alter nisi ut servetur id quod est irreparabile, ut vias & pudicitias.


GROMI3 NOTE.
Tuba de vi in agro illata vult cre- di]. Bene im explicat Philo, ut locos frequentes exempli causa sit poli- tus, non quod ex eo solo semper definienda sit controversia. Potest enim, ut libro de specialibus legibus ille differat, & in urbe aliqua vix pati accipio ore, & in agro aliqua contentire in fluminem.

GRONI3 NOTX.
3. Div. Interdum. 4. De vi illata. Quae dicit se vi fluearam. 1311. 1. Quid vero jam de legel
ab ea permitti quod permittit lex Moysis, ut ut in aliis rebus perfectior est lege Moysis, ita hic quoque plus eam ad nobis exi
gere? Ego quin plus exigat non dubito. Nam si tunicam & pal-
lium deferi jubet Christus, & Paulus damnun aliquln injustum
tolerari potius quam litigari, quae increunta contentio est:
quo magis vult res etiam momenti majoris deferi potius
quam interici a nobis hominem, Dei effiggiam, codem nobis-
cum fanguine ortum? Quare si res servare poteat, ita ut non
videatur periculum esse facienda eadis, recte id quidem, si
alter, ut

sae & aliae. Hac non praebant fu-
res falsos. Eo primo volet respondi,
quam igitur dedit super illis, quae verba
de alapallo & omnis aitionis fuerant obducentabat, nempe alapam
efes contumeliam lecerem, necce, sed
opinione magnam. Sic tunciam etam
& pallium amissionem non maxi-
mi pretii honorum significent. At
fur nonturnus non purum tunicam &
pallium, sed aurum & argentum,
& si potest, omnem cenam patri-
familias. 11. Ordinum secundae, don-
tem de dente dictum est magisteri-
bus Deutenon. Id. Non abrogat
Christus, quemadmodum nec ab-
rogavit non occidit, non maritabatur, 
quomun ante meminit. Sed hac
omnia vindicae pravis interpreta-
tionibus Judaeorum, qui illud, de
quo agimus, applicabant male fidi
& privatim & publice. Privatim,
cum hinc fidi jus factent ob mini-
mas injurias, minimeque damna
immortalis odium gerenci. Public-
em, qui sub jugum erant Romanor-
num sedisci, quid ab his graves pa-
terentur, rebelliones cognoscent, &
coelum inuperabant, jadentes tem-
per se Abrahmi semen, & ferceran-
tum Deo populum, & immemores,
se fecund illum & alii pecussis mul-
tis, & non agnoscendo Melliam
praferre, istum fecisse. At igitur,
ne obsidere inveniunt, nempe ut
solefit obsistere iudens magis ve-
stias conscientias, quam ab ilio for-
se in bonis vestris lati eis, nec tan-
topere iudentes, ut punctatur qui
peccant, quam ut ita vestra & vi-
dicta capido exariente. Quemad-
modum dixerat ante, quae juravit
promissa: nempe ut soleitis leviter &
pretar necessitatem. Quam autem
jubet, qui tunicam auterat, ei &
pallium tradit, quae maximam des-
stram feriat, ei & lavam potest, qui
angruit ad milliares unum, addi al-
terum, non praecipit patientiam ho-
minem injustorum, ubi possunt pu-
niri, sed patientiam & eorum ani-
um in calligationibus Dei per ini-
quos potentes, nec vetat, ne accen-
tur plebanturse, sedebat, ubi possunt
plebi aut prohibebat: si illum Dei
judicio homines potentes & maio-
res legibus istis injustis nos afficiant,
us patienter seramus & anguemus,
hac everenti nobis ob pecorae nostra,
Deumque, per illam injustiitiam ho-
minem, justissima & sanctissima de-
creta fuz exequi: adeoque non efi-
feramus impatiens: adversus illas
virgas Dei, si & altum quam
perdendum sit de bonis, si duplicate
contumelia, si gemitur laboris,
parati simus suffinere, & mente atque
ore dicere: Iam Domini porta-
bo, quae pecos ex, Mich. 7.9. In
eo adeo nihil perfectius a nobis pos-
ulat Evangelium, ut idem jam pre-
ficemus sancti in vechi Testamento.
Sic David & Samuel. 16. Domina
suum ut male docent, Domini enim pra-
cipere ei ut male doceret Davidi, ut poter-
tur tune punire: sed si tempus est,
quod se humilem reddeter coram
Deo rex piissimus, non magnum
coram hominibus. Sic Jobus cap. 1.
Domini detet, Domine absque, fuit
Domini planum, ut fuit eis: et nos
men Domini beneficium.

Incruenta contentio] Llis in foro
apud judicem, cui pallium periculum
faguine ut eadis intervenit.
aliter, omitenda res est: nisi forte talis aliqua res sit, ex qua vita nostra et familia nostra penda est, quoniam judicio recuperari nequeat, forte quia fur sit ignotus, et ipse sit aliqua fine cæste rem abituram.

2. Et quanquam hodie omnes ferme, tam quidem consulteri, quam Theologi docent, recte hominem a nobis interiic postis, rerum defendendarum causa, etiam extra eos fines in quibus lex Moses et Romana id permettit, puta si fur jam re accepta fuit; tamen quin ea quum protulimus sententia veterum Christianorum feceris, non dubitamus: nec dubitavit Augustinus, cuius hae verba sunt: Quomodo apud divinam providentiam a peccato liberis sunt, qui pro his rebus quos contemni oportet humanae cæae polluti sunt? Nimium in hac materia, ut in aliis multis, cum tempore lex laxata est disciplina, et paulatim interpretatio Legis Evangelicae cæpit ad facultati mores accommodari. Olim in clericis retineri solerat, formam veteris instituti, tamen his quoque remissa est hoc nomine censura. 

XIV. Queritur a nonnullis, an non lex fatalem civilis, ut jussens vita necis, si quod caufer permittat, fuerit interici a privato, simul etiam præfect ut id ab omni culpa sit liberum. Minime vero id concedendum arbitrurus. Nam primum lex jus necis non habet in omnes cives ex quoquid delicio, sed demum ex delicio tam gravi ut mortem mereatur. Erit autem valde probabilis Scoti sententia, fas non esse quemquam ad mortem damnare nisi ob delicium quae lex per Mosam data morte punivit,
vit, addito duntaxat, aut que his sunt paria recta solutione. Neque enim videtur notitia divinae voluntatis, quae sola animum tranquillat, aliunde in hoc negotio tam gravi haberet posse, quam ex illa leges, que certe mortis poenam in furem non constituit. Praeterea vero lex nec debet nec follet jus dare, etiam eos qui mortem meruerunt privatim interficiendi, nisi in criminibus valde atrocius: aliqvi qui frustra instituta esset judiciorum sequecia: Quare si quando lex impune furem dicit interfici, tollere quidem poenam consenda est, sed non etiam jus dare.

X V. Ex his quia diximus appareat, duobus modis posse contingere ut a privatis fine peccato sulpiciatur singulares dimicatio: primum, si invasor concedat alteri licentiam dicimandi, aliocum cum occisurum fine dimicagine: deinde, si rex aut magistratus duas mortem meritos inter se committat; quod si sit, illis quinidem licebit arripere spem salutis. At qui jus sit, is minus recte officio functus videbitur, cum fatius fuit, si unius supplicium sufficere videbatur, forte eligi moriatur.

X VI. Quae vero dixita a nobis hue usque sunt, de jure tuendi se acu sa, maxime quidem ad bellum privatum pertinent; sed ita ut ad publicum quoque aptari debeant, habita diversitatis ratione. Nam in privato bello jus quasi momentaneum est, & cellat simulatque judicem adiri res pateat. At publicum, quia non oritur nisi ubi non sunt aut cepticion judicia, tractum habet, & perpetuarum innocentes, nec pravem causam habet. Sic ratio est & potest servari, utque quantum visa parvum debeat capitale faciet.

GRONOFI NOTR.

Da ut ad bellum publicum quoque aptari debant [Ammianus lib. xxi.] Cunni iurebus suis exterris lex una sit & perpetua, saltem minus ratione defendere, nihil vestintur ut morti. Alexander Imperator oratione ad milites apud Herodionum vix tot amissos decessissent, tempore iuxta guiditatem, quod erat, si castigaturis perpetrati in tanta se eum. Nam si concederemus iuxta ratioe, & ex tali minore nihil adiunctorum, quod quidem] [Alexandri] [Perissuspenda est, in quos que prorsus nihil habet probabilis coloris; atque sibi molestan arceat ex bona consensione sive fiduciam, bonumque e fere adeo desde, quam injuriam non inferat sed ausrat.
perpetuo foveatur accedentibus novis damnis & injustis. Praeterea in bello privato ferme defendio mera considereatur, at publice potentates cum defendione & ulciscendi habent just: unde illis licet praevenire vim non praestem, sed quae de longo immine videatur, non directe (id enim inlustum esse supra doculus) sed indirecte ulciscendo delictum cepsum jam, sed non commutam: de quo agendi erit alibi locus.

XVII. Illud vero minime iterendum est quod quidam tradiderunt, jure gentium arma recte s[um] ad immiuentam potentiem crecentem qua nimium aucta nocere posset. Fator a. Alb. Gent. in consultationem de bello & hoc venire, non sub ratione juli, lib. 1, c. 14. sed sub ratione utilis: ut si et alia causat justum sit bellum, ex hac causa prudenter quaque suscipient judicetur: nec alid Bal. E. 5. dicunt qui in hanc rem citatur autores. Sed ut vim pati posse de re, ad vim inferendam jus tribuatur, ab omni aequitas ratione abs. doi. horret. Ita vita humana est, ut plena securitas nuncquam nobis conflet. Adversus incertos metus a divina providentia, & ab innotia cautione, non à vi prædium petendum est.

XVIII. Nec minus illud disquisit, quod docent, esse defensionem etiam eorum qui bellum promerint sunt, quia si licet pauci contenti sunt tantumdem reponere vindicte quantum acciperunt injuriam. Nam metus ille rei incertae jus ad vim dare non potest: unde nec reus criminis jus habet publicis minimis cupere se volentibus per vim resistendi, ob metum ne plus aqua paniatur.


Defenso mera] Nam officiano ex intentione justa non eit: supra n. 4.

XVII. Ut vir patri] Ut quia praedico aliquem huc crederere posse, me ut impune iactat, quam hujus animi pondum alla signa det, idea cum aggregi positi, & incrementa eis vi intervallare. Adovitias ad Caiatem i Gall. 44. debeo le folpiciari, simulata Caiatem amicin, quod exercitum in Gallia habebat, fut op-
LIBER II. § XVIII.

subi gi nos ad necessitatatem dedendi res, is non suisse cordi tam superbi a Romanis factores expiationem pretare. Mox: Quid ultra tibi, Romano, quid factores, quid Deus arbitrii factores debet? Quem tibi suarum irarum, quem meorum suppliciorum judicem feram? Neminem, neque populum, neque privatum, fugio. Sic cum Thebani omnia aqua obtulissent Lacedemonii, ii autem ultra tenderent, * bonam causam ab his ad illos transtulisse ait Aristid. Leuætrica prima.

GRATII NOTVM.

Bonam causam ab his ad illos transfusa] De principe Chalepi qui pacem & reiupia tributorum obtulerat Romano Agrippa, Imperatori, vide Zonama: simile de Cuciferis in Grammario libro xvii. de Helvetii qui Carolo Burgundo de curre ovinum pelibus omnilo, adem-

CAPUT II.

De his quæ hominibus committere competunt.

I. Eius quod nostrum est divisi-

II. Proprietatis exordium & progressus.

III. Quædam prævia seriem posse, ut mare sumum præ

IV. Sola non-occupata cedere singulis occupansi, nisi

V. Ferris, pisces, aves cedere oc-

VI. In res propriae factas jus

VII. Obirenter id, nisi necessitat

VIII. Nisi persit necessitas in

IX. Adjunctum esse omnem resi-

porto mercatoribus, satisfacionem obtulerant, vide Philippum Cominiam libro viii.

GRATII NOTVM.

2. Sub coram] Fere iudicem

X. Exemplum hujus juris in

XI. In res propriae factas jus

XII. Hinc jus in aquam præ-

XIII. Jus transiundis a terra

XIV. An mercibus transiundis posse

XV. Jus morandi ad tempor

XVI. Jus habendi his com-

XVII. Jus habendi loca des-

XVIII. Jus
§ 111. CAPUT II.

XVIII. Ius ad aëres quos vitæ humanae desiderat.

XIX. Ut ad emenda necessaria.

XX. Non eriam ad res suas vendendas.

XXI. Ad quaerenda matrimonia: quod explicantur.

XXII. Ius ex faciendo qua promiscue extraneis permititur.

XXIII. Quod intelligendum, si quid periclitatur quæ in jure naturali, non ut ex beneficio.

XXIV. An licitus sit contraetus cum populo, ut si fruges suas eis quibuscum jam contraxit non alienus vendat.


II. Deus humano generi generaliter contulit jus in res Gen. 1, 26, hujus inferioris naturae statim ab mundo condito, atque ictum mundo post diluvium reparato. * Erant, ut Jussimus loquitur, omnia communia & indivisa omnibus, veluti unum cum spe patriam nominem esse. Hinc factum ut statim quidque hominum ad suos usus arripere potest quod vellet, & quæ consultipotent consumere. Ac talis usus universalis juris erat suum vice proprietatis, nam quod quidque se arripuerat, id e criperere alteri nisi per injuriam non poterat. Similitudine hoc intelligi potest que ex apud Ciceronem de Finibus 111. * Theatron cum commune sit; recte tamen dicit potest ejus esse cum locum quem quidque occuparet.

Neque

GroTII Notb.

E rant omnia communia & individua omnibus | Ejus vellegium manuist in Saturnalibus.

Therarium cum commune est | Sebecia de Beneficiis 111, c. 11: Equefnia omnium equitum Romanorum sunt, in eis tamen locis ministris propriis quem occupare.

GroNoven Notb.

I. Communia hominum | Quia cujuslibet hominis est, & proprietas no

nos co possimus exclusi.

Nos tro fugituri | Quia neminis praeter nos, vel eum cujus est, adeo ut alius id male invadat.

Ad allegros | Num. 13.

Aliucum proprium | Num. 6.

Propria eiurque negantur | Num. 2.

Ut possint | num. 4, & 5.

11. 2. Talmi iuris | Exercitium iuris hujus & apprehensionis rei hoc animo, ut mibi serviret, tamundem valebat tum quantum nunc præstet.

M 3 En
Neque igitur durare non potuit, si aut in magnâ quadam simplicitate perlitissent homines, aut vixissent inter se in mutuo quadam eximia caritate. Horum alterum, communiamem felicem: *ex simplicitate eximia, videre licet in quibusdam Americâ populis, qui per secula multa sine incommodo in eodem perlitterunt: alterum vero, communiamem nimium ex caritate, exhibuerunt olim *Ephesi, deinde Christiani qui Hierosolymis primi exitterunt, ac nunc quoque non pauci qui vitam addunt affectis. Simplicitatis in qua *primi homines sunt conditi argumentum praebuit auditas. Erat illis ignotio magis vitium, quam cognition virtutis: ut de Sathyis loquitur Trogus: *Verruhi simi mortaliun, inquit Tacitus, *nulla adhuc malâ libidine, sine probro, scelerne, sequi sine pena aut coœrctionibus agebant. Apud Macrobiunm eit: *Primum inter homines malâ negotia & adhuc aeternitas inexpertâ simplicitatem, hae simplicitas *aliqua videtur dici sapienti Hebraei, Paulo Apostolo est, quum opponit *necs, vafiae calliditatis. Negotium erat illis unicum DEI cultus; *cujus symboolum arbor vitæ, ut Hebraei veteres explicant, affectente Apoc...
CAPUT II. 

Apocalypsi. Vivebant autem facile ex his quæ sine industria sponte sua terrae prosperabat.

2. Verum in vita hac simplice & innocente non perseverunt homines, sed animum applicuerunt ad artes varias, quarum symbolum erat * arbor scientiae boni & mali, id eft, earum rerum quibus tum bene tum male uti licet: Φύσις μένος νοστος vocat Philo. Huc rectificus Salomo: Deus, inquit, creavit hominem inima medicum, id eft, simplicem, sed ipsi quasverunt sedo co-30. ritationes multas, άυστρας ες παραγων, ut itid loxo locho Philo loquitur. Dion Prusacensis oracione vi: οίδα τω παραγων της άνθρωπος, όπως ἐν πολλα ἐξωκοι σφί καταχωκεν της τινα ἱπτερον ζην εστι κατενηγει. καν μη νεροντανοι, καν δεικνυοντανοι ζην-στη τη σοφία της άνθρωπος, οίδα τως άνθρωπος. His qui pri-35. mos fecuti sunt hominibus caldiatem & variatem ad vitam reperta non mulium facie conducibilis. Ingens anima his hominibus non tam ad fortitudinem ac justitiam quam ad voluptatem. Antiquissime artes agricultura & palforia in primis fratribus apparuerunt; non sine aliqua rerum distributione. ex studiorum diversitate emulatio, etiam eodem cum boni malorum confortio contaminacuntur, * vitæ genus gigan-teum, id eft, violentum, quale est eorum quos * χιλιάων Graci.

Grotesque Notae.

Quæ sine industria sponte sua terrae prosperabat Vide egregium hac des locum libri t. Varronis de re Rustica, ex Dicaracho & confer quæ ex eodem Dicaracho habet Porphyrius de non eis animalium vi.

Arbor scientiae boni & mali] Joseph. plus: το φερεῖ οὑκετα απο ἔτη εχοινοτες τα διαλογητα, quæ arborerat. soli-lente & intellecuto. Telemachus apud Homerm:

 nam dixit epicuro

υδολα τη και τη γλυκνα. πηνετε να τη γατα και τη γαβα

ομις γαϊς

Quæ bana, quæ mala sunt, necsiam jam parvov ut ante.


Grotesque Notae.

1. Φυσις] Prudentiam mediam vel ambiguam.

2. Pravit] Inclinantes, serpentes resonant ad militiam.


L I B E R II.

§. II.


Gen. XXI.

3. Precipue vero concordiam ruﬁt generosis vitium, ambitio, cujus signum turris Babylonica: mox alii alias terras partito posiderent. Sed posse ca quoque inter homines vicinos manefit non pecorum sed terrarum pacuarum communi; quia tanta erat in exiguo hominum numero latitudo terrarum, ut fine incommodo ullo ad multorum usus sufﬁceret.

Verg. Georg. 1.

Fas erat.
donec, aucto ut hominum ita pecudum numero, pasiim terrae non in gentes ut ante, sed in familias dividi coeperunt.

Gen. XXI.

5. Putaeus vero, rem in siticuloa regione valde necessitiam, nec multis sufﬁcientem, ocupando quisque fuoc fecere. Hec sunt que ex facia historia docemur, fatis convenientia cum his quae Philopoli & Poetæ de primo statu rerum communium & posse locuta rerum distributione dixerunt, quorum testimonii alibi ab nobis producunt sunt.

Marilicev. cap. 15.

4. Hinc difcimus quæ fuerit causa ob quam à primæva communes rerum primo mobilium, deinde & immobilium diæceum est: nimium quod cum non contenti homines * velci sponte natis, antra habitare, corpore aut nudo agere, aut cœtibus arborum serarumque peliibus vestito, vita genus exquisitis delegissent, industriia opus fuit, quam singuli rebus singulis adhiberent. quo minus autem fructus in commone conterentur, primum obstitit locorum, in que homines diæceunt, diabant, deinde justitia & amoris desœetus, per quem hebbar,

Græ tap Note.

Mundo per diluvium purgato, pro serina illa vita suceffit cupido voluptatis]

Seneca dixit loco: si quum innocentia non durat, utrum dum non sunt.

Cui interfuit vinum, unde & illiciti amores]

Praemunire solumm obiecit: tato ibida portentosa ac inaudita nefas. Seneca ibidem.

Putaeus vero]

De puteis ad Osimin inter multos communibns vide Olymptarum apud Phœniam.

Vesti sponte natis, antra habitare, corpore aut nudo agere, aut cœtibus arborum serarumque peliibus vestito]

Quaœum vitam Scirtequinomtrum nobis accuratæ describit Procopius Gothicorum xi. Adde Plinianm XII. i.

Vitrarium i. 15. 11.

Gronovii Note.


In familias] Partitio in domos.

Siticulae] Qualis est orienti foli propri regio. Justin. 12, 10.

4. Locorum, in que] Quum alia atque alia appetendo loca, qui deferant una vivere, defierant & res communicate.

Justitia & amoris desœetus] Quum scilicet quidam pericentiam minus operam conferent ad res communis ecelendas, nee minus solum aliorum labora fruenterent: alii per avvantiam aut luxum plus appeterent aut consumenderat, quam frugalibus aut quis dignum esse,
bat, ut nec in labore, nec in consummatione fructuum quae debebat equalitas servaretur.

5. Simul discimus quomodo res in proprietatem iacerint: non animi affe solo, neque enim scire alii poterant quid alii suum esse velit, ut eo abstinerent; & idem velle plures poterant: sed pacto quodam aut expresso, ut per divisionem; aut tacito, *ut per occupationem. simulatque enim communio displicuit, nec ininita est divisi; *conferi debet inter & offic. omnes convenisse; ut quod quisque occuparet id proprium habaret. *Concessum, inquit Cicero, *ubi ut quisque malit Dec. 13, quod ad Vita a usum pertinent quam alteri acquirit, non repugnante natura. Cui addendum illud Quintiliani: Si haec conditio est, Muæ. ut quicquid in usum hominie coetet, proprium sit habendis, pro. Sat. 111, sedo quicquid jure possidetur, injuria ausserat. Et veteres cum Cererem legiçeram, & sacra ejus Theisnoporia dixerunt, hoc significabant, *ex agrorum divisione existitiisse novi cujusdam juris originem.

III. 1. His positis dicimus mare sumtum aut sub ratione integri, aut sub ratione præcipuam partiam, in proprium jus abire non posse: quod, quia de privatis quidam concedent, non de populis, probamus ex morali primum ratione; quia causa ob quam à communiione discellum est, hic ceñát. Est enim tanta

**Grœtii Note.**

Ut per occupationem Vide quœ haec de re ex Gemara & Alcorano nobis prœculit honos Britanniam. Seldenus in Thalassocratico.

Ciceri debet inre annis convenisse: ut quod quisque occuparet id proprium habaret] Cicero: ex quœ quia suum quisque sit eorum quæ natura sunt communia, quod quisque obigit id quœque sitens. Quod similisuisque illiustrat Æelii Æppius repertæ de Iñio, ubi curnendo licet vincere adversarium, non eum cutoendundo. Scholastiqae ad Attem poëticam Horatii: quæm auctores domum aut aget sine domino communem est; occuparet verum propriam sit. Varto in Age modo: Terra cultuœ eamœ attributa omnem particularitatem, ut Etruria Tifœœ, Samnium Cæiledi.

**Grœnovie Note.**


**Obœ Silvi.**

Divitiœ hæœsa velim, sed non bene partas

Non cœpitam.

Ciceri Officiœm 1 : Nec vers vel amplificatis noman neca viuauperanda est; sed fugienda semper injuria.


**Grœnovie Note.**


**Animœ aœ]** Delinatione mera vel cupiditate habendi.


III. 1. Sub ratione] Vel universum vel partes eis, ut grandes sinas aut færa propriiie nominis realis: (causa hie existit). Non est verendum, ne quisquam ex eo sumat, ut alii fraudemur, atque icta non veretur aequalitas.

M 5
tanta maris magnitude, ut ad quemvis usum omnibus populis sufficiat, ad aquam hauriendum, ad pificatum, ad navigationem. Idem dicendum effect de aere, nisi eus usus effeci; sed quid terrae usus non effect necessarius, us efficiat quia occupatio est. Unde illa legem accipiant ab eo qui in terra imperium habet.


Graec. Not.:


Terrae sunt: Iura de Oceano fuit Iarchas apud Philostrat. 31. xi.

Græc. Novem.

Si quernus] Si homines posse volare, aut verbae in aer, sine forma terrae vel molis quae a terra sufficiebat.

§. IV. V. 
CAPUT II. 

eo nullus fingi modus potest quo gentes adeo disfitre de divisione conveniret.

3. Ideo, quae communia omnium fuerant, & in prima divisione divisa non sunt, ea non jam divisione, sed occupatione transeunt in jus proprium, nec dividuntur nisi postquam propria esse cœperunt.

IV. Veniamus ad ea quae propria fieri possunt, sed nondum facta sunt propria. Talia sunt: loca multa incola adhuc, insula in mari, ferre, piscis, aves. Sed duo notanda sunt: duplicum esse occupationem, una per universitatem, alteram per fundos, prior solit fieri per populum, aut eum qui populo imperat; altera deinde per singulos, magis tamen assignatione quam libera occupatione. Quod si quid universalis occupationem in singulos dominos descriptum non est, non idem vacuum cenferi debet, manet enim in dominio primi occupatoris, puta, populi aut regis. Talia esse solent flumina, lacus, stagna, silvae, montes, sapredi.

V. De feris, piscibus, avibus illud notandum est; qui imperium habet in terras & aquas, ejus lege impediri posse aliquos, ne feris, piscis, aves capere, & capiendo acquirere eis liceat: atque hac lege tenei etiam exteris. Ratio est, quia ad gubernationem populi moraliter necessarium est, ut qui ei vel ad tempus se admiscert, quod fit intrando territorium, iis conferentes quos reddant ejus populi institutis. Nec obhatur quod forte in jure Romano legitimus, jure naturae, aut gentium, liberum esse talis animalia venari: hoc enim verum est quandoi lex civilis in eum, qui in ea tempore erat, etiam tempore sequenti, quod in illo primo statu, de quibus alii gentes aliud constituereunt. Cum autem lex civilis aliud constitutitur, cum observari debere jus ipsum naturae diæst. Lex enim civilis quoniam nihil potest praecipere quod jus naturæ prohibit, aut prohibere quod præcipit, potest tamen libertatem naturalem circumcibrere, &

GROTIUS NOT. 
Loca incola adhuc | Vide Bœheimum 
historiæ. 
In col. & in mar. | Ut Echinades, quas 
occupando suas fecit Alcmeon. 
Thucydi. 11. in fine. 

GRONOVII NOT. 
IV. De universitatem | Quum ex 
illa generis humani communitate 
partem qui extimis gens, vel civitates 
vel regnum, & publicam facit. 

Per fundum | Quum eorum portiones privati consequantur. 

Assignatione | Attributione, qui 

fut per eieétos, aut prefectos ei rei, 
ut apud Romanos per triumviro 
colonias deducendas. 

Libera occupatione | Cujiusque privati. 

Non idem vacuam | Exemplum apud 
Tácitum 13. annal. 54. 

V. Mortalis necessarium | Non 
quidem necessitate absoluto & naturali, 
sed introducet gentes institutis. 

In illo primo statu | Sic olim in 
Hitopis quilibet erat saldo rei metallicæ, propter libuisset, opeam dabat. 
Diod. 5, 34.
vetere quod naturaliter licebat, atque etiam ipsius dominium naturaliter acquirendum vi sua antevertere.

VI. 1. Videamus porro ecquod jus communiter hominibus competat in casu res, quae jam proprie aliquorum factae sunt. quod queri mirum forte aliquis putet, cum proprietas videatur absolvibile, quod illud omne quod ex rerum communi statu nascebat. Sed non ita est. Spectandum enim est, que mens eorum fuerit qui primi dominiat singularia introductum: quae credenda est talis fuisse, ut quam minimum ab aquisate naturali reesserit. Nam si scriptae etiam leges in eum fenestram trahendas sunt quatenus fieri potest, multo magis mores, qui scriptorum vinculis non tenentur.

2. Hinc primo sequitur, in gravissima necessitate reviviscere jus illud pratinum rebus utendis, tanquam si communes manifestent; quia in omnibus legibus humanis, ac proinde & in lege domini, summa illa necessitas videtur excepta.


4. Nam & inter Theologos recepta sententia est, in tali necessitate si quis quod ad vitam suam necessarium est sumat aliunde, cum furtum non committere: cajus definitionis non hae causa est, quam nonnulli adierunt, quod rei dominus ex captatis regula rem egenti dare tenetur, sed quod res omnes in dominos distintas, cum benigna quoddam receptione primitivi juris videantur. Nam si primi diviiores interrogati fuissent quid de ea re sentirent, respondissent quod dicimus: Necessitas, inquit pater Seneca, magnum humana imbecillitatem poscit.
CAPUT II

Erocinium, * omnem legem (humanam scilicet, aut ad humanae modum factam) fragit. Cicero Philippica vi: Cassius in Syriam profectus est; alienam provinciam si homines legibus scriptis uterentur: hic vero oppressi, suam legem naturae. Apud Curtium eff.: In communi calamitate suam quemque habere fortunam.

VII. Sed cautiones adhibendae sunt ne evagetur haec licentia: quorum prima sit: omni modo primum tentandum an alienatione necisitas evadit pompit, puta adeo magistratum; aut etiam tenendo an rei usus ad domino positis precibus obtineri. Plato ex vicini putue aquam petio et demum permittit, si quis in fluo adcretam usque foderit ad aqam exquirendam: Solon. Si in fluo foderit ad quadranginta cubitos: ubi addit Plutarchus: 

* omnia nam cum bono ads. 

arbitratibus sui quemadmodum necessitati, non influerat sacramentum. Xenophon in reponio ad Sinopenes: omnis et ad Exed. 

tes apagor um est eum, ut te eis baculum sod, ut te eis Ex. 

Euripides: 

* omnis habeat unusque 

et invenisse: ubi 

jus emendat nobis non concedetur, fines in Barbarico, fines in Graeco solo, ubi quae opus est summis, non per proteviam, sed ex necessitate.

VIII. Secundo, non concedendum hoc si pari necisitate ipsa possefior tencatur, nam in pari caussa, posidentis melior est condition. Statius non est, ut Laetantius, qui tabula habee 

fragum, ne salutis quidem prorsa causa, nec quos sanctum de 

secet: quia se absolvere anocendo, quod est pecatum: hoc 

pecatum vitare sit sapientia. Cicero dixerat Officiorum iii: 

Novem viginti sapiens, si fame ipse consciatur, absolveret cibum aleri.

**Grovet Nota.**

Omnem legem fragit | Quaeque sedequi defenser, lib. xvii. Condr. xxvii. 

Exempler idem Seneca illusit in escurrils controversiis. Necesitas est, quae navigia jactum erogat: necesse est, quae mutue incedita oppressor: necesse est lex temporis. Theodorus Priscianus vetus Medicus: Expostulat pignoribus in viis diversimae conscribatur sub unius partus saepe jactura salutem mercuri certificamus, situr arboribus tretantium tamquam armonarum capacitates salutaris absisit, & nunc profe- 

sa aures cum gravi tempore jactatur, sonum habent et damos remun. 

Prima illa vebra ad \( \text{G}

\) 

proinde cadem vos resfixuendae apud Tertullianum de Animas.

**Grovet Nota.**

Si homines legibus [Nihil bellum civilis juris ordinarium sit istam observationem laetificat. 

Suam legem naturae] Qua bono civi præcipit cun provinciam suam pate 

tare, in qua servire patria poscit, est publica autoritatis ob turbas ca 

tec. 

Suam quemque] Unamqueque consolatior sit, ut potest, 6. 5.

VII. Ad adventum] De fide et solidum, ut definier esse Ipsaque invenienda. Flaminus Nat. Inst. i. 1. 1357; Plutarchus alii et alii deor 

darum, p. 477.

VIII. Tabula | Quaevis materia, 

aurea, ligno, trahere navis.
LIBER II. S. IX. X. XI.

alteri, homin simplify vita men utilior quam animi talis affectio, neminem ut violem commodi mei gratia. Apud Curtum legitur: Melior est causa suum non tradentis, quam possentis alienum.

IX. Tertio ubi ficer poterit, faciendum restitutionem. Sunt quidam qui aliter centent hoc argumento, quod qui jure suo usus est ad restitutionem non obligetur. Sed verius est, jus hic non ulull plenum, sed iiistricum cum onere restituiendi ubi necessitas ciffaret. Take enim jus sufficit ad ferandum naturalem equitatem contra rigorem domini.

X. Hinc colligere est, quomodo ei, qui bellum pium gerit, liceat locum occupare qui situs fit in solo pacato: nimirum si non imaginarium, sed certum sit periculum nec hootis cum locum invadet, & inde irrepellibili dama det: deinde, si nihil sumatur quod non ad cautemon sit necessarium; puta, nuda loci custodia, reliqua domino vero jurisdictione & frutibus: potestero, si id fiat animo reddendae custodie simul Europ, quae necessitas illa cessaverit. Enn ant no male, aut necessario faciunre rente, ait Livius: quia malum hic, quicquid vel minus abit at necessitate. Graci, qui cum Xenoponte crant, cum navibus omnino opus haberent, iphi Xenophonis consillio, coperunt transeuntes, sed ita ut merces dominis intacias conservarent, nautis vero & alimenta darent, & precium perfolvent. Primum ergo quod post dominia ex veteri communione refutat us, est id quod jam diximus necessitats.

XI. Alterum est utilissimus innoxiae. Quidem enim, iniqui Cicero, quia non deterrimento suo posset, alteri communicet, in is que sunt accipienti utilia, dantis non molesta? Ideo Seneca terius, quero. Inde ad duo pauperis adversum divisum, que floros haec, unde pauperis aper mella legabat, veneno infectus, apud Quintilianum declam. 14.

Altrius communiceque, hoc Latinum non est. Inequo non potuit Cicero dicere, qui semper, communicare quid cum aliquo, non communica nulli. Frat suum loco fata est. Sic enim Cicero 8. off. 6. Une ex tua statu praecepit, ut quosque fine destruimento accommodati possit, id tribunatur ubi insignis. Ex quae sunt illa communione, Non prohibire aequo proficiente, Patre ab igne, Xenom capere, si qui vete, Concfrum fidelis delibertans dare: quae sunt in utilia, qui accipient, dantibus non molesta.
nece beneficium negat dicer postr ignis accendendi potestatem.
Apud Plutarchum legimus Sympolion 
vit: quin se nesciat
alienum esse non ante esse
esse necesse. Quin nescit?

L. Qua-
dam, D. de
rer. de
viv.

XII. Sic flumen, qua flumen dicitur, proprium est populi
cujus intra fines fluit, vel ejus cujus in ditione est populus:
qui
ei licet iocem in flumen injicere: quae in flumine
nascitur, ejus sunt. At idem flumen, qua aqua proludiis vocatur,
commune manst, nimium ut bibi haurirrissque poisset.
Quis vetet apossto lumen de lumino supni?

Auce carum vallis in mare servet aquas!
iquirit Ovidius: apud quem & Lycios Latonam & ait alloquitur:
Quid prohibitis aquas? Suis communitis aquaticum est:
ubi & undas vocat munera publica, id est hominibus communi-
nia, vocis publice acceptione minus propria: quo senfu res
quodam publice juris gentium dicuntur. Virgilius undam
codom senfu dixit cunctis paternem.
XIII. 1. Sic & terrae, & fluminis, & liqua pars

Signa navigationis aut inseris]
Exemplum nobile prabet Darius
Codomanus Perfarum rex in pon-
te Lyci Juttin. 11, 11.
XII. Quia flumen dicitur] Si omne
corpus intelligas partit territorii in-
culum.
Molem injiciet] Hujusmodi mollis
mentio apud Taciu. 1. hist. 19.
Quae aequa praebes?] Si in flumine
manantes & momento temporis
mutatae undas intelligas, neque e-
nim proprius sumus, nisi a quo hu-
niuntur.
Murea publica] Inf. num. 17. &
cap. seq. num. 9.
XIII. 1. Sic & terrae &c. II. Ver-
um putat timetque cum exercitu
alienus fines, postulandum prius
transitum, sed si nequior, vindicari
posse. Sane si jus est ei vindicandi,
juestias alteri est negandi. Etenim
si Principi vel populo licet prohibit
re ipse indigens, ne sint armatur-
tra fines, quamvis pauci, quamvis
inguli, multo magis ei licet hoc
non concedere exterris. Ab his enim
maior metus. Sic apud Petronium
miles Encolpium pagumque pertinent
jubet arma, & malo cavevre. Sic
Clodius in Sicilia populum domitis
fugitivis inde Man. Aquilius dece,
rit, omnium inutilita atque edicta
prorogare suaef eosmodi tellator,
ut nunc cum telo servis efit libere.
Verr. 3. Praxitera si privato prohibe
re poerre nequeus ingrediatur fundum
iuum venandi vel succupandi gratia,
multo magis praecepi vel populos,
ne exercitus aut multitudo armata
ipsum transiec fines. At vemum prius
facit. §. 32. Jutinian. de R.D. Hinc
sum Philippi Macedo praxest po
nende Herculis in ulivo titri statum
paratam accellum ad religionem
Dei per Seythiam pestifer, rex Atheras
armatum exercitum fines ingredi
negavit fe paliturum, Juttin. 9. 2. Et
Calar cum in Galliam tendentem
Helveti, dicentemque sibi esse in ani-
mo fine ullo maleficio per provinci
ca.
Clausiano & venustioribus huc audire appellantur) confingunt, roque regione propellant, & fuit ditioni regimem distribuunt, ut narrat Witschingl. lib. 1. annal. Quia ab illo exspectandum, qui in minus obligati sunt, qui non promiserunt eiam tuere, sed tantum non offendere. Super hanc omnium fere imperiorum hoc vitium est, ut quod longius ab imitate in interiora procedeat, eo imbecilliora invesias. Sic Famos foris invictus Agathocles & Scipio propri Carthaginem vicerunt. Sic Hannibal negabat Romanos nisi in Italia posse vinci. Ut in animantium consortibus inferiorissima & pejoratis opus omnissima tant vitalis. Ad hunc igitur mysterium intueretur admitter quaie profanos & inidos oculos exterum & magis multitudinis armatur, in tanta hominum invadendi & poscipendi libidine, res alius plena ess. Quia quod in omnibus imperiis repertum hominum rerum novarum euphidi, qui tales hospites aut adversus cives suos aut adversus superiores aut vicinos ulterius iungent. Galli, in expeditione in Nestopolitanum regnum, transitum per terras Florentinorum imsperatuerint. Erant sub horum imperio Vsini, quam urbem cum ingressus esset Carolo IX Rex, plebes circum fuir dominorum in comprehensae expolitae orae Regem coegit, ut in libertatem aviserit absolveretur. Regis familiae postulationem justitissimum esse dixissent, & ille patrocinum conventurom cum Florentinis insensore, nec quanti ad res momenti esset, expendens, liberet esse jussit, ut feribus Belcastus Comenlaris rerum Gallicarum lib. 5. & antecellum Cominianus lib. 7. cap. 7. Sic apud Tacitum Lugdunenses estimulabant singulos militum Vietelliorum transtinctum, & in eventionem Vienencium impellebant ob municipalem invidiam, 1. Hist. 65. Exempla quae auctor adducit facti sunt potestatem, non juris. Quod autem Israeltum lenit bellare in Emonens transtinctum negotiav, non concedit, quia jus gentium negabant, sed quia erant inter damnatos septem populos, quorum terras Israeltis donaverat Deus, Juda so. Verum hae tantum fuit aegrotia & agogia, non auius, proteetus & occasio, non eam belli. Quia Edomitis idem negotios abstinentur, quia non erant ex damnatis donatique: longe autem graviora obduci exempla possunt illorum, qui possum ad mercedem fax bonitatis transitus concedendo, tolerant. Poet paece Antalciad, conquiscente rota Gracia Phoebidas Laodexmonis exercitio auxilio Ancyra Macedonis adversus Olyntios ducebat per pacatos & amicos Thebanos: quibus nihil mali sulpicitatis, pellethoc occasione Cadmirum urbems acem occupavit. Lacedemonii queruntibus Thebanis fuerat esse violatum, mulctam irrogaturn Phoebidas, prestium tamen in arce, & per illud urbem obnoxionem tenebant, donec confilio Epaminondas, victum Felixida liberaerat. Didor. Sicul. l. 45. 20. Campani de exercitu Agathoclis Metallam specie hospitum ingredi, ut inde confendentem in Illiam navigarent, ut viderent pulcherriam & copiosis urbem factum haberi, occisivis civibus uxoribus filiisque eorum, domos & agros forte later se divulserunt. Pulyb. 1. Usum exemplum addam, quod si hanc doctrinam vaterem, cum totius Europae periculo vidissemus: sed id ne finat Deus. Turc hodie petunt innuxium transitum ad Caesare per terras ejus ad oppugnandos Venetos, an quilibet erit tam fautus aut malis consiliariis, ut audiet dicere Caefari, petere illos juvs, quod nostro metu non rollaueris, petere quod est juris natura, quodque nullo, etiam religiosis, praetexto posse negari. Quod ad cautiones urantur illis, qui aliis non possiit: at cui ad segundum vires lunct, cum ego mememorem esse juvebo, irpe cautoere quoque captum esse: memorem nullo juve quicumque cogi, qui liber sit, ut invitus dominum accipiat: ubi dominus, paece: qui autem arma-
Liber II. §. XIII.

maris in proprietatem populi alicujus venit, patere debet his qui transitum opus habent ad causas justas; puta, quia suis finibus expulsi quærunt terras vacuas, aut quia commercium expectant cum gentes foedus, aut etiam quia quod iussum est jutum bello petunt. Ratio hic cadem quæ supra, quia dominium introducti potuit cum receptione talis * usus qui prodeat his, illis non nocet: ideoque dominii auctores id potius cenfendii sunt voluisti.

3. Exemplum habemus insigne in Mosis historia, qui cum transiendum haberet per alienos fines, primum Idumseo, dein de Emorxo has tulit leges, iturum se via regia, nec defexerat ad posseiones privatas, quia re ipsorum haberet opus, jutum pretium et perioluturum. Quæ conditiones cum repudiaretur, * jutum eo nomine bellum intulit Emorx. Innoxius enim transitum demergatur, inquit Augustinus, qui super humana societati, quisquis patere debet.

3. Graeci qui cum Clearcho: ἡ προελογία τοι ἤτο σιγατ, ἣ τὰς ἱκανίας αὐτού, ἀναλέγοντο ἀν ὧν προελογίαν νῦν ταῖς ἱκανίας. Domum idem, si homo molestis fit, si quis injuriis tum intra fines reciperit, cum vel dominum vel paret accipere. Multo minus conciliarii, transitum justum non negari, si etiam ab eo, in quem bellum jutum sine injuriae (nihil enim horum pretiar altero) magis a nova securum movet is, qui transitum petit, merus accedat. Quoniam enim hoc petentis utilitas mihi, a quo transitus queritur, esse poneat innoxia: si nihil aliquid sequatur, commercia之类 sua est substantia cum eo, eum hodie recipit. Deinde ille in quem bellum moverat si fiaret, ad fines occurrent venienti hosti, quod si sit, ego scegir esse hostem sedem bellii. Seire velim quod in se quenquam ad hoc incommodum patiendum, si suare potest, obliget. Taceo de fine, si repellatur, quamvis iustus aggerior.

Graeci Nota.

* Hic qui prodest his; illis non nocet.* Servius ad vii Æneidos: *latiusque negotiorum innocentiam, si quis vindicaverit, alis, multis paulli nocere.*

Italiæ ex nomine bellum 1 Tita bella gregantur a Mitis Ænest contra Amor. Aea, sit indicatas belloce Augustinus. Sic Amyntorem Quibus meni regem ob negatum transitum interfecit Hercules, notante de Apollo. Graeci Josephum belle petiere, quod eos per fines facti justissima passus non esset: notat Schollas ares de Horatii carmen in Cantiidam, Adde legem Longobardicam lib. VI, tit. LV, c. 2.

Gronovii Nota.

* Signa partem.] Quam terrae accessionem vocant num. 14, quæ proxima remant ict, aut angulato fine vel laxiore porta angulis oris ad reliquos maris ineundur compositions.*

* Quae transitum.] Ad stationem tempora.*

(cum receptione) In ut reńskiego in communi facultas baccalii usque ad domos a nemini, nec domino adinmetrum ubiumparem voluntibus licere. Recepiit ict expectit ut num. 6 & Recepius severus apud Gall. 1716.


1. Graeci, qui cum Clearcho: * Reliquia decem millium, quæ Cyro morti, adversus fratrem Antiochum Macedoniam, bellant, auxilio mille Francium Lacedaemoniis.*
§. xii. CAPUT II.

viam faciat, cum Deorum aequa cernere conabimur. Nec multo
alter * Agesilaeus, cum ex Asia rediens ad Troadem venisset, Plut. Apo-
terogaviat, ut amicum sean ut hostem tranire vellent : et
* Lyander Beoritis, rectus se habere tranire vellent, an incli-
natis. Batavi apud Tacitum Bonnenibus nuntiant: Si nemo ob-
steret, inoxium iter fore: sin arma occurrent, ferro viam
inveniunt. Cimon quando Lacedemonii suppedit a turris
per agrum Corinthiam traduceret copias : comprehensius a Cor-
inthiis quod non prius civitatem compellarit: nam & qui fo-
res alieis pulser, non intrare nisi domini persuades : At vos,
inquit, Cleonaeum & Megaresium foret non puisiis, sed per-
fremitum, centenses annua patere debeire plus valentibus. Media
fententia vera est, * postulandum prius transtitum : sed si nege-
tur, vindicari posse. * Ita Agesilaeus ex Asia rediens cum a rege
Macedonum transtitum postulasset, atque is consultaturum se
lixiflet, inquit : nos interea transibimus.

4. Neque recte excipiet aliquis metuere se multituidinem
transmutatum. Jus enim meum metu tuo non tolitur: eoque mi-
nus, quis sunt rationes cavendi, ut si diversis manibus transmit-
tur copia, * si inermes, quod Agrippinenses Germanis di-
cebant:

GROTONI Notvm.
Agesilae Vede etiam in ejus vita
hac de re Plutarchum.
Lyander Et in hujus vita cum-
dum.
Postulandum prius transtitum Ari-
Ephanes Athenius.
Els' omnes erant in Delphis, Il-
Sparta, Thebes, diuidere aequaliter.
Ut nos, cum nobile Delpho senum
sumus id et.
Prime Erotes transtinent ipse surnus.
Ub hi Scholiaes esse iunxeris dixit
veteres, uter regumibus diu 

turna demum iter possetur, ubi exerci-
tus traducerit. Veneti & Germanis
& Gallis de Marano certaminibus ite
prahere; Paruta xi. Idem Germani
nis conuentibus de tranitu hosti-
ibus dato offenden, id nisi armis
impediti non potuissent, quibus uti
non nos ehi nisi in hoste manifest
foss, eodem libro. Sic & Pontifice
se exequat, libro euidem xi.
Ita Agesilaeus ex Asia rediens a rege
Macedonum] Etiam hac de re Plu-
tarchum in ejus vita inspice.
Si inermes] Exemplum in exor
pro legationum xi, opud Bembum

HIST. II. Plut. Gia-

Ter. 14. hiistor.

bibesc.

Gronovii Notvm.
Rebus] Pacatus & non mi-
mantibus armis.

Inclina] Pretiosis, inofli-

intentatis. Sic poternt has Libros
libri 35, 36.

4. [fac meum metu] Sed nee jure
petendi, quod haber alter, jus pro-
hibendi tollere, qui potest pro-
hibere: cum dominum recipere in
regnum nemo cogitari. Sic Philippo
jure negativ Ares, Justin. 8, 2. Ca-
tar Helvetius Gall. 8.

Divise manibus] Non una con-
tinenti agmine, sed inter singulas le-
giones aut cohortes intervallo.

N 3
L I B E R II. §. xiii.

cebant: quem rem antiquitus in Eleorum regione observa-
tum notavit Strabo: si impensa transvestis, is qui transtum
concedit fibi praedicta idones conducat: * si obiudes dentur,
quod à Demetrio Seleucus postulabat, ut cum intrai pe-
trii fines sublittere finceret. Sic etiam metus ab eo in quem bel-
lem juftum movet is qui transt, ad negandam transtum non
valet. Neque magis admittendum si dicas, & alio posse trans-
ti: tantundem enim quivis dicere, atque eo modo jus trans-
eundi plane intermeretur: sed fatis est si fine dolo malo transt-
tus posita est quam proximac commoditionem est. Plane si
injultum movet bellum qui transire vult, * si hostes meos sec-
cum ducat, negare transtum potero: nam & in suo ipfius folo
ei occurriere atque iter impedire fas est.

5. Neque vero personis tantum, sed & mercibus transtus
debetur. Nam quominus gens queque cum quavis gente sepo-
sita commercium colat, impedendi nemini jus est: id enim
permitti

Grotes Notm.

Si obiudes dentur] Exemplum ha-

bes Procopii Periconum. 11.

Si hostes meos secum duceat] Hoc di-

cebans Franci, qui in VeneDia erant,

Narleti Longobardos secum ducen-
ti; Gothicorum iv. Afaeae negi et

meritis exemplum habet apud Bembum

liehtum Italianorum, apud Parutam

libro historiae Veneri & vi.

Groove Notn.

Impera transvesta.] Si qui per

alienas fines excitum traduct, nu-
mereet pecuniam, qua princeps vel

dominus eorum finium cogat militi-

em, ne qua violent, transtus est

prohibitorum.

A Demetrio Plurusarchus p. q. t. 3.

5. Quominus geni quaque cum qua-

vius gente seposita commercium colat,

impedendi nemini jus est. Id enim per-

mitto interfic societatis humanae et.

Nimia hoc late nimirque liberariter

prononciatum. Interfici societatis

humanae esse commercia ut plurali-

num libera; nec ulteriori omni praecipit:

sed bene vel illam gentem exclaudi commerciis certarum gen-

tim, qui tamen aliusque habent,

non est iniquum. Ipsi infra num. 30.

dicit: si dixi vendenda non aquam

jus esse omnibus, quo velint ap-

licate, quam quilibet liberum sit fla-

tuere, quid velit acquirere vel non.

Ex sequenti cap. num. xv. referi in

fideque quodam Parnosum tum Ro-
mansis castrum, ne hi ultra Fulchrum

promontorium, Massiam & Tar-

teiam praedae agerent; mercatura

issen: neque id seprehendit. Sic re-

gest Amasi Iulium Agrippis empo-

rium autit Naufragi tostatis Her-

docons: quod si quis ad aulam

officium Nili applicaret, ei jurante-

dum autit in venisse inviten

ventis comprehensibus: eo jurante-

rado dicoe autit ad Canapicum

officium navigare; si non potest on-

era fluviales navigati Delta uffis-

ando, Naufragum portare. Eutere cap.

119. Si inter leges, opus L. Ami-

lius Paulus Macedonius devidis

dedixit, quin in quaerat regiones

Macdonianum distribuisset, ne con-

mulibus neve commercium agron-

num edificiumque cuiquam extra

sae regionis fines effet, neque sale

velo ueretim. Livius 45, 30. Sic

Res Artas iam etiam suaearum

subjectoriter parti negavit commercia

cum Peruamis: neque Belgicis socie-

tatis iuxi, qui extra societatem fuisse,

in Indis omnia permittunt. Quod

Maiori illius, qui transm faci

ominis [Starrat La Marie vulgo va-

cent] primus pernuptit, classis expe-

ta est.

Geni quesqur] Livius lib. 49, 29.
permittit interest societatis humanae; nec cuiquam damno id est: nam etiam si cui lucrum ieratam sed non debitum decessat, id damnit vice reputari non debet. Teiltimo quis ad hanc rem produximus alibi, addemus unum * ex Philone: "nisi puelve fetischae alia quiw minvahos 24[...], sc tias avotetos hu avotelos avotelos avotetos hu minvahos inter foret hu sc 24[...], est 24[...]." Abi: sc deet 24[...]." Mare omne navire in navigat, seu commercio quod ex naturali societatis debiderie inter nationes intercedet, summum aliarum copia aliarum inopia succurrir. Nam invidia nonquam aut orbem universum, aut magnum ejus partes invasit. Alterum ex Plutarcho qui de mari sic locuitur: "necum ut it 24[...], deorbebol et bis uobis, et scet 24[...], iracundus, loco in peruersus 24[...], deorum sc 24[...]." Vitam nostram, venam alioqui et commercialuerum exortem, hoc elementum societatis utque perfect, supplens quod decreat opem mutua, et permutazioni rerum societatis..."

**Grotri Novum.**

Ex Philone In legatione ad Ca
Quicum convenit Libani illud:

Pote tv kastellibadés òc Ækklamék

E xagé Ækklesten òc tiwé gá.

Et cuique terra que sum ingeniurn negat,

Supplere racium pelagius discursibus.

Apud Florum elit: Sublimiti commercio, rupro foedere generis humani.

XIV. 1. Sed quixritur, an ita transcunctibus mercibus, terra, aut amne, aut parte maris quæ terræ accessioni dicit positum, vectigalia imponi potest ab eo qui in terra imperium habet. Certè quæcunque onera ad illas mercis nullum habent respectum, ea mercibus ilis imponi nulla sequitas patitur. Sic nec capitatio, civilibus imposita ad suítentanda reipublicæ onera, ab exteris transcuntemibus exigit potest.

2. Sed si aut ad praestandam securitatem mercibus, aut inter easteri etiam ob hoc onera suítentur, ad ea compensandæ vectigal aliquid imponi mercibus potest, dum modus caufe non extrematur. *Inde enim pendet justitia, ut tributita & vectigalis. Sic vectigal equorum & neti quæ Isthum Syriacum trans-

Inde enim pendet justitia, ut tributis & vectigalis; Vide legem Longobardicam libros in titulo xxxii, e. xxxiiii. & epistolam Episcoporum ad Ludovicum regem quæ inter capitula legisur Caroli Calvi cap. 14.

Gramnovii Not.:


XIV. 1. Quæ terra accessa] Quam jure credi potest possefior terra adiacentis, quæ oram, lacunam, & ut sita dicam, pomerium ipsius terræ occupale & sub dominio vel imperio habere.

Quæ nona] Suffinentur nullo usi aut commodo mercium hominum vel transcunctium, eosque in partem illos vel hos vocant injustum cist.

Capitales] Census, stipendium in capita hominum descryptum.

2. Dum modus caufe] Dum non plus peratur, quam exiguint illa onera, quæ prexit.

Ut tributis, ita & vectigalis] Tributa propria, quæ pro census i-pro pradorium & parrimonii modo imponuntur. Vectigalia, portoria, decumae, scripura, centesima, vicecima, quadragesima &c.

Nexi] Filii illustri, telix, bylia.

Liber Syriacus] Quae clausula Aegypti vocat Tacitus histor. 2.
transibant accipit rex Salomo. De thure Plinius: *Evehi non
posset, nisi per Geromantia. * Itaque & horum regis penditur ve-
digal. Sic dictati Maffilienenses ex tolla quam ex Rhodano in mare
Marius ducent, *et propter eos aestivit ipsis euripos urbem:
*vectigal exigenter ab sic qui navibus assererent aut dexter-
erent, ut Strabo narrat libro quarto. Idem libro octavo nos
docet, Corinthios ab antiquissimis ulque temporibus vecestigal
percipisse, de mercibus, quas ad vitandum Malec flexum, terra
di mari in mare transirebantur. Sic pro Rheni transtus prae-
tium accipiebant Romani. Etiam in pontibus pro transitu da-
tur, inquit Seneca. Et de fluminum transitu pleni sunt juris-
consultorum libri.

3. Sed frequent est ut aequus modus non servetur, cujus se
Phylarchos Arabum incutit Strabo, hoc addito: *auli de
ourn autem urbem ut eis consiste velit, ab eis neque in obsequio
nobilis: * Difficile enim est ut inter validos & se
iores debeatur modus mercatoris non gravissimi.

X V. I. Morari suoque aliquantulpa prætervehentibus aut
præterentibus, valetudinis, aut alia qua justa de causa, licere
debet. nam est & hoc inter utilitates innoxias. * Itaque illio-
nus apud Virgilium, cum Trojani in terra Africa consicere
vetarentur, Deos judicis audet invocare, & probata Graecia
quereda Megarenum adversus Athenienses, qui eos portubus
usu acceperant, & ut tanta olim athesin, contra sua commune, ut
Plutarchus loquitur: ita ut Lacedemonis nulla helle causa ju-
sior visa fuerit.

G RO T T I  N O T E R.
Itaque & horum regis penditur vecestigal] Similis autem Leonem Afrum
non longe ab initio. Vecestigal exigenter ab sic qui navibus assererent aut dextererent] Hoc al-
ludens Asitophanes in Avibus vult interitus aeterem, ut dix cogitare de viwmamum nido vecestigal pen-
dero.

Itaque Dionaeus] Servius ad eum locum: *Octopodis enim est possidio
litteris, modo aestimatum erudite que atiam cum communibus probatur. Londodon ab Hercule occisus quod
cum Troja portu pelleret, Servio ibidem narrante.

GR O N O V I  N O T E R.
Accipit rex Salomo] Videntur fa-
cræ tabulae dicere, per negotiatoris
es in Aegypto emilie Salomonem
& Syris per eosdem vendidisse.

* Ad vitandum] Ne circumcunda
eflct Peloponnesus, & periculis cir-
ca Malecum promontorium Lacton-
ites subeunda.

De mari in mare] Agro in lo-
nium, & vicium. Traductionem
voce Canus Larii, quod Hollandi in-
ter Amsteladamum & Harleicum
Obertum. Jul. Higginus in Cinna
propempticon: Ab Aegio navigan-
tes ita ad veniam ad iliumnum
Leucadienium, ibi solent itera mi-
numedi causa renulico, quem Graec-
em xerar dicunt, navem traducere.
Idem, Querint etiam annuill, quan-
umobrem eis cura jubet Aegio
navigare, quod est regionem tradi-
tionis Leucadienium, & natura ab
Aegio circa influens monentite Ca-
trisi. Sop. lib. I. in voceritis.

X V. I. Nulà belli fujit] Quam
pax À Cimone faela rumpertur.

2. Cui
2. Cui & hoc consecuens est, ut tugurium momentaneum ponere licet, puta in littore, etiam si situs à populo occupatum concedatam. nam quod decretum Praetoris adhibendum dixit Pomponius, ut in littore publico vel mari extruere quid liceat, ad permanentia adficia pertinent quo & illud Poëta:

Contradix pisces aqua sunt
Indit in sacrum molibus.

XVI. Sed & perpetua habitatio his, qui sedibus suis expulit receptam quærum, deneganda non est externus, dum & imperium quod constitutum est subeant, & quæ alia ad viandas seditiones sunt necessāria. quam equitatem reque observavit divinus Poëta, cum Æneas inducit haec aetatem conditiones:

sacer arma Latinis habet,
Imperium solemus socer.


De Offic. 11. 6. 7.
Herod. I. 4.

Colophonios, Rhodii Phorbanatem ejusque focios, Caress Med.

Paus. lib. vii. l. Nordsoni Minyas, Cumaei alios ad se adventantes excepserunt. At de iisdem Minyis recte Herodotus, cum recepti partem imperii poecerent, ait eas iugulatam ës quæ præx
genera, injuriosas suisse ex fociis quia sapere suas non erat: beneficium ab illis in injuriam verium dixit Valerius Māx-

mus.

XVII. Sed & si quid intra territorium populi est deserti aede stirilissi foli, id quoque advenisse postulantibus concedendum est, aut etiam ab illis recit occupatur, quia occupatum cenferi non debet quod non excolitur, nisi imperium quod aut in vitam populo veteri salvi manet. Trojanus data a Latinis Abooriginis

au'tore Pericle, ne quid postulatis Lacedemoniorum & conjunctorum his sociosum concedant, Justin.

3 s. 7.


1. 5. de acquir. rer. domi. Et sunt, qui velit legi decretum principis.


Peregrinos urbem] Cíc. 3. Offic. 11. Tale etiam, qui peregrinos urbis uti prohibet, eisque eorum inveniantur, ut Peneus apud pastes nostros, Papius nuper: nam esse pro cive, qui civis non est, recitum est non licere, quam legem talere rum fatentius Cofi. Crassius & Scarpula: ubi vero urbis prohibere peregrinos sane inhumanum est.

XVII. Nisi imperium quod] Nisi quatenus sub jurisdictione est.
CAPUT II.

nibus jugera duxi atque asperrimi agri septingenta, ut Servius notat. Apud Dionem Pruseenem oratione vii legimus: 
"ut aduersum omni timor ducet & quosque 
hostes oppor: nisi pecunia 
qui parat terra incolunt colonum. Clamabant olim Amiubarri, Taes. 
secti columm Diis, ita terras generi mortalium datas, quaeque Anni. 
sunt vacue eas publicas esse: Solem; quin eritam & sidera re- 
spicientes, quoscun coram interrogabant, vellet quantum consuevera 
solum: potius mare superfundarent adversus terrarum orpe 
ser. Sed male dicta hae generalia rei praebenti aptabunt, nam 
terre ille non omnino erant vacue, sed paucissimi pecoribus & 
armentis militum servieabant; quae justa Romanis negando caus 
fa. Nec minus juste jam oligi Romeni ex Gallis Senonibus Liv. ub. 
quaeceabant; quod jus effet agrum a possessoribus petere, aut mi 
unari arma? 

XVII. Posl jus commune ad res, sequitur jus commune 
ad aetatis: quod datur aut simpliciter, aut ex suppositione. Sim 
pliciter datur hoc jus ad aetatis tales, quibus ea comparatur 
line quibus vita commode duci nequit. Non enim par hic ne 
cessitas requiritur ut in re alia arripienda: quia hic non agi 
tur de eo quod fiat domino invito, sed de modo acquirdi 
dominis velentibus: tantum ne id aut lege lata, aut consipratione 
impedire liceat. Eft enim tale impedimentum naturae societa 
tis contrarium in his quas dixi rebus. Hoc est quod Ambrofius 
De Officiis vocat, * separare a commercio commune parentis, fusis 
aliis omnibus

GEORGI. NOTE. 
Ut Servius notat] Ex Catone, Si 
frum, alique veterum, 
Separare a commercio communis pa 
rentis]. Plaustrus Pericle de Mega 
renibus: "moresque naturae fere e 
egere, quaeque si propria, si unde 
averit aequo legem, et aequ 
abiturque in conspectu legis, et aequ 
abaturque in conspectu legis,

Dequecebat sius se mercatur, omni 
parte quem pecuniam Atheniensis acceper 
epideque contra gentem justa. Sence 
ae quas fi loxxvii, secutis Virgil 
lliblo loco: 
Et quod quaeque setat regia & quod 
quaeque requirerat. 

Idem subregia descripta sunt, ut necess 
fiarum mortalius est inter ipsas com 
cationes, si vicecum alias ab aliis 
quod pertinent: idem Naturalium v, 
28: quod quid ambobus inters se po 
pultis communiem dedit, & gentes dis 
figeram lect, mittunt? Vide Anglo 
tum questus de Hispanis apud 

Thusanum libro xxxv, in historia 
anni e.xo i xxx.

GRONOVII. NOTE. 
XVIII. Aut simpliciter] In per 
missa omnibus & ubique. 

Ex suppositione] In permissa cer 
torum populorum. Aut, si miser 
cita relinquent aliorum, vel ex alio 
ram intuitu.

Vita commode] Jus commune ad 
res posseflix & inviti dominis non 
redit, nisi ad eas res, sine quibus 
ominio vivere non est: jus com 
mune ad actions subjectam habet 
materialiam; Vitam qua fiscunt beatit 
em, ut Marsialis canit, & a velen 
tibus conceditur.

Legi lata] Per simmam potesta 
item. 

Consiprationem] Per confenium & 
colitionem improbam privatorem. 

Bus amabilibus] Naros in utilit 
atem omnium viventium terras pro 
ventus.

N 1

Que-
omnibus partibus negare, consortia vivendae averruncare. Nam de supervacuis & mere volupariis non agimus, sed de his qua vita desiderat, puta alimentis, vestimentis, medicamentis.

XIX. Ad hae igitur aequo pretio comparanda jus esse omnibus hominibus affereramus: demito, si quibus petitor ipsi ejus rei indigant: * quomodo in summa penuria frumenti venditiio prohibetur. Et tamen ne in tali quidem necessitate expelli posse admittis semel peregrinos, sed commune magnum communiter tolerandum ostendit indicato jam loco Ambrosius.

XX. Ad sua autem vendenda non aequum iuste, nam cui libet liberum eit latruere quid velit acquirere aut non. Ita vinum & alias merces exoticas olim non recipiebant Belgae. Et de Arabibus Nabataensis Strabo, a *

Malina diffut 105.
desp. 31.
em 2. n. 52.
vet. 1.
hel. Gall.

a Lib. xvi.

XXI. 1. In hoc iure, quod diximus, inesse censum estiam libertatem matrimonii ambiendi & contra hendi apud vicinas gentes, puta, si virorum populus alii expoliis alio adven erit. nam fine femina statem agere etiam humanae naturae non omnino rupgunt, repugnant tamen naturae plerorumque hominum. Coelitatis enim non nisi excellentibus animis convenit. Quare facultas comparandi uxorres adimit viris non debet.


2. Leges autem civiles aliquorn populatorum, quae conclusia esteris negant, aut earatione nuntuntur, quod temporibus quibus sunt condita nulli erant populi quibus non erantar copia suppeteter, aut non de quisquis connubiiis agunt, sed

GROTI NOT.  

Quomodo in summa penuria frumenti venditio prohibetur? Cassiodorus, epitola xxxiv, episc. senatorum debebat primum prorsus esse nascitum.

Importare merces quasdam licet, quodam non licet. Vide Crisaniium Saxoniorum 21.

GROTI NOTE.  

Averrunciare | Putein averruncare, dicit ab eruncare, & eft idem quod tollere & eradicare, eneare com radicibus; at averruncare eft avertere, depellere.

XIX. Vendite, Puta ad exteros vel exportatio vendendi causa.

Expelti posse Quod fecit Augustus. Sueton. 42.

XX. Ad (su vendenda) Hinc exculsus edidit Senatus Anglici temporis tyrannicis, quo petabantur appornti merces, quae in cujusque naviculatoris patria non sacerentur.

XXI. 1. Videnter populum. Ex Flodo 1, 1.

Novum excedentibus. Qui dominum habent consintent & auctoriam, tam exercere possunt.
CAPUT II.

203

de iis quæ justa sunt, hoc est quæ speciales quo(dim juris civilis effectus producunt.

XXII. Ex suppositione jus commune est ad actus quos populus aliquis externis promiscuè permittit. Nam tunc si unus populus excludatur, ei fit injuria. Sic, si externis aliqui vendari, piscari, suctari, margaritas legere licet, si ex testamento capere, si res vendere, si etiam extra penuriae feminarum conjugia contrahere, uni populo id negari non potest; nisi delictum praecellerit: qua de causa Benjaminitis Hebræi ceteri Jud. XX. ademerunt connubii facultatem.

XXIII. Sed de permissis quod diximus, intelligendum est de his quæ permissa sunt tanquam ex vi naturalis libertatis nulla legem sublatæ: non si permissa sint per beneficium, relaxando legem, nam in beneficii negatione nulla est injuria. Atque ita ar. Disp. 105, bitramur concilisiri posse quod post Franciscum Victoriam quasi e contrario notavit Molina.

XXIV. Quantum memini an populo alicui liceat cum alio populo pacisci, ut is populus certi generis fructus, qui alibi non natcuntur, sibi soli vendat. Licere censeo, si is qui emit populos paratus sit aliiis vendere a quo pretio, nam aliarum gentium non interest quod emergat ad defiderem naturae attinet. Lucrum autem alteri alteri praevertere licete potest, maxime si causa subit, ut si qui id stipulatus est populus alterum populum in suam tutelam receperit, tum tumque eo nomine faciendo habeat. Talis autem coëntio, eo quod dixi animo facta, juri naturae non repugnat, quonquam folet interdum ob utilitatem publicam legibus civilibus prohiberi.

3. Qua justa sunt] Lib. i, cap. 3. num. 4.

XXII. Unus populi] Ut quum accentus Judæi.

XXIII. Ex ui naturalis] Sine passione.

Per beneficium] Privilegio dato.
In beneficis] Sic Romani Boccho Mauritanix regi fruendum et societatem petentis respondunt, cum meritis, cap. 104. Saluflsii.

XXIV. Lucrum alter alteri] Quod compendio vel lucro est, in eo occupare aliquam et prævertere industria vigilantiaque sua nemo prohibetur.

Stipulatus est] Curavit fidei promittit.

Sales interdum prohiberi] Quasi monopolium.
CAPUT III.

De acquisitione originaria rerum, ubi de mari & fluminibus.

I. Originariam acquisitionem fieri per divisionem aut occupationem.

II. Rejiciantur hic ali modi, ut conceippo juris incorporali.

III. Item specificatio.

IV. Occupatio duplex, ad imperium, ad dominium: qua distinctio explicatur.

V. Occupationem mobilium legem postea antevetus.

VI. Quo jure nitsatur dominium infantium & amennis.

VII. Flumina occupari posse.

VIII. Ad mare.

IX. Olim in partibus Romani imperii ille non licuisse.

X. Natura tamen jure non obfiare in parte marii quae terras quasi clausa sit.

XI. Quomodo tales occupatio fact, quamduo duret.

XII. Talem occupationem juri non dare impiendi transferat immixtit.

XIII. Imperium in partem maris occupari posse, & quo modo.

XIV. Vestigal navigantibus mari ex certis causis imponi posse.

XV. De passionibus que populum aliquem ultra certos terminos venisse navigare.

XVI. Fluminis cursus mutatus in territorium immuneret, cum distinctio explicatur.

XVII. Quid sentiendum si ab eos pli-ne mutatus sit?

XVIII. Flumen interdem totum accedere territorio.

XIX. Res derelictae occupati cedere, nisi populus domini- nium quoddam generali occupaverit.

I. Singulare jure aliquid nostrum fit acquisitione originaria aut derivativa. Originaria acquisitione, olim, cum genus humanum coire posset, fieri potuit etiam per divisionem, ut dissimulatum, nunc per occupationem tantum.

II. Dicta forte aliquis, etiam concessione servitutis, constitutione pignoris aliquod originarii acquiri: sed recte expendi-}

---

**Gravoisi Notæ.**

I. Originaria] Quam incipimus philosophi, nec ab alio translata habemus. Derivatione] Quæ ab alio ad nos transiti.

Genus hum. causæ] Civitates faceret & de omnibus in propietatem ad dicendi, quod placuisse, consti-

Jacob] Praediorum, quæ passionibus & filiationibus constitutione, § 4.

Constitutionem pignoris] Cum creditores accipit à debito pignor vel hypothecam in sicuritatem credit.
ti apparebit id jus novum non esse nisi modo. nam virtute ipsa inerat in dominio domini.

111. Paulus Jurisconsultus acquirendi causis & hanc annu-
merat, quae maxime videtur naturalis, si quid ipsi ut in rerum
natura est fecimus. Sed cum naturaliter nihil habemus ex ma-
teria prius existente, ea si nostra fuerit continuabitur dominium
specie introducata: si nullius, ad occupationis genus haec acquis-
stitio pertinebit: si aliena, jam naturaliter nobis soliscam non
acquiri infra apparet.

IV. 1. De occupatione ergo, quae post prima illa tempor-
folus est naturalis, an & originarius modus videndum est nobis.
In his autem quae prope nullius sunt duos sunt occupabilia,
 imperium & dominium quotensab imperio distinguitur. Se-
neeita haec duo expressit: *Ad reges potestas omnium perti-
net, ad singulos proprietatis. Dion Fruscienfis hoc modo: *ex.

\[ \text{GROVIE NOT.} \]

_\text{Ad reges potestas omnium pertinent, ad singulos proprietatem._ L. Orsus libri vii de beneficiis c. iv. sequi-
tur c. v. Omnia te potestas pidet, \begin{equation}
\text{singulos dominus. \text{CC. c. vii.: }}
\end{equation}

\[ \text{Cissar omnia habet: sibi eamprieta tantum ac
\begin{equation}
\text{alii. Symmachus, epist. 34: Omnia}
\end{equation}

\[ \text{restitut, sed solum cinque festivas._}
\]

Paulo libro \text{etiam uterque: et \begin{equation}
\text{Sanctorum qui \text{Ill.}}
\end{equation}

\[ \text{Etiamque uterque: et \begin{equation}
\text{Sanctorum qui \text{Ill.}}
\end{equation}

\[ \text{Thiass Pamphylico: tandem imperi-
\begin{equation}
\text{ium principis quam patrimonium ma-
\begin{equation}
\text{jus est.}
\end{equation}

\[ \text{Sunt tamem definita._ Itaque &}
\end{equation}

\[ \text{apud Apollodorem videmus, tam Ar-
\begin{equation}
\text{cadizum Attica terras divisas, una}
\end{equation}

\[ \text{tenente \text{et} \alpha \text{et} omne imperi-
\begin{equation}
\text{um._}
\end{equation}

\[ \text{GROOVIE NOTB.}
\]

\[ \text{Nisi modo: Timula possidendi._}
\]

\[ \text{Virtute ipsa: simulac dominium}
\end{equation}

\[ \text{carnem remun acceptum, & sibi haec}
\end{equation}

\[ \text{ratione obliabat._}
\]

\[ \text{111. Specie unedossa: Ope et e}
\end{equation}

\[ \text{s materia facta._}
\]

\[ \text{Nobis soli: De qua quattuor cer-
\begin{equation}
\text{tamen Sabinianorum & Proculia-
\begin{equation}
\text{norum, \text{5. 25. Inhib. de R. D.}
\end{equation}

\[ \text{IV. 1. Imperium: Jurisdiction._}
\]

\[ \text{Dominium: Proprietatis._}
\]

\[ \text{2. In extranes: In inquilinos, qui}
\end{equation}

\[ \text{nobiscum habitant, eunon sunt}
\end{equation}

\[ \text{civis._}
\end{equation}

\[ \text{V. Eu}
\]
Liber II. S.V.VI.

penes quem fuit imperio. Siculus libro de conditionibus agrorum: Authores assignationum, divisioniisque, non sufficientibus agris coloniarum, quos ex vicinis territoriis summissos, assignaverunt quidem futuris civibus coloniarum: Sed jurisdictio in agris qui assignati sunt penes eos remansit, ex quorum territorio sumptae sunt. Demoiselles oratione de Haloneso, agros qui eorum sunt quorum est territorium vocat ismens, qui in alieno

V. In loco autem cujus imperium jam occupatum est, jus occupandi res mobiles anteverti posse legi civili supra diximus. Est enim hoc, quod ex jure nature permittente, non precipiente, ut licet semper. Neque enim id requiritum habeat societas. Quod si quis dicit videri jugis gentium esse ut id licet, respondeso, etiam in aliqua parte orbis id communiter ita receptum sit, aut fuerit, non tam necesse vim paci inter gentes, sed esse jus civile plurium gentium diffusum, quod a singularis tollet potest. Et alia multa sunt quae jurisgentium vocant jurisconfulti, ubi de rerum divisione & acquirdendo dominio agitur.

VI. Notandum & hoc, si solum jus naturale spectans, dominium non dari nisi in eo qui ratione utitur. Sed jus gentium ob utilitatem communem introductum ut & infantes & furiose dominia accipere & retinere possint, personam illorum interim quasi sustinent humano genere. Sed nimium humana jura multa consiliere possunt prater naturam: contra naturam nihil. Ideo dominium hoc, quod favore infantium & his familiae consensu gentium humanus viventium introducere est, fiat intra auctum primum, nec ad auctum secundum, ut loquentur scholae, poteft pertingere: id est ad habendi, non ad per se utendi, quod pertinet. Nam abimatio & si qua huic sunt familia, in ipsa fui natura includunt auctum utentis ratione voluntatis, quae

V. Reimobiles] Quas nullius sunt, ut ferar, aves, pilos.

Sopra] 2, G, 5.

Ex jure natura permittente] Quod veniam dari facienda aliquid, ubi mos vel ex civibus non adversatur.

Precipitante] Quod unum jendet sed facere, & non aliter.

Jus civile plurium] Ex hujus & illius & ilium & illius & vel ductem civitates ex cuiusque placito, non jus gentium, neque ex communi & immutabilis leius omnium aut morte, itaque potest, qui vult, id seque, qui ne vult, repudiare.

VI. Qua ratione] Quia ad dominum auctus animi requisitum aequi- lae etiam aliud pro suo & habendi voluntatis. § 49, 45, Inf. de A. D. Add. infra 5, 22, 10.

Persuasum solum] Considerati in genere, non in individuis: ut Fabiosis infantibus & furiosis est Dominus rerum patrimonii sui, qui homo, & quasi Fabiosis, non qua infantibus & furiosis.

Prater naturam] Addendo natura, quod illa non facit quidem, fer tam men, non autem inventando naturam.

Auctum primum] Potentiam.

Auctum secundum] Operationem.

VII. Sue
que in talibus exiftiere non poterit. Quo non male referas illud Pauli Apostoli, pupillum quanquam rerum paternarum dominium; dum ejus et aetatis, nihil differe a fercvis, exercicio dominii siclicit. De mari ceipimus supra aliquid differe, quod num absolventum est.

VII. Flumina occupari potuerunt quanquam nec supra nec infra includantur territorio, sed cum aqua superiori & cum inferiori, aut cum mari cohaerent. Sufficient enim quod major pars, id est latera claua sunt ripis, & quod comparatione terrarum exiguam quid est flumen.

VIII. Ad hoc exemplum videtur & mare occupari potuisse ab eo qui terras ad latum utrumque posset eam, etiam si aut supra pateat ut finus, aut supra & infra ut fretum, dummodo non sita magna sit pars maris ut non cum terris comparata portio eorum videri possit. Et quod uni populo aut Regi licet, idem licet videtur & duobus aut tribus, si pariter mare interstitum occupare voluerint, nam sic flumina quae duos populos interlunat ab utroque occupata sunt, ac deinde dividit.


À primis temporibus ad Justiniannum utique, juris gentium sufficiente ne mare à populis occuparetur, etiam quod jus pli-ndi at-tilinient. Nec audiendo sunt qui exiliant, cum in iure Romane mare omnium commune dicitur, commune civium Romanorum intelligi. Nam primum voces ita sunt universales, ut hanc restrictionem non ferant. Nam quod Latine mare omnium commune dicitur, explicit Theophilus, qui innumerique aulam é municipis mare omnium natura patere dixit, & ita omnium esse factum aère. Celibus, maris communem esse usum omnium.

VII. Supra A fonte & longo spatio deiniceps.

Infra In exitu & aliamentique spatio ante exitum.

Inferiori Vel alieni territorii vel nullius.

Comparatione terrarum Quae circumjacent & sunt in territorio.

VIII. Aut supra Unde terram intrat.

Sinus Sinus pater vel apertura habitum tantummodo supra, ab albo folliceti mari, unde pars ejus terram intrat non vero infra, hac enim ob-sicutur terra gremium.

Aut infra Unde decurrat. Et infra Ubis angulibus est.

Ut fretum Fretum pater vel trans- terrarum habit & supra, unde angulius

inrat mare, & infra, ubi ex angulis evadat.

Dummodo non Mudo terre, quae circa sinum aut fretum in territorio sunt & mare inclusam habent, siptio longe id superent, ut he medio una cum interveniente mari rationem totius, mare interveniens rationem partis habere videantur.

IX. 1. Partibus Orbis terrarum.

Commune civium Per vocabulum Omnium intelligiolummodo eorum qui civis Romani censebantur, & à Latinis, Italiis, Eodecas, externis sive alienis, qui in eodem vestimentum impetio, dilin- guebantur.

Habere aut non Ego non tan- tum potest Fugatur.

\[\text{\textit{Grotr. Note.}}\] \[\text{2. Prætervoluntibus est.} \text{Ut enim, qui non sit hostis, non ad se-}

\[\text{\textit{Utrum posse.} Quod retinet posse-

\[\text{\textit{Jure fruendi} Fratrum, commo-

\[\text{\textit{Ditatem, utilitatem percipienti.}}\]
CAPUT III.

publica: ubi haud dubie * de exigua agit maris portione, quae
in fundum privatum admittitur: quod * a Lucullo & altius-
ctum legimus. Valerius Maximus de C. Sergio Orata: Pecu-
L. IX. I.

buria sibi maria excogitavit, aestuaria intercipienti stabilius.
Sed idem poeta, contra veterem jurisconsultorium responsi, ad
* cap. vi., id est velut in Bosphoro Thracico produxit Leo
Imperator, ut ea quoque septis quibusdam quas 

vocabant, includi, & privatim visudicari posset.

2. Quod si privaturn fundis aliquid maris potest accedere,
quatenus inclusum nempe est, & ita exiguum ut fundi portio
celebris posit, nec quo minus id fiat repugnat jus naturae; quidi-
ni & portio maris inclusa littoribus ejus fier populi, corumve
populorum, cujus quorumque sunt littora, dum ea pars maris
ad territorium comparati non major sit quam diverticulum
maris comparatum ad magnitudinem fundi privat?. Nec ob-

thare

GRotte Notæ.

De exiguo sit maris portione quae in
fundum privaturn admittitur | Sallusti
nus: a privatis comprisibus subversi
muris; maria constructa. Horatii
Lyricorum libro II. carmine
XVIII.

marisque Bosii obispersantis neges
Summamque littora

& libro XI. carmine I.

Centrallis pisces aquae sinuum
Jalaut in altum malibus,
Vellicus Patreclus: in piscis molis
maris & receptum subitis montibus ma-
res. Seneca in estraphtis controversia
rum lib. V., contr. XX.: Maria sub-
montibus profecto molibus. Plinius de
 terrae lib. II. c. XXXI.: In frusto ad-
missimis, subitus aquae, Scaga flu-
pens admissum maio disint Lamphi-
dius Severo. Caesarianus c. VIT:
Quant sibi molibus marinis termini de-
ceteri in usu sunt, quantum in submersis
aquis terra praeda est? Tibullus:

Claudii & de sancturiam malis mare,
lepers ad intra

Neglegat hibernas piscis abesse

minas.

De talibus piscibus maritimis agit
Plinius libro XXII. cap. VII. Colum-
mella saepius libri X. c. XVI, &
XVII., ubi hoc inter alia; lau-
stationis lacustrum maria, quae Nepsa-
urnquaeretur. Similis habet Amb-
brius Hexaemeron V. c. XXI. & de Na-
bothe cap. III. & Marcialis aliquot
locis.

A Lucullo]: Vatro de eo: Ad Neap-
opolin L. Lucullus, postquam profu-
sit montem, & maritima fluminis
immissit in piscinas, quae reciproce
fuerant, ipsa Neptunus non cederit ea
piscatur. Plutarchi eius vita: & pag-
xen hospitare & studiusque edux-
turque eosiam ceterisque quae

aquae sunt, maris albis & planis piscibus
enitrus villa sua circumdaret, in qua
ipsa maris navicula fabricaret. Plinius
libro IX. c. LIV.: Lucullus ex-
soso maris intus Neapolim, majus
imponde quam usum officiavit,
absum & maria admittit, quae de can-
fes Magnus Pompeius Xerxes tegatum
us oppulat.

Herodot.: Vide Leonis novellae
XVII., CII., CR., Aliat. pragmaticorum tit. XXV. Harmonop-
pulum lib. II. tit. C. ete. cap. XIII.
Vide & lemmum vitam Jaco-
bistium Cujusiam Observ. XV. 1.

Grontovi Notæ.

Lucullus]: Vatro de reuff. IV. 17.

Aululii Elipolius Iacubus, in
quos admittet mare; dein emergi-
ta vel emissario, quoties libussit,
clauderet.

Septem quibusdam: Quales sunt ce-
tarix Plinius 9. 15.
LIBER II. § X. X. XII. XIII.

1. Vere quod mare non undique includatur, exemplo fluminis, intelligi potest, & exemplo maris ad villam admissi.

2. Sed multa, quae natura permittit, jus gentium ex communi quodam condenfu potuit prohibere. Quare quibus in locis tale jus gentium viguit, neque communi condenfu subjacent est, maris portio quamvis exigua, & maxima fuit parte inclusa litoribus, in jus proprium populi alicujus non concedet.

XI. Verum notandum etiam, si quibus in locis jus illud gentium de mari receptum non effet, aut subjacent, tamem ex eo solo quod terras populus occuparet, mare occupatum colligi non posse: nec animal actum sufficiere, sed actu externo esse opus, unde occupatio posset intelligi. Deinde vero si defratur possefio ex occupazione nata, jam mare redire ad veterem naturam, id est ad situm communem: quod de inadfecto litorare respondit Papinianus, & de piscatione in fluminis diversiculo.

XII. Illud certum est, etiam qui mare occupaverit navigationem impedire non posse inermem & innixam, quando nec perterram talis transitus prohiberit potest, qui & minus esse soleat necessarium & magis noxius.

XIII. 1. Ut autem solum imperium in maris partem se

XI. Nec animo aequo] Quo quis forte apud se flurescit, mare velle pro occupato ab eo libere, aut dominum maris se proferi.


Defratur possessione: si ea clausis ex loco, quem obtinet discat.

GEOGRA PHIA.


Lycophron:

Ex: non brevissime sed longe

Terra marisque pecora, regnumque

VIRGIL.

Tegum sibi generum Tisbeo situm omnibus unum.

Julius Firmicus: mare in terrae dominia possidentes. Numero:

Becop norqns [s]ic hominum, Reus posse utique terrae terrae.

Termini regnumque suetum in medio se.
§. xiii. CAPUT III. - 2 1 1

plium mare. Pompejio datum imperium in omnem id mare quod intra Heracleas est columna; ita Plutarchus et Appianus. Philo in Flaccum: "et ut non surpugrait " Secularis, nobis " exeunt, quia et aperiret iussit, sed " quia Caesarum: ex quo Caesarum demum terra marisque imperium aedea est. De Augusto Ovidius:

" ponunt quaeque serviet eum.

ne alia proprietate occupetur, facilius potuit procedere: neque arbitror jus illud gentium, de quo diximus, obturare. Argivi olim cum Athenienibus expostularunt, quod suo mari Spartanos Argivorum hostes tranire sivissent: quas violato foedere, quo cautum erat ne alter populus hostes alterius sineret ire atque iuvare, per sui imperii loca. Et in inducitis annis bellis Peloponnesiorum permittitur Megarensibus navigare mari quod ad plorum fociorumque terram pertineat, quod harum bellorum inter se, quibus ipsis hostes, ibi nempe, Sic harum terrae, quod hujus factum, mare omne quod Romani in imperii, dixit Dion Cassius libro xliii. Themistius de Romano Imperatore: qui in gratia terrarum incolae iussit: habens siibi subditam terram & mare. Oppianus ad Imperatorem:

Bella.

Et Dion Pruszenus, in altera ad Tarasenses, multa ei civitati ab Augusto ait concebba, inter alia Sicilia et Nabia, et Acarnania et Lacinianus et aliorum omnis robur: jus in annum Cydonum et proximam maris partem: Et apud Virgilium legitimus:

Etiam mare, qui terras omni ditione tenere nutr.

Apud Cestium: Flaminium quia in mare qui imperium Romanum est sumus. Notat Strabo Massilenes multa cepisse populo cum praebis navalibus vicissent uti auxiliis et haec terrae dominum: eos qui injuste de mari controversiam moverunt. Idem

Sinopen ait imperiis a mari in Cyaneas.

2. Videtur autem imperium in maris portionem cadem ratione acquiri qui imperia alia, id est, ut supra diximus, ratione personarum et ratione territorii. Ratione personarum, ut si cladem, qui maritimum est exercitus, aliquo in loco maris se habet: ratione territorii, quatenus ex terra cogniti possum qui in proxima maris parte veriantur, nec minus quam si in ipso terra reperirentur.

XIV. Quare nec contra jus naturae aut gentium faciet, qui recepto in se onere tuendae navigationis juvantiaque per ignes nocturni regalia. Cacheramus decisione Fedemoniana iis, quam alius, ubi ex Baldo dicit totum mundum hoc jurare uti. Albericus Gentilis Ad vocatiam Hispaniensis i. 2.

G R O N O V I I I N O T E .

XIII. 2. Ratione personarum
Imperio temporario: ut Hannibal


XV. 1. Inuentur exempla fæderum quibus populus alter alteri populo se obstringit ne ultra certum terminum naviget. Sic inter reges accolas rubri maris & Egiptios convenerat olim, ne Egiptii in id mare venirent ulla navi longa, oneraria non plus una. Sic inter Athenienses & Perus * Cimonis atque placuerat, ne qua navis Medica armata intra Cyaneas & Parath. Chel. Tom. l. iv.

Grustinus

Gronovi Nota
Flevit aequum Rhodi olim perierum de insulis exegeret, estiam de Pharo aequ Alexanderiam, satis Ammiano lib. xxi. De Venetis qui in Gallia, Caesar: in magnis insulis maris atque aequa, pacem postulam inter rebellium quos tenes ipsos, eorum fere qui estis mare uti confecerent habebat vetigales. Florus de Romanis: Postebant nobilibus populum ablatum maris, captis insulis, dare tributa quos jubero confecerat. Plinius vi., c. xxi. Annui flores diem quibus maris rubri vetigal a ficio redemerat idem capite frequentem de navigante quo in Indiam navigaret; Onuphis annum navigaverat fiscaturum eberet aquipotens: aestimans pinta maximu
Chelidoniae navigaret. intra Cyanaeas & Phaselidem poit pretium ad Salaminem; in annalibus induciis bellic Peloponnésici, ne Lacedaemonii navigaret longius navibus, sed alius navigius quam ferrent ponderis non amplius quingentis talentis: & primo fœdere quod flatim ab exactis regibus Romani cum Carthaginienibus fecerant, convenerant, ne Romani Romano-rumve focii ultra Pulchrum promontorium navigarent, extra quam sitem estatis aut hostium vi compulsi effent; qui vi compulsi advenissent, nihil sumerent prater necessaria, & intra diem quintam abfederent. Et in secundo fœdere, ne Romani ultra Pulchrum promontorium Massiam & Træchum presserant, agerent mercatum iurent. In pace cum Illyriis, ne Illyrii ultra Lezsum pluribus quam duobus lembhis iisque inermissis navigarent. In pace cum Antiocho, ne citra Calycadnium & Sarpedonem promontorium navigaret, extra naves quæ stipendium, legatos, aut obсидies portarent.

2. Sed hoc non docet occupationem maris, aut jusis navigandi. Poffunt enim ut singuli, ita & populi pačis, non tantum de jure quod propriis fìbi competit; sed & de eo quod cum omnibus hominibus commune habent, in gratiam ejus cujus id contra fœdus exercitum & navalem materiam habeant; seftis Livius lib. xxviii, & lix. Simile est quod Subhanas Αγγυς, pače cum Græcis fædo, imperavit ut ei semel anno duas naves trans Bosphonium mittere liceret; eft id apud Gregoriam libro tv. Antiochi olim pax & hoc contingebat, ne is armatas naves habeat plurès xiii. Appianus Syrac. Naves armatae Atemalicium situm ingredi per Venetos vetantur ex pače; vide Thuanum libro xxi. in anno 641. lxxxiv.

G R O Q I : N O T M .
Romani cum Carthaginensi s] Seë-\vis ad illud in needios.
Litterae litterario contraria,
Quae in fœdore cautum sunt, ut negare Romani ad litteram Carthaginensem respondiderent, neque Carthaginensi ad litteram Romanum. Simile fœdus Romanorum cum Tarentinibus & mès Punicis non sostrimus sanguis: ne Romani ultra promontorium Lacinium navigarent, eft hoc in excerptis ad legationes ex Appiano, mensis à Feniis externis qui in Sardiniam vel ultra Columnas navigaret, tradit Strabo libro xviii.

G R O Q I : N O T M .
Panathen. p. 570.
Pulchrum promontorium] In Afri- ca, Liv. 29, 27.
Calycadnium & Sarpedonem] In Cí- ficia.
Quo stipendium] Quod ei penden- dam erat ex fœdore Romanis, Liv. 32, 38.
2. De jure decedere] Ut si qui pa- cificatus, ne in aemula uterius lumen e fua domo habeant, non eo ære sit proximi posidentis, sed alter de ju- re suo seminit.
id interest decedere: quod cum sit, dicendum est quod dixit L. Vindianus in ea facti specie, qua fundus erat vinditus hac lege, ter, De ne contra venditorem piisatio thynnaria exerceretur, mari tertium imponi non potuisse, sed bonam indem contractus exporhere ut lex venditionis servetur. Itaque personas poillitium & in jus eorum succedentium obligari.

XVI. 1. Frequens est inter vicinos populos contentio, quatus


Iliud prorsus mirum, quod in dubio imperia, quae ad flumen pertinient, arcifinis putanda eis ait, & ut limitata, aut mensurae comprehensus sunt, rarius accedere. Primo inauditus et termo, Imperium arcifinis, Imperium limitatum, Imperium mensurae comprehensum. Agressum habe vocabula sunt, non imperium. Dein dubium tale nobis esse non potest, quia nulli nobis eiusmodi modi agi. Tertio quodmodo potest esse dubium, si vero est accusatione tenentur, omores agros limitatos & aignatos esse in meditulio imperii, omores in extremit arcifinis. Minime igitur hic factum hypothesin

\[\text{Caput III.}\]

\[\text{§ XVI.}\]

\[\text{1. Frequens est inter vicinos populos contentio, quius...}\]

\[\text{Physatio thynnaria] Thynnorum pilcium Hor. z Sat. 3. Flumis annuant...}\]

\[\text{XVI. 1. Frequens etc. Hac quidem docta sunt si recte tradantur, sed...}\]

\[\text{Videtur autem vir fiammus auctores finium regundorum valde defunturis legisse. Limitatus aiter appellatur, qui et divisus exiguo etiam, non quod manufacchi limites pro finibus habebat, sed quia consecutus erat limitibus factis (deumani & carum vocabant; illus qui Orientem & Occidentem spectabant, hos qui Medidem & Septent. inum) per centurias perque partes, qui privat in pilcioribus donum principis effent adignatus, ut ut erat numeros centuriam & jugorum limitibus includeretur. Quum secundum genus nominaret aignatus & menfura comprehenderet. Idea non limitatis non divis & aignatus tantum, & menfura comprehensus vocabant. Arcifinis quoque dixit, quod non fines holitorum ascendis idoneos habuerat, sed quod accederat fines, vel non habi sunt fines mensuris ratione comprehensus. Frontinus: Ager est arcifinis, qui modo mensurae continebat. Eodem propter eis Notus. Flumen ait Solutos vocaverat. Ibi dem teintantur nihil subserius inter, neque quae & mensura descompeda subabant. Appellabantur & occupaverat, quia eorum municipali privatium arbitrrio occupaverat fines aignatione, non modo tantum, quantum colere poterat, sed quantum in eae solent habebat. Nec vero hic ager necessario terminos habebat naturales: poterat enim occupator ibi terminos statuere, quos voluerat, vel sepimentum, vel solfa manufacuta.}

\[\text{In duobus primis agrorum generibus, si flumen curtum muterit, nihil ait de territorio mutari. Non est perpetuum. Poterat enim tam Liminatus, quam Menfura comprehensus aiter ad fines territorii effe, & vel hic, vel ille fluvio imperiaterminante includi, quod eis effet, hand dubie, quod decebat agris, decebat territorio: quod altero ripe accedebat, sub alieno jurisdictionem veniebat. Ruribus ait in Arcifinis flumen mutatum cura mutatibile territorii fines &c. Ne hoc quidem perpetuo venatur. Nam Arcifinis aiter effe poterat & in medio territorio, utpote si quis loca defossa, vaca, incul, occupaverat: qualia magnis regioni & imperiis frequentia interveniant. Ibi si flumen effet, quia quid aget, manebat quod erat territorium.}

\[\text{Iliud prorsus mirum, quod in dubio imperia, quae ad flumen pertinient, arcifinis putanda eis ait, & ut limitata, aut mensurae comprehensus sunt, rarius accedere. Primo inauditus et termo, Imperium arcifinis, Imperium limitatum, Imperium mensurae comprehensum. Agressum habe vocabula sunt, non imperium. Dein dubium tale nobis esse non potest, quia nulli nobis eiusmodi modi agi. Tertio quodmodo potest esse dubium, si vero est accusatione tenentur, omores agros limitatos & aignatos esse in meditulio imperii, omores in extremit arcifinis. Minime igitur hic factum hypothesin.}\]
ties flumen currsum mutavit, an simul & imperii terminus mutetur, & an qux flumen adjectis eis cedent quibus adjecta sunt: qux controversi ex natura & modo acquisitionis definiendi sunt. Docent nos menores tria esse aegrorum genera: divisum, & assignatnm, quem limitatum vocat Florentinus Jurisconsultus, quia manufactos limites pro finibus habet; assignatum per universitatem, five * mensura comprehensum, puta per centurias ac jugeras; & arcfinium, qui inde dictus, docente Varrone, quod fines habeat arcendis hostibus idoneos, id est naturales: ut sunt flumina & * montes. Hos occupatorios dictit Aggenus Urbicus, quia plerumque tales sunt agri, quia aut eo quod vacui sunt, aut etiam bello occupantur. In duobus prmis aegrosis generibus etiam si flumen currsum mutet nihil de territorio mutatur: & si quid alluvio adject ad occupantum imperio accedet.

2. In arcfiniis * flumen mutato paulatim curru mutat & territiorii fines, & quicquid flumen parti alteri adject, sub ejus imperio

fess. Denique apud Romanos, quibus folis ibi aegrosis variatres notas, si dubium huicmodi incidunt, adhibitam Seriniam Imperatoris, in quo erant omnium Limitatorum & Assignatorum aegrosis formae: si de quaequebatum, ejus nulla est acter formae, pro arcfinium erat. Memine- runt huic rei sapientiis autore fines regumorum.

Grotil NOB. Mennura comprehensum | Exem- plum vide apud Servium ad Eclo- giam IX.


Flumen mutatum paulatim curru | Vi- de Johanneo Andrez & altos esta- tos a Reinkinkio libro 11, Classe V, c. 1.

G Ronovii NOB. M

Divisum & assignatnm | Quis vet- eranis & colonias per centurias & jugeras modo certo adscripto, datas est.

Assignatum per universitatem | Quum modus universus & indivisus civitatis tribuebat, hic tantum per extremitatem mensura comprehen- debat, non per centurias & jugeras, ut perpetue autori. Centurix & jugera sunt limitati vel divis & ad- signati. Centuria modus efi agri cc, vel c.c. jugerum. Jugerum in lon- gitudinem numerat pedes ccc., in latitudinem pedes ccc.. Colum. 5.1.

Quidam tamen voluerunt menfura- rum per extremitatem comprehen- siam effe centuriam.

Fines hodierni arcendius | Immo quid fines arcui, & possefis ejus liberum & habere relictur, quosque coloni aut possident veliri.


Cappiatoris | Quia non ex men- sius actismodum acceptum, fed patent quatenus excoluit, aut quantum eumur sum fle colendi occupavit posceptos. Prii habent limites in- ter singulas centurias: duo possefios geneta non limites, fed terminos. Sic. 18, 22.

Nobilis de territorio | Quasi centuria non potuerit finiri flumine.

Si quid alluvia | Si patrum quid effet, consentiam: si magna parte, ad subseciva pertinuille centeio in di- vido & assignato.
imperio est cui adjectum est: quia scilicet eo animo populus uterque imperium occupasse primitus credere, * ut flumen
fui mediatum eos dirimeret, tanquam naturalis terminus. Ta-
De Morib,
citus dixit: Certum jam alveum Rheum: * quique terminus Germ.
ese sufficient. Diodorus Siculus, ubi controversiam narrat quae Lib.xii.
inter Egeianni & Selinuntiius fuit, posuit ait vide Xenoph. iv.
, amnis fuisse discriminante. Et Xenophon talem annem Exp. Cyri,
impiiter erat, id est, finitorem vocavit.
3. Narrant veteres Acheloum annem incerto curiu modo
fiectum in partes, modo circumacta oblique aegmine, unde
auri & serpentinis formam induisse dicitur,) diu de agro adja-
cente belli caetam Ætolis & Acarnanibus praevisse, donec cum
Æneas aggeribus domuit, eoque beneficio Oe nei Ætolorum
regis siltam in matrimonio impetravit.
XVII. 1. Sed hoc ita demum locum habet si non alveum
mutaverit annis. Nam flumen, ctiam qua imperia determina-
nat, non consideratur nude qua aqua est; sed qua aqua alveo
tali fluen ripuque talibus inclusa. Quare particularum adje-
cntio, decellio, aut talis immutatio qua toti speciem veterem
relinquat, rem finit acendem videri. At si torus species simu-
luetur, reseit alia, atque idea sicur interit flumen, quod
in loco superiore molibus obstruendum est, novumque nascitur
facta manu fossa in quam aqua immittitur: ita si deserto al-
veo veteri alla irruperit flumen, non idem erit quod fuit ante,
se novum veteres extinxit: & sicus si exaruisit flumen, imprer-
terminus maneret medietas alvei qui proxime fusisset: quia
mena poporum latissima censenda est, ut flumen quidem na-
turaliter dirimi vellent; quod si flumen esse deiusisset, ut tum
teneret quisque quod tenuisset: ita mutato alveo idem observ-
vandum erit.

2. In

Grotii Notae.
Ut flumen fuit medietas eo dirim-
ser) Exemplum in Vedado amne,
quid Marianum libro xxxix.

\[\text{XII.} \]

Ponique terminus esse sussuratum [Sparti-
tians Adrianus: in plurimum loci in
qui bubibus non fluminibus factis
visus deservimus. Phallum omnem
\[\text{XIV.} \]

Si deserto alveo veteri] Ut Banda-
rus annis, apud Annam Comne-
rum libro i.

Grénovent Notae.
2. Modulate] Quas linea ducta
per medium alveam.

Terminum] Non tam vagum &
agnamentum super minus profundo,
L I B E R II. S. XVIII. XIX.

2. In dubio autem imperia quae ad flumen pertingunt arcifonia putanda sunt, quia imperius distinguendis nihil est aptius quam id quod non facile transitur. Ut autem limitata, aut mensura comprehensa sint, rarius accidit, neque tam ex acquitione primxva, quam ex aliena conceptione.

XVIII. Quanquam vero in dubio, ut diximus, imperia ad medietatem fluminis utrinque pertingunt, fieri tamen potuit, & contiguilicet aliubi videmus, ut flumen totum partii uni accederet, quia silicet ripa alterius imperium serius & occupato jam flumine coepisset: aut quia eum in modum res paclionibus effecit definita.

XIX. 1. Illud quoque observatum non indignum, originarium acquisitionem consequendum etiam rerum earum quae dominum habuerunt, sed habere deferunt: puta quia derelictae sunt, aut quia demiserunt domini, nam hanc redierunt in eum statum in quo primum res fuerant.

2. Sed illud simul notandum est, interdum primas acquisitiores a populo aut populi capite ita factas, ut non tantum imperium, in quo inest illud eminentem de quod alibi egimus, sed & privatum plerumque dominum generaliter primum populo, aut ejus capiti quaerentur: atque ut deinde particulatim in privatos ita feret distributio, ut tamen eorum dominium ab illo priore domino penderet, si non ut vsus Valfelli à jure fenitoris, aut jus emphyteuticaria à jure proprietarii, tamen alio quodam tenuiore modo, ut multae sunt species juris in rem, quas inter illum lineam, quae medium alium fecar.

1. Imperia] i. Agri quibus terminabantur imperia per flumen.
2. Pertinent.] Pertinent.
3. Quod non facile.] Ut munitiones naturales.

XVIII. Parti sui accessor] Ut in illis terminis imperii Romani factum: nam cum barbari naves nullass habent, Romani eos annos navibus occupant, quos discebant locoris.

2. S ubi, 19. 1. Pradam quam rectius a se saepe habuerint, non esse talium, quam veluti spatium videlicet habuisset: aut quia praeferre vultur furturit dominorum nocumentum, si non caducum, occuparent.

Redierunt in eum statum] Russe facta sunt communes.


Valfelli] Quis habet emphyteusin vel fundum à domino in perpetuum, aut in certos annos, ea lege concebuerant, ut eum colat melioresque reddat, constituens pensione annua.

CAPUT IV.

De derelictione praefumta, & cam secuta occupatione: & quid ab usuacione & præscriptione differat.

I. Usuacione & præscriptione proprio dicta sur locum non habeat inter populos diversos, corpusque rectoris.

II. Solene tamen & inter hos allegari longævæ possessiones.

III. Causa inquiritur, ex conspectu juris humanae voluntatis, qua petitione non ex verbis tantum.

IV. Sed
Liber II.

IV. Sed ex satis.
V. Ex nunc satis.
VI. Quum modo tempus adjungat, non possis, silens ad consecuturam juris desideri valeat.
VII. Ordinario ad solum consecuturam sufficiere tempus memoriam excedens, qualem hoc sit.
VIII. Solutio objectionis, nominem praefumendum suum iustitiae.
IX. Videi etiam, posita consecuturam jure gentium ex memorabilibus, possidere dominium transferri.
X. An nonundum satis jus autoritetis hoc modo possit.

XI. Etiam summa resstat, jus aut populo aut regi acquiri longe possis.
XII. An legis civiles usucapione et prescriptione necesse, cum qui summam possidat, habet, cum distinctissimam explicantur.
XIII. En iura qua separabiliter et communicabiliter adhærent summo imperio, usucapione aut prescriptione quasi et amittit.
XIV. Reflexit usus sententia, tuens temporis subditos licet, sed vindecatur in libertatem.
XV. Qua mora juris facultatis nulla tempore amittit, quod explicatur.

I. Gravis hic difficultas oritur de usucapiendi jure. Namque id cum lege civili fit introductum (tempus enim ex suapte natura virum nullam effectricem habet), nihil enim fit a tempore, quamquam nihil non fit in tempore) locum habere non potest, ut confer Valsius, inter duo populos liberos, aut reges, populumque libera et regem, iuno inter regum quidem et privatum ipsi non subditum, nec inter duos diversorum regum aut populorum subditos, quod verum videtur, nisi quatenus res vel actus tenetur territorii legibus. At qui id si admittimus, sequi videtur maximum incommodum, ut controversiæ de regnis regnorumque finibus nullum tempore extinguatur: quod non tantum ad perturbationes multorum animos et bella ferenda pertinent, sed et communis gentium femini repugnat.

II. Nam et in facitis literis Jephthe regis Ammonitarum fili vendicantes terras inter Armonem et Jabocum, et Arabam desiertis.

II. Quid dicemus? Juris effectus qui ab animo pendent, non possunt tamen ad solum animi actum conseqüi, nisi ac tantum signis quiuisdam indicatissimae, qui nulius animi actibus efficiantur, qui juris tribue non fuerat congruum naturæ humanæ, quæ nullo signo auctus cognoscere non potest: qui de causa etiam interna actus meri legibus humanis non subjacent. Signa autem nulla de animi actibus certitudinem habent mathematicam, sed probabilem tantum: nam & veris eloqui qui adiut pos-

---

**Grovii Not.**

Et apud omnes gentes consellium? In bona fidelium differit pro Gallia Dux Nivernensis apud Thuanum sita. Ix in anno civ. xxxiv.

Vetera reposisse Ta cod. Komari de dicunt Graeci ex historia Attica, alas inter alias Necceias lib. 1 de Alexio Iacari fratre, ubi de Henrico ait Impudicio Frederici filio: sat te nos de nox Elaciri ducibusque adversariis, ita de velut esse Euclidem ut praebeat ministrum.

Quam autem habebi aestatem ut agrum multis anni aut etiam senectus ante possidem qui habitum amitterat? Florus lib. ixi. c. 13. Tum etiam licentiam à majóris sede, atque, quasi jure hereditarii, possideant.
funt homines quum quod volunt & sentiunt, & factis similares. Neque tamen patitur natura humani societatis, ut aetibus animi sufficienter indicatis nulla sit efficacia. Ideo quod sufficienter indicatum est, pro vero habetur adversus eum qui indicavit, Ac de verbis quidem expedita res.

IV. 1. Factis intelligitur derelictum quod abjicitur, nisi ea sit rei circumstantia, ut temporis causa & requirendi animo abjectum senleri debeat. Sic * chiroplographi reditio nis centurum remissum debitum. Recusari hareditas, inquit Paulus, a non tantum verbis, sed etiam re potest, & quo vis indicio voluntatis. Sic si quis est rei alcuibus sit dominus, scientem cum altero cun rem possidente tanquam cum domino contract, ius suum remississe merito habeatur: quod cur non & inter reges locum habeat, & populos libera nihil causae est.

2. Simile est quod superior concedens inferiori, vel imperans id facere quod facere licite non potest, nisi lege solvatur, lege solvisse eum intelligitur. Venit enim hoc non ex jure civilis, sed ex jure naturali, quo quicquid suum potest abdicare, & ex naturali praeumptione, quae voluisse quis creditur quod suicientur significavit: quo rei recte accipi potest quod Ulpius dixit, juris gentium esse acceptationem.

V. 1. Sub factis autem moraliter veniunt & non facta, considerata cum debitis circumstantiis. Sic qui sciens & prae fens tacet videtur contente: quod & lex Hebraea agnoscit Numer, xxx. 5. & 12. nisi circumstantia essent, quomuminius locatur, metu eum vel alio cau se impediri. Sic amissum cenetur id * cujus recuperandi spes projectur, ut porcos a lupo raptos, & quae naufragio amissimus nostra esse definere ait Ulpius, non statim, sed ubi recipi non possit, id est ubi non est credere aliquis animum domini retinere: ubi nulla talis voluntatis indicia existant. Nam si nisi essent qui rem inquirerent, si promissum minuvores, aliud esse judicandum. Sic qui rem suam abl alio teneri scit, nec quicquam contradicit multo tempore, is

---

**Grotii Notae.**

*Chirographi reditio nis* Vide legem secundum D. de paedis.

*Cujuan recuperandi [fræ præsens]* id eis dicitur Hebraici jurisconsulatis.

**Gronovii Notae.**

*Advocati sum* Ita ut ei noceat, damnum in re aut extimatione inferred, si posset se voluntis altere offensor, quam indicavit.

I V. 1. *Requirendi animo* Ut, ubi lieverit, repetas recogilagalque.

*Fed etiam re* Non adeundo, quam

sceiat se adire debere.


V. 1. *Moraliter* Per commendum & moribus receptam interpretationem, quia dixit, quae facta non sunt, pro factis habentur.

Non facta Aetius negativi, infra num. 1.

*Minus* Indicii praeium.
CAPUT IV.

niu causa alla manifeste appareat, non videtur id alio fessisse animo, quam quod rem illam in suarum rerum numero esse nolle. Et hoc est quod alicubi dixit Ulpius, ades longo si- lentio videri pro derelicto ad domino habitas. Parmum jus te (te. minus, D. de scriptis Plus Imperator) praetitas usuras petis, quas omisse te longi temporis interiumum indicat, quia eas ad debitore suo ut geras eum cum videlece esset, petendas non parasti.

2. Cui simillimum quid in confectudine appareat. Nam hæc quoque, femotis legibus civilibus quæ certo tempore ac modo em introduci volunt, a populo subdito introduci potest ex eo quod ab imperio habente toleratur: tempus vero quo illa confectudo effeciium juris accipit non est definitum, sed arbitrarium, quantum fatis est ut concurrat ad significandum confensum.

3. Sed ut ad derelictionem presumendum valeat silentium duo requiruntur, ut silentium sit scientia, ut sit libere voluntas, nam * non agere nec scientis, caret effectu, et alia causa cum appareat, cellat conjectura voluntatis.

VI. Ut hæc igitur duo aduitisse confecissent valent et alia conjectura: sed temporis in utrumque magna vis est. Nam primum fieri vix potest, ut multo tempore res ad aliquid pertinentis non aliquis via ad ejus notissimam perveniat, cum multas ejus occasiones subministrat tempus. Inter praestantes tamen minus temporis spatium ad hanc conjecturam sufficit quam inter absentes, etiam seposita lege civilis. Sic & incursus semel metus durare quidem non nihil creditur, sed non perpetuo. cum tempus longum mulius occasiones adversum metum sibi confundid, per se, vel per alios suppeditet, etiam exequendo fines ejus qui metuitur, Sitem ut testidio de jure fiat, aut, quod potius est, ad judices aut arbitros provocet.

VII. Quia

GROVI NOTIS.

Non agere nec scientis, caret effectu.

GRONOVI NOTIS.


1. Non agere nec scientis] Qui sillet aut quiescit ignorans sibi loquentem aut agendum esse, prajudicium sibi non facit.

Alia causa] Quales intelligitur alius quid, quam neglectum & sen- tum voluntatem, ite quod illam silere cogat, non creditur silere, quia id, quod diffimulat, velit; sed quia loqui non onerat.

VI. Seposita lege] Quæ res immobiles inter praestites decennio inter absentes 20. annis statuim usi-

Ecupit. fences] Si quis tacuit aut passus est quid fieri timore percussus, cum timorem vim eandem habere per aliquantum temporis sui pra- simulium.
VII. Quia vero * tempus memoriam excendens quasi infinitum est moraliter, ideo ejus temporis silentium ad rei derriciet conjecituram semper sufficere videbitur, * nisi validissimae sint in contrarium rationes. Bene autem notatum est praedensioribus jurisconsultis, * non plane idem esse tempus memoriam excendens cum centenario, quanquam sepe haec non longe abeunt: quia * communis humanae vitae terminus sunt anni centumi, quod spatium ferme folet actates hominum, aut * horum tres efficere: quas Antiocho Romani obiecerant, cum ollenderent repeti ab eo urbes quas ipsae, pater, avus nunquam ufurpaflent.

VIII. 1. Objicit aliquis, cum homines se sanque amant, non debere eos credi quod suum est jactare, ac proinde actus negativos, etiam cum magna temporis spatio, non sufficere ad eam quam diximus conjecuram. Sed cogitare rursus debeamus, bene sperandum de hominibus, ac propter eae non putandum eos hoc esse animo ut rei caduce causa hominem alterum velint in perpetuo peccato veriari, quod evitari sepe non potest fine tali derelictione.

2. De

Grotti Nota.

Tempos memoriam excendem] Andreas Knich in traflanum deut ter-
ritorii. Reinking. lib. r. claffe v, cap. xii. n. 3. Oldendorp. claffe iii, art. z.

Nisi validissimae sint in contrariam rationem] Menochius 1, conf. xc.
Non plane idem esse] Balbus de praepositionibus ibid notavit, & in eo-
dem argumento Covantuus. Reink.
die in lib. 1. claffe v, cap. xii. n. 40.
de tempore memoriam excendente vide eruditionem Fabrum in con-
silio pro Ducatu Montisferrensi.

Communis humanae vitae terminus] A|es & |j. xxi fo. 10 prima dicit Jui-
finaniamus, in edito quinto edito in Notis ad arcana histomiam Pro-
copiae.

Tertio tres] Nam |xaxa est |j. xxi.

VIII. 2. Quod quando fueris, nemo superest, qui meminerit, pro infinito est per hu-
numanam imbecillitatem, etis severa fines censos habueris.

Eius temporis silentium] Tenets per spatium temporis non declarare voluntatem suam ad rei dominium tendendum.

VIII. 3. Nam xaxa triginta annum.

VIII. 1. Quod per |f. xxiii alios nostris rebus sui adhuc, quibus nihil agendo hoc veniam se-
pere, ut rem nostram ejusmodem & alhgermus, dum alium pro domi-
no ejus se gerentem non appella-
num, necesse interpellamus.

Gottfried Wolf, Allmach und Owe. Reinking. lib. 1. claffe v. cap. xii. n. 40.

Quod temporum non evidenter parent & core-|
ae, putandum inter inter hominum esse favor aetate, & quemvis alterius causa velle.

Velint ut perpetuo] Quod fieri, si re-

timent animo dominium rei, quam
CAPUT IV.

2. De imperii vero, quamquam ea magni fieri solet, sicere Cicero pro debemus magna esse onera, & quae non bene administrata hominem divinam ire reddant obnoxium: ac sicut durum effet, qui se tutores dicerent, damnno pupilli litigare ute ad tutelam jus habeat; aut, qua similitudine ad hanc rem Plato utilitur, nautas naves periculo certare quis eorum potissimum gubernaret: ita non semper laudandos qui cum summa iactura, &ce & cum sanguine innocentis populi, disceptare cupiant quis ejus populi rem fit curaturos. Laudatur ab antiquis Antiochi dicatum, qui populo Romano gratias agit, quod * nimis magna procuratione liberatus modicis terminis uteretur. Inter multa a Lucano sapienter dicta illud non postrumum est:

iunctae novorum
Preventu sceletum quarrant uter imperet urbi?
Vix tanto fuerat civilis bellis movere
Ut nauter.

3. Tum vero imperia tandem alipando in certo & extra controversia aliam constituere, humanis societatis interesse; quam quae adjuvante concidentur, favorabilis putanda sunt. Nam si durum putavit * Aretas Sicyonius privatia quisquagini ta annorum possessiones labefactari, quanto magis illud Augusti tenendum est, eum virum bonum ac civem esse, qui praeintem reipublicae statum mutari non vult, & qui, ut apud Thucydidem Alcibidas loquitur, εκ τοι ουδεμιστι εκ ταυτισμοις τοις εκτασεως; quod sto περισσων πολιτειας διηγηθει dixit Iocrates adversus Callimachum: sicut & Cicero oratone ad Quirites contra Rullum, uti & concordiae patrono convenire ait, defendere statum reipublicae quipque tempore sit: & Livius, optimum quemque praebentis statu gaudeare.

4. Quod si etiam deferent ea quae jam diximus, tamen adversus prouisionem quae quidque sua servare velle creditur, validior est altera, quod creditibile non est quemquam ejus quid vult.

tamen penes alium esse tamdiu & pro sua ab eo trahari & teneri, quam si non sit, sed aliena, patuentes.

GROTII NOTAE.

Nimis magna procuratione liberatur] Ejus animi vindicta solitudo Jonathan Suida etius.
GROTII NOTAE.


* Qua prosequantur] Ut haec, quae quidque tempore possessionem non repetit, cum pro desideriess perceptas statuissit.
Aretas Sicyonius] Cic. 2. offic. 23.

2 Ruinat
LIBER II. §. IX. X.

vult, longo tempore * nullam plane edere significationem idoneam.

IX. Ac forte non improbabiler di ci potest non esse hanc rem in sola praefatione positam, sed * jure gentium voluntario induci tam hanc legem, ut possesio memoriam excedens, non interrupta, nec provocatione ad arbitrimum interpellata, omnino dominium transferret. Credibile est enim in id confensibile gentes, cum ad pacem communem id vel maxime interflet. Merito autem dixi possessionem non interruptam, id est,

Lib. XXXV. ut Sulpiarius apud Livium locuitur, uno & perpetuo tenore justo.


X. 1. Sed alia hic, & quidem perdifficultis, suborit tur quaesitio, an nondum natus jus fiuum tacite tali delictione posset decedere. Si non posse dicimus, nihil ad tranquillitatem imperiorum ac dominiorum profecit modo data definitio, cum plerque talia sint ut posteris debeatur. Sin posse affirmamus, mirum videbitur quomodo nocere silentium posset his qui qui non potuerunt, quippe cum nec existerent; aut quomodo aliorum factum alius damno esse posset.

2. Ad hujus nodi solutionem iciendam est, ejus qui nondum natus est nullum esse jus, sicut nec ulla sunt accidentia rei non existentis. Quare si populus, a curius voluntate jus regnandi profligisset

GROTIUS NOT. Nullam plane edere significationem idoneam | Cranzii Saxoniorum XI. 10, & 11.

Jure gentium voluntario induci tam hanc legem.] Narrat Gregorius cum Caranx majoribus data est ab Imperatoribus Graecia Phocisa, adiectam legem, ut singuli succelentiores scriptam edentem possessionem se cum tenere administrationum titulare, qui ad eum superiusdedit, quem ascendit domino in eam ﬁlius, aut succedentes, aut infra, saepe, dedit: in usu consulaturi temporis loposus jus Imperatoris excluserat.

GROTIUS NOT. IX. Non interrupta] Per veteris dominis antepotitionem.


X. 1. Nondum natus | Si posteri, priusquam gignaret, silentio pro delicto imperium vel dominium habendo amissit, an filius posset in hae successionis genoribus idem amississe centius sit.

Nihil profecto | Quia filius ille postquam usque tutele fauste eirat, semper turbarum est, quod poste concellit.

Cum pereaque | Imperia & dominia.

Ut posset] Successione hereditaria transacta.

2. A curius voluntate | Qui regem sit, qua conditione voluit, pro secei.
§. X.

**CAPUT IV.**

pro incisitur, voluntatem mutet, iis qui nondum nati sunt, ut quibus ius quaestum nondum est, nullam facit injuriam. Sicut autem populus expresse mutare voluntatem potest, ita & tacite credi mutasfe. Mutata igitur populi voluntate, nonque dum existente eorum jure qui exspectari possunt; parentibus autem e quibus natura possunt, qui jus suo tempore effent habituri, id iplum jus derelinquentibus; nihil est quod obstat quominus illud ut derelicitum ah alioc occupari possit.

1. Agimus de naturali jure, nam jure civili ut alia fictiones, ut & hae introduci potest, ut eorum qui nondum sunt persona lex interim sultineat, atque ita impediat ne quid adversum eos occupari possit: quod tamen leges velle non temere censend se sunt, quia privata illa utilitas publice valde repugnat. Unde & illa Feuda quae non ex jure proximi postestoris, sed ex iuri investitura primitiva deferuntur, longo statu tempore acquiri possit receptione sententia est; quod ad jura Majorata, & ad res fidicommisso obnoxias; non infirmis ratio- nibus subnixus producit summi judicii Jurisconsultus Covarruvius.

4. Nihil enim prohibit quominus lege civili justae introducii possit, quod uno actu alienari licite non possit; pollit tamen

---

**GROTIUS NOTAE.**

Negam domo existente eorum jure qui expellatur possint. Multa sunt in historia suis deductorum exempla. Vide unum illustrum in Ludovico IX, Francorum regem, pro fe liber- tilque abdicante jure, quod per Blancam matrem in Callie regnum habere poterat, apud Maximam lib. viii, c. 18.

Ut eorum qui nondum sunt, persona lex interim sultineat: Ut lex civilis in hereditate facente.

---

**GRAVITAE NOTAE.**

1. Eorum qui nondum. Ut, quod hi non possint acquireve vel retineere, quia nondum existunt, id acquiscant vel retinentur beneficio legitim, quae rationem habebant etiam fortunorum, quas iam effeant.

Non ex jure proximo. Quae obve- nient tertius vel quartus, non tanquam succeflitores & hereditibus proximi valeti vel feudalati, sed tanquam simul nominatis & adopting, cum primis investitur, in caefum deficientis ejus.

---

**Tua majorator.** Prioriagitas fe- nilonum sive majororum natu. Por- vizita e re gregia & aevorum, hic feuda regalia, emphyteules, an- niviteria, sive capella, ius patro- natus, fideicommisso, & quae pro individuo ab uno ad alium derivantur in familia aliqua. Auctor de Majoratu 22, 15, p. 165. Voyage d'Espagne cap. 10, p. 63. Les biefes d'Espagne a un beau droit, si au moins il luy est bien conféré, c'est que pour céditée qu'elle soit, on ne peut luy faire que le renou de son bien, parcequ'il est tout en Majoraga, c'est à dire fide- communi. Et cap. 11, p. 75. Quand il les vit en gage de toutes parts, il permet qu'en se post attaque à leur fide, & ainsi est le privilège de Majoraga, qui est le plus beau qu'a vu la noblesse d'Espagne.

**Res fideicommissis.** Quas ina tenet hares vel dominus, ut alienare aut minuere necesse, sed ex infinito ejus, unde accepti, complectunt, integras servare proximo succellitori.

tam en ad vitandum dominiorum incertitudinem certi temporis neglectu amitti: arque ita etiam, ut exstituris salva sit actio personalis adversum eos qui neglexerant, aut eorum heredes.

XI. Ex his quae diximus appareat, & regi adversum regem, & populo libero adversum populum liberum jus acquiri possit, ut expresso consenti, & ex eodem inter se removat capiente apprehensione. Nam quod dicitur, quod a initio non valent ex post facto convalescere non possit, hanc habet exceptionem, nisi causa nova jus perscrivere, & aliam apertam, *rex summo cum imperio fieri; & summmum imperium quod penes populum, aut penes regem in solidum erat, inter eos dividi.

XII. 1. Illud etiam indagari operæ pretium est; an lex de usucap-
uficapione aut prescriptione, condicta ab eo qui habeat sum-
mum imperium, pertinenti etiam ad ipsum jus imperii, & ejus
partes necessarias quas alii explicavimus. Pertinere arbitrari
videntur Jurisconsulti non pauci, qui questiones de summo
imperio ex jure tractant civili Romanorum. *Nunc alter arbit-
trarius, nam ut quis legibus obligetur, requiritur in legis au-
chores & potestas & voluntas, saltem praestamta. Seper mo-
dum legis, id est per modum superiorius, obligare nemo potest:
& hinc est quod legum auctores habebant jus leges suas mutandi:
Potest

apud Claudianum in TV. consulis.
Hoc est:
In communi jure si quis, consevse
rerenment
Primeo jure habi, tum observant
天津
Est populus, nec forte negaret, cum
sensit ipsum
Auctorem parere soli.
Itaque si natura jus relinquimus, quia
tempore tendit ad optimum, & cum
dicitur esse legislatorem, qui sit
omnia legisserimus, non est da-
bium, quin illa praecipiat. Quod
quique in aliquam sit uenient, ipse co-
dem jure uatatur. Ut quis legibus ob-
ligetur, requiri sit in legem auctore
voluntatem, saltem praestamta. In
bono praelium quis negetur? in malo,
qui legem suam labor & everberet
est, ut de Pompejo Tacitrus loquitor,
quid interdum?

GROTTI Notae.
Nou alter arbitramus | Et Don
Garzias Mastrilli. de Magistrato lib.
consil. Marp. v. n. 47. volum. 1.

GRONOVII Notae.
Ad ipsum jus imperii | Bodin. lib.
I. cap. 10.

Qua ad id | 3. 5. 6.
Se per modum legum | Id est. per mo-
dum superiorius obligare nemo po-
et.
Falsissimum: An non populus
obligatur se legem, cum legem habet?
anon legem fecit se superciter?
Cur ergo legum imperia Romana
nullae eisdem regimins ait Livius?
qui quum ipsum sse obligare potest (hou-
zione), si jureiurando, quidem & le-
ge? ex ejus communis ipponit ei-
vium, inquit J.C. lex est quasi satra-
mentum civitatis: unde leges Pytha-
gusorum collegi sedetis juris sa-
confirmata dicit Justinus. Sophisticia
cavillatio, quam didicit à Bodino
II. 8. 134.
Hinc est quod legem auctores jus ha-
bent leges suas mutandi | Fellumens
principium, & proflus tyrannicis,
mutandae legis, quia auctor ea obli-
gatur non est. Hinc hinc auctor le-
gam jus habet mutandi, quod idem
populi suprema lex est. Hinc falsus
populi est lex summa, quod ejus
causa comparata sint leges omnes,
& ad illam referantur, hinc arque
alia qua lex inferior ci uingnare de-
prehendatur, absolvit Populam vel
Principem ab ea, quam se fuisse su-
riori legem, lege, & jure sit iniuti-
lem & degenerantem dominum ex-
fuendi.

Agnolicii tamen ex aquisitate na-
turali obligari legislatorem sua lege:
non tamen direcito, sed per reflexionem
quaestus para est communis.
Arqui non alter est auctor, quam
qua captur, quam pars est, princi-
maria quidem pares tamen corporis,
taque pehime facit, cum quod vo-
ce adiunctum, exemplum defunctum,
ne tam se ad usum communis
quam ilium ad libros suum ad
aptar. A Saule in regni in itis ab hoc
obfervarunt. Quasi legitur, ad non
iusse observantum, si tihiliter con-
firmator. Porcell fieri: sed & tihiliter
tant, poeto, nec jus naturae sed illami
librering efficer licitatus.

* In leges suas mutandi | Felleumens
ili num ininde, quod falsa publica
suprema lex est.
Pote autem quis obligari sua lege; non directe, sed per res naturalium, qua se civiliter par est communitatis ex sequitate, quam partes vult componi ad rationem integrum. Quod à Saule in regni initiis observatum notat sacra historia Sam. xiv. 40. Sed hoc hic locum non habet, quia legum auctoritatem hic consideramus, non ut parrem, sed ut eum in quo virtus sit integrum: agimus enim de tumultu imperio quiddam. Sed nec voluntate adhuc se praesumitur quia legum auctores non consentunt se velle comprehendere, nisi ubi et materia et ratio legis.

**Grotius Nota.**

*Qua se civiliter par est communitatis*

Vide infra hoc libro, titulus xx. § 22.

Seneca epistola iii. xxxv: *Duas personas habet gubernator: alteram communem cum omnibus qui se condemnare volunt, quae sit; queque velit est, alteram propriam quae gubernator est.*


**Grotius Nota.**

*Pars est communitatis* infra 2, 20, 24.

*In regni inimicum* hoc est, quod retineret mores, non dum à fortuna corruptum.

Sed hoc hic locum non habet, quia legum auctoritatem consideramus, non ut parrem, sed ut eum in quo virtus sit integrum. Hoc illudere est: Leges auctores in legem ferenda consideramus non ut parrem, sed ut in quo virtus sit integrum: ergo sua lege non teneatur. Negam cum consequiam, diximus etiam, quoties integrum hoc est, populus omnis, ipse legem acceptat et jubet, non tantum singularis, sed et ibi jus ponere, non singuli tantum sed et se omni cum legem superiorem et dominam agnoscente: ergo multo magis qui repraesentat integrum.

*Qua tale* De summi imperii posse, quatenus summus est et eum super omnem, qui agnoceunt ejus imperium.

Non consentiat se velle comprehende-
CAPUT IV.

§. XIII. LEGIS FUNT UNIVERSALES, UT IN AETIMANDIS SERUM PRETIIS. AT SUMMUM IMPERIUM NON EST PARIS RATIONIS CUM REBUS ALIIS: IMO NOBILITATE SUA RES ALIUS MULTUM EXCEDIT. NEQUE ULLAM VIDI LEGEM CIVILEM DE PRESCRIPSONE AGENTEM, QUAE SUMMUM IMPERIUM COMPREHENDERET, AUT COMPREHENDERE VOLUISTE PROBABILET CENSERI POSSET.

3. Unde sequitur, neque tempus lege definitum sufficere ad acquirendum summum imperium aut partem ejus necessariam, si desìat conjeturae naturales de quibus supra egimus: neque tantum temporis spatium requiri, si intra id tempus eæ conjeturae quantum fatis est adiunctum legem civilem quæ acquiri certa tempore res vétat ad res summi imperii pertinere. Posset tamen in ipsa imperii delatione populus suam exprimere voluntatem; quo modo ac tempore amittit imperium non utendo posset: quæ voluntas sequenda haud dubie esset, nec infringi posset à rege etiam summum imperium obtinente. Quia non ad imperium ipsum, sed ad ejus habendi modum pertinere: quo de discriminé alibi diximus.

XIII. EA VERO QUE DE SUMMI IMPERII NATURA NON SINT, NEC UT PROPRIETATES NATURALES AD EAM PERTINENT, SED AUT SEPARARI AB EA NATURALITER POSSUNT, AUT FALLAM CUM ALIIS COMMUNICARI, OMNINO SUBJECERANT LEGIBUS POPULI CUSUQUE CIVILIBUS QUÆ DE ULCAPIONE & PRESCRIPSONE FACTAE SUNT. SIC SUBDITOS EISE VIDEimus, QUI PRESCRIPSONE ACQUISERUNT UT APPELLARI AB IIS NON POSSIT: ITA Tamen

XTEMUM JUS TUESTR. QUEMADMOB DUM Cancellariis ille Gálliam Regem nonquam dicebat mori, ita summum jus nonquam sit vacuum in civitate. Nam aut ejus, cui populus dedit, sive quasi procuratoris, sive quasi (quando ita vult & loquitur interdum auctor nostrum) fructuarius, quo extinse vel factum ne gligente proprietatis salva est populo, qui nunquam moritur. Ista temporis posseit, nec jure potest à quoquam invadì.

Quod autem negat sertum est ut illam videlicet legem civilem de prefrsipsone agentem, quae summum imperium comprehenderet, aut comprehendere voluisse probabiliter censeer potest: ejus rei duplex est ratio: prorsus, quod nullus populus summum minuere voluit, nec justissimam, certissimam, xtemum possefrionem suam facere duxit: altera, quod invasolcet ac tyranni, patet quod bona fide definiuntur, armoram si, & si labor, populum in obsequia jurata coacto, aut alia specie juris mantur, ut ad prescrpionem decretere illis necessis non sit.

In aetimandis] Si leges princeps statuta mercibus pretium, non minio tis eas ipsa comparabit.


Intra ad tempus] Citiusquam lege definitum.

Dignitatem 1, 1, 11.

XIII. Praescripti0ne] Longitimae tempus uti.

Ut appellari] Ut res à judicibus eorum decisi ad alios, tantum imperii, tribunal defensa, & isorum cognosci nequeat.
men ut semper aliqua ab eis sit provocatio, per supplicationem culpaticet, vel alium modum. Nam ut ab aliqua nullitate ratione pollut sit provocari, cum perfida subditis repugnaret, ac provindec ad summum imperium aut partem ejus pertinet, nec potest aliter acquiri quam secundum jus naturalia, cui summum imperium subha-cent.

XIV. 1. Ex his apparet quatenus recipi posset * quod ajunt nonnulli, semper licere subditis si possett in libertatem, cum culpaticet quae populi eis, se vindicare: quia quod vi partum est imperium, vi posset disolvit; quod autem ex voluntate sit profectum, in eo penitere licet, et mutare voluntatem. Nam & quae vi parta primum sunt imperia, posset ex voluntate tae-cita jus firmum accipere, & voluntas aut ex initio constitutus imperii aut ex po2 facto esse potest talis, ut jus det quod in po-2773terum a voluntate non pendet. Agrippa rex apud Jophenum in oratione ad Judaeos, quia ex prapoller to repetita libertatis studio Zelotei dicti sunt, sic alit: Intempestivum est num liberta-tem concupiscere. Olim ne ex amitteretur certatum opernitur. Nam servitutis pecunia facere durum est, & ne id subgetur honesta certatio. At qui semel subditus defecit, non libertatis amans dicendus est, sed servus contumax. Atque ipse Jophenus ad eosdem: * Honosum quidem est pugnare pro libertate, sed id olim factum operuit. At qui viseram semel sunt, & longo tempore paruerunt, si inhuman facint quod despera-2773rum hominum est, non quod libertatem amantium. Et hoc ipsum

Xenoph. de Cyrrus olim Armenio regi dixerat, qui rebellioni fure obtendebat libertatis pridem amissus defiderium.

3. Ceterum quin & regis longi patientia talis qualem supra descriptum, posset populo sufficiere ad pariendum libertatem publicam, ex praefunt im perii derelictione, minime dubitantum arbitror.

XV. Jura vero qux non habent quotidiam exercitum, sed semel ubi commodum erit, * ut luitio pignoris; item jura


CAPUT V.

De acquisitione originaria juris in personas: ubi de jure parentum: de matrimoniiis: de collegiis: de jure in subditos: servos.

I. De jure parentum in liberis:

II. Difinitio temporis infantiae: & ibi de infantiurn dominio in re.

III. Temporis extra infantiam in familia:

IV. Ibi de jure coercedendi liberis:

V. De jure vendendi liberis:

VI. Temporis extra infantiam & familiae.

VII. Difinitio potestatis parentum naturalis & civilis.

VIII. De jure mariti in uxorem.

IX. In solubilitatis & adscribitione ad unam uxorem an sint necessearia ad matrimonium ex legge nature, an tantum ex legge Evangelica.

X. Jure naturali solo irrita non esse connubia ob defectum consensus parentum.

XI. Ex leges Evangelicae irrita esse connubia cum alieno viro & uxor.

XII. Illicita & irrita esse jure naturale connubia parentum cum liberis.

XIII. Connubia fratrum cum foribus, item novorce cum privilegio, & socii cum natura, ac familia, illicita & irrita esse jure divino voluntario.

XIV. Non idem videm de connubis cum propriis ulterioribus graduis.

XV. Posse esse quadam connubia illicita, que a legibus appellentur nomine concubinatu.

XVI. Posse quadam connubia illicita contrabri, & cænuunt

P. 5 XVII. Fas
Liber II.

1. N

Omnin in res tantum, sed et in personas just quoddam acquiritur, & originarie quidem ex generatione, consentio, delicto. Generatione parentibus just acquiritur in liberos: utrique inquam parentum, patri & matris: * sed si contendat inter se imperia, praefertur patris imperium, ob sexus praefert. 

II. 1. Di-

Grotii Nota.

Sed si contendant inter se imperia praefertur patri imperium

Gronovii Nota.

II. 1. Distinguenda autem sunt in liberis trium tempora; primum tempus imperfecti judicii, unde filius, ut Aristoteles loquitur, dum abeunt, vis electricem, ut idem alibi; secundum tempus perfecti judicii, sed dum filius pars, manet familia parentum; tertiun tempus, ut loquitur idem Aristoteles; tertium post quem ex ea familia excessit. *In primo tempore omnes liberorum actiones sub dominio sunt parentum; quod enim est, ut qui se regere non potest, regatur aliunde. Exihiyi dictum est:

*At cas prima, cum brutum pecus, ut educetur mentis aliena indiget.*

At aliud naturaliter inveniri non potest, cui regimen competat quem parentes.

Supra

III. 2. Et tamen eo quoque tempore filius aut filia capax domini, in res ex jure gentium, sed exercitium impeditur ob eam quem diximus judicii imperfectionem. Habent jus, ut de puerei Plutarchus loquitur, et rex non est rex. Quare ut res omnem liberorum parentibus aquiritur non naturale est, sed ex quorumdam populorum legibus, quae et patrem et matrem in hac re dixingant, et filios non emancipatos ab emancipatis, et naturales a legitimatis, quae discrimina natura ignorat; excepta ea quam dixi sexus praestionis, id imperia inter se continant.

III. 1. In secundo tempore, cum jam judicium asate natura, subfunt parentem imperii non alia actiones quam quae ad familias paternae aut materne statum aliud momenti habent, quod enim est ut pars conveniat cum ratione integr. In ceteris autem actionibus habent sum liberis, id est facultatem moralem agendi, et tenentur tamen in illis quoque studere temper ut parentibus placeant. Verum hoc debuit cum non

**GROTIUS NOT.**

*In primo tempore* sunt ea atate ita parentem, ut alia quae parentes polfident, ait Maimonides canonibus Punicentialis capitivi, § 2. Sunt ad familia paterna aut materna statum aliud momenti habent[.] Ita explicat Maimonides legem, quae est Num. xxx, 10.

**GRONOVII NOT.**

II. 1. *Vit. del. c. Delictas ad discrimen tertium nostrarum & nulliorum.*


*Exista ra* Nili quod in diffinizione parentem quia virilem feminem praest. patria poenas judicium sequendum dicit.

III. Qua ad familia Vel patrata vel omnium patriis materris genet & necessitudines aliqua surare aut inferere possunt.
LIBER II. S. IV. V. VI. VII.

non sit ex vi facultatis moralis, ut illa superiora, sed ex pietate, observantia, & gratie reependenda officio, non efficit ut irriatum fit liquid contra fit factum, sicur nec irrita est donatio rei a quo cuncte domino facta contra parsimonia regulas.

IV. In utroque hoc tempore jus regendi, etiam jus coerendersi complectitur, quotenunc nempe vel cogendi sunt ad officium liberi, vel emendandi. De gravioribus autem poenis quid sit sentiendum, alibi erit agendi locus.

V. Quaquam vero imperium paternum ita sequitur ipsam patris personam ac gen., ut avelli transterrique in alium non posset, potest tamen naturaliter, & ubi lex civilis non impediat, pater filium oppignorare, * & c., si necesse sit, etiam vendere, ubi alia ratio eum alendi non suppetit : quod ex veteri Thebanorum lege (quam libro secundo recitatis Elianus) in populosis viaderatduxisse: ipse autem lex Thebana à Pheneictibus ac porro ab Hebreis venit : quam ipsam obtinuisset & apud Phrygas docet Apollonius, epistola ad Dominianum. Centuriet quippe ipsa natura jus dare ad id omne, sive quod obtinseri non potest quod ipsa imperat.

VI. In tertio tempore filius in omnibus est eorum parentium, sicutiuris, manente tamen temper illo pietatis & observantiae debito, cujus causa perpetua est. Unde sequitur, regnum actus irritos dicet nominem non posset, quod parentes habeant.

VII. * Quicquid extra haec est a leges est voluntartia, quae alia est alia. Sicut quod Deus Hebreis dedit, potestas patris in filium aut filiam ad dissolvenda vota non erat perpetua, sed durabat quomdiu liber et parserant domus parentis. Sic patria quaedam potestas propria est civium Romanorum, etiam in filiis qui familiae propriae capita erant, quandiu emancipati

GROTTI NOTABILIBUS.

Et, si necesse sit, etiam vendere]

Legem habeant historia Gotthica. Haud anim sui potest paternum faciunt, sedatem factum paginarum praevidentem, saepe discriminatum praeterea quam sitam, dum videntur alendos quoniam vendentes, quam montium feruntur. Eam legem video & apud Medicae

Quicquid extra haec est, a lege est voluntartia; Senecae de beneficiis I, c. xii. quin utile est suaveri regi, impoasimus ille quasi damochis nansebat.

Par rem domus parentes] Alquito iutum anno filius erat obligandi suae exspectum Hebræis; ita illi ad dictum in Numeris locum.

GRONVIL NOTABILIBUS.

Facultatis moralis] 1, 1, 5. Quam nequeant sibi vindicare patres tanquam seminarum, etiam accipiant merito quasi mecerem curr., ibidem, laboris in libere educandis.


VII. Dissolvenda vota] Ad refereendenam & irriatam faciendum, si filius familias vero nuncupato tenere obligates ad faciendum faciendum, domo templis ant facerdains danda &c.
cipati non erant. a Qualem in liberis potesstatem aliorn non ha-
ha- 

C A P U T V . 237 

a Infr. de

b bere ipse Romani profertur. Sextus Empiricus Pyrrhonio-

rum tertio: de Regnius non est

a pet. petis.

cum.

devitex de tis pavidos, ut saepe, est de

devitex de tis pavidos, est de tis pavidos, est de

devitex de tis pavidos, est de tis pavidos, est de

devitex de tis pavidos, est de tis pavidos, est de

* Legem Romanorum autores liberos in ma-

nu parentem ad infiltr servorum esse voluerunt; neque suorum

honorum ipsos esse dominos, sed parentes, donee munificenter

eu modo quo municipia solent: quod alii ut tyrannicum redu-

diant. Simplicius ad Epicteti enchiridiam: ei tis pavidos
devitex de tis pavidos, ut saepe, est de

devitex de tis pavidos, ut saepe, est de

devitex de tis pavidos, ut saepe, est de

devitex de tis pavidos, ut saepe, est de

Antiqua Romanorum leges, responsiones tuam ad erit

quia a natura est eminentiam, tum ad labores quos pra libere

parentes sustinere, volentes parentis liberos parentibus sine ex-

ceptione subiecte esse, credo esse consilia naturali parentum

amori, &c. nonnam, si vellet, liberis, &c. impune inter-

ficiendi parentibus jus dedere non. Simile patrium jus apud Per-

 fascist, ut tyrannicum accusat Aristoteles: quae ideo a nobis att

runtur, ut accurate distinguamus civilia a naturalibus.

VIII. 1. Ex conficiat jus in personas quod oritur, aut ex

consciacione venit, aut ex subjectione. Coniunctio maxime

naturalis in conjuge apparit: sed ob lexus differentiationem

imperium non est commune, sed maritus uxoris caput, nempe in Eph. v. 23.

rebus conjugi, &c. in rebus familiaris, nam uxor pars fidei familiae

maritale. Ideo de domicilio constitutur jus est marito. Siquid

ultra juris maritis conceditur, ut lege Hebraea jus rescindendi

quevis vota uxoris, apud populos Nonnulos jus vendeendi bo-

G R O T T I N O T R .

Legem Romanorum autore] Philo

in legatione: a ubi ut potius eis-

stia quod poteratis teneat atque dix-

nentur facti: Patri enim in filium

amnume potesse jurare Quirinum com-

parti.

G R O X O Y I I N O T R .

Munificenter tis sit ne in pavidos.

Solvat autem emanatione, quemad-

modum levi rei impium manus-

zione.

Civilia a naturalibus] Jus civilis

quoniam populorum a communibus natura praecipit.

VIII. 1. Coniunctio in conjuge

cumque foci uncumque fociuncula, Tacit. 3. ann. 15. &

uxoris consutorum rerum secundum adversumque cod. Lb. 34. &

conjux prosperi dubioque fociam, 12.

ann. 4. item laborum periculorumque fociam in Ger. Mort. 12. & non

prospere tantum, sed omnis fortiunam

focienam insit, Justi. 23. &

matrimonii societas fortunam

omnia, Liv. 1, 9.
nauxoria, non a natura est, sed ab instituto. Exigit hic locus ut videamus quid sit de natura conjugii.

2. Conjugium igitur naturaliter esse existimamus talem cohabitationem maris cum feminae, quae feminam constituant quasi sub oculis & custodia maris, nam tale confortium & in mutua animantibus quibusdam videre igitur. In homine vero, qua animans est utens ratione, ad hoc acceditides quae semina maris obstringuat.

IX. 1. Nec aliud ut conjugium subhisset natura videtur requisere. Sed nec divina lex amplius videtur exegisse ante Evangelii propagationem. Nam & * viri sancti ante legem plures una uxores habuerunt, * & in lege precepta quaedam dantur his qui plures una habeant; & regi praeficitur, ut nec uxoribus nec eorum nimiam sibi adsciscat copiam, ubi Hebrei interpretantes notant oitodecem uxoribus, vives concubinas regi suifie conceffas, & Davidi Deus imputat * quod uxoribus eis plures & quidem illustres dedisset.

2. Sic & dimittere uxoribus velentem modus praeficitur, nec dimittam dueere quisque impeditur, prater eum qui dimittit, * & facerdotem. Hec tamen ad allium maritum transeundi libertas


Good uxoribus ei campulores & quidem illustres dedisset] Iosephus eum historiocris loco: deit & * abh in quid
bertas ipso naturali jure ita restringenda est, ne inde oriri possit prolic confusio. Hinc illa apud Tacitum juris pontificii qux\si: au concepro, necdum edito parturite nubaret. Apud Hebræos inter utrumque matrimonium tres menses interponi jubes

batantur. At Christi lex ut res alias ita & hanc conjugii inter

Christianos ad perfectorem redegit normam, ex qua & qui dissipat uxorem non adulteram, & qui duxisset dimissam, adulterii neos pronuntiat: & Apostolus ejus atque interpres Paulus, non viso tantum juis dat in corpus uxoris, quod & in naturali statu procedebat (ο ου μεσομπος ο ου τομος δοηδος μας ης Τ ομος). In vossis, inquit Artemidorus, id est, qui connubii lego femina coniungitur, is in corpus ejus dominion habet: sed & uxori vicissim in corpus mariti.

Lactantius: Non enim, sicur juris publici ratio est, sola mulier adulterae est quae haberet alium, maritus autem siamis plures habeat a crimine adulterii solutos est. Sed divina lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari jure coniungit, ut adulter habeatur quisquis compagam corporis in diversa disfacerit.

3. Scio & plerisque exiliimari in utroque hoc capite non novam a Christo conditam legem, sed restitutionam quam Deus patet rerum primordio considerat: in quam sententiam adduxisse eos videntur ipsa Christi verba, ubi ad primordia illum nos revocavit: sed respondere potest, ex prima illa conditione, quam uni mari feminam non nisi unam Deum attribuit, statis appare quid optimum sit Deoque gratissimum: & hinc sequi semper id suisse egregium ac laudabile: non tamen ut alter facere ne fasse esset: quia ubi lex non est, ibi non est legis transgressio; at lex de ea re nulla illis temporibus exiabat. Sic etiam cum dixit Deus, fiue per Adamum, fiue per Mossem, tantum esse

Grotni Notg. Ladditum | Libro infinitamentum

Gronovii Notg. IX.2. Ne inde iuvet? Ne prius dimissi

sajungatur aliis, quam certum exploratum quod non esse gravidam ex

priori, & seiri possit, si quid postea pariatur, non esse al e in quo dixisti.

Apud Tacitum | 3 ann. 9.

Quod & in naturali | Quod & ex

nature legi sine monita Apostoli

marito compererat.

3. At lex de ea nullat? Ipse Christus videtur dicere Matth. 19, 4.

Sive per Matheon | Quasi Moses haec

verba tribuuerit Adamo per etho

poxian, ut historici conciones impe

ratioibus.

Dee
fœdus matrimonii, ut vir parentis familiam relinquere debeat, quo novam cum uxore familiam constituat; idem ferme dixit quod Pharanonis filiæ dicitur Psalmo XLV, 11, Oblevisce populi tuœ, & domum patris tuœ. Et ex hac tam arcte amicitiae institutione fatis apparat: "Deo gratissimum esse ut perpetua sit ca conjunctio: non tamen eo evincitur a Deo jam tunc imperatum ne qua de causa fœdus illud solvereetur. At Christus quod Deus institutione conjunxerat id ab homine separari ve- tuit, ex eo quod optimum Deoque acceptissimum est, dignitati- mam lege nova defunens materiam.
De moribus

Germ.

Diocr. lib. 1.
Gellius xvi.
cap. xx.

CAPUT V.


X. 1. Nunc que rata sint iure naturæ conjuga videamur: in quo judicandò meminisse debemus, non omnia que juri nature repugnant irita huius iure naturæ, ut exemple prodige donationis apparat: sed ea demum, in quibus deest principium dans validitatem aebit, aut in quibus vitium durat in effectu. Principium & hic & in aliis actibus humanis unde jus oritur, est jus illud quod facultatem moralè interpretari fuisse, simul cum voluntate sufficiens. Que voluntas fit suæciens ad jus producendum infra melius taceatbut, ubi de promissis in generi ageretur. Super facultatem morali quattuor oritur de parentum consentu, quem ad validitatem conjugii quos naturale obteni requirunt. Sed in eo falluntur, nam que aderunt argumenta nihil aliud probant, quam officio affilior conveniensi esse ut parentum concenfungum impetrant: quod plane concedi

GROTI NOT. M.

Tum Indorum | Et Thracum, de quibus verùs sunt Menändri, & Eutipidis in Andromacha. 
Apud Egyptios soli fæcundites | Videro Herodianum libro 11.

Non tanum inde suætus pecæfae | Angullius libro xx. c. xvi.
contra Faustum: Quandem nos erat, criminum nos erat, Pohlit & hoc Graecus; sed libAmbros nomine.

GROTONI NOT. M.

45. Divortiarum libertate | Liberum & licita faccii dovix, se permitisse conjugi, ut possemin matrimonii solvere.

Socratis | Qui duas uno tempore

habuerit uxorés, Xantippen & Myronem Artemidas filiam.


Flaminia | Diali Flamin[i, five | [ovis fecerdi sparsa, Gell. 10, 15.

X. 1. Præter donationes | i. num. 3.

In quibus desce | Que qui fecit, car- ter facultatem morali ad agendum.

Vijdum domus | Singuli adus pecæa-
nnum iterant.

Facultatem matrem | 1, 2, 3, 4, & 5.

infra melius | Lib. 2, c. 11.

Officio conveniendi | Decure plos li-

beros.
Liber II. § x.

L. Titius

amencipat

us D. de

vitru

nupt.

L. Gratia

me. q. ne

patris. D.

co. tot.

L. in con

junzione.

C. de nu

ptis.

vii. 45.

Genef.

xxxv.

Decl. 237.

Grotii Not.

Mater, cum tamen naturaliter liber i

reverentiam debet, sua diffusia matrim

ionum irritum non facit; ac ne pater quidem

filii emancipati, et si pater ipse sit in patris

liber, qui potest, in filiis nuptias, 

et avus 

patres consentire debit: 

Quo discrimina naturali juri

incognita fatum osten
dunt venire hoc ex juris civilis.

In factis litoribus videmus quidem pios viros, multoque

magis mulieres, quoniam in eis quattuor

numerus est autem adhuc nullus

identem. Quod si licet aliquando

etiam

Geo. Not.

Quod ad gentem: Nam turpis nup-

tut dehonestamentum sunt totius

familiae.

2. Et patres contentures: Ne invito\neius hase agnoscatur.

Filia autem sententia: Quia exit in
tiam gentem, et quod patris, non est hujus, sed sui patris in potestate.

3. Quae vasa lasciviae maximis:

Ideo tanispera in foro Typhonem 
culpas Cleopatras contra maiores vob-
luntatem extra Egyptum nutitum:

Julia, 39, 3.

Non-
§. XI. XII. CAPUT V. 243

eriam contra patris voluntatem ea qua aliqui reprehensionem non mereretur filio factae; * nisi quam tamen libertas tam necessaria quam in matrimonio est.

X. I. Cum ea quae alteri nupta est matrimonium haud dubie irritum est, lege quidem nature, nisi vir prior eam dimiserit, tamquam enim durat ejus dominium: lege autem Christi, donec mors vinculum dissolverit. Irritum autem est idee, quia & facultas moralis deest, sublata per prius matrimonium, & omnis effectus est vitiosus. Singuli enim actus contrectationem habent rei aliae: Vicissim ex Christi iure irritum est conjugium cum eo qui maritus sit alterius mulieris, ob jus illud quod Christus femina pudicitiam servandi dedit in maritum.

X. II. 1. De conjugiosis corum qui sanguine aut affinitate junguntur fictis gravis est quaedam, & non raro magnis motibus aequitatis, nam causas certas ac naturales, cur tali conjugia, ita ut legibus aut moribus vetentur, illicita sint, assignare qui voluerit, experiencing difficult quam id sit difficile, imo praetulit non possit. Nam quam * Plutarchus attulit in quaestionibus Romanis, & Augustinus sequitur de Civitate Dei, libro xv, cap. 16, 107, de latius spargendis amicitias per diffusas affinitates, non tanti

GROTIU NOT. Morum librum esse necessaria est quam in matrimonio, ut Euphrasia ad Androm Ano: Scena v: Targi- tus & ilud, on potentius in certe qui filiis desinenti: Cuncta enim cuncta nuptias est, si non libertas voluntatem. Cullendorum, 4: Duram est libertatem ibere in matrimonio, unde libertas sursum. 

Plutarchus attulit in quaestionibus Romanis, Philo de legibus, specialibus: ut 3, ut et quod est quod est: Specie interius & exteius est; hie, ut locus ubi est, in quibus si in alius loco, in uno loco et in aliis locis, in quo est, in quo est, in loco huius loci, in loco huius loci, in loco huius loci. Quid est homini inter se necessitatis ad vincula subisse, & annus demum angulus clausus est, dum ingenia praestant operum, & quod extendit sanctque potent in res, & infelix, ita modus necessitatem st. Affinitates namque cum extraneo no-
est ponderis, ut quod contra sit irritum aut illicitum cenferi debent. Neque enim quod minus utile est, latim & illicitum est. Addo quod accidere potest, ut huic qualicunque utilitate alia major utilitas repugnet, neque eo duntaxat cau quam Deus in lege Hebræis data exceptit, ubi vir quipiam sine prole obit, cui non dissimile est quod de virginibus ex alio hereditibus, quas inter se vocant, & Hebræi * & Attici jure constitutum est, ad conservandas felicem in familia res avitam, sed aliis multis qui aut conspicui, aut exoccitari possent.

2. Ab hac generalitatis eximo matrimonio parentem cujuscumque gradum cum liberis, quae quo minus licita sint, ratio (ni fallor) fatis apparet. Nam nec maritus qui superior est legem matrimonii: cum reverenter potest praestare mater quam natura exigit, nec patri filia; quia quamquam inferior est in matrimonio, ipsum tamen matrimonium talen inducit societatem quae illius necessitudinis reverentiam excludat. Bene Paulus Jurisconsultus, cum dixisset in contradendis matrimonii * naturae judicium inbescendum, adidit contra pudorem esse filiam suam uxorem ducere. Tali igitur conjuncta boud dubitandum quin & illicita sint, & irrita inulter, quia vitium perpetuo effectui adhæret.

3. Neque movere nos debet Diogenis & Chrysippi argumentum in gallis gallinaceis atque animantibus multo petirem, quo prohbarum commixtiones tales non esse contra jus natura. Nam ut initio libri diximus, fatis flecti cum natura humana consanguinem neptis conjungi, ut externi cupiditas in societatem non integram appelleretur.

GROTIUS NOT.  
Et (* Attici jure) Vide Demosthenem ad Lechistarem Fortunatianum theologam: Donatam Thomi nomine AD. f., Sacram. & Adelphiis. v. n. 
Naturel jus & pudorem insufficientes? Tugitque linea exibilibus filium de specialibus legibus; ubi igitur dicatis pabulum incoerentem, maximum est, necesse est tamen servandum, & judicium in hoc trahendum, quia tria unius naturae sunt, quae necessitate in societatem, & ea tenuissimam nimirum substantiam adhibeantur; ut hic injuriae ejus est filius & matrona.
maea quid pugnet ut illictum habeatur. Et hoc quod jure gentium committi scriptum Paulus Jurisconsultus, inter gradus ascendendium et descendendium. Hoc est illud quod Xenophon ait non eo minus jus esse, quia a Perissus contenemibatur. Naturale enim recte dicitur, interprete Michaelie Sec. 4. Ephebio ad Nicomachia, vel εὐθὺς νῦν πολίτης ἕν ἄνδρα ποιεῖς καὶ ὁ φῶς ἐξεμένη: quod apud pioresque non corruptos, sed natura convenienter se habentes obtinet. Hippodamus Pythagoricus vocat τὸ μέγα τοῦ ἡμῶν ἑμετέρως, ἀποκροτήν ἐμένας, ἀνωτέρως δὲ ἐν οἷς: immoderates δὲ a natura alienae cupiditate, efferentes impetos, nefarias voluptates. De Parthis sic Luciani:

epulis vesane, meroque
Regia non ullos exceptos legibus horret
Concubitum.

Et mon:

cui fas implet parentem,
Quid rear esse nefas?

Speciatim autem haec Periturum mori causam pravam educationem prudenter aligiat Dion Prusenonis oratione xx.

4. Atque hic mirari libet Socrates commentum apud Xenophonem, qui in conjugiis talibus nihil culpandum invent prater actatis disparitatem: unde aut feriilitatem ait seque, aut magis conformatam ibolem: quae sola ratio si tali conjugio obfuerat, certe nec irritum effet, nec illicitum, non magis quam inter alias personas, quorum acta tot annis dijlit, quot annis parentes liberos solent precedere.

5. Illud potius disquirendum, an non in hominibus nulla prava educatione corruptis, prater id quod intellectu consci poiesic jam diximus, sit in ipsis alectibus initia fuga quedam com-

Grotes Nove.

Just gentium J. Sic & Papinianus
Inquiror in L. 51 adultissimorum § 2, D.
ad legem Juliam de Adulteris.
A Perso contentematur| Quosum hoc in re crimen bellis perpetra, ac promotum cadibus, a Deo punitione mortis Philo. Perit addit Medos, Indos, Athopos, Hieronymus lib. 11, contra Jovismum, de barbaris in universum Hermonia in Andromacha Euripidis:

Τιτηρα ὤν τινι ἀληθεον ζημηρ. Προτεστ γε ναυγητι, πολευται πρατερ μοιχη. Καὶ τα δίκαια, δίδ φίλαι. τα φίλητε.

Xωπως, τα & τα ζήτει εἰς τῷ ἔργῳ: Τιττες εις οὐνις barbaricum genus: Mater jungaturilio, mata poter, Frater foratric proetra alterna manus Cede implicitantur: nulla lex prohibit nefas.

Grosoni: Novem.

A Perso]. Apud quos magni cum maribus cadabant, nec pro persecutione mago habeatur, nil qui hic nativus effici.

Implores] Ovidius, 245. consolatam amplexae farr, Et potius vostra ingentisque impetum addo.

Fuga quadem] Avestatio natu
valis.
commixtionis cum parentibus & ex senatis, quippe cum ab ea etiam quidam animantia muta naturaliter abhorret. Ita enim & alii existimavunt, & Arnobius adversus Gentes libro quinto: Eratne ut in matrem capidiati insania spatium Jupiter captit, nec ab illius appetitione ardore honor cum quibuscumque versum; quem non hominibus solu, sed animalibus quoque nonnullis natura ipsa subiect, & ingeniosus ille communicare sensus? Exstat de camel & * de equo Scythico nobilis in hac rem narratio apud Aristotelem animantium historia nona, capite xlv; & non diffimilis apud Oppianum libro primo de venatu. Seneca Hippolyto:

Fera quoque ipsa Veneris evitant nefas,
Generisque leges in seuis servat pudor.

XIII. 1. Sequitur quod gradibus affinitatis omnibus, & de gradibus luguinis ex transierio limite, iis praestintim qui Levitici cap. xviii expressi leguntur. Nam etiam conceles, a mero jure naturae non venire haec interdix, videri tamen potest praecepto divinae voluntatis haec ivisse in vetitum: neque vero tale id esse praeceptum quod folos Hebraeos adstringat, sed quod homines univeros, colligi videtur ex illis Dei verbis ad Lev.xviii.


2. Nam si Cananexi corumque vicini peccarunt talia faciendo, sequitur ut lex aliquia praeceperit: quae cum mere naturalis non sit, restat ut Deo data sit, aut iphis peculiariter (quod non est verissime, nec tatis ferunt verba) aut humano generi, sive in prima constitutione, sive in reparatione poe diluvium. Tales autem leges quae humanó generi univeros solr dat non viden-
videntur a Christo abrogata, sed ex demum quae Judæos ab aliis nationibus, quasi septimonto interjecto, disparabant. Cui accedit, quod Paulus conjugium privigni cum noverca tam seve re detestatur; cum tamen nullum de ea re peculiare exspect Christi præceptum; nec ipse altum utatur argumento, quam quod talis commixtio impura habeatur pro profanis etiam gentibus, quod verum esse praeter alia offendunt Charonda leges quæ tali matrimonium infamia notant, & illud in oratione Lycircis, omnium etiam qui Christum illum qui mihi et te justificaverit, maritus erat illae impulsus hominum materias ac filias: unde non habet Ciceronis illum pro A. Cluentio in causa non dissimilium, nam cum fecerum genero nuptissis narraverit, subdit : Omnis foedus incredibile, et praeter hanc unam in omni vita inauditum: Seleucus Rex cum uxorem suam Stratonicen Antiocho filio nuptam daret, verebatur, narrans Plutarco, nec ipsa ofenderetur ut quidam sexus, ut se illicita. Apud Virgilium est:

Thalamos autem insectare noverca, quæ communis exstitiatio habet necessaria naturæ dictato origine non habuit, omnino sequitur ut descendant ex veteri traditione, quæ a divino aliquo præcepto mandat.

3: Hebrae veteres, non spernendi hac in parte juris divini interpretes, & qui omnibus eorum legitimum judicio digestit Mosè Maimonides, assignant eum legum quæ capite Levit. xvi: de matrimonii sunt prodite causas esse duas: priorem naturalis, quandam verecundiam, quæ non sit ortus auctores cum sui sibi, aut in se ipsis, aut etiam per personas sanguine aut nuptiali sanguinis commixtio proxime coherentem; alteram vero, ne quarenam perfonam convexitatis nimirum quotidians atque inobfervatus supris & adulterius occasionem

GROTIUS NOTA

Impura habeatur a profanis etiam gentibus. Tertullianus v. adversit Marcionem: Non sese secundum legem creationis dispositae elem, qui mulieres patres suas habuerat; communis & publica religivnis fecerit ut dispositam.

Narrans Plutarco: In vita Demetrii: sed & Appiano in Syraciss qui dicitur esse se suam amorem nefandum vocar.

Aut etiam per personas sanguine aut nuptiali sanguinis commixtione coherentem: Thilo: ut ille qui dixit: ut patriarcha est patriae patriae, cit. ut Ag. seque quod est ovorum: quod autem esse:

Quorum enim divisa sunt partes: fraternitatis fraterunt, ut cognoscat, ut naturali coniugio, sanguine.

GROTIUS NOTA.


3: Aut in specie: Ut filium cum mater, patrem cum filia.

Per personas singularem: Ut fratrem cum sorore, virum cum uxoris foro, mulierem cum nubili nissi.
fionem dare, si amores tales nuptiis posseint conglutinari. Quas
duas causas si cum judicio aptare velimus illis quas dixi divinis
in Levitico legibus, facile apparebit in aliisbus qui in recto
sunt limite (ut de parentibus & liberis nihil jam dicam, quip-
que quos, ut existimo, etiam sine expressa lege ratio naturalis
jungi fatis vetat) * item in fanguinis gradu transversorum pri-
mo, qui ob ortum a firme communis secundus dici solet, ob re-
centem admodum parentum in liberis imaginem, priorem cau-
siam valere, ut venientem de eo quod natura si non praecipit, cer-
te honestius dictat; cujus generis multa materiam divinarum
humanarumque legum faciunt.

4. Atque ideo Hebraei in recto limite, gradu etiam non no-
nominatibus ac legem volunt comprehendii, ob notissimam rationis pa-
ritatem. Litorum autem graduum, hæc sunt apud ipsos nomi-
nar: Mater matris fui: mater patris matris fui: mater patris
fui: mater patris patris fui: uxor patris patris fui: uxor pa-
tris matris fui: nurus filii fui: nurus filii filii fui: nurus filiae
fui: filia filii fui: filia filii filii fui: filia filii filiae fui:
filia filii filiae fui: filia filii filiae uxoris fui: filia filii filiae
uxoris fui: mater matris patris uxoris fui: mater patris matris
uxoris fui: id est, ut more Ioquer Romano, avise & provixi
omen, pronoveræ, proneptes, propriovixen, pronurus, pro-
focus: quia scilicet & sub agnationis nomine comprehendenda-
tur similis cognatio, & sub primo gradu secundus, & sub
secundo

GROVIE NOTM.

Item in fanguinis gradu transverso-
rum primo | Et huculique propinquus
nuptiis abstoicent & Feruami &
Mexicanì.

GRONOTI NOTM.

In recta sunt | Qui habent ratione
nem ascendentium & descenden-
tium.

4. Mater matris fui] Avia ma-
terna.
Mater patris matris fui] Prouavia
materna.
Mater patris fui] Avia paterna.
Mater patris patris fui] Prouavia pa-
terna.
Uxor patris patris fui] Noverra
patriae.
Uxor patris matris fui] Noverra
matris.
Nurus filii fui] Nepotis uxor.
Nurus filii filii fui] Pronepotis
uxor.
Nurus filii fui] Nepotis est filia
uxor.

Filia filii filii fui] Nepotis ex filio
filiae.
Filia filii filii fui] Nepotis est filio
filiae.
Filia filii filiae fui] Ex filia nepotis
filiae.
Filia filii filiae fui] Ex filia nepotis
filiae.
Filia filii filiae uxoris fui] Nepotis
privigni.
Filia filii filiae uxoris fui] Nepotis
privigni.
Mater matris patris uxoris fui] Pro-
focus mater.
Mater patris matris uxoris fui] Pro-
focers mater.
Sub agnationis | Ubi expressus est
gradus agnationis velutias, idem gra-
dus & in cognitione vetius haberi
debet, eti de hoc cautum non fieri.
Sunt autem agnati perilvisi, con-
gnati per muliebri lexus propinquis
paterni conjuncti.
Sub primo gradu secundus | Cujus
enim filiam uxorom ducere non li-
secundo tertius, ultra quem vix est ut oriri controversia pos-it, cum aliquoi, si posset, in infinitum eadem futura esse ration.

5. Has autem leges, & ne fratres fororibus misconerentur, ipsi Adamo cernent datas Hebræi simul cum lege de Deo colendo, jure dicendo, non fœnundo sanguine, non colendis Diis falsi, non napiendo re aliena: sed ita ut leges conjugales vim suam non esserent, nisi post multiplicatum jam latiss humanum genus, quod ipso initio sine fratrum & fororum nuptiis contingere nequivit. Neque referre putant quod id à Mois suo loco narratum non sit: quia fæsis habuit hoc în lege ipsa tacite indicasse, cum gentes extranas eo nomine damnat. Multo enim talia esse in lege quæ non temporis ordine, sed ex occasione dicantur: unde illa inter Hebræos celebris fententia, in lege non esse prius aut poterius: id est, multa referri ostent

6. De connubio fratrum & fororum verba hic sunt Michaëis Epicuri ad quinquant Nimocomachiorum: [adicat] me ignotum in Matth. iudiciis, si tibi vis, quæ ad te pater, quæ ad te mater, quæ in te sunt, mea meum meum. Idem socium à me: fratrem cum serva concubere ab initio res media erat: at, lege adversus tales concubitus potita, jam multum referat observaret lex necesse. Dioecorus Siculus vocat uxor, is qui, cum communi hominum morem ne fratres fororibus jungantur, at quod more Ægyptios eximit: Dion Præfænius barbaros. Seneca scripserat: Matrimonia sunt Deorum jungimur, quæ non quidem, fratrum fraterque & fororum. Plato de legibus octavo talia conjugia vocat mundiula ònta, Hecumen: minime qua, sed Deo in se.

7. Quæ omnim absurdum vetere etiam, divina adversus id genus conjugia, unde & vocem nefas de talibus usurpari videmus. Omnes autem fratres & forocrates comprehendi lex ipsa indicat tam agnosco quom cognatos ejus gradu, invenit, live domi natos atque educatos comprehendendos.

XIV. 1. Quæ manifesta expressio oportendre videtur diversi men
men quod est inter hos & alios remtiores gradus: Nam ducere amitam agnatum vetitum est. At * filiam fratris, qui par est gradus, ducere vetitum non est: imo ejus facti apud Hebraeos excitant exempla. Nova nobis in fraternum filias conjugia: ut alius genitus sol-uit, nec leges uela prohibita, inquit Tacitus. Athenis id licuifile offendit IEsus, & Lyfie vita Plutarchus. Rationem adferunt Hebraei, quia viri juvenes affluerunt frequentant domos avorum & aviarum, aut etiam in iis habitant simul cum amitis: ad domos vero fratrum minus frequens iphis est aditus, nec ili tantumdem habent iuris. Quae si recipimus, ut sane rationi sunt consentanea, fataebimur legem de non ducendis affinitibus recti gradus, & fororibus, ex quo multiplicari eoptum est humanum genus, esse perpetuum: & hominibus communem, ut quae honestate naturali nitatur, ita ut & irritum sit si quid factum sit adversus hanc legem, ob notiit permanens: at cetera leges no item, ut quae cautioem magis continente, quae cautio etiam aliis modis adhiberi potest.

2. Certe canoniibus antiquissimis, qui Apostolici dicuntur, qui duas forores alteram post alteram duxisset, aut & filiam, id est, fratris aut fororis filiam, tantum a clero acceptur. Nec difficilis est responso ad id quod diximus, de peccato imputato Cananitis & finitimis populis. Poteb enim locutioni universalis restringi ad pricipua ejus capitis, ut de concubitu cum masculis, cum beliis, cum parentibus, cum fororibus, cum nuptiis alienis, in quorum & filiis, & ut Hebraei loquuntur prae-

---

**Grotii Notae.**


**Grosoveti Notae.**

Duces amitam. Quia pater & amita videntur una persona infra 2, 7, 9. quod est & de fra tre filiaeque ejus dici potest, tamen natura non tantumpe abhorret ad conjugii fratrum & fororum, quam parentem & liberonum. Levit. 18.

II. Filias fratrum. Carolus Styriz dux Ferdinandi I. filius Mariam forore

---


*Nota* simul cum amitum. Et sic major datus occiso stupri aut improbis conuexudinis, a qua minua tempus tatur, qui iepem haberent iusti dieinde nuptiis culpam emendari potest.

*Nota* caudionem. Quia non vetant aliquid per le ac directe adversum nature, sed id agunt, ut caveant & praveniant aliquid incommun. quod evenire possit, quodque & alia ratione vitati potest.
monimentum, additae sint leges veteres: nam de singulis partibus ne intelligatur, argumento esse potest interdictum de non habendi codem tempore: in matrimonio foro tribus duabus: quod in commune datum olim humano generi suisse Jacobi pietas, cui contra fecit, credere nos non finit. Addi potest factum Amrami, qui pater Mois fuit. Nam & is ante legis tempora amitam duxit uxorem. sicut materteras *apud Gracces Diomedes & Iphidamas: Areten fratris filiam Alcinous.

3. Resta tamen secerunt Christiani veteres, qui leges non illas tantum in commune datas, sed alias peculiariter Hebræo populo scriptas sponte sua observavant: imo & ad gradus quosdam ulteriores pretenderunt Verecundiae suae fines, ut hac quoque in virtute non minus quam in caretis Hebraeos antecedent. Atque id pridem factum magno confensu ex canonibus apparat. Augustinus de patruelium & confobrinorum conj. De civ. gigis inter Christianos loquens: Raro, inquit, per mores sua-Drel. xv. bat quod fieri per leges licebat, quia id nec divina prohibuit, c. 16: & nondum prohibuerat lex humana: verum tamen factum etiam licuit propter viciniatem horribatur illiciti. Hanc morum verecundiam leges regiones ac populum secutae sunt, sicut *Theodosii constitutio patruelium & confobrinorum Epist. 66. conju-

GROSIE NOT. 

Apet Gracces | Et Caesares avuncul 
lo deponam Elestaram ex Europidis 
Electra dicitur.

De patruelium conjugi. | A Fracis 
Damasibus vocat Mutua de Se 
par. 666, exhibita qua non prohibetur, & ait fic possin & 60, f속, si 
fas est genus. Sc Scholastica adit legitimissimae suif 
ferales nuptias, quod adhuc viventer virginum pater, quia justa natura fuerint eo morione, ex leg. 7 En 
136390. In oratione Sp. Liguini 
civis Romani apud Livium est: Pa 
ter mihi uxorum fratris sui filiam dedit. Vide & Plauti Perennis. 

Theodosii constitutio | Victori de co: 
tantum pudies tribunos & continent 
ur socoforesam nuptias vetustis, tan 
guam forum. Meminit & Libanios 
oratione de Angariis. Exiit Arcadii 
& Honorii les euldem senitus, quae 
teria est C. Theodosiano de incellis 
nuptiis. Concedi tamen Principum 
dindque solitas nuptias tales offend 
ler Honorii & Theodosii minoris 
alia codem codice; titulo, si nupti 
ex rescripto petantur. Secuti & Ge 
theri reges. Caesliodorus vii, 46. Hac 
prudentes vere sequentes exemplum leg 
guis publicam observavant poteris 
transmissarum, reseruantes Principi 
tantum beneficium conscribit nuptiis 
copulatione jungendis. Obi & formul 
lam habes talis venia Principalis.

GROVIES NOT. 

2. Amitam duod. | Jochebodam 
Cahathi, qui pater Amrami fuit, 
fororem Exod. 6, 20. 

Diomedes | Aegialian Adrafi fi 
lam, cujas foros Dugaey fuerat, 
Tydei uxor, Diomedis mater. Apol 
lodot. 2 lib. p. 40.

Iphidamas | Theono Cisca, qui 
avus maternus Iphidamantis Ante 
noridæ fuit, filiam, Homer. If. 1 

Areten fratris | Rhexenoris, qui 
communem cum Alcinoo paterem 
Nausithoum habuit, filiam. Homer. 
OJ. 5, eive 5, 146.

3. Ob viciniatem | Quia tam pro 
po accedere ad id, quod verium 
effet.
conjugia vetuit, laudante id factum, ut piétatis plenum, Am- brosio.

4. Sed si ciendum simul est, * non quod vetitum est fieri legem
humana, si fiat, irritum quoque esse, nisi & hoc lex addiderit aut
significaverit. Canon Eliberinus l. x : Si quis poibt obitum uxori
eris fuit * fororem euis duxerit, & ipsa fuerit fidelis, per
quinquennium eum ad communione abstinet : eo ipso oendens
manere vinculum matrimonii. Et ut jam diximus, in canonicus
bus qui Apostolici dicuntur, qui duas forores duxerit, aut fra-
tris filiam, tantum clericus fieri prohibetur.

X V. 1. Ut ad alia pergamus, observandum hoc est, concubinatum quemdam verum ac ratum esse conjugium, et si efficiens quibusdam juris civilis propriis privatim, aut etiam efficitus quodam naturale in imperio legis civilis amittat. Exempli
causa, inter servum & ancillam jure Romano contubernium ef-
se dicitur, non matrimonium, attamen ad ipsum conjugii na-
turam nihil decet in tali consociatione, quae proterea in anti-
quos canonicus saepe nomine appellatur. Sic inter hominem
libeum & ancillam concubinatus dicitur, * non matrimo-
nium : quod deinde imitatione quidam ad alias personas dispa-
rasis qualitatis productum est, ut Athenis inter civem & peregrini-
num, unde Servius ad illud Virgilii

Supposos de matre notos furata creavit :

nothos interpretatur materno genere ignobiles & obscuros.

Apud

Grótii Notn. Non quod vetitum est legem humana, 
* si fiat, irritum quoque est * In Aga-
thenii Concilio pot est commemorata
conjugia vetita, & inter eas de re-
lietra fratri aditterat: Quod est pre-
sei tempore problematum, ut in quos
bassemus sunt constatutum non sit omium.
Retulit id Gratiánus in quaestionem
. & , caulis xxxv. Simile quod quod
à Paulo in sententias relatam est libro
. tit. xx. Ften parentem con-
finia contrastris noptias injustas ef-
se, sic tamen ut non disolvantur,
iusti fortesque poëtera verba Arria
nus addidit. Testullianus de con-
jugio cum infideli agens ad uxorem
secundo, sit dominum magis solum
habere matrimonium non contahil,
quar omnino disjungi. Vide infra

Nei matrimonia

At serviles
conjugationes nuptias diecantur in
Graecia, Cathagine, in Apulia.
Prologus ad Carismum Planti. Sic &
in legibus Longobardorum libro
. tit. xxxi. 10. & xxxii. 8. & lege Salis-
ca Tit. xiv. § 21. sed illa consci-
sit dominorum non valuisse conju-
gia tali apud Hebraos, notatur ab
ipsis ad Exodom xxxi, ubi salutum
nuptiarum mentio, & apud Græcos
Christianos à Sibillo in suis canoni-
hibus. Solitum etiam à principio ve-
niam imperiari descende multior
qua inqualis est conditionis, vi-
demus apud Cassiodorum vos, 40.

Gronovii Notn. 4. Manere visu sum] Nuptias esse
non recessi.

V. X. Côtebernum] 13, 33.

Athens inter civem &] Author
Pericles, quam in ipsius caput secli-
dit amissas legitimis liberis, Plutar-
chius.
CAPUT V.

Apud Aristophanem Avibus qui dixerat, utque si et si quaevis, dictum probat utque hinc veniam: quippe cum ex peregrina natus sit. Et apud Athenianum annum definitur et quia aunnis fluminis sit, quia utroque parente cive natus sit.

2. Atqui hic in filatu naturae inter tales, quales jam diximus, conjugium verum esse potuit, si femina esset sub custodia matris: et idem marito dedisset: sic etiam * in filatu legis Christianae verum est inter servum et ancillam, aut liberum et servum, conjugium; mutuoque magis inter cirem et peregrinam, Senatorem et libertam, iuxta iure divino Christianis sunt necessaria accedent, inquit indefinibilius unus cum una conjunctio, etiam effectus quidam legis civilis non sequatur, aut aliquo sponte secuturi lege impediantur. Atque hunc in senium capienda sunt verba Concilii Toletani primi: Ceterum et qui non habit utorem, et pro uxore concubinam habet: et commissione non repellatur: tamen ab eumius mulierem, aut uxor, aut concubina, ut ei placuerit, sit conjunctio consentiente cui addi locum in Clementis constitutionibus lib. vi, cap. li. Si quis naturaliter C. de natura talibus.

L. Si uxor, D. ad I. Iuliam de adulatoriis.

XVI. 2. Imo etiam si lex humana conjunctio inter certas personas contrahit prohibeat, non ideo sequetur irritum; et matrimoni quid e isquid facere. Nam prohibito vicem exercere potest per pecuniam vel expressum, vel arbitrium, et hoc genus legis.
leges imperfectas vocat Ulpius, * quae fieri quid vetant, sed factum non recondunt; qualis erat lex Cincia, qua supra certum modum donare vetabant, donatum non recondebat.

2. Scimus apud Romanos po[le]a Theodotis legem inductum, ut si quid lex prohibuerit tantum, non etiam specialiter dixerit inutile esse debere quod contra factum est, id ipsum tamen casum, inutile, ac pro infecto sit, nimisrum si in judicium res deveniat, sed hae intentione non sit ex vi solius prohibitionis, sed ex vi novae legis, quam alii populi fecerint necesse non habent. Supra enim indecentia est major in actu quam in effectibus; * supra etiam incondom a qua reclassification sequuntur majora quam ipsa indecentia, aut incondom in actus iplius.

XVII. Cong ociations prater hanc maxime naturalis sunt et alia, tum privata, tum publica: & ha quidem aut in populum, aut ex populis. Habent autem omnes hoc commune, quod in iis rebus ob quas conociatio quaque instituta est, universitas, & ejus pars major nomine universitas obligant singulos qui sunt in societate. Omnino enim ea credenda est sui vel voluntas,

GROTIUS NOT."

Lex Sciniar. Sic lex Furin testamentaria plus mille aequum legatum aut mortis causa capere verbat; et adversus eum qui cepisset quadrupli ponnam constituit.

2. Supra etiam indecentia: Sic ducere peregrinam foro loco naturam, antillum, meretricem, turpe; sed cohabitol cum ea, quam duxeris, maritilih moe non turpe.

XVIII. Et ejus pars major. Quintil. dec. 364. Quod maior pars judicium fluctuat, reum patiatur. Para major in conflaturo vincere debet, sed his exceptionibus. Si sint vera futila quae eis, res integras, nec coitio nec compositione plurimum jam ante definira, quam in constitutionem deferatur. Si majorum numerum non faciant, quos ex lege & more, tanquam fulpscedo exercere, nec in suas causas sis discere operetur. Ut majoris numerus centenium non value ad flatura, que judi divino & faox ratione repugnaret. IV. Nec ad fundamentales leges subriversendas aut formam Reip. ex tibiinde mutandam. V. Nec ad privatorum juris, privilegia, vetores & in publicam utilitatem recepsum confinentudines abolendas.
S. XVIII.
CAPUT V.

Juntas in societatem coeuntium, ut ratio aliqua effet expediens. Vide, depe-
di negotia; est autem manifeste iniquum, ut pars major sequatur eit-
tur minorem; quare naturaliter, * seclusus pactis ac legibus
que formam trahendas negotiis imponunt, pars major jussus habet integri.
Thucydides: κόμμα ειναι ας, παν δι πληθυν Λιβ. ν.
Appianus: έι ας έτ τι ημηδηνιας έδινις αι τι
πλεον διητοι τοι. tom in comitibus. quam in judiciis vincit pars
major. Dionysius Halicarnassensis limiliter: έι, πα τοδε \( \pi \\
πλην τοι ναι
quod pluribus visum, id valere. Et alibi:
ει, πα τοι αei τω πλεον \( \psi \\
γαρ και την τω τω πλην. Item: ει, πα Λιβ. ν. \\
ει αι τι πλεον \( \gamma \\
μη και πα τω τω ναι και. Aristoteles: Polit.
καβοι τω τω πλην δεια. Curtius libro x: Eo quod
majo \( \aleph. ν. \\
parti decretur. Petrutus:

In paceis familiis: se dicat non patriss, nec curia con-stant.

Delinde:

Infera minoris

Vox cedit numeri parvaque in parte quiescat.

Apud Xenophonem hoc dicitur: ει κα τοιοι των παλαιων παλαιων,
onmis agere secundum eam sententiam qua vincit.

X V. Quod si pares sunt sententiae, nihil agerentur: quia ad
mutationem non fatis momenti est: qua de causa ubi pares sunt
sententiae, * reus absolutus intelligitur. quod jus Minerva
calcium Graeci vocant ex fabula de Orestes: quae res apud Aeschy-

GROTIUS NOT.

Seculus patriarcha. Quod quae
volunt duas partes concordare, ut
E. de Eletisteone.

Quod pluribus visum id valere

Hinc fenum dent Chaldæus Para-
phrases & Rabbinis ad illud in Exo-
do xxvi. 4. Adiunge L. duo, & L.
Pomponius. D. de se judicata &
quod infra lib. xxxii. cap. xxxx. 9. 24.
& quod pata cum Prudentio habet
Ambrosius contra Symmachum.

Rem absolutus intelligitur. L. inter
pares, D. de se judicata. Vide Julia-
num de Eletisteone.

GRONOVII NOT.

Seculus patriarcha. Quod certis in cau-
sis solent esceperre, ne quid fiat: nisi de
consenti in singulorum, ut Augus-
tem non licebat nominari, qui cui-
quam in colligio inimicas effet. C. c.
 familia. 10.

Kögesen: Valere quod plurares
felixerint. 

O\( \nu \) Α \( \eta \) α\( \nu \) δε\( \nu \). Quod plurium

[offendia] statuerint, id facere.

Et alibi: 7. p. 4. 45.

O\( \nu \) α\( \nu \) α\( \nu \) πλεον. Quod plurum
sententiae decretur, id esse must.

Kögesen: Validum quod pluribus
visum.

Quiescat: Silescat.

X V. Quod mutationem Ad
reim novam introducendam.

Ubri pares sunt. M. Seneca 3. Ex-
cer. 2. Parnassia aquis sententias abs-
folutus. Et, Quidam librum accu-
vit parricidea: aquis sententias abs-
ofolutum abdicat. Quintilius decl. 13. 4.
Estul accipil & sententiae pares.
Item, postulavit ream in aquis sen-
tentias absolutos est.

Minerva calustum. Quam Orestes
in Areopago causam dicere (occide-
rat autem matrem Clytemnestram
ut vindicaret patrem Agamemnonem,
qui illa interfecerat) & con-
demnantes una sententia vincere
aditus nos. Angliae: Minerva & ap-

poluit
LUM FURIIS, & apud Euripidem * Oreste & Electa tragediis tractatur. Sic & posse fflorem tenet: quot ratio non male observata est a scriptore problematum quae Ariloboti affirribuntur, sezione xix. In Senecae controversia quadam est; Alter judex damnat, alter absolvit: inter dispares sententiae * mistio vincat. Nam sic & in dialecticis collectionibus illatio cäm partem sequitur quae minus omerat.

XIX. Sed hic quæstio oriri solet de conjungendis aut dividendis sententiis: quæ de re ex mero jure naturali, id est, si peciò aut lex aliud non praecipit, diffinguedum videtur inter sententias quæ totis rebus differunt, & inter eas quærum altera partem alterius continet, ut hâc * conjungendae sint in eo quo conveniunt, illex non item. Sic qui in viginti damnant, & qui in decem, conjungentur in illo decem adversus sententiam absolventem. At qui morte reum puniunt, & qui relegant, non conjungentur, quia diversa hæc sunt, & in morte non est relegatio. Sed nec absolventes cum relegantibus conjunguntur, quia esti non interficiendum reum contentiunt, id tamem non est
CAPUT V., 257

est illud ipsum quod dicit sententia, sed per consequentiam in-de elicitur; at qui relegat non absolvit. Quare recte Plinius, Lib. viii., cum tale quid in Senatu evenisset, tantum dixit sententiarum equiti, ad esse diverditatem, ut non possent esse nisi singulae; & parvulum referre, an idem displiceret quibus non idem placuisset.

Et * Polybius notat & Positum pro auctorem factum in re-gendis sententiis, cum eos qui captivos Graecos damnandos, & qui ad tempus retinendos censabant, contra absolventes con-jungeret. Exsilius generis quidem, apud Gallium libro ix. & apud Curtium Fortunatium in loco de quantitatum com-paratione: & apud Quintilianum patrem controversia ccclxv. ubi hac verba sunt: "Iam aperit una plures facies. Iam turbam isiam, quas universa noster dividendo extinguis. Duo exitium, duo ignominiam pronuntiant. Vis ego illas fungam qui seipso dividant."

X. Addendum & hoc; si qui absenta aut aliter impediti jure suo uti non possunt, eorum jus interim accrescere praeventibis: quod * Seneca in Controversia quadam exequitur: __

Putea referendum esse communem: hunc domino servius * qui pra-
sens est.

X XI. * Naturalis autem ordo inter socios hic est, prout __

D. de Albo quisque in societatem venit. Sic inter fratres is servatur ordo, scribenda, ut qui primus natus est reliquis precedat, atque ita deinceps, rejectis aliis omnibus qualitatis: ies, inquit Aristoteles, ποιετε ου μη τις φλάκας φιλαθήνας, parès enim sunt frater, nisi quasi unus aetas eos eos distinguat. Theodosius & Valens in constitutione de ordine Coniulie servando: *Quis enim in

GROTIUS NOT. __

Polybius [ Vide ad cum locum Ful-vii notas. __

Seneca in controversia quadam] Libro iii., cent. xii.

Quis praefas est [ Ira re & ad num- unum recedere possit nomen universitas. L. ficus. D. quod euiusque universitatis nomine, ubi Wetembeccium vide. Addo L. Receptum, D. de paclis, Zaf. in paclis, D. de paclis. East. in L. 1, num. 3, de Albo scri-
hendo, zoer. decf. 1. num. 4. An-
toniun Fabrum Codice Sabaundico. lib. i, cit. ii, definit. 40. Reing-
king, lib. 1, clasfe vi, o. 8. Exper-
men & hie, ut in illa regula de ma-
iores partes, leges exceptionem dant, puta ut duas partes adeo debeat.

L. Nalll, D. dixit titulo, quod eui-
jusque urinomine, L. nominatio-

num, C. de decurionibus: ut abs-
centes praeentibis vices suas mandare aut iussigiam per procuratorem dare possint. c. si quis in due Ele-

tione in vi.

Naturalis ordo [ De procedentis vide, so lubit, M. Antonium Nax-
tum conf. loc. n. 22, & conf. loc. cxxvii, num. 11. Matt. Wachet con-
psillis Caesaris in controversia Saxoxica.

GROXVII NOT.

Cattivos Graecos [ Qui secundum befflo Macedonico nimirum denuo-

rante animos pro rege Persico contra Romanos.

X. Accrescere praeventibus] Ple-

biscitum apud Livium xxvi, 34. Quad senatus jure tuis, maxima parte confrat, qui administi, ut volumus juremours.
Liber II. \s. XXII. XXIII.

 Unoademque generis dignitas prior esse debuerat, nisi quis prior meruit dignitatem? Atque hic mos antiquitus in Christianorum quoque regum ac populum societate obtinuit, ut qui primi Christianismum professi sunt, in Conciliiis ad rem Christianam pertinentibus precedent exerent.

XXII. Illud tamen addendum est, quoties societas fundamentum habet in re quam non equaliter omnes participant, ut si in hereditate aut fundo alius dimidiam partem habent, alius tertiam, alius quartam, tunc non tantum ordinem fumendum ex modo participationis, sed et leuentias ad eum modum, id est, mentoria, ut loquitur, proportionem aestimandas. Quod sicut naturali aequitati convenit, ita Romanis quoque legibus probatum est. At narrat Strabo cum Libycis et tres vicinae urbes in unum quasi corpus coiident, convenisse, ut aliis singula essent suffragia, Libycis bina, eo quod in commune haec multo plus exeretis conferret. Idem in Lycia videnti et tres aituisse urbes, quorum * alia terrae, alia bina, alia singula ferrent suffragia, et ad cunctum modum onera tolerarent. Sed ree notat Aristoteles id, ita demum quae fore se innumerar omnium omnium, se possessionum causa inita est societas.

XXIII. Consociatio, qua multi patres familiarum in unum populum ac civitatem coeunt, maximum dat jus corpori in partes: quia haec perfectissima est societas: neque ullas est actio

Geo III. Not. X.

Nisi qui prior meruit dignitatem]


Alia terrae, alia bina] Sic in Simplicdio fideles Saxon duos habebant suffragia.

Gr. X. Not. X.

XXII. Sententias ad eum] Adhoritatem sine jure ferentiae inter socios proportionem esse Geometricam.

Memoria] Quam comparatam diff. 1. 18. 

Aristoteles Pol. III. 9.] Heim. 6. p. 239.

§. XXIV. CAPUT V. 259

actio hominis externa quae non ad hanc societatem aut per se spectet, aut ex circumstantiis spectare posset. Et hoc est quod ab Aristotele est proditum: *nec tamen semper speculabatur, sive animus leges de omni universalis rebus praecipere.*


2. At nos quod naturaliter, si nihil aliud convenerit, obtinere debarem quxraim: nec de parte aliqua, sed de toda civitate, sine unius fummi imperii complexu. Et sive *gregatim discedi non posse, fatis expeditum est ex necessitate finis, quae jus facit in moribus; nam si liceat, jam civilis societas subit sequi posset. De singulorum discessione alia res videtur, sicut alii est, ut flumina aquam haurire, alii rivot diducere. De sua cuique civitate excepta, facultas libera est, ait Tryphonius: Cicero pro Balbo laudat, ne quis in civitate maneat.*

Grotesque Note.

An citius de civitate abscedere liceat Vide hae de re foederis Helvetiae apud Sinetum & alium. Servius in lexibus Fulcribus it aliis: atque discessit antiquus fuerat, at qui in familia vel gentem transfert, primus se abdicaret ut ab eo quae fuerat, & societate recipiatur. Exempa fidei regibus renuntiatis vide aliquis apud Mariam, ut possemur illud adversum xxviii. c. 13.

Gregatim discedi non posse) Zonaras, de Lazaro iure agens qui a Persis ad Romanos defecerat: quod enim etiam exspectatis nisi petisse esset, ab eum expectations in officinis quarum non sit: id bellis nostris Romanum in Persae fuerit, quod Romanorum principis ad se aversar Persae fuisse


neat invitus, & fundamentum vocat libertatis; sui quomque juris et rerumendi & divinitandi esse dominum. Tamen hic quaque servanda est regula naturalis equitatis, quam Romani in privatis societatisbus dirimendis secuti sunt, ut id non liceat si societatis inter sit. Semper enim, ut recte inquit Proculus, non id quod privatim interest unius ex locis servari folet, sed quod societatis expedit. *Intererit autem societatis civilis non abire civem si magnum contractum sit ses alienum, nisi paratus sit civis in prefent partem suam exsolvere: item si fiducia multitudinis bellum sit susceptor, praeferi tis si obсидio imminet, nisi paratus sit civis illae alium aequi idoneum substitue cr, qui rem publicam defendat.

2. Extra hos causs credibile est ad liberam civium discussionem consentire populos, quia non minus ex sua libertate commodi fertire aliunde possunt. XXV. Sic in exulibus nullum jus civitatis: Heraclidæ Argis ejaet ab Eurytheo, per tutorem suam Iolam, sic loquuntur apud Euripidem:

Ham de jure jam nos ad Micenas trahat,
Eadem agentes urbe quae urbe expulit?
Nunc ergo civis non sumus.

Aecbiadius filius in Isocratea oratone agens de temporibus ejaet patris: est uestis nobis & patescet & risit: cum nihil ad illum civitatis nostra pertinent. Jam vero plurium populorum, sive per se sive per capita sua, consociatio sedus est, de cuius natura & effectu locus agendi erit ubi ad obligationem ex paecto erit deuentum.

XXVI. Subjectio ex consenso, aut privata est aut publica. Subjectio privata ex consensu esse potest multiplex, sicut multiplicia sunt regimini genera. Nobilissima species est arrogatio, qua quis se in dat in familiar alterius, ut ei substitat ad cum modum quo filius qui maturae est atatis subiect patri. Pater autem filium suum eo modo dare alteri non potest ut jus pater num

**GROTIUS NOT.**

*Intererit autem societatis* | Bembus
---|---
>? | librum 7 II.

In exulibus nullum jus civitatis | Vide infra librom 11, tit. XX. § XII.

Cum nihil ad illum civitatis nostra pertinent | Nicetas Haeli Angeli rebus

Libro I. | praesens et praecipue de civitate & divinitatis nosis constat: Non minus si quin hestem ambitus eique blanditatur, qui siti hoste supellect.
CAPUT V.

num plene in eum transest, & ipse paterno officio exolvatur; id enim natura non finit: sed potest filium alteri commendare, & alendum dare quasi substituendo.

XXVII. 1. Subjectionis species ignobilissima est, qua quis se dat in servitutem perfectam, ut illi apud Germanos qui non vili milis alicu flvatuat contemdenbat: "Vivit voluntariam servitutem adit, ut Tacitus. Etiam apud Graecos, ut De mori-narnt Dion Praenenius oratione XV: μόνος δέουσιν Κριναστήσθαι ετέρεμν. kaikele ihele proste, μεν διωκεται εξ αυτῶν ζημεροθεία: innumere eum liberti sit, se in servitutem dant, ut * ex contrallio for-mula serviant.

2. Eit autem servitus perfecta, quae perpetua operas debet pro alimentis & aliis quae vitae necelavitas exigat: quae res si ita accipia in terminis naturalibus, * nihil habet in sic nimium acerbitatis; nam perpetua ista obligatio compensatur perpetua in illa alimentorum certitudine, quam esse non habens qui diurnas operas locant, unde accidit esse quod dixit Eubulus:

Εκάλε καὶ οὖν μετα τιν οὖν οἷον καθάρεσιν
Επει σιδηρα.

Manere apud illos voluit, mercedis carens,
Vivit contentus.

Idem Comicus alibi:

Αποδι ουροντες διαμέτροι, εξ ανοίγει,
Οὑϊς, παν γίγαν τυπ οὐλομέν τινα,

Quae si fugitivus gesserunt pro liberis:
Multirecurrunt * pristina ad præfia.

GROTIUS NOTA.


Nihil habent in sic nimia acerbitatu[ Videce de re egregiambusiique dif-fertationem epist. exorsionum tertia.

Pristina ad præfia] Apud Plautum quidam:

Liber si fuit, mea pensula visum,
Manc non nisi tunc.

Melissos Spoleitanus Grammaticus maeurniit noluit.

GRONOVII NOTA.

XXVII. 1. In servitutem perfec-

Lam] Ut qui apud Romanos se ad pretium participandum venundari patiebantur. § 4. Inuti. de Just. Feud.

Sec


2. In terminis naturalibus] Ut dom-iinis non nus in fervos licet, quam naturalis aquitas concedit.

Perpetua ista obligitas] Subiectio, quae incommoda videbatur huc habet commodi, ut sae sejctis de vieta solum esse non sestit necess, quem domini præhent. Plaut. Cat. 2, 3, 14.

Liber si fuit, mea pensula visum, mane

viva tue.

Quod diurna] Opificibus aegrethique, quorum res & fidelves in manibus.

Fugitivus] Servi a dominis profugi.

R. 8 XXVII. Imp
Liber II. §. XVIII. XXIX.

Sic in historias notabant Posidonium Stoicus, multos olim suisse, qui suae imbecillitatis confici sponste se alii in servitute darent: idque in ea omnino se moveret a vis animadui ipsum, auctore, publico, obiis obiisse et a quo ex quo in urbe res diuoci: Ut domini quidem ipsi providenter de necessariis, ipsi vero operam vicissim quarn possunt praebent. Exemplum addunt alii in Mariandyis, qui eandem ob causam servos fece- rint Heracleotum.

XXVIII. Jus autem vitae ac necis (de plena & interna justitia loquor) domini in servos non habent: nec quisquam homo homincm jure potest interficer, nisi is capital committerit. Sed quorundam populorum legibus, dominus quacunque de caeli servum interfecerit, impune fert, ut ubique reges, qui liberrimam habent potestatem. Hac comparatione ante nos usus est Seneca: Si servo quiominum in nomen meriti perveniet, no- cessitas obiit, & patrundi ultima timor, idem istud obstent & ei qui regem haberit, & ei qui ducem, quoniam atqueam in. dispari tuito patri in illos licent. Cum tamen haud dubie servus a domino injuriam posset accipere, ut recte affirmat idem Seneca; sed agendi impunitas impropris jus dicitur. Quale jus &k Solon parentibus in liberos conceperat, & veteres Romano- rum leges. Sogater: idquc nolle solvi etsi tuus privabit aequit. Etiam lacia veritate p, que om. vox etsi aeq. qvisque praeport. ut si quaerat tibi quae detrimenti: Licuit ipsis cum patris esset. filios interflicer: rempe quid peccatum esset. nam lex id ipsi permisit, idem quia creditur integrum judicium fore. Idem jus obtinere ac tua nollis, quemque eiusmodi, erumpere multos po- pulos legum gloria florentes, ait Dion Oratione XV.

XXIX. 1. De his qui ex servis nascuntur difficilior inspexio est, Romano jure & jure gentium circa captivos, ut dicemus alibi, ut in beatis, ita in servis conditionis hominibus partus matrem sequitur: quod tamen juro naturali non satis congruit, ubi

XXVIII. Interna justitia] Quia non tantum apud judicem morta- lem, sed etiam apud Deum infon- tes praebet.

Impune fert.] Non obnuxius est

In nomen merito] Ut quicquid prae- flet dominos, non dicatur de eo be- ne mereri aut ei beneficium dare, obiit, quod qux facet, cogitatur fa- cere, nisi velis occasi.

Agendi impuneis] Possit facere fine meu paene, non est verum &
ubi pater aliqua ratione sufficiente cognosci potest, nam cum in mutatis animantibus * patres non minus quam matres factum curarum gerant, hoc ipso ostenditur factum utriusque esse communem. Sic ergo, si lex civilis hac de re taceat, * patres non minus patrem sequeretur quam matrem. Ponamus ergo, quo minor sit difficulcas, utrumque parentem servirem servire; & videamus an naturaliter patres servilis futurum sit conditionis. Certes si alia nulla fuerit ratio educandi partum, potuerunt parentes prolem sibi nasciturum in servitutem secum addicere: quippe cum tali ex caus.a etiam in libertate notos vendere parentibus licet.

2. Sed cum hoc jus naturaliter ortum ducat ex ipfa necessitate, * extra cum non eft jusparentibus prolem suam cuiquam addicere, quare jus dominorum in prolem servilum hoc caufa nascetur, * ex ipfa alimentorum & eorum quae vita necessaria sunt prætione: ac proinde cum diu alendi fuerint e servis noti.


Extra cum non eft jus parentibus pro- lem sive quos adhibere: Vide Leonem Afrum lib. vi. de Seneca.

GROTIUS NOT. Ut patern atquis: Nam quia in be- finis & servis in constituuntur sit, hoc ratio est, quod in illis non sunt nup- triae, quae parentem demonestrant. Tali ex cau$a: Ob alcedi isaque & illos inopiae.

2. Ex ipfa necessitate: Ex egeritate alimentorum, si ea suppeturum alius de.
natianquam opera eorum domino utilis esse poeit, & sequentes operae sui tempore alimeniris respondent, effugere ita natius servitutem non licebit, nisi pro alimeniris quantum fatis est reddant. 

Certe si immannis sit dominii servitia, servos illos, etiam qui ipsi se in servitutem dederunt, fugae consulere sibi poeie probabilis sententia est. Nam quod Apollotri & antiqui canones servisedicunt *ne se dominis subtragant, generale est, et corum errori oppositum qui omnes subjectionem tam privatam quam publicam rejiciebant, ut pugnante cum Christiana libertate.

XXXI. Praxer perfectam servitutem, de qua iam egimus, sunt & imperfectae, ut que aut in diem sint, aut sub conditione, aut ad res certas. Talis est liberorum, statu liberorum, nexorum, additiorum, asscriptorum glebe, septem annorum servitut apud Hebræos, & altera ad Jubileum usque: Pene sterum apud Thebæos, eorum quos manus mortuas vocant, se positrem *merceriorum: que discrimina aut a legibus aut a pactonibus pendet. Imperfecta servitut naturaliter etiam esse videtur ejus qui altero parente liberæ, altero servilis conditionis sit natur, ob eam quam supra diximus causam.

XXXI. Publica subjectio est, qua se populus hominii alicui, aut pluribus hominibus, aut etiam populo alteri in ditionem dat.

Septem annorum] Ut Hebræos Hebræos se rendent sempannis servit, septimo liber fit, Deut. 5, 12.

Ad jubileum] Ut idem jubileum, id est, lepites septemo, seu XIX. anmo exaequaro libert, Levit. 25, 19.

Pene sterum] Quales hote Lacedæmoni, clientes Romar.


XXXI. Homini alieni] Regi vel quocumque specialiori nomine Principi.

Pluribus] Senatu, Optimatibus, ubi Aristocrata est.

Populis] Ubi Democratia.
dat. Formulam talis subjectionis in exemplo Capuix supra adduximus. Similis est illa populi Collatini: Dediti/nve vos popu/lim Collatiniu m, urbem, agros, aquam, terminos, delubra, intestinalia, divina humanaque omnia in meam populi Romani dictionem in Dedimus. Et ego recipio. Quo assumpsit Plautus Amphitruoenceit:

* Deduxisse se divina humanaque omnia, urbem, & liberos
In dicionem atque in arbitratum cumi Thebano poplo.

Perter o vocabat aquam & terram dedere. Sed hae perfectae Lib. i. c. 14 subjectione est: sunt & aliae minus perfectae, aut habendi modo, aut quoad imperandi plenitudinem, quarum gradus poeti posseunt ex his quae supra nobis dissertata sunt.

XXXII. Ex delicto subjectione etiam non accedente confensu, * quoties qui meruit libertatem amittere, ab eo cui venit exigendum, ius est, in potestate volvedigitur. Cui autem jures fit, quae exigenda videbimus infra. Possum autem hunc in modum subjici, non singuli tantum privata subjectione: *ut Rome qui ad delictum non respondebant, & incensio polliceatque, quae servos alieni junxissent: sed & populi publici, ca ex publico delicto. Hoc interest, quod populi servitus per se perpetuo est, quia suceedit partium non impedit quo minus unus sit populus. At singulorum servitus pecunias perfo-

---

**Grontii Not.**

Deduxisse se divina humanaque omnia] Id Perer o vocabat terram & aquam dedere.

*Euripides qui meruit libertatem amittere.] Ut loci illi Vullusyn Agyptios parvati, de quibus Homerus Odys-

---

**Gronvii Not.**

Capua [prov.] 1, 2, 9.
Colatini [Liv. 1, 38].
Aquam & terram dedere [Herodoto-

---

Caritius lib. 3, 20.
XXXII. Videbimus infra] 2, 20, 1.

*Ad delictum.] Citati, ut facer-

---

mentum dicere, & militiis non darent, non conparescent I. 20, D. Comm. divid. l. 4, §. 10, D. de militari.

*Incensum.] Ex leges Serc. Tulli] regis, qui patrimonium non profelli aut malo profelli erant. Liv. 1, 44.

*Servus alieno.] Tacit. 12, ann. 51.
Sueton. Veipal. 11.

*Populi publici.] Ut Bruttios post bellum Punicum secandum Sena-

---

tus, Gell. 10, 3. ut opifices, quos faci

---

nova Carthagine cepit P. Scipio Liv. 26, 47. ut libertinos, qui le pre-

---

quentibus Rom. gercerent, Claudius servos publicos fecerunt. Sueton. 25.
nas non egreditur; quia noxa caput sequitur. Utraque autem servitus, tam privata, quam publica poenalis, esse potest, aut perfecta aut imperfecta, pro modo meriti & inflicted peene.

De servitute vero, tam privata, quam publica, quae ex iure gentium oritur voluntario, infra dicendi erit locus, ubi ad effectus belii erit ventum.


Poenal. effe] Peene vicem inrogari potest.

Infra dicendi | 3, 7.

C A P U T V I.

De acquisitione derivativa facto hominis, ubi de alienatione imperii, & rerum imperii.

I. Ut alienatio fiat quid requiratur in dante.

II. Quid in accipiente.

III. Imperia alienari posse interdum a rege, interdum a populo.

IV. Imperium in partem populi alienari parte invoca a populo non posse.

V. Nec ipsam partem in imperium posse alienare, nisi in summa necessitate.

VI. Causa diversitatis.

VII. Imperium in locum posse alienari.

VIII. Rejicitur sententia, statuta ob utilitatem aut necessitatem; recte a rege imperii partes alienari.

IX. Infundationem & oppignorationem sub alienatione contineri.

X. Etiam ad alienandae jurisdictio minores requiri populi consension, aut speciallem, aut per consuetudinem.

XI. Patrimonium populi a regibus alienandi non posse.

XII. Distinguendae esse, quae in fructu sunt patrimonii, a rebus patrimonii.

XIII. Partes patrimonii oppignorari a rebus quatenus possint, & cur?

XIV. Testamentum alienationis esse speciem juris naturalis.

I 1. Aquisitione derivativa nostrum fit aliquid, factum hominis aut legis. Homines rerum domini, ut dominium, aut totum, aut ex parte transferre possint, juris est naturalis post introductionem dominium: inest enim hoc in ipsa dominii, pleni scilicet, natura. Itaque Aristoteles:  hae  ei-
§ II. III.

CAPUT VI.

267

Ciceri acutum internum voluntatis, sed simul requiri aut verba, aut alia signa externa: quiaactus internus, ut alibi diximus, non est congruens naturae societatis humanae.

2. Ut vero traditio etiam requiritur, ex lege est civili. quae, Læst Lib. Ix. quia à multis gentibus recepta est, jus gentium impropric dicitur: sic allicubi ufurpatum videmus, ut professio apud populum, aut magistratum, & relatio in acta requiratur, quae non alia ex jure esse civili certissimum est. Actus autem voluntatis quia signo exprimitur, intelligi debet * voluntatis rationalis.

II. Vicissim in eo cui res datur, seposita lege civili, requiritur naturaliter voluntas accipiendi, cum suo signo, quae voluntas ordinaria sequitur dationem; sed poetae & praecedere, puta si quis quid dari, aut concedi fisci petierat, censeatur enim durare voluntas, nisi mutatio apparent. Cetera quae tum ad juris concessione, tum ad acceptationem requiruntur, & quomodo fieri utrumque posset, infra in capitale de promissis tractabimus, nam in hoc * alienandi & promittendi par est ratio, jure quidem naturali.

III. Sicut autem res aliæ, ita & imperia alienari possunt ab eo cujus in dominio vere sunt; id est, ut supra offensimus, à rege, si imperium in patrimonio habeat: aliquo * à populo, sed accedente regis consenfio, quia is quoque jus aliud habet, qualeus ufufructuarius, quod invito auterri non debit. Et hoc quidem procedunt de toto imperio suummo.

IV. In

GROTI NOT. 

Voluntatis rationalis] Caßidoruma


Alienandi & promittendi par est ratio] Ideoque etiam dura abieturibus per interea notio miri posita, ut Scripsius notat ad illud in Aeneidos, cum Jungerer abhinc.


GRONOVII NOT. 


Ut alibi diximus] 2, 43.

Non est congruens] Idoneus ad communicationem inter homines, qui peliora inipicere nequunt.


Voluntatis rationalis] Humanæ.


Sequitur dationem] Posterior est tempore quam dato.

111 Cujus in domina vere sunt] Cujus omne jus in eis & arbitrium est.

Ut supra offensimus] 1, 2, 12.

Imperium in patrimonio] 1, 3, 11, &c. 12.
IV. In partis alienatione aliud insuper requiritur, ut etiam pars de quae alienanda agitur consentiat. Nam qui in civitatem coeunt societatem quandam contrahant perpetuam & immortalem ratione partium quae integrantes dicuntur: unde sequitur has partes non ita esse sub suo corpore ut sunt partes corporis naturalis, quae sine corporis vita vivere non possunt, & ideo in ulsum corporis recte abicinduntur. Hoc enim corpus de quo agimus alterius est generis, voluntate contratrum fulfillit; ac proprietae jus ejus in partes ex primexva voluntate metiendum est, quae minime credi debet talis fuisset, ut jus efficit corporis partes & abscindere a se, & aliis in ditionem dare.

V. Sic viciiim parti jus non est a corpore recedere, nisi evidenter se aliter servare non possit: nam, ut supra diximus, in omnibus iis quae humani sunt instituti excepta videtur nocefitas summam, quae rem reducit ad merum jus naturalem. Augustinus de Civit. Dei, lib. xviii. In omnibus fere gentibus quodammodo vox naturae iusta permoruit, ut subjugari victoribus mallem, quam bellica omnifaria victatione deleri. Itaque in juramento Gecororum, quo Graeci qui se Persis subjiciunt devovebantur, additum fuit, ut ira ygeuritis: nisi plane conati.

VI. At

GROBOI: NOTM.


Nisi evidenter se aliter servare non possit: Confer quae infra hoc libro c. xxiv, § vi. Hac de causa abolutas à Spartanius Aenalliaus, qui Byzantium fama cogeante dedicerat. Xenophon historias Graecas I. Aenalliaus Imperator etiam gratias egit praefectis qui Martiopolim Persis dedicerant, quae defendi nequeant. Procop. qui apostat. Idem Procopius in Gothicorum: alea ut in litteris publicis, in litteris privatis aut literis selectis, terrae aut aegypti aut regum regibus; est sunt habeant instituta rebus; non fieri natura ut idem & alius & agant surtis. Et quod Annam Commenam libro vi, epis. falora Cephalae de Larisla obesse ad Imperatorem Alexium: hanc uera adiubat, ut qui tibi gov esse oportet in pluo in tempore triginta psieis]
CAPUT VI.

VI. Atque hinc fatis intelligi potest, cur haec in re magis sit jus partis ad se tuendam, quam corporis in partem: quia pars utitur

ter legibus vel Deo, ut quiet ad
nos consili. Dio lib. 44. p. 729.

Veget., Ad Hebr. 7, 5. Nondum
magis v. 489.

VI. Atque hinc et c.] Nelfio qua-
ze tam folicitate adhabititer hae di-

fputet auctor, ac religionem iniciaet
Principibus alienandis partis lumi
imperii vel finium: quia quidque
ad hunc procellis effet. Utinam tam
facile illos deducere posset, ne aeg-
rent, fercet, tarent, aliena, quam
facile obtinere, ne quid altero alle-
ment! Fuitrum moverat hæque
extra casum necessitatis, alloqui
hoc eis vehementes inculcatione
do hominum genera, alienum, qui
privilegia, quæ Principes ac Reges
populis ac civitatibus dedereunt, at-
quod illis minuent potestiam
suum, irrita redendis occasionem
quinstant: alienum, qui xerxos vo-
lunt servare titulos svellem acquiri
posseflioniis, hoc est, femina bel-
lorum, utrum Franci negant Franci-
co primo captivi jus suolle Caro-
lo quinto cedendo regnum Neapolita-
num, ducatum Lusitania, & pro-
vinciis Belgicis, quæ regni Gallia
feudum erant.quam landec & pie
libit faciat, ipsa vieterat. Principes
aut populi regnantes pedeime fa-
icient, si illud jus lumi imperii, quod
cum falute inferiorum com-
junctum est, semine minunt: aut
si populos, quos tuere ac defendere
debeat, retinendo, projiciere ac de-
ferant. At ubi in eam sententiam
funt redacti, ut nisi aut concedendo
aliqum de jure lumi, aut alienan-
do partem populi, non possint fer-
vare reliquam, quae minus est li-

crata in partes, quam partibus in

tum necessitate adverba totum cor-
pus, cantum non video. Nisi iulii

fiuent illi veteres, qui magna ani-

ni esse parabant, etiam in principio,
dicere de formata: Si celata quod

ponum, regnum quod debitis et qui ty-

crannorum adhibebant consiliares,
de regno non esse defendendum

nisi pedibus traharis.

Dicit has partes non ita esse sub
suco corpore, ut sunt partes corporis
naturalis, quia hinc corporis vita
vivere non possunt, & ideo in usum
corporis recte abscinduntur. Hinc
plane contrarium sequitur: quoniam
nim hae partes fine hoc corpore vi-
vvere possunt, minore religione ab-
scinduntur, quam partes corporis
naturalis, quae absidilae intuerant.
Servare velles primum ac praeicipua
est, quod regipcit & Principis &
corpus, quicumque factum partem
fui, dein ferrare in corpore, ut nunc
est. Quod si obtineri nequit, nulla
invicta est, contentum esse priori,
& fervando, quemcumque festina
dederit, ali mandare potius, quam
fecum finire interire, aut is licen-
tiam tantam refervere ad pacta tur-
banda, jusjurandum violandum,
ferro & igne fervendum, hoc pra-
texutu, quae alienare non licuerit.

Dicit partem uti eo jure, quod an-
tre inam societatem habet: corpus
non item. Quae? Annos perinde
ut pariis jux tue jure subhcindendi ut aut ad-
dend corporis cui liberet, &c &
poriis jux tue jure recipere in partem quos
aller volentes, quos nollet repellere:
Hinc ergo nunc iure utinam abscin-
dens, quos fecum esse non valit, quia
necesse non servare, aut si volit, fruc-
tra vult.

Ut removat, quod obiecti fobi,
imperiam esse in corpore, ut subje-
cito, ac perinde alienati poeste, ut
& dominium privi(i, dicit esse qui-
dem in corpore, ut subjecto, sed ut
subjecto adquato, non divisibilitat
in plura corpora, licet anima in
corporibus perfectis. Sane animae
partem corporis, quando lana est,
deferere non potest: sed si per mor-
bo aut ulcére ita afféctus est, ut ani-

mam flattine diutius non possit, se

retrahit illa ad partes validiores,
& intelligit immediabiliter valutare

fe recidendum, ne para fucere tra-

hatur. Sic illa reliqua corporis con-

finit,
L I B E R  I I .  § VII.

utitur jure quod ante societatem initam habuit, corpus non
item. Nec dicat mihi aliquid, imperium esse in corpore tan-
quam in subjecto, ac proinde alienari ab eo posse ut dominium.
Eit enim in corpore, ut subjecto adequato, non divisibiliter
in plura corpora, situm anima est in corporibus perfectis. Ne-
cepit autem quae ad jus naturae rem rededucit, hic locum habe-
re non potest; quia in eo jure naturae usus quidem comprehen-
debatur, ut ejus, detentio, quae sunt naturalia, at non alienan-
di jus, quod facta humano introductum est, atque ideo inde
mensuram accipit.

VII. At imperium in locum, id est pars territorii, puta non
habitata aut deferita, quo minus a populo libero alienari possit,
auctoriam a rege, accedente populi conoenuso, quid obiect non
video.

fulit, misita parte, non libit tantum, sed proellas positura & montum. Quan-
to levius hoc ferendum in corpore artifici, de quo qua separantur, non intercendit, sed in aliud corpus transfectur, cujus spiritu prorsis alian-
tur, ut in priore? procerim si parsi sit mea subjecta, quae possit dicere
num in alio illo apud Plutaram: Quod refer, ut si seriatum, ostendit dumi parte
nove.

Quamadmodum autem consentit his, quod infra traditur cap. 9. num-
10. post e civilisatem diviti, aut con-
scendit munus, aut in bello, & num
plura pro uno easstere summa imper-
ior.

Quod sequitur necessitatem ad jus
naturae superentem, hic locum non
habere, quia in eo jure usus compre-
prehendebatur, non vero alienandi jus, prae specie valide subtile sit,
sec ut penitus incipiatur, vanum.

Et autem jus naturae duplex, illud antiquissimum, quae est omnia
communia, & ille quod sequitur introductione dominii, ut ipse dicit
cap. 5. n. 1. Eadem autem necessitas, quae partem coelstium recedere & corpo-
re reducet ad jus naturae, quam
auditum num. 3. partit id est concedit,
non reducit eam ad illud jus primi-
num & antiquissimum, quae omnis
omnia, hominum, hominum natura exer: fed
ad justitam, quod ut servetur,
a praterito ne ex libro eligat alium
dominium, aut adjungit e alii cor-

pori, idem jus naturae per necessitat-
em redit corpori ad relinquendum pa
tem: eit enim just inept alienatura,
ut ipse ininito hujus capit ab duplu-
tar.

Majus est jus partis] Exsustatius sit
urbi vel provincia, cum sequere imperi
se imperfectum, quam populus
vel rex, cum eam alienaret.

Usur jures] Libertate se subjici-
ciendo aut addendis corporis cui ve-
list.

Corpus non item] Quia non fuit,
secutum societate initia dentum ex-
istit.

Tanguum in subjecta] Adjunctum
separabile.

Utrum dominium] In re privata.

Subiecto adequato] Quales sunt
partes in toto essential, quae in
vicerum pervadunt, & loco aut
inter, aut different, ut anima pertinet totum
corpus, neque est in alio loco aut
spatio, quam sius corpus: fors
us ac partis cotius integralis.

Qua ad jus naturae] Ferquam potest
introducere dominium communis

ominum iure in res alienas uti possi-

mus, 2. 2. 6.

Eius, detentio] Quia si dominia
introducere non essent, vele eo,
quod non alienus esset, tenere rem

que non reddi debeat, licitisset com-

munum iure; at non alienare: id e

nim natura ignorabat, quam pro-

prium ignoraret.
§. VIII. IX. CAPUT VI.

video, nam populi pars, quia liberam habet voluntatem, jus quoque habet contradicendi: at territorium, & totum, & ejus partes sunt communia populi pro indiviso, ac proinde sub arbitrio populi. At imperium in populi partem si alienare populo non licet, ut jam diximus, multo minus regi imperium eti plenum habenti, uttamen non plene, ut supra dixiuximus.

VIII. Quare subscribere non possimus Jurisconsultis, qui ad regulam de non alienandis imperii partibus adjiciunt exceptiones duas, de publica utilitate, & de necessitate: nisi hoc fenua, ut ubi eadem est utilis communis, & corporis, & pars, facile ex silentio etiam non longi temporis, conscientia & populi & partis intervenille videatur, facilius vero etiam necessitas appareat. At ubi manifesta est in contrarium voluntas, aut corporis, aut partis, nihil actum debet intelligi, nisi, ut diximus, ubi pars a corpore conieta est abscedere.

IX. Sub alienatione merito comprehenditur & infeudatio, sub onere commissi ex felonia, aut deficiente familia. Nam & hactenus est conditionialis alienatio. † Quare videmus a pluribus Smith de populis * irritas habitas ut alienationes, ita infeudationes regnum quae populi inconsultis reges fecerant. Populum autem conscientiis intelligimus, sive totus societ, sive olim apud Germanos & Gallos fieri solvat, sive per legatos partium integrantium mandata sufficiente instructos, Nam facimus & quod per alium facimus. Sed nec pignori dari pars imperii poterit, nisi conscienti simili: non ea tantum ex causa, quod ex pignoria datione sequi alienatio soleat, sed quod & re-gente natura populo ad exercendam per se summum imperium, & populus partibus suis a conferrandum hoc exercitium in sua integritate, cujus rei gratia in societatem civilem coitum est.

X. Mi-

Graeci Notae.

Irretas habitas ut alienationes ita infeudat ones] Ex remissiones homagii.
Vide Cronicon Ptolomaeorum xcv.
Nam facimus & quod per alium faciunt] Sic in Imperio in alienationibus Electorum conscientia ex more & pactis pro conscienti est ordinum.

Granovii Notae.

VII. Pars quia liberam] Quia et non potest negare arbitrium statuendi de le, cujus corporis vel effe, si alienatur, consentire debet, ac potest contradicendo obtinere, ut alienetur.
X. Minores vero functiones civiles quo minus populus etiam 
jure hereditario possit concedere nihil obstat, cum ex corporis 
fundique imperii integritatem nihil imminuant. Inconfutato 
vero populo rex id non potest, si maneamus intra terminos na-
turales: quia juris temporarii, quale sit regem electorum, aut 
legem succedentium ad imperium, effectus noni pariter temporarii 
efesse non possunt. Potuit tamen populi ut expressius con-
sensus, ita tacitus confutandum introducet, qualem numerum 
vigere cernimus, id jus regibus tribuere. Eo jure ufos olim 
reges Medos & Persas oppida aut regiones totas perpetuo jure 
tenendas donas, paullum in historias legimus.

XI. *Patrimonium quoque populi, cujus fructus destinati 
sunt ad suffentanda reipublica aut regia dignitatis onera, 
*ad regibus alienari nec in totum, nec in partem potest. Nam & 
in hoc jus majus fructuario non habent. Nec admitto exceptionem, 
isi res modicum valeat, quia quod meum non est, ejus 
nec exiguam partem alienare mihi just est: sed in rebus modicis 
quam in magnis consensus populi ex scientia & ex silentio facilius 
praefatur. Quo sensu & ad res patrimonii publici aptari 
pollunt quae de necessitate & utilitate publica, in alienandi imperii 
partibus, supra diximus, tantique magis, quia momenti 
minoris res hic vertitur, est enim patrimonium imperii causa 
constitutum.

XII. Sed in eo falluntur multoi, quod res quae in fructu sunt 
patrimonii cum rebus patrimonii confundant. Sic jus alluvio-
um in patrimonio effer solus, ipse res quas fecit alluvio in fru-
ctu: jus vegetabilia exigendi in patrimonio, pecunia ex vegeta-
tialibus procedens in fructu: jus conficiendi in patrimonio, 
fundi conficiendi in fructu.

XIII. Partes autem patrimonii pignori opponi ex causa 
pollunt a regibus qui plenum habent imperium, id est, qui jus 
habent ex causa tributa nova indicendi. Nam sicut populus tribu-

**GROTIUS NOT.**

Oppida aut regiones totas Ut ab 

*Danio* Sylofoluni ubebm & inulam 

Samiorum. 

Patrimonium quoque populi, cujus 

fructus sunt destinati ad suffentanda 

reipublica aut regia dignitatis onera 

Veteres Graeci vestigio vocabant par-

tem agri publici conceffam regibus. 

Exempia habet apud Homeron de 

Bellerophonte apud Ilios Iliados C 

de Meleagro Iliados r. de Glaucu 

Lycio Iliados m. ubi Scholiares 

Vide.
buta ex causa indiça solvere tenetur, ita & rem ex causa pignori oppositam luere. Luitio enim ista tributi quodam est species. Eit autem populi patrimonium regi, pro debitis populi, pignoris jure obligatum. Potest autem pignori dari etiam res mihi pignorata. Quia autem dixit sunt a nobis haec tenus, ita lo cum habent nisi lex imperio addita, aut regis, aut populi potestatem magis, aut auctem, aut contraexerit.

XIV. 1. Illud quoque sciendum est, cum de alienatione agimus, sub eo genere nobis etiam testamentum comprehendi. Quanquam enim testamentum, ut actu alii, formam certam accipere posset, ut jure civilis, ipsa tamet ejus substantia cognata est domino, & eo dato juris naturalis. Possidem enim rem meam alienare non pura modo, sed et sub conditione; nec tantum irrevocabiliter, sed et revocabiliter, atque etiam retenta interim posse etiam plenilunio fruendi jure. Alienatio autem in mortis eventum, ante eam revocabilis, retentio interim jure possidendi ac fruendi, est testamentum. Videit hoc recte Plutarchus, qui cum a Solone dixisset permissem civibus testamentum factionem, addit: vel sacerdote, & ipsi in eis evanescit: esse secretum, ut res eique sua propria & in pleno dominio essent. Quintilianus pater in declamatione: Potest grave vii-dere etiam ipsam patrimonium, si non integram legem habet, & cum omnibus nobis in id permittatur viventibus, austerior morientibus. Hoc jure Abrahamus, si sine libris decessisset, res suas Eliezer reliquis fuerat, ut indicat locus 1

2. Quod vero alicubi externis testamentum facere non conceditur, id non est ex jure gentium, sed ex jure proprio illius civitatis, & ni fallor, ab illa veniens exate, qua externi quasi pro hostibus habeantur: itaque apud moratorum populos merito exolevit.

GROTIUS NOT.  
Gen. xxv. 2. Habes apud Sophoclem Trachiniis testamentum Herculis, apud Eupipedon Achenidos, & apud Homerm Omphalecex Tele-  
  trachis donacionem mortis causa, quae & ipsa testamentum quoddam eit. Eit apud Homerm etiam voluntas ultionis de rebus agendis, ut  
  ex Andromachis & Penelopea ver-  
  bis offensent Plutarchus. Alia ve-  
  rent testamentorum exemplo attulimus Sira libro 3 , cap. iv, § xi,  
  texta & annotationes. Hebesius insta-  
  ta testamenta apparet Deut. xxxi, 16.

SIRACHIDÆ CAPIΣTE XXXIII, 25.  
GRONOVI I NOT.  
XIII. Rem ex causa] Vere debita-  
  tum propter quod partem illius pa-  
  trimonii pignoni dedit.

Res mihi pignorata L. 1. Cod. et  
  pignus pignori datum est.

XIV. Rem ex causa alienare Rem  
  mea cedere alii, non modo illatim,  
  sed etiam ex tempore certo & in cer-  
  tum calum; nec modo ut inhabita-  
  to habeat, sed etiam ut habeat, nisi  
  mihi aliter posset vivam fuerit; & ut  
  ulque ad illud tempus, vel ulque ad  
  cum calum ea res sit omnino mea.
Caput VII

De acquisitione derivativa, quae sit per legem, ubi de successionibus ab intestato.

I. Leges civiles quandam infrafactas esse, ac proinde dominium non transferre, ut quae naufragorum bona fisca ad deductum.

II. Leges naturae rem acquiri ei qui alienum acceptis ad debiti sui consecutionem quod quando locum habent.

III. Origo successonis ab intestato quomodo a natura.

IV. An aliquid de bonis parentum liberis debatur jure natura, per distinctionem explicatur.

V. In successione liberos des gradientibus parentibus praferri, et cur.

VI. Origo vicaria successonia, quae representari dicitur.

VII. De abdicacione & exhaudiatione.

VIII. De jure liberorum naturalium.

IX. Liberus desicientibus, ubi nec testamentum nec lex corona exstant, bona avita deferenda bis a quibus venirent, aut corum liberis.

X. Bona noviter quaestia proximis.

XI. Legum circa successiones diversius.

XII. In regnis patrimonialibus quae sit successio.

XIII. Si ea regna sunt individualia, praferri maximum natur.

XIV. Regnum ex populi consensu hereditarium in dubio individuum esse.

XV. Non durare alia posterorum primi regis.

XVI. Non pertinent ad liberorum naturales tantum.

XVII. In eo mares praferri fœminis in eodem grada.

XVIII. Inter mares praferri naturae maximum.

XIX. An tale regnum par sit hereditatis.

XX. Praefumi in regno tales successionum institutam, quibus in alia rebus in usu erat tempore regni inchoatis sive regnum fuerit allocale.

XXI. Sic se fundale.

XXII. Successio linealis cognatica quae sit, & qualis in ea transmissione juris.

XXIII. Successio linealis cognatica qualis.

XXIV. Successio qua semper respicitur proximitas ad primum regem.

XXV. An exhaudaria possit filius ne in regnum succedat.

XXVI. An addicato quis regnum possit pro se & pro liberis.

XXVII. Judicium proprium dictum de successione, nec regia esse, nec populi.

XXVIII. Elius qui ante patria regnum naturit esse, possit praferendum.

XXIX. Nisi alia leges delatam regnum apparat.
§ I. CAPUT VII.

XXX. An nepos ex filio priore filio posteriori praeretur, per distinctionem explicatur.

XXXI. Item an minor frater superest regi majoris fratris filio preferentibus sit.

XXXII. An frater sius regi patrio praeratur.

XXXIII. An nepos ex filio praeretur filiae regis.

XXXIV. An minor nepos ex filio nepoti majoris ex filia.

XXXV. An nepos ex majori re filio praeretur filio minori.

XXXVI. An filius sororis preferendus filia fratri.

XXXVII. An filia fratris majoris fratris minori.

I. Legge que fit inquisitio derivativa, sive alienatio, sicut legum natura, aut legum generationem voluntaria, aut legum civilium. De legum civilium non agimus, id enim in infinitum foret, & propter bella controversiae ex legum civilium non definitur. Tantum notandum est *leges quaedam civiles esse plane injustas, ut quae bona naufragorum filio addicunt. Nulla enim causa precedente probabili, dominium aliis cum auferre mera iuris benefactor. Bene Euripides Helenae:

Naufragia c. de furiti

Sum naufragus, *spoliare quod genus est nefas.

Quod enim justus haberet sicus (verba sunt Constantini) in aliena L. 1. C. 4.

calamitate, ut in re sum luctuosa, non comitidium, sed in re sum luctuosa, ad complementum. Dion naufr.

Pruscinus oratione v. de naufragio locutus: 

GROVII NOTUM.


Excommunicationis de raptoris. Tum vero Cantusii Vandalorum xi. 40. xiv. 1. Cromerus Poloniae c. 27.

Spoliatque quod genus est nefas] Adde L. recuad, D. de incendio, ruina, naufragio. Nicetas Chroniates in Andronicus imperium vocat (Syd.) de gubernatione, vide & Catothorum xvi. Quod in memem venit idoneo, ut talia defferent et idem fidelis qui Papianus reprehendit, quod mo-

ri quam conscientiam ludeere maluisse.

GRONOVI NOTUM.


Bona naufragorum] Naufragio facto in litus reiecta, quamvis Galvis & evadentibus dominis, non maneat cornu, sed sunt eius, cuius in territio litus est, & sic in sinum viam dedicatur. Nicetas Chiron. Andron. Comm. 1. 2. p. 933. Esum de aliquo tempore, unde, unde, quia iste ordinis 1. 1. 2. t. 1. 2. vi re, quia... scilicet talis esse petitum est. Quo de naufratro tolulo, modet in bis & simplicissimi, quod ut quae libidinis quis est ex uno ex uno, quod at eius libidinis temporis se sequantur, quod at eius libidinis temporis se sequantur, quod at eius libidinis temporis se sequantur, quod at eius libidinis temporis se sequantur, quod at eius libidinis temporis se sequantur.

Author naufragia C. de furiti. Author naufragia xi. C. de furiti.
LIBER II. 276

1. Leges naturae, quae ex ipso dominii naturae ac vi sequitur, dupliciter fit alienatio, expletione juris & successione. Expletonve juris fit alienatio, quoties id quod mecum nondum ess, sed mihi dari debet, aut loco rei meae, aut mihi debite, cum eam ipsam confecit non possum, * aliud tantundem vales accipio ab eo qui rem meam detinet, vel mihi debet. Nam justitia expletur quoties ad idem non potest pertingere fertur ad tantundem, quod est morali testamentione idem. Dominium autem hoc modo transferri probatur a fine, quae in moralius optima est probatio. Neque enim juris mei expletonum confecit potero nisi dominus fiam. Frustra enim eritis rei detentio, si uti pro arbitrio non possis. Antiquum hujus rei exemplum est in historia a Diodori; ubi Hesioneus, pro his quae filiae uxors ab ipso promissa non praestabantur, eouis ipsius accipit.

2. Legibus quidem civilibus fidem vetitum esse libri judicere; adeo quidem ut vis dicatur, si quis quod ibi debet est manu reposcat, & multis in locis jus crediti amitat qui id fecerit. Imo etiam lex civilis hoc non directe prohibit, ex ipso tamen judiciorum institutione sequeretur hoc esse illiкусm.  

GROTIUS NOTM.

GRONOVII NOTM.
1. 1. Expletonve juris] Apprehen-
CAPUT VII.

277
tum. a Locum ergo habebit quod diximus ubi judicium conti-
nuæ cessant; quod quo modo contingat explicavimus supra;
ubi vero momentanea est cessatio, licet quidem erit acceptio
tei, puta si alioqui nunquam tuum recuperare possis, aut fugi-
te forte debitore. Sed dominium æ judicii addictione erit
expectandum, quod fieri solet in repressaliis, b de quibus infra
erit agendi locus. Quod si jus quidem certum sit, f sed simul
moraliter certum, per judicum juris explemetum obtinere
non posse, puta quin deficiat probatio; in hac etiam circum-
stantia cellare legem de judiciis, & ad jus rediri primitum verior
sente tia est.

III. c Succelxo ab inteitato quia dicitur, positio dominio,
remota omni legi civili, * ex conjectura voluntatis naturalem
habet originem. Nam quia dominii ea vis erat, ut domini vo-
luntate transferri in alium posset, etiam mortis causis, ac re-
tenta posse: ut supra diximus, si quis voluntatis sus nullam
edisse diffeéationem, cum tamen credibile non esset ejus
cum mentis suiue ut post mortem suas bona occupanti sedi-
rent, sequatur ut ejus esse bona intelligenter, cujus eaesse
voluisse defunctum maxime erat probabile: Defunctum vo-
 dat Lib. iv. inuntatem intellectisse, inquit Plinius junior, pro jure est. Cre
dit autem in dubio id quidque voluisse quod assumitum at-
que honestissimum est. In hoc autem genre prima est causi-
ejus quod debutur, proxima ejus quod etiam debetur officio
cognosci.

IV. 1. * Disputant Jurisconsulti, an alimenta a parentibus
liberis debeantur? Nam quidam sententiam esse quidem naturalis
rationi

GROTIUS NOT. 

Ex conjectura voluntatis naturalis habet originem) utroque commissa deri
posuit ab integro sucessionibus; quantum credimus parentis fuisse
sua sui relinquere legistam b cediatum, ait Paulus L. confutatur. §. 2.
D. de jure codicillorum.

GRONOVIUS NOT.

Explecavimus supra) § 3.
Laeta quidam) Licebat in anteced-
sum volmutum manus iniicere.

Dominiæ æ judicium) Lege, judicium.
Non prius erat judicium dominii, quam ducenem judicium jus tuum;
& quid ejus consequenti us, egeo seceris, uique, quod secutis, ratum habeat, remque in possidiam tibi ad-
dicat.

Infra) § 3, 4.
Moraliter) Ex ipsa suspicacione, vel
posius ex more & instituto.

Deficiat probatio) getIndex enim aed.
& probatur sequitur, & ca habet pro-
vernate.

III. Ex conjectura) Quod pro-
blema est hominem suas mentis
voluisse bona sua venire ad proxim
num suaquise.

Retinat posse) Se. dum vivis.

De jure) § 3, 6, 14.

Occuparit) Cuivis, qui primus est
manum iniicere vellet, ut ille Cine-
niarius in proverbio Aegypti ac Pto-
lemae. Zenob.

Ejus quod debutur) Nempe aed
num hredcem perveniat.

Offerit sancrum) Ut delinquantur ad
contangamitatem propositus.
rationi satis consentaneum ut a parentibus alantur liberi, debi
tum tamen non esse. Nos omnino distinguendum arbitramur
in voce debiti quod stricte interdum fumitur pro ea obligatio-
ne, quam inducit jus expletorium; interdum laxius, ut signi-
ficet id quod nisi inhoneste omittis non potest, etiam si honestis
illa non ex justitia expletrice, sed ex alio fonte profiscatur. Est
autem id de quo agimus (nisi lex aliqua humana accedat) de-
bitum illo tenue laxiore. Ita accipio quod dixit Valerius: Pa-
rentes nos alendo, inquiens, nepotem nutriendorum debito al-
ligarnunt. Et Plutarchus in libello elegantissimo de prole amos-
te: si nudis ete φυλάκων ἡ κληρον οδηγηροι; * liberi ha-
reditatem ut sibi debita man exspectant. Qui dat formam, dat que
ad formam sunt necessaria, dictum est Aristotelis: quare qui
causa est ut homo exifat, is quantum in se est, & quantum ne-
ceesse est, propiciere eti debet de his quae ad vitam humanam,
idi est naturalem ac socialem, nam ad eam natus est homo, sunt ne-
cessaria.

2. Ea de causa, infintu scilicet naturali, cetera quoque
animantia proli fuce, quantum necessesse est, alimenta supe-
ditant. Unde Apollonius Tyaneus quod ab Euripide erat di-
tum,

Α'πεκτ 2 αφρόπνησιν ὑψήλα τέκνα.
Cunctis hominibus liberi vita altera.

ita emendabat:

Α'πεκτ 3 σωσίς ὑψήλα τέκνα.
Animantibus quae vita sunt partis sui:

PLUR.

G R O N O V I E N S I S
Liber hæreditatem ut sibi debitam exspectant [Julianus Caralibus pa-
si 1200 n睡眠ia διαφορίσθεν τοι
διακες: Eppum, liber hæredi-
tatem relinquui. Etiam librius quas
justa filios hæredes-parentum habuer
more amiquissimo teblatur tobi hi-
atoria in fine. Hanc aquiratem re-
spicient Augustinus, ne ab Ecclesia
quidem recipi vult bona eorum qui
liberos suos exhibit: habeo. Loca
funt libro 11. de vita clericorum, &
femone xix. ad fratres in eremo, sì
tamen id opus Augustini est. Poluit
decro Gratianus in cau. xiii. quinfi
11, & caussa xxvii, quinfi. in fine. Ple-
copius Petronium x. si ✡ nescis et
βλέπονται πόλεμους τι νοθον
δέος ego & ποίησις μου, εὔ
τορε μου προς τον θεὸν εὐχάριτα εὐ-
κλης τι με εὐοδοθήκητος αὐλι-
δος ποιών ἄρκαιναι τοις παιδίς
§. IV. CAPUT VII. 279

piurimus sanci allati argumentis * quibus institutum hunc asectum probat, quae videre est apud Philostratum libro vii, cap. septimo & octavo: cum quo loco optime concinit is qui est apud Oppianum de venatu tertiio, & de piscato primo. Et in Dictye tragediis idem ille Euripides hanc unam omniem legem esse ait, quae & hominibus inter alia, & cum caeteris animalibus communis sit: Hinc Jurifconsulti veteres liberorum educationem ad jus naturale referunt, id est, ad illud quod cum incipit naturae alius quoque animalibus commenatat, nobis ipse praeest inhab. ratio. 

* Naturalis stimulus, ut Jullinia. 1. ins. de 

nus loquitur, id est affer, parentes ad liberorum educationem jurarum, ut 

hominem. Idem abib: Filium vel filiam alere patri necessis est naturali, 

Diodoros Siculus: αρκετή γάρ η ὄψις D. de just. 

παρακάλοι ἢ ἀποδέχεσθαι τέλει ταῖς ὑμῖν εἰς τόν Εὐρυδίκην η ἡμέραι 

ρυρον. άλλα καὶ τῇ συντρίβων. Ἠθος D. de philos. 

καταβαλει εἰς αἰτίας αὑτῶν ἐξ ἀρτίην: Optima quippe magi 

erat, vestra natura est cunctis animalibus, non tamquam ad sui sed et 

ad eos, igitur, C. de 

prolib. sua conservationem, ut cognata hic caritate continuata duc 

cessit ad aternitarum circulum pervenit. Apud Quintilianum 

filium, partem jure gentium pec. Salluitius teiamentum quo filius excluditur impium dixit. Et quia naturae est hoc debi 

tum, ideo etiam vulgo quosque alere mater debet.

1. Et quia namque ad damato legibus concubitus natis nihil 

relinquii leges Romanæ volebant, licet & naturalibus ne quid 

relinquere necesse est caverat lex Solonis; canones Christiane 

pietatis hunc rigorem correxerunt, qui docent qualibuscum 

que liberis id recte relinquii, eum si opus sit relinquendum 

etiam, quod ad alimenta necessarium est. Nec aliter capi 

dum quod dici solet, legitimam humanis legibus tolli non pos 

se, quatenus sedilacet in legitima instant alimenta necessaria. Nam 

quod supra est, tolli potest ne repugnante natura.

4. Ali autem debent non tantum liberi primi gradus, sed et 

secundi, si ita res ferat, & ulterioris: quod offendit Julli 

nianus, cum non filios tantum, sed & qui deinceps sunt, alen 

dos propter ipsam naturam pronuntiat: quod ad os etiam producitur qui per mulieres ex nobis venient, si abhinc etiam non 

possunt.

V. I. DE-

GROTIUS NOT.

Quibus institutum hunc asectum probat]. Plinius. 1. 33. de hinundymbus.

In satu summa antiquitate alterant civibus.

GRONOVII NOT.


2. Dament legibus] Incello aut adulterio.

Naturabilia] Ex concubinis vel supero.

Legitimam] Quadrantem bonom trum]. Felsehia & Trebelliano Sc. 

Ins. de I. Felseh. & de Fidecom 

milii, haret.

4. Qui per mulieres] Nepotes ne 

pecuque ex filia.

S. 4.
Liber II

V. 1. Debetur quidem & parentibus alimenta: quod non legibus tantum proutum est, sed vulgari prouerbio * deinde

 Nic. VIII. adeo quidem ut laudetur Solon, quod qui id non faceret eos notaret infamia. Sed non hoc aequo est ordinarium atque illud quod de libris diximus: nam liberi cum nascuntur nihil secum afferunt unde vivant: ade quod vivendum diutius habent quam parentes: atque ideo scit honor & obsequium parentibus debetur, non liberais, ita educatio liberis magis quam parentibus: quo senis accepisse illud Luciani: nos tuis pœ
tis tuis educasse tuis puibus maxios a tuis pœnitet tuis puèrius iuveni quoque. Magia natura iubet à parentibus liberis, quam à libris parentum diligit. Et ulla Aristotelis: maxios amasse nus

to eò quod ès tuis potestas, quod Romã et tuis puèrius potestas. T erga eò auctoritatem quod genitum eras genitum, quæd genitum eras genitorem. Nam quod ex alicui ordine est, id eò proprium est.

1. Hinc sit, ut etiam circum auxilium legis civilis, prima bonorum successio liberis debetur, quia creductur parentes illis, ut corporis sui partibus, non tantum de necessariis, sed & de his quae ad vitam suavius hominifoque transigendam pertinent, quam uberrime voliui prospectum, ab eo maxime tempore quo ipse rebus suis fruui non possent. Ratio naturalis, inquit Paulus Juricconfultus, quasi lex quaedam tacita libris parentum bæreditatem addicta, velut ad debitam successionem bon, damn, eos vocando, Papinianus vero: * Non sic parentibus liberorum, ut liberos parentum debetur bæreditus. Parentes ad bona liberorum ratio miferationis admittit: liberos natura simul & parentum commune votum; id est, liberos bæreditas sequitur partim.

Grotii Nota. "Aptus aequus, Vide Leonem
Afrum libro IX. de Neleoc.
Non sic parentibus liberorum, ut libe-

Fullo de vita Moais III: itaque a pater

Cicero ad Atticum III, S. cum parentem non alio

Graevii Nota. "V. 1. Parentibus alimina."

1. Sinus cōnātus senio deficitis parentibus servire ac confugere. Finius 16, 21. "Cico-

3. Declarat: Vide ut quae habitustis esse libe-

2. "Commune vultem. Quia parentes optan se liberos relinquere impetris.
tim quidem ob praecipium debitem naturalem, partim ex conge-
cluere naturali, qua parentes creduntur id velle, ut liberis quam
optime prospectum sit. Sanguini honorem religiue, uit Valerius
Maximus de Q. Hortensio, qui filiam minus sibi probatam Lib. v. s. 9.
haecdem scripsit. Huc speficit illud Apostoli Pauli : 1 Corinti
\betaαλλά τα πάντα τοις προσευμµασίων, ἀλλ' οὐ γραντίς τις
προσευμµασίων : Non enim liberis parentibus, sed parentes liberis reus
congervere & servare debent.

VI. Quia vero & hoc ordinarium ciff., ut pater materque
liberis sibi prospiciant, idem, dum illi exspectant, avi aviaque ad
alimenta danda tenei non intelliguntur: ubi illi, corumque al-
ter defecisset, eam quam eit ut avus aviaque pro mortuo filio filiae
que curam succipiant nepotum ac nepiium: quod & in paren-
tibus longius remoti puri ratione procedit. Atque hinc ortum
traxit jus illud, * ut nepos filii loco succedat, quemadmodum
Ulpianus loquitur. Id Modelinus dixit, 'in \phi στιχος \χειρών
Nec tamen, τάδε τοις παράλληλοις. Justinius, ταύτα προσευμµασίων ταύ
D. deex. 4. 5. Idem oratione de Philotheomnis hereditate, hoc ipsum
vocat successionem. Philo Judæus : ήοντα δὲ ἡγούμενοι αὐτοῦ, τό τι{s}
τὴν ἀντίθετην οὐκ ἐνδεχόμενον, ut fratribus
in \νὸι τι χαορροενς αὐτοὺς ἐκπέλλειν. ): Nepotes parentibus
filii, in pr.
mortuis apud avos filiorum obiitent locum. Vicariam hanc suc-
cellionem * qua per stirpes sit, representationem vocare amant

*recen-

peptitutes. Inde in lapp. antiquis 675,
15. infantii medici sermon & ducelles
contra ventum. 697, 10. filii ducesse
memoriam posseunt contra ventum.
716, 7. mater in fidei sermone contra ve-
tum pietati posit. Adde Gratianum
4. 8. uerit. Et ipsa natura ordoque
mortalitas videtur postulare, ut juna-
tores frateribus estra matut origin
compositus succedant. Hinc in hiddem
348, 8. uerit. Ordine in semis paren-
tis inessissimi filio optimo. 425, 1.
filia ordine retrogato defactile.

Grotii Notae.
Ut nepos filii loco succedat] Quod
Hebrae dixunt, filiae etiam in sepul-
chero succedunt; i.e.: filiae filiam &c
sanguinis filii. Meminit eius juris ut
naturalis inacchades ad Danielen
v. 2. Postea enim esse videtur nepot
us nepotium in patria i. locum succes-
dere, sit Justinius titulum Institution
ionum de Hereditatibus quae ad in-
teitare deferentur. Piaestat id afferti
bir Eginhardus in vita Caroli Mag-
nuli. sanctus iste & idem godem
inteimos. Otho liter: Paterus in sui
patera loco fecit, dixit

Micael Attalista.

Que per stirpes sit] Sic in fomenti-
dis urbis inter Heracleidos Prolch
& Eupystheni, uit ab Arilodemo ve-
minibus, una fors suicorona Tem-
menum & Creophilontem, memi-
nit Apostolodoris libro 21., Paullinias
Corinthiacas, Strabovii.

Gronovii Notae.
Sanguinis) Quem filiicet non erat
habitum moribus eius.

Hieronii] Ut Quintili. declam. 2.
1. qui non cumulad honorem su-
prius defunci tabulis habuerunt.
Tacitus Agric. 43.

V I. Que per stirpes? Successio per
stirpes: ubi parentis filii cum alius co
haeredibus succedunt in parentem pa-
triam, quam ille habere deberet, i. v
veret. Successio in capita, ubi uing-
lit parentes cum cohaeredibus partes
accipiant. De quo seder cuzii in suc-
cellione patern. Nam si succedat fat-
ter, & alterius fratris filii, in stirpes
eft successio; si duorum fratrum fi-
lii, in capita, ex Novell. 118. cap. 3.
quorum poterius tamen in dubium

S 5

Ex-
L I B E R II. § VII. VIII.

recentiores Jurisconsulti; quam valuisse etiam apud Hebraeos, divinity agrorum terrae Jacobi filii promisse, aperte fatis ostendit. Sicut filius & filia proximi sunt cuique, ita & qui ex filio filiave nascuntur, ait Demosthenes oratione adversus Macrateum.

VII. Quæ autem diximus haec tenus de conjectura voluntatis, ita locum habent, nisi in diversum indicia suppetant. In hoc indiciorum genere primum habet locum abdicatio quæ Gracis, tum * exhaeratio quæ Romanis fuit usitata. Ita tamen ut ei qui mortem peccatis suis meritis non eft, alimeta praestanda sint, oh eam quam supra attulimus rationem.

VIII. Sed & illa regulæ exceptio addenda est, si non fatis confess hunc illo esse genitum. Verum eft de factis nullam esse certam perceptionem; fed ea quæ solent in hominum conscientia fieri sui generis certitudinem habent ex testimonio: quo sensu mater certa esse dicitur, quia inveniuntur qui quaeque patru & educantam adfuerint: ut de patre hujus gradus certudie haberi non potest, quod Homerus indicat dicens:

Ω βαζη τις έν είς ους αυτις αίγυς.
Generis nemo fessus conscius ipse est.

Et eum sequutus Menander:

Αυτος γαρ ὠδης εις τως ἣπαξ.
Nemo ipse novit quos exortus fatis.

Qui & alihi:

Ε ̣ το ἡ μνεις φιλοτεκνοι μενδαν παν τεδα,
H' ῥη γα τως ὀντες οἷος πον, άη κακιον.
Mater tenerioris liberorum adaman patre:
Quia mater esse secit suos, pater autem.

Ideo ratio aliqua reperienda fuit, qua probabiliter confiuret quis eft patru cujuque pater. Ea ratio eft, conjugium sumtum in terminis naturalibus, id est confociatio quæ femina sub maris

G R O T T I N O T E.
Exhaeratio quæ Romanis fuit usitata: Vide Baha Kama cap. 18, § 10. vide infra § 22.

G R O N O V I N N O T E.

Abdicatio quæ Graeci] A'πωταί

Exhaeratio] Quæ nomen apud Græcos non habet: sed qui jus Romanum Graecis tradierunt, exhaeredere vocant έκκαθαρεῖ ποιεῖτο. & Theophilus de exhaeracione liberorum sed έκκαθαρεῖν παλαιντεί.

A u t e r o n e: Sic T. Arrius filamentum in particidit molizione deprehensum Malilium relegavit, & annam illa praefitu. Seneca, de benefic. 15.


Ratio est veritatis] Inde illius.
Fater est quem nuptiæ demonstravit.
GROVITI NOTR.

Extraneum palam pro filio habitis
Aut nepos in filium adoptatur, ut
a Jacobo nepotes Ephraim & Manasles.

Ut qui ex conjugio nati sunt, alimenta sola habeant.
Ut olim filii post primum geniti in Mexicano terris.

GRONOVII NOTR.

Constituitur] Rursus omititur, mutat auxili & procreationis causa, ut supra, 2, 5, 6.

Sed lego premittur] Legem civilis, quae legitimos praetulit in hominem conjugii, iniquam expeditam & gravem.

Nisi lex obset] Nisi lex civilis prohibet.

Percuria obligationem § ult. Inflit. de nupe.

Hereditatem creverunt] Verbum prisci juris. Nam heredem infinitum opoetebat hic certam diem declarare ac profiteri, vellema adire an non. Quod tempus creatiorem diebatur. Formula testamenti. L. Titian mihi bares est, cumique inter tot diem. Si creatio non erat definita, centemius dies justus habebatur. Vario de L. L. lib. 3, p. 60. & lib. 6, p. 81. C. 11. ad Attic. e. 2. Inde cernere heredatem est, non modo profiteri se herodem, sed etiam heredatem adire ac capellare, qua creatiorem adieio sequatur.

Excludatur a praepia] Non sint heredes, fed accipient legatum.

Grotii Notae.

Apud Brabantos | Vide legeg sī-

milicem veterum Burgundicimi, Lib. 1, Tit. 1, n. 2.

hane paterneavitaeque | Hebræis

Noviter quæstia | Hebræis 7777, discribunt hoc vide in lege Burgundi-

cæ, lib. 1, tit. 1, num. 1.

Sapientia indigentia extrai alicujus efficit, ut ed non lundabile modo et. | Seneca de Beneficiis libro IV, c. 11.

Quod cum ipse vitæ in fine conditionem, | Quod in libro II, tit. 1, num. 1, quod cum

temporis consumnutur, quæ non | dicitur iste, quia erit, quantum, et quia

dux duxmus | quod intem interruptus duximus & nunc reperimus. | Atque unam

duximus quoniam diligentius duximus, magnam

GRABONIVII NOTAE.

Primo fidelissimo | Morte uxoria.

Hinc Galliae sex & ducem felet Brab-

antiam.

IX. 1. | In formula quae predigés.

Quando tua bona paterna avitatis ne recusias tua dispensas, liberatas eum avitatis et dispensas, ob eam rem tibi et te comendamque inter-

Dico. Paulus I, Sent. tit. 4.

Tessarii | Aliquid pro arbitrio re-

linguere alius, quam unde vendiem.

Qua in dubie | Quos in testamentum nullum fecerit, aptaversisse tam

habetur, successores.

2. Natuisti | Habuisse in animo, ut relinquuerit in gratia, quod omnino

Instituendum erat, & beneficiò

potius suo penuria et, quod

aliusque quacunque ratione penus

aulum futurus sit.
ficii materiam, videndum est quis sit in beneficiis ordo maxime naturalis. Bene Aristoteles: *dextera unam docere pusillum, pul-
sum ite ipsum dixi. Potius est gratiam referri ei qui benefaci,
quam amico conferre beneficia. Et Cicero: Nullum officium
relinquenda gratia magis necessarium est. Item: Cum dux genera
liberalis sit, unum dandi beneficii, alterum reddendi; de-
mus necem, in nostra potestate est; non reddere bone vivro non li-
cet, modo id facere possit sine injuria. Ambrosius: Pulcherum est
esse propensiorem habere et rationem quem tibi aut beneficium alii
quod aut minus continei. Et mox: Quis enim tamen contra offici-
um, quam non reddere quod acceptis? Gratia autem refer-
tur aut viventibus, aut defunctis. Defunctis, ut osten sit Ly-
fias oratione funebri, referatur gratia in eorum liberis, qui natu-
rality pars sunt parentum, & quibus si viverent parentes max-
ime vellet beneficienti.

3. Et hanc equitatem sequi sunt Justiniiane juris condito-
tes, sequitatis studiosissimi, in quaestionem inter fratres plenos,
& conguinicos, & uteros, & alios quibusdam. Aristoteles:
*adexit adexit fili iunioris sit prudens, & valde
cognita pulvorum adexit pulvorum: Fratres se invicem di-
gunt quatenus ex isdem nati sunt, nam prae se communicis ipsos omnem C. de
quasi estdem facit. Valerius Maximus: Ut merito primum
amoris vinculum ducitur, plurima & maxima beneficia acce-
pisse, ita proximum judicari debebimus accepisse. Gentium,
commune just ut frater fratri succedat, dicitur apud Justinum.

4. Quod si non reperietur is qui quo proxime bona venterunt,
ejusque liberis, refusat ut gratia referatur his quibus minus qui-
dem, sed tamen potest illum proxime debentur, id est parentis su-
perioris gradus, ejusque liberis, praevitum cum eo modo ma-
nestur intra proximos, & ejus de cujus hereditate agitur, &
ejus quo proxime bona venterunt. Idem ille Aristoteles:
mei autem in numeris quae sunt annos quosdam, tui autem
autem in annos autem, si قد autem quosdam. Pro-

GROTTI NOBRE

Ant. despons. Sic moritorum apud
Tractopoi Pers. 1. nec profana utra-
quiaqui in liberis non creantur. Vi-
dem exemplum in facto Theodori,
patrem Valentinianum junioris in ipso
Valentiniano commemoratis, apud
Zolimium libro iv. Lege Molis suc-
cedebat post fratres patrum, ut pri-
mo possessor proprii quam fratrum
fili. Num. LXXII, 11.

GROKVEr NOBRE

Stan in beneficium] Cuic tecfa sa-
tiolmiano, cui possedere loco bene-
ificentiam dicere tribuendum.

3. Fratres plenos] Eodem utroque
parente patro.

Consguinei] Eodem paatre, sed
diversis matribus.

Utiere] Eadem matre, non uno
patre.

Gentium communes] Videtur fun-
pulit ex lib. 14, 3. sed mundolare.
Nam dicti ibi Demetrius, idem et
fratri succe genus regnum cellid.
non esse majori fratrum gentium
fuscore opus esse.
Grotii Not.  

[Qui & alibi] Duo haec loca ex Cicerone posterosius producunt, sunt ex codem libro Officiorum primo. 

De proximis feminis tantumnullis existimantur. 

Nego  

Affectio ultra fortem. 


Commendationes [De Finibus 20. 

Idem 3. et off. a qui mortuus est, passi sit dies commendationum sua quomque po, nullusquidem. Vide 1 Obser. 23, 615. Sicit prius solenne ac uxoribus suas commendata ducentas, si quid ipsius contingat. 

Salm., de modo alius. P. 167.
est quam tacitum testamentum ex voluntatis conjectura. Quintilianus pater in declamatione: Proximum locum à testamentis habebat propinqui: & ita, si inestatus quis ac sine liberis decesserit. Non quoniam utique justum sit ad hos pervenire bona defunctorum: sed quoniam reliquae & veluti in medio posita nulli proprius videatur contingere. Quod de bonis noviter quaestis diximus ex naturaliter proximis deferri, idem locum habebit in bonis paterns avitissque, si nec ipsi à quiibus venerunt, nec eorum liberi exstent, ita ut gratiae relation locum non inventat.

XI. 1. Hec vero quod diximus quamquam naturali conjecturam maxime sunt contentanea, non sunt tamen jure naturae necessaria; ac proinde ex diversis causis voluntatem humanam moventibus variari solent, pactis, legibus, moribus: qui suabitatem in locum in nonnullis gradibus admittunt, * in aliis non admittunt; alibi distinguunt unde bona veniant, alibi id insuper habent. Et ubi primogeniti plus potestatem ferunt, ut apud Hebraeos: est ubi inter se aequantur. Est ubi agnorum habetur ratio; est ubi cognati quilibet cum agnatis tantundem ferunt. Etiam fœsus alicubi momentum habet, alicubi non habet: & alibi cogitationis ratio habetur intra propiores gradus: alicubi longius extenditur, quæ longum est ex eis, nec insti-tuti nostri.

2. Illud tamen tenendum est, quoties voluntatis expressiora indicia nulla sunt, credi quomque id de sua sucessionis statuisse quod lex aut mos habet populi, non tantum ex vi imperii, sed ex conjectura, quæ etiam in eos valet quorum in manu est sumnum imperium. nam & bi probabiliter creduntur in rebus suis aquilli-

<table>
<thead>
<tr>
<th>Groteschi Notae</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>In alio non admittatur</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gronovii Notae</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Testamentum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
equilibrium judicasse, quod aut legibus fanxerunt ipsi, aut moribus probant; in iis dico rebus in quibus de nullo ipsisorum damno agitur.

XII. Sed in regnorum succedione distinguere debent regna quæ pleno modo polliduntur, & in patrimonio sunt, ab his quæ modum habendi accipiant ex populi consenso, quo de discriminé egimus suprà. Prioris generis regna * dividit possunt etiam inter mares * & termas, ut in Ægypto & Britannia olim factum videmus:

nullo discrimine sexus
Reginam scit ferre Phares,
at Lucanum: de Britannis Tacitus, Neque enim sexum in imperio discernunt. Nec adoptati minus veris liberis succedent ex præsumta voluntate; Sic Æapia Locorum regi Hyllus Hercules filius per adoptionem in regnum succedit. Molossus * nothus ex patris Pyrrhi legitimis liberis non habentis judicio succedit

Grothii Notae.
Dividi possunt etiam inter mares]

S. XIII. C A P U T VII. 289

 Succedit in regnum Epiri; de adoptando in successionem Scthiae Philippo egit rex Athenas; Jugurthica notus, sed adoptatus, fecit in regno Numidico; ficat & in regnis qux Gothi & Langobardi armis quiescant, adoptionem valuisse legitimus. Imo etiam ad eos proximos ultimis possetoris regnum perveniet, quis primum regem sanguine non attingerat, si talis successionis locis recepta sit; fict Paphlagoniam regum domesticorum interitu hereditarium patrimonio obvienisse ait, apud Julianum, Mithridates.


molitus Slavicus lib. t. e. ii. & iii. Michaelis Theflavice domino successif. legitima et deficientibus notibus Michaelis Gregoriam lib. t. Huie inditum notius successit ex parte; idem Gregoriam lib. u. de Molonolo Porphry notio vide Servium ad l. l. Aeneidos.


G R O N O V I I N O T A R I S .

Attores. Sanguine non attingant: Ut affines ejus, qui regnum poterintus ex superiore familia regum obtinuit. XIII. Arcabazanes; sic vocatur Herodoto lib. 7. qui Julianus Arianenses.

Josue genium Lab. 23. 3. & nunc.

Ptolemaeus: Qui maximum natus Ptol. ceramnum iurevit, & minorum ejus frater Ptol. Philadelphum sibi sufficerat.
bus senebitur pro ipsorum partibus estimationem rependere, si & quatenus id fieri potest.

X IV. At ea regna quae populi libero consensus saepe sunt hereditaria, ex præsumta populi voluntate deferuntur. Praestitit autem populus id voluisse quod maxime expedit. Hinc primum illud nalicitur, ut * * nii alius lex aut mores et iur. Thébæi Bœotiae regnum fuisset inter mares dividuum ex * Zethi & Amphionio, itemque ex Oedipodis filiorum-historia apparet, & vetus Attica inter Pandionis libros-se divisa est; & que circa Rhodum inter Camirum; Jâlyum, Lindum fratres; & regnum Argivum inter quatuor Persei filios) individualium sit regnum, quia id ad tuendum regnum in civium concordiam plurimum valer. Julius libro xxi, Firmus futuereius esset regnum, si pene omnem remansisset, quam si portionibus inter filios divideretur, arbitrabatur.

X V. Alterum, ut succediet inter eos qui descendent primo regis: ea enim familia ob nobilitatem eceara consuetudinem, caede forte regnum redire ad populum. Curtius libro x, in eadem domo familiaque imperii uires remanens quae: hacteriorum imperium suorum regiam vindicaturum: 1 affetu et ispsum nomen colere, venerabile: nec quemquam id cepere nisi genitus ut regnaret.

X VI. Tertio, ne succedant nisi qui nati sunt secundum patriæ leges: non naturales tantum, quia ad contentum patent, quorum

Grotesque Nota.

Geosoviet Nota.
* Affirmationem rependere] Opulentum pro dignitate familice illumnum prabere.

X V. Intro in qui descendunt] De quorn Heptáelion gravis Alexander Thébæi Sidonias regnum defendit hostibus suis, nobilissimius juvenibus, negetaret illi patrio more in id fictigium recipi, nisi regia firme atsum. Curt. 4, 1.

X VI. Ad contentum parent] Cantem veneratione autque auctoritate ob favorem matrimonii.
quorum matrem pater justo conjugio dignatus non est, & præterea quia minus certi habentur: at in regnis expedit populo labiari maximam certitudinem, quæ huc eri potest ad vitandas controversias: quæ causa fuit cur Macedones Demetrius minor potius quam Perseo majori regnum deberi exstilaverint, quod Demetrius justa matre familiis natus esset. Et apud Ovidium legimus:

At nec nupta quidem, sedaque accepta jugali:
Cur nisi in caeteris regna paterna nostras
sed nec adoptivi, quia nobilitas generis vere regii magis vererundos efficit reges, majorque de eis sper concipitur.

Est in juventiei, est in aequis patrum
Virini.

XVII. Quartum, ut inter eos qui pariter in hæreditatem admitterentur, sic quia unusius sunt gradus, sic quia in parentum fuori gradum sucedunt, præferatur mare fœminis; ideo quod mare tum ad bella, tum ad alia imperii partes magis idonei fœminis consentur.

XVIII. 1. Quintum, ut inter marcis, aut inter fœminas ubi mares deficiunt, præferatur naturae maximus; quod est judicio aut perfectior jam esse, aut præter futurus creditur. Cyrus apud Xenophonem: ημενος τδ ἥνα γενέσθαι τδ ευρίσκετον Οὐρανος, ὡς πλείον τδ εἰς εἱκετίν: imperium relingue maioritatem, ut quem par est versus esse peritorem. Quia vero hæc

Grösser Notiz.
Prefationem maris feminis videre Nicetam Choniarem Manuile, libri iv.

Prefationem naturae maximam Homerus de regno Cretensium illud. ἐκ μοιρῆς 110 ἐξωτικῆς ἔργον τδ ἐν τδ πατρὶ, Ἀμαζόνων τδ καταπληκτικῶν ἐν τδ πατρὶ.

Nostro urbe fœmelum patrum fuit & genos in omn. Nupiter et fœmel lurumque periculum idem.

Ubi fœmelis Homerus, ut foliet, caudam reddidit, cur majoris natura in regnis prælati, valentem, ημενος τδ πατρὶ, ut pleurique, id enim in talibus sufficit: και ἐν τδ πατρὶ ἕκαστης ημερῶν παιδεία πατρίδος ἔχων ὑποθέτου συμμετέχει, ut Zosimus libri xi de Periathum leges: cum lex


Grösser Notiz.
At Least tert. Star. 2 Thess. 444. Pudet nec plebique patriaque, Ne totiis tertia ferant, mutenique genuere imperii, 0 dubio pugnet servire tyrannus.

Apud Ovidium. In epist. Plaudus ad Hippolytum.

Liber II. § XVIII.


De Latino rege Virgilius:

Filia hic satis divum prolesque virilis
Nulla fuit, primaque oriens erat juvenia est.
Sola domum et santas servabat filia sedes.

Pauf. I. I. I. Sic ante Heraclidarum imperium apud Lacoæn Euxotæ suscessit Sparte filia, aut ejus liberi, ut Tyndareo Helenæ liberi; quia mares filii non extabant; & Eurytheo in Mycenarum imperium suscessit Atreus ejus avunculus, notante Thucydide. Et dixit jure regnum Athenarum ad Creusam, Thebanum ad Antigonem perennissim notatur, quod mares deficerent. Et regnum Argolicum ad Argum Phoronei * ex filia nepotem.

2. Unde & illud intelligere datur, quanquam liberi non nullis gradibus parentum præmortuorum vicem implicant, id tamen duntaxat intelligendum ut capaces sint iuxta ceteros, salva tamen sexus primum, deinque acatis praerogativa inter capaces. Nam qualitas & sexus, & acatis, quatenus in hac re a populo inferior sexu; ideo vel puere præfector virgini aut matronæ.
populo consideratur, ita persone adheret ut avelli inde nec
queat.

XIX. Queritur an regnum, uti hunc in modum defertur, pars
sit hereditatis. Et verius est esse hereditatem quandam, 
separatam ab aliorum bonorum hereditate, qualis heredita-
tas peculiaris in feudis quibusdam, emphyteensi, jure patron-
tus, & jure praeposui quod dictur, conspicitur. Unde sequi-
tur, ut regnum ad eum pertineat qui & bonorum herede
possit si velit, sed ita ut etiam sine bonis & corum onere posset 
adiri.

GROTHIUS NOTR.

Hereditatem quando? Putavit In-
nocentius III, talis regni successio-
em amittit ab eo qui ultima defun-
di mandata non implevit. c. lice

devotio.

GRONOVII NOTR.

XIX. Hereditatem quando? Just
hereditatem vel dignitatem. Alio-
qui Tacito per invidiam imperium 
Rom. vocatur unus familii hered-
itas. hilt. 16.

Empytha? Quam fundus in per-
peum aut plures annos utendos 
venturos traditur statuta posse,
it ut etiam ad heredes transeat.

Jure patronatus Vindens titt.

Instit. de adlignatione libertorum. Sic
Lacedemonii in tutela Claudiorum 

Jure praeposui Praxipsum est leg-
gatum uni inter cohorsades, quod is
habeat praeceter & judicio familii 
excubandae capere possit antequam
alia partes distendantur. Legatum
per praepositionem. § 2. Infr. de le-
gat. Sueton. Galba cap. 5.

Senebon] Repudia futrioine 
in privato instrumento ac praeidis,
quis possedit decessor, ut patrimonio
non, non ut rem populi, simulque in debitis, quibus ille res
privatas omnevis.

Ut etiam sine bonis et corum onere
possit adiri] Petculolfo hoc dictur, 
fi trahatur, quo & politicis aulicis
follet, quae Principes decessoris
minima capungere non tentauerit:
praefertim si ex historia meminerimus,
hac ipsa perinscriptione quosdam
principes utos ad fraudandos credito-
tores publicos. Quod nihil aliquid

eft, quam sidem tollere, praecipum

 genera humani vinculum, & ipso

 Principes quo tempore maxime pe-
culiss indigent, paueraete atque

dus dilectisse. Nam quis mutuum
dare velit, qui sciat se reciperre suum
non possit, si moritur Principis an
te solutionem? Ego & omni jure

 obligari Principem puto & Regem,

 ut sitat unus, quod decessor con-

 traxerit, & pellime facere consiliatas,

 qui ait etiam fuggerent Principis.

Creditores illi vel subjiciet vel ex-

tere sunt: ut eest, sumam vereri de-

bet; si subjiciet, non debet iisom

injuria crecere. Tom decessor & re

 prsefera moraliter sunt una persona.

Unde vox illa, Regem Galba non mori.

Quemadmodum & populus idem

 intelliqitur qui ante centum annos

 fuerit, ut elegantier disputut auctor

 cap. 9. nam. §. Ergo quantum in

 ipso eft, quod reesse facter defunctu,

 idem fibi quoque facilitum poter.

Populum voluisse, quam optimo

 jure regnum deferr, admittit: sed

ea phralis hauquaquam excludit

 onera regni, quia subtrahere feciliti

 possit sucessor, & tantum volupta-

 tibus & poma regnum tentire. Ve-

teres facetoque, in omnibus

 magnificibus & Lacedonius deferen-

di. Febris: Ut qui optima legi fuerat,

 aliei follet, cum quidam magni-

 ficoscecentur. Cic. 2. Agrar. Tam

 is Deconservum esse sine fine quo qui

 optima leges. Philop. 5. Deos optim

 imperium Cafiari. Sit pro praetera, et

 jure quo qui optima. Formulam virginin

 velatam capitendz, Gell. 1. 12. Ut

 qua optima leges sint, itada, amica


capta.
adiri. Ratio est, quia populus regnum voluisse creditur quam optimo jure deferri; nec quicquam ejus referit hereditatis regis adestrum necne, cum hereditarium ordinem non ob hoc elegerit, sed ut certi quid effect, & reverentia conciliaretur ex fanguine: simulque ex genero & educatione, fues effect praetexta virtutis, & regni posseor regnum magis curaret animoque defenderet, si id ipsum illi effect relicturus quis ipse ob acciprum beneficium aut ob caritatem maximi faceret.

X X. Ubi vero nos succincti diversus est in allobdis & feu- dis, si regnum non sit feudale, aut certe primitus non fuerit, etiam posse hominum pro eo præfetur, succedetur ex lege qua in allobdis succedebatur tempore regni ininiti.

XXI. In illo tempore regnis quod primitus data sunt in feudum ab eo qui plene dominus erat, sequenda erit lex successionis feudalis, non semper Langobardica illa quam periphrasm habemus.

 apolog. Sic cum Appius Claudius censor creatus, ut quo optimum jure (fuerat autem consilis primum quinquenni) possea leges, a. milia intra annum & semetipse consiliora est) pertenderet, & aportare quinquennalem consilium gerere: hanc enim formatum jure consilium esse, non ilam anni & sex mensium, offendit Sempronius Tibullus plebis ha accepientam tamen formam, ut ratio seip. & alia leges patiaretur. Liv. 9, 24. Videndas locus. Nimium auctoritatem, majestatem, facultatem pro imperio, & loco agendi tamquam quantum quae maxime legitimam habuerit, tribuit hoc formula, non monetibus oneribusque officiis, non legibus solvit.

Certe referit populi seditum publicam esse salvam. Eam autem sibi- met persilia quae imperaret. Referit populi ingenti numero hominum bonorum, multis familiis, non re- digi ad egostratem, statum-amittere (quod quid alium est quam civiliter mors) qui caput populi Prinsepem vel Regem sui patriam omnibus visceribus aequaverit. Facilius onus hoc fert principes de largo regatorum, & ipsum populum ad hoc adiutorem habitue, quam privati, ab omnibus reliet, & de mediocris patrimonio, quod optimis collaturna pruenhum, quidem. Pudor est populi

Principalibus habuisse conturbarem. Mala commendatio novi principatus est, tamam & exilizationem defuncti non tueri.

Optimo jure Vide ad Liv. 9, 39. Non ob hoc Vide ad... (continuation)

Utrum quid? Vide ut perdictum alterum quod vacuum vel dubiae possessione, utque successor effect venerabilior communicata cum eo per conflam uma materias & beneficia; & quia creditibus est in iepem regni educatos necessarios ad id aitius diligentias inlustrabat.

Ob acciprum A suis & illosa majoribus transmissum ipsum regnum, i. n. 2. Hoc pertinent etiam ad eos, qui liberis non sunt.


XXI. Langobardica. Quis Longobardorum, Germanicque gens, in Italiam regnantium inventum creditur, feudo dosum, 1, 2, 23,
CAPUT VII.

bemus, sed quae in gente quaque recepta fuit, quo tempore data est prima velutatura. Nam Gothi, Vandali, Alemani, Franci, Burgundiones, Angli, Saxones, nationes omnes, Germaniae, qui partes optimis imperii Romani bello occuparunt, suas singuli leges aut mores de feudis, non minus quam Langobardi, ha-buerunt.

XXII. t. Frequentes autem in regnis est alia quaedam successio, non hereditaria, sed quae * linealis a dicitur; in qua observan Cognati solent non jus illud subitionis in locum quae representatio dicitar, sed jus transmittendi futurum successionem, quasi delatum, leges seilicet ex ipse, quae nihil ex se & naturaliter operatur, jus quoddam verum excitante. quae sicilicet jus est * in his quae ex stipulazione conditionata debentur: ita ut hoc ipsum jus in po<erem ex primo rege venientes necessario trans- cedit. in huiusmodi, ut ordinem certo, ut primum vocentur liberi ultimi potestatis primi gradus, tam qui vivunt quam qui mortui sunt:

GROSII NOTAE.


In his quae ex stipulazione conditionata debentur, item in legatis quorum dies cedist, non venit.

GRONOVI NOTAE.

XXII. t. Delatam leges] Qua futura regnis huius, si, qui precedent & regnat, prius mortuos falsiter, eum mortuus ante regnantem, nec ad regnum pervenientes, cum rege quoddem transcident in locum futurum, si quidem pacis habebant, eumdem pacem, quoddem pacem, excludentis alios propios.

Ex ipso] Qua declinabantur successiones, qui oblit, si locos vacuos effict, hacdem ante mortem ejus.

Sunt quaedam verum] Ut mortua

Stipulazione conditionata] § 4. In

T 4. Sin-
GROVI TIO NOT. 

Succesio juris Francisci] Vetus testimonium moris hujus Francici habet apud Agathiam libro II. Eadem suae sucesse in Davidis firpe psalt Solomonem, vide i. Para-

lip. xx, 1.

GRONOVI TIO NOT.

SEXUS PRIMUM] Ut primo mares, deinde foemina.

DEINDE ATATIS] Ut primo majores, post minores annis.

SI PRIVATI] Si ille, qui moestuus est, liquide superius foret, deberet succedere ante illios, qui vi-
vunt.

Ob sexum & atatem] Ubi paris gradus sunt mas & foemina, mas praefertur: si foemina proprius, aut foemina propriis libere, praefens-

maritatemotius.

Majestatis jura] sq, 4, 16.

2. Ex ordine qui in] Ex consecutio

in comitibus.

Spem a lege in jura] Fururam suc-

cessionem, per interpretationem legi,

gi accipi quasi extitisse, & ebeecum habere.

XXIII. Juris Francisci]. Ex lege Salica. De terza Salica nulla potest

hacrediatis multa veniat: sed ad

vitium sexum tota terza hactenus

perveniat.
utraque autem lineali sucessionis in infinitum admissitur etiam qui ab ultimo possefiore remotissimo gradu distat, dum a primo rege defendunt. Est & ubi dentientia sagnatica substituitur sucessio cognatica.

XXIV. Possum & alii sucessionem modi introduci, aut populi voluntate, aut etiam ejus qui regnum ita in patrimonio habebat ut alienare posset. Licet enim exempli causa consistere, ut qui ibi quoque tempore futuri sunt proximi succedant in regnum, sicut apud Numidas Olim, putò tali ex causa, fratres liberis

GROZII NOTAE.

ubi dentientia sagnatica substituitur sucessio cognatica. Ut in Provincia Narbonensis, Vide Serresiam Carolo VIII. Ex tali credo lego Thurende richo fine liberis summo soro rius ilius Athalaricus succedit. Videtur & in Aragonia id olim validi.


ordinatim, non inter ipsos de regni ambige.

.ut omnes eorum adhuc voverant, ut ad ordinis sui fünto fieret sequens succedit & usurpe ei pocteur ejus. Victor Uticensis lib. ii: cum secundum constitui
tionem Gicerichis reg. ex quod major omnibus est regnum inter nepotes pos
tum simul debebat. His tempore speculum non possefiorum ultimis fed primis regni acquisitor, quod succede
di gens ex ipsae Africa funderi Gicerichus, ubi id valerlae in xictu altemerivm, an vero a quibud
dam Septentrioris nostrui populi, dubitari potest. Nam & apud Langobardos Vaaci regi filios relin
quenti non alius filiorum succe
dere debebat, sed ejusdem generis Rishulphus; texitis Procopius Gothi
corum iii. Er in Hungariz regnum mortuo Iara non liberis ejus sed fratris fallit, narrat Nicetas Chono
tares de rebus Manuellis libro iv. Necio an codem prascit recepta apud Patzinarii successio; sed ob
cusius proposita ad Constantino Porphyrogeneto de Administratio
ne Imperii c. xxvii. In Daniæ idem oblatum tradit Cranziana Dani
corum iv, & Suecicorum v. Estiam Albæ successit Alexex non Iulius Acanio majoris filio Alexex natus, sed alter filius Alexex Silvius.

XXV. Primum queritur an filius à patre ex heredari posset, ut ne in regnum succedet. In quo ditioneandus sunt regna alienabilia, id est, patrimonialis a non alienabilia. Nam in alienabilia dubium non est quis ex hereditatione procedat, cum a bonis aliis nihil different: atque ideo quae legibus aut moribus obtinent de exheredatione, hic quoque habeunt locum: & si nulla proferantur leges aut moraes, tamquam naturaliter licet erit ex hereditatione usque ad alimentum: aut etiam linea ex exceptione, si crimen morte dignum filius admittis, aut aliqui graviter peccaveris, & sit unde ali posset. Sic Ruben à Jacobo ob culpam privatae tute primi nati. Adonia regno à Davidi.

Gratii Not. [Apud Afris Marosi & Fessi regis]
Livius de Malmissa: Militante erat pro Cæsarii regibus in Hispania, patre ejus mortal: (Galba nomen fratris) regnum ad fere regiam Deiorem (mox apud Numidum idol) pervenit. De Marmariani omni vide Mararianum libro xxii. Hinc sunt exemplo ejus apud Saracenos qui ex Africa in Hispaniam venerant, iresque privatae nihil ad tempora Abderamien, Rodericus Tolemanis Hispalis Arabiae in. Thuanus historiam libro xxvii. in anno 232. de Hannese: Quum patres testamento ad regnum apposisset, gestis fratres vaniores, senza ilium solum. Idem succedent di genuis valutibus & in Mexicanos & in Frisono rege exit historiis illosiam locorum obseruare.

Livius erit exheredarius] De tantum regnum intelligendum quod ait baldus in proemio decretalium Gregorii, ad thesaurom poste eligi et libret invenire velis. Exemplum est etiam in Mexicanis historia.

A Davide] Est enim regnum illud velit patrimoniale Davidi, non quidem bellis jure, sed Dei ius ducere.


Usque ad alimentum] Quis quidem miniatre Chremes filius, Hebron. 5, 14, ut sit nihil, nisi vident, vernibus testibus quo ius reperire.


Ob culpam | Quod patris consobrinam Biliam viabilit, Gen. 35. 29. & 49. 4.

Adonia] Quod vivo patre regnum adfectavit, s. Reg. 75. 3.
CAPUT VII

De. Imo etiam pro tacite exhereditato habebitur qui grave crimen commiserit in patrem, si nulla sunt condonata culpæ indicia. Sed in non alienabilibus, quamquam hereditariis, idem non procedet, quia popularis viam quidem elegant hereditarium, sed hereditarium ab inteitato. Molt minus procedet exhereditatio in lineali successione, ubi nulla imitazione hereditatis ex dono populi regnum pervenit ad singulos, praefcripto ordine.

XXVI. Simili est quæstitio, an abdicari possit regnum, aut jus succedendi in regnum. Et quia pro se quicquid abdicare possit non est dubium: an & pro liberis, magis controversium, sed quod cadae distinctione expediri debet. Nam in hereditariis qui jus à se abdicat, in liberis nihil potest transferre: at in lineali successione patris factum nocere non potest liberis natis, quia simul atque eis egerunt jus proprium eis aequitatem est ex lege: sed necavituris, quia impedire non potest quin adillos quoque suo tempore jus pertineat ex populi dono. Nec quod obtit de transmissione quod diximus. Eit enim: ea transmissione necessaria, non voluntaria, ad parentes quod attenuet. Illud interest inter natos & nācituros, quod nāciturus nondum aequitatem sit jus, atque ideo absurdi iis possit populi voluntate, si etiam parentes quorum interest jus ad filios transferre, illud remifiert: quo pertinent ea quæ de derelictione supra diximus.

XXVII. 1. Solet & hoc quæri, an de successione regni iudicare


XXVII. 1. Solet & hoc &c. Negat vel regem mane regente, vel popularum de successione per transmissionem incerta, inter duos iudicari pool judicio jurisdicitionis. An hoc non est Regem vel Principem cogere, ut hæc civilis femina relinquat, & vivam videoque cense dere finit, cum posit in radice extinguere? Quid si fie argumentemur. Cuius officium est confalere populum & parente ei praebere, non modo in pactis, sed etiam in longiusdinem, quam humanissimus providisset, eum esse cognosce de successione, præterint inter cognatos, ut nunc est, subjicere nos. Atque, egeo. Illa exculpit jurisdicitionem non esse, nisi apud superiorem, non modo perficere, sed vel maxime causæ respectu.

Quod si fie oblustemur: de quœcunque jure ambientur in regno, quod vivam & regnarem regem haber, de eo potest cognoscere al donec
ut illi tam dure molesteque Lycurgi disciplinae parentem? Poterant enim dicere cum Politicis novis Lycurgam nullam legem obligeare successeorem potissi. Valet hic quoque quod di- 

cum est, Regem & successeorem vel 
decessorem ejus esse quod una 

persona. Itaque qua se legem obligavit 

Rex, qua quidem iusta sit & terra 

posset, eadem successeorem tamquam 

sua, donee imperator, teneri putat. 

Sed hoc sequitur ex illa magnifica doc
triorum, quam super accepimus, quae 

quoque legem minime obtinui. Uno 

ad implia & veste diverso & huma

no jure nulla legem obligaverit suces

seor: se ad iusta & utilia omnibus 

moribus obligaret, & quidem magis, si 

decessoris placuit & promissum 

intercesserit: ad iusta ob pacta

em, etiam gravia & damna pacifici, 

quae tamen necessitas utilitatis 

pretiosa impetravit, ita ut nulli 

decem a moliter, minimaque 

cum quadrega somni, quorum inter 

esse, excedere deberat.

Succesio, inquit, non est fiab 

imperii. Concedo in illis regatis, in 
quibus jurare succedatur, quamvis leges 

iusta sufficit ad delinuendum succes

seorem. At ubi ambigui erat, 
candem legem utroque ad se haben

te, quia eis ipsi interpretes illi 

mata volui, haud dubie vel tuto 

legis, quae est vivens rex, vel 

albus qui est populus, qui 

idem de 


dignitas Graecis, et ad 

potestatem 

amisit, quasi confulsionem 

no 

ullum jus tribuens. Populum dicit 

omnem ad se jurisdictionem in 

Regem & regiam familias tranfulsi 

neu illas ejus durum illa 

quias habere. Quasi vero quod omni 

bus privatis contentum est, ut cum 

juro introduci uti non licet, repes 

sus detur ad metum jus naturae, ut 

ciam communia quis invadere pos

sit, ut cellantibus judicibus, ippid di 

judei vestigioque esse, id ius populo 

non licet. Sic illud nos nobis impre

rimi mundi interpres per vocabul

num populi. Quoquid regis faciend 

licet, quia sunt pro populo, represen

tant populum, credunt id neque 

populum; tam populus potest omnia.
dicare possum aut rex qui nunc regnat, aut populus per se aut per
judices datos. Negandum utrumque est, de judiciis jurisdictio-
nis. Nam jurisdictio non est nisi apud superiorem, non nuda
ratione habita personae, sed causa simul, quae spectanda est cum
fuis circumstantiis. Ene autem * causa sucessionis non subjeci
regi nunc regnanti: quod inde appareat, quod rex nunc regnans
nulla leges obligare potest sucessionem. Successio enim imperii
non est sub jure imperii, ac proinde manifest in statu naturali,
quod nulla erat jurisdictio.

2. Attamen si controversi juris sit sucession, recte et ple fai-
cient qui jus vindican, si de arbitris inter se conveniant; quod
alibi tractabilur. Populus vero omnem a se jurisdictione in
grem et regiam familiam transfilut, nec ea durante illas ejus
habet reliquias. De vero regno loquor, non de principatu. At-
tamen si de primitiva populi voluntate quodvis incidat, * non
abs re erit populum qui nunc est, quique idem cum eo qui omis
fuit cenetur, solum super eae fenum exprimere, qui sequen
ducerit, nisi fuitis certe confid olim aliam foris populi volunta-
tem, et ex ea jus quasitum. Sic Euphaes Rex Meneinii permittit
dispicere quem ex regali Aepyptidatum generi regnum oportet-
et: et de Xerxis et Artabazanis controversia populos cognovit.

XXVIII. Ut ad alia veniamus, solum qui ante regni ade-
ptionem natus est, in regno individuo praeterendum est qui in
regia fortuna natus est, in quavis sucessionis specie verum est. 39. 43.
Nam in regno individuo haud dubie partem feret, ut in bonis ex-

---

GROVNI NOTE

Judicio jurisdictione] Quod ha-
beat vim definitiram & imperatun,
ut cum rex diust inter partem.

Non malationem] Intellige se-
riorem, non tantum co, quod illi
subiecta sit peronia litigium, sed 
imprimis, quod ad forum ejus caus
pertinat.

2. Qui jus vindican] Comment &
singuli contra alios libri succesi
nem deberi contendant.

Idem cum co] 2, 9, 1.

Populos cognovit] Herodotus scri-
bir ipliun Darium inter liberos co-
gnostices, quod repeteret in Graeciam
expeditionem veller, nec licet regi
Persam in expetitionem ire, nisi
facilius declarato, lib. 7. Juhil.

Ataphromem patrimon dum tam audita
causa Xerchx praeponuisse, lib. 2.
teris in quibus nunquam distinguitur quo tempore sint quae sit. Quia autem partem ferret in dividuo, & in individuo atatis privilegio praeditur: quare & seudem sequitur silium qui ante primam vestituras natus est. Sed & in linea successione simulatque regnum quae sit est, ipsis alia parte est liberis ante natis: nam facialis postes natos non esse, nemo prius natos excludendo dixerit. In hae autem genere successione ipsis femea parte jus faciat, nec ex poie facto ceeliant, nisi quod ex lexus privilegio supsicitatur in cognoscia successione. Obtinuit huc quum diximus sementia in Perside inter Cyrum & Africam, in Judaea inter Antipatrum Herodis magni filium & ejus fratres; in Hungaria cum Geisla regnum adiit & in Germania, non fine armistamen, * inter Ottonem primum & Henricum.

XXIX. Quod autem Spartae aliter factum legimus, ex legge propria est ejus populi, quae ob educationem magis accuratam natos in regno praebet. Idem accidere potest ex peculiaris lege vestituras primeae, si imperium detur in seudem va fallo & ex eo sedturi: quo argumento nixus videtur sulaque Ludovicus adversus Galatium fratern in controversia duce tus Mediolanensis. Nam * in Perside Xerxes, qui contra fratre

**GROTIUS NOT.**


In Perside Xerxes] Imo & Xerxi focius regni factus Attaxerxes, non natin Darius & Hyphasis, majores, sed ante adeptum imperium gentii. At forte verum est regnum Persidae neendicite & populis suffragiis, sed inter gentem regiam concludit. Nam id de Africata, qui Darii Peris imperavere, tradidit Ammianus libro XXIII. & de Peris qui istdem Darii successisse, Zonatas in Juliano.

**GRONOVII NOT.**


Cyrum & Africam] Cyrum mino rem & illum qui postea Attaxerxes Menean didius Darii secundal iter.

trem Artabazanem obtinuit regnum, ut Herodotus notat, potentiis Attolio matris magis quam jure valuit. Atque in eadem Perside cum eadem posita controversia nata est, ut jam attigi-

mum, inter Artaxerxem Mnemona & Cyrum Darai & Pariastidis filios, Artaxerxes ut natu major, quamquam in privata fortuna genitus, rex ductus est.

XXX. 1. Non minus agitatum etiam bellis & pugnibus singu-

laribus, * an nepos ex filio priore filio posteriori sit praefe-

rendus. Sed hoc in lineali successione difficilium nullam ha-

bet: invenimus mortui pro vivis habentur in hoc, ut in liberos

transmittatur: quare in tali successione sine ullo statu respectu

preferetur filius, imo in cognaticis regnis si filia primo natu:

qua nec etiam nec ferox esse efficient, ut deferatur linea. At in

hereditariis dividuis concurrent ad partes, nisi in illis regioni-

bus ubi suffitio in locum non observatur, * ut olim in Germa-
nia apud populus plerosque; sero enim nepotes admitti sunt

cum filiis ad hereditatem. At in dubio credendum potius est

locum esse vicarii illi successioni, quia natura ei favet, ut su-

ppardiximus.

2. Quod si aperte jure civili regionis introduce sit suffitio in

locum mortui parentis, locum habebit etiam si in aliqua legem

proximi fiat mentio. Rationes que ex legibus Romanis ad-

runnerunt ad hanc rem minus firmae sunt; quod apparebit leges

ipliis inapienti. Sed hoc ratio optima est, quod in materia fa-

vorable dictione significatio extendenda est ad omoem pro-

prietas.

GROTIUS NOTA.

An nepos ex filio priore, filia poste-

riori sit praefendens | Vide Chodil-

num de Domano lib. 12. Thomam

Grammaticum decisione Nepotis-

iani s. Johanem de Cister de pri-

mogenitura, qui liber infensus est

in Oceanum juris. Marianum libro

XX & libro xxvi. Cromenii lib-
nbro xxx.

Ur olim in Germania | Vide quae

supra nosavimus ad §. x. Es de

causa olim in Pallatinorum praebis

Ruperto minor Ruperto alteri ve-

rienti ex primogenito. Vide apud

Reinckhianum lib., cl. xiv., c. xvi.,

pr. 25.

GROTONIUS NOTA.

Artaxerxem | Sic vocatur Ho-

rodoto & s. Juliano Atiamanes; s.

Inter Artaxerxes | Hic Artaxer-

xem vocat, quem primum vocavit

Articum, quae dixit eodem historii

divisa, cum hic ejusdem, & ille, qui

priors appellabant Artaico, mutato

nomine distinctum Artaxerxes.

XXX. 1. Nepos ex filio | Ut inter

Arachathum Archagathi F. Aga-
thodis N. & Agarbolecem ejusdem

Sicilia tyranni filium, Just. 291. 2.

inter Antiochum Epatora & De-

metrium Soter. 34, 2.

Mortui pro viso | Defunti, qui

solum habebant succionem, & suc-
cessitatem, si illi qui praeceedebant

superstites fuerint, considerantur,

quasi reverso sucessionem, & illorum

liberi alios excludunt.

Concurrent ad partem | Nepos ex

priae filio parente sui partis, si vi-

veret, accipiet.

Subitus in | Repraesentatio vel suc-
cessio in franges.

2. Proximo | Quid vox videri posset

cave filio minori contra majoris

fratris nepotem: nam filius utique

proprio quod nepos:

Dissensus, Alcin. 5. Festor. 15.
praetatem, non vulgarem tantum, sed & artificialiœm, sit ut sub nomine filiorum comprehendantur adoptivi, & sub nominem mortis mors civilis, quia leges ita loqui consueverunt. Quae merito proximi nomine venient is quem lex in proximum gradum perducit. In regnis vero hereditariis individuis, ubi subitio in locum exclusius non est, neque tempter nepos, neque tempter filius secundo genitus preteruntur, sed ut inter pares, quippe juris effectu quod gradus adequatos, potior est is qui coram prece sequitur : nam in atatis privilegium non succedunt in regnis hereditariis supra diximus. Apud Corinthios succedebat s. nec sum quidem in me & occupans, ex liberis defuncti regis is qui natu effect maximus, ut ex Diodori Sicieli libro sexto exscriptis Gregorius Monachiæ. Sic Scapul Vandalos, cauto ut hæres effect qui fægineque proximus & maximus effect nati praetatus filii secundus natu major filii primi filio. Sic in Sicilia Robertus praetatus est. Martelli fratris maioris filio, non ex proprje ratione quam excogitavit Bartolus, quod feudum effect Sicilia, sed quod regnum effect hereditarium.

3. Exstat similis successionis vetus in Francorum regno exemplum in Guantrano, sed id ex electione potius populi contingit, quæ co tempore nondum plane deferunt. At postquam fine ulla electione linealis agnativa succession introducendi est, res caret controversia, ut olim apud Spartanos, ubi ad Heraclidas regno delato similis exhibitur succession linealis agnativa. Ideo Acreus ex fratre magore Cleonymo natus patruo suo Cleonymo ante-
antepositus est. Sed & in cognatione lineali succezione praefere-
tur nepos: ut in Anglia * Joannes Eduardi nepos ex primoge-
nito euidem Eduardi filiiis Hemoni & Thomae: quod & in Ca-
stellae regno lege cautum est.

X. Parædictione respondendum est ad quæstionem inter fratrems superstitem ultimi regis, & fratris majoris filium, nisi quod scirendum est multis in locis inter liberos succezioni-
nem in gradu mortui elle receptam,ubi recepta non sit in li-
mitate transversa. Sed ubi jus non esset manifestum, * in partem
eam que liberis parentibus surrogat potius euidendum est,
quia eo nos ducit æquitatis naturalis, in bonis nemente avires. Nec
obstat quod hoc jus in fratrum filiis evocato vocat Julianianus: Nov. 1: 12:
eid enim facit non ratione habita æquitatis naturalis, sed juris
antiqui Romanorum. Percurreamus, alias quæstiones quas pro-
ferat Emanuel Coita.

X. Defuncti fratris filium, aut etiam filiam patruo
regis praeferrit igitur: recite, non in lineali tantum succezione, sed
& in hereditaria, in regnis ubi subito in locum mortui observ-
vatur: non item in regnis: quæ verbitur praecipit gradum natu-
ralem spectat: in his eam vincet qui sexus aut ætate erit
potior.

XIII. Adijicit nepotem ex filio filiae praeferrit: recte, ob
sexum filicet: cu cum hac exceptione, nisi quodille sit in ea re-
gione quæ etiam inter liberos gradum folum spectet.

XIV. Adijicit, minorem nepotem ex filio praeferrit nepo-
ti in majori ex filia quo in lineali cognatione succezione ve-

GROVI NOS.

[Joannes Eduardi nepos] Vide Ser-
ramum Carolo Sapiente & Mariana
nam libro xvii., qui ab Eduardi
filiis ne controversiam quidem mo-
tat igitur. Idem Mariana cum libro
xiv. eilibet de controversia inter Al-
fonso filium & nepotem ex filio,
à Conventum ad pro-Sanctio filio
præsumtum, incerti jure aut in-
justus.

In partem eam qua liberi parenti-
bus surrogat potius euidendum est]
Vide de Joanne & Arto Serramum
in Philippo Augusto. Idem in Brita-
niae Armoricæ pro lineali succezione
judicium narrat in Philippo Valerio
& Carolo VIII.

Quod in lineali succezione verum est]
Idque in Lusitanian probat Mariana
libro xxi. Tamen contra id Em-
uelum ab Imperatori Maximilianio
praldum, gentia tudis. Sic idem

libro xii. quod in Castellae regno
Ferdinandis filius Berengarie, fo-
roris minoris defuncti regis Henrici-
ci, praestat el Bianca, fororis ma-
ioris euidem regis, Gallis odio fædum
igitur, in quam Bianca invasit.

GROVI NOS.

XXXI. Et fratri majori] Si rex
moriens sine liberis relinquult ex
proximo fratres, etiam mortuo, filium
& fraternem testatum.

In gradum mortii] Nepotem ex
filio, qui ante postremum regnum
obit, praeferrit patruo, ubi non fra-
tris majoris filius praeferrit fratri
minori.

Nempe existit] Non novitque quae-
flis.

[Hebreorum] Privilegium.
XXXI. Gradum naturalium] Ord-
dinem faciendi.
XXXI. Gradum filium] Non
etiam sexum.
Liber II. S. xxxv. &c. rum est, in hæreditaria non item, nisi lex specialis oportendatur. Nec ratio allegata sufficit, quia pater hujus illius matrem fuerat exclusurus: id enim evenisset ob praetantiam mere personalem quam non transit.

XXXV. Quod addit verisimilius fìbi videri ut neptis ex filio primogenito filium excludat, in regnis hæreditariis recipi non potest, etiam admissa in vicem mortui subitione: ex eum efficit ut capax ut successionis: fed inter capaces valere debet sexus privilegium.

XXXVI. a Atque ideo * in Arragoniae regno filius sororis filiæ fratris prælatiæ est.

XXXVII. Eundemque ad modum in regnis hæreditariis postponenda erit filia fratris maximi natu, fratri regis natu minori.


GRONOVII NOT. XXXV. Filium J. Suum pater

CAPUT VIII.
De acquisitionibus quæ vulgo dicuntur juris Gentium.

I. Multa dicat juris gentium, quae se proprie loquamur tali non sint.

II. Piscis et feras saginis aut vivis erit inclusus in dominio esse jure naturali, contra quem jure Romano prætium est.

III. Feras si ausferint non definere erimus esse qui cupant, si reple agnosce possum.

IV. Possesso un per instrumenta acquiratur, & quomodo.

V. Ut ferae regum sint, non esse contra jus Gentium.

VI. Rerum aliarum hære cesentium quomodo acquiratur possesse.

VII. Thei/saurus cui edat natura legis, & legum circa hoc varietas.

VIII. Qua jure Romano de insulis & alluvionibus sunt prodita, nec naturalia esse nec juris Gentium.

IX. Naturaliter insulas in fluminis & alveorum existentum ejus esse cius est flumen aut pars fluminis, id est palus.

X. Inundationis naturalis domi-
Caput VIII.

Dominium agri non amitteri.

XI. Alleviones quoque in dubio esse populi.

XII. Sed concessae videre his quorum agri alium seuem quam flumen non habens: 

XIII. Idem cenfundum de recta ripa & seccata alvei parte.

XIV. Quid pro allevione, quid pro insula habendum.

XV. Quando vacallis cedant alleviones.

XVI. Solum tum argumenta quibus Romani jus suum quasi naturale defendunt.

XVII. Via naturaliter allevionem implebit.

XVIII. Naturale non esse ut partus solum ventrem sequatur.

XIX. Naturaliter ut consutione, uta specificationes ex materia aliena rem fieri communiem:

XX. Etiam si materia mala sude attrezzata sit.

XXI. Naturale non esse ut praevalentiam res minor potiori cedat: ubi & alii Romanorum jurisprudentium errores nocentur.

XXII. Naturaliter ex plantatione, inissione, adscriptione in alieno communionem nascei.

XXIII. Possessorum naturaliter fructus suis non facere; sed impendia imputare possit.

XXIV. Etiam qui mala sit possider.

XXV. Traditionem ad dominium translationem naturaliter non requiri.

XXVI. Usum hactenus dictorum.

I. P

Erduxit nos ordo ad acquisitionem quae sit jure gentium distincto a jure naturali, quod jus gentium voluntarium supra diximus, talis est ea quae sit beli jure: Sed de hac re rectius infra agmus, ubi belli effectus explicantur. Romani Jurisconsulti ubi de acquirendo rerum dominio agunt, complures ejus acquirendi recensent modos, quos juris gentium vacant: sed si quis rectius advertat, inventet eos omnes, excepto belli jure, non pertinere ad jus gentium illud de quo agimus: sed aut referendos ad jus naturae, non quidem merum, sed quod sequatur introductionem jam dominium, & legem omnem civelem antecedat, * aut ad ipsam legem civelem, non folius

Grosp Note.

Ut ad ipsam legem civelem, non solum populi Romani, sed multorum circa nationem Qualis consensus gentium incertis ex causis, etiam in aliis moribus ad jus nihil factenitus, notatur a Plinio, ut hominem non censari plur quam genium dente tri, 16. ut hominem litteris uteretur vii, 57. ut hominem ivi, 59. in horum observatione it, 60. genitus habetur quandam religionem vii, 45. fulgetur poppylymis adorare vini, 2.

Gronovius Notm.

I. 1. Distinctio a jure naturali Quia fit duo haec JCC. confundunt. Dixerat autem proximi superioris capitis initio, acquisitionem derivativam, quae leges fieret, aut Namorum, aut Gentium, aut civili Lege fieri.

Sed quod sequatur introductionem Quod videtur inistique reductio et, ex
LIBER II, §. 11. III.

folius populi Romani, sed multarum circi nationum: credo quia talis legis lucis moris origo a Graecis venerat, quorum instituta, ut Halicarnassensis & aliis notant, Italix ac vicini populi sequebantur.

2. Hoc autem non est jus illud gentium proprie dictum, nec enim pertinet ad mutuam gentium inter se societatem, sed ad euiusque populi tranquilitatem: unde & ab uno populo alii inconfusitis mutari potuit, imo & hoc evenire ut alius locis atque temporibus longe alius mos communis, & proinde jus gentium impropri dictum introuceretur: quod & revera factum videamus, ex quo Germanicse nationes Europam ferme omnem invaserunt. Sic etiam olim juris Graec, ita tunc Germanica instituta pallim recepta sunt, & nunc etiam vigent. Primum acquirendi modus qui juris gentium ad Romanis dicitur, est occupatio corum eum nullius sunt: qui modus haud dubie est naturalis, eo quod diis senis, introducto jam dominio, & quandam alius lex nulla constituit, Nam & dominium a leges civili esse potest.

II. Ad hoc caput referatur primum captura ferarum, avium, piscium. Sed haec omnia quondam nullius dicenda sunt, quae iam non sunt. Nervo filius piscis qui in piscina sunt possidetia nobis sit, non qui in laguno; & feras que in vivario sunt inclusa, non quae in silvis circumcipeptis vagantur. Atque piscis non minus in silvis privato includuntur quam piscina, & feras non minus coherent silvis bene circumcipeptis quam vivaria, quae Graeci vocat ἡγαρεια: nasci haec distinct quae quid altera auguflorum, altera laxior cultodia est. Quare posse factum reeius contraria opinio praevalevit, ut & feras & silvis privatis, & piscis silvis inclusi, ut possidet, ita in domino esse intelligentur.

III. Feras simul atque naturalem libertatem recipiunt, posteras esse definere aiunt Romani Juriisconsulti: Atque in rebus omnibus alios a possessione quod incipit dominium, non idem amissa possessione amittitur, imo jus dat etiam ad repetendam possessionem, Res autem nostras alius a nobis auctorat, an ipse sece,

quo intellest utilius esse, non omnium indivis aura maneret, sed possessione euiusque reum fieri propria: & quidem, patruum utilitas leges scriptae ex illustrant r. r. 10.

Italix & iberi] quippe cum Graec colonia existit.

2. Alud lex nulla. Non extepi qualibet res ab occupatione privatoria, quod publicum efficit etsi.


III. Naturalem libertatem] Erat erat ei cultodia & in silvam lex repenteat.

Non ideo amista] Nam & solo animo dominium stabilit.

Quod
CAPUT VIII.

Sele, ut servus fugitivus, non multum refert. Quare verius est non per se amitti dominium, eo quod serva cultudinem evaseat, sed ex probabili conjectura, * quod ob difficillimam perficionem eas pro derelictis habere credamus, prescritum cum internoscii qux nostra fuerint ab aliis non possint. Sed haec conjectura eatis alias conjecturas elide potest, ut si addita sunt fere * renasces, five * crepundia, qualia scimus habuisse servos quosdam & accipitres, atque inde agnitos & dominis redditos. * Requiritur autem corporalis quidam poëtisso ad dominium adipsicendum; atque ideo vulnerasse non sufficit, ut recte contra Trebatium placuit. Hinc proverbium: * Alius lorem excipisti. Et Ovidius Metamorphoseon quinto aliud est vere ubi sit, aliud reperire.

IV. Sed poëtisio illa poëtis acquiri non solis manibus, sed instrumentis, ut decipulis, retibus, laqueis, dum duo ad quaesum, de factum, ut ipse instrumentum sunt in nostra potestate, de acq. rer. deinde ut seca ita inclusa sit ut exire indi nequeat, ad quern modum dehincet est quinto, de aporto qui in laqueum inciderit.

V. Hac ergo locum habelbunt si lex nulla civilis intervenit: Valde enim falluntur recentiores Jurifconsulti, qui hanc putant naturalia ut mutari nequeant, sunt enim naturalia non simpliciter, sed pro certo rerum statu, id est si aliter caustum non sit. Germanix autem populi, cum principibus ac re- gibus

GROTIUS NOT. 

Quod ob difficillimam perfccionem eas pro derelictis habere credamus. Hebræis id dici notavimus supra in capitv. v. & v. Donatus ad Eunuchum iv. s. monumenta sunt quæ Graeci diciunt pregeiaca, qui eruntur.


GRONGTII NOT. 

Pro derelictis habere]: De recipien
dis et desipere, ideoque curam & voluntatem reiunendae eos dimittere.

Signa & symbolola, unde noscatur.

Corporali: Ipsiutum corpus in nostrâ potestate sit.

Contra Trebatum: L. s. §. D. de acq. rer. dom.

Proverbium: In eos qui locum persequendo, id notum faciunt alios, qui deinde nos occupant & prae
nient. Ovid. de arte... Petronius c. 91.

IV. Sint in nostra]: Non alio poëtis vel senci fuerint.

Sì non te v]: Ubi non quisque
cus legem civilis constituat ut.

Naturalia non simpliciter: Non
imperata est natura, sed hic comparar
tra, ut arbitrium servandis & mutua
di hominibus religiun sit.

V 3.
Liber II. S. VI. VII.

gibus bona quodam essent assignanda unde dignitatem suam sustinerent, * sapienter existimurant ab illis rebus incipiendum quae sine damno cujusquam tribui possint, cujusmodi sunt res omnes quae in dominium nullius pervenerunt. Quo jure uos & Aegyptios video. Nam & ibi regum procurator, quem ibidem vocabant, vindicabat res ejus generis. Potuit autem lex etiam ante occupationem harum rerum dominium transferre, cum ad dominium producendum lex sola sufficiat.

VI. Quo modo ferex, codem acquiruntur * & alia adaequata, id est, res hero carentes. Nam & haec, si naturam solam sequimur, sunt invenientes & occupantis. Sic Acanthos infulla desertica adjudicata est Chalcideanibus qui priores intraverant, non Andrius qui priores baculum immilerant: quia possessionis initium est corporis ad corpus adjunctor, quas circa res mobiles maxime fit manibus, circa res soli pedibus. Scire ubi res est non reperire, ut habemus apud Ovidium Metam. v.

VII. Inter adeo sunt & thesauri, id est, pecuniae quorum dominus ignoratur. Quod autem non appareat pro eo esse quasi non sit: quare & thesauri naturaliter sunt inventoris, id est ejus qui loco moverit apprehenderique. Neque tamen id obstat quo minus * legibus aut moribus aliud constitui possit. Plato magistratibus indicium siti vult, & oraculum consulti & Apollonius thesaurum quasi Dei beneficiam ei adjudicabat qui ipse optimus videbatur. Apud Hebræos receptum, * ut dominio agri thesaurus cederet, videtur colligi unde ex Christi para-

Grothii Not. Seniort existimurant, ab illis rebus incipiendum quae sine damno cujusquam tribui possint | Sed de vitioso ufa hujus juris vide Sarsiberiensium Foliastico.

Et alia a Damiens] Balence ejusque regis sunt in Lusitania. Georgius de Cabedo decif. Lusit. parte ii, dec. XVIII.

Legibus aut moribus] Byblorum Lec, quod non possefit ne tollas. Probat id Apollonius apud Philostratum.

Ut domino agri thesaurum cederet] Id jussit quam Romae obtinuisse videtur Plauti tempore. Ait enim Callicles:

Qui emissio ejusce est ea pecunia?

Deinde:

Atque eum me lego populi patrium poferet, Ector adium, thesaurum,

Gronovii Not.

Vindicabit] Fisco adiectum.

Ante occupationem] Has res donare Principibus: nam ubi lex non est, qui impedit, privatorum non sunt, nisi occuparit, & lex fave jus populi vel Principum sine alio administrulo fatis valida est ad privatum faciendum, quod haec est nullius fuerat.

VII. Corpus ad corpus] Rei, quae adhuc libera aut saltat ad nobis libera fuit, applicatio ad alas res nostras.

Manibus] Prehendendo.

Pedibus] Intrando aut circumcendo.

VII. Indicium siti] Ab eo qui inventit.

Oraculum consulti] Cuja cum esse velit.

Dei beneficiam] Sic Justinus appellat aratum, quod e terra fulgere profecta emigravit, 44.1.
parabola, quae extat Matthæi xiii. Ideoque in Syria juris fuisset colligo ex historia quæ eis apud Philostratum libro vi, capitex xvi. Romanorum Imperatorum leges valde hac in parte variarunt; quod partim constitutiones oftendunt, partim *historiae* Lampridii, Zonaræ, Cedreni. Germaniae populi Th. 2. 2. thesauros, ut & alia adica, addixerunt principi: atque id nune jus commune est, & quasi gentium. Nam & *in Germania, & Gallia, & Anglia, & Hispania, & in Dania id observatur. Quod cur injuriae accusari non possit fatis jam diximus.

VIII. Veniamus ad fluvialia incrementa, de quibus complura sunt Jurisconsultorum veterum scripta, *recentiorum etiam integri commentarii. Quæ vero in hoc argumento ab ipsis sunt tradita, ea magnam partem omnia sunt ex instituto quarumdam gentium, neutiquam a naturali jure; quamquam ipsa se suae instituta eo nomine veniunt. Nam plurimæ eorum definitiones hoc fundamento nituntur, quod & ripa sint proximos fundos posiduntium, & ipsi alvei simulatque ad fluvium derelicti sunt; cui consequens est, ut & infulae in flumine natæ sint corundem. Tum vero in fluminis inundatione dißinguunt, ut levis quidem dominium non auferat, major auferat. Sed ita, ut si fluvius uno recedat impetu, posliminio fundus qui moris fuerat ad dominum redeat, si paulatim, non item: imo proximis posseforibus accedat, quæ omnia leges putuisse introduci, & *utilitate quadam muniendarum riparum defendi, non nego; naturalia esse, quod ipsi sentire videntur, minime concedo.

IX. 1. Nam

**Grotesque Notae.**


*Recentiorum etiam integri commentarii* Johannis Boroco, Anconii Marziæ, Johannis Gryphander, prater ea quorum nominis sunt in textus marginem.

*Utilitate quadam muniendarum riparum* Vide locum Galli apud Urbicum & Boetium.

**Grotesque Notae.**

Satu jam diximus] Nempe, quis poecit lex horum dominium ase occupationem transfluifit.

VIII. Posliminii fundus] Quasi non suiíter inmundatus, ut posliminio fingite, qui captus ab sit, si severatur, captus non suiíter. 3. 9.

*Utilitate quadam*] Ut metu amicendae posellionis, incertamina huminos ad ripas muniendas.
Liber II. § IX.

IX. 1. Nam si id quod plerumque est respicimus, * prius populi terras occuparent, nec imperio tantum; sed & dominio, 
vidis supra 
hoc libro 
e. 3.3. in 
fin. 
a. De ben. 
l. 4. c. 4. b. De Off. 
l. 1. 

Athenienium aut Campanorum vocamus, quos deinde inter se vicini privata terminazione distinguimus. Sic & Cicero: Sine 
autem privata nulla natura: sed aut veteri occupacione, ut qui 
quandam in vacua venirent; aut victoria, ut qui bellis petici 
sunt, aut lege, pati论证, conditione, forte: ex quibus ut ager 
Arpinas Aspinatum dicatur. Tusculanus Tusculorum: simile 
qui est privatium possessorum description. Dion. Pruxenus 
Rhodiaca: posita est aequum, ut quam se aequanuram & poesis, 
denuntiavit in actis & mero, utque et eis: multa inventi pos 
sunt quae universum civitas sua confert, in singulos autem dominos 
partitionem divisa sunt. Tacitus de Germanis: Agri pro numero 
culturam ob universum per vicem (male vicem legitur) occupantur, 
quos max inter se secundum dignationem partimurtnur. Quo nob 
rem quae primitus à populo sunt occupata neque poffmodum 
distributa, ea conferta sunt prope esse populi: ac sit in privat 
juris flumine nata insula, aut derelictos alveos privatorum est: 
ita in publico utrumque est populi, aut ejus cui populos dedidit.

2. Quod autem de alveo diximus * idem et de ripa tenend 
um est, quae paras est extima alvei, id est quo naturaliter flu 
men excurrat. Atque ita videmus nunc paflim ufurpari. In 
Hollandia & vicinis regionibus, ubi frequentissime antiquitas 
furtum huys generis controversiae depressum folum; ma 
agnitudinem annuum, & vicinitatem maris, liminum his: reck 
plenti, illuc revectibus per aequum vicem; semper conflutit in 
sulas quae vere insulae essent, esse in patrimonio publico. Nee 
minus derelictos alveos totos Rheini ac Mosae, quod sepias ju 
dicaturum est: & ratione optimis nititur.

3. Nam et ipsi Romani Jurisdictioni concedunt, insulam 
qui in flumine natura, puta virginitatis fuit, et publicam, 

Grotesque Notes.

* Prius terras populi occuparent* Vidi 
de quod supra in textu & notis cap. 
1.1. § 39. 

1. De ripa tenendum est] Sic 
in Gallis obtenues. Sanation des Eaux 
& Fores lib. 11. c. 1. 

2. Qua in flumine natas] Descrip 
tionis naturalium insulam apud Senecam 
Naturalium 1. 23. Plinius major 
orem lib. 11. et ex. 
Macrobius 
1. Saturnium 1. 7. 

Elegans talium in Vallisone tacit insulatum descri 
plio apud Plinius minorem lib. 
8. 9. & Flandricatum in libro 
pesti digno Chisletii.

Gregorii Notes.

1. X. 1. Quod plerumque est: Quod 
ordinatio contingit. 

2. 3. 4. 

3. Per sae 
Videtur ferri post hoc 
scissus ut certus numerus cultorum, 
quod huc anno possefrent; frequenti 
relinquent, & alto inufficiere cogamus. 

4.2. Deplorationem Hurnile, nullis 
monibus tamen. 

5. Per sae 
Alternos asce 
fits & recie 
istas. 

6. Natum, puta virginitas: Plinius 
Caput VIII.

quia cujus juris sit flumen, ejusesse debeat et insula in flumine nata. Atqui alvei & fluminis cadem est ratio, non ex tantum ex parte quam Romani juridiconulti considerant, quia alveus fluminis tegitur, verum alia, quam supra attulimus; quod hinc simul a populo occupata sunt, nec in privatum dominium transierunt: quare nec illud recipimus ut naturale, quod iunct, si limitato fuerint agri, insulam esse occupantis. Id enim ita L. I. §. III demum habere locum est flumen ipsum & cum eo alveus ille populo occupati non essent, sicet in mari nata insula sit occupatis.

X. 1. Nec magis admittendum est illud de graviore inunda- tione, si naturalem tantum rationem sequimur. Nam ut maxime flumina pars agris in arenam dissolvatur, manet tamen solida pars fundi inferior; et ut de qualitate aliquid mutet, substantiam non mutat, non magis quam pars agris qui ad lucum hauritur, cujus jus non mutari Romani recte sentiunt. Neque il- lud naturale est quod auctum = flumina censitorum vice fungi, & de publico in privatum, de privato in publicum addicere. Mel- lius Aegypti, de quibus hinc sunt apud Strabonem: iNesc i d. §. V. fr. D. et, aneschos quo & ipsum, huiusmodi Aegypti, in quippe ini- ni gravo, ac enim aer aquis, quam in aqua plata, aut inus, etsi in aquis, sed huius, inasaque, in Ruthia, quod sit, huiusmodi, tantus, ut ad, admissum. Ecc. De, nec, huiusmodi, ut in, ut ad, in qua, ut ad, cum, praecipue in miles in miles: Opus fuit exacte & subtili agrorum divisione, eo quod Nilus per incrementum sua addens, minimis, faciendique a signa immutans, confundat terminos quibus suum antiquum alienum alibi internoscitur. Ideo & repetenda fape fuit dimensio.

2. Ab


V 5 2. Fallis
2. Ab hac sententia non dissentit quod ipsi Romani autores tradiderunt, quod nostrum est, nostrum esse non definere nisi factum nostro, ade aut lege. Sub factis autem & non facta comprehendi supra diximus, quatenus conjecturam adserunt voluntatis. Quare hoc damus, si gravissima sit inundatio, neque alia signa sint quae retinendi dominii animum notent, facile prae sumi agrum habitum derelictui; quae aestimatio sicut naturaliter indefinita est ob varietatem circumstantiarum, & viri boni arbitrio permittenda: ita legibus civilibus definiri iotet. Sic in Hollandia derelictus habetur ager qui per decem annos mersus fuerit, si non aliqua extant signa continua positio nis: quo in genere receptum apud nos non immerso est, quod Romani reajcunt, ut, si aliter nequeat, vel piscando retineri possitio cenfateur. Sed foelabant Principes temporis praefige intra quod veteres agrorum possessorum liccare agros deberebant: qui nis id facterent tum monebantur qui in agros jus pignoris habebant, deinde hi qui jurisdictionem aut civilem tantum aut etiam criminalis: qui si omnes in mora essent, tum eorum justum omne ad Principem deferebatur: atque is aut ipse agros licebat, siique patrimonii faciebat, aut aliiis licendos dabat reten ta parte.

XI. De alluvione, hoc est de adjective particularum quae a nullo vindicari possunt, quia unde veniant neficitur, (alia quasi enim naturaliter dominium non mutabant) certum haberi debet hanc quoque esse populi, si modo populus flumen dominio occupaverit, quod in dubio credendum est, alioqui occupantis.

XII. 1. Sed populus ut alis, ita & proxima praeda possidentibus jus illud concedere potest, & conceffisse haur dubie videtur, si agri illi non alium sinem ex ex parte quam naturales, id est flumen ipsum, habebant. Quare non contemnenda est hoc in parte Romanorum diligentia, qui limitatum agrum ab alius agris dissilininxerunt, dummodo meminerimus, agrum mensura comprehensum hac in regione juris esse cum limitato.

Nam alluvio est incrementum latens § 29. Infrirt. Alique enim, sic si via flaminis patrem de pradio meo detraxerit, & vicini pradio adgererit vel adjecerit, tum enim confit, unde veniunt.

Nam quæ de imperii supra diximus, cum de eorum occupacione ageremus, cadem & in agris privatis obtinens: sed hoc adhibito discrimine, quod imperia in se dubia credenda sunt, arcifinia; quia id territorii naturæ maxime convenit, at agri privati magis est ut arcifinis non credantur, sed aut limitati, aut certa mensura terminati, quia hoc privatatum possessionum naturæ est congruentius.

2. Neque tamen negamus fieri posse, ut populus agrum alignet eo jure quo ipse occupaverat, id est ad flumen usque, & si id appareat, jus esse alluvianis: quod in Hollandia ante scula aliqua tot judicatam est de agris ad Mosam & Ilam sitis; quia & in literis mancipationum, & in libros censoilibus semper dictatam ad flumen pertingere. Et tales agri si vendantur, quamvis in lege eminentia mensura aliqua nominata fuerit, dum tamen vendantur, non ad mensuram sed suo corporis nomine, naturam suam & jus alluvianis retinent, quod Romanis quoque legibus proditum est, & passim usurpatur.

XIII. Quod de alluvione diximus, id & de relieta ripa & ficeata parte alvei censendum est, ut in non occupatis sint ca occupantis: in fluminibus occupatis, populi: privatorum autem ita demum, si à populo, aut jus populi habente, agrum ad flumen excurrentem, qua talem acceperint.

XIV. Sed cum aliud esse, dixerimus insulæ, aliud vero alluvianis, frequens hinc controversia oritur, uto nomine censendum sit, quod, cum eminat non nihil, cum proximis praedïis ita coheret, ut tamen interjecta planities aquas superfundatur: quod passim apud nos ob locorum inaequalitatem videmus acciderit. Mores hic variant. In Gelria praedii accedit, addita occupatione, id quod plauströ onerato adiri potest: In agro

Credenda esse arcifinia: Agem arcifinae, qui definit in foliandum. In poetae esse tam privati quam populi: sed hodie omnibus occupatis, principibuscque civitatibus tam intentis ad territorium suum vindicare, longe facilius inveniuntur, hic ager penes privatos resticos in valvis campis caefam statuente, quam in fine territorii.

2. Literis mancipationum] Parte hylieveni.

Literis cenfualibus] Landis-releveningen.

XII. De relia. Si ripam altemarum laticini promoverat amnis, & in illud inexistens suffosso ibi adjectoque ibi spatio terrarum, contum ripam in parte nudaverit, ibi

que aridam auexerit. 

Jus populi habentem] Magistratu vel principec.

Qua talem] Non praefice limitationum, ubi nunc incipit flumen, sed quatenus cum agrum remedato flumen patitur.


Utero nomine] Insulana, an alluvianes.

Cum eminat] Ubique sita & superans aquam brevi velut valle meris analies: adjacente fundo.

Addita occupatione id] Si per im
tflucentem ibi aquam plauströ oneratum posset 

Addita occupatione id] Si per influenzae ibi aquam plauströ oneratum posset aedigi, & id occupare a possessor.
agro Puttene * id quo pedes gladium exertum tenens potest pertingere. Maxime naturale est, ut discreturn videatur id qua majori temporis parte navigio tranfiri solet.

X V. 1. Nec minus trita usu quod illo est inter principem qui jure populi utitur, & ejus vasfallos qui imperium tummo minus acceptum. In Imperii folia concepatione fluvialia incrementa non incelle saturatione sunt. Sed propter tummo, horum vasaflor um nonnullus cum illo definito imperio simul acceptiis agro rum universitatem, salvo eo quod privatis competit, putatur quod ager is olim populi aut Principis fuerit, aut a Principi fisciatus. Et hoc cauub dubium non est, quin populi jus habeant quod populi aut Principis fuit. Ac sic videmus in Zelandia vasaflor, etiam qui de cívelibus tantum judices dant, pro tota agra rum universitate tributum pendere: cujus partem a singulis pro privatarum possessionum modo serunt. Et his de alluvionibus non movetur controversia.

Sunt quiusque flumen ipsum datum est, qui prorsus insulam sive limo aeggitas, sive factas ex alveo quem annis circumluit, suas recte dicunt.

1. Sunt alii in quorum investitura nec hoc nec illud comprehendunt, & horum adversus filium malum causa est, nisi ait regionis illis daveat, aut longi satis ferie temporis possit, accedentibus quae operaret, jus pepererit.

Quod si non imperium, sed ager in feudum datus sit, viden dum quae sit agri natura, ut suprema diximus. Nam si est arcis nius, alluvio feudo comprehensa censebitur, non ex jure pecu liari Principis, sed ex agri qualitate; nam & usufructuario tali causa alluvio produceat.

L. item fie fundi $.

C. utque

D. usi.

GROTESQUE

Id quo pedes gladium exertum tenens potest pertingere.) Ex vetustissimo Germanicarum genitum mores. Paulus Warnafredi de Authari regis Langobardorum: Ufque aedeam (columnam in mari) equo sedens accedat Autharum, camque de haesite con- fludante eteget, dicens, ut que hic erunt Langobardorum fines. Similium historiam habebat de lancea qui in mare facta Otto Imperialis fines impe rii in loco Balice definita se dixit, apud Saxonicum libro s, & alios.

Gronovii Notae.

[Pedes gladium] Quod illic praedilect sunt in suo possessor in eum pro tempore potest attingere.

Differunt.) Non vacuum, neque occupationi patens, sed publicum

ubi vallis illa ita cava est, ut plumaque navigio transitur.

XVI. Socr. Subven omnia.) Potest cre tione magistratus oppidani vel vicini, ius patronatus ecclesi, ius capitalis fugiendi.

Agrorum universitatem.) Domin nium majus; fies jus regimen in universalibus fundos, ita raman, ut dominium inferius quique interius partem privas obrinaret.

A principe sacrista.) Principis cura et tempus aequalis inde molibunus expul sa aut tollis deduas.

Incendia.) Criminalibus, fidelibus, principi vel reipublicae reforvallis.

Ferent.] Ipsa existunt.

2. Causa adversus iuvenum.) Hi non possunt illam incrementa suis vindicare, neque impedire, quominus ea siquis adserat.
§. XVI. &c. CAPUT VIII.

XVI. Solent Romanii; ut jus quo utuntur ipsi probent esse naturale, tritum illud pronuntiatum afferre: Secundum naturam est, ut cujusque rei eum sequantur commoda, quem sequuntur incommoda: quare cum amnis alis agro meo esse parentem deteret, eorum esse ut eijus beneficio utar. Sed ea regula locum non habet nisi ubi ex re nostra commoda existunt: at hic existunt eflumine quod alienum est. Quod autem perit, domino perire, id vero naturali est. Denique non esse universale quod aderunt ipsis ostendit administrabilis agorum limitatorum exceptio; ut jam omissam ita plerumque evenire, ut alios flumen direct, alios pauperet. Lucanum:

Illos terras fugit domino, hicura colonie

Accedunt donante Pado.

XVII. Sed & quod ajunt viam publicam non intercedere aliovis, rationem naturalem nullam habet; nisi ager privatus sit qui viam debet.

XVIII. Est & acquirendi modus, inter eos qui jurisgen.
tium vocantur, per genituras animantium; quia in re * quod a Romanis & alius quibusdam gentibus est: naturam, ut partem ventrem sequatur, non eijus naturale, ut supra diximus, nisi quatenus plerumque paterignatur. At si probabili ratione de eo constaret, cur non partes ex parte ad eum pertinent nihil potest afferri. Nam & patris parentem esse quod nascatur certum est. Plura vero de patre, an de matre habeat inter Physicos disputatur. Plutarchus ea de re sic differit: * si quis suocres habet & su.

GROTrNOI NOT.


Commune notis reddat] Vide apudvisum ad hanc fam locam Galeni: 1. definitione, &c. quibus ibi in Athenaeo. Chrysolorum ad史诗

GRONOVII NOT.

XVI. Eam sequitur commoda.]

Eius beneficia] Parere etiam san.

cicar & habebam pro mea, quam adiect.]

Alienum] Populi nimium vel

principis.

XVII. Viam publicam] Si meum

inter agrum & fluvium interjacentem: via publica, tamen meum fieri, quod

alluvio adiect.

Ager privatus] Nisi domino agri

via, illius muniendo & relictudinem munus incombant.

XVIII. Ventis signatur.] Sid

ejus, cujus effaratmentum, vel pecus

pariens, si licet abierit, quod signatur.

X. §. 2. D. de R. V.
Liber II. S. XIX. XX. XXI.

quid alienum discernere. Et hoc secutæ sunt veteres Francorum & Langobardorum leges.

XIX. Si ex aliena materia speciem quis fecisset, Sabiniani dominium ejus esse volebant qui materie fuisset dominus; Proculus ejus qui speciem fecisset, quia per eum esse crepisset quod ante non existet: arrepta tandem est media sententia, ut si reverti ad priorem speciem materia posset, materiæ dominus rem habet: si non posset, tum is habetur qui speciei effet alter.

LIII. &c. &c. Quod ipsum improbat Conanus, & hoc unum videri vult, plufio fì pretii in opere an in materia, ut quod pluris est id prævalentia sua quod minus est an de trahat, argumento eorum quæ à Romanis quoque Jurisconsultiis de accessione tradita sunt.

2. At si naturalem veritatem respicimus, sicut confusis materiis communionem induci pro rata ejus quod quisque habeat Romanis quoque Jurisconsultiis placuit, quia res alium extimum naturaliter reperire non poterat; ita cum res content materiæ & specie tanquam suis partibus, si alterius sit materia, alterius species, sequitur naturaliter rem communem fieri pro rata ejus quanti unumquodque est. Species enim pars est substantiae, non substantia tota: quod Ulpius vissit, cum dixit mutata forma prope interremtam substantiam.

XX. Ut autem qui mala fide materiam alienam attreßent speciem perdant, est quidem non inique constitutum, sed penale; atqueideo non naturale. Natura enim poenis non determinat, nec ob delictum per se dominia authert, quanquam naturaliter poena alioqua digni sunt qui delinquent.

XXI. Ut vero rei majori acquisitum res minor, quo fundamento Conanus nititur, naturale est facili, non juris; atque ideo qui fundi pro vicem parte est dominus, tam maner dominus quam qui partes habet novemdecim. Quare quod de accessione ob prævalentiam aut certis in casibus lex Romana constituit; aut in aliis etiam constituit potest, id nativale non est, sed civilis, ad commodius transitenda negotia; naturalen

XIX. 1. Ex aliena materia] §. 25.
Initit. de R. D.
Sabiniæ [Maffarianii Sabini JC. fe-
Gatares. 1. 2. §. 27. de Orig. ubi
& de Proculii Schola.
Si reserit] Si diffusor opere,
quod factum est, confiter prihina
substantia partibus.
Improbabt Conanus] Vide Vinn. ad
§. 25. Initit. de R. D.
De accessione [§. 26. Si quis alienam
puerum velitmentum suo intexuerit
sunt emblema addiderit puculo.
2. Confusis materiis] §. 27. Si qui
vina sua confuderint, aut manus au-
rival argentii conflaverint.
Prep. Non omnino.
X. X. Natura parum non determinat]
Sed mos aut lex humana.
Next ob delictum] 2. 1, 9.
X. X. Acessione ob prævalentiam]
In quibus mea res, quis longe pra-
fatur, alienam trahit. 1. 23. §. 4. de
R. V.
men non repugnante, quia lex dandi dominii jus habet. Vix. L. Idem autem nulla est tractatio juris in qua tot discrepantes sint Jurisconsultorum sententiae & errores. Nam quis concedat, si eaeque aurum mixtum fuerit, alterum ab altero diduci non posse, quod scriptum Ulpianus; aut ferruminatione confusionem fecit, quod Paulus, aut aliam esse scripturam, aliam picturam rationem, ut huice tabula cedat, illa tabulae.

X X I I. Plantata & confita ut solo cedant similiter est jurisconstitu; cujus ratio est quod ita sola alantar. Nam ideo & de arbore distinguantur, an radices egerit. Atqui alimentum regione etiam ante existentis partem dantur faciet: atque ideo sicut eir alimentum jus quoddam in rem soli domino naeclitur; ita dominio feminis, plantae, aut arboreis jus suum naturaliter certe ob id non perit. Quare & hic communio locum habebit: nec minus in edificio, cujus partes sunt solum & superficies, nam si mobile sit, nullum in eo jus habebit soli domainus, quod & sic avocavit placuit.

X X X I I I. Bonae fidei possessor ut fructus omnem ex re suos L. Tituli faciat quos prosper, naturale itidem non est, fed hoc tantum ut jus habeat, impedia in rem facit & operam utilem imputando, ac pro iis deducendi fructus percepere; * imo & existantes, si aliter non fiat ei resitutio, retineendi.

X X IV. Atque idem dicendum videtur de male fidei possessor, ubi lex ponealis non intercedit. Benedictus est, sit Paulus Jurisconsultus, etiam in pradone persona haberis rationem impenitarum; non enim debet petitor ex aliena jactura lucrum facere.

X X V. Ultimus acquirendi modus qui juris gentium dicitur, est per traditionem. Atqui supra dictimus, ad dominii translationem naturaliter traditionem non requiri; quod & ipi Juris.

GROTTI NOTA.

Imo & existantes, si aliter non fiat ei restitutione, retinendi] Vide hac de re Speculum Saxonicum, in quo multis exequiaris plenissima II, 46.

Liber II. §. xxvi.

Jurisconsulti in quibusdam causis agnoscent, aut in re donata usufructus retentum, aut in eum collatam qui possidet, aut commodatum servet: in iudicis missilibus: in quo etiam ante adeptam possidendum, nonnullis causis, nunc quoque transiti dominium, ut in hereditatis, et legatorum, se rei donatae ecclesiis et ciuis locis, aut civitatis, aut cauda alimentorum, honorum quorum universalis societas contracta est.

XXVI. Hac idea annotativum, ne quis reperta juris gentium voce apud Romanis juris auctores statim id jus intelligat quod mutari non posset, sed diligentius distinguat naturalia praecipua ab his quae pro certo statu sunt naturalia: et jura multis populis scoria communia, ab his quae societatis humanae vinculum continent. Ceterum illud diciendum est, si hoc jure gentium impropriae dicto, aut unius etiam populi legem introducens sit modus acquirendi, sine discrimine civitatis peregrini, jam inde quoque exterijs ius naeci: et si juris conferetur imediatur, injuriam etiam talem quae justam bellum cauam praebere posset.

C. De aequo missilibus. §. 6. 22. §. 45. Inlit. de R. D.

Caput IX.

Quando imperia vel dominia definunt.

I. Dominium & imperium soli sublato eo qui jus habuit, nec existere necesse est: II. Sic et jus familiae eftimatae: familia: III. Sic et populi, si populus esse defendatur: IV. Quod si sublatus parvis necessariae: V. Sublato corpore tecto populi: VI. Sublato forma quae est populus:

VII. Non etiam migratione: VIII. Aut mutato regimine: subito loco qui debatur novo regi aut populo liberato: IX. Quid si populi uniantur? X. Quid si dividatur populus?

XI. Cuius nunc sine quae Romanis imperii siturum: nisi aliquid iuxta apparent: XII. De jure heredum: XIII. De jure viduarum.

Quomodo primitus acquirantur, & quomodo transiunt cum dominia privata, cum imperia, fatis diximus, quomodo definunt, videamus. Et quidem derelictione delinere obiter supra demonstratum est, quia voluntate celata non meret dominium. Est & aliis delimendis modis, sublato sublato subi.

§. II. III. C A P U T IX. 326

fi eto in quo est imperium vel dominium, ante alienationem seculicet vel expressam vel tacitam, qualis est in successionibus ab intestato. Quære si qua persona, nulla edita voluntatis significa
cion, nullo consanguineo relicto, moritur, omne jus quod
habet inter, ac proinde servi (nifi lex humana impedit) crunt
liberi: populi qui in ditione ejus fuerant sui juris sint; quia
non sunt haec sui natura occupabilia, nisi libertatem suam utro
deferant; res autem alia sint occupantia.

II. Ideo dicendum * si familia defecerit, quæ jus aliquote
habeat.

II. 1. Ideo si populus. Dixit Hocrates, & post cum Julia
nus imperator, cives atque immortales, id est esse polles, quia
seculicet populus est ex eo corporum genere quod * ex distinti-

G R O T I E N OT E M.  
Sæ familia defecerit] Ut Danica
olim. Crante. Vand. viii. 23. Ruj-
Felagorum & Thessalorum; Gra
gar lib. vii. Unchancourianum in
Peridoe. Lecanieaeus. Adde Leono-
lem lib. 11. Africanum de Taro
dento: & si vit. Emelium Coh
tinum Conf. xxi. num. 1, & se-
quentium.

G R O T I E N O T E M.  
Vel expressam] Tertium vel
scriptum vel nuncupato.

Læx humana] Ut quæ faciebat eos
caucus non hic adjudicabo.

Non iust haec] Servi dominio haer
t, populi principis imperio, fine
illo hardeo morientium, lultui non
sunt in numero iterum vacuorum &
occupant corcestrorum, nisi utro se
trahant in alterius potestatem.


A' eho me? quodnec inegit tu
chius ad hanc illud tantumque quod
esse dixit 2 a quibus, si quis
hinc, non vehementer a quibus, id
quia invidia invidiosa
hoc est quod aegritudinum nisi se
poenae recte fuisse.

II. 1. Id ess esse rege] Spe &
propagazione. Liv. 25. 29. Tac. 2. 6.

Quod ex distinctius] Quod multa
corpora uno vocabulo complectitur.
I. 22. §. 3. D. de R. V. l. 39, prin

G R O T I E N O T E M.  
Ex distinctius] Seneca Epistola
cei: quadem continuo esse corpora, ut
bominem: quadem campis, ut na
vem, dominum, anima decipere quer
masti diversa junctio in unum sunt
seu: quadem ex distinctius, que
rum adhibit maneria separata sunt,
tamen exercitus, populus, servus.
Sumpta haec ex Achille Statio, cujus
ad Aratum haec sunt verba, ex Cono
ne illo cius reperant eum comme
tereines: periportu 3 flum s 2 e 2
mporite, stum etiam latur venti
m. versus 8, & evan. 2. 6: non:
non. 3 in loco 1 se, 1 in loco
littera 2 3. 6. Significatur 2 in
omino se. 2 in loco se. 2 in loco
n. Obser
vavi Mathematicis Ciano, corpora
di eae quæ uno teneantunum sunt. Est
atem tenet spiritus corpora continenter.

Connea verba, quamnam tenere jun
te sunt, ut nato, ut aminor: um &
e ex multo est tabula, & haec ex
apudibus multum: Significant ut eurum
od & haec innum generum inter se dif
terentium. Sunt enim alia ex corporis
definit & que numeros habent cognit
a faciend: alia ex infinitis, ut popu
bus. Apparet hinc sumpta quæ habet
Pomponius L. Reten de ulter. &

X

ultr.
L I B E R II.  
S. III.

bus confit, unique nomini subjiciet et, quod habet, vivitar, ut Plutarchus; spiritum unum, ut Paulus jurisconsul tus loquitur. * Is autem spiritus, sive vis in populo, est vitæ civilis con sociatio plena atque perfecta, cujus prima produc tio est sum mun imperium, vinculum per quod respublica cohaeret, spiritus vitales quem tot militia trahat, ut Seneca loquitur. Plan e autem corpora haec artificialia inlar habent corporis natura lis. Corpus naturale idem esse non definet, * partículis paulatim commutatis una manente specie, ut Alphenus ex Philosophis differat.


* In autem spiritum sive vis in populo]

* Parthene paulatim commutati et Exemplum in navis der Alfenus di- & &c. ipiam in leges

Quid tamen D. quibus modis alius

* G R O N O T I : N O T E.

Vita eorum constitutio] Alla eam dem inque.

Per secv[a, I, 14 et c, quae præmio producunt] Ex quo au-

ece omnia existat.
CAPUT IX.


3. Ex odio itaque non ex vero, apud eundem Tacitum, Piso * negat Athenienses sibi temporis eis Athenienses, quippe tot cladibus extinctos, sed illuvia nationum. Nam externa illa accedio

CRODI NOTR.

Quomodo Heraclitus [* Et Epicharmus apud Diogenem Laërtium.]

In libris facris Addae Matth. xxxvii, 35. Acr. xxi, 22.

Necat Athenienses sibi temporibus Athenienses Orat de ilidem Athenienses Julianus Misopagone.

GRONV. NOTR.


De materia sola Non eiam de forma qua tamen da esse rei.

In idem flumin. Ovid. d. l. v. 190.
accessio de dignitate forte aliquid detraxerat, populum alium non fecerat. Nec ipse ignoravit, cum illis itips sui temporis Atheniensibus objectaret vetera que in Macedonas impropere, violenter in fuos fecissent. At sic fortissimum mutatione non efficit ut populus esse deimit qui fuit, nec per annos quidem mille & amplius, ita fieri poisse ut intereat populus negari non possit. Fit autem hoc dupliciter, interitum corporis, aut interiitum speciei sive spiritus quem dixi.


V. Corporis ratio tollitur si cives aut sponte ob peffilientiam aut seditionem at societate discedant, * aut vi ita disfrahantur ut coire non possint, quod bellis acquisit interendum.

VI. Species interit, sublata aut omni aut perfecta juris communi.

**Groves Not.**

Vel sublatis partibus sine quibus corpus usquestitutere nequitt, vel sublata corporis ratione: Servius in Fulgentibus excerptis ad: Aeneidos: Duxque gentilium decons exercitus, aut internectiones aut defensiones.


**Ant so ta disfrahantur** Πhiloi diécto jam libro de Mundo: τα οι διευκολυτὰ άντίων των άνθρωπον, διδάσκων, ἐκαμενταί διά πολιούκα συνωστομοί τοῦτον τε συνωστομοί τοῦτον τε νεκρὸν και διά πολιούκα λόγουν: Quae ex disfrahantur sunt, ut egregi examentia, cetera, exercitium, non minora quum corpora ex servituis in omnibus coafla di var-

**Groves Not.**

In Macedoniam: Pillo maximead Cionaeum.

In suam Milliadem, Themistoclem, Aristidem, Socratem, Hociemem.

V. simul partibus] Ipsi soli aut urbibus everlis, incollis, se selin, aut dishurbata societate civili, via et libertate plebemque salva. Horabo lib. 9. 4. sed eis talia in diem a resellit, de poes poeum, & opum etreuctisque ad eis regiones quae in loco etsi diuersi mus quod velim se dicuntur, sed non se dicuntur. Ad modum privatorum.

Quod quoque pro se potest, non jurisdictionem, imperium, territium.  

V. ibis disfrahantur: Ut Campani, Liv. 26, 34. 

**End**


VII. At vero si loco migraverit populus, five Sponte ob ineditiam, aut alia mala; five cautus, a ut populus Carthaginensis bello Punico territo, si species quix dixit mancet, * populus esse non definit, multoque minus si muri tantum urbis dissectionem fert. Itaque cum ad paece Graciae jurandam à Lacedemoniis negarent admittere Messenios, quod ejus urbis muri cintent dirut, contra eos et communis fociorum res judicata est.

VIII. i. Neque refert quomodo gubernetur, regione, an plurium, an multitutinis imperio. Ideo enim est populus Romanus sub regibus, consulis, imperatoribus. Imo etiam plenissimo jure regnaret, populus idem erit qui ante erat cum sui effecturus, dum rex ei praebit caput ilium populi, non ut caput

**GROTTI NOV.**

Cui praefecturi Romam missus jus reddearet Vide Pethum voce praefectus. Vellejanus libro III. * Juris libri tertii post annum eisiter cler, quam hinc Punico à Romanis Capua in terram Praefectura redacta est, addit exempla in textu & notis aitata ad librum II. c. I, §. VII. Imageminum republicae nullam] Severus Justus buletarum dedicat Alexandrinus, qui sine publico visserat sub juridico.

* Vide V. Vide Xiphilinum Severo: Herodianum libro III. * adde que infra hoc libro II. cap. XXXII. §. VII. Antiochia Laodicé supposita Vide Zonaram.

* Populus esse non defixit* Urz Gelosi Parniádi translati, Dioárrhoi Siculi in fragmentis Puteanolain. **GRONVILLE NOV.**

VI. Myrceni] Paullo post bel-


* In provincia] Nam provincia propria populus erat Italiae vi et carnis B. dominus,ita, ut antillo omni jure sui annuos magistratibus legelique et iuris Romanis scriptur.

VII. Populare Carthaginem] Julius Caesar est à Rom. migrare in locum * reformationem, pass. à mari nemorum, et hui novam urbem condere, fáctum tamen non est, sed illi cum urbem perpetue, quam relinquere illam mae-

VIII. i. * Caput XLIII. Ur populus sui nominis et lepatis iuris propinque.
caput alterius populi. Nam imperium quod in rege ut in capite, in populo manet ut in toto, cujus pars est caput: atque adeo rege sibi electus est, aut regis familia extincta, jus imperandi ad populum redit, ut supra ostendimus. Neque est quod Aristotelem hic mihi quis obijisit, qui reipublicae forma mutata negat eadem esse civitatem, sicut, inquit, harmonia non eadem est ubi a Dorico modo in Phrygium transitur.

1. Sciendum enim est unius rei artificialis plures esse species, sicut legionis species una est qua regitur, altera qua militat. Ita civitatis species una est, conficiato juris atque imperi; altera, relatio partium inter se curam quae regunt, & qua reguntur. Hanc spectat Politicus, illum Juristos: quod nec Aristotelem latuit cum ita subjicit: *au vero ex solven
da sive nomina necum, mutata guberndandi formae, alia inspe
tio est: artis scilicet alterius, quam cum Politica non contain
dit Aristoteles, ne quod in alius culpata admissit ipse, *melhorum
ec *fideis nec *fideis, ab uno tradantur generis ad alterum transi
tum faciunt.

3. Non definit debere pecuniam populus, rege sibi ius, quam liber debet; est enim idem populus, & dominium retinet eorum quae populi fuerant, imo & imperium in se retinet, quamquam jam non exercendum a corpore sed a capite: unde parata est responso ad controversiam ex facto nonnquam agitatum, quo loco in conventibus sedere debet qui fumnum imperium in populum ante liberum accepit; eodem nimium quo ipse populus: sicut in Amphi
cortonico concepuit Phocen
sum locum accepit Philippus Macedo. sic vicissim qui regis fuerat locus, cum populus liber implebit.

IX. Quod si quando *unitur duo populi, non amittentur

---

**GROVIUS NOT**

*Uniantur duo populi*! Ut ex Celsis & Iberis est Dioberti, narrante Diodoto. Vide, si vacat, de hoc argumento Reinkingium libro i. classe, c. 17. n. 95, & quae ibi citata.

---

**GROVIUS NOT**

*Alterius*! Cujus hic sit accephi sine nomine.

*Addendo*! Apul. in Flor. No.

---

**Quadriessimurn*! Delecta per legatos, tribunos, centuriones, signiferos, optiones, deca
tiones, cohors,
CAPUT IX.

jura, sed communicabuntur, sicut Sabinorum primo, deinde Librum 1. Albinorum in Romanos transfusum est, & una facta república, ut Livius loquitur. Idemque cenendum de regnis quae non sedere, auteo duntaxat quod regem communem habeant, sed vera unitate junguntur.


Ut omnino matricis urbis coloniae imperant, quasi natura leges id vero nos neque serium neque equum arbitravmur.

XI. 1. Nobilis est & illa quaedam apud Historicos & Jurisconsultos, de his quae Romani imperii fuerunt cujus nunc sint: multa ea nunc esse volunt Germanici quos regni, ut olim vocabantur, live imperii (utro autem nomine appelle ad rem non fert) & necio quam surrogationem hujus imperii in illius locum ibi contingunt, cum tamen notum factis sit Germaniis magnum, id est, Transsylvanam, totam maxima temporis parte sufficit extra complexum Romanorum imperii. Mihi non presumenda videtur mutatio aut translatio, nisi certis documentis pro-

GROTII NOT. M.


GRONOVI E NOT. M.

Sabinorum] Quiritium, vel à Caucibus cum T. Tatio prefectorum, Rege Romulo.

Albanorum] Regnante Tullo Holitio.

X. Nam si quoque] Nam si quoque.


X. 4
probetur. Quare & populum Romanum cundem esse dico qui olim fuit, quamquam extraneorum accessione admixtum, & imperium penes eum manuisse, tanquam penes corpus in quo effect ac viveret. Nam quo olim jure potuit facere populus Romanus antequam Imperatores Romani regnavent, idem faciendo jus habuit ut quique Imperator mortuus erat, alio nondum existente. Imo & electio Imperatoris ad populum pertinebat, & aliquoties ad populum * per le, aut per Senatum facta est; quae autem

GROTIusz NOTR.

GRONovii NOTR.
Populum Romanum] Populum Rom. cundem esse dico, istu & loco, non generere, non animis, non moribus, non potentia, funus & casu esset; iste deesse dico] Juxta tradita lector, hic juris capitum. Imperium penes eum manuisse] Nemo-
Sub Casaribus, nume

Cenent, atque dues tantum res

amnum opar

Panem & Circensem,
ut enim Juvencio Sarrv. x.

Et aquisque a populo pro se.Nun-
quam, ne femel quasiem. Julius &
Octavius tyrannidit fuit speciem ad-
didente legem ad populum lata; sed
quam jam armis & multo fangui-

ciili occupantur, vix ut reiurato
quisquam, qui Rempublic. vidisset, 
hoc eft, verf Romanus. Hec si ele-
dio eft, omnes tyrannis fuit elec
ti. Nihil enim negotiar arma tenenti.

Phadrus fab. 2.

Ut mei eft volgi, possum & certa-
tum mun.

FeUetor, fveulantam ipse princi-
pus.

Hann. feulantus, que sunt appeti-
fi, numans.

Tacte gentemis triremi fortunae

vixerem.

Aut per fematum? Quand improvi
de pofterat hic, in notis incautus
reddidit.

Non Hadriani; miles & Plotinæ
gratia & fide adoratio Traiani ipsum
fiet. Honesta oratio erat in litteris
ad fentam, vestrum praetorium, quod de
imperio suo judicium fematur non dederit
fert, salutatos felicitate præterfere à mili-
tibus imperatoris, quod esse rep. fuerat
imperatoris non posset, ut eft apud Spar-
tiumnum. Sed hie ipse litteris olim
olet, jam fuisse, antequam ad fema-
tu eligeretur: hoc eft, non electum esse.
Olim cum potu duo exercitus cum ducibus Scipionibus in Hispani-
a propo internocectione certis, reli-
quos collegibus, provinciam fer-
taverat, bina hostia caelarum cum in-
gentibus hostum furgic cepit. 1. Mar-
cius à muliere duo dicta, sac in litteris
qua de rebus ab eis gestis ad fentam

dabo, modicum titulum propritor-
ris nominì hominem ad addiderit. Re gefe,
inquit Livius, magnarum fentarum vi-

e, rutilis honoris (quod imperium, non

populii judicium, non ex anhelitatis patria
date, PROPRIOREM SENATUI

scripto est), magnum partem hominum
affidue habeb. Item nulli excepto ego, Im-

peratoris legi ab exeritibus; & ferenim

auspiceankerum comitem in castra: &

pontifex præceh caput in imperio mag-

ifnique ad militarem temporatem

transferrit &. Requiritur de fragmento

velimineo exercituum placent, &c. am

transunctum venit fide hominis, & adscibit

autem PROPRIOREM. Li. Marci

non placet; ne id ipse quod consula-
tions reliquerat, pro prejudicato

ferris, Liv. 26, 2. Quin eftiam fati-


tum altum imperatorum; cui ille

nus bene meritus pararet, ut docet

in 24 annis. Paululum Scipio-

nem, alie nor qui occupabatur in His-

pania, filium sibi filium, ut eum apud

Liv. dicto loco. Tum elecit impera-

tum ad populum & fentam perinexar

non quam eammodi veni,

neram petitiones scriberemur.

Non Pescinae, nam Latus pra-

fectus pratoio & Eleboris cibular-

nus, occis Commodo, nocte intempestis

caatum e leto in castra duxi-

sum, ubi Imperator a militibus

appellatus eft: nocte in Patiumun.

Poetarum demum luce in castra ve-

nir, fane abilimen praetorigne, quae

pompa Augustorum eft: fed (ut

Tacitus de Tiberio scribit annal. 7)

fignon pratoio eubularum, ut Impera-

tor dedereger; exubia, arma, atque

aula: males in forum, males in campum

comitabantur. In Juditho eitiam im-

perium à Senatu dixit, inquit Julius

Capitolinus, sed componentur addi-

tio quam ipso iure

Non Juliani, palam enim sub pra-

conio eun, cum multis in muro

caliturum vocillando hominum pos-

ito venale propulsissent imperium,

tradituroque et, qui plurimum pe-

comus polliceretur, nonuncialent,

Julianus vinimus dediter incircum milia

seculum, hoc eft. 730 coronas, atque

ita acceptus eft.

Non Severi, non ut hic bello ad-

versus Julianum, adversus Pesceni-

num Sceurum, adversus Clodium

Albinum peperit. Cuncto occido

Juliano Senatus cenam ad eum fe-

natace milites ad granulum, to-

gandaque, exceptus eos Interamine

armas circumflabat armatis, &

quidem occulis, ne quid fieri habe-

N 5
nem senatori iterumque suis
le delatum non fine errore memori-
cae postumus auctor.
Arte Tacitum di-
cere voluit. Sic enim Vopiscus. De
Imperatore delitioso exercitum restitit
ad senatum, iriisse quod nullum de his
factis eisdem notabatur, qui tam brenos
principem (Aureliam) occiderant.
Verum senatus hanc eodem ele-
clionem in exercitum rehabet, etiens,
non libenter jam militibus accipere
Imperatorem eos, quos senatus ele-
genent. Denique id tempus factum est,
ur per sex mensibus Imperatore Rom-
anus orbis non habuerit. Sed festo
mense post acceptum hunc Impera-
termorem promptius militibus, quan-
quam Principis optimi: itaque cum
ex inidibus occiderent.

Car vero allinum Flavianum, de
quod Vopiscus: Hic frater Taciti
germanus fuit, quod postea muri-
ponentis imperium, non senatus auctoritatem, sed
suos motu.

Car Probus, de quo maxim de-
Vopiscus: occisus est (Flavianus)
Tauris a multibus, qui Probus an-
dicent regnare, quem omnium exer-
citum legent: Tantus autem Probus
fuit in re milliari, ut illum senatus
oparet, milites elegent.

Pro senatus jure et iure eger-
num epistolam Albini. Non est ep-
istolae, sed concio ad exercitum, ex
qua nihil aliud colligere, quam quod
dicere, melius fore, si senatus pop-
puli Romani simul, illud versus habere
imperium, nec in omnibus notis sua
taba congerget. Hocine est senatus
us dare facinge Imperatoris, quae
nec ex eis annos carnetur? Claud-
durus autem ita fermo: Senator
imperio, provincia sua reddit. Senatus
us considers faciatis et quod dixit senatus, ut rupit et partem testit, ut suis
imperio, nec in omnibus notis su
senatores. Practica vero senato-
es est tere fit, a quo senatus ille
imperium expetet. Quis non intel-
ligat atem vivi? sic solentis defor-
tores senatus nomen preferre, do-
nec suum opprobriam. Sic Galba
confidentiam Imperator, egerum se
senatus ac populi Romanorum profite-
est. Sueton. cap. 1 op. et or ecla
Neronem, cum foque in faciis
juratco
autem a legionibus modo his modo illis fiebant electiones, non erant ratæ ex iure legionum (nam in vago nomine jure certum esse non poterat) sed ex approbatione populi.


Per senatum] Vic semel & ige- num, & temper eventum parum felici.

Ex jure legorum] Profecto Impe- ratore jure suo faciebat miles, quo inrexeant eos, qui per eodem imperiam invadebant & quis enim ad- deret offendere tot caligas, tota millia clavorem?

Non ex iure legorum, sed ex approba- tione populi Faliscam lo no ex aide & contenti legis legorum: ha faciebant, luftinebant, destruebant, destruerebant, ubi libidinos. Principes, si non jure, ar quasi jure: populum Romu- num suberant plurare aut addulta. Post julium & Augustum ne simulatio quidem interrogandi populi interpolationi est: Militis five in te- tsuminum hominem, ut Othonem, Vitellium, Heliodorum, Maximu- num incidunt, dum ilii nisi & concordes essent inter se, erat & condabar Augustus, ut qui legi omni- maticque fandam meruitque vicum arripissent, mutato animo & per- nitentia illorum peribat: non illi noce-
Liber II. § rd.

sent, ut narrat Spartanus, adeo parum eis fidebat. Numerat deinde Spartanum polietis nominibus supers xu. de feuax illustres vir.; ab eodem fine caele autem diffusione interfectos, quod eos aut Pelieenio aut Albino favilem publicseatur.


Maximus fane Pupienus & Carlius Balbinus (sic enim corrigendum apud auctorum, nec fuit unus Maximinus Balbinus, sed duo, & homin alter Maximus, non Maximinus.) ad senatu eleiti interfcre contra Favsilium Maximum. Sed, inquit Capitolinum, mareaestibus militibus, quod est imperium, quod ipsi delegare, perdendam, est habe- batur quod senatus legaret. Itaque optimus virus post pacos imperii men- tes, seditione orta, indignissime occidere.

Aureliano, qui titulum tantum opetitum, fingi a Valeriano cum adop- traturum Byllantii. inicito & impudente senatu: quod vix credibile est: quomodo Valerianum Gallienus filius eius, deinde Claudius, tum Quintillus ante Aureliam temerei imperium. Verum est a militi- bus in Panonis apud Sirmium dictam Augustum: quo munio Ro- mam peclatos, nisi Quintillus, quem senatus legaret post xii. diem imperii, cum ne praetorianius quidem miles ei accedere vellet, vel ab ilt interemptus eis, vel ipsis se occidere.

Ante Aurelium fecit mensis vac- uum suilem imperium & electio-
antem a legionibus modo his modo illis siebant electiones, non erant rati ex jure legionum (nam in vago nomine jus certum eile non poterat) sed ex approbatione populi.

2. Cum

justisse cognovit, depolita legati suae
securit Cæsaris appetitionem, ibi
dem cap. 11. Sic superior exercitus
ad Rhenum cum Galbam respiceret, ne
reverberaret imperii divus vi
deretur in S. P. Q. R. oblitterata jam
nomina, sacramento advocatbat, Tac-
tius iHistor. 55. At max: spectati
structum populique Romanii nomen
velut Vitellius descripsit: ex illo
nomen ibidem non adserit. ut
nt ibidem cap. 57. Nihil verecun-
dius Albinus.

Pro eodem senatus jure regiagiam
vult esse epistolum senatus pro
Gordianis; at nihil in hac quidem,
quad jus auriu senatur afferat. ita
loquuntur: Dux servabantur Caesaris
procurando vicum fidei-simii
et gravissimam senatem, principem
primum
inter illustrissimam
appellantes. Tamen ut appellationem omnes ad
legionibus obtulissent. Nihil in ipsa
religion dixerat: Patres con-
scripti, Gordiani dux, pater
et filius, magus. Aequum consul Imperatoris
fuit nominat. Jam inter appellata
erant, cum senatus eorum partibus
scapulissent.

Majoritum, cujus honosia ad sena-
tum verbis profecerat, ex magni-
fio militia Augusti, creavit Leo
Titus, Imperator Constantini opo-
linum; & ad occidentale imperium
regendum dimissi. Calvisius ad A. C.
417. Illud ceterum eff, contulit
imperii Caesarum numquam, pene
populorum Romanorum, numquam pe-
nem senate, facile, tanquam jux
ta bonte ac proprium. & ut hodie \nnum Romanorum optimatis Principis
fuit, pene Polonorum & Cimbri-
orum ordinis Regis eligendi & eff. 
Nota eis haec poetae inter arma, &
mihiuris delata: hos qui propri-
tios habuissent, aut occupabant eam
ipsum, aut liberis adoptatis relevam-
bant, aut cum collegis adfectiis com-
unicabant. Primis in adhibe-
tiam populum, fed per milites

jam imperio possit, & hi populo
eodem reliquitam: Consulam Provo-
rumque per suffragia creandum
imaginem. Tiberius & hoc populo
detraxit, comitibus ad senatum refer-
tens, nec populus adeps hum jus
que sitat eis, nisi inani sumoce, ut eis
quid Tacitus. Ex hoc temporevol-
ument quidem de imperio suo et
senatus conflium interponi, sed
poitquam ad militiam acceptam in ma-
nu jam habebat potestatem. Sols
Maximus & Ballinus non ordinari-
io & quidem jure, sed per numul-
tum metu gravissimo Maximini
senatus facti sunt. Tacitus ultro po-
letalent militibus, quem tarnen horum
maxi praeeditum, ut brevitas imperii
illorum & tristis eventus fatis decla-
ratur. Iraque si hodie in populus ni-
hil habebant amplius, quan tune ha-
bolit in creatione Imperatoris, nihil
habebat.

Per senatum] Vix femel & iter-
num, & temere eventum parum feli-
cissimum.

Ex jure legionum] Profecto Impe-
rateors jure suo faciebat miles, quo
infraequentes eos, qui per coedem
imperium invaserebant, qui enim au-
deret offendere tot calagur, tot millia
clavorum?

Nou ex jure legionum, sed ex appro-
batione populi) Ballinus. Ima ex idae
& contentia legionum: hoc faciebat,
sibiinebat, destruebat, destrue-
bant, ubi libuisset. Principe, si non
jure, at quati jure: populum Romanum
subeuntor plorate aut adul-
ti. Post Julianum & Augustum ne
imperio quisem interrogandi popu-
li interpelen eis. Milites eis in te-
territioominim, ut Othonem, 
Vitellium. Heliogabalam, Maximi-
num incisissent, dom illi illi &
concordes effert inter se, etat &
conlabat Augustus, ut qui lege opti-
ma, five sanctum meretium vivum
antiquissent, mutato anatom & per-
nitentia illorum peebat: non illi
nec-

L I B E R II.

§ 317.

2. Cum bis non pugnat quod Antonini constitutione quanto in orbis Romano sunt, cives Romani effici sunt. Conservati enim ea constitutione sunt subditi Romani imperii, ea jurasquae olim habebant coloniae, & municipia, & provinciae togatae, ut & honorum participes effent, & jure Quiritium utentur: non ut in alius populis itidem ut in populo urbis Romae * fossi imperii effet: quod facere in postfato Imperatorum non fuit, qui habendi imperii modum ac causa mutare

nosebat detestatio populis, non hunc juris abaptiter.

Convexit deinde diligentius, quod nemo erat objectionum. Quod ipse in orbis Romana effici situs, falsitates, fasces non fideis nucem incolorum habuisse approbationem. Similes habebat labra falsitas. Qua fides, talis objectionis. Miles, ut dixi, rem habebat in manu, & tibiis, aut enim maius multa fuerit utroque tam urbanos quam municipes, si illi tam inepte serrum duxissent, tam tulisse litteram subsidium. Speciem remunere urbibus ad Galliam tum, ut bene Taecius, exiguam imperii arcanum, Principes posse alibi quam Romae fieri, nempe ubi maxima vis erat multitudine. Et hi, non de illo licitum sese imperii, harriscibant, & conspexitimos honoratoque apud se sustinere, sed Aemus, Pannonicus, Syrosc, Thraci, quinquaginta placitum, urbis imponabant.


G R O T I I N O T E.

Fons imperii effici Senatus provin
dias horatius mihi, deinde de
sensus praeceperit ut ad
aliud secus ut ensim quin
equi: Pater Romani, quam
ante imperium, quod teri
gentur ulter amovet objectionum,
proferant. Aput cunctem Maximus
in aliquid esse ad milites: ex hoc
indeque idem utrumque & eadem
dictis ad eos commissi, provisum, 
e ex invenisse quin a
Basiliiis idcirco quos, quae

* Loci apud Ammianum.
non potuerunt. Nec quod Imperatores posita Constantino
quam Romæ habitare maluerunt, de jure populi Romani quic-
quam immiguit, sed tunc quoque electionem factam ad parte sui
quæ Constantinopolis habitabat, unde Byzantinos Quirites vo-
cat Claudianus, ratam populus totus habuit:jurifque sui mo-
numentum non tenue servavit * in urbis sui praetorii, * &
in honore consularis altissimæ rebus. Quare jus omne quod hi
qui Constantinopolis habitabant ad eligendum Imperatorem
Romanum habere poterant, pendebat a voluntate populi Ro-

mæ

Grotii Notar.  

In urbem suo praetorii | Ait Zo-
naræ Romæ servata agaro Cæsa, præ-
lationem, quod inde venisset imper-
rium. Ammianus lib. xiv, de Ro-
ma; Per annes tamem quamquam just
partes ut domina consularis & regi-
na. Claudianus Honorii agentem Ra-

vem:

Quem percipor, ad fundum latibus fe-

minulis postulam

Exspectat, impetumque sui à fini-

bus erat?

Et in honore consularis | Nam alter
Consulam ex urbe Romana, & is
quidem priorer habebat locum.
Procopius in Ascani hisoria.

Gelonii Notar.

Mutatis non potuerunt | Si voluist
sent, quis impedisset, præter milite-
tem? Sed neque expediebat ipsis, &
fons imperii erat, non Romæ, sed
ubi validissimis exercitum.

A parte (t) | Scitur, 6 miles efi
pars populi, sed tunc caput erat.

Eyzantries Quintero | Imo quia By-
zaniiam Novæ Romæ appellantur.

Constansopolis factum, ratam ha-
batur | Hadrianus ut imaginem elecli
Imperatoris Romæm millam adora-
ter, & hostis aruationi, id est, adulatione profeceretur. Ple-
bissem quidem multi quum ultimum
factum acceptum: ubi legit illad
solem cæsum: Consul populum in
regum, populaque fide, insula qued
sensus populi, populaque Constantino-
polin imperatorem creavit, ut ut jure
optima imperator esset. Hoc enim est
ratum habere. An ratam habet, qui
neque optimo quidem, sedum regé-
tur, sed minus idem, aut nisi cum
vernili adulatione loquens patitur,
militem, injusti populi Romani, regnatur. Post hos Odoacer Heruli- 
orum res urbem & Italian occupa-
vit, everius a Theodoricgo Gotho, 
cui Zeno Constantinopolitanus Im-
perator, ut eum a se avertaret, Ita-
lian invadendam monitavit. Got-
thonum regnum per Belisarius & 
Nasatem subito Julianianum, & 
recuperata est Roma, jam appendix 
imperti, non caput, nam Romani 
Sipendiarii erant Constantinopoliti-
tani Cæsaris, cui quotannis vittimis 
solidum auresium pendebant. Sipen-
diarii ipsae Papa, cui pro confirmatione 
pecunia Constantinopolinum 
mittenda erat, quam Constantinus 
Pogonatus demum Heraclii præmi-
pos erat remissi circa annum Christi 
680. Anathalia in vita Agathonis 
Pape XXX. 
Ex eo regebatur urbs & Italia pro praeposito Augus- 
orum Orientalis, qui Exarchi vocabantur, 
& Ravenæ residebant, & inde pe-
tebat iure, ille, quem tunc quoque 
imperatorem suffile populum vult 
Grotius. Mox majorum Italic partem 
regere Longobardi, quorum 
rex Aistulfus A. C. 753. ultimum 
Exarchorum Eutychius Italia expul-
it. Adversus hunc ficit quoque 
imminente Stephanus Papa A. C. 
753. imploravit et Gallia Pipianum, 
cui pridem habessitur Majori domo 
muus (qui hunc secundus a Rege 
erat) & quem patrius avique, sum fuis 
rebus gentis factio, postquam ul-
timum Merovii polierorum justum 
Roge totundidur atque in monas-
cho armatur conidunt, & habere diadema 
impofaerit, Papa auctoritate pra-
sliterat, & laudando factum anput 
capta aperititione & opinione lan-
citatis Romanæ mentes facilitiorem 
oppositionem reddiderat. Pipianus 
vivit Longobardis, de alieno libe-
ralis, partem regni eorum transebit 
Papa; dein cum pace Aistulfus 
non iuvaret, teverius & ierum vi-
clos, propemodium quicquid sub po-
ftermis fuerat Exarchis, Stephano 
donat: & haec est origo illius, quod 
Patrimonium Petri appellatur. Ipsa 
cum filius ab eo creator Patricius, 
quod jus non era Pape, non popu-
li Romanæ, sed Constantinopolis-
ni Imperatoris, five Paticium accep-
pit, ut in vetere populo Romano, 
quales allegarent Juliius, Suecon, 
cap. 47. Augilius, ut ipse scribit in 
monumento Alycyanone: Claudius, 
Suecon. Osthone cap. 1. Vestiana-
num, telle Tacito in Vita Agathon 
cap. 9. five ut polete Constantinum Paterios 
dixit, quæ dispartes Imperatoris, qui 
consilium ejus participarent, qua-
rum mentio apud Julianianum in 
tit. Quibus modis par potest solviri. 
Eadem causa venient in Italiam 
Jui Carolus Magno Pipini filio A. 
C. 770. quorum regnum Longo-
baridarum finum est. Is donationem 
patriis confirmavit: & is non popu-
lus Romanus, sed Pape polecit 
quod tunc diceretur Patrimonium 
Petri. Reverentia tamen erat erga 
Francos: nam & praedictus urbi a 
Carolo fatisus commendator, 
& Leo tertius cum pontificio sedem 
occuparet, claves & vexillum uulst 
in speciosis lignum Carolum mi-
stit. Anno 799 idem Leo per se-
 tionem male mulisatus, occulo eam 
excullo confugit ad Carolum, cum 
que convenit Paderbornæ, & Ro-
manum trahit supplicium affectis tre-
centis, qui Papa aequaliter, cennis 
in Galliam relegatis, Augulio di-
sir. Secuta est paulo post Caroli 
cum Irene transactio, quorum bu`t 
succehit Nicephon ratam habuit, 
& ita transit imperii Romani quod 
facerebat, ad Carolum. Ubii nulla 
partes facere populi Romani: nulla 
propria indignatio adversus Irene 
obi lexum: sed Pape pretios a Longo-
baridis (quorum ante ope justum 
in se Exarchorum & Constantinol-
opolitanorum imperium imminearut) 
cum ab Orientalis Augulio, cui 
severa hubertat, ipsa auxili decolaf-
ser, ad potentiorum confugit, 
& eum patronum adoptavit. An hoc 
potuerit facere per ea, quod tradit 
auitor de jure partis ad copore sec-
dendi lib. 2. cap. 6. num 5. an idei 
quod imperio Constantinopolitano 
debatur, facticecur, multa & gravis 
tolerando prindquam ad hoc ultim-
um remedium decurrebat: Imo
manii: & cum illis * contra mentem ac morem populi Romanorum

* Sermi

bitrum probandum vel improbandum aut habeatur unquam aut retineatur: qui primum eum habeatur Episcopum, nempe ut in fabula Ec. fo. 113, a dixit: "Illum quidem vel eiconiam: quia per illum primum civem teihebat, quod nonnunquam cogitavit aut formulavit.

Imaniis effit labor temperare, quod nullam temperamentum admissit: & ut ait Plautus, "hercle nisi eram esse" Ignator esse Romani, quod factum bene. Neque Germani ju sullam condunt Papam in electione Romani Imperatoris: nec Papa consentuit eis eo iure, quod liberaliter ei conferre auditor: quae fidicet populum Romanum retentum jus per illum testatur. Nullam huc largitiori gratiam referer Papae pro isto ministerio in populi iure pronunciando, quod fungatur tanquam synodus populi Romani. Immo illus votum totum imperium Romanum, ut nunc vocatur, esseendum Romanum solis, & ista vota eis Monarcham, & habere utrumque gladium, & omnes reges eis suas vallata, & potest ad Imperatorem ad se appellari, & quos deserit ducet, etiam vivi vigenteque Imperatorem, eos altiori loco sedere debeat, quam eos fecerit Imperator, & paras vanitatis carea.

* Grotius Not.

Contra mentem ac morem populi Romani] Nero in xrv Annalium Taci

Femina Irenes subissent imperium, ut aliss causas omittamus, merito populus Romanus iliam concessiorem five expressit five tacitam revocabit, & per se Imperatorem legit, ac voce primi civis, id est Episcopi sui (quo modo & in Judicia publica, Rege non existente, prima erat summi Pontificis personæ) pronuntiavit.

3. Fuit autem hic electio personalis in Carolum Magnum, & quosdam ejus succelfores: * qui ipsi jus imperii quod habebant in Francos, ut & in Langobardos, à jure imperii in Romanos, ut nova ex causa quaerito, sollicitate distinxerunt. * Poltea vero divisi Francorum populo in Occidentalem qui Galliam nunc obtinet, & Orientalem qui Germaniam five Alemanian tenet (duo Francorum regna vocat Frisingensis) cum populus Francorum orientalis eligendo sibi Reges facere copisilet (* nam & ad id tempus Francorum regum succelfi quae sagraoica non tam à jure certo quam à populi suffragii dependentem) placuit populo Romano, quo certius praefidium habebat, regem non proprium sibi sumere; sed eum quem Germanique ferriment; * ita tamen ut jus sibi aliquod retinueret probanda vel improbanda electionis, quantum scelicit ca res ad se pertinebat.

4. Hec quoque approbatio per Episcopum edici & solemniter teltata fieri peculiari coronatione solebat. quare ex electione septem Principum qui Germaniae corpus referunt, qui lechus est jus habeb imperundi Germaniis secundum eorum mores: ex approbatione vero populi Romani fit idem Rex, aut Imperator Roma-

* femina Irenes subissent imperium |
Dico eisam ei sacramentum, quod habet Zonaras.

Qui ipsis jus imperii quod habebant in Francos, ut & in Langobardos, à jure imperii in Romani, ut nova ex causa quaerito, sollicitate distinxerunt |
Vide Synodem Pontificem inter capitulo Caroli Calvi. Et Paulum Amilium lib. 111. de Carolo Magno.

Prols divisi Francorum populo in Occidentalem, qui Galliam nunc obtinet, & Orientalem, qui Germaniam |
Vide Wiskilandium libro 1. & ibi notara Melbonii: & paetum Caroli & Henrici post capitulo Caroli Calvi, & ad id notas viri magni judicis doctinaque praxidui laeobi Sirmundi. Occidentalem illam Franciam Latinam Wibbo vocat, quod ibi sermo Romanus quis est, ut & nunc vigit, cum Transsahinesis nationes longa Germanica interentur.

Nam id ad tempus Francorum regum succelfi quae sagrantica, non tam à jure certo, quam à populi suffragio popenderar.] Observatum id Priscio in excertiis legationum, & Regioni ad annum 15 cccxvi. Carolus Magnus in Testamento: Quod fit signum sui habebat herum trium filiorum.

Ita tamen ut jus sibi aliquod retinueret probanda vel improbanda electionis: Vexillis res, & aperte teltata Wibboni vita Conradi Salici. |
Romanus, aut, ut historicis sepe loquuntur, * Rex regni Italicæ: atque eo titulo sub se habet quacumque populi Romani fuerunt.

Grotii Notae.


Gromovii Notae.

cum dote, quiequid hadtemus in Ita-
lia possidere.
Sintilia acta Fridericorum & Hen-
ricorum tritia novit. Et hi sunt
tituli Imperatorum nostorum, jude
foss , modo vices animumque effent:
non illa approbatio commenticia &
seu isti illius populi Romani, qui
icem jus hodieque habeant , quod
olim habuerint. Verba Friderici apud
Matthaeum Parisienem : Librum
imperii nostri coronam tantum benefico
divinum adstructum. Electiones primum
vacem Magnatina Archeipiscopo, dein
de quod supero, cariss. secundum or-
donem Principum. Recognoscius re-
galiamollandicam subsistat, superum,
vel, quae imperialis est, summo Pow-
drici. Quaequin prater hanc est, ex
abundavit est, a multo est. Unitatem
diet, possumum jam creatus esse,
non casationem aut electionem.

GROTO NOTA.
Invectituras tribut feudorum imper-
ii Romani | Nempe ut in Imperio
Germanico Palatinum & Saxo Vis-
poli imperii, dividus partibus. Vnde
Serranum Ludovico XII.
Per primampersonam corporis nomi-
ne expedier | Nam & in Poloniz in
interregno Archepiscopus Gneisenais
Regis locum tener, in folio seplo
feeder, quamquam primus inter Osni-
nes. Philippus Honorius in differ-
tatione de regno Poloniae.

GRONOVII NOTA.
Quo jure Episcopus | Episcopum
Romanum vacante imperio habere
invectituras feudorum imperii Rom-
ani, fabula Galliae est, qui illi jus
Ducatus Mediolanensis libi ato-
pant, quia Ludovici XII. avus Lu-
dovicius Caroli VI. regis frater, du-
cta uxor de cu Mediolanensis Vis-
comiti filia Valentina, caveret succi-
dionem in Ducata foces, deficiens
genere ejus vituli, quas nuptiales tab-
ulars confirmati, voluit Benefi-
cium IX. quam exaustioratione Ven-
cellai imperiam vacat. Sed quis Pa-
pa hoc jure dedet? Deinde aut in-
ventatam pro nulla se habuisse de-
monstratium Philippus Valentinus fa-
ter, qui fine liberis decessus Albigni-
um Arragonum regem reliquit hae-
vedem : & Fridericus Imperator, qui
Francicum Sforiam eodem diecua
invellit : & Maximilianus, qui
lium hujus Ludovicum, ut ipse
ipse Belcarus commensurationem de
rebus Galliie lib 3. num 12. ad
an. Chr. 1493.
CAPUT X.

De obligatione quae ex dominio oritur.

I. Obligatio reddenda domino rei aliena unde & qualsa. Exstantia restitutur, & quantum in se est efficere ut reddantur.

II. Non exstantibus, obligatio de reddendo se quod quis usurisperit ex alieno: quae multa exempla illustratur.

III. Bona fide possessor ad restitutionem non teneri, si rei perierit.

IV. Eundem teneri ad restitutum fractu exstante.

V. Ex consumentibus, nisi alius consentiat, non fuerit.

VI. Non esse quo neglexerit percipere.

VII. Non teneri eundem ad restitutionem rei quam donavit alii, cum distinctione.

VIII. Nec si rem emtam veniderit, similiter cum distinctione.

IX. Quando pretium aut ejus pars secare posset, qui rem alienam bona fide emit.

X. Rem alienam emtam restitutis venditori non possit.

XI. Qui rem habet cujus ignoscatur dominus, nemini teneri eam concedere.

XII. Ob causam turpis, aut alioqui debita, acceptum non esse restituendum naturaliter.

XIII. Recessitut sententia statui rerum qua pondere, numero, moneta constante, dominium sine confessu domini transeire.

1. Explicato, quantum instituto nostro sufficit, jure coequo quod in personas aut res nobis competit, videndum etiam quae exinde nascatur obligatio adversum nos. Nascitur autem hanc aut rebus exstantibus (rerum nomine jam comprehendam etiam jus in personas, qua utile nobis esse potest) aut non exstantibus.

2. E rebus exstantibus obligatio hanc nascitur, qua se teneatur qui rem nostram habet in sua potestate, efficere quantum in se est ut in nostram potestatem veniat. Quantum in se est dico.
lib. II. § 1.

3. Neque hic consideratur bona quis an mala fide rei polle
tionem nactus sit: alia enim obligatio est ex delicio, alia ex re. 

Hic sit: habit ad Xiphilinum. Apud Priscopium Gothorcoram et 

Illicitum: ex illius in se seculum transvertit, stilendo et arcem Cadmean. Similem facinus Bajazetis in Nicopol apud 

Injustitia acceput: uti judicat Dion 

Gronovius Not. 2.

2. In terram concinnum statu, uti seque qua privata dominia extirpet. 

Possenti domino: Nominis possenti, ut si non possicerat, quod ignotus 

§ 1. CAPUT X.

nuiment ex testamento, quod fallum, sed fine eorum culpa confectum erat.


5. Nam ad dominii naturalis nihil referat ex gentium an ex civilis jure oritur: semper enim secum habet quae sibi sunt naturalia, inter quae est obligatio cujusvis possessoris ad rem domino restituendum. Et hoc est quod ait Martianus, jure gentium condici posse res ab his qui non ex jure caufa possident.

Ex hoc fonte oritur illud quod ab Ulpio est prodimum, qui rem...
rem alienam inventit, cum ita ad eum domino reddendam teneri ut seprages, hoc est primum inventionis petere non posset. Reddendi autem sunt & fructus salvis impennis.

II. 1. De rebus non extantibus hoc humano generi placuit, ut si tu ex mea factus es locupletior; me rem non habente, in tantum teaearis in quantum est facius locupletior; quia quantus ex meo lucratus es plus habes; cum ego minus habeam; introducit autem sum dominia ad servandum equalitatem in eo scilicet ut quisque suum haberet. *Contra naturam esse, ut Tullius, ex hominis incommodo suam augere commodum. Et alibi: Ilud natura non patitur: ut aliorum [politic nostrias facultates, copias, opes, augeamur."

2. Est hujus dicti tanta aquis, ut multa hinc definitant jurisconsulti extra legum praepicta, semper ad ipsam aequitatem, ut evidentissimam, provocantes. s Ex actu servi initi- toris tenetur qui praeposuit, ita, nisi denunciaerit ne ei crederetur: At etiam si fit facta denunciation, & servus ex eo con- tractu peculium habeat: aut in rem domini versus sit, replicabitur de dolo. Videtur enim, inquit Proculus, dolum ma- lum facere, qui ex aliena judicia lucrum querat. Ubi doli ma- li vox id omne significat, quod naturali jure & aequitati repug- naut.

Et qui matre jubente pro illii defensores fidejustit, adversum defensores mandati actionem non habet, nec proprice ejus gef- fit negotium, quia contemplatione matris fidejustit: Attamen ex Papiniani sententia dabitur actio negotiorum gellorum (utilis

GROTTIC NOTR. [Contr a naturam esse ex hominis in- commodo suam augere commodum] Caffiodorus, x, 16: Hoc nostris tempori incommode confiniam in imum, ut alterius legum aequi commodum.

GROTTISI NOTE. [Salvis iaperno] Dextrae eo quod hanc fidei poeotum in rem impendit.

II. 1. In tantum tenebris] Tantum reslignantur debess. [Plur habes] Quam jure ad te pertinere. [Minis] Quam me habere oportet...

CAPUT X.

S. I I.

(utissimi fallor) in defensionem quia pecuniam fidejussoris liberatur.

c. Sic uxori que marito pecuniam donavit, quam ex lege eL. Fuerit
posset repetere, datur condititia aut utilis vindicatio in rem
ex pecunia comparatam quia, inquit Ulpianus, locupletiorum
esse maritum negari non potest; & hoc quaeritur, quid ex re
mulieris possideat.

d. Si consummatis numeris quos mihi meus fervus surripue-
rat, peculiaris putans, conditio eo nomine mihi adversus te
competit, quasi res mea ad te sine causa pervenerit.

e. Pupillis non tenetur commodat in eodem legem Romanas,
tamen utilis aetio debitum, si pupillus locupletior factus sit.

f. Sic si aliena res ignoria data & a creditor vendita fuerit,
quantum ad creditorrem, pro pretii accepti quantitate, libera-
tur debitor: quia, inquit Tryphonius, ex quali obligatio-
tione, occasione debitoris redactum pretium aequus debitori
proficiet, quam creditoris lucro cederet: sed emitor debitor
tenebitur, nec ex aliena jactura lucrum ibi quorum: nam si ma-
iores fructus a possidente creditor abstatulisset, universos in qua-
titatem acceptos ferre deberet.

3. Similiter si cum debitore meo, non tanquam meo sed ali-
um debito rem putans egili, & mutuum ab eo accepi pecu-
niam, obligaris, non quia pecuniam tibi credidit (hoc enim
nifi inter consentientes fieri non potest) sed quia pecunia mea
qua ad te pervenit, cam mihi a te reddi bonum & sequam eis.

3. Postiores quoque juris interpretes in factam similarem
recte producunt: nemo ut h cujus latitantis bona venenum
emptor autem pretio creditoris dato & simul cararet.

Nam si et majores] Si creditor a
debitore, quia bona sale alienum
agnum possider, pro usu eis agris
fructus ridigat, & forte perceperit
majores, quam quum abutatum qua-
titati respondentes, id ad minus
dam fortiter possidet proficiere de-
beiter.

Quantatatem Debitalm.

Sed alienum] Ejus qui re jussit ab
sius debito re muniam hominem.

Quia pecuniam non quae] Verba fe-
plia 3. D. de rebus cred. in quibus
aut defendendum est que, aut legendum
petendum possidet: & si ab eum abandona,
i in ills, de quibus 1. Obser. 32-
p. 126.

3. Latitanti] Non facientis cos-
pliam conveniendi sui. Cicero pro
Quint. c. 19.
Liber II. § III. &c.

ierant, cum exceptionem haberet, is ad pecuniam ex bonis suis
in redactam admittatur, & i ut qui pecuniam patri credidit ad
alendum filium, si pater solvendo non fit, in ipsum filium bona
materna habentem actionem haberat.

His regulis duxibus recte intellectis, non difficilis erit responden-
tio ad cas questiones quae & ad Jurisconsultis, & ad Theologis
internum animum tribunal infrauentibus, proponi solent.

III. Primum enim appareat, bonae fidei posseflorom (nam
male fidei posseflor, ultra rei rationem, ex facto suo tenetur) non
teneri ad ullam restitutionem si res periciperit: quia nec res ipsa
apud eum ess, nec lucrum ex re.

IV. Secundo, bonae fidei posseflorum teneri ad restitu-
tendos etiam fructus extantes rei: dico fructus rei; nam
industria fructus etiam si fine re non procederent, rei tamen
non debeatur. Causa hujus obligationis est ex dominio,
nam qui dominus est rei, idem naturaliter dominus est fru-
tuum rei.

V. Tertio, bonae fidei posseflorum teneri ad restitutio-
num & rei & fructuum consumenturum, si modo alias quo-
que tantundem consumentur fuerat: nam in hoc locupletior
censeretur. Sic laudatur circa initia imperii C. Cæsar Cal-
ligula, quod quibus regna restituit, adiecti & fructus medi
meritis.

VI. Quarto, non teneri eum ad fructus quos percipere ne-
glexit: quia nec rem habet, nec quicquam quod rei loco suc-
cedit.

VII. Quinto, si talis posseflor rem sibi donatum alii do-
naverit, non teneri eum nisi omnino etiam fine haec re do-
naturus tantundem suisset: tunc enim lucrum erit rei succedisse.

VIII. Sexto, si rem eminent vendiderit, non teneri, nisi qua-
tenus forte plures vendiderit: quod si donatum vendiderit, te-
neri ad restitutionem pretium, nisi forte prodegerit pretium,
alias non producatur.

IX. i. Septimo, rem alienam bona fide emtam restitue-
dam, nec posse erogatum pretium repeti, cui regula haec ad-
decet.

Cum exceptionem] Cum petitionis intentionem exceptione potestat
etidere & iniam sededere.

Internam animistrationis] Judicium
conficente de rebus leges non defini-
it.

II. Ultra rei rationem] Ab eo
non tantum exigitur res, sed etiam
pena ob rem male posseflam.

IV. Fructus rei] Qui ex ipsa per
CAPUT X.


juventus judicum in ea non merem negotiorum geltorum actio-

nem imitari, sed solutus equitatem sequi, cum hoc ei actio-

nis natura indulgent. Et quod alibi idem ait, si quis negotia-

ante, C. Si mea gesserit, non mei contemplatione, sed sui luceri causa, & circa


Grothii Not. Nisi quatenus Dominus rei sua posseffionem recipere sine impendio alium probabilitur non potuit. Apud Terenceum Hautontimorumenon Aet. iv. Secna iv.: Sed id quod tibi Dixi di augeo quod ida deber Rac-

chiar. Id nunc reddendum est illi, negcu tu fidelit. Ex nunc causagies: quid mea? nunc mui datum est? Num ego? nunc illa appignara. si-

biam. Meum me invita potuit & veram in-

lud, Cierone. Dicunt: jsu summa nem simma sepe

injuria. Ubri & Eugrafiun vide. Hxque requiras
ciam ab Hiszorum magistrispro-
batur, & a Willgothis libro i. tit. 1x, c. 9, &c. 15. Aet. 1. tit. Praef. 29.


Grnonvii Note IX. 1. Nisi quatenus. Nisi emer-
et ab eo unde necessario & domi-

no emenda fuisset quodammodo & sine impensa recuperati non po-

uitis. Falsi posseffo] Posseffio de facto

five plena. Ut posseffio qua apud altemus est, ematur]. Ne f illusions de ca dominus judicio certandum habearet. Negotiorum alliamenta & Contra-

riam, quae data gnovi ultero accident ad negotium alterius. 1. Famesaria] Quae de impenit

functis causa falsis datur. Merum negotiarii] Rigore juris

in illa actione.
cicares meas aliquid imponderit, e non quidem in id quod de-dit, sed in id quod ego locupletior sum, habiturum actionem.

Secemim & domini rerum quarum jactu levata est naves, partem recuperant ab aliis quorum res jactu servata sunt: quia & qui rem alieni peritum servavit, in hoc videtur locupleti-tior.

X. Octavo, eum qui rem alienam emit, non posse eam restitutione venditori ut pretium servet, quia ex quo res in ejus fuerit potestate, jam, ut diximus, serpit obligationi restitutioni.

XI. Nono, eum qui rem habent curjus dominus ignoratur non teneri naturaliter eam rem pauperibus dare: quoniam valde hoc pium sit, & recte multis in locis constitutum. Ratio ets, quia ex dominio nemo jus habet praeter dominum. Non esse autem, & non apparet tantundem valent quod eum cui non apparet.

XII. Decimo, si naturaliter quod ob causam turpem aut homeatum, ad quam quis obligabatur, acceptum est, non esse restitutionendum, quoniam hoc quoque non immerso legibus quibusdam introducitum est. Ratio ets, quia ratione rei non tenetur, nisi res sit aliena; hic autem dominium transt in prioris dominii voluntate. Aliud erit si in ipso accipienti modo vitium fuerit, puta estorfo; hoc enim est aliud obligationis principium, de quo hic non agimus.

XIII. Addamus & hoc mendoic a an Medina traditum, rem alienarum in nos dominium transtire sine confensu domini, si res sint tales quae pondere, numero, & mensura assummini forent.
CAPUT X.

347

leant. Nam res ejus generis functionem quidem recipere. di-
cuntur, id est rei titui poñse per id quod i genero idem est, sed i L. Ragna-
ita demum si confenens praxeferit, aut ex lege aut more pra-
bi. Q. ut.
ceps ille intelligatur, ut in mutuo, aut etiam si res, utpote con-
sument, exhiberi nequeat. At extra talem conuenium, vel express
sumum, vel præsumtum, & extra necessitatem, functionis ilia locum
non habet.

\[ Fuentiosum quidem recipere \] L. z. D. de rebus ced.

CAPUT XI.

De promissis.

I. Resellit senterio statuens
promissis jus naturaliter non
oriri.

II. Accertionem nondum non ob-
ligare.

III. Pollicitationem naturaliter
obligare, sed inde alteri jus non nasci.

IV. Quod sit promissum unde
alteri jus oritur.

V. Requiri ad hoc in promit-
tentia summatione; ubi di-
singuitur jus naturale à le-
gebis civilibus circa mino-
res.

VI. Promissio errante an &
quatenus obligat naturaliter.

VII. Promissorem ex meto ob-
ligare, sed qui metus caus-
sam dedit tesseri ad liberan-
dam promissorem.

VIII. Id quod promittitur, ut
promissio valeat, aportere in
potestas sit promittores.

IX. Aut promissio ob causam vi-
tiosam valeat naturaliter
per distinctioem explicatur.

X. Quod sintendum de pro-
misione facta ad consequen-
dam rem jam ante debitar.

XI. Modus valido promitente-
di per nos ipso.

XII. Modus valido promit-
tendi per alios; ubi & de
legasis mandata excedente-
bus.

XIII. Exercitatio & institu-
toria obligationes quatenus ex
juve natura procedant, ubi
& juri Romani error no-
tur.

XIV. Ad promissionis val-
ditatem acceptationem re-
quiri.

XV. An acceptationis innutus-
re debet promissori, per di-
stincionem explicatur.

XVI. Revocari promissionem
possit, mortuo ante accepta-
tionem cui promissum erat.

XVII. An & internuntio mor-
tuus, per distinctiones ex-
pliatur.

XVIII. An revocabilis sit
promissio, acceptione per al-
terum facta, per distinctiones
explicatur.

XIX. Onus promissio adici quæ
tempore posse.

XX. Quumodo convalescere
posset invalida promissio.

XXI. Pro-
Liber II. 

XXI. Promissones sine causa, naturaliter non esse iri-

II. I. Erduxit nos ordo ad obligationem quae ex promissis

Erud. Erud. oritur; ubi statim se nobis objectit vir eruditionis mi-

nimi vulgariis Franciscus Conanus. Is enim hanc defendit sen-
tentiam jure naturae ac gentium ex pacta quae non habent

nullam inducere obligationem: honos tamen im-

pieri, si modo talis res sit, quam praebere etiam circa promis-

fum honosum ac virtuti aliqui congruens fuerat.

II. 2. Adsert autem pro sententia tua non tantum Jurisconsul-
torum dicta, sed & rationes has: quod non minor lit culpa ejus

qui temere nulla de causa pollicenti credit, quam ejus qui va-
nitatem adhibuit promissionis: deinde quod fortunis omnium

magnum imminet periculum, si promitto, quod prepe ex ollen-
tatione magis quam ex voluntate proficiscitur, aut ex voluntate

quidem sed levii ac parum considerata, tenerentur homines:

podremo, quod iutum fuit aliqua honestati curisque reliquae,

nee ad necessitatem obligationis exigere: turpe esse promis-

sa non implere, non quod injuste id fiat, sed quod detegatur pro-

missionis levitas.

Tullii quoque utitur testimonio, qui dixerit, nec promissa

servanda quae sint his quisquorum promitteris inutilia, nec si plus tibi

noceant quam illi profint cui promitteris.

Quod si res integra non sit, vult debere non quod promissum

ess, sed quod interesse: extermum pacta, quam ex se non habent,

viam sanum accipere aut ex contraetibus, quibus insunt aut adji-

cuntur, aut ex rei traditione: unde uti partim actiones, partim

exceptiones, & vetitam repetitionem.

Quae vero pacta vitem obligandi secundum leges habeant, ut

pacta stipulata, & alia quaedam, habere eam legem beneficio,

quarum et est efficacia, ut quod per se honosum est id efficere

possint etiam necessarium.

III. Verum

Gronovii Notae.

1.3. A pacta quae non habent] A pacta nulla quae placitum sine

fraterum, quae neque traditione, neque stipulatio firmata sunt.

2. Alique translati] Elle quidam, in quibus especiatur quid ex officio

factors sint homines, nulla leges coperente.

Non quod injuste] Non quod in eo sit iniuria legibus vindicanda, sed

quod promissor non persistendo quod promitterat, si demonstrat van-

num, inconstitutum, mendacem.

Si est integra non est] Si exempta est impediti promissum, si arba, vel

symbolum datum.

Quod interesse] Eius cui promissum fuerat, tem practicam.

Partim actiones] Ad exigendum aut potestandum.

Partim exceptiones] Ad negandum.

Legum beneficium] Non natura.
CAPUT XI.

3. Verum hæc sententia: ita generaliter ut ab ipso effertur accepta, consilere non potest. Primum enim sequitur inde inter reges & populos diversos, pactorum, quondam morte ex iis praefitum est, vim esse nullam, praesertim iis in locis ubi nulla certa forma rederum aut sponsonium reperta est. Tum vero ratio nulla reperiri potest, cur leges, quae quædum commone sunt populi, atque hoc nomine vocantur ab Ariostoloe & Rhet. r. Demoñihe, obligationem pactis possint addere; voluntas autem cujusque, hoc omni modo agentis ut se obliget, idem non possit, necesseque ubi lex civilis impedimentum non asseit. Ad de quod, voluntate sufficienter significata, transferre rei dominium potest, ut ante diximus; quid nihil ergo possit transferri & jus in perfonam, aut ad transferendum dominium (quod jus ipso dominio minus est) aut ad alicuius agendum, quippe cum in actiones noilras par jus habemus atque in res nostras?

4. Accedit his * sapientium consensus: nam quomodo dictur a jurisconsultis, nihil esse tam naturale, quam voluntatem dominii volentis rem suam in alium transferre ratam habere; eodem modo dictur, a nihil esse tam congruum fidei humanae, quam quæ interest placuerunt servare. Sic edictum de pecunia constituta, ubi nulla in constrictae debendi causa praecellerat: prater consensum, favere dicitur naturali acquitati. Paulus quoque Jurisconsultus eum ait natura debere quem juramentum dare oportet, cujus idem sicci sumus: quo in loco primum voce, oportet, necessitatem quædum moralèm significat: neque vero admittendum est, quod ait Connnus, idem secat us nos cæneri, ubi res integra esse defict: agebat enim eo loco jurid.
L I B E R II. § II. III.

locus Paulus de conditione indebiti; quae cestat si ex qualicunque pacto solutum quid sit, quia jam ante, re adhuic integra, naturae ac gentium jure dari oportebat, etiamque lex civilis ad praeficindendas litium occasiones auxilium suam non praefabat.

M. autem Tullius in Officiis tantam promissis vim tribuit, ut fundamentum justitiae fidem appellat, quam & justitiae fororem dixit Horatius, & Platonici sapere justitiam vocant ābēsαμη, quod fidelitatem transtulit Apuleius: ac Simonides justitiam definiecibat, non modo acceptum reddere, sed & verum dicere.

5. Sed ut bene res intelligatur, distinguendi sunt diligenter tres gradus locuedi de rebus futuris quae nostrae sunt poteftatis, aut fore putantur.

II. Primus gradus est affertio explicans de futuro animum qui nunc est: & ad hanc, ut virto careat, requiritur veritas cognitionis pro tempore praesenti, non autoem ut in ea cogitatione perseveret. Habet enim animus humanus non tantum naturalem potentiam mutandi confilium, sed & jus. Quod si in mutatione fententiae virtum sit aliquid, aut accedit, id non est intrinsecum mutationis, sed ex materia, puta quia prior fententia erat melior.

II. Secundus gradus est, cum voluntas se iisquam pro futuro tempore determinat, cum signo sufficienre ad indicandum perseverandi necessitatem. Et haec pollicitatio dici potest, quae seposita lege civilis obligat quidem, aut absoute aut sub conditio, sed jus proprium alteri non dat. Multis enim casibus evenit ut obligatio sit in nobis, & nullum jus in alio; sic ut in debito misericordiae & gratiae reponenda apparat, quibus simile est hoc debitum constatque sive fidelitatis, itaque ex tali pollicitatis.

Conditions indebiti | Repetitione ejus, quod quam non debeatur, per emorem solutum est.
Quantumque pule | Quamvis modo & fine liquidatione.
Re adhuc integra | Nondum numerata pecunia.
Lex virtus | Quae aliquid amplius requirit quam pauchum nulam.
Res fraxendae | Residuus dicere voluit, 2 Observ. 22.
Non praebatur | Non jnhabat eam, qui accept, ad ultro petendum.
1. Rebus futuris | Nam in his sit promissium.
II. Assertio explicans | Didium, quo indices, quod cum maxime sibi cecides; non tamen adefrentes te nullo modo alium facere velle.
Veritas exprimationi | Simplex animi & oris confliens.
In mutatione sententiae | Si quis peccet mutando tale propofitum, non peccat, quia jus mutandi non habuit, sed quia cum utrumque & fervans & mutandus jux habitat, pejus elegit, in opere, non in actione.

III. Voluntas (etiam) | Cum quis adhuc major felicita & non altere facultas.

Has pollicitationes | Ininfra nunt. 14.
Sepitia legis civilis | Nam per hanc non obligat.
s. IV. CAPUT XI.

licitatione res pollicitantis retineri, aut is ipse qui pollicitus est ad impellendam fidem cogi jure naturae non poterit.


2. Hic cognitio non difficulter respondebimus ad Commini argumentum, Nam Jurisconsultorum dicta de pactis nudis resipicient * id quod Romanis legis crat introducunt, que deli-
deliberati animi signum certum constitucrat stipulationem, Neque negamus similes esse in aliis populis leges. Quod lex ad id praestandum nos quod aliquid promisimus obligat se Seneca de lege humana & promissio non solenniter facta loquens.

3. Possunt autem naturaliter deliberati animi alia esse signa prater stipulationem, aut si quid et similis ad actionem parientem lex civilis posuitur. Quod autem sit animo non deliberato, id nos quoque ad vim obligandi non eredimus pertinere, quod & Theophrastus libro de legisnus notaverat, imo & quod deliberato sit, sed non eo animo ut jus proprium concedat alteri, ex eo negamus jus exigendi cuiquam naturaliter dari, quamquam non solam hinc honeustatem, sed & necessitatem quandam moralem nasci agnoicimus. De eo autem quod ex Cicerone ad ductur ageremus infra, ubi de interpretatione pastorum fermo erit. Sed quae ad perfecta promissionis vim requirantur videamus.

V. 1. Primum requisitum usus rationis: idece & furiose, & amentis, & infantia nulla est promissio. Aliud consendum de minoribus, hi enim eti non fatis firmum judicium habere credani, ut & frument, id tamen nec perpetum est, nec per se sufficet ad actus vim elidere.

2. Quando autem puer ratione uti incipiat non potest certo definiri: sed ex quotidianiis actibus, aut etiam ex eo quod committer in quaque regione accidit, deumendum est. Itaque apud Hebraeos valebat promissio quam fecissent adolescens qui annum implesset decimum tertium: quaela qua duodecimum. Alibi leges civiles, justa ratione motae, qualesdam promissiones pupillorum ac minorum irritas pronuntiant, non apud Romanos tantum, sed & apud Graecos, ut notatum Dionis Chryssoto- mo oratione t. xxv : adverSus quasdam restitutionis beneficium introductum: sed si effectus sunt proprii legis civilis, ac prae- de cum jure naturae ac gentium nihil habent commune: nisi quod quibus locis obtinent, ibi cas servari etiam naturale est.

Quare

mea falla tua est; ubi tu tuus asseren- di calu, non nominativo, ut accepiis Grotonis.

GROTON NOTE.

De promissa non solennitar falsa lo- quens. 1 Id est, non sponso. Sic capi- folaxix diliguit: Jam non promit- tant de te, sed present. Stimulus & sponso, verborum solennitas dicitur Paulo lib. v Sententiarum, & Cajo titulo de obligationibus quod excontius situm.

GROTON NOTE.

2. Deliberata animi.] Notaenum cum putari decrelde aut deliberato agere, qui rem non deduxisse in stipulationem.

3. Animo non deliberato.] Non cum certa & demonstrata definitione in proposito perseverandi.

V. 1. Ministrum. xxv. annis.

Nec primarum est] Quia incipiam lapsam ante annos.

2. Restitutiam.] In integerum, quod reintegranda esse vel causa adicio est.
§ VI.
CAPUT XI.

Quare etiam se peregrinars cum cive pacificatur, tenebitur illis legibus: quia qui in loco aliquo contrahit, tanquam subditis temporarius legibus loci subjicitur.

3. Plane alius erit si in mari pacio fiat, aut in vacua insula, aut per litteras inter abientes. Talia enim pacis jure folo naturae reguntur, ut & pacia corum qui summam habent potestate, quatae sunt: nam in his quae privatim agunt locum habent leges etiam quae irritum actum faciunt, ubi id in favorem ipsum fit, non in poenam.

VI. 1. De pacto errantis perplexa fatis tractativo est; nam Antesia, distinguo solet inter errorem circa substantiam rei & qui non sit circa substantiam: an dolus causam dederit contra cuius an non: fuerit aliter quicumque actum est doli particeps: sitne actus, sitne juris, ~non esse facti, non esse facti, sed sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui dei.
Liber II. S.vii.

dicemus, si promissio fundata sit in presumptionequadam facili quod non ita se habeat, naturaliter nullam ejus esse vim: quia omnino promissor non conficiat in promissum, nisi sub quadam conditione qua reipha non existit: quo referenda est illa quaelio apud Ciceronem de Oratore primo, de eo qui filium suum mortuum fallo credens alium instituerat hæredem.

3. Quod si promissornegligens sit in re exploranda, aut in sensu suo exprimendo, & damnun inde alter passus sit, tenetitur id refarcire promissor, non ex vi promissionis, sed ex damno per culpam dato, de quo capite infra agenmus. Si vero aduentur quidem error, sed in quo fundata non fuerit promissio, ratus erit actus, utpote non deficientie vero conuenir: sed hoc quodque causa si is cui promittitur dolo errori causam dedere: quicquid ex eo errore damni promissor fecit refarcire tenetetur, ex alio illo obligationis capite. Si pro parte fundata erit errore promissio, valebit pro reliqua parte.

VII. 1. De eo quod metu sit non minus implicita transitatio est; nam & hic distinguo solet inter metum gravem absulutum, vel ratione habita personâ metuenda, & levem; illatum julte & injuste; ab eo qui promittitur, vel ab alio; item inter actus liberales & onerosos: & pro his diversitatis alia actus dicuntur irriti, ali ad arbitrium promissentis revocables, ali in integrum restituendi; non sine magna sententiarum varietae circa hæc singula.

2. Ego omnino illorum acced os sententia, qui exposit sunt, feposita legi civili, quæ obligationem potest tollere aut minuerre, cum qui metu promissit aliquid obligari: quia consensus hic adruit, nec conditionalis, ut modo in errante dicebamus, sed absulutus. Nam ut recte ab Aristotele traditum est, qui nautragio metu res suas jactat, vellet res servare, sub conditione si naufragium non immineret, at absulote vult res perdere, spectata futili et temporis ac loci circumstantia.

Grotius Not.

Si promissio fundata sit ex presumptione quadam facile quod non sit se habeat: Seneca de Beneficiis IV, c. xxxxx. Demens est qui sidem predict errori.

Grotius Not.

1. In quo fundata] Quia non dedent causam promissioni, valebit promissum.

Grotius Not.

3. De errori] Arte aliqua interposita esse est, ut promissor erraret.

Grotius Not.


Metuentius] Qui etiam alius, non eum semper personam, qui factus est tolerabilis.

Aditus liberales] Ubri promissitur per metum, quod possis facere fallo flatu & exilissime.

Onerofar] Quibus gravatum res familiarium aut fama.

Irrit] Ab initio nulli.

Revocabiles] Per illum qui promissor, mutabiles.

In integrum] Officio judicis secundiendo.

Sed illud simul verissimum censeo, si is cui promittitur nec Syl. verbo, tum intulerit non iustum, sed injustum, quamvis levem, ut metus, que inde secura sit promissio, cum teneri ad liberandum promissorem si promissor velit; non quod inefficax fuerit promissio, sed ob damnum in qua rehe datum, quod quum habeat exceptionem ex jure gentium, * infra suo loco explicabitur.

3. Quod vero quidam actus reoconduntur ob metum ab alio incultum quam quicum actum est, ex lege est civilis, quæ si pe etiam actus liberes factos ob judicium iuris, aut irrisi, est aut revocabiles. Quæ autem de legum civilium vestrum, v. s. 9., 7., quæ efficacia supra diximus, endem hic volumus haberi repercuer. 

At quæ ad promissiones firmandas vis sit jurisjurandi, * infra reg. pecun. q. 1.


2. Quod si res nunc non sit in potestate promittentis, sed esse aliquando postrit, evit in pendenti efficacia; quia tum promissio facta cenerei debet, sub conditione si res in potestate veneditet. Quod si conditioni, qui res in potestate promissoris venire posset, ipso quoque sit potestativa, tenebunt promissor facere quidquid moraliter aequum est ut ea impleatur.

3. Sed in hoc quoque generis lex civilis utilis sits causa multa irrita folet facere, quæ naturaliter obligare, ut promissum futuri matrimonii factum ab eo cave qui conjugem nunc habeat,

Groevsii Notae.
Infra suo loco explicabitur | Holbro. ib. xvii. § 19., & lib. xlix. c. xix. § 1.
Ob metum ab alia incassu.] Seneca namque sequens libro tv controvertens controversiam xxvi: iba responsator, quod volo & necesse sit, se in iure necesse est, praebere addihibi est. Hic enim, inquit, men, ut tu egas, si non a me egere. Meam volgam, quosque esse ut mea pena; contra quae infra libro III. c. xix. § 4.

Gronovii Notae.
Quod inefficax. Quis naturaliter obligatus non sit, sed quia metum inefficens inuria damnum dedicat, & pro eo satisfacionem debet.
Ob damnum inuria datum | 1. 17.
1. Ob judicii infirmitate.] Ut in filios familiae SC. Macedoniano, in mulieribus Velleisno.
Legum civilium] Quæ seiligant plurimumque fundamentum in praemptione facti.

VIII. 1. In jure? In potestate.
2. Evit in pendenti.] In suspensa habeatur, proferetur effectus.
Sit potestativa.] Eius generis, ut promissor eam praebere aut acceletar esse postrit.
Moraliter] Arbitratus boni vivi.
habeat, & non paucar quae à minoribus, aut filiis familiarum fiunt.

IX. Quae hic solet, an promissio facta ob causam naturaliter vitiosam ipsa naturâ valeat, ut si quid promittatur homicidii perpetrandi causa. Hic ipsam promissionem vitiosam esse fatis apparebat: in hoc enim adhibetur; ut alter impellatur ad malum facinum. Sed non quicquid vitiose fit effectu juris caret, quod in prodiga donatione apparebat. Hoc inter alia, quod donatione facta jam cessat vitiositas: nam sine vitio res relinquitur apud donatorium. At in promissis ob causam vitiosam manet vitium, quamduo non perpetram est crimine: tamduo enim impetio ipsa promissi, ut mali illex, labem in se habet, quae cesse se incipit peracto crimine. Unde sequeitur usque ad id tempor promissionis talis efficaciam esse in pendentiu, ut modo dicebamus in promissi re quae juris naefri non est, crimen vero perpetra, jam obligationis vim exferi, quae ab initio non intrinsecus detuit, sed ab accedente vitio suum impedita. Et hujus rei exemplum afferri potest in Juda Jacobi filio, qui Thamari, quem meretricem putabat, promissam mercedes, *tanquam debitam, periolvit. Quod si injustitia promissarii causam promissioni dederit, aut inaequalitas fuit in contractu, haec quando sint refacienda alia est quaelio, *de qua mox videbimus.

X. Quod vero promittitur ob causam ante debitem, non eo minus debetur, si justnaturalium speciemus, secundum ea qua de rei alienae acceptatione supra diximus: nam & sine ulla causa promissum naturale debetur. Sed hic quoque damnum per exorsionem datum, aut inaequalitas in contractu repandare veniet, secundum tradendas inferiis leges.

XI. Modum promittendi quod attinet, is ut de dominii translatione diximus, requisit actum externum, id est signum sufficiens voluntatis, quale interdum esse potest nutus, frequentiis autem vox aut littere.

XII. Sed & per hominem alterum obligamur, si conflict de volun-
volunteat nostra qua illum eligerimus, ut instrumentum nostrum ad hoc spectatim, aut sub generali notione. Et in generali propositione accidere potest ut nos obliget qui propositus est, agendo contra voluntatem nostram sibi soli significatum: quia hi indecisi sunt actus volendi. unus quo nos obligamus rationem habentur quaequod ille in tali negotiorum genere secerit; alter, quo illum nobis obligamus ut non agat nisi ex scripto, sibi nonaliis cognito. Quod notandum est, ad ea que Legati promittunt pro Regibus ex vi instrumenti procuratorii, excendendo arcana mandata.

XIII. Atque hinc etiam intelligi potest exercitoriam & infitioriam, quae non tam actiones sunt quam qualitates actionum, ipsa naturali jure niti. Ad diciendum hic est male Romanis legisbus introductum, ut ex facto magistris exercitores in solidum singuli tenentur. Nam hoc nec naturali exquisiti convent, quae fatis habet si pro suis singuli partibus conveniantur, nec publice utile est; abserrentur enim homines ab exercendis nivibus, si metuant ne ex facto magistris quasi in infinitum teneantur. Atque adeo apud Hollandos, ubi mercatura pridem maxime viguit, & nunc & olim lex illa Romana observata non est: imo contra, consuetudinem, ne exercitaria etiam universi amplius teneantur, quam ad extinctionem naves, & corum quae in navi sunt.

XIV. Ut autem promitto jus transferat, accipie quia hic non minus quam in dominii translatione requiritur, ut tamen ut

**Grotesque Notae.**

**Trin instrumentum nostrum.** Serviam ad illud Aenidam ex, hippeis enim quae sunt absque per instrumentum aut vide quae supra ad caput et, § 2.

Ad ea quae legati promittunt pro regibus ex vi instrumenti procuratorii excendendo arcana mandata vide exemplum apud Martianum xxi, 18. Aliud aepud Gulielmum Tom. 1.

Acceptavisset hic non mihi quam in dominio translatione requiritur. Tetsallianus, ut Justifertius, libro de jejunis: Priscum cum a Dea acceptatis est, legem in pagis Romae facta.

**Gravis Notae.**

XII. In generali propositione, si cui dederimus mandatum generali quod ad notitiam publicam pervenirentur.

**Voluntatem nostram sibi sibi,** vel verbis vel scripto arcana, quibus de rogamus mandato generali.
ut hic quoque precedens rogatio durare intelligatur, ac vim habere acceptationis. Nec obiit quod de pollutionibus falsis civitati judicaret: nam lex Romans non hoc dicit, ante acceptationem pollutionis plenum esse vim; sed revocari vetat, ut acceptari semper posse. Quia effectus non est naturalis, sed mere legitimus, cujus non distimile el quod pro infantibus & aeminentibus just gentium introducti; nam pro his, ut possidendi res quis posse conclamare videat, non & acceptandis animis justi fupplet.

X V. Illud etiam quxri solet, an fatis sit acceptationem fieri, an vero etiam innotescere debeat promissori, antequam promissio plenum effectum coniecturat. Et certum est utroque modo fieri posse promissionem: aut hoc modo, Volo ut valeat si acceptetur; aut hoc modo, Volo ut valeat si acceptatum intellexero. Et in his quidem qux ad mutuum pertinent obligationem posteriorus fenus praefuserit: in promissis vero mere liberalibus potius est ut prior fenus credatur ad iudicem, nisi aliquid appareat.

X VI. Sequitur hinc, ante acceptationem, quique jure non dubius transfas, revocari promissio posse sine ineperi; in quo cinis & sine inconstitutori, si revera eo animo factum sitt ut ab acceptance domum velici incipiat. Revocari etiam posse mortuo ante acceptationem eo cui promissum erat, quia videtur acceptatio in arbitrium ipsius collata, non heredum. Aliud enim est velle dari huic jus ad hæredem transferatur, si altud velle dare hæredibus: multum enim referat in quem beneficium confecerat. Et hoc est quod Neratius respondit, non viserentur fibi Principem...

---

**L. Multum**

Ratio nostr.


Alud est velle dare hæredibus.


**GRONOVII NOVI.**

§. XVII. XVIII. CAPUT XI.
cipem quod ei quem vivere existimabat concessisset, defuncto concessisse.

XVII. 1. Poterit etiam revocari mortuo eo qui electus erat voluntatis internuncius; quia in illius verbis posita fuerat obligatio. Aliud in tabellario, qui non est instrumentum obligationis, sed perlator instrumenti obligatorii. Itaque littere confessionis indices per quemvis perferri poterunt. Distinguendum quoque inter ministrum qui electus est ut promissionem significet, & inter eum qui electus est ut ipse promittat. Priore cauæ revocatio vim suam habebit, etiam si ministro non innotuerit. Altero vero irrita est revocatio; quia just promittendi ab ipsius voluntate pendebat, quam voluntas necdum cognita revocatione omni culpa vacabat. Sic etiam priore cauæ mortuo donante poterit acceptari donatio, ut perfecta ab una parte, quamquam revocabiliiter: quod apertius in legatis conspiceret eft. Altero cauæ non poterit, quia non fæcta est, sed mandata fieri.

1. In dubio autem mandantis voluntas fuiffé censetur urum pleatur mandatum, nisi magna mutatio inciderit, qualsis est mors mandantis. Poffunt tamen suppetere conjecturae quae alius judicandum suadant, quæ facile admittendæ sunt, ubi subicit quod pia causa dari mandatum est. Ac similis modo definiti poterit agitata olim controversia, an in heredem mandati deatur actio, quæ de re alius M. Drufum Praxorem, alius Sextum Julium edixisse refert scriptor ad Herennium lib. 11.


Legatus] Quoniam testamento facto donationem mortis causa perfecta videtur testator, sed ea revocaret re potest, quamdiu vivet.

Mandata færa] Et sic abigit potestate manus mandantis.


Pia causa] Ecclesiis, iocholis, nomocomiis, pauperibus.

At in harredem] An hares praefare teneatur, quod mandavis defunctus.

Exisse] In edicto anno promulgat.

XVIII. 1. Mihi fæcum de re] Ut 6 diisert promissor, Promitto tibi me illi datuam.
in ipsius nomen collatam cui res danda est. Si mihi facta est promissio, omifis inspexione an mea privatim interfuit, quam introduxit jus Romanum, naturaliter videtur mihi acceptando jus dari efficiendi ut ad alterum, jus perveniat, si &c. is acceptet; ita ut medio tempore a promissore promissio revocari non pos- sit, sed ego cui facta est promissio eam possim remittere. Nam is sensus juris naturae non repugnatt, & verbis talis promissionis maxime congruit; neque nihil mea interest si per me alter beneficium acquirat.

2. Quod si promissio in nomen ejus collata est cui danda res est, distinguendum est, an qui acceptat aut speciale mandatum habeat acceptandi, aut ita generaler ut talis acceptatio ei inclu- fa cenferi debet; an vero non habeat. Ubi mandatum tale antecelet, distinguendum ultra non puto, sitne persona sui juris necne, quod Romanum leges volunt, sed plane ex tali acceptatione promissionem perfici: quia consensus potest & per minulimum interponi ad significari. Velle enim cenfero quod in alterius vol- luntate possit, si & ille velit. Deficiente autem mandato, si alius cui promissio facta non est acceptet, volente promissore, tunc is erit effectus, ut promissori revocare promissionem non licet antequam is quem speciat promissio eam ratam habeuerit aut iritam: sic tamem, ut medio illo tempore is qui acceptavit remittere promissum non possit, quia hic non adhibitus est ad jus aliquod accipiendum, sed ad adstringendum promissoris fidem in sustentando beneficio: ita ut promissor ipse si revocet faciat contra fidem, non contra jus proprium alius juris.

XIX. Ex superioribus intelligentiam posse, quid senti- tum sit de onere adjecto promissioni. Id enim hic poterit quamdiu promissio completa nondum est per acceptationem, nec fide interposita facta irrevocabilis. Omnis autem in commo-
dum tertii adjectum promissionis revocari poterit, quamdiu a
tertio acceptatum non erit: quanquam non defunt tam in hac
quam in alibi questionibus qui securis sentiant. Sed recte rem in-
spicienti facile elucet naturalis sequitas, ut multis probationibus
non eget.

XX. Solut & illud disputari, quomodo convalescere posset
promissio cui error causam dedit, si re cognita promissor stare
velit promissio. Atque idem qui se poteat de promissionibus,
quibus lex civilis impedimentum injuste et metu aut causa alia,
ifi alta causa postea cessaverit. Nam ad hanc firmanda quidam
solum actum internum requirunt, quem conjunctum cum
priore acta externo sufficere putant ad parire ad obligatio-

gen. Alii, quibus id displlicer, ideo quia actus externus non
potest signum esse actus interni sequentis, requirunt novam
verbis factum promissionem et acceptationem. Verior est me-
dia fententia, actum quidem externum requiri, sed non utique
verbis factum. cum retentio rei promissae ex parte ejus qui pro-
missa est, & relietio ejus ex parte promissentis, aut similie ali-
quid, sufficere potest ad significandum conscientum.

XXI. Hoc quoque omittendum non est, ne juris civilis cum
naturalis jure confundatur, neque promissiones que causam de matris
expressam non habent naturaliter esse irritatas, non magis quam
rerum donationes.

XXII. Neque cum qui factum alienum promissit ad id,
quod interesse teneri, modo facere non omissit quod ex sua
censur. ex
parte ad id factum obtinendum facere poterat; nisi verba aut
quomvis,
probati natura obligationem inducunt fisciorem. Plures personae p. 2. § 5
foliata sale, inquit Livius, quia per eunon sitis quin pra-
feratur.

Gratii Notn.
Qua pr non singulare quin pre-

geratur conser. infra ib. 111.

Gravissimae Notn.
XX. Convallesima] Rata et effi-

cas fieri.
Cur rerum causam] i. Num. 6.
Quibus lex civilis] Quae impro-

branum jure civilis.
Solum actum internum] Defer-

tionem animi.

Atque externo] Pronuntiatione

verborum quibus promissit.

Atque externo] quia, elikecante

ex errore falsus est.

Atque interna] Animi velitatis

rei ratam esse, etiam per errorem

facta sit.

XXI. Quia causam expressum

Quibus non additur diversitas verbis

cui sunt.

XXII. Factum alium promissit

Solut et illud nequeat.
LIBER II.

CAPUT XII.

De Contractibus.

I. Divisio actuum humanorum qui aliis hominibus utiles sunt: ac primum in simplici ac mixto.

II. Simplicium, in beneficis meros, aut cum mutua obligacione;

III. Et permutatorios: tum qui dirimunt;

IV. Tum qui commitionem adserunt.

V. Mixtos esse principaliter,

VI. Aut per accessionem.

VII. Qui adiunum contraclum dicantur.

VIII. Aequalitatem in contractibus requiri: Primum, circa actus praeceans;

IX. Ad scientiam;

X. Ad libertatem volendi.

XI. Secundo, in ipso actu, si sit permutatorium.

XII. Tertio, in eo de quo agitur: quod explicatur.

XIII. Quae aequalitas locum habeat in actibus mere aut partim beneficis.

XIV. Quo modo aequandum rerum pretium in venditione, et ex quibus causis justa crescat aut minuat.

XV. Quando naturaliter perfeita sit venditio: et quando dominium translat.

XVI. Monopolia qua sint contra justa natura aut diligendi legem.

XVII. Pecunia furnitionem quomodo recipiat.

XVIII. De conditione mercade naturaliter nihil remissendum ob sterilitatem et similes casus: et quid si conditione primo impedio uti, res aliis locata sit.

XIX. Justa merces quomodo crescat & minuat.

XX. Quo juro vetita sint usura.

XXI. Qua commoda usura nomine non veniant.

XXII. Legum civilium qua circa banc rem vis sit.

XXIII. Qualis aequatione facienda in contractu aversi periculi, seu afferentationi.

XXIV. Qualis in societate, ubi multis eis species explicantur.

XXV. De societate navali.

XXVI. Furse gentium aequalitatem in quam conveniendum est, quoad actu exterioris non attendi: et quae sensa ad naturale dicatur.

Acutum humanorum qui ad aliorum hominum utilitatem tendunt alii sunt simplices, alii compositi.

II. * Sim-
§ 11. III. CAPUT XII.


2. Sed Romani ab hac divisione eximunt quosdam contrætus, quos ipse nominatos vocant, non tam quod proprium haec nomen (habet enim hoc & permutatio, quam à nominatorum numero excludunt) quam quod ob usum frequentiorum. * vim quandam & naturam accepi ent talem, quae etiam faciendo vel in esustodiendo; illud mandatum, hoc depositum.

111. 1. *Aut dicuntur.* Aut qua inter se sunt hominibus, qualsiitquam quodam separantis, aut disposita conjungunt.


2. *Nominatur.* Quibus nominatur lex xii tappaccionem dedicat. Inominati quorum mentionem Decemviri non habuere, sed quatenus alicui nominatorum similis sunt, per legis interpretationem [vide] ex illis actionem concelerunt.

F er mutatis. Nemp Do ut des.

Vaud. 1. Quæst. Var. 25.
GROTIUS NOT. 

Si de pretio conuenuerit. Apud Hbraxos perfeita non conuenit vendita, avto traditionem exim vel imaginarum.

Simplifico et antiquorum Appar. id ex Homeris veribus productis.

dem: Servi, interfecto, genus plebium justitia ex commerce, quod rebus intra
feclitores extremi aitius praegit. De illicem Ammiannus libro xxxi. et

GROTIUS NOT. 

Hoc tantum inferit. Ex isto id tantum peti potet, quod expressius vere

Precipuorum orin. Conditum in
ter. quid datur ex contractibus, qui non appellatur proprii nomine.

Unotenti liberta. Exclusi recessi
deadi ab eo, quod convertat, non
tamano.

Antiquius. Quippe autenfigna

tan proueniam ubique incontum se

Cerue. Recipio proprium modar

Contra per

Nam et hi con

Manu

Pomp.
nimirum facio ut des. Nos ergo naturam sequentes, contractus omnes dividendos, nullo nominatorum aut inominatorum diffrinente, ad tria qua diximus genera reversussumus.

4. Diemus proinde dari ut detur, latim quidem rem pro re, ut in ea qua specialiter dicitur permutatio, antiquissimum haud dubie commercii genus: * pecuniaram pro pecunia, quod collybium Gracci vocant, mercatores hodie cambium aut rem pro pecuniis, ut in emptione a venditione: aut usum rei pro re: aut usum rei pro usu rei: aut usum rei pro pecunia: quod postremum locatio conditio dicitur. Utus autem nomine hic intelligimus tum nudum usum, tum cum qui cum fruetae conjunctus est, five iste temporaris, five peronalis, five hereditarius, five allo quovis modo circumscripsit, ut apud Hebræos quis qui durabant annum Jubilæum. Datur vero, ut interposita tempore tantundem et generae idem detur, in mutuo, quod locum habet in his quæ pondera, numero, mensura constat, tam rebus aliis, quam pecunia.

5. Factum cum facto permutatio innumeris habere potest species pro factorum diversitate. At facio ut des, aut rem, aut pecuniam; atque id quoque in factis quotidiane utilitatis locatio conditio dicitur; in facto praeside, indulgentia, circa casus fortuitos aequitio periculi, vulgo aequitatio, qui contra factum olit vix cognitus nunc et inter receptissimos; aut ut des, aut usum rei.

IV. Aetius autem communicatorii aut facta communicat aut res, aut hinc res inde facta ad utilitatem communem, quæ omnium venient societatis nomine: in quo generae comprehenditur & bellica societas, qualis illa apud nos frequens navium privatim coetius adversus piratas aut alios invaluores, quam vulgo Admirabiliter nuncupant, Gracci vix notissimus aut quem nos vocabant.

V. Mixti

**GEOVIA NOTA.**


**GEOVIA NOTA.**


Usus rei pro us[.] Ut in sex, qua dicitur avaricento, five contrarium maturnum, cum debitor fundum dictus creditor, ut pro usoria pecunia factum precius fraudus tum fundo fiduc- ciae. 1. 11. §. 1. de pignor. & hypot. 1. 33. de pignor. adit.

**Jubilium**] Lexis, cap. 25.

Tane rebas alius] Vino, oleo, fruigibus 1. 2. 1. D. de reb. cred.


IV. Admirabiliter] Societas commensur navium ab diversis diçum

...
L. Labro.

D. de verb. contractuum nomine appellantur.

V. Mixti autem actu sunt aut principaliter aut per accessionem alterius. Sic si sciens rem majoris emam, & quod plus est in pretio alteri condonem, partim donatio erit, partim emitio : si fabro pecuniam promittam ut de suo auro mihi annulos faciat, partim emitio erit, partim conducitio. Sic & in societate accidit ut alter factum & pecuniam, alter pecuniam tantum contribuat. Et in feudali contractu rei feudalis concedio beneficium est; pactio autem militaris operae pro tutela, effacio ut facias. Quod si onus pensionis accedat, eatus usus miscetur cum emphyteusi. Feenus quoque nauticum mixtum quid est ex contractu mutui & periculi averfi.

V. Per accessionem ad alterum actum sit mixtio, ut in fidejussione & pignoris datione. Nam fidejusio, si negotium specieis quod inter fidejussum & principalem debitorem geritur, plerumque mandatum est : sii negotium quod inter creditorum & fidejussum qui nihil recipit, geritur, videtur actus mere liberalis; sed qua contractibus oneos os accedit, inde cenesi follet. Pignoris quoque dato per se videtur actus liberalis, qua detentio rei conceditur, sed hanc quoque naturam traheat ex contractu cui securitatem pravit.

VII. Omnes autem actu alii usiles, extra mere beneficos,

VIII. In contractibus natura aequalitatem imperat, & satis quidem, ut ex inaequalitate jus oriatur minus habenti. Hec aequalitas partim consistit in actibus, partim in eo de quo agitur, & in actibus, tam praecedentibus tam principalibus.

IX. Ad praecedentios actus pertinent, quod is qui cum aliquo contratit * vitia sibi nota rei de quo agitur significare debet : quodd non civilibus tantum legibus constibus follet, sed naturae quoque actus congruit. Nam inter contraentes propior

minis vel exercitoribus insinuatur ad mutuum defensionem. Grtius richts. 5. 2. p. 50.

GROTIUS NOT. V. Mixti actui] Quos dividem compositos, i. num. 1.

Orum paupertatis: Si modiunc tributum annum in timento impetri pendere jussis est Valallus.

Cum empolyeasi] 2, 2, 19.

Purmis avery] Nam si per se navis, pecuniam perdidit creditor.

V. Mandatum est] Videus fidejussum esse autorem & mandatorem, ut sua fide mutuam sumat debitor.

Inde cenesi.] Habemus pro omnibus.

VII. Aequalitatem] Ut tantum maneficatur utrique contraentium neuter ab altero graveatur.

VIII. Aequalitatem] Adhio erga sum qui cum contrasimus.

IX. Alius] Rei quae agitur.

2. At non idem dicendum est de his quæ rem non contingunt: ut si quis sæciat multas naïves in curru esse quæ frumentum advehunt. Nam tale quid indicare est quidem officiosum ac laudabile, ssepe adeo ut omittiti nequeat, nisi ut caritatis regulæ violentur; non tamen injustum, id est non pugnans cum jure ejus quicum negotium est: ita ut locum hic habere possit ille, quod idem ille Diogenes non incommodo dicet. referente M. Tullio: Adversi, exposui: vendo meum, non plures quæ m. loci cæteri: fortasse etiam minoris cum major est copia, cui sit injustitia. Non ergo generaliter sequendum illud ejusdem Ciceronis, cælare esse, cum tu quod scias, id ignare emolumenti tui causas velis cos quorum interfiscit scribere: sed tum demum id locum habet, cum de ipsis ait quæ rem subjicitam par se contingunt, ut si domus sit peilitiens, nihæ magistratæ dejeici jusfall, quæ exempla ibidem videas.

3. At vitia e quicum agas nota, ut servitutem alium quæ

M. Ma-
X. Neque vero tandem in intellectu rerum, sed & in voluntatis usu quaedam contrahentibus inter se aequalitas debetur: non quidem ut si quis antecedat metus juste incipiat, sed vint. 

Hoc spectantes Lacedemonicis residerunt emotionem agri, quam Ebei posse habere metu expresserant, quae facta modo dignitatis eam bene spectantur & una aequalitatem e in eam necessariam causam: Arbitrantwifi bibere justum esse, inimicioribus per emotionis titulum

XII. Quod tamen ex ceteris, eaque gentium habeat, suo loco videhimus.

In ipso actu principalis hae desideratur aequalitas, ne pluris exigatur quam par est. Quod in contra hae beneficia locum vix potest habere. Nam si quis pro commodato, ut opera in mandato aut deposito exhibenda, aliquid mercedula stipulatur, non injuriam faciet, sed contractum miscebit, id est ex gratuito efficiat semipermutatorium. At in permutatorius omnium sollicite id observandum est, nec est quod dicat quispiam, id quod pars altera amplius promittit, donatum censeri. Neque enim folet hic esse tales contractus ineuntium animus, nec praemendus est nisi apparent. Quod enim promittat aut dant, credendi sunt promittere aut dare tanquam aequalis ei quod accepturi sunt, utque jux aequalitatis ratione debitum.

2. Joh. Chrysostomus: "Omnes igitur species, quae habent uritatem, eburneum sunt aequitatem, eurubemque, fidelitatemque, invincibilitatem, quam quosque habebant eae, in utrisque utrisque partibus, eamque

GROTIUS NOT.

De scientia utrinque par, et pari facit contractibus. Edicium Theadencis, s. 141.

GROV INIUS NOT.

M. Marius, Cic. II. de off. 16. Parat factum contractibus. Efficat ut in contractu servata videtur aequalitas, etiam ubi est aliquid inaequale, quia volenti non fit injuria.

X. In intellectu rerum: Ignoramus quodque vidi ut & commodi rerum, de quibus contractibus.

In voluntate nef/ in causa consequentia.

Infimioribus imbecilliorum cogete ad vendeodam, quam aperte locolari. Eodem pertinent quod legibus Rom. veritam fuit prorsibus provinciarum in suis provinciarum negotiari, mutuo inter pecuniam dare, aut formam exercere.

X. 1. Contractu miscebatur pro simplici mixtum faciet vel compositionem.
Seu ut $\alpha$ ex iis: Quoties enim in contra hribus, & quoties emendum quid aut dependendum est, contendimus, omnique modo laboramus et minus a quo pretio demus, nonne hunc factum quoddam furtum? Scritor vitæ Iddor apud Phorium, Hermiam narrat, ubi quod emere vellet justo forte minoris effecti indicationem, adhuc si quis justo pretio decrecat, quod existimaret aliter agere injustitiae esse speciem, sed talis quæ plurimos latet. Et in hunc sensum interpretantur Hebrei legem quæ est *Levit. xxv, 4. & 7.

XII. 1. Rebut æqualitas in eo de quo agitur, in hoc consilium, ut etiam nec celatum quicquam sit quod dictum opportuerit, nec plus exactum quam debere putabatur, in re tamen deprehendatur inæqualitas, quamquam sine culpa partium, putat quod vitium latebat, aut de pretio errabatur, ea quaque sit re-facienda, & demandum ei qui plus habet, redendumque minus habenti: quia in contra eam id utrimque propositum aut fuit, aut esse debuit, ut uterque tantundem haberent.

2. Lex Romana hoc consituit non in quavis inæqualitate, minima enim non persequitur, imo & occurrendum censet multituidinis litium, sed in fatis gravi, ut quæ dimidium justi pretii excidit. Nimirum leges, ut ait Cicero, iniqua tollunt d. loc. quatenus teneri manu possunt, Philosopher quatenus ratione & intelligentia. Hi vero qui legibus civilibus subjicit non sunt, id seque debent quod æquum esse ipsius ratio recta dictat: imo & illi qui legis subjiciunt, quoties de eo quod fias piumque est agitur, si modo leges non justant aut tollunt, sed juri duntaxat ob certas causas auxilium suum deneunt.

XIII. 1. Sed notandum est, quandam rei æqualitatem spectari & in contra hribus beneficiis, non quidem omnino dabit um in commutatoribus, sed ex suppositione eus quod agitur, ne quis feliicit ex beneficio damnum fientiat: ob quam rationem mandatarii indiscriminat praefari debet à sumptibus factis, & damno in quod ex cauali rei mandato incidit: & commodatarius rem

Georgii Not.  
Leviti xxv, 14, 17. Vide Moise de Korei, Præcepto juhente Zerchi.

Quatenus ratione] Quatenus lex summa vittoria atque officii ea deprehendit.

Subjelli non sunt] Quæ habent sumnum imperium.

Auxiliun suum] Actionem, vel animalis versionem judicis.

XIII. 1. Ex suppositione] Pro natura rei, quæ lucipitur, quodque in ea praesumitur esse debetere.

Indemnus praefari] Recepera à mandante compensacionem impenitentiam, quæ rei mandata causa, & si quid damnificetur.

Aa Quod
rem tenetur refarcire si perit, quia non solius rei ratione domino tenetur, id est, ex vi dominii, quomodo quivis possessor tenetur, id supra dicticus, sed & ratione beneficis acceptiosis: * quod ita verum est, nisi omnino & apud dominum suillet peritura. Hoc enim cau[si nihil per commodatum dominum aedit. Contra, depositarius preter fidelitatem nihil recepit: ideó si perit res, non tenebitur: non rei ratione, quia non existat, nec locupletior est; nec acceptionis ratione, quia accipiendoe beneficium non acceptit sed dedit. In pignorie, ut & in locato, medias via sequenda est, ut qui rem acceptit nec de cau[si quovis tenetur ut commodatarius, & majorem tamen diligentiam quam depositarius praebere debet; quia pignoris acceptionis est quidem gratuitas, sed accedere solet contra sui oneroso.

2. Quae omnia Romani quidem congruunt legibus, sed non illis primitis, sed ex sequitate naturali veniunt. Quare eadem apud alias quoque gentes reperire est. Inter easteros apud Hebræum Molem Maimonidem libro IIII Dictoris substantiam.


Grotii Notae.

Quod ita verum est, nisi omnino & apud dominum suillet peritura] Lex Wiligottorum lib. V, tit. v, c. i, 2, 3.

Capit 42. Convenit cum Esdo. loco c. XXII, 5, 10, 11, 12, 13. Moesls de Kozii præceptis jubentibus LXXXVII & LXXXIX.

Gronovii Notae.

Beneficia acceptiosis] Quia in illius gratiam ulas rei conceelss est.

Domino aedem] Aedem enim tantum, quodiamiam ab futurum suillet, si pennis dominum maniflet, nec suillet commodata.


2. Alios fidem] Alios satisfacere,
Et Cicero Verrina de Signis: Quo modus est in his rebus cupiditatis, idem est affirmationis. Et contra evenit ut res maxime necessaria minoris sint propter copiam. Quod Seneca multis exemplis ostendit libro de Beneficiis VI, cap. 15; ubi et hoc addit: Precium conjuge rei propore est. cum beneficia laudaveris, tanti sunt quanto minus venire non possint. Paulus L. pretia jurisconsultus: Pretia rerum non ex afficta, nec utilitate singuli, sed communitatis sanguinis, id est, ut alibi explicat, quanti omnibus valeret. Hinc fit ut res tanti sanguinis, quantum pro ea communitar offerri aut dari solet, quod vix est ut non aliquid latitudinem habeat, intra quam plus minuere desideri aut exigere possit, nisi ubi lex certum rebus pretium osclerit, ut Aristoteles loquitur, id est, in mundum constituit.

2. In communi autem illo pretio, ratio haberi solet laborum et expenurum quas mercatores faciunt; soleoque habere quoque mutari ex copia et inopia eum est, pecunia, mercarium. Caeterum plus sunt quoddam esse rei accidentia estimabilia, ob quae res licite supra aut infra commune pretium ematur vendaturve, putat ob damnum consequens, lucrum cessans, affectum peculiarem, aut si in gratiam alterius res vendatur ematurve alioqui non emenda aut vendenda, quia ipsa accidentia eum cuique agitur indicanda sunt. Eiusque quoque damnatione lucrum cessantis ratione haberi potest, quod ex pretii solutione dilata aut anticipata nalicetur.

---

**Gronovii Notae.**

Pretia rerum non ex Pretium rei debet datai, non quod una alterve vehementer appetens, aut magnas ex ea utilitates sperans, pro illa dat, sed quod ei tensus et opinio communis attribuit.

Aliquam latitudinem habeat | I, 29. 1. p. 15.

2. Laborum et expensationum | Res non tantum estimantium esse materia, sed aequo pretium pro laboribus & sumptibus, quos subierunt mercatores in ea comparanda.

Rei accidentia estimabilia | Fortuita, quae mutant estimationem ve

---

**Ratios laboris solet laborum & expensationum** | Nec improbant id Augustii nisi ad Pl. sex: Sed aut ipsa mercator, aut ex longinquoe mercis mercedem laboris mendo vivam peto, digniss in eum mercedem mercede sua, de mendacio & perjurio agitur, non de negatis. 

---

**De**
LIBER II. § xv. xvi.

XV. 1. De venditione & emtione notandum etiam, sine traditione ipsi contractus momento transferri dominium posse, atque id esse simplicissimum. ita * Seneca venditio alienatio est, & rei sua jurisform in absum translatio; nam & ita sit in permutatione. Quod si actum sit ne statim dominium transeat, obligabitur venditor ad dandum dominium, atque interim res erit commodo & periculo venditoris: quare quod venditio & emtio confit crassando, ut habere liceat & evititionem: item quod res periculo est emtoris, & ut fructus ad cum pertinent antequam dominium transeat, commenta sunt juris civilis, quod nec ubique observatur: imo plerique legum conditioribus placuisset, ut ad traditionem usque res commodo & periculo venditoris sit, notavit Theophratus in loco quod * apud Stoicam est, ubi & multa alia in instituta perieras de solennitate venditionis, de arribabone, de penitentia, multum differentia à jure Romano; sicut & apud Rhodios pericli solitam venditionem & contractus quosdam alios relatione in acta, notavit in Rhodiaca Dionis Frutensen.

2. Illud quoque sciantum, si res bis sit vendita, ex duas venditionibus cuman valituram quae in se continuit praetentem dominii translationem, live per traditionem live alter. Per hanc enim facultas moralis in rem abitit à venditore: quod non sit per solam promissionem.

XVI. Monopelia * non omnia cum jure nature pugnant, nam possunt interdum à summa potestate permittit jufta de causa & pretio constituto: cujus rei exemplum nobis illudum praebet Josephi historia cum æ vice regia Aegypti præcessit. Sic & fab

GROSIII NOTIT.


*Apud Stoicam est] Titulus de legibus.


GRONOVII NOTIT.


Confitt praedando] Periculo judicii evititionis, si res mancipio data fuerat, vel si alius dominus rem emptat judicio suam esse vicitur & absbidentur, ut regressus emptorii ad venditorem uit.

De arribabone] Pignore pretii numerandi.

De penitentia] De refuendo contractu.

Relatione in alta] Ut non plus fuerint rari & fraterni, quantum praebuit signiati sint in commentariis seipublicis.

2. Facultas moralis] Juxta competentes i. 1. 4.

XVI. Monopelia] Quosies unus vel plures ex compollo ad se est qui multa merita vendenda.
CAPUT XII.

sub Romanis Alexandrini Indicarum et Ethiopicarum mercium habebant, ut Strabo loquitur, ουσιωδαίς. Poteft et à privatis instituit, æquo duntaxat compendio. At qui, ut in Velahro olearii, de compaço id agunt, ut res supra pretium id quod summum nunc est in communi pretio vendantur, aut vi aut fraude impediunt ne major copia importetur, aut ideo merces coëmunt ut vendant pretio quod tempore venditionis iniquum fit, injuriam faciunt, atque eam reparare tenentur. Quod falso modo impediunt invectionem mercium, aut ideo coëmunt ut pluris vendant, pretio tamen pro temporis ratione non iniquo, faciunt quidem adversus caritatis normam, quod multis evincit Ambrosius libro officiorum tertio, sed proprie cap. 6. justerius non violent.

X VII. De pecunia sciendum, cam naturaliter functionem recipere, sed in materia sola, nec in speciali appellatione aut forma, sed in genere magis communi, qua scilicet comparatur ad res, aut omnes, aut maxime necessarias, quas affirmat, si aliquid non convenit, facienda est tempore ac loco solutionis. Michaelis Ephesius ad quintum Nicomachiorum : ut sibi ἐκ τῆς ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ἐμπνεύσεως ᾐδεῖ ἵνα πρὸς ὄλλος, ἢ τὰ ἐργασία στὶς ἐς ἐργασίας ἐνδιάθεται κεῖ σὲ ἔργα τὴν ἀνατομίαν ἐνδοθέν τοῖς ἅντ' τὸ νήπιον ἐξ Ἰππίου ἵνα ἦν ἀνὰ τὸν τῶν ἡμέρας ὑπερασπιστὶς, ἀκοῦσθαι ἄναμενος ἐντὸς τῆς ἑκάστης ἡμᾶς ἰχθύς, οἷς μελισσοῖς ἀνελθησαί.
Liber II. § XVIII-XIX.

Locato, ut recte à Cajo dictum est, proxima est venditione & emtioni, esdemque regulis confidit. Respondent enim pretium pensionis five mercedi, & rei dominii facultati utendi. Quare sicut res domino perit, ita naturaliter hereditatis & alii causi qui usum impediant damno sunt conductoris: neque de minus locatorem habebit ad pecuniam promissam, quia ipsi facultatem utendi tradidit, quod e temporis tantum valeat. Quamquam & legibus & praetis immutari id potest. Si tamen locatorem, cum conductorem primus uti impedibus effecerit, alii eam locaverint, quicquid consederit inde fuerit rependit primo conductori, ne ex re alia fiat locupletior.

XIX. Et quod de venditione supra diximus, pluris rem vendi minorisve emi posse, si in gratiam alterius vendatur ematuri, alias non vendenda aut emenda, idem & de re aut opera locata, conducta intelligendum est. Quod si una opera pluribus utilissime posset, ut itineris suscepsit, & locator pluribus se in

Grotesco Nova.

Diuturni est nummi pretium] Publica ac perpetua aërimatio. d. L. e. de cont. empt.

Grotesco Nova.

Ut mensura] Ut eo aliis ex aliis mentur.

Minima flettatur] Ut semper idem sit, minimumque habeat varietas.

Nunc plus] Ubi copiosè res sunt.

Minus] Ubi rara.

XVIII. Res domino] Quod emptum est, traditumque, si intereat, non is, qui dominus fiat, sed qui est in praefete, damnnum fenit.

Es tene reb] Quam conducebat.

Alii eam locaverint] Ita si primum conductus contractum servare & praetare putatur sit, quod inter ipsum & dominum convenit.

XIX. In gratiam alterius] Non quod veniatur habere aut e indigen, sed aut percuti aut alienare con aliquo commodum aut gratificaret.

Locator pluribus] Cum complubibus ita conveniret, ut singui omnes numquam praebent, quis so lo in unius novique negotio ocupe,se.

Tan-
folidum singulis obstrinxerit, poterit de singulis mercedem peci! quam ab uno exigeret, ubi lex non obiit: quia quod illa opera secundo quoque utilis est, extrinsecum est contra! qui cum primo est initius, neque respectu primum qui quem mi! noce de effataione.


2. Sed notandum est, cum rerum quae usi percurr, aut in L. 11. D. alterius dominium transtuent, usus fructus Senatusconsulto in! troduxit dicitur, non tamen essetum ut propria usus fructus es! let, de voce usus fructus agit, quae certe secundum cuum pro! prietatem tali juri non congruit; non tamen sequi inde jus tal! le


In aliud nomen] Ex commodato fiat conduitum.
Sterili s? Nihil non sterile, quod tibi sterile esse volueris: ut contra nihil non fructuosum, quod cul! rura exercere, ut fructum setar, volueris. Salmo. de usur. cap. 3. p. 183.

Res pro re] Ut pecunia pro pecu! nia, oleum pro olco, vinum pro! vino.

A re distinguat] Non possit con! siderari tanquam aliquid fruicultum, fructum debens.

In abutu] Quia quod mutuum sit! mo, id lument ut confinam.


Le nihil esse, aut non aestimabile, cum contra certum sit, quicquique proprietario tale jus cedat, pecuniam posse exigere non possit.

Sic & jus illud non nisi post tempus certum reddendi pecuniam aut vinum, est aliquid aestimabile ministerium solvit qui tempore minus solvit. Atque ideo * ex a non y 3 usus pecuniae cum fructibus praeediti compensatur. Quae vero Catone, Cicero, Plutarchus, & alius contra usurans dicuntur, ea respicient non tam quod infrinsecum est, quam quod plerumque est, eamque consequitur.

3. Sed quicquid habe detentire libeat, sufficere nobis debet lex Deo Hebræis data, quæ vetat Hebræos Hebræis pecuniam dare fœnori. Est enim hujus legis materia, si non necessaria, certa * honesta moraliter, unde & alius maxime moralibus annus Pfalmo qui apud Hebræos est decimus quintus, apud Latinos * decimus quartus, & apud Ezechielem capite decimo octavo, quæ autem hujus generis sunt Christianis quoque obligant, quippe vocatos ad majora virtutum spectamina, quæ tunc officia homini Hebræo aut alioqui circumcisio (nam hujus cum Hebræo par causar et) preferatur jubentur, ea nunc praebenda sunt homini cuivis, * omni populum discrimine per Evangelium habita, latiusque extensio proximi intellectu quod

Grothii Nota.

Et * ugraexov L. cum debito. D. in quibus causas pigrius L. ea pa- diione. C. de Ufaria.

Et alii] Ut Appiano in civilibus.


Decimus quartus] Et Ps. cxiii

Omni populum discrimine per E- vangelium habita] Christianis Ar- nobius libro iv alit esse communi- cantes rei, & omnis omnia quae solida sensentur necedematus necedematus cognitio: alibi: quomodo hominem pro fraternitatem diligant.

Grothii Nota.

Proprietario] El qui dominus est, ut quios alius ufam fructum habet.
§. XXI.

quod prater eastera ostendit insignis Christi de homine Samaritaapologus. Itaque Laclantius de officiis tractans hominis Christiani: *Non dabit, inquit, in usuras pecuniam, hoc est enim de alium malae lucra captare. Ambrofius: Subvenire non habentis humanitatis est; duritiae autem, *plus extorquere quam dedere*.

Ipsi Caelar Augustus notavit aliquos, quod pecunias levioribus usuibus mutuati, graviori seneore collocaferent.

XXI. Observandum tamen est, esse quaedam *qua ad usura speciem accedant, ac vulgo usura esse videantur, cum tamen pacti sint generis alterius: ut de repensando damno, quod facit qui pecuniam dat mutuam, co quod diu pecunia careat: item de lucro ob mutui dationem cellante, deducito scilicet in certo spli, & labore qui subeundus fuerat. Sic etiam pro impenitentius qui multis dat mutuam pecuniis, & in hoc paratam habet: & pro periculo amittendae fortis, ubi idonce non caverit, ut quid exigitur, usura vere non est. Demothenes oratione in Panxezentum, eum qui quod ex mercatura aut honesta opera qualivit *sub modo lucello elocat, partim ut siuim servat, partim

**GROTTI NOTA.**

Plus extorquere quam dedere] Cyprianus de Lapis gaiav graviss estraenum, addit utrum multiplicantibus fama amatur. Chrysostomus de jejunio v: *et idem quod igitur libenter det daturus ut in temperatur, dividitur scilicet scilicet ipsius partes separatur, scilicet jura est usura contrahatur, & idem quod si temperatur, & usus non mutuum\*.

Idem in caput ultimum 1 ad Corinthios, pecuniam forem partem non magis in Eleemosynam denat. Deo acceptam esse vit, quam quod fuerit ex usu servetur. Auguflinus epist. IV: *quid dicam de usura, quam etiam ipsi leges & judicis exiti solenth, ida crudeliores, qui subhastat aliquid vel episcopis, quia quod usuram propter famam non maxima homilia ili de quadragesima rebus fragum frequentabat Ecclesiam, & gressusnum latabantur locum avida ida non immaculat & introvent usura. His ad se Basilium in Sermo Domini in monte, & quod ex Conciliis fanerique Scripturibus collegit Gratianus caufa X, quaest. I. & IV.

*Qua ad usura speciem accedant* Et si cum juris Romani consultis loqui volumus, formas odiolum nomen est, usura non item. Usura non propter lucrum potentiam sed propter mutam solventium inflegatur. L. Cum quidam. D. de Usuris. Cuiusius in parasitio de nautico seneore: Formas est quod prater fortis accessit lucrari causa: usura quod accidit in damno usurarur creditor. Sed quia plichte etiam usurarum absit, non nomine, capit & hoc in sequiorem ilium partem in honores autem temum subtili vox ejus quid intere.

Sub medici lucello ] Procopius Gotho. III. in laudibus Germani, qui Juliusinio propinquus: *omnibus eis dixit scrutari hanc usurarum gnara qui non ut hoc lapis usurae usurarum, & idem in medici lucello: pecuniarum omnium aut habitationem magnum desinenda est, usurarum autem, quod idem talo dicat meretur, nonquam ob ipsi fumebat.

**GRANOVITI NOTA.**

Notavit aliquis] Non de vulgo, sed equites Romanos, quibus hoc torridum putavint: nec ob fenus, sed ob tale forum.

partim ut gratum faciat alteri, negat fecum biorem odio praefrandum.

XXII. Leges vero humanæ quae concedunt aliquid stipulare pro usu pecuniae, aut rei aliorum: ut apud Hollandos jamenti dem concessum est aliis quidem * odi nummos in centum, mercatoribus autem duodecim pro usu annali exigere, siquidem vere tant intra compenstionem ejus quod aetebat, aut absente potest, non pugnans cum naturalis aut divino jure: in eum modum excedunt, * impunitatem praefare posse, jus dare non posse.

XXIII. Contraestus avertendi periculi, quem * asecuracionem vocant, omnino nullus erit si contrahentum alter rem de qua agitur aut salva quo definitatur perverrisse, aut periisse sciverit: non tantum ob paritatem quam exigit contrahendum permutatoriorum natura, sed quia propria materia hujus contractus est damnum sub ratione incerti. Periculi autem hujus pretium ex communi asecuratione petendum est.

XXIV. 1. * In societate negotiorum, ubi conferuntur pecunia cum pecunia, si pecuniae aequales sint, aequales esse etiam oportet partes in damno & lucro: sin inaequales fuerint, partes quoque sient pro rata. quod Aristoteles fine octavi Nicomachiorum sic extulit: * de communi locutus est. Atque idem habebit locum si operâ aut aequales aut inaequales conferantur. Sed & opera cum pecunia, aut cum pecunia & cum opera, conferri potest, ut dicisoleet:

Par pari datum hostimentum est opera pro pecunia.

2. Sed hinc collatio non uno modo fit: nam aut opera conferuntur cum solo pecuniae usu, quo casu sor domino perit, & si

GROTI NOT. 
Oltre nonnua in centum] Ideo permissa ante se usuras ad normam aequorem redacte hostiniani fuit officii centuri: Novellis XXII, XXIII, XXIV.


Exemplum societatis habet in delphin. apud Pliniun] Lib. xii, 6. &c in pinna ac planotere ix, 46. meminist & Cicero de Finibus.

GRONVI N OT. 
XXIII. Contrahentum alter] Is qui simulat se pericum, quod nullum est, subire, & pretium pro co pacificatur.

Aut perisse] Quis singit se sse ut futurum metere, quod iam evenit; tamem evitari posset, ut ipe lucrum alienum licent in damnum certum.


Opera] Attis, vel laboris administra.

2. Opera conferunt] Ut cum alius operam, alius pecuniam proficiet, non tamet communis flat pecunia, sed pecunia simul operata fructus.

Qor] Id quem collatum est.
§. XXV. XXVI.   CAPUT XII. 379

Salva est, domino salva est; aut opera confertur cum ipso domino pecunia, quo casu qui operam impendit particeps sit fortis.

In prima specie comparatur cum opera non fors sed periculum amittendi fortis, & lucrum quod probabiliter ex ea sperari poterat. In altera, operae pretium habetur quasi forti adjectum, & pro eo quod valet in ipsa forti partem habet qui operam praestat. Quod de opera diximus, idem & de labore ac periculo navigationis & similibus intelligi debet.

1. Ut autem fociorum aliquis lucri sit particeps, immunitas damni est quidem prater naturam societatis: potest tamen ipse conveniri sine injuria, si enim mixtus contractus ex societate & ex contractu aversi periculi, in quo ita servabitur equalitas, si tanto plus lucri serat quam aliqii laturus fuerat qui in se damnum recepit. Ut autem quis damnum sintavit sine lucro,ideo admittere non est, quia ita naturalis est societati utilitatum communio, ut sine eo nequeat societas confluere. Quod autem dictum est a Jurisconsulto a non expressis partibus aequalis intelligi, ita demum pro vero habendum est, si quae congenantur sunt aequalia. In Io ietate autem universorum hortum non id quod hinc aut illine obvient, sed quod probabiliter sperari poterat comparandum est.

XXV. In societate navali adversus piratas utilitatis communis est ipsa defension: interdum & praeda. Solent autem aestimari naves, & quae in navibus, atque ex his summa confici, ut damna quae eveniunt, in quibus sunt & vulneratorum impendia, ferarur ad dominum navium & mercium pro parte quam habent in ea summa. Et hae quidem quae dixerimus haec easque ipsi juri natura sunt confinentes.

XXVI. 1. Nee in his jure gentium voluntario quicquam mutatum appareat: uno excepto, quod inaequalitates rerum in quam

GROTIUS NOTAE.

Pro parte quam habent in ea summa Vide simile in L. Wisgothorum libris et v. c. 5.

GRANOVITI NOTAE.

Comparatur cum opera] Exhilar equitas collationis, dum alter sociorum laborat & exercitus est; alter pecuniam suam in periculum mittit, efferetur ex eo lucrati, quod alii qui potuissent.

Opera pretium] Tanti aestimatur labor operantis, quanti fors ab altero contributa.

De labore ac periculo] Et hae consequi cum pecunia periisse.


XXV. In societate navalis] Ammiralitate, l. num. 4.

Vulneratorum] Saiscionum circumdorum.

XXVI. 1. Inaequalitates rerum] Si confessissent socii res inaequalis conferre, ubi nec dolus adhibitus est, & si quid in altera se incommodi erat, simipliciter confessus est, qui eam contulit, eas haberi pro inaequalibus.

Nota-
quam consensus est, ubi nec mendaciam interceedit, nec ejus quod dictum oportuit reticentia, in actionibus exterioribus pro æqualitate habetur: ita ut quomodo jure civili ante constitutionem Diocletiani, actio in foro nulla dabatur adversus talem inæqualitatem, ita nec inter eos qui jure gentium solo sociantur exactio aut coactio sit eo nomine. Hoc enim est quod ait Pomponius, in pretio venditionis & emotionis naturaliter liceat se mutuo circumvenire: ubi licere est non quidem fas esse, sed ita permetti ut nullum contra probitatem sit remedium in eum qui se pacto velit defendere.

2. Naturaliter autem eo in loco, ut & alibi interdum, postitum est pro quod reperiet passim moris est: quomodo apud Apostolum Paulum ipsa natura docere dicitur viro turpe esse comam alere, cum tamen id neque repugnet naturae, & multos apud populos usitatum sit. Sic idolorum cultores, non autem quolvis homines φωνῇ μαθημίς, id est, natura ut nos appellat scriptor libri Sapientiae, & τίκη φωνῇ ἐγγίζει Paulus Apostolus, non tam ex sua quam ex Romanorum, apud quos tum viuēbat, persona loquens. Euenus Poeta vetus:

ὅπῃ πελεῖ ζηοίνων μελιτων ἑδρος, φίλε, καὶ ἐν τοιούτω ἀμβλώσω πελαγίων φωνη εἰναι.

Quod meditare diu durabili silet, amice,
Atque id naturam credo mortalius esse.

L. LIIII.


GROTIUS NOT.]
Naturaliter autem eo in loco] Sic Gellius lib. ix. c. 10, de aedibus conjugali: sem natura iisse opus est.

GRONVII]

EXACTIO vel eo actio] Diversos populos, vel principes inde injurias si bi faeam dicere posse, aut jus belli habere.

In pretio venditionis] More quotidiano eventi, & vix alter illius posse in tam brevi confinio aqui & iniqui, ut pares altera paulo plus ferat, & id parietim manifelle ju ra, ne inferam in modum hinc crescan.

Nullum contra probitatem] Non habet actionem adversus eum, à quo se circumventum putat, nisi dimido amplius.


Quos ex Romanorum] Quia scriberunt epistolae ad Ephesienses credidit uta Romæ & milia Ephesienses cum Tycho chicum, ut in fine illius adscriptum est. Vellem autem eo loco hiculus non esset, quem omnes sani Theologi accipiant, de natura corrupta per peccatum primum parentum in omnes posseos propagationem: Visubamus quoque nati ad factum Dei providendam.

Mediante] Exercitatis, agibilisque fraye ac din.

ΠΡΟΣΩΠΟΥ] In naturam se dada.
Apud Diodorum vero Siculum legimus: *Si quis hominis, qui, 

\[\text{Grotii Not.}\]

* In militum testamento fui, & in 

\[\text{Grorovii Not.}\]

* In legem quidem permissum: Sed 

\[\text{Martial. 8, 20.}\]
De jurejurando.

I. Jurisjurandi quanta vis sit etiam ex pugnarem opinione.

II. Animum deliberatum require, nempe ut quis jurare voluerit.

III. Verba jurantis obligare in sensu quo ea credatur acceptisse cui juratum est.

IV. Juramentum deo eliciendum quando obliger.

V. Juramentum verba non extendenda ultra receptum lo quondamorem.

VI. Juramentum non obligare de re illicita factum.

VII. Aut quod impedit maiores bonum moralem.

VIII. Aut factum sit imposibile.

IX. Quod si impossibile sit ad rempu?

X. Jurati Deo nominata, & quo sensu.

XI. Sed & nominatis rebus aliis, cum respectu ad Deum.

XII. Juramentum esse etiam si per falsos Deos iuretur.

XIII. Effectus jurisjurandi: inde obligatio ex jurejurando duplex tempore jurisjurandi, & postea: quod distint.

XIV. Quando ex jurejurando jure quaratur hominum & Deo, quando Deo tantum.

XV. Refellitur sententia factum cum qui pirata aut tyranno juravit, Deo non teneri.

XVI. Qui perfuso juravit an imploere debeat, distinctione explicatur.

XVII. Cum Deo soli qui obligatus fuit, haredem ejus ad nihil teneri.

XVIII. Perjurium non esse qui non implos volueri, aut substantia sancta ejus sub illa sanctitate juratum est.

XIX. Quando irrumum sit quod contra juramentum sit.

XX. Superiorum actus quid posse circa id quod subitius juraverit, aut quod suis jurisjurato juratum est, cum distinctionibus exponeitur.

XXI. Monita Christi de non jurando ad qualem juramentum proprium persineat.

XXII. Qua fides injurata juramento vim ex more habeat.

I. 1. A pudomnes populos & ab omni avo circa pollicitationes, promissa & contrafactas, maxima semper vis fuit jurisjurandi. Nam ut Sophocles ait Hippodamiae:

G R O N O V I I N O T E.

CAPUT XII.

Mens excitari jurejurando solet,
Ut bina diligenter evitet mala,
Culpari amissi, & Deos offendere.
Nullum vinculum, inquit Cicero, ad adstringendam fidem mal. Lib. 1,
iores nonri jurejurando ascius esse voluerunt.

2. Hinc gravissimae perjurii imminere nuncjam non cre-
dita: ut Herodotus dixit de juramento:
clades mortalibus unde
Adveniunt, quoties fallaci pedore jurant.
*Ita ut postritas etiam majorum delicta luaret, quod non nisi
devolvi minimis criminiibus creditum: & fine facto voluntas quo-
que penam in se accerseret: quorum utrumque Herodotus
confirmat narratione de Glauco Epycide, qui deliberaverat Lib. 11,
tantum an juratom de deposito fidem falleret: ubi hoc carmen
Pythii adferit idem Herodotus:

At juramento quodam est sine nomine proles
Truncac manus & truncac pedes: cemen impete magno
Advenit, atque omnem * vaiaet sirpemque domumque.
Et eandem historiaem recitans Juvenalis ita concludit:
Hanc Pataur penam peccandi sola voluntas.

3. Bene Cicero: Et jurandum affirmatione religiosa: quod or. 111,
austem afirmare quaest Deo testi promoveris, id tenendum est.
Quod autem addid: Jam enim non ad iram Deorum quam nulla
est, sed ad justitiam & fidem pertinet: si irae nomine perturbationem

GROTE NOTI.

Ita ut postritas etiam majorum delicta luaret | Vide Servium in excerptis
Fuldenibus ad Aeneidos.
Vasat sirpemque domumque | Vide Zachariam v. 1, 2, 3. & interpretat
em ejus loci Chrysostomum de labris.

GRONOVII NOTI.

Calpuri amissi | Ne subeat inhumanam perfidiam & perjurii.

2. Sine falla voluntas | Ipsi per-
justri positum, eti perjurium
secum non effet deum puniend

At juramento] A. N. Oeag wri is deorum at de pecere. Ob si
rudi. Melius Graec A. N. Oeag quam Latinis. At juramento: priz
quam qua Oeag Graecam esse, juramento Latinum non est. Dein
Oeag genere masculino aptios rep
presentat perjoram patriam quam Sac
ramentum, aut jurandum generale

neutro. Significator autem Horaci,
illitar nominis quem Poetar singunt
jurandi veluti exaturum & prae-
sum | Herodotus filium facit Eger
Theog. 231. Higinus Aetheris & Telluris. Sic etiam Horaci substitu
item dicit hic Pythia | id est | aliquo postquam & consequens; intelle
ligitur nimium Animadversione di

3. Affermatio religiosa | Pronun
tiatio rei alicujus, interposita ad ve
riratem ejus firmandam religionem

seu veneratione divini nominis | unde in libb. vet. religio judicium, re
ligio theologum, religio militem, quia
juges jurati judicabat, tetes jura
ti theologium dicebant, militari sa
ramentum rotabantur.

Perturbationem | Affecitonem, com
motionemque animum, quod judicium
impedit & tenebras offendit oculus
mentis, ne veniam cernatur, nec per
compellit ad ea, quorum mox per
nitet.
384 LIBER II. §. II. III.

tionem intelligit, non improbandum est; sive qualemunque nocendi affectum aut voluntatem, minime est recipiendum, ut recte probat Laëntius. Nunc unde vis jurisjurandi oriatur, & quo pertingat usque videamus.

II. Primum quod de promissis & contractibus diximus, & hic habet locum, ut animus rationis compositus diligenter requiratur. Quare si quis non putans se jurare verba protulerit jurantia, * ut de Cydippe narratur, locum habere potest quod e tribuit Ovidius:

* Qua jurat mens est: nil consursum illum.

ex Euripide defuntum qui in Hippolyto dixerat,

Jurata lingua est: * mente juravi nihil.

Sed dixit:

Quod si quis volens jurare obligare se noluerit, non e minuc

obligatur, quis obligatio a juramento est insepurabilis, & effec

etus ejus necessarius.

III. 1. At si quis deliberato protulerit verba jurantia, ani

mo tamen non jurandi, hunc non obligari sunt qui tradunt,

peccare tamen temere jurando. Sed verius est tene reum vera

facere dicta quorum Deum adhibuit talem; nam is actus, qui

per se est obligatorius, ex animo deliberato proceilet. Cui con

tequens est ut quanquam plerumque verum est illud Tullii:

Quod ex animi tui sententia juraveris, id non facere perjuro

e: quo eum pertinet quod apud Homerum jurans Ulyssi

Calypto ait:

*ad haec: me qui visum est, teneor.

Verum animus quod sentit idem legum.

2. Id tamen hanc exceptionem habeat, nisi qui jurat sciat,

aut probabilitatem, ab eo quicum negotium est verba alter

accipit. Nam dictis iphis talem adhibens Deum, debet dictas

facere

G R O N I I N O M E R .
Ut de Cydippe narratur] Exphat familiis narratio in hermacophobibus
Antonii Liberalis de Creylla et Hermochare.

Qua jurat mens est] ibidem:
Consuetum praedaque animi sententia jurat,
Et nisi judicis vincula nulla valent.

nox:
Sed si nil constituit potest sine pesto

re venem,

Verba sunt simul visitas visa tenere,

Non ego juravi; legi jurattas

verba,

E quo sequuntur.

Affertum aut] Decretum punienti
di pro merito.

II. Centellibus diemum] Cap. 11 num. 5.
De Cydippe] Quae legerat in ma
lo, quod Acontius amator in finum

eus miserar, in scripta vela incis

hure verba: Jura me Acontio mssp

rs.

fons. Lib. II. de tor. p. 711.
§.III. CAPUT XIII. 385


3. Nam quanquam in promissis alius facile subintelligitur tacita aliqua conditio quae promissorem exiolvat, id tamen in juramento admittendum non est: quo pertinet egregius ille locus.

GROSVII NOTR.

Quomodo putat intelligi ] Augus- tinus epistola cccxvii de ilio locutus qui a Functio castris egressus in castra rederat, inde Romam venerat: uta non attendentur qui illum benat no- vernum, quia idp jussuro securofier, sed quid ab illo quibus juraveret expe- dientur. Vide & sequentia. Vide ad hanc rem pulchre dicta Concilio Trofoliiano Toscanae, in concilium ccccixn. Et apud Hincmarum in opusculo de divor- tio Lotharii & Thuringiae ad inter- rogationem vi, obi in banc senten- tiam ree de Deo dicitur: Qui non ut iurare, sed ut iurare se putavit

Cui iurare, audite: sic et atique

In professione jutata Hebrorum per Hiilpianum: Si non ex intentione profisieris, facias a te no me profisente audita atque interdixis sunt.

Iustinum. Lib. 11. de summo bo- no cap. xxxi, 1 citatur caufa xxi, 1, quattuor, c. quanunque.

Liquido jurare] Donatus ad illud in Andria:

Quia si forte opus ad herum jureju- randum minit.

Non opposisse, ut liquido possum. Liquida, post, & manum in specie: 5 ceras et

[Omit text due to illegibility]


GRONVII NOTR.

2. Quammodo putat ] Quemadmo- dum accepit ea ille, cui jurarur.

Deferentis ] Diffantis vel adigen- tis juramentum.

Quia flagitiis ] Qui meminissent se profasse, de quo jurejurando falso tum tempore ibant tale pergat- tum.


Ob regenerationem vitium ] Quia per fa- ctionem & tumultum regata cras

Epistola. Flor. 3, 15.

De
locus Apostoli ad Hebraeos: Deus volens abundante beneficibus promissi, non offendere immutabilitatem consilii sui, sollemnes facit juramento: ut per duas res immutabiles in quibus servire non potest ut fallat Deus (ita recte verti puto illud ψευδότης, ficta aperta locutio vocatur veritas; Dan. vii, 165; viii, 26); firmum habeamus solarium. Quae verba ut intelligantur, sicendum est lanctos scriptores de Deo sapiente loqui affirmantes, & magis secundum id quod videtur nobis, quam quod est.

4. Nam Deus vere decreta sua non mutat. Mutare tenem & potest hostis duci dicitur: quoties aliter agit quae verba sonant videbantur, nimirum ob conditionem tacite intellegant, quae cessat, Jer. xviii, 8. Exempla vide erat Gen. xx, 3; Exod. xxxii, 14; 1 Reg. xx, 29; 11 Reg. xx, 1; Elias xxviii, 1; Jon. iii, 5, 11. Quo sensu etiam nos fallere Deus improprie dici potest. Et solit vox ψευδότης, quae in dicto loco ad Hebraeos apparat, significationem habere eventus sem fruistantis; ut videre est tum alibi, tum Levit. vi, 2; Jo. xii, 25, 27; Esa. lviii, 1; Os. i, 2; Abac. iii, 17. Facillime autem hoc procedit in comminationibus, quia ille jus nemini conferunt. In promissis interdum, ubi siclicer conditio tacita quendam subiet.

5. Ideo duas res Apostolus nominat quae immutabilitatem notant, promissionem, quia jus dat, & juramentum, quia conditiones tacitas & alio modo latentes repellet: ut videre est etiam Psal. xxxix, 30; 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nam aliud est si quas conditiones ipsae negotii natura aperte indicet. Quo nonnulli

**Gratiani Not.**


Ob conditionem tacite intellegam SeneCAM vide Naturalium quaestionum ii, 17.

Abac. iii, 17. Adde Jobum xii, 1; Oseab. ix, 2.

**Gratiani Not.**

4. Aliter quam vera, Quam persuaserat se, actum esse. Agit autem aliter, quia verba licet simpliciter

ter pronymantiatis tacita suberet condition quæ non existint.

Fallere] Sinere falli & facere, ut ipsis expectatione; quomodo improberet fratrum i: quemadmodum fallere dicitur, in quo quæ nostræ fruatur opinio: si quid fecer eventus, aut quæ aliter factum, quæ nostris opinionis errore nobis finis est & periculum.

Sem fruistantis Aliud demonstrat seque exhibentis, quam homines animas preceperant.

In comminationibus: Ut Deus (si iactat loqui) dicitur fallere, id est, non irrogare peccatum, quam fuerat minax.

5. Conditiones tacitas:] Excludit omnem cogitationem contrariam & explicationem verborum non agitat non expressas.
nulli referunt id quod legitur. Num. xiv. 30. Sed verius est terminum promissum jurato dici ipsius, non personis, sed populo, posteris facilet corum quibus Deus juraverat, con. 23. Talis autem promissio impleri quovis tempore potebat, nec personis certis adstringitur.

IV. 1. Ex his quae diximus intelligi potest quod fentiendum sit de jurejurando quod dolo elicitum est. Nam si certum est, cum qui juravit aliquod factum * supposuisse quod revera fuit non habeat ac nisi id credidisset non suisse juratum, non obligat juramentum. At si dubium sit, an non etiam sine co idem suisset juratum, tandem erit verbis, quae simplicitas quam maxima juramento convenit. 2. Atque huc refero jusjurandum, quod Josue & primores Josue in populi Israelitici Gaboanitis dederunt. Decepti quidem erant Gaboanitis, e regione longinquae se venire fientibus. At non inde fequebantur Josuam & primores, fidissent ex vicinis populis esse, non suisse eis parcituros. Nam quod dixerant Gaboanitis: Foras in medio mei habitas, quando tecum pacis erit hunc habere senum potest, ut interrogentur Gaboanitis quae pactum desiderent, sociam de ditionibus, aut etiam ut offrandant Hebraei licitum ibi non esse cum quibusdam populis feedus inire sociale: non etiam ut negent dedentibus se vitam relinqui possit. Lex enim divina quae eis populos interne cionem devovebat, * ex legis alterius comparatione ita erat in- telli-
reliquiâ sub imperium ac tributum acceptit.

3. Atque huc pertinet quod in Jofue libro dicitur, nunnam fuifte civitatem ex populis septem quae pacem fecerit; obdurat eos enim ne gratia illis fieret. Quare cum credibile esset, si rem ipsum Gabalonite indicassent, quod præ metu non fecerant, tamen vicim salvam sub parendi conditione impetratus fuisset, valuit jusjurandum, adeo quidem, ut & de eo violato po lea paenæ sumpserit sint gravissimae Deo auctoris. *Ambrosius hanc tractam historiam: Jofue tamen pacem quem dederat revocandam non consentit, quia firmata erat sacramentum religione, no, dum alienam persidiam arguit, suam sibi donum solveret. Nihilominus doli sui peccatum alienum fulminuerunt Gabalonite, jam sua deditione subditi facti Hebraeorum. Addit huius funt *personalus euidem fervitut, cum li egissent aperte potuissent ad tributum conditiochem recipi.

V. Non tamen ultra receptum loquendi morem extendenda est juramenti signification. Ideo perjuri non erant qui cum jus semifinon datum se in matrimonium filias Benjaminitis, raptas cum raptoribus vivere permiserunt. *Aliud enim est dare, aliud amissum non repetere. Ambrosius de hoc factâ: Quia indulgentia congerent interpersonam supplicio non videtur vacare, quando illâ hoc ultum permittit est ut raptâ incontinentia, non cum debitum sacramentum. Non distille est quod Achiz, Romanis quidam non probantibus quod ab ipsâ factâ & jurejurando firmata

**GROTI IN NOTA.**

---

**GROTI IN NOTA.**
3. Gratia illâ fieret: Escidit ve ini- 

terpersonam. "Ad tributum conditiochem n in societatem falsi, ut Hebrae- rum vestigiales vel stipendia ef-

---

**GROTI IN NOTA.**
V. Ultra receptum loquendi: Verba jurijurandi nunche accipienda, ut non dilates aut amplius accipias interperando, sed hoc tamen, quod vulgo fic dicunt: "Benjaminum". Judic. 21, 7.

---

**GROTI IN NOTA.** Per quam indul- 
gentiam non erant sine aliqua po-

na lascivia in Leviæ uxor sempri- 

t. ea poena erat invidia Sc infamia 

raptus.
firmatatem, rogant ut ipsi Romani quae vidarentur mutata. 


Præfaret facetur posse metacitam sidem, 
Sis clericé careat: interim iubens est siue.

Ubi interim valet interdum. Ambrosius: est enim contra offic. offici. cuit. cium nonnumquam solvere promissum, juramentum sustineere.

*Augu-

GROTIUS NOT. 
Oportet obligatione sit licita] Tractat huc bene Ambrosius de Offic. et aliis locis in cause xxv questionum. 

V. In pietat huc canone Consili Histerensis relati in Tomum III. Consiliorum Galliae, et in Hinc mari Opusculis non penea.

Phil. De specialibus legibus.

GADROVIE NOT. 
V. 1., ad injusta alliatur] Quam ob juramentum debet.

Miseritudo est. Remittat potestatem juramentandi.

*Ciceron. 1. de Offic. 25.

Dionysius Halicarnassensis.] to. 62.

In conjugatione Decemviri domum inutilis, nam quod decemviri jurarent, inter se, et quis est collegio altere adversarii, utque per omnem vitam rei publicae imperium, & nomine ac mino potestatis foret etc. lib. 10. 62. Ad minus fuit, non quod ipso commentarii, sed quod ecclesiae plebis & exercitum consilio falses deputaverint. lib. 12. 63.

Interim Jus sui Jure. Interdum promissum sine ecclesiæ fereni non poterit.
* Augustinus: Si ad pecantum admitterendum sines exhibeatur, mirum est si sines appellatur. Idem docet secunda ad Amphilo-
chium Basilium:

VII. 1. Imo etiam res quae promittitur non sit illicita, sed
murator bonum morale impediens, sic quoque non valebit jus-
jurandum: quia fricicet profectum in bono Deo debemus, ita
ut ejus libertatem ac ripere nobis ipso non valeamus. Huc perti-
net insignis ejus quem dixi Philonis Judae locus, quem acri-
bere non pigebit: sed ei, o iudaei auxilii, quoniam
ipseque solutum est universo mundi perficienda regi-
mo, in quo a propius tenebris evasit, animo
et in Faverne spectantibus a speculisse eis et divina, in
tam hic quoque decerere cum deum, in quo
esse est deum spectantibus a speculisse eis et divina, in
tam hic quoque decerere cum deum, in quo
esse est deum spectantibus a speculisse eis et divina, in


§. viii. &c. C A P U T X I I .

Hic de impossibilitatibus dicere nihil attinet. Satis enim manifestum est ad omni impossibile neminem obligari.

X. De eo vero quod pro tempore aut ex suppositione est impossibile in pendentis eis obligationem, ita ut is qui ex suppositione juravit, operam quam poete dare debet, ut quod juravit posse redde.


XL. Sed nominatis rebus pertinentiis aliis jurare non est vetus, quin et illas nisi nosius imprecabuntur, ut solem, terram, coelum, principem, quin quod in illis puniri deposcebant, ut in capite, in libris, in patria, in principi. Neque profanum tantum gentium his mos, sed & Judæorum, ut idem ille * Philo nos docet. At enim non debere juraturos ob rem quamvis.

G R O N V I I . Noth.

Te/tis advocat, simul ab eo prof. dixit ultius expeticitur. Ambrosius ad Valentinianum Imperatorem: Quid ejus jurare, nisi ejus quem te/tis fiduci taria, praefetum divinum potentiam conferret? Vide formam illum quod Chresti Avanorum apud Menandrum excerpta legationem.


I. X. Pro tempore aut ex suppositione aut] aut aut aut mixutio aliqua interveniatur. Ex suppositione juravit] si quid est, ut est ut est ut est ut idem ut idem ut idem.
Liber II. § X. 

392. visa statim intimavi, quod in hac urbe, ad rerum omnium audorem, ac parentem procurare, sed jurare per parentes, cœlum, terram, universum; cui similis est quod Homeri interpretes notant, Græcos illos veteres non solitos omittere nec facile per Deos jurare; sed per res alias presentes: ut per sceptrum, idque ipsum a justissimo rege Radamantho suffisse constitutum.

 tradit Porphyrius, ac ad Aristophanem Scholasticam. Sic Josephus per salutem Pharaonis jurasse legitur, ex more apud Egyptianos recepto, quum ibi notatus Abenedaras: * Eliseus per vitam Elias. Neque vero Christus Matthaei v., ut quidam existimant, hæc juramenta vult minus esse licita quam quæ expressit, Dei nominem funt: sed cum Hebræi ca minus curarent, opinionem quadrum non dissimili illius qui dixit, Sceptrum non jurat. 

D. de juramento Dei et hominum. 

Sacramentum divinum Nonum jurat. 

Si Christus existimaret eum qui Templum juraret, Deum jurare quæ in templo præsidet; et qui cœlum, Deum qui coelo velit insidet.

2. At Hebræi magis ilis temporum existimabant, non obstringi homines juramentis per res conditas factis, nisi addita poena, ut si res de quâ jurabant Deus confeciscaret. Hoc enim est juramentum kogăz, sive ex ùo ùo, cujus non dicto tantum Matthaei loco, sed in Túriorum quoque legisbus mentio existat, ut ex Josephi contra Appionem disputatio dispicatur: nec aliusque arbitriter Orientis populos dictos Graecis kappoas, quæ voc apud Æschylum et Euripidem exstat, nepos de ùo, apud eundem Æschylum. Huic errori dicto loco Christi occurrit. Christianos veteres Tertullianus jurante ait per salutem Principis omnibus Geniis auguistiorem. Apud Vegetium formula est, cujus et suprema minimus, qua Christiani milites jurant non per Deum tantum, sed per majestatem Imperatoris, quæ secundum Deum humano generi dilligenda est, et colenda.

§ XIII. Sed

Grotesque Note.

Per res alias. De Socrate Apollophanus apud Philostatinum v. 15 non mittit ex ut hic, sed iniuriam jusque jurasim per idia, non aut per Deum, sed aut per Deum interaret.

Elisi per vitam Elias. Adde 31 Regum iv. 30, Cant. 11, 7.

Respedit enim diem Namini juravit, ex Dei & Graecum causa XVII, quæstione r.
§. xii. xiii. CAPUT XIII.


XIII. 1. Effectus juramenti precipuum est precidere controversias. Pape in quisvis pietas eis beatiorem & omni, inequit divinis scriptor ad Hebræos: Omnis disputationis finis est juramentum tempus sanctum. Cui simile est illud Philonem: etsi mestrum sit apud nos, etsi deprecavantur: Dei testimonium est jusjurandum de re de qua ambigitur. Et illud non dissimile Halicarnassenis: vae dextram & penis eam qui adversus eam juravit, si eam ab ipsis duxit. Si fides hominum judices sunt, si fides hominibus inter se.

2. Duo ergo debet jurans, primum ut verba animo congruant, quod aliquid vocat Chrysippus: alterum, ut factum congruat verbis, quod idem appellat espan. Qui in illo

GROTII NOT. 
Si quis per falsa Deos juraverit, obligabatur | Libri Sapientiæ cap. xiv. 30, et ab eis SCRIPTURAE DICTUM, ut de eis exhortationem dico impietatis: eis tibi, eis fidem quædant. Quod ita verum Latinos: Non enim jurassit virtus, sed praecipuum bona perambulat speciem injustissimæ variacione.

Hic est quod ait Augustinus] Sermones xviii. de verbis Apostoli: citatur e. Eccle disc : causa xxxii. quæd. 11.

Ultima fidei | Procopius Persecutorum 11: ecce & de adeptis semper de veritatem ita ut eum ilium dixerat, eum esse humanum

nunquam autem quidem de illa filiis: Jurisremundum quod ab humanis habetur omnibus adiuvium atque promissum, non liquet in veritati nec in rebus paulatim retinet.

GRANOVII NOT.

XIII. 2. Ut verba animo congruant] Non alium promptum in ore, alium clamam in petentem habeat, qui jurat.

Fallam essegrator] Ut praebet adfimuque rebus quod juravit.

B 1  Fd.
Liber II.  S. Xiv. xv.

Ilio peccat * Χρυσίππου, qui in hoc ἐτερέτοι eicdem Chrysippo dicitur fatis diffinente, quanquam confundit interdum hae solent.

X Iv. Et si quidem materia talis sit, & verba ita concepta ut non ad Deum tantum sed & ad hominem referatur, ius haud dubie homini ex ipso juramento quaretur, tanquam ex promissio aut contracta qui simplicissime intelligi debeat. Si vero aut verba hominem non respicient ius ei conferendo, aut respicient quidem, sed aliquid sit quod ei positum sit, tunc ea vis erit jurisjurandi, ut homo quidem ille ius nullum conseqautur, ut nihilominus qui juravit Deo obligetur stare jurisjurando. Hujus rei exemplum est * in eo quippe metum injustum caudam promissione jurato dedit. Nam hic ius nullum consequitur, aut tale quod reddere debet, quia caudam damnum dedit.

Videmus Hebræos Reges & * at Prophetis inrepatos, & punctos a Deo, quod fidem juratam Babyloniam Regibus non servavit. Laudat Cicero Pomponium tribunum qui servavit quod terrae coactus juraverat: tacentum, inquit, temporibus illi iustissimum valebat. Quare non Regulus tantum redire in carcerem, ut maxime fuerit injustus, debuit: sed & decem illi quorum Cicero meminit, redire ad Annibalem: iustissimum enim intercesserat.

X V. 1. Neque haec tamen inter hostes publicos locum habet, sed inter quosvis, non enim persona solis respicetur cui juratur, sed * is qui juratur Deus, qui ad obligationem parten dam sufficit. Repudiandus ergo Cicero cum ait perjurium nullum esse, si pravonis pactum pro capite pretium non adseratur, ne si juratum quidem sit: quis pirata non sit ex perduelium numero definitus, sed communis hostis omnium, cum quo nec fides esse debeat, nec iustissimum commune. Quod & de

---

**Gratioius Notae**
- In ex qua per metum injustum caudam promissione jurato debet. Exstant viro tontum iustissimum, ob Dei reverentiam, servandum sectarum, Augustiinus epistolam ccxxiv, & ccxv.

**Gronovius Notae**
- Xiv. 1. Et ad hominem velut ius coelatum ibi haec posse flere.
- Non respicientur. Veluti, iurare coelatum.
- Quod si possit, ut species erectis aut mensibus. ius nullum aut ius. Aut omnino nullum aut ejusmodii quod compellat ait judicem vindicare nec in ait: sed remittere necesse habeat de ius.

---

**Geronius Notae**
- Xv. 1. Inter hostes publicos. Eos qui perjurium ius habent.
- Non est quod publicum. Hostis armorum juris habens, quem judicem servanda sint.
& detyranno dictum ab eodem esset alibi, & a Bruto spud Appianum: \\n\[\text{\footnotesize S. XVI. C A P U T X I I .} \]

et tyrannus Romanis nulla fides, nulla jurisjurandi religio.

2. Atque situt in iure gentium constituto diferre hostem a pirata verum est, & a nobis infra dixit etur: ita hic est differentia locum habere non potest; * ubi, esti persona jure deficiat, cum Deo negotium est: qua de causa juramentum voci nomine nuncupatur. Neque id quod fumit Cicero verum est, nulam effe cum praedone juris societatem. Nam de positum ex ipso gentium jure readdendum latroni, si dominus non apparet, recte a Tryphonino repetendum est.

3. Quare probare non possit quod a quibusdam est traditum, eum qui pradonem quicquam promisit momentanea solutione posse detungi, ita ut liceat ei quod solvit recuperare. Verba enim in juramento quod Deum simplici digne atque ad eum effectu sunt intelligenda. Atque ideo qui reddidit ad hostem clam, iterumque abit, non satisfecit juramento de reiuta, ut recte a Senatu Romano judicatum est.

XVI. 1. Illud vero Accianum: T. Fregiisti fidem.

A. Quam neque deis, neque de infidelibus caipiam; ita demum probari potest, si jurata promissio aperte respectum haberetur alterius promissionis, * quae ei quasi conditioni fuerit implicita, non si diversi generis sint promissa, & citra respectum mutuum; tunc enim omnino servandum cuique erit quod ipse juravit. Atque hoc nomine Regulam landamus, sic compellat Silius: 

 Qui, longum sumpseram gliscendee per eum; Infulis servasse fidem memorabere Poxini.

2. Inequali tatem in contractibus naturaliter locum facere aut

G R O T I I N O V R .

ubi est persona jure deficiat, cum Deo negentum est. Flutarchus Lydianus: 

redidendum latroni. Et ei qui regnum sine jure invali, quoniam Orosien deos etum redidit a Pricensibus: Polycius & Dionysius Sicius in exceptionem Petrecianus. 

G R O N V I I N O V R .

2. A nobis infra]: 3, 3, 1.
Liber II. §. XVII. et c.

aut rescindendi aut reformandii contraetus, supra diximus. Et quanquam jus gentium aliquiet in hac re mutavit, jure tamen civili, quod inter ejusdem populi partes valet, rediri sepe ad illud quod natura licebat, itidem supra monuimus. Sed hic quoque, si juramentum intercelit, etiam si peronze nihil aut minus debitur, Deo fides erit praestanda. Itaque Psalmorum scriptor ubi viri boni virtutes enumerat, addit & hanc: Furares in damnunium suum non tamen mutas.

XVII. Verum illud notandum est, quoties non personæ jus nasceitur ex tali aliquo defectu qualem diximus, sed Deo obfringitur fides, hæredem ejus qui juravit non teneri. Quia ad hæredem sicut bona transune, id est quæ in hominum sunt commercio, ita honorum onera: non item aliæ qua quæ ex officio puta pietatis, gratiae, fidei debuit. Hæc enim ad illud quod stricte jus dicitur inter homines non pertinent: ut alibi quoque ostendere meminimus.

XVIII. Sed etiam ubi jus personæ non nasceitur, si tamen juramentum utilitatem spectet aliquis, atque is eam solit, non tenetur qui juravit: sicut nec tenebitur sic ecceul qualitas sub qua aliqui juravit, ut si magistratus delinat esse magistratus. Apud Caflarem libro 11 de bello civili, Curio Domiti, qui fuerat militis fialloquitur: Sacrament quidem vos teneri qui potuit, quum præfella fisciach & depositio imperio privati & captim ipse in alienam venissent potestatem? Et mox sacramento sit capitis diminitione sublatum.

XIX. Illud quaeritur, an quod contra juramentum sit illicitum sit tantum, an & irritum? quia de re distinguendum arbitror, ut si sola fides sit obstricata, valeat actus contra juramentum factus, puta testamentum, venditione: non valeat autem si ita conceptum sit jusjurandum ut simul continetur abdicationem plenam potestatis ad actum. Et hæc quidem naturaliter jusjurandum sequuntur: ex quibus faciendum est judicium de Re-
gum juramentem, & his quae exteriori exteriori juriunt, quando actus
ex loco subjectionem non accept.

XX. * Nunc quid superiorum, id est Regum, patrum, do-
morium, & maritorum in his quae maritalis sunt juris, imper-
ae posse videamus. Superiorum actus hoc quidem efficer non potest, ut jusjurandum quatenus vere fuit obligatorium sub
non fit praestandum: id enim juris est naturalis & divini. Sed qua actus nostri non plene sunt in nostra potestate, sed ita ut
superioribus dependant, ideo duplex esse potest actus superiori-
um circa id quod juratur, alter directius in personam jurantis, alter in perfonam cui juratur.

1. In personam jurantis dirigi potest, aut antequam juretur
iritum reddendo juramentum, quatenus jus inferioris sub pot-
estate superioris contigitur, aut postquam juramentum est vetando
ne implacetur. Nam inferior, qua inferior, obsstringere se non e.
Venien-
ter de jure-
urande.

2. De pra-
habere.
facta.

blem.

C. 1. de pro-
habere.

3. In jure-
urare.

G R O V I I N O T E.

Nunc quod superiorum, id est regum, patrum, domitorum, Cr maritorum in his quae maritalis juris, imperia
posser, videamus Aquilinum ep-
Tolosae cccx., & cccii.

Olim à principibus] Suetonius Tiberiis 35. Sic & in Hispania duorum
patrum acu from Ferdinandus Valsquies de Lucell. cit. 11. 12. §. 12.

G R O V I O V I N O T E.

Quando altius ex loco] Ubi partes contrahentes non necesse haberent se
submittere & obligari legibus aciuri
celesti loci in quo contrahitur.

XX. 2. Iritum reddendo] Declara-
lando, si juret inferior, id inane
fore, quod ille citra siam substantiam jus obligandi se non haber.

3. In jurare.

A m p l i o e r e m a n i m ] Quam sub condi-
zione superioris contentientis.

Ex utroque] Ex eo quod super-
ior, & ex eo quod inferior gelle-
tur.

Olim à principibus] Sic Tib. equi-
ti Rom. jurisjurandi graziam fecit, ut utorem in flupo generi com-
pertam dimitteret, quam se num-
quam repudiatum ante juraverat.

Suet 11.

E c c l e s i a s praedibilis] Quam bono
exemplo est Eugenius IV, qui La-
ediaum Pannoniae regem jurejurante-
do, quo pacem cum Amaurizae Hla-
Turcharum Imp. firmaverat, solvit,
iamque regem cum multis milit-
ibus chilianorum & multo suo
Juliano Cardinali perdicit, cit.

1444.
In personam ejus cui juratur actus dirigi potest tollendo ab eo jus quod ei partum est; aut etiam, si jus desit, vetando nec quid ex tali juramento accipiat; idque duobus modis, sive in paenan, sive ob publicam utilitatem, ex vi supereminentis dominii. Atque hinc intelligi potest, si jurans non eusselit fit ditionis cum eo cui juratur, quid aut hujus aut illius rectores possint circa jusjurandum. Ipsa autem qui juratus aliq uid promisit nocenti qua talis est, putat pirata, non potest jus promissio quae situm paenit nomine ob id iplum ei auferre: quia tunc verae nullum haberent effectum, quod omnino vitandum est. Similique de causa compensari non poterit quod promissum eft cum jure quod ante erat controversium, si post motam controversiam initia pactio fuerit.

4. Potest & lex humana impedimentum quod certi generis actibus posuerat tollere; si juramentum aut quaequecumque, aut certa forma accesserit: quod Romanes leges fecerunt, in suis impedimentis quae non direc te publicam, sed privatam jurantis utilitatem spectant. Quod si fiat, valebit actus juratus eodem modo quo naturaliter citra legem humanam fuerat valuturus, aut idem tantum obstringendo, aut jus etiam dando alteri, pro diversa actuum natura quae alibi a nobis explicata est.

XXI. 1. Notandum hic est obsiter, quod in Christi praeceptis & apud Jacobum de non jurando dicitur, proprium non ad afferatorium juramentum, * cujus apud Paulum Apostolum exempla existant aliquot, sed ad promissorum futuri incerti pertinere. Ostendit hoc evidenter oppositio illa in verbis Christi: Audite dicunt antiquis, Non pejorabitis, sed reddite Domino.

Grotesque Not.:

[Cujus apud Paulum Apostolum exempla existant aliquot] Rom. 1. 9. 15. 11. Corin. 1. 31. 33. Fluf. 1. 8. Theff. 11. 9. 5 Tim. 11. 7.

Gronovii Not.

Grotius Nota.

3. In panem quia jurejurando promissum accept, quod non debatur.

Ob utilitatem pub. Quod reipublicae interesse non fieri quod juramentum.

Quae talis est Dume nocet, & ut injuriam ejus effugiat.

Pensa nonibus Ei non praefatur promissum in panem facinoris.

Compensari non Finge litem mihi elle cum adversario apud judicem. Expendente, per intervenerentem causam cedem jurato promissi ne alienum ei praestitum, si quid ipsi vicissim milii praefier. Hoc ego potius non possum absque promissum, quod alter non desistat ad interim ante contra, quia cum hic ambigua sit, in promisso jus et certum quidem existit, quod ego privatus iliis auferre negoce.

4. Potest lex humana] Postea magistratus vel Rex, juris administrator, interdixit, quo aliquid veerat, gratiam facere, si quis id quod veritatem est, factum sit juris.

Citra legem humanam] Si tale interdictum non existisset, noque id superioris remissetur.

XXI. 1. Ad afferatorium] Quod affirmat defenditque rem factam.

Promissorum] Quod secutariem factum promissioni, quo lanciatur promissum.
CAPUT XII.

399

minus juramentum. Ego vero dico nobis. Ne jurare omnino. Et ratio quam Jacobus adjicit: nunc sit vox ejus nobis, id est, ne fallaces inventiamini, nam cunen venum vox inqui sevis apud Helenistis habet, ut appareat Job. xxxiv, 20. Matth. xxiv, 51:

& alibi.

2. Idem evincit illud in Christi verbis, etsi in loco tibi videor, ut ait Jacobus explicat, etsi in loco tibi videor, ut ait Deus. ubi manifeste est figura quam plures Rhetores vocant, ut in illo,

Ex illo Corydon Corydon est tempore nobis.


3. Contra, quorum facta à dictis discrepant, apud eos esse dictus vobis et ets, 11 Corinth. 1, 18, 19, id est, vobis corum esse ets, & ets esse vobis. Sic Paulus Apostolus ipse exponit, non cum negalit ut div ets juxta, leviitate ets, addit sermonem suum non fuisset vobis et ets. Feltius varias referens sententias de significatione vocis nuncum, sic scribit: Quidam (ajunt) ex Graeco, ets ets levem hominem significari. Quod si vobis et ets leviatem signifi, sequitur, vobis ets, constantiam significet.

4. Idem ergo dicit Christus quod * Philo: eum hic quidem esse alii globulam, et eamque legere Focio tere atque, etsi addam sibi ejusdem interpretationem, si tali loco esse etiam coniectura: Optimum tunc utilissimum et rationalis natura convenientissimum est juramento abstinere, atque ista se veritatis assuefacer, nona vel eis mores aut naturam significent.

Implementum] Effectum.


Nay ets ets] Eos promittere non potest t haecc faffer ac dicant.

Non sint vobis etiam] Diffidium factum.
cere, ut verba pro juramento accipiantur. Et alibi: o F vul·vul δὲ καταμάχης ἀγὼ δὲ πείθομαι, ἀκελάντθε, ψυχεθήθωσι: Viri boni oratio pro juramento sit fermo, immutabilis, fallere necio. & quod de Elenis Josephus: omnes te potest assumere ignorantes omnes, ut δὲ υμῶν autem αὐτῶν: quicquid dixerimus validius est jurare: ac superescusus est ipse habetur jurare.


Oὐκέ ὑπετέχοι οὖσιν ἀνατρόπους.
Nurus mei pro jurejurando valent.

**Grotii Notae.**


Ut nec jurato sibi credatur] Philo: ἢ δέι λέγεις ἐκ τῆς ἀλήθειας Ἀμαρνὸς: Ἰαμ οἷον ὅ ἂν ὑπολογίσωμεν, ἡ πεπολεματικὴ ἐστὶν λυπήσεως] Sophoclis Oedipode Colonea dixerat Oedipus:

Οὖν τὸ ὑπλήγκτην τοῦ ἀνθρώπου
Ναοὶ θεῖος Ἰερώνουμεν καὶ μάθημα.

Aeliponder Thesensis:

Οὔτω ἀλήθεία ὑπολογήθη ἡ κρίσις
Ναοί πιστεύουσασιν οἷον νομίζουσαι.

M. Antonius in visi boni deceptione: μὴ τρέμετε διά φιλόσοφου: nec spat habens iurandum. Chrysost. de Ruth. XV., εἰ ἐσεϊς τοῖς ηθογνωμονικῷ ἡμῖν ἐκ νοστιμίας, ἔκτοτε τοῖς ηθογνωμονικῷ, εἰ τρίτοις ἐν ἑυλοωμονικῷ, μὴ ἐπηκοομονικῇ Πρόομοι: Si credi variae esse non quinam sua negatione est, nulli vis iurandum impone necessitatem, quod si non forea tenendum, ne cogas eum & piastrae.

**Grotii Notar.**

Narrat Cicero oratione pro L. Cornelio Balbo, Athenis cum quidam apud eos qui lancte graviterque vixisset, & testimonium publice dixisset, & jurandi causa ad aras accederet, una voce omnes judices ne is juraret reclamasse; eo quod nollent religionem videri potius quam veritate fidem esse constrictam.


XXII. Ideo multo in locis vice jurisprudentia repertum est, ut Con. in c. * fides datis dexterris, quae erat mina biformata. Hic igitur Persæus, firmissimum apud Persas fides vincitum, aut alicui quo Diei, signo obstringatur, ea vi, ut ni implacare promissio promissor. non minus detestabilis habeatur quam si pejoraret. Præcipue Pos. in c. de ad aures.

De his qui vi et mor-

G R O T T I N O T I C E.
Bona fidei sunt. Eunogora Salaminis regis Hostiates. Athenis sunt in toto universo antiquissimae aegyptiae civitatis. Athenis per quos reges omnem in honorem principum responsum. Nicetas de Alekso Isiacis lib. 111. Ha-

C A P U T X V I.

De corum qui summum imperium habent promissis
& contratibus & juramentis.

I. Resellitur sententia statuens restitutiones in integrum ex jure civilis venientes ad regum alius, qua tales sunt, pertinere: item regem ex juramento non teneri.

II. Ad quos regum alius leges pertinent, definitionibus explicatur.

III. Jurisprudente rex quando tenentur, utr non tenentur.

IV. Quotens rex tenentur his quae sine causa promit.

V. Usus ejus quae de legum vi circa regum contractibus dictum est.

VI. Rex subditus obligari naturaliter tantum, aut ex civili, quo seque recto dien-

VII. Jus quasitum subditis illicitaque quaemodo auferatur.

VIII. Resella hic distincto quasit ex jure naturali aut civilis.

IX. Contratibus regum an leges sine, & quando.

X. Quamodo & regum contractibus tenentur omnium honorum hæredes.

XI. Quamodo ex iisdem contractibus obligentur qui in regnum succedunt.

XII. Et quatenus.

XIII. Beneficia regum quare vocabilia sunt, quoniam definitionibus explicatur.

XIV. Contractibus inasorum imperii ad tenentur ejus est imperium.

L. 1. Pro-
I. 1. Romissā contractus, & juramenta Regum, & qui alii fīs pares jus in re publica summum obtinēnt, peculiāres habēnt quāestionēs, tum de eo quod ipsīs in actūs luos līcet, tum de eo quod in sēditiōs tum de eo quod in succēssores. Quod primum capēt attinet, quaritūr an ipse rex, ut subdītōs luos, ita ē quoque relictūre ē integram, aut contractūm irrītum facere, aut ā jurejurando ē exolvēre posīt. Bodinus Lib. 1. centēt idem ex caussī regem, sive aliena fraude ac dolo, sive cap. vi. errore circumventum, sive metu, restitūtī poisse ex quibus subjĭtūs relictūre tur, tum in iis quae ad jure majestatis immīnut, tum in iis quae ad privatam commodam pertīnent. Addīt, ne jurejurando quidem teneri regem ē ejusmodi ēnt paċē convenāt ā quibus discedere lex patiatur, etiam pačē honetītī ēnt conuentanea: non enim ēdeo teneri quia juraverit, sed quia justīs conventionibus quisque teneatur, quatenus alterius interīt.

2. Nos, ut alībi dīstinīmus, ētā hic quōque distinguēndum censēmus inter actūs Regis qui regiī sunt & actūs ejusdem privātōs. Nam in regis actibus, quae res faciēt eo loco habēnda sunt, quae communitās faceret: in tales autem actūs sicut legēs ab ipīs communitate factāe ēm nullam haberent, quia communitās ipsā superior non est, ēta nec legēs regīx. Quare adversīs hos contractūs restitūtī locum non habebit: venit ēnīm illā ex jure civili. Non admittēndā igitur exceptione regum adversīs contractūs sōs minores feciītīent.

II. 1. Plane si populus regem fecrītō non pleno jure sed addītīs.
dicis legibus, poterunt per eas leges contrarii actus irriti fieri, aut omnino, aut ex parte, quia catenus populus jus liberi servavit. De iis autem actibus regnum qui pleno jure regnant, sed regnum non ut proprium possidet, quibus regnum aut regni pars aut res fideles alienatrix, egimus supra, & offendimus hos actus ipso naturae jure nullos esse, ut factos de re aliena.

2. At privati actus regis considerandi sunt, non ut actus communis sed ut actus partis, ac prorinde facti eo animo ut communem legum regulam sequantur. Unde etiam leges quae actus quosdnam aut simplex, aut si is qui lexus est velit, irritos faciant, locum & hic habebunt, quasi sub ea condizione contractum foret. Sic videmus reges quosdnam adversus fidebre malum fide confuusisse juris remediis. Poterit tamen rex ut aliorum ita luos actus his legibus solvere, quod an facere voluerit ex circumstantiis erit attingendum. Si fecerit, judicandae res erit ex mero jure naturali. Hoc addendum, si quae lex actum irritum faciat non in favorem agentis sed in panem, hanc in regnum actibus locum non habituram, ut nec alia leges peneales, & quicquid vimp habet cogendi. Nam punitio & coactione non possunt procedere nisi a voluntatis diversis; itaque cogens & coactum requirunt distinctas personas, neque sufficient distincti respectus.

III. Juramentum autem Rex irritum reddere antecedenter potest ut privatus, si se ipse potestate tanto quid jurandi plane privaverit priore juramento: consequenter non potest, quia hic quoque personarum distinctio requiritur. Nam quae consequenter irrita redduntur, jam ante exceptionem in se habebant, nisi superior noluerit, ut ita jurare ut tenearis nisi ipse volvis, præbendum est, & naturae jurisjurandi contrarium. Et si vero ex jure jurando jus quari alteri non potest, ob aliquod vitium in persona, tamen cum qui juraverit Deo obstringi supra offensionem: quod ad reges non minus quam ad alios pertinent, contra quam fecit dicit loco Bodimus.

J. V. Promissa quoque plena, & absoluta, atque acceptata, naturaliter jure transferre demonstratum supra est, quod etiam ad
CAPUT XIV.

ad reges non minus quam ad alios pertinent, ita ut improbanda sit hoc quidem senit eorum sententia, qui negant regem teneri unquam his quae sine causa promittit; quod tamen quo senit locum habere posset mos videbimus.

V. Ceterum quod diximus supra, leges civiles regni locum Lib. 14. non habere in Regum pactis & contractibus, id recte vidit & Valsiquius. Sed quod infortemionem & venditionem sine certo pretio, locationem & conclusionem non expressa mercede, emptysenensione fine scriptura, si a regibus sint, valiture, non concedendum est; quia hi actus non a rege quarege, sed ab eo quasi alio quo visi eri solent. In quo actuum generc tantum ab Non. lib. cito ut communes regni leges vim nullam habent, ut etiam leges oppidi, ubi Rex habitat, valere credamus: quia speciali ratione rex ibi se habet, ut illius coetus membrum. Quae tamen ut diximus ita procedunt, nisi circumanstanciae oidentant plauiss. & Regi suum actum ab illis legibus immunem facere. Aliud vero exemplum quod idem advert Valsiquius de promissione quolibet modo facta, bene convenit, & ex his quae supra diximus explicari potest.

VI. I. Contractibus quos rex cum subditis init obligari cum naturaliter tantum, non civiliter, + Jurisconsulti ferme nomines fientium, quod loquenti genus perobscrum est. Nam naturalis obligatio interdum a juris auctoribus dicitur per absonem de eo quod fieri natura homeftum est, quamquam non vere debitum, ut legata integra fine detractione Faldichia praifact, solvere debitum quo quis in pernem creditoris erat Requiberatus, vices beneficio rependere, quae omnia cessare faciant conditionem indebiti: interdum vero magis proprie id quod vere nos obligat, sive inde alteri oritur, ut in pactis, sive non oritur, ut in plena & firma pollicitatione. Maimondis Hesbrensis lib. 111. Ducis subitantium captive 54; tria hae de societ. apte distinguant, & quae non debentur ait venire benignitatis nomeae, id est non quam alii interpretes ad Prov. xx, 23. explicant.

did. ob causam & in id. ex imperfecta, e. de testamentis. L.5 lib. 7. de cond. sup. L. 1. C. ad l. Fab. L. Sed & frate, q. constinent. D. de pot. haece. Tafs. lib. 5. de cond. causa dar. Coifal. de imperio, q. 121. vers. 81. Vals. lib. 5. cond. lib. c. 5. n. 8. 

V. In regum pacta] Nempe cum externis regibus. 
VI. 1. Dejussione Faldaciu] Quadrans bonorum, qui leges Faldacia concussis est haece, si legatis exhausta sit harreditas.

In pactum creditoris] Velut prae- scripti aut aqua & igni intendebit esse.
Conditionem indebiti] Ut quod his nominibus praeficteris aut solvess, repetetenequcas.
Liber II. S. VII VIII.

Plicant *abundantium benitatis*; quae debentur ex jure stricto suntio *judicium* Hebræis vocari, quae ex honores late *justitiam* id est equitatem, *iustit. rex. utri* dixit interprets Matthæi x xi, 23, ubi *iusti* vocat quæ Hellenistis plerumque est *δικαιοσύνη*. Nam *iusti* pro eo quod strictè debetur réperias etiam Macc. vii, 18, & 32.

2. Civitatis quoque obligari ex actu suo dici quis potest, aut eo senfu, ut obligatio procedat non ex mero jure naturali, sed ex jure civili, vel ex utroque, aut eo senfu ut in foro actio inde detur. Dicimus ergo ex promissio & contractu Regis, quem cum subditis inuit, nasci veram ac propriam obligacionem, quod dixit ipsis subditis: ea enim est promissorum & contractuum natura, ut supra ostendimus, etiam inter Deum & hominem. Quod si tales sint actus qui à rege, sed ut à quavis alió sint, etiam civiles leges in eo valebunt: fin actu sit regis quæ regis, ad cum civiles leges non pertinent. Quod discrimen à Vasquio non satis observatum est. neque tamen eo minus ex utrovis actu nascetur actio. nempe ut declaretur jus creditoris, sed co-actio sè qui non poterit, ob iatunm eorum quibuscum negotium est; nam subditis cogere eum cui sunt subditi non licet, sed sequilibus in sequalibus id jus est à natura, superioribus in subditi- ros etiam ex lege.

VII. Sed hoc quoque sciendum est, posse subditis jus etiam quæsitiur auferri per regem duplci modo, aut in pænam, aut ex vi supereminentis dominii. Sed ut id sit ex vi supereminen- tis dominii, primum requiritur utilitas publica; deinde, ut si fieri potest compensatio hat ci qui suam amnit, ex communmis. Hoc ergo fit ut rebus aliis locum habet, óta & in jure quod ex promissa aut contractu quaeritur.

VIII. Neque ullo modo hic admittenda est distinctio quam adferunt nonnulli, juris quaeriti ex vi juris naturalis, & ejus quod

**GROTIUS**

Abundantium benitatis. Hoc pertinens est quæ non ob aliam causam sunt quam ut liberalitas & munificentia exerceatur, ut laudibus Dei de donacionibus: *χεριν χεριων* πλουτων δικαιωσεις. Ex ubere fons manuini ingenii manum beneficientia; Plutarchus Cato menaejore.

**GRÖNOVIUS**

Hebraismo ilis qui Hebræica Graece sedebant & tradabant.

* Quod si tales sunt autus? Si conveniret quodiam regi cum cive suo, non ut rege, sed ut patrisfamilias, qui negotium suum regit.

* Grönes leges in ca. Ut eorum non minae rex vel ejus procurator poi- niat convenit coram judicibus ab ipso constittiti.

Declarare jus] Vult subjectis esse jus conveniens principis pribi libelium cupidem, & quemque ubi non servari, quod rex promitterit: sed si constiterit id lile, non esse jus subjiciis vi & armis cogendi cum servare quod promitterit.

* Id jus* Nempe cogendi.

VII. In pænam] Si quis com- mitteret, quare mentis præter illa jure.
§. IX. X. C A P U T X I V. 407

quod venit ex lege civilis. nam in utrumvis par jus est regis, nec hoc magis quam illud sine causa tolli potest. Ubi enim dominium aut jus aliud aliquis legitimo modo partum est, id ne sine causa ei auseratur juris est naturalis. Contra, si rex faciat, haud Bal. in l. dubite tenetur reparare damnun datum : facit enim contra ve-
rum jus subditi. Hoc ergo differt jus subditorum & jus exter-orum, quod jus exterorum (hoc est qui nulla ratione subditi sunt) supereminenti dominio nullo modo subiet: nam de po-

na infra videhimus : subditorum autem jus ei dominio subiet quatenus publica utilitas desiderat.

IX. Ex his quae diximus & hoc apparret, quam falsum sit quod quidam tradunt, contractus Regum leges esse. Nam ex legibus nemini jus adversus Regem nascitur : ideo si eas revoca-
cet nemini facit injuriam : peccat tamen si sine justa causa id faciat. At ex promissis & contractibus jus nascitur. Contracti-
bis ligantur contrahentes tantum, legibus subditi omnes. Po-

fort tamen quodem esse mixta ex contractibus & legibus, ut contractus cum vico rege, aut cum publicano factus, qui simul pro lege publicatur, quatenus ei infinet que subditis observ-
vanda sunt.

X. * Veniamus ad succesores : de quibus adhibenda distinctio est, sicut omnium simul honorem haeredes, ut qui regnum quod in patrimonio est testamento vel ab intestato accipiant ; an sucesores regni duntaxat, puta ex electione nova, aut ex praescritto, sive imitatione quodam vulgaris hereditatis, sive aliter : an vero mixto jure sucedentes. Nam qui honorum omnium ita ut regni haeredes sunt, quin promissis & contractibus tenentur dubitandum non est. Pro debitis enim etiam personalibus bona defuncti ut obligata sint, ipsi rerum dominio coeveni et.

G R O T I S. N O T R A M. 

Promissus ad successores | Vide Scrip-
tores quibus utitur Reinkingius lib. 1, cl. 111, cap. 15.

G R O T I S. N O T R A M. 

VIII. | Quod venit ex legibus? Quis posteros privatos autem a re-
ge possit, non prinis.

Supereminenti dominio? Et tamen ea quae unam, qui naves pe-

regimas & necessarium publicam in suis possitus atinent aut compre-
cheniunt. Sed hoc potest exu-

fari tranisti ad primavam communio-
nem rem, quam indulget nece-

sarios.

IX. Ex legibus nominibus | Si quum legem non severt aut abroget, ex his non posse eo nomine ad privatum jus vocari.

E t contra. | Actio privatis ad conveniendum regem, etiam apud judices ab ipso statutos.

Cum vicina rege? Quo quod convenit, ut utriusque subjici praebent in alius territorio aut in mari, omnibus & singulis exequendum est.

Cum publicum? Qui posteriorum aut aliud vetigal locatur.

Observanda | Nempe in vetigalis-

bus pendentes.

X. Quod in patrimonio | 1. 3. 12.

Ex praescripto | Lege regni.
L I B E R II.

S. X I. X X I .

XI. 1. *At qui in jus regni duntaxat succedunt, aut partim in bona, in jus regni vero in solidum, quatenus obligentur tam dignum est quei, quam confusa haec tenus traditum est. * Di- recte, hoc est apud hos successores regni, qua tales, non obligari satis est manifestum. Quia jus non accipiant ab eo qui proxime decesserit, sed a populo, sive ea successio propius accedat ad justae hereditarium vulgarium, sive abit longius: de quo discrimine supra egestis.

2. Sed hæc maximo id est * per interpositam civitatem, obligantur etiam tales succesores: quod sic intelligetur. Cætus quilibet non minus quam personæ singularis jus habet sè obligandi per sè, aut per majorem sui partem. Hoc jus transferre potest tum expresse tum per consequentiam necessariam, putas imperium transferendo. Nam in moralibus qui dat finem, dat ea quæ ad finem perducunt.

XII. 1. Non tamen in infinitum hoc abit. Neque enim obligandi infinita potestas ad imperium recte exercendum necessaria est, ut nec ad tutelam aut curationem, sed quatenus ejus potestatis natura exigit. * Tuor domini loco habitur, inquit Julianus a, cum rem administrat, non cum pupillum prolatum. Quo fænuo i illud intelligendum quod dixit Ulpius b, magistri societatis paucum societati non prodeles tantum sed & obesse. Neque

G R O N V I I Notes.

At qui in jus regni duntaxat succedunt.] Vide Aymoneum editum à Escherop. p. 379.

Diesce, hoc est discutere, hos successores regni quæ tales non obligat satis manifestum est.] Sic Solome obligatus non fuit eo præmissa, quod somelii David fecerat.

Per interpositam civitatem obligentur.] Similia vide c. 1 de solutionibus. Proquis ad rem facit c. Abbate de Sententiat,Arc rejudicatis, ubi notanda verba: Cum tam superfadii ad donatis quam loquantur acquisitis principalibus nominem regni fallit. Vide & Treuy. parte 1, dictur vi, theli 7. Syr. de pacis religiosis conclud. 19.

Tuor domini loco habitur, inquit Justinianus, cum rem administrat, non cum pupillum prolatum] Hoc pertinent ex quo habit Camerenus parte iv Elisabethus, anno el 10 decem. & quod Croneusi habet de Georgii Bohemius legis esse alieno imprimenter.
§ xii. CAPUT XIV. 409

quem tamen, ut quidam existimante, lex hac ad naturam negociorum gestorum exigenda est. ut tum demum ratus sit habendus actus, si utilissimus sit. Nam ad tales angustias reipublicae imperante remidgere, ipsi reipublicae est et periculosum. Quae nec senesce hac crederedum est populus cum imperium defuit. Sed quod a Romanis Imperatoribus in caufa civitatis reformatum est, valere transactionem quam magnituros fecissent in re dubia, non si indubitate in quod deberei posset remedium sit, idem ad nostram de populo toto questionem referri debet ac potest, sed servata proportione.

3. Sic ut ergo leges non quaevis subditos obligant, possunt enim, etiam extra eas qua jubent quod illicitum est, esse quae dam evidenter sublet atque absurdæ, sic & contraetis regiuntur ita obligant subditos, si probabilis habeant rationem, quod in dubio ob regiuntur auctoritatem praemitti debet. Quae distinctione multo est melior, quam illa qua multis afferri solet de fomentis exitu modice aut immodece leiosis. Non enim exitus in hac re, sed probabilis ratio regi eredenda speetanda est. quæ si adsit & populus ipse obligatitur, si quod cau su juris esse inceperit & suffectores ut populi capita. Nam si quid populus libet, contraxisset, obligaretur is qui posse regnum plenissimo jure de voto, acciperet.

GROTIUS NOTR.  

GROTIUS NOTR.  
Ad naturam negotiorum] Non habete accipienda, ut sit in impenitus ad negotiorum gestorumfabia. 

Negotiorum gestorum] Actiones contractis, quorum qui se alter negotiis aut homines alienius obvult, negotiationibus gestorum haber, & ea praximtur indesinat duntaxat in eo, quarom communis hominum judicio utilissimum gestit. Valere transactionem] Remisisionem debiti.

In re dubia] Etiamu ambiguum est, possimne illud debitum omne obtineri, an ea caretur sit, fere ob aetiosis, fere ob debeatum inessential, 


C. S. Lau.
Laudatur Caesar Titus hoc nomine, quod beneficia superioribus concessa a se peti paffus non est, cum Tibertius, & cum secuti non aliter rata habuerint superiorum beneficia, nisi exdem iisdem & ipfi dedissent. Titi exemplum secutus Imperator optimus Nerva in Edicto quod apud Plinium exifit hic ait: Nolii exiliaret quisquam quae alio Principe vel privatis vel publice est concessa, id so saltem a me rescindi, ut potius mihi debet si illa rata & certa fecero, nec gratulatio utiliss insatiratis eget priusbus. At vero de Vitellio cum narraret Tacitus cum nulla posterum cura, lacerasse imperium, vulgo ad magnitudinem beneficiorum accurate, quibusdam & pecunia emer-cantibus, addit: Apud sapientes cassa habebantur, quae neque darena neque accipio, salva república, poterant.

4. Illud hic addendum est, si quo causae contractus incipit vergere non ad damnum modo aliquid, sed ad perniciem publicam, ita ut ab initio contractus in extensione ad illum cum tarschus: Petinar etiam ad libetis ex except quin add specie venditionis. Commodo Principe, luciferceant. Balthas Maredo Imperator repetit quae Michael Imperator elargios fuerat. Zonaras de eo: illico utit si nescam quas Fermae, sed quoniam cur probare, esset suum, id est si seriem, ut qui percesserit nulla probabili ex causa accipiat, partem restet, partem donaturam reddatum. Vide eadem f Euticio Connenno de donationibus Ludovici X., vide Sestianum Caroli VIII, de ejusdem, donationibus etiam quae Ecclesiis fuit, non secratis, Philippum Cominianum bib. Dairiam vero de donationibus quis Aragoniae rex Serrinum fecit, relictis libris, c. 15, de la-tellis donationibus relictis per Isam XIX, 11, Gregorem de Csespingri regis Poloniae tetamato partim probato, partim improbato, XIX.

GRONIE NOTA.


Laudat & applicat Martiam ad immannem mutatiam. Frederici Regis Neapolitani. Nerva, a Simeone conciati ab emontibus septem Galba, reliquit decimà; Tacitius historiam quo, & Plau-
§. XIII. C A P U T X I V.

sum censendus suiset injustas & illicitus, tunc non tam revocari cum contractum posse * quam declarari cum non ultra obligare, quasi factum sub conditione sine qua justi fieri non potuerit.

5. Quae de contrahibus diximus eadem intelligenda sunt * de alienatione pecunie populi, aut rei alterius quam secundum leges rex alienare bono publico posseit. Nam hic quoque familiae adhibenda est distinctio, an probabilis donandi aut alteri alienandi fuerit ratio.

6. At si contractus ad regni eujusque partis aut patrimonii regalis, quatenus id Regi permittam non est, alienationem pertinentem, non valebunt ut facti de re aliena. Tantundem erit in regnis restrictis, si quam materiam aut actuam genus populi a potestate regia excepit. Nam ut tales actus valeant populi per se, aut per eos qui populum legitime referunt, convenient re- quiritur, ut ex iis quae de alienatione supra diximus intelligi potest. Quibus distinctionibus adhibitis facile judicari poterit jusque ex injusta fuerint exceptiones regum, qui priorum regam nominam ex solvere recularunt, quorum hæredes non fuerant: quorum exempla apud † Bodinum videre est.

XIII. Illud quoque * a multis traditur, beneficia Principii, quae liberaliter sunt concessa, semper posse revocari, sine distinctione transmittendam non est. Sunt enim quaedam beneficia quae rex de suo facit, & quae, nisi ad sit precarii clausula, juratoque, non tollentur nec confiniae.

§. N e g a e i m m.

† Curt. §. Nequaem.

‡ Jun. conf. 113. n. 4.

† Ant. conf. 157. n. 28. Chra.

† Stat. de ant. tem. 2. p. 5. partis princ. n. 82. Bell. in spec. prim. jurab. 26.


Grothii Notae.

Quam declarari cum non ultra obligare. G. Suggellum est de decembris. Exemplum in Alles Alfonii & Sancti apud Marianam lib. xii. 2. ult. apud Cambdenum dicto anno 1313. xcvii. & anno 1314. xcvii. in controversia Hensonia.

De alienatione. Habet huc pertinentia in Concordi Galliae Tomo iii.


Nun sano revocari. Non necessit esse, ut folienniter referendarit, sed sufficiet testari & significare principem leco non tenet.

6. Regni relictus. Quod non ple-
Liber II. § XIV.

dinutaxat legis demunt fine ullo contratu; Et haec sunt revocabilia. Qua sicut lex sublata universaliter reponi universaliter semper potest, ita & particulariter sublata particulariter reponi. Nullum enim hic jus quoditum est adversus legis autem rem.

XIV. Contractibus vero eorum, qui fine jure imperii invalent, non tenebuntur populi aut veri reges; nam hi jus obligandi populum non habuerunt. De in rem vero tamen tenebuntur, id est quatenus locupletiores facti sunt.

Caput XV.

De sedebus ac sponsionibus.

I. Publica conventiones que.
II. Dividantur in sedera, sponsiones, patitiones alias.
III. Faderum & sponsionum differentiae, & in quid sponsiones obligent.
IV. Rejeeta divisio faderum quam Minipos circit.
V. Faderum divisio in ea quae idem statum cum jure natura: & unde id natum.
VI. Et ex qua alicuius adscriptione: qua sunt aequalia;
VII. Aut inaequalia, quae rursum dividantur.
VIII. Fadera cum his qui alieni sunt e vera religione licet esse jure natura;
IX. Nec universaliter prohibere vel prohibitur Hберан;
X. Nec Christiana.

Convenientes Ulplanus divisit in publicas, & privatas: & publicam expositum non ut quidam putant definitione, sed exemplis additis, qua sit per pacem, quod primum exemplum est: quod inter se duceb belli quodam pacisemur: quod secundum: Publicas ergo conveniones eas intelligit, quae nihil jure imperii majoris aut minoris fieri nequeunt, qua nota differentur.


1. Aut minoris: A legatis autotum que vel praefectis summe vel.
ferunt non tantum à contraètibus privatorum, sed & à contraètibus regum circa negotia privata. Quanquam ex privatis quoque ilis belli cauæ nasci folet, frequentiœ tamem ex publicis. Ideo postquam de conventionibus generaliter à nobis practētara sunt fatis multa, quoadam addenda sunt quæ ad excellentiorem hanc speciem pertinent.

II. Publicas has conventiones: quas Græci vocant, dividere possumus in fœdera, sponsones, pactiones alias.


\[ \text{Ut civitatem fœdere obstringat suo.} \]

GROTIUS NOT.  
Quod apud Senemat patrem est ]  
Contr. iv, 29.  
In regibus regum est fœdus facere ]  
Vide quæ infra Lib. III, c. xx, § 11, & sequentibus. Servius ad illud ut Aeneidos:  
Servataque servus  
Tuisa fœdem:  
Qua quæ regum promittit videtur reipublica promittere. Et ubi Aeneas tempore cœtamine pagantium primam cum Latino fœdas factis: Turno, ut non inditur jurantem, quia prossima rego non habet potestatem.  

GRONOVII NOT.  
III. 1. Livii libri IX. c. 9.  

Per seculæ ]  
Saccodactes Dac Fidei, quæ ante omnibus dicebatur publicam in fœderibus & belli causis examinatis, repellenda & bellis dicendis curabant, Liv. iv, 10.  
Patre patrato ]  
Primo seculi, qui omnium nomine loquebatur in rebus repetendis ac bello indicando, Liv. iv, 11.  
Alicui promittitur ]  
Et polllicentur se operam daturos aequo effeque, ut ille populus vel principes pro quo promittunt, id rursum habere.  
Antiquus est ]  
Qui Imperatores fuerant libera reipublica ante Casares.
Grotii Nota

Supra diximus] Hoc lib. c. 11, §. xxii.

Livio] Adde Diodorum Siculum

Exc. leg. iv.

Grönovii Nota

2. Pro Romam adversus] Non hoc purgat Romanos, sed quia majus imperium erat pene Camillum. Aliquin eae major pars cum circumstata, antequam dictator diceretur, quam tamen nihil iure ageret se posse conficere.

Dicitorem Camillum] M. Furism, qui ob exilium revocatus Dictatorque dixit. cum exercitu intervenit, Gallis autem, quod ob diversum disciplinam crant, penitentibus, & id patrum pro nullo habuit, Liv. 5. 46. & 49. Flor. 1. 13, & 22.


3. Qui jus populi non] Qui à populo non acceptum potestatem ipsum obligandit.

Supra diximus] 2, 11, 22.

Cae contraculos] Quod non est nudum promissum, vel aedus beneficius merus, sed aedus cum obligacione, qui dicitur contraclus 2, 12, 1.

Multa stiridierum] Ut aliquid amplius debere sponsores, nempe ut se futurum aut destinatum quisque super ponderent, uti ducat in feodare Samnitico & Numantino.


Rem ratam habere] Quam factum procurator alterius in rem agentem §. 1. Inft. de Satud. 1. 2. & rem ratam habere.

IV. Fata bello] Dum neutra pars superior aut inferior est altera: quamvis nundum est inclinatus naturus bellii.
bata bello possessio est, eas aut ex formula juris antiqui, aut ex partis utriusque commodo componi: tertium esse genus, cui quosque nunciam fuerint ad amicitiam sociali oederere inter se jungendam coeant: quos nec dicere leges, nec accipere.

V. 1. At nobis accuratius instituenda partitio est, ut primum dicamus oedera alia idem constituere, quod juris est naturalis, alia aliquid ei adjicere. Prioris generis oedera non tum fieri solent inter hostes qui a bello dissectum, sed olim & abitante &c, & aliquo modo erant necessaria, inter eos qui ante nihil contraxissent. Id inde orte, quod regulis illa juris naturalis, cognationem inter homines quondam esse a natura, ac proinde nefas esse alterum ab altero ludi, ut olim ante diluvium, ita rursus aliquid post diluvium tempore malis moribus effert obliterate, * ita ut latrocinari & pradas agere in externoullo bello indicio pro liceo oaberetur: quod Exeter, vocat Epiphanian.


G. L. V. N. T. H. M.

Ita ut latrocinari & pradas agere in externo, nullis bello indicie, pro litiate habebatur] Cassar de Germanis: Latrocinia nullam habebant infaniam qua extra fines cauear quis sito sunt. 
Accidet tellis Tacitus de moribus Germanen, & Saxo libro XIV, & alibi. Idem de Tyrhenis scriptum est Servio ad VII. & X. Amédios, & de allis gentibus ad prumas Amédios. 

Apud Homerum] Odyssae 7. ubi Schoenwallus ad ἄνειας της ἔναρτας ἄνειας της ἔναρτας της ἔναρτας, dixit: Latrocinari apud antiquos non naturalia infamia carebat, sed insuper gloriam habebatur.

G. T. Thucydidis meminit] Lib. IV. additis sic οἰκον οίκοι.
L I B E R II. S. V I .

Iud in Romano jure, ut si cum gente aliquis neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae cauul facatum habeat, hi hostes quidem non sint: quoad autem ex Romano ad eos pervenerat, illorum fat, & liber homo Romanus ab eis capitus servus sit, idemque sit, si quis inde ad Romanos perveniat: & hoc quoque calu posthuminum detur. Sic Corecynses olim ante belli Peloponnesiaci temporac hostes Atheniensem non erant, sed nec pacem cum illis nec inducias habeabant, ut ex oratione Corinthiorum apud Thucydidem appareat. De Boccho Salustius: nobis neque bello neque pace cognitus. Hinc in barbaros pradum exercere laudatum Aristotelis, & ipsa vox hodie veteri Latio nihil nisi externum significabit.

3. Sub hoc genere comprehendo & forsera quibus cavetur, ut utrinque jus hospitii, ut jus commercii sit, quatenus ulla sub jure naturali veniat, qua de re egimus alibi. Utitur hoc discrimine Arco, in oratione ad Achaeos apud Livium, ubi non de societate ait quern, sed de commercio prae rendi qui juris: nempe ne servis Macedonum apud se perfugium effet. Hoc genus totum conventionum Graeci friete eippe vocant, & opponunt argumento, ut tum alibi videat eum, tum in oratione Andocidis de pace cum Lacedaemoniis.

VI. 1. Conventiones que juris naturae liquid ad libros, aut eques sunt, aut inaeque. *AEqueae sunt quae utrimum eodem modo se habent ut ies. & inaeae autum si forte se ascendat, ut tunc in Panegyrico loquitur: quo illud Virgili persicnt:

_Nec mihi regna peto, paribus sed legibus ambas_

Invicta gentes aeterna in fide sua munitum.

Graeci illas vocant modo accipere simpliciter, modo conversi eum si eum in eum, ut apud Appianum & Xe honhem videre est: has magis proprie accipias, & quatenus minus dignos re spiciunt accipere, aut accipere cum t inaequo, quas Demosthenes in oratione de Rhodiorum libertate fugiendus alt.
ait his qui libertatem amant, quia ad servitutem accedant pro-
xime.

2. Utriusque modi foedera aut pacis aut societatis alicujus
sunt causa. Aequalia pacis, ut qux de reffituendis captivis, re-
bus captis, & ad securitatem convenienti solent, qua de reagen-
dum erit infra in belli effectibus & coniectancis. Aequalia so-
cietaes, aut ad commercia pertinent, aut ad belli communita-
tem, aut ad res alias. Aequales de commerciis pactiones varia
esse possunt, puta utrinque ne vectigal ullum solvatur, quod in
vetere era foedere Romanorum & Carthaginienfiim, excepto
eo quod scrib& praeconi dabatur, aut ne majus solvatur quam
in praefcon, aut ad certam quantitate.

3. Sic & in bellica societate, ut auxilia praefentur para equi-
tum, peditem, navaium, five ad omne bellum quod Greci
* Suecogunos vocant, & explicat Thucydidcs res alitas ex p6
etn lyes suadgere, osdem hostes & amicos habere: quod & apud
Livium fape reperitis, five ad tuendos fines duntaxat, quod
kvpAyvo, five ad certum bellum, aut in certos hostes, aut in
omnes quidem, sed exceptis sociis, ut in foedere inter Poenos &
Macedonas, quod apud Polybium est: quomodo & Rhodii Ant-
tgoni & Demetrio per foedus auxilia promiserunt in hostes
metro, quosvis excepto Ptolemaio. Potest, ut diximus, aequae foedus
& ad res alias pertinent, * ut ne in confinio alterius alter arces
habeat, ne subditos alterius alter defendat, ne iter alterius hosti
prebeat.

VII. 1. Ex aequalibus qualia sint in aequalia facile est intel-
gi. Promittuntur autem aequalia aut ex parte digniori, aut ex
minus digna. Ex parte digniori, ut si quis auxilia promittat
nec reffiguetur, aut majora promittat: Ex parte indigniori in-
aqualin, aut ut Hecrates dicit Panegyrico loquitur, ne
*tie evpous [dx7? 2 zY 70 vplvn, sunt ea qux diximus crw

Grotius Not
Ex loca vocata Vetus a,..w..w-
Zolimns lib.v.
Ut ne in confinio alterius alter arces
habuer] Exemplum vide apud Pro-
copium Perictionum i.

Groti Not.

Scriba] Qui in portu annotatbat,
qux naves, qux merces advehent.

Pracori] Qui pracomabat venas
merces: quod praxiosium vocat
Cato de i. i.

3. Ad tuendis fines ] Guerrante,
ut Athenienfiim & Cotevxiom."n
VII. 1. Nec reffiguetur] Nec ca-
sequent eadem reddi libri, si quo casu
opppugnerunt.

Ant majora] Ut praeflet aliquid
pro majoribus visibus potentior,
quod alter non praeflet.

Te tis iripas] In quibus altera
pars plus quo deprimitur.
Liber II. § VIII.

2. Deditio conditionata | Sub det-
ditione & jurebus quibusdam relev-
avis.

Translationem imperii | Ab eo, qui
& dedixit, ad eum cum deditat 2, 5, 31.

3. De solvendo stipendio | Ut quond
pro haec expeditione militi debetur,
dependatur. Liv. 5, 27. lib. 8, 36.

Maecenas domini Liv. 34, 37.
Ut latum quibusdam Liv. 8, 16.
lib. 27, 35. lib. 37, 45.
Obsidies, elephantis, naves Liv. 19.
lib. 5, 38. 38.

Cic. pro Balb. 16.
lib. 16, 18.

Hosias & amici Liv. 18, 18.
CAPUT XV.

* non Theologi tantum, sed & Jurisconsultorum nonnulli, in-
ter quos Oldadius & Decianus.

IX. Videamus primum de jure divino veteri, æsturi de
inde de novo. Fœdus, non nocendi causa, cum alienis à Religione
contrahere ante Mosis legem licuit. Exemplum est in fœdere
Jacobi cum Labano: ut jam de Abimæleco nihil dicam, quando
non satis constat cum fuiffe idololatram, Neque id lex per Mo-
Gen. xxvii, sen data mutavit. Exemplo sint Egyptiæ, haud dubie tunc ido-
Dentor, 
XXII, 7. 
loatra. Hostamen aeverari vetantur Hébrei. Excipiendi sunt
populi septem divina sententia damni, cujus sententia exé-
cutores erant delegati Israeltæ; nam his in idololatria perfan-
tibus, & imperium detrætantibus, parcere vetantur, quibus iti-
dem decreto divino additi sunt Amalecite.

1. Fœdera quoque commerciorum, & quæ his similia ad
utilitatem communem aut alterius partis pertinent, inire cum
profanis licet per legem, nihil enim reperitur quod obiit. Et
exempla habemus fœdorem, quæ David & Solomou cum Híro-
mo Tyriornre rege fecerunt: ac notandum in sacra historia di-
ci fœdus hoc à Solomone factum juxta sapientiam quam Deus
ci dederat.

Deut. vii, 17.
Sam. vii, 11.
Levit. xvi, 8.
Deut. xiv, 27.

2. Lex quidem Mosis specialiter imperat benefacere popula-
tribus, quæsitis & seclusisque præterea peculiïris victis & morum
ratio Judæis praecipita familiaris cum hominibus exteriis
xii, 1. 
conuen Theodore vix patiebatur. At hinc non sequitur aut bene-
facere extranei non licuisse, non etiam laudabile id non esse,
quod male inde collegit posteriorum magistrorum prava inter-
precatio, unde illud Juvenalis de Judæis:

Non monstrare viam eadem nisi sacra colendi.
quod loco exemplum monstrande viam minime molesta neque
sumtuosa beneficia indicat, quæ ignotis etiam tribuenda Cicero
dicit, & Seneca. Eodem pertinet Taciti illud de iudicum:
Aupid, 
ipsis fides obstinata, misericordia in promptu, adversus omnes
High. vi. 
alti hostile odium. Sic in novi fœderis historia legimus, expe
non solitos Judæos convivere Qul2q77q, om.80208, ·ogm.27229, 

GROTIUS NOTE.

Non Theologi tantum] Petrus Anto-
minus, Cajetanus, Tolerus, Molina, 
Valdæus, Malderus.

GRÖNIUS NOTE.

IX. 1. Non nocendo] De hom in-
videndis finibus, & ut sit ut risque
populi civibus in alterius terris secu-
litias.

Papuli septem] 1, 2, 2.

Commensurium] Ut licet navigare, & mercès hinc inde transpor-
tarse.

3. Peculiæ victis] Quod judi
 erant tot vulgaribus aliorum cibus
abstinere, ut immundis.

G. M. S. M. V. ut sit nemini
non Judæo promíscuam aliquod
aut trálatium officium facere, licet
id non magis gravior, quam si digito
moñites viam prætererunt.

Ut familíaribus, una
cibum expere, jugi & conglutinari,
coire & consuecre.
alienigenis. Et Appollonius Molo Judaeis objicierat, ut neque ex eis egenae ex eis habeantur, egenae egenae. Namque egenae egenae esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse esse ese
§. XIX.

CAPUT XV.

421

fanis gentibus, exemplo apparat * Abrahami impios Sodomitas bello adjuvantis. Nec lege Moysis quicquam generaliter hac in re mutatum legitur. Atque ita videmus hactenus * Afmonzes, legis & peritos & reverentes admodum, ut ex religiosa Sabbatia observatione, permissa sola sui tutela non aliud armorum usus, apparat. Et hi tamen cum Lacedemonis & Romanis fortes pepigere, approbatibus facerdtibus & populii impi & pro eorum salute sacra publica fecerunt. Quo vero contra adfrentur, causas habent peculiare.

7. Nam si quasi Reges aut populos, extra cas qui in lege expectati erant, exosos libii & infortunio damnatos per Prophetas Dei signification, eorum tutelam fulcipere aut cum isarma lociare hau aut dubie neta erat. Huc illud pertinet Prophetarum * ad Josaphatum de rege Israelis: Te ne improba optulisti, & * xix. 2. eos diligere * qui Deum aerunt? At ob hoc ipsum exarist in te * ii Paralip. Dei ira. Nam infelicem bellorum exitum Michaeas Prophetarum jam xxvii. 7. ante praxicerat. Et alterius Prophetarum ad Amasiam: Ne ito te-cum exercitus Israeletarum: nam non adeo Deus Israelitis, ut * ii Paralip. Illi inquam Ephraimitarum. Hoc vero non venire ex natura ferderis, sed ex perfona peculiari quadam qualitate, vel hinc evincitur, quod graviter inceptus est Josaphatus, etiam diris additis, eo nomine quod commercii causa societatem insilat cum Ochozis rege Israelitarum, similem cui quam David & Solomo * ii Paralip. inierant cum Hiramo, quo eo nomine partim non reprehend.
fos, partim laudatos diximus. Nam quod additur Ochoziam
impe egisse, debet ad totam ejus vitam referri, ob quam Deus
ipsi omnibusque ejus conatus inenfas fuerit: quomodo haec
historia explicatur in libro cui nomen Constitutiones Clemen-
tis VI, capit. xviii.

8. Notandum & hoc, pejorem fuisse causam eorum qui à
Jacobo orti Deum bene cognitum deferuerant, quam populo-
rum extraneorum. Nam in defectores illos ceteri populares
armabantur; * lege quæ existat Deut. xiii, 13.

9. Eft & ubi culpantur foedera, ob animi vitium unde præde-
debant: ita à Prophetia reprehensius Afa, quod ad societatem
Syriæ contulisset Deo divinis: quod oftenderat cum res Deo
sacras ad Syrum mitteret. a Sed nempæ Rex idem culpatus
quo in medicis sphen posuisisset, non in Deo. Non ergo ex
hac historia magis sequitur, per se aut generaliter malum esse
societatem contraheræ cum talibus quæres erant Syriæ, quam
medicos consulere. Multa enim non illicita vitati animus, ut
b censum in Davide, c thefæorum ostensionem in Exehia.
Sic d alibi fiducia in Ægyptio posita reprehenditur, cum tamen
Solomoni e cum Ægyptio affinitatem contraheræ licuerit.

10. Quibus & hoc addendum est, f Hebræos sub flatu legis
veteris dieræs habuisse promissiones victoriae fi legem obli-
quaret, quo minus recurrenciam habebant ad humana auxilia.
Exstant quidem & apud Solomonom g sententiae non pauce, de
vitandis confortiis imperiorum. Sed hæ prudentiae monitum sunt,
non legis praecipit & illa ipsa monita, ut moralia plerque,
plurimas habent exceptiones.

X. 1. Lascutem Evangélii nihil habæ in parte mutavit: imo
magis etiam favit foederibus, quibus hi qui à Religione alieni
sunt in causa justa sublevabant, quia beneficeniam in quosvis
hominibus, data occasione, non liberam modo reliquit & laudabi-
lem, sed & sub praecipit poftus. Nam Dei exemplo, qui loem
oriri facit bonis & malis, & pluvis utroque hmeætæ, jubebat
num nullum hominem genus a beneficis nostris exclusurere. Be-
nee Tertullianus: Quamdiu intra Israelæm erat sacramentum,
merito in sotis fratres mifericordiam mandabat. At ubi Christo

**GROTESQUE NOT.**

Legs qua existat Deut. xiii, 13.]

Adde exemplum [ofrom. xxii.]

**GROTESQUE NOTE.**

9. [A glossa sect.] Quærae erant
tribus revellis à domo Davidica
per Jeroboamam, qui & idololat-
trix illis autem fuerat, ne sequi-
anus Hierofolumam proficisceret
ad templum vilendam redirent

ad reverentiam regum, a quibus de-
sicerant.


Vieat animus]: Quæ per se sunt
innoxios, sed culpantur, quia parum
suo proposito fuciindantur.

X. 1. Intra Israelæm erat sacramen-
tum]: Penes folos Israelitas foedus &
Ecclesia.

Capit
CAPUT XV.

423
dedit gentes hereditatem & possessiorem terminis terra, 
epit expungi quod dictum est Osea: Non populus meus populus 
mei, & non misericordiam consecuta misericordiam consecuta,
Natio fecit, exinde Christus in omnès legem fratrum benig
tatis extendit, nominem excludens in missione sicut in vo-
catione.

1. Quæ accipit oportet salva gradus differentia, ut in omnès 
sumus benefici, precipue tamen in religiosis confortes. In Cle-
mentis constitutionibus legimus: nunc ut decem dietjvm it 
obviem non. {1. Clementis 3. vii. \vide: Omnibus largiendum 
de nostra opera: sed ita ut sanitarum potior habeatur ratio. 
Perfida liberalitas, inquit Ambrosius, sìde, causa, loco. tem-
1. Os. 1. c. 1.
pro commendatur, ut primum operem circa domesticos sìdei. 
iberius \vide: Neque enim par est aequalim curam subire pro 
externis et pro amicis.

2. Convictus etiam familiaris cum hominiibus qui alieni sunt 
Religione non prohibetur: ac ne cum illis quidem quorum 
pojo causè est, & qui à disciplina Christiana regula defect sunt, 
ohne interdicitur commercium, sed familiaris extra necessita-
tem, non etiam quod emendandis ipsius spem præbet. Illud vero 
quod apud Paulum est, 

Ne jugum duciæ cum alienis à fide: 11 Thes. 1. Thes. 
quod enim confœrionis est iustitia cum iniquitate, aut quæ com-
mixtio est luci cum tenèbris, aut quæ concordia est Christo cum 
Satana, aut quæ parè credentur non credente? ad eos pertin-
et quì in idolisis convivabantur, atque ita aut idololatriam 
committant, aut certe committentium speciem præbant. 
Offendent sequentia: Qua confectione templo Dei cum idolà? 
1. Cor. x. 21. 
mitia illis quæ in priœre ad Corinthiõs esodem: Non pereat 
ieri participe menfa Domini & mente daemoniorum.

3. Neque ab eo quod subeunda sponte non sunt profanorum 
imperis, nec conjunxit cum eis contrahenda, re quæ procedet 
argumentum. Nam in utroque hoc cau apparat majus pericu-
num, aut certe plus difficultatis iniici vera Religionis sui. Addo 
quod magis perpetua sunt íta vincula: & in matrimonio libe-
rrior elective, cum foedera ex tempórum & locorum occasione 
sumenda sint. Sicut autem benefacere profanum malum non eit,

Capit exponi | Implévi & q. solvi, 
qui pecunia solum exponi vult 
deerum nomen débituris in tabulis 
exponi.

Namorum excludem | Omnia misi-
fertur, ut omnes vocat.

1. Quia in idolim convivabuntur | 
Accedebant ad ephes, de hostias fal-
forum deorum inimicatas: quoties 
enim sacrificarat, partium qui-
dam exloci (proficias diebant) adol-
levabat in altaribus: de religios hostia 
vel victimæ epulabantur vocatis aní-
cis, & si quod inuoper supererat, in 
macellum mittebant.
ita nec opem eorum implorare, sicut Cæsaris & Tribuni auxilium Paulus invocavit.

XI. 1. Nulla ergo hic intrinseca aut universalis est pravitas, sed ex circumstantiis eximanda. Cavendum enim ne nimia commixtio contagium adferat infirmis; quam ad rem utile erit sedes distinguere, sicut Israelitæ seorum ab Aegyptiis habiturunt.

Neque enim ratione caret illud Anaxandridæ:

"Omnis homo homo homines eum est."  
"O apparens omnibus hominibus,  
Hanc aut infra vel supra vel poli,  
Ego esse vester non quern commilito,  
Quando nec leges, nec mores conscientium,  
Sed multo inter se interessis disserat."  

Quo pertinent & ea quæ alibi attendimus de religione Judæorum & Christianorum in commilitio cum paginis.

2. Sed & si ex societate tali profasæ operis magnum sint habitura increatum, abstinendum erit extra summam necessitatem: In quæ locum habet, quod in simili re dixit Thucydides: "aut expirant et omnis exterior omnis vel omnis vel Abraham intercedat, mihi inlucem munus, adhuc ac sarcopterque orturo braccis."  

His qui instiutu impetutur, ut nos ab Atheniensibus, invicta fieri non debet si saltem quamvis non Graecorum modo sed & Barbarorum auxilium. Non enim jus quodvis sufficit ad id committendum, quod Religioni, si non directe, indirecte, recte tamen nocitum putetur. Quærendum enim primo loco est regnum cælestis, id est Evangelii propagatio.

3. Optandum est, ut multi hodie Principes & populi in animum admisserent liberam & piam vocem Fulconis Archi.

Grotii Notae.  
Ex circumstantiis eximanda | Vide orationem Pharanæ ad Lazon apud Aguriam iii. Saxo libro ix, in versibus Ludovici regis Francorum ad Haraldum: Nubem posse animorum intervire concordaniam dixisse sese complexum quæmque pietatem quæ primum Religionis contubernio urbis habere, necesse magnum operum consistere existere possè, quod supra veneratissima formula deflarat.  

Gronovii Notae.  
XI. 1. Infirma] Quibus scandalo & offendentis specta nostra cum præ superfitionis cultus conversativo.

2. Profana operis] Si ab infidelitate nostra cum infidelibus & aehavitæ Religionis nostra fuisse in universum potentia contra omnes, qui nobilem sunt Religionis conjuncti, illi in praefilio causa disserant.  

Jam quodam] Causa quæ nos non sit maximis momenti, licet Julia, tantum valere apud quemquam debet, non eam debendam ac nec tantum cum detrimento notabilia omnibus Christiani nominis.

Nisi
velle, ac in cladem & ruinam nominis Christiani pagana arma & foedera suscipere deest, ut, nihil enim dixit utrum quis se Pagani societ, an abnegato Deo idolacolat. Exitit igitur Arrianum dictum Alexandri: adeo quasi magna voce, vult, donec per saeculo, E. Euclidis et Thea phanerogam, in urbem iter, in versus: graviter esse delinquere qui adversum Graecos Barbaros militarent, contra Graecorum jura.

XII.Illud hic addam, cum omnes Christi unius corporis membra sint, quae jucundum illa altiorum doleore ac mala perfections, hic ut ad singulos pertinet, ita & ad populos quae populi sunt, & ad reges quae reges pertinere. Neque enim pro fe quisque tantum sed & pro mandata sibi potestate servire Christo debet. Hoc autem praestare reges & populi non possunt graffante armis hoste impio, nisi alii alii auxilio sint: quod commode fieri nequit, nisi feudes eo nomine inatur: quod feudes jam olim initium fuit, & princeps ejus creatus communi Romanus Imperator. Debent ergo Christiani omnes ad caesam hanc communem pro virium modo viros aut pecunias conferre: quod quo minus faciant non video quomodo possint excusari, nisi si quibello inevitabilis, aut non distimili malo domi diffamatur.

XIII.1. Solet igitur & illa incidere quaestio, si plures bellum gerant utri potius opem ferre debet qui utrique esset foedereatus. Hic primum ficiendum est, quod & supra diximus, ad inuasa bella nullam esse obligationem. Quare * qui foedereatum jussem habet bellis causam praeferendam, si cum extraneo res sit, etiam si cum alio foedereato. Sic oratione de Megalopolis, Megalopolis contra Lacedaemonios item socios opem ferri ab Athenienses debere, stat his incepit injuria. Sed id ita verum: nisi conveniret hoc quoque ne advererus cum auxilia mittere licet. In factione Hannibalis cum Macedonibus erat: Hostium hostes erimus, exceptis regibus, civitatis, & portibus quibuscumqfeus nobis & amici sits.

2. Quod

Grontii Notae.


Grontovii Notae.


XIII.1. Ad inuasa bella] Etiam si quos societatem armorum promisse, si foesium viderat bellum palam inutilam agredi, non teneer ex promisso valem foesium juvare.

Extranea] Non foedereato.
2. Quod si fæderati inter se committantur causis utrique injustis, quod accidere potest, utraque parte abstinendum erit. Sic in Leucitrica Aristidis quinta dicitur, ei pœb iqœ breuis eodem, radion æt. 6r ædilium 3r eulisimn, 6r ædiles prœfetos: sequendem in alios auxilium poscerent, facile esse negotium: sit fœtorum alter in alterum, nullœ se misceri.

3. Quod si fæderati in alios bellent jufta quisque de causa, ut utrique auxilia mitter possunt, puta in milite aut pecunia, mittenda erunt, ut fit circa credores personales. At si iipius qui promisit praesentia requiritur, quæ individua est, ratio posse ut praeteratur cum quo antiquius est fœdus; quod Acræmus Spartæ dicunt apud Polybiæ: eodemque pertinent Consulis Romani reipublicam Campaniam datum: amicitias insti tum par est, ne qua vetustor amicitia ac societate violetur.


XIV. Finito tempore fœdus tacite renovatum intelligi non debet, nisi ex actibus qui nullam aliam interpretationem recipient: non enim facile praefumitur nova obligatio.

XV. Si pars una fœdus violaverit, poterit altera ad fœdore dissedere: nam capita fœderis singulae conditionem vic habent.

Grotius Not. [Vt praeteratur cum quo antiquius est fœdus] Vide de Feudis lib. iv., cap. 11.
Exemplo sit illud apud Thucydidem: "Quis mihi accipies ippi Libit i.

si dixit officio, 

aut, si me sedem, es esse, aut amici, aut amici 

suis. Solui, fireris culpam suissent; non qui deserte ad alios 

se conferunt, sed qui quam furtum promisserant opem, ne non prae-

stant. Alibi apud eumdem: "si, si etiam domus, ingeni 

niger 

a 

alio, ne te nullo, nec accipies: Si vel tautum ex 

dixit, quod altera transgredetur, repleare posset. Sed hoc 

ita verum est, si aliter convenerit: quod fieri interdum felet, 

ne ob quidvis officia a feedere discedere liceat.

XVI. 1. Sponsionum tot esse materiæ possunt, quod fæde-

rum. Distint enim hac personarum facientium potestate. Sed 

duo sunt quae de sponsionibus quœri solent: Primum si impro-

berum à rege aut cívitate sponsio, in quid teneantur sponsores, 

ad id quod interest, an ad restituendum rem in eum statum in 

quo erat ante sponsionem, an ad corpus dedendum. Prima sen-

tentia videtur iuri civili Romano congruere: secunda equitati, 

quam in Caudina controversia tribuni plebis. L. Livius & Q. 

Mellius urgebant: tertia ufu probata est, ut exemplis sponsio-

num duarum nobilium Caudinae & Numantinae apparuit. Sed 

illud ante omnia tenendum eum qui summum imperium habat 

nullum in partem obligari. Bene enim Romanis Polthu-

mius: "Hoc nihil si populii, atque minime pro vibis sponsi-

dere jus est: nil ergo vibis nec nobiscum est, quibus nihil man-

datis, nec cum Samnitibus, cum quibus nihil egistis. Bene idem: 

"Injusto populi nego quicquam sanciri posse, quod populum teneat, 

& hoc non minus rexe: si quid est in quod obligari populum pos-

set, in omnia potest.

2. Ergo nec ad id quod interest, nec ad restitutionem popu-

lus tenebatur: cum quo si negotium ibi esse voluissent Samni-

tes, retinere exercitum apud Furtulas Caudinas debuerant, & 

Röman legatos mittere qui cum Senatu ac populo de pace ac 

feedere agerent, ut quanti ipsi essent exercitus incoluitas id 

ipso xélimarent. Tum déum si pacis statum non esset, po-

tuissent dicere, quod & ab ipsis & & à Numantinib dicterum ait 

Velle-

Caudinae & Numantinae Lat. 11, 15, 

& 2, 18. 

Nudum in partem] Sallustius Ju-

gur. 39. Senatus est, uti par fuerat, 

decretum, fui atque populi injusti in-

lium pati posse; sed in fieri. 

2. Quanti ipsi essent] Quod velent 

cedere Samnitibus, ut exercitum 

ab illis obiissem & clauei recuperat 

incolarum.

Numantinae] Nam cum hic quœ-

que juxta turpe feceris id sum esse.
Velleius, publice violacionem sive non debere unius sui sanguine.


4. Apud

**Grotii Nota.**

*Milites omnes fuissent obligatos*] Sic Numanitini, si spondeo non probaret, exercitum sibi dedendum censebant, ea sponsonio liberarent.


Sed certamen quius impararet obsue. dem] Pontius Silius apud Appianum: *quae iussusque appellaverunt ut conscriberentur*, videlicet *si* *et* *non* *sus- ceperint*, *saepe etiam* *et* *tum* *cederent,* quae obiides fuit, dona populi patria fisseter. Sares effe obiides tenentes arbitrio relinquent conscribere Lucifani in se similis. Mariana xxii, 12. qui debitos acceptant, peneam remittente censebas. Polybius excepto certa.

**Gronovii Nota.**

Publica violacionem] Populum vel principem a perfide crimen non execubari, si, quo ne ferret suo nomine promissum, sive in ministrum promittendi, aut dedat, ut in eum seviatur.

Unius] Spondeo.

3. *Quad Hannibal fecit*] Polybius lib. 7, 2.

Praetulerunt] Mentiunt sunt, ut habere quam non habebant.

Quod intercesserat] Quod pro ratione rei, quae agebatur xilimatis poterat, velle sibi praecluder Samnitibus, si patrem ratum non effecerat.

Expressisset] Dicerete & dicer in formula pacti polius effecerat.

Capite Iure] Liv. 9, 5.\ Sic in obligatione Quam poena salvaret.

Certum loco incerti] Ante peneam non definitum incertum erat xilimatis ejus, quod intercesserat, & poterat in quantumvis extendi. At poliquam ea definita est, celatis xilimatis incerti, & subit in ejus locum id, de quo conquassaret certum.

*Vitam validum post*] 2, 21, 11.

*io, 2, 6.*
§ XVII. CAPUT XV.

4. Apud nos autem, qui aliter sentimus, existimo tali spon-
   sione bona primum ad id quod interest, & si ea non sufficiant,
   corpus ad servitutem obligari. * Fabius olim Maximus cum
   paéctum quoddam ejus cum hostibus factum Senatus improba-
   fet, fundum suum ducentis millibus vendidit, & fidei satis fecit.
   Samnites vero * Brutulum Papium inducitarum ruptorem simul
   cum bonis suis dedendum recte consuerunt.

XVII. 1. Altera quæstio est, an sponso obliget summa
   potestatem ex notitia & silentio. Hic distinguishend primum
   an pure facta sit sponso, an sub conditione sita haberetur à
   summa potestate. Nam hæc conditio non impleta (debent aut-
   em conditiones diversae impleri) nullam facit sponsonem.
   Quod recte convenit in sponsonem Luætæi cum Pœnis: acce-
   p Britann. &
   debat quod ea fœ populus, quia suo injusta facta erat, teneri ne-
   gaverat: itaque publico consilio aliud de integro fœdus factum
   erat.

2. Videndum deinde, an præter silentium res aliqua acce
ter; nam sine re aut facto aliquo, silentium non satis probabilem
   voluntatis conjecturam suppeditat, ut ex his quæ de dominii
   derelictione supra diximus intelligi potest. Sed si actuali qui
   acceferint, qui ad aliœm causam probabiliter referri nequaent,
   tum recte intelligitur actus ratus esse habitus: quomodo pro-
   batum id quod cum Gadianis convenerat, notat Cicero pro
   Balbo.

3. Silentium adversus Carthaginenses urgebant Romanì, de
   pahtione cum Africabale facta. Sed cum illa pahtio verbis con-
   cepta esset negantibus, ne Pœni amnum librum transirent, vix
   erat ut silentium solum ad inducendum ratihabitionem facti
   alieni valeret, quippe cum factum proprium nullum secutum
   esset, nili alibi quando Pœnus librum transire volens prohibitus à
   Romanis esset corumque dixit Pœni paruissent, talis enim
   actus vim habet actus positivi, nec manet in intra fines nude abnu-
   tivos. Quod si Luætæi pahtio plures habuisset partes, & catæ
   ras partes à jure communis abeuntis observatas à Romanis sem-
   per appareret, jam satis firma esset conjectura prohate pa-
   stiones.

Refla-
CAPUT XVI.

De interpretatione.

I. Quomodo promissa obligent exterum.

II. Verba, si aliae conjectura abstant, intelligenda ex popcriitate popularis.

III. Verba artis ex arte.

IV. Conjecturis infum esse in ambiguas vocum ex specie repugnantia, aut qua seingerunt.

V. Ut ex materia.

VI. Ex effetu.

VII. Ex conjunctiis: origine, aut etiam loco.

VIII. Quo pertinent conjectura ex rationes movente, qua quando & quomodo locum habent.

IX. Distinctio significationum in laxis & striitis.

X. Distinctio promissorum in favorabilibus, odiosis, mixtos, & media.

XI. Rejetia circa aetas populorum aut regum differentia contrafiun bonis paci, aut striiti juris.

XII. Ex dictis distinctio significationum & promissorum regulae formantur circa interpretationem.

XIII. Ad sociorum nomine futuri veniant, & quaternus: ubi de saxere Romanorum cum A/Drakale, & similibus controversiis.

XIV. Quomodo interpretandum, Ne alter populus alterius injusta bellum gerat.

XV. De illis verbis, Liberam fore Carthaginem.

XVI. Qua paedia personalia habenda, quae realia, distinctio insinibus explicatur.

XVII. Fœdus cum Regem initi cum extendi ad Regem regno pulsum.

XVIII. Non ad regni invasorem.

XIX. Promissum ei qui primus hoc fecerit, si pluris simul fecerint, cui debetur.

XX. Conjectura se ultro offerens aut extendit, & quando id fiat.

XXI. Ubique & de mandato per alium implendo.

XXII. Asseritio ut ex defeclu originario voluntario, qui coligitur ex absurdo.

XXIII. Ex cessione rationis unicae.

XXIV. Ex materia defeclu.

XXV. (Observatio circa conjecturas proxime dictas.)

XXVI. Vel ex causis emergentibus repugnantia cum voluntate: qui sumitur ex illis criticis.
CAPUT XVI.

XXVII. Ex onere nimum gravi, habita ratione aet.

XXVIII. Ex signis alii, ut ubi partes scripti inter se committantur.

XXIX. Quae tum regula observanda sint.

XXX. Scripturam in dubio ad contrahus validitatem non requiri.

XXXI. Regum contrahus interpretationem ex jure Romano non sumere.

XXXII. Verba conditionem acceptantis, aut afferentis dispositio nem explicatur.

I. Ipsum qui promisit solum si spectamus, sponte id pra"

dare obligatur in quod obligari voluit. In lite quid sen"

feris non quid dixeris cogiendum, inquit Cicero. Sed quia De Off. 1.

interni actus per se spectabiles non sunt, & certi aliquid statuendum est, ne nulla sit obligatio, si quisque sensum quem vellet

ibi afferre liberare se posset, ipsa distantia naturalis ratione

jus est ei cui quid promissum est promissorem coger ad id quod

recte interpretationem suggest; nam alioqui res exitum non repe-

riret: quod in moralibus pro impossibili haberur. Hoc forte

senso cum de pactis egisset licenates prescriptione adversus

Callimachum, tamen, inquit, non quod dixist oratione, quod

velim, sed quod jussit, ut recte cum locum emendavit vir eminen
tissimo eruditissimus Petrus Faber, haec legem communem hominum internos perpetuo ustmur, nec Graeci tantum, sed & Barbari, ut paulo ante idem dixerat.

2. Huc illud pertinet in antiqua fœderum formula apud Li-

vium: Sinis dolo malo utique ea his hodie rectissime intellegita

sunt. Recte interpretationis mensura est collectio mentis ex

signis maxime probabilibus. Ea signa sunt duum generum, ver-

ba & conjectura alia: quae aut scorsim considerantur, aut con-

junctorum.

II. Si nulla fit conjectura quae ducat alio verba intelligenda

funt.
funct ex proprietate, * non Grammatica quae est ex origine, sed populari ex uli,

Quem pene arbitrium est, et jus et norma loquendi.

Stulto ergo perdidix effugio uli sunt * Locri, cum polliciti se paesis staturos quamdiu terram hanc insitent et capita humeri
gestarent, terram caelementis injectam, & aliorum capita humeri impostra abjecerunt, quasi eo modo religionse se poscent exsolvcre, quae hictoria apud Polybiun explicit: ac fi
milis perdidex exempla aliquot apud Polyxenum, quae trans
scribere nihil opus est, quia controversiam non habent. Ejus
modi fraudibus recte dixit Cicero adstringi, non disfolvi perju
rurium.

III. * In artium autem vocabulis, quae populus vix capit,
adhibenda erit artis cujusque prudentum definitio, ut quid sit
magna, quid parricidium, quae ad finivm statum referunt
oratoria artis magistriri. Vere enim dictum à Cicerone Acade
micarum primo: Dialecticorum verba nulla sunt publica, suis
senetunt & id id quidem commune omnium fere est artium. Sic
si in paclis de exercitu dictum fuerit, dehiniemus exercitum elle
ram militum multituidinem, quae palam fines hosticos aubit in
vadere; nam paullim opponunt historici id quod furtim fit aut

Parad. vi. latrociniumiam more, & quod jutio fit exercitu. Quare pro
viribus hostium aedificantur, quae copiae excitare faciant. Cic
ero exercitum vocat sex legiones & auxilia. Polybius Rom
num exercitum plurimum aet constitutio fexdecim millibus

GROTIUS NOTA:
Non Grammatica quae est ex origine. Bene Procopius Vandalianorum
I, ubi de voce agit Fecedatorum: ut Hie nobis sermonegogis, a quae n
vitutum cum deget & pece rit, ut de verba gloriai Non-tertius de
natus. Et essetus in eoque ad

Philosophi cognominatur, aequum
Nebns non sem pra posto ater, con

I. Quae est ex origine. Multi
enim verbis longe aliam signific
non statuim illum publica, quam ex

GRONOVIE NOTA.
II. Ad finivm statum: Consti
matinum ex definitione, quam in
troversi aet est, quae nominet fa
cium appellantur Cic. 1. de invent.
Ad Herennium 1, 12. Factioner
vocet Quintili. 7. Inst. 1.

Sunt publica: Vulgo & indolens
nota.

Sexdecim millibus. Qua ras legio
nibus fiu. 400 ped. 100 equ. Polybi
1. cap. 16. Vegetius 3, 2. Ren
mari legiones habent, in quibus fo
galus sena militia, interdum aspec
militare conconverunt. cap. 6. Lig
plene, quae habet pedes senta millia
rum, egnantes 1000.

GROTIUS NOTA:
Non Grammatica quae est ex origine. Bene Procopius Vandalianorum
I, ubi de voce agit Fecedatorum: ut Hie nobis sermonegogis, a quae n
vitutum cum deget & pece rit, ut de verba gloriai Non-tertius de
natus. Et essetus in eoque ad

Philosophi cognominatur, aequum
Nebns non sem pra posto ater, con

I. Quae est ex origine. Multi
enim verbis longe aliam signific
non statuim illum publica, quam ex

GRONOVIE NOTA.
II. Ad finivm statum: Consti
matinum ex definitione, quam in
troversi aet est, quae nominet fa
cium appellantur Cic. 1. de invent.
Ad Herennium 1, 12. Factioner
vocet Quintili. 7. Inst. 1.

Sunt publica: Vulgo & indolens
nota.

Sexdecim millibus. Qua ras legio
nibus fiu. 400 ped. 100 equ. Polybi
1. cap. 16. Vegetius 3, 2. Ren
mari legiones habent, in quibus fo
galus sena militia, interdum aspec
militare conconverunt. cap. 6. Lig
plene, quae habet pedes senta millia
rum, egnantes 1000.

IV. 1. Conjecturis affinitatis opus est, ubi verba aut verborum complexio sunt movens, id est, plures significationes reipriment. Hunc locum Rhetores vocant εἰ αὐστηλον: Dialectici substantia, si in una voce manifeste plures possint scire, si in complexione αὐστηλον. Similiter conjecturis opus est, quoties in pastis est συμφωνον, species quadam repugnant. Tunc enim conjectura quarenda sunt, quae partes alii ansi concilient, si fieri potest, nam si certa est pugna, quod polieter inter contra honestum placuit, prioribus derogavit: quia uno tempore nemo contraria potuit voluisse; & ex natura ea actuum quae in voluntate pendent, ut novo actu voluntatis diffici inde posset, iuxta praevias ex parte una ut in leges & testamentum, juxta conjunctam, ut in contractibus & pastis. Hunc locum Rhetores vocant εἰ αὐστηλον. Et his quidem causibus, verborum evidens obscuritas cegis recurvare ad conjecturas.

2. Interdum vero ipsa conjectura ita evidentia sunt, ut ipote seingerant, etiam contra receptorem verborum significationum. Hunc locum Graeci Rhetores vocant Εξ ἐκ συμφωνον, Latinis ex scripto & sententia scripti. Locis autem ex quibus voluntatis conjectura promuntur praecipui sunt ex materia, ex effectu, ex conjuncta.

V. * Ex materia, ut vox dicit, si trigram dicius pacem sint induciae, non debeb de diebus naturalibus sed civilibus intelligi.

VI. Ex effectu, in quo precipuum est si vox ex usu recepti
re sumta effectum poilt se traharet a ratione alienam. In ambiguam enim voce ea potius accipienda est interpretatio, quae vitio carer. Itaque non admittenda Brafridex cavillatio, qui pollicitus agro Boeoto se decessurum, negabat agrum Boeotum esse quem exercitu insideret, quasi de bellica posse fuisse non de finibus antiquis ea vox intelligenda esset: quae senibus inannis fuerat pacifico.

VII. * Conjuncta sunt, aut origine, aut etiam loco. Con-
juncta origine sunt quae ex eadem voluntate proficiuntur, etiam alio loco & occasione dicta, unde coniectura nascirur, quia in dubio voluntas creditur si fuisset consentiens. Sic apud Homerus quod dictum erat inter Paridem & Menelaum ut victor Helena cederet, ex posterioribus ita erat exponendum, ut victor is demum intelligatur qui alterum occideret. Ratioem reddid Plutarchus: si esse poterat sì potius ex causa & non ex opere, ibi: thus est: ibis, si nostrum est: ibi: contra: si nostrum est: ibi: quod minus ambiguum est, omni oco quod est obscurius.

VIII. Inter ea quae & loco conjuncta sunt vim precipuum
habet * ratio legis, quam cum mente multi consfundunt, cum unum

GROTTI NOT. IX.

Conjuncta sunt aut origine aut etiam
locu:* Bene Augustinum contra Adam-
antium c. 4: Particula quae dant de
scripturae dignitatem quae decrevim imper-
isset, non consentientes quae supra &
infra scripta sunt, ex quibus voluntas
et etiam scriptura posset intelligi.

Ratio legis: Ciceron a pro A. Caci-
na: non aliena est ratio juris in hac gene-
ra discordat, utrum me suis praeconu-
tar deservit, it qui legibusque praeter-
dicatur omnium rerum enim in Italia
nullum, abhorreto repugnare causa, quas,
seu qui sunt non demum, hae est alieni
juris vacat: non in se sequuntur, aut
vocant aut clientia, aut liberunt, aut

quote qui illius vidit deceptissime tuo
regem, aut tuo nomine fercrur.

GROTTI NOT.

Donar prae transfigere: Litem sin-
re remittendo de iure fuo, ante con-

Plataeens. Thucydid, initio 8b. 4.
Non & fibulas: Quibus adfingeb-
hab pallas.

Alexander: Diod. Sic. 17, 84. Po-

VII. In dabo: Ubic non explora-
tum est aliquem voluntatem mutati-
fe, creditur idem vel ipsum aliquando
do se voluisse significare.

VIII. Ratio legis cum muta: Rat-
io est causa, quae legisfacere noc-

quam
§ IX. X. XI. CAPUT XVI.

[Text in Latin, discussing legal and moral considerations with a focus on damages and the distinction between public and private duties.]

X. Simul notandum est, eorum quae promittuntur alia esse favorabilius, alia odiofa, alia mixta, aut medias. Favorabilius sunt quae aequalitate in se habent, & quae communem spectant utilitatem, quae quod major est atque latius patet, eo major est promissi favor, ut eorum quae ad pacem faciunt major quam ad bellum, & belli ob tuitionem usque ad maius de causis. Odiofa sunt quae partim alteram tantum, aut plus altera onerant, quae noniam in se continent, & quae actus faciunt iritos, & quae de prioribus aliquod immutant. Quod si mixtum sit aliquid, ut mutans quidem priores, sed pacis causas, id pro magnitudine boni aut mutationis modo favorabili, modo odiofum cenfetitur, ita tamen ut easteris paribus favor censetur potior.

XII. Discerem actuum bona fidei & stricti juris, quatenus ex jure est Romano, ad jure gentium non pertinet. Potest tamen aliquo usum ponere, mens tentitia seu ad quod ex verbis redde accepits colligatur.

GROTIUS NOT. Mors in jure civilis ad deportationem producitur Vide Guicciardinum lib. xvi. ubi de pacis Caroli V. de Mediolanum Ducatum pertinuitus fermo.

GROTIUS NOT. Prater rationem voluntar. Non ratio, sed libido, sed fortuitus animi motus facit decenter, contentur, promittere.

IX. Cognationis Nam cognatio in genere est vel ignatio vel cognatio in specie: adoptio est vel arrogatio vel adoptio.

Mafcatius L. r. de V. S. Verbum hoc, si quae, tam mascula quam feminas complectitur.

Mors in jure Sic deportat pro mortuis habentus l. 4. § 2. D. de bon. libert. l. 1. § 2. de bon. poel. cont. tabb.

X. a Equalitate. In quibus par & aequalis utriusque partis sit conditio, atque ambusbus confiliatur.

Ob tuitionem Ad fines suis defendendos quam ad acquisendum aut ulticendum.

XII. Actuum bona fide & stricti juris § 22. Jus tit. de Action. l. 3. 11. 5.

E 2
aliquo senfu huc aptari, ut seilicet si quibus in regionibus actus
tali quemam quandam habeant commune, ea quatenus immutata non est, actui inesse intelligatur: in allis autem actibus, qui per se sunt indefiniti, qualis est donatio, & liberalis promissio, magis fictur dictur.

XII. 1. His positis habentur sunt regulae. In non odiofumenda verba secundum total propriias uusus popularis, 
& si plures sint, eam quae latissima est; quae est ut masculinum
fumatur pro genere communi, & indefinita locutio pro universalis.
Si verba hae, unde quis dejectus est, etiam ad eum reffinium pertinebunt qui vi velitius est ad suum accedere, nam
vox laxius summa fere eum significacionem, ut recte Cicero
A. Cæcina dixit.

2. In favorabilioribus, si quis loquitur jus intelligent, aut
peritorum juris consilio utatur, verba laxius sumenda, ut etiam
includunt significacionem artis, aut quam lex dedit. * Ad signi-
ficationes autem plane imprapis non recurriendum, nisi alioqui
qui abfundum aliquid, aut pacti inutilitas sequeretur. Ex con-
trario verba etiam strictius quam fere proprias sumenda
erunt, si id necessarium erit ad vitandum inquitatem vel abun-
ditatem: at si non talis est necessitas, sed manifesta sequitas vel
utilitas in restrictione, sub fistendum erit intra arctissimos terminos
propriatis, nisi circumstantia aliiud suadeant.

3. In odiofus vero etiam fermo figuratus aliquantulum ad-
mittitur, quo onus vitetur. Itaque in donatione & juris sui remi-
isione verba, quantumvis generalia, refringi solent ad ea de
quibus verisimiliter est cogitatum. Et in hoc rerum genere
occupatnum nonnumquam id deum inteligetur, quod ipeste
posse retinere. Sic auxilia promissia alba tantum parte intelli-
gentur deoeri impeindis eius qui posuit.

GROTI: Note.

Ad significaciones autem plane im-
proprias non recurriandum, nisi alioqui
abfundum aliquid aut palls inutilitas
sequeretur" Vide exemplum in Locu-
cum virum, C. de Fideicommissis.

GROTON: Note.

Fornate quando?
Continere aliqui qui fecum trahere volgo existi-
mentur, adeo ut isto acto nominato
alium quoque factum intelligatur.
Hoc ideo mones, quia in fisci juris adiones tamenmodo venire il-
ind quod nominatim convenit et, & quod ipsi contractui in eit ex
definitione juris: at in bono fidei judicis multa veniret, quae nominatim non placentur, sed qua pre-

XIII. 1. II-
fitari aquam bonumque duci offici-
cium judicis.

XIII. 1. Verba hae, Unde quia"
In intentio recuperanda propinios-
nos, quod Unde vi appellatur § 6.
Inlitt. de Intend.

"Qui tu vetustas" Cui vi & manu
practicum est aditus ad perdium
sum, non tantum de illo quilibet
estcide aut extramusto est.
1. Significationem artis Non pop-
ulari tantum uti sumatur.

Pallis inutilitas" Ut pachum va-
num sit & efficiat cause.

2. Sermo figuratus: Tralonus, de-
cedens a propriis verborum.

Ocupatnum" Ut in agris accipiat.
§. xiii.  

CAPUT XVI.  

437  

XIII. 1. Illufris est quæflio, sociorum nomine veniant tantum qui erat fœderis tempore an & futuri, ut in fœdore facti inter populum Romanum & Carthagenensem poft bellum de Sicilia: Ut rinque populi socii ab utroque populo turi sunt. Hinc Romani interebant, etiam fœdus cum Aldrable fœtum de libero amne non transiendum, nihil ipsis prodesset quod Carthaginenses id ratum non habuisse, tamen si Carthaginenses fætum Annibalis oppugnantis Saguntinos, quos poft fœdus Romani socios adfiverant, probarent, bellum indici ipsi posset tanquam fœdore violato. Rationes ita Livius exponit: Satii Lib. xxi.  

cantium erat Saguntinus, sociis utrornaque exceptis; nam neque  
additum erat ite qui cunec effent, * nec, ne quie posse assumere  
& cum assumere novos licet sociis, quos aequum censet,  
ae ob nulla quenquam merita in amicitiam receperi, aut receptos  
in sedem non defendi, cantium ne Carthaginensium socii aut solici-  
tarentur ad defectionem, aut sua sponte deficientes recipie-  
rentur? Quis ferme ad verbum de Polybio sumta apparet. Hist.  
XI. 1.  
Quid dicemus? Quin verbum sociorum & strictam illam de  
iis erat fœderis tempore & ampliorem alteram significationem  
quae ad futuros quoque porrigitur, recipere posset salva  
ratione recti sermonis, dubitandum non est. Utro ergo præfer-  
randa sit interpretatio ex regulis ante traditis erit videndum:  
secundum quas dicimus, futuros non comprehendi, quia agetur  
de fœdore rumpendo, quod odiosum est materia, & de adimen-  
da Carthaginensibus libertate eos qui injuriam ipsis faciisse cre-  
derentur armis cogendi; * quae libertas est naturalis, nec teme-  
tere abdicata censetur.  

2. Ergo Romanis adfisciere in societatem Saguntinos, aut  
adfectos defendere non licuit? Imo vero licuit, non ex vi fœde-  
ris, sed ex jure naturali, quod fœdore non erat abdicatum: ita  

GROVII NOT.  

Nec, ne quie posse assumere]  
Quod additum in pace Peloponnesiaca inter Lacedemonios & Athenscens. Thuc. lib. v.  

Qua libertas est naturalis, nec temere abdicata censetur] Romanis Samnitibus Sidicinos bellum petere volentibus, perbenibusque ut id per Romanos ficeret, respondunt, nihil intercedi quod minus Samnitis populus parte bellico liberum arbitriam fr. Livius lib. v.  

In Antochi fœderis est: sic fœciurum populi Romani ultra bellum infcrerat Antiochus, sum e  
arunde jus esse dum ne quam urbem aut bellum jureuet aut in amicitiam  

accepit. Livius xxxvii. Polybius in excerptis legationum 35.  

GRONVII NOT.  

XIII. 1. Utinamque populi socii] Polybius 3, 27. glor. «populi victorium principium non existimaverint, nec  
animam suas superiorem.  

Livius lib. XXVI. 19.  

Ant ob nulla quenquam] Anti no-  
lius in poenenum populi erga me  
mita factae rati debere vel Rom. vel  
Persius, ut ob illa fœdus ei sociale  
darem; aut si dedissent, pericula  
eroum dehincere & indefenso pra-  
dere.  

De Polybio Hist. I, III. 19.  

E C 3  

Not.
ut Saguntini apud utroque eo essent loco, quasi nihil de fociis conventis: quo casu nec Carthaginensi contra feudus erant facturi, si in Saguntinos arma moverent quas iuita arbitrarentur, nec Romani si eos defendentur. Plane sicur Pyrrhi temporis inter Carthaginenses & Romanos convenerat, ut si corum populorum alter cum Pyrrho feudus faceret, ita faceret ut jus auxilia mittendi ei quem Pyrrhus bello impetere, salvum maneret. Non dico justum utrinque bellum esse potuisse: sed * nemo pertinuit hoc ad feodum violationem: quomodo in quxione de auxilio Mamertinis misso a Ramanis distinguat Polybius, an justum id fuerit, & an per feodus licuerit.

3. Et hoc ipsum est quod Corcyrenses apud Thucydidem dictum Atheniensibus, licere ipsi sibi auxilia mittere, nec obfate quod Athenienses habeant cum Lacedemonii feudas, quando per id feudus novos focios adsciscere liceret. Atque cum fententiam seculi sunt Atheniensibus posita, imperato suisne in Corinthios pugnarent, nisi ubi ii descendere pararent hostiliter in Corcyram, aut in aliqoud solem ditionis Corcyrenium, ne felicet feudus rumperent. Non pugnat autem cum feodere, ut quos alii offenderent, hi defendentur ab aliis, manente de easter paece. Justinus de his temporibus agent: Inducias, quas proprio nomine condixerant ex sociorum persona rumpebant, quippe quod minus perjurii contraerent, si ferenst socii auxilia potissum quam si absque praecito dimiserant. Sic in oratione de Haloneo, quæ inter Demothenicas legitur, appareat pace quadam Atheniensium cum Philippo cauto, ut quæ ea pace non comprehenderunt Graece civitates liberare essent: si quis vimi inferret, defendere eas in pace comprehensis liceret. Et hoc quidem exemplum est in feodere aequali.

XIV. 1. In feodere inaequali ponemus alterum, si conveniret ne alter fecerdororum injusti alterius bellum gerere posset; quod postum fuisse in feodere Romanorum & Carthaginensem poilit bellum Punicum secundum, supra memoravimus.
§. XV. XVI.

CAPUT XVI.

439

sic ut politum suitant in sese Macedonico cum Romanis ante Perseum regem. Cum belli gerendi nomen, & ad omne bellum Liv. I. 42. pertinere polit, & ad id quod infertur, non quod repellitur, in dede Carthagina sive significatum sumemus, ne nimum coarcetetur libertas.

XV. Eiusdem generis est illud, quod Romani promisissent *liberam fore Carthaginae: quod quanquam ex natura actus de plenissima potestate intelligi non poterat, (belli enim fulciiplendi ius & alia quodam prudem amissaret) aliquam tamen illis relinquebat libertatem, & minimum tantum ut aliens imperio urben sedibus transferret non tenerentur. Frustra ergo vocem Carthaginis urgenam Romani, dicentes civium multitudinem, non urbem significari: (quanquam improerium concedi potebat, ob attributum quod civibus magis quam urbe convenit) Nam in voce, liberam relinqui, ut Appianus sit, manifesta erat captio.

XVI. 1. Huc & illa frequentantur referenda est de pactis personalibus ac realibus. Et si quidem cum populo libero actum sit, dubium non est, quin quod ei promittitur sui natura reale sit, quia subjiciendum est res permanens. Imo etiam situs civitatis in regnum mutetur manebit suos, quia manet idem corpus eti mutato capite, & ut supra diximus, Imperium quod per Regem exercetur non de sine Imperium esse populi. Exciplendum erit, si apparent causam sua propriam ei statui, ut si libere civitates libertatis tutanda causa suos contra habeant.

2. At si cum Rege contractum sit, non statim personale erit cens.

dibus, & armis traditis. Quod cum fecissent, jussisque eos carere rebus salvatis sedere sedibus & 10000 pessuum ad mari aliis urbem conderent.

Pridem amissarum. Face poft bellum Finicum secludum fata.

Ob attributam] Vocab adjectivam, Liberam.

XVI. 1. Padversonalibus] Quod intra personam flante, & cum ea finitiur.

Realibus] Quod ad rem pertinent, & quamvis mutata persona, manent stabilia.

Res permanentes] § 9, 3.

Si libera civitates] Sic Etrusci Verenzibus, cum hi bello adversus Romanos regem efferent, negarent auxilia, quamdui sub regis efficerent.

Liv. 3, 1.

EE 4

Fecdus
cenendum fecund: nam ut recte dictum est \textit{ad Pedio \& Ulpio}, pleuerque Personat pacis inferius, non ut permissae pacium sit, sed ut demonstraret cum quo pacium faciem est. Quod si adjectum sit foderi ut perpetuum sit, aut facund in bonum regni, aut cum ipso \& succelloribus: sic ut solere adjici in foederibus, \& \textit{ex diis, \& posteris} \& postis sit Libans in possessione Deomofthenis, aut ad tempus definitum, jam latissim apparebit real e. Tale videtur suifie \textit{e fecund Romanorum cum Philippo Macedonum Rege}, quod cum Perseus ejus filius ad se pertinere negaret, bellum ex nomine extortum est. Sed \& alia verba, \& ipsa interdum materia conjecturarum suppediabant non improbabilem.

3. Quod si pares sint in utrumque conjecturae, supererit, ut favorabillia credantur esse realia, odiostra vero personalia. Fcedera pacis causa facta aut commerciorum favorabillia sunt. Quo belli causa, non odiostra omnia ut quidam consent, sed \textit{expugnatio}, id est fecerata tuendi sit causa propius ad favorum accedent, \textit{expugnatio} magis ad onera. Ad quae accedit quod in fœdere ad bellum quodvis presumitur ratio habita prudentiam \& pietatis ejus quicquam agit, ut qui non modo injuste sed nec temere bellum susceperius videtur.

4. Quod vero dicit solata, societates morte finire, hinc non adsero: pertinet enim hoc ad societates privatas, \& juris est civilis. Jure ergo an injuria \textit{Fidenates}, \textit{Latini, Etrucli, Sabini} \textit{fideque discelerint mortuis Romulo, Tullio, Anco, Prisco, Servio, judicarii \& nobis recte non potest, cum non exsent foedereum verba. Cui non dissimilis est illa apud Justinum controversia,}

\textit{Grotii Notae.}


\textit{Fidenates} Vide Dionysiam Halicarnassiacem libro iiiii.

\textit{Latini} De Appulis \& Latiniis, idem coddem libro iiiii. de Turno Hordeonio \& Latiniis, idem libro iv. Ammonianus libro xxvi. Periurum rex manus Armenis invellatur, esse ad fiam diem eyi ex integra vocato ut nimia proposita, injusta; eneans quod post Ioannis excessum, cum quod fœdus renovaret, \& pacem, nobis oblate debeat quem minus ea recipere quod ante ad majores suas pertinasse monstraret. Similia de Jahniani pacis cum Saracenis vide apud Menandrum Pro-


Persönem tantum obstringere, & ipse possessio] Ergo concédit jussiurandii vim personam non caede r & sic suc- cessor nolit statuere, ut debere, tantummodo, cum possessium non servare, non etiam perpetum contra- haberet. Videut potus negeandus. Quod non exit personam non obligare successor. Nam in actibus regis, princeps & successor una sunt persona: utque repre- feruntur populum, qui bere & bodie unus. Deinde jussiurandii vis non exit personam, quoties quis pro se tantum & suo nomine, non etiam alieno & pro alio jurat. Rex autem jurat pro populo, cujus pars est succ- cessor.
LIBER II. § XIX. XX.

Livius lib. bdii dicebat T. Quintius: Amicitia & societatis nobis nulla rerum, sed cum Pelope rege Lacedemoniorum justo ac legistimo facta est. Qualitates autem istae in foederibus Regis, succcefloris, & fimeles, jus proprie signifiant, & odiola est invalorum cauæ.

XIX. Tractaverat olim Chrysippus hanc questionem, an præmium promissum ei qui primus ad metam pervenisset, deberat utrique si simul pervenerint, an neutri. Et fane * vox primi ambigua est, nam aut cun significat qui omnes antecedit, aut quem nemo. Sed quia virtutum præmia favorabila sunt, verius est concurruros ad præmium, quorum liberalius Scipio, Caesar, Julianus, his qui pariter munros ascenderant solida præmia tribuerunt. Et haze quidem dicta sunt de interpretatione ea, quæ verborum significationi proprie vel improprie aptatur.

X. 1. Est & alius interpretandi genus, ex conjecturis, extra significationem verborum, eorum scilicet quibus promissio continetur: idque duplex, vel extendens vel coarctans. Sed quæ extendit interpretatio difficilior procedit, facilius quæ arcat. Nam sicut in rebus omnibus ut effectus non sequatur fatis estiam desisca causam, ut nascatur omnes convenire operet; ita & in obligatione conjectura extendens obligationem non temere admittenda est: multoque hic difficilior quam in caufa de quo supra dicebamus, ubi verba largam aliam significationem, etiam minus receptam admittunt. Nam hic extra verba promittentia conjecturam quarrimus, quæ valde certa esseretur ut obligationem inducat, nec ratio similis sufficit; sed oportet eadem sit; nec id semper fatis est, ut dicamus ex ratione faciendam extensionem: quia ut modo dicebamus, sipe ratio ita movet, ut voluntas tamen sit causa per se sufficiens, etiam sine ratione illa.


GRANOVUS NOT. XIX. Perseverat, an neutri] Cum controversia tollenda causa verbis tolerate fiddleter interdum hanc facere, ut Joquinit Seneca ep. 87. hoc est coronam, quam uterque metuiffese videbatur, aliqui Deo sacrare & in templo ulgendetere, Ovid. 13. met. 381.

[Quæ omnes aut quem nemo] Priori modo unus tantum primus est, posteriores plures esse possint. X. 1. Vel extendens] Ut plus accipiatur, quam verbis expelliuit sit.

Causans] Ut minus.

Nis in obligatione] Ut obligatio latius pateat, omnim adeoque operet: ut angustius, sufficiat minimum abesse.

Extra verba promittentia] De eo negotio, quod in formula pauci expellerum non est, sed eodem trahere volumus. Ut voluntas tamen] i. Nam. 7.
§. XX. CAPUT XVI. 443

2. Ut ergo talis extensio recte fiat, opus est ut conficiet rationem, sub quam venit causam quem volumus comprehendere, esse cauam unicum & efficacem quæ promittentem moverit, eamque rationem ab eo consideratam in sua generalitate, quia alioqui promissio futura fuisset iniqua aut inutilis. Hæc quoque pars tractari solet à Rhetoribus in loco etsi etiam 3. Augustas, cujus speciem unam ponunt, quoties semper eandem sentimentium dicimus: sed & alter locus κενογεγογες per ratiocinationem huc pertinet: nimirum ubi ex scripto ducimus quod scriptum non est, ut loquitur Quintilianus. Et quæ à Juvencus confultis tradetur * de his quæ in fraudem sint.

3. Exemplum fit * in paetio, ne quis locus muris cingatur, facta eo tempore cum non aliud offerit muniendi genus. Id locum ut quidem cingi poterit, si sitis coniunct probihendi muros unicum fuisset cauam ne muniretur illo loco. Vulgo solet exemplum adferri de conditione, si posthumus fit mortuus, ab eo scripta qui posthumum omnino exspectabat, ut sententia dispositionis producatur aem cufam, si fit posthumus natur non est, quia conficit voluntatem loquentis motam fuisset consideratione non existit aut prole: quod ipsum non apud Juvencus confultostantum, sed & apud Ciceronem & Valerium Maximum invenire est.

4. Ci-
GROVIUS NOT.  

Sed [sub consideracione generaliare] Quintillianus controvers. ELLI: Servi quodam liberalis sub bona mente faciunt, & aliquando auxium siete potent prater opem mancipia, non patris. Exemplum habet in excerptis legationum in illa parte, quomodo legationes obiundex accipiendaque sint, & in ills quae Jovannnes Julii- nianesorum deum unus fecta con- 

GROVIUS NOT.  
4. Quae impediment. Incertum, ambiguum, obliterum reddent. 

511. Sub speciali sua forma. Non ut jussam facias modo, sed jussam tem definitam facias, quo alia eveniat: illam vero aliam vel non omnino vel difficilis eventuram apparet, si sic feceris, ut ille juli- 

Beliarum verba, Gothicorum 11 & 14.
CAPUT XVI.

posse: quomodo eum qui sidejubere erat iussus, mandare posse creditor, ut tertia pecuniam numeret, à Scaevola responsum L. sēt. D. eit. Ceterum ubi de eo non fatis consilīi, retinendum est quod Mandati. apud Gellium eo loco legitur, dissolvi imperantis officium, si quis ad id quod facere iussus eit, non obsequito debito, sed consilīo non defendatur respondat.

XXII. Resträngens interpretatio extra significationem verborum quod promissionem continent, aut ex defectu petitur originario voluntatis, aut ex causis emergentis repugnantiæ cum voluntate. Defectus voluntatis originarius intelligitur ex absurdo, quod aliqui evidenter sequeretur; ex cessione rationis quæ fols plane et efficaciter movit voluntatem, & ex materia defectu. Primum in eo fundamentum habet, quod nemo credendarus est vellic absurda.

XXIII. Secondum, ex eo quod contentum in promissione, ubi ratio talis additur, aut de ea conflat, non consideratur nude, sed quatenus sub ea ratione venit.

XXIV. Tertium, in eo quod materia de qua agitur semper intelligendà est obversi animo loquentis, etiamsi verba latius pateant. Hac quoque interpretandi ratio à Rhetoribus tractatur in loco Et εὐθύς η δισέρεται, & titulum habet, cum dictur non semper eadem sententia.

XXV. Sed de ratione notandum est, sub ea comprehendi sepe quaédam res secundum existentiam sed secundum potestiam moraliter consideratum, quam ubi locum habet resträngio facienda non est. Sic si cautum sit, ne exercitus aut clavis aliquis ducatur, non poterit duci, etiam animo non nocendi. Quia in pacione non certum damnum sed periculum quaequinque spectatum est.

1. Solet

GROTI I NOT. Exemplum in L. Adigerte. quas quamvis, D. de jure patro- natus.


XXV. 1. Non secundum existentiam] Non quam. aunc sunt & respondunt, sed ex quibus existenter possit quod respiciatur.
LI BERII

S. XXVI.

2. Solet & hoc disputari, an promissa in se habente tacitam conditionem si res maneant quo sunt loco: quod negandum est, nisi aperiissime pateat statum rerum praestem in unica illa quam diximus ratione inculcum esse. Sic possim in historia legimus legatos à suscepero itinerem domum redidisse deerta legatione, quod res ita mutatas intelligerent ut tota legationis materia aut causa cessaret.

XXVI. 1. Repugnantia causis emergentis cum voluntate solet & ipsa ab ortorius artis magistris referri ad eum quem dixi locum ad erat et a Legislatos. Eit autem duplex: nam aut voluntas colligatur ex naturali ratione, aut ex alio signo voluntatis. Dijudicandi voluntati ex naturali ratione Aristeoteles, qui hanc partem accuratissime tractavit, propriam virtutem tribuit in intellectum genas, ut se incorporassem, id est, aquiprudentiam, in voluntate vero intimae, id est, aquitatem, quam sapienter definit, correctionem ejus in quo lex deficit, ob universalitatem: quod ad textum quaque & pacta suo modo referri debit. Nam quia causas nec praedideri omnes possunt nec exprimi, ideo libertate quaedam opposita est examini calo, quos qui locutus est si adequant eximieret: non tamen temere, id enim effect dominum le facere actus alieni; sed ex sufficientibus indicis.

2. Certissimum indicium est, si quo causo sequi verba illicitum effect, id est pugnans cum naturalibus aut divinis prajectis. Talia enim cum obligationis capacia non sint eximenda sunt necessario. Quaestam, ait Quintilius pater, etiam sine uis significacione legis comprehensa sunt, natura tamen excipiantur. Ita qui promisit depositum gladium reddere, non reddet sicuti, ne aut ipsi periculum crecit, aut aliis innocentibus. Sic nec reddere.

GROTIUS NOT.

In quo lex defuit ob universalitatem]
Seneca IV, controverta 27: in leges, siquies, nihil exiptur, sed multa quaerent non exiptantur intelligantur; scriptam legis augendam esse, interpretate responsa] quaedam vera tam manifesta sunt ut nullius cationem defiderent.

GRONVII NOT.

Habent tacitam conditionem] Intelligantur non aliter impleri debeant, quam si

XXVI. 1. En naturali ratione]

Quod homo fanus & suum sponis id ut effe vel eo causo voluntatem non potuit.

Correptionem] Exceptionem à leg. quodcumque aliqne modo lub eam trahit, severa tamen definitionem non est, quia universalitatem non erat singularia praecipit.

Temere] Ex nulla vel levi ratione.

Dominum se facere] Pro arbitrio mutare atque interpolare, quod non est nostris, sed alieni arbitrii.

Si quae causi sequi] Talibus factis, ut adhærendo verbis sit res vestra.

Cum obligationari] Cum ad eum posits obligati.
reddetur res deposita ei qui deposuit, si dominus eam repetat, Probo, inquit Triphoninus, hanc esse justitiam, qua suam esseque L. Bona se ita tribuit, ut non distrabatur ab ullius personae justiore repeti- du. D. de- tione. Ratio est quip. ut alibi notavimus, introducti semel de- positi, minii ea vis est, ut rem domino cognito non reddere omnino injustum sit.

XXVIII. 1. Secundum erit indicium, si verba sequi non Molini, quidem per se & omnino illicitum sit, sed xque rem affini- timis grave atque intolerabile: sit absolute spectata conditio- ne humana naturae, siti comparando personam & rem de qua agitur cum ipsa fine actus. Sic qui rem ad dies aliquot commo- davit, intra eos dies repetere eam poterit si ipse valde egerat; e. 27. quis actus tam beneficius eae est natura, ut non credendus sit quis. dum. 5. quam ad magnum suum incommendum se voluiffe obligare. Sic qui auxiliis fiderato promittit, excusabitur quum diu ipse domi periclitatus, in quantum copiis opus habet. Et » concepsio Aug. ad. Ang. 1. l. 7. ad 1. 

2. Ex quibus apparat nemis laxe dictum a Cicerone, non ser- vando promissa que fuit illis quibus promiseris inutilia, nec si plus tibi nocet quam illi profert cui promiferis. Nam an res utilis sit futura e cui promissit, judicaret profissor non debet, nisi forte in causa futuris, de quo supra diximus: & ut pro- missum promissorem non obliget, non fati est quod libet nocumentum in promissorem, sed tale oportet sit quod pro natu- ra actus credi debeat exceptum. Sic qui operas vicino ad dies alisquit.
aliquot promissit, non tenebitur, si eum morbus fonticus patris aut fillii detinet. Et hoc recte Cicero de Officiis primo: Si constitueris te cuipiam advocatum in rem præsentem esse venturum, asque interim graviter agrotare filius expetit, non sit contra officium non facere quod dixeris.

3. In cundem senium accipiendum, nec ultra trahendum est, quod apud Senecam legimus: Tunc fidem fallam, tunc incognita crimine audiam, si cum omnia cadem sint, quae erant promittere me, non præstero promissum, aliqui quicquid mutatur, libertatem facit de integro consulendi, et eam fidem liberat. Promissi advertisementem posse apparuit per ilium cujusdam praesidium in patrem meum quari promissi me peregre sua iturum; sed iter insigni latrocinii suntur. In rem præsentem veniturus sui: sed agor filius, sed fuerit nec tenet. Omnia esse debent cadem qua fuerint cum promitterem, ut promittere fidem tenas. Omnia intelligi, pro actus ejus de quo queritur natura, ut jam modo expofigimus.

XXVIII. Diximus alia quoque esse possit signa voluntatis quae attendant causam eximendam. Inter ea signa nihil validius est quam verba alio loco posita, non ubi directe pugnant, quae est adhibita, cujus supra memoriam, sed cum velut insperato ex ipso rerum eventus inter se committuntur, quam Rhethores Graeci vocant νομοειδές μεγίστη.

XXIX. 1. In hac disceptatione utra scripti cum ex causa fuit collisio praevale debet, regulas quasdam ex antiquis aucto-
CICERO POSUIT; QUAE UT SPERENDAE NEUTIQVAM SERT, INI IMI NON SUO ORINAE VICEINTUR COLLOCATA. NAS CAE HINC IN MODUM DIGEREMUS; UT QUOD PERMITTIT CEDAT EI QUOD JUBET; QUAE QUI PERMITTIT ALIQUOD ITA PERMITTERE VIDEATUR, NITIALIIT QUID OBSET QUAM DE QUO IBI AGITUR: IDEOQUE, UT AIT SCRIPTOR AD HEREMIAM, PLUS VALET SANCTIO PERMITTIONE. UT QUOD FACIENDUM EST CERTO TEMPORE, EI PREFERATUR QUOD QUOVIS TEMPORE SIEM POTEST, UNDE LEQUITUR, UT PLENUMQUE PACTIO VETANS VINCIT JUBENTEM; QUAE PACTIO VETANS OBLIGAT AD QUOVIS TEMPUS, JUBENS NON IEM, NIT AUT TEMPUS SIT EXPRESSUM, AUT JULIO TACITAM PROHIBITIONEM CONTINEAT. INTER EAS PACTIOnES, QUAE SUPRALICIES QUALITATIBUS PARES SUNT, UT PREFERATUR QUOD MAGIS EST PECULIARE, & AD REM PROPRIA ACCEDIT: NAM SOLENT SPECIALIA EFFICACIORA EFFERENTIBUS, & IN PROHIBITIONIBUS, UT QUAE PENAM ADJUNCTAM HABET EI QUAE PENA VACAT, & QUAE MAJOREM PENAM MINATUR EI QUAE MINOREM PERMISSURUM. TUM VERO, UT SUPERET QUOD CAUSA HABET AN MAGIS HONORABILIS, AN MAGIS UTILES. EXTREMUS LOCO, UT QUOD PODIAMUS DICTUM EST VINCIT.

2. Illud ex superioribus hic repetendum est; praetorium juratores, ut esse vis, ut intelligi debant secundum receptili- mach proprietatem, & autemque restrictiones tacitas, & ex natura rei non omnino necessaries, quam maxime repudient. Quae, & si juratum pactum cum non jurato pugnet certo eventu, & praferendum est cui adeo jurisprudenti religio.

XXX. Solet & hoc queri, an in dubio contractus perfeccioni conficii debant ante quam scriptura confecta sit, & tradita. Nam id Murena causabatur adversus cae quae inter Syllam & Mithridem.

---

**Gravissi Notae.**

Cicero posuit | De Inventione secundo, & ibi Marius Victorinus.

1 quod permittit, cedat ei quod jubet | Quintilianus declarationem esse tempore potior lex est qui vetat, quam qui permittit. Domitianus Tertius, p. 2: Bellum jubet, minime enim quem habet ea lex qui aliquid permittit quam eam qui aliquid jubeat. Vide Ciceroenem Veriniu i, & quae habet Commons lib. 11. c. 9.

Praferendum est cui adeo jurisprudenti religio | Aequitias apud Ovidium:

Promitter habe hanc: has & juravit amanti:

Ille homines, has est testificata:

Dedem:

---

**Hic metuit mendax, hoc & perjura
censebat.**

Num dubitas, hic sit major am

ei matus?

---

**Gravissi Notae.**

Cedat ei | Minus obligans urgensemque credatur quam.

Scriptur ad Heremiam Libro II. cap. 10.

Sanctio permissionem | Quod imperat, necessarium: quod permittit, voluntarium est. Cic. 2. de Invent. 49.

Vetans obligat ad quodvob | Quod vetatur omnino, quamvis non definito tempore, habet tamen certum tempus, omne videlices: quod autem jubes infinis, tempus habes nullum, sed quovis fieri potest.
datem convenerant. Mihí apertum videtur, ni aliud convene-
rit, * credendum, scripturam addiberi, ut monumentum con-
traxit, non ut substantiæ ejus partem. Alioqui exprimi id so-
let, ut in inducius cum Nabide: *Ex qua die descripsit conditiones
edita Nabidi forent.

XXXI. Illud vero non admittem quod quibusdam placuit,
contraxit Regum & populorum quantum fieri potuisse inter-
pretandos ex juure Romano: nisi apparent inter quosdam po-
pulos jus illud civile in his quæ juris sunt gentium, etiam pro
jure gentium receptum esse: quod temere praefumendum
non est.

XXII. De eo vero quod Plutarchus in Symposiaco movet,c
conditionem offerentis, an accipientis verba attendi magis
debeant, ita videtur, cum accipientis hic sit qui promitterit, ejus
verba formari datoque negotio, si absoluta & in se perfecta sint.
Nam si per affirmationem respiciat verba offerentis, tunc ea
ipsa ex natura vocabulta repetita in promissione vide-
buntur. Antequam vero accepta sit conditio, ne eum quidem
teneri qui obtulit certum est, nullum enim adhuc ius quæsum
est, ut ex his quæ de promissione supra diximus apparat. Et haec
oblatio conditionis minus est promissione,
CAPUT XVII.

De damno per injuriam dato, & obligatione quae inde oritur.

I. Culpa obligare ad restitutionem damni.
II. Damnum intelligi quod pugnat cum jure frili dicio.
III. Accurate distinguendum aptitudinem a jure frili dicio, ubi concurrent.
IV. Damnum & ad frilius pertinere.
V. Ad lucrum cessans quomodo?
VI. Damnum dare facientes primario?
VII. Et seconario?
VIII. Item non facientes quod debent: primario.
IX. Et seconario?
X. Qualis efficacia circa alium ad hoc requiratur.
XI. Quo ordine teneantur.
XII. Obligationem extendi etiam ad damnum consequens.
XIII. Exemplum in homicida:

XIV. In eo qui alter vim intimit:
XV. In adultero & supratare:
XVI. In iure, raptore, & aliu:
XVII. In eo qui causam promissioni dedid per dolum aut metum injuriam.
XVIII. Quid si metu justo naturaliter?
XIX. Quid de metu quem justo gentium pro justo habet?
XX. Potesce civiles quatenus teneantur ex damno per subditos dato: ubi quaelibet de pratis in mari ait in foecior, contra imperium publicum.
XXI. Naturaliter ex animalibus sui aut navis sua facto sine culpa neminem teneri.
XXII. Damnum dari, & adversus famam & honorem, & quomodo reparetur.

I. Supra diximus ejus quod nobis debetur fontes esse tres, spicitionem, maleficium, legem. De pacificationibus statis tractatur. Veniamus ad id quod ex maleficio naturaliter debetur. Maleficium hic appellamus culpam omnis, fide in faciendo, vive in non faciendo, pugnante cum eo quod aut homines communiter, aut pro ratione certe qualitatis, facere debent. *Ex tali culpa obligatio naturaliter oritur si damnum datum est, nempe ut id restituciatur.

GROTIUS NOT.

L Aquiliam & vicinas stibicas.

GROTIUS NOT.

L Aquiliam & vicinas stibicas.

EX tali culpa obligatio naturaliter oritur. Auctoriter dixit Græcis. Vide in decretalibus titulum de in juria & damno dato, & Digestis ad

II. 1. * Da-
L. 1. * Damnum forte à demendo dictum, est re iustitia, cum quis minus habet suo, five illud suum ipsi competit ex meranatura, five accedente facto humano, puta dominio, aut pacto, five ex lege. Natura homini suum est vita, non quidem ad perdendum, sed ad custodiendum, corpus, membra, lact, honor, actiones proprie. Dominium & pactis quomodo suum quid cuique sit, superior tractatio docuit, tum quoad res, tum quoad jus in actiones alienas. Simili modo ex lege jus suum cuique oritur, quia idem aut plus lex potest quam in se ac sua singuli. Sic pupillus jus habet exactam quandam diligentiam exigendi à tutore, respublica à magistratu, nec respublica tantum, sed & cives singuli quoties lex id expressè aut per sufficientem consequentiam signifigat.

2. At ex solis aptitudine, quod jus minus proprie dicitur, & ab insigni jussit in spectatur, non oritur verum dominium, ac proinde restitutus est obligatio: quia non id alius suum est, ad quod aptum sit: aliusque situ, sit Aristeotis, & & & quae sunt: Contra propriam justitiam nihili committit, quia pecunia sua alteri non succurrat, praeternato. Cicero pro Ca. Plancio: Est hac conditionem liberorum populorum, possit suffragiis vel dare, vel detrabare quod velit, & tamen mox subdit, accidere ut populus fiat quod velit, non quod debeat, voce debendi summa in laxiore significatione.

III. Sed cavendum hic, ne confundatur quae diversi generis sunt. Nam cui magistratus collatio mandata est, is respublica tenetur ad eligendum eum qui dignus sit, & ad hoc exigendum respublica jus habet proprium: quare si ex indigno eleccione damnum fecerit respublica, ille refarcire tenebitur. Sic etiam cives.

GROTIUS NOV. - Damnum forte à demendo dictum

Ita Varro littera: Damnum à demendo dictum est, cum minus suum quam quantum satulat. Alli magis probant deriari à Graeco dominio, ut sit damnum, deinde damnum, ut ius, ius, ius, ius possessionis. Nec abinde deducatur à Graeco domino, quod sit ius, aut ex Graeco dominio, damnum, ut regia, regnum.

GROTIUS NOV.


"Alians proprius"] Quam jure suo tractat, & in quibus eum non operet impediri.

"Superior tractatio"] 23. 1.

"Exallam quandam"] Non tantum ut dolum aut culpam caveat: 1. 23. de R. 1.

"Cives singuli"] Hinc Tibr. bonam & salutarem principem servire debere & universis civibus lex, & plebsque singulis c. 29.


111. Magistratu collato] Juxta iudicandum & ordinandum partium universam opus, populo, provincie, statuo, aut cuiusque partis publicae administrationis.

"Refarice tamen"] Novell. 128.

"cap. 16. quin Juliano Antecele: 124. capil
civis aliquis non indignus, et si jus proprium ad officium aliquod non habeat, habet tamen verum jus petendi justa alios: in quo jure si per vim aut dolum impediatur, jam non totius rei expetite sed incerti illius damni aestimationem exigere poterit. Simile et in eo qui nequid legaret teftator, vi vel dolo sinit impeditus; nam capacitas legiti jus quoddam est, cui id est consequens, ut libertatem teftatoris in eo impediendi injuria sit.

IV. Minus autem quis habere, ac proinde damnum facisses intelligetur, non in re tantum, sed & in fructibus qui propriis Sata lib. iv. rei fructus sunt, quae illi percepti sunt sive non, si tamen ipse eos percepturus fuerat, duxit is impenis quibus res melior facta est, aut qux ad fructus percipiendo fuerunt necessaria, ex regula quae nos vetat locupletiores fieri cum alia jactura.

V. Sed & spes luceri ex nostro xstimabitur, non ut illud ipsum, sed secundum propinquitatem ad actuun, ut in femente spes mefis.

VI. Tenentur autem, prater ipsum qui per se & ex ea causa damnum dat, ali quoque faciendo aut non faciendo: Faciendo ali primario, ali secundario: primario, qui jubet, qui comitaturum requisitum adhibet, qui adjuvat, qui receptum praertat, aut qui alio modo in ipso crimine participat.

VII. Secundario, qui consistit dum, ad lundat, asentiatur.
Liber II. § VIII. &c.

Quid enim interesse* inter suos forem falsi & probatores? ait Ciceron Philippica secunda.

VIII. Non faciendo, item primario aut secundario: primario, qui cum ex iure propriu dicito debeat vetare praecepto,* aut omen ferre ei cui sit injuria, id non facit. In Chaldæo Paraphra.

IX. Secundario, qui aut non diffidet cum debeat, aut faciendum reticet quod notum facere debet. Illud autem dehine in his omnibus referimus ad jus proprium quod judicium explexis respicit, sive illud ex lege sive ex qualitate exoritur. Nam si de
deat ex caritatis norma, peccabit quidem omittendo, non tamen ad reparationem tenebatur, cujus origo est jus aliquod pr

X. Sciendum quoque hos omena quos diximus ita teneri, si vere caula fuerint damni, id est momentum attingerint aut ad totum damnem, aut ad partem damni. Nam fere accidit in agentibus vel negligentibus secundarii ordinis, interdum etiam in quibusdam qui sunt ordinis primarii, ut etiam sine eorum acuti aut negleci is qui damnnum deduct certus fuerit id ipsum dare: quo causi illi quos dixi non tenebantur. Quod tamen non ita intelligendum est, ut si alii detururi non fuerint, potu

XII. Tentaverunt autem primo loco iti qui imperio aut alio modo aliquem impulerunt ad factum: his deficientibus patrato
generat. Et si est fuerit omena commodo fugissmus, vel fuerit facturus, hoc verum understand eum proprie fuerit, tentaverunt, non eam operi
tis laudando eorum motus.

Inter suos forem falsi & probatores

Applicat hoc dictum Probis praefet

Ammianus libro xxvii. Legc

Longobardica lib. 11. cit. iv, etiam

confidens ad compositionem vocat.

Vide Rom. 1, in fine, & illi veteres

Scriptores.

*Ad omen fazit et etsi sit injuria, id non fuerat. Nicetas Choniotes Mi

chaelis Commnno : & ita est si quod si

num in eodem saepe, uti eis quod si

eius tactum dam. non eam o peritur qui

facere omni, sed & ei qui prohibe

ere cum præst omena numina.
§. XII. Et cetera. In solidum singuli qui ad actuam causam dederunt, si totus actus ab ipso quamquam non solis proceedit.

XII. Qui vero de actu tenetur, simul tenetur de his quae illam ex actus vi sunt consecuta. In Seneco controversia quandam hoc tractatur in specie platani incenfa ex qua domus arce- rat, ubi hanc ponit sententiam: Etiam si partem damni dare voluisset, in totum quasi prudens dedersi tenendum est; ex tuto enim nonuisse deberi qui imprudentia defenditur. Ariares Statius, Cappadocum Rex eo quod Melani amni exitum per lae- vium obfruxerat, cum ejus perruptumis impetu elatus Eur- phrates rapta parte Cappadocum terrae, magna & Galare & Phrygibus damna intulissent, permilfo Romanis judicio, talentis trecentis dispensus facievit.


XIV. Qui mutavit similitur tenetur ad impeninus & ad de qui velut.
Liber II.  5. Xv. &c.

 suspicionem ejus quod jam qui mutilatus est minus poterit lucrari. Sed sicut ibi vitae, ita & hic cicatrixis in libero homine suspicione non sit. De conjectione in carcere idem decendum.

XV. Sic adulter & adultera tenentur non tantum indemne praetare maritum ab alenda prole, sed & legitimis liberis rependerentur, si quod damnum pauperiur ex concurrere solvere ad hereditatem. Qui virgines imminuiti vel, aut fraudes, tenetur ei rependerere quanti minoris ipsi valet ipsi nuptiarum: imo & ducere tenetur, si ea promissione corporis ulterum impetravit.

XVI. Fur & raptor tenentur rem subtraham reddere cum suo incremento naturali, & cum sequente damno aut cessante lucro: si re perierit, suspicione non summanum, non infamam, sed mediam. In haec classe ponendi & illi qui legitime vectigaliam fraudulent. Similiter tenentur qui judicio injusto, accusatione iniqua, testimonio injusto damnum dederunt.

XVII. Sed & qui contractu aut promissioni causam dedit dolo, vi, aut metu injusto, tenetur cum quicum actum est in integram restituere, quia ille jus habuit, tum ne deciperetur, tum ne cogeretur; illus ex natura contractus, hoc ex naturali etiam libertate. His annumerandii sunt qui id quod ex officio facere tenebantur facere noluerunt, nihili pecunia accepta.

XVIII. At qui causam dedit, cur vis pati, aut metu cogi debent, habet quod ibi impetue. Nam in voluntario ortum habens moraliter pro voluntario habetur.

XIV. Mensa potestur ferrari] Corporis habet non tam sufficient operis, enque metere mercedes neque quantas solum facere.

Conjectione in carcere] Si quis injustae detinere aliquem in vinculis prohibit operas praecludendo rerum facere.

XV. Quanto minori ipsa] Quanto ob judicium amissum nunquam longius absit nisi honestis matrimonii.

XVI. Instrumentum naturalium] Cum estculibus, quos res per se hanc manum & indultia hominis est factura.

Quanto sequente damno] Quanto deterior est cum reddire quamque minus utilioris & commodi praebere potest.

Non summanum] Quanti eum quisquam.
CAPUT XVII.

XIX. At gentium consensu situt introducuntum est, ut bella omnia summum potestatis auttoritate utrique gela & indicia pro justis habeantur, quod esse ex externos, qua de re infra dicemus: *ita & hoc*, ut talis bellii metus hactenus pro justo habeatur, ne quod ita obtentum est repeti possit. Atque hoc sensu admistri potest distinctio Ciceronis, inter hostem quicum multa jura habeant, ut sae., communia, ex gentium consensu sci velit, & piratas ac latrones. Nam hi si quid metu expresserunt repeti potest, nisi justum erat intercellerit: quod illi non item. Qua- re quod Polybio videtur justam fuisset Carthaginienses his cau- sum bellii Punici secundi, quod Romani ab ipsis mercenariis seditione occupatis bello denuntiato Sardiniam insulam & pe- cuniam expressissent, habet naturalis aquisitatis aliquid spec- cium, sed a jure gentium sit, ut alibi explicabitur.

XX. 1. Ex necesse tenuatur Reges ac magistratus, qui ad inbibenda latrociniis & piraticam non adhibent ex quae posset ac debent remedii: quo nomine damni sint omis ab Amphictyonibus Scyrillis. *Quod tum memini ex facto, cum patriae nostrae rectores potestatem praedarum in mari ex hoste agendarum per codicillos plurimis dedissent*, & eorum nonnulli res amicorum rapuissent, defertaque patria mari vaginaurur, ac ne revocati quidem redirent, un rectores eo nomine tenerentur, aut quod malorum hominum us est opera, aut quod cautio non exsequi. Dixi eos in nihilampliusteneri, quam ur noxios, si reperiri possent, punirent aut dedere: praxerea in bona raptorum jus reddi curarent. Nam ipsos injustae praxationes cauam non fuisset, nec quicumque ea participasse prohibuiss- -fice etiam legibus ne amici noceretur, cautio non exigerent nullo jure fuissent obligatos, cum possint etiam sive codicillis, omnibus subditis hollis spoliandi potestatem faceret, quod & factum olim efficit: neque talem permissionem cauis required, datum datum effet sociis, cum possint privati etiam sive permisit tali navis armare & in mare progrederi. Mali vero an futuri illi essernt provideri non potuisse: neque vero vitari posse quo minus

XIX. *Pro jure habeantur quod effecerit* Quix bello quamvis injuriae illato acquirienda sunt pro jure acquisi- tatis procedant.

Talis bellii *sedes* Ut quod belli quamvis injuriae illato ogressio ac for- midine expressiin est, tamem, si jus armorum habuerit, qui expressit, jure teneat, idque ab eo poli interven- tullum repeti necesse.

Quicum multa* Adversus quem quod vi, armis, terrors, dolor bono

gerint, jure sici existimatur.

XX. 1. *Pro codicillis* Nec tam

Otrup.

Cautio non effecerit* Prades ac fidejusiores dase, de non Irandina sociis, ininfficient.

In bona raptorum jus reddi* Que- rentibus officio judicium permissu- rent ex bonis raptorum, que effenter in patria, quatenus possent, rea- cire sua damna.

Quod & factum* 3, 4, 1.
minus & malorum opera utamur, alicuius nullum colligi posse exercitum.

2. Neque vero si quid milites aut territores aut nautici contra imperium amici nocuissent Regesteneri: quod * Galliae & Angliae testimonii probatum. Ut vero sine culpa sua ex ministeriorum facto quisquam teneatur, non esse juris gentium ex quo iudicanda esset hae controversiae, sed juris civilis, nec generalis, sed adversus nautas & alios quodam ex rationibus peculiaribus introducitum. Atque in eam partem a supremi auditorii judicibus contra Pomeranias quodam pronuntiatum est, idque ad exemplum rerum in causa non dispari, ante duo secula, judicatarum.

XXI. Illud quoque notandum est, ut mancipium aut animal quod damnum aut pauperiem fecit noxas dedatur, itidem ex jure civilis esse. Nam dominus, qui in culpa non est, natura ad nihil tenetur: ut nec is cuius navis sine ipius culpa navi alterius damnum dedit, quamquam multorum populorum legibus, ut & nostrarum damnum tale dividis solet ob culpae probandae difficul
tatem.

XXII. Sed damnum ut diximus etiam adversus hominem & famam datur, puta verberibus, contumelias, maledictis, calumniis, irrisis, aliiisque similibus modis. In quibus non minus quam in foro atque aliis criminibus viribus attus ab efficio differinenda est. Nam illi poena respondeat, huic damni repartio, quae sit culpa confessione, * exhibitione honoris, testimoniio innocentia, & per eam quae his similis sint: quamquam & pecunia tale damnum rependi poterit si lexus velit, quia pecunia communicat rerum utilium mentura.

GROTIUS NOTUM.
Galliae: Vide etiam tomo constitutionum III, tit. 11, constitutione anni 1563. cap. 44.
Exhibitiones honoris, testimonii innocentiae: Vide exemplum Viviani qui acculationis injuria postea
tia duabus eis, quod Cassiodorum IV. 42.

GRONOVII NOTUM.
2. Adversus maritae: Exercitoria & inquisitoria actione, 2. 11, 12.

Supremi auditorii judicibus: Unde
obteni exist. XXI. Ut mancipium aut animal: Vide tit. de nosalibus actionibus: & si quadrapes pauperiem fecerit.
Dividit solet: Ut dimidium ejus stabile annua dominus navis ladrantis, dimidium contiguis.
XXII. Pestis victis alius ab ejusdei: Ipsi culpa sove injuria a damno, per culpam vel injuriis dato.
Delegationum jure.

I. Obligationes quasdam ex jure gentium nasci, ut jus legationum.

II. Inter quos locum habeat.

III. An sempcer administranda legatio.

IV. Adversus legatos periculo sae molientes defensionem licerat, non exactionem pa- ne.

V. Legationis jure non teneri eum ad quem legatus missus non est.

VI. Hostem ad quemmissus est legatus teneri.

VII. Nec oppositi possit iustiatio-

VIII. In hoc et ad comites legatorum gregi, si legati voluerint.

IX. Et ad bona mobilia.

X. Exemplos obligationis, sine egerandi jure.

XI. Quantis sit hoc jus legationis.

Hoc est, non habemus, quae ex jure naturae debentur nobis, sauciis duntaxat additis de gentium jure voluntario, quatenus ab eo aliquid erat juri naturae superadditum. Ruit veniamus ad obligationes quas ilium per se ius illud gentium, quod voluntarium dicimus, induxit, quo in genere praecedum est caput diiur legationum. Postremo enim legimus facere legationum, *sanetioniam legatorum, jus gentium illis debiturum.

Grotesque Notae

S. Agostinianum legationum: Tom- pousius L. No quis, D. de legation- mibus: "si quis legatum habere pulsa- sit, contra ius gentium et escolatum est existimatur, qua sancti adventus legati et idem et cum legati apud nos efficit gentis alioquo, belli cum eum si salutem sit, liberis eo manere, id eum iure gentium consueverit esse. Hac- que cum qui legatum pulsaret Quintus Musurus dedi belliibus quosdam eum legem solitum esse respondere, Leg. Juliae de iubico publica tenetur, quod ad legato- res, oratores, comites etc. attinebit, si quis eorum quem pulsasse sive injuriam facie acquirerit, Ulpianus re- spondente in Leg. a legibus, D. ad le- gumen Juliae de iubico publica. Josephus Antique his historias libro X, malum praeclarum legationem sanetionem, qui hus ab commune cum Angelis.

VIII. Legatio, item: *sanetionem populi per scula nomen.

Legatum.

Chry-
bitum, jus divinum humanumque: sanctum inter gentes jus legationum, sedera sancta gentibus, saecus humanum: sancta corpora legatorum: Papinio,

Sanctum populos per sacra nomem.

Cicero de Haruspicium responsum: Sic enim seicio, jus legationum cum hominum praefidio munimentum, sum etiam divino jure esse validum. Itaque hoc violare non injustum tantum esse sed impium omnium confessione, ut Philippus in epistola ad Athenienses.

I. Sed primum siendum est, qualecumque est hoc jus gentium de quo videbimus, ad eos legatos pertinere, quos mittunt qui summis imperii sunt composites inter se, nam qui extra hos legati sunt provinciales, municipales, atque alii, non jure gentium, quod inter gentes est diversas, sed jure civili reguntur. Legatus apud Livium publicum et nuntium populi Romani vocat. Apud eundem Livium alibi Senatus Romanus jus legationis externum, non civi comparatum ait: & Cicero ut ostendat non esse legatos mittendos ad Antonium: Non enim, inquit, cum Amnibale res est, hostis reipublicae, sed cum civis. Qui autem


Sed & impium) Ex ergo dicitar ait Fluctarchus in vitam A. milia, narrans Gentii saeculum. Josephus libro xv historiar antiquae: non ut uterque etiamque vestigium dicitur vide DOMINUM, pristos ut mortis ut ubi sedens dictus est u insequo cum antiquum se insecundo cupit, ulla ne insecundo dixistis: Nec nomen hostem hostibus velat reser- vante; quid ergo fieri maximi imperii post, quam legatos occidere pro aequitate sequentes?

GRONOVII NOTA.


Municipator] Ab oppidis.

Jure civilis regitur] Pro privatis habentur.

Jus legationis externum] Securitatem inter insinuas publicas praebet legato alienigena nec nostrae ditione: non eis populi qui nostris imperio est obnoxius.
autem externi habendi sunt ita clare expaluit Virgilius, ut nemo Jurifconsultorum posit clarior:

Omnem equidem scoporis terram qua libera nostris
Disseps, externam rer.

2. * Qui ergo impari junguntur federe, cum sui juris esse
non definit, jus habebunt legationis: imo & hi qui ex parte
subditi sunt, ex parte non sunt, pro ea parte qua non sunt subdi-
ti. At Reges qui bello solenni vieti regnoque exitu sunt, cum
aliis regni bonis & jus legandi perdiderunt. Ideo Perse a se vieti
caducatores retinuit P. Æmilius.

3. In bellis vero civilibus necessitas interdum locum huic
juri faciet extra regulam, * puta cum ita divisis esset populus in
partes quas aequales, ut dubium sit ab utra parte sit jus impe-
riri; aut cum jure admodum controversio de regni succedione
duo decertant. Nam hoc eventu gens una pro tempore quasi
duo gentes habetur. Ita * Flavianos accusat Tacitus, quod fa-
crum etiam inter externas gentes legatorum jus in Vitellianis ci-
vili rable teferant. Pirata & latrones, qui civitatem non fac-
ciunt, jurare gentium niti non possum. Tiberius cum ad cum Tac-
farinas legatos misset indoluit, quod defensor & predo ho-
sium mora geret, quæ verba sunt Taciti. Sed interdum tales
qui sunt legationis nanciscuntur sive data, ut olim fugitivì
in saltu Pyrenaeo.

**Grotrii Not.**

**Quin ergo impari junguntur fœderis**

Cromerus.xxx.

Puta cum ita dividus est populus

Vide de legatis civitatis Teleti ad regem, Johannem Marianum libro

xxi. 8. de Flandria, Graetianum

Saxonicens exii.

**Flavianos accusat Tacitus**

Et Magnentium Zosimus libro 11. : Mai-

2:107, Habilis in cæli evadit provinci

a pietate Filius aequi grati

i e baptismo, & catholici voci

nàs est pro inclinanti saeculari

Sperare: Magnentium apud animos

suum voluntas, debeat Philippi

Christianitatem, quia apud se

sive legationis. Ist Philippius

Consiliante confecerit.

**Grotonii Not.**

**Disseps** Separata est a nostro re-

gno vel territorio.

2. * Quæ ex parte* Ut qui de alieno

tegno teada possidet.

**Regnoque excessit** Videtur hoc nis-

mis caudum, neque admittendum,

nisi tantum temporis intervallum

intercessit, ut illi regnum pro de-

relieto habere poffin necredi.

Perse a se vieti caducatores] Liv.

44, 45 & 46. Sed retinuiisse patres ca-

ducatores Perse, non quod regno ex-

satum jus habere mittendus non potu-

ret, sed quod ingenti fiducia exsultau-

di hominum regnia, tum in dare veta-

let. & quod sine accepta mittendi ve-

na occurrerat. Livius 32, 11. Idem

lib. 6, 17, 44. Ideo nihil illâ malis, sed

per eos responsam Perse non dedit.

3. Flavianus accusat] Ut & L.

Opinionis Velleius, quod Fulvii

Flacci filium, quem parentem de condi-

tionibus miserat, interfecerit. lib. 2, 7.

Hosiam morte ageret] Ut supra fact

jus, quod solis conceilium est, qui

pares potestate atque imperio bellam

contendunt. 
ri passim videmus, prius * ut admittantur, unde ne violentur. De priore locus est Livii, ubi Hanno Senator Carthaginiensis in Annibalem sic invehitur: * Legatos ab fociis & pro fociis venientes bonus Imperator nosten in castra non admittit: jus gentium sustulit. Quod tamen non ita crudo intelligendum est: * non enim omnes admittit precipit gentium jus: sed vetat fine causa rejici. Caua esse potest ex eo qui mittit, ex eo qui mittitur, ex eo ob quod mittitur.

2. Meleipippus Lacedemoniorum legatus, autore Pericle, di-missus est extra fines agri Attici, quod ab horto armato veniret. Sic: * Senator Romanus negavit se Carthaginienium legationem admittere posse, quorum exercitus esset in Italia. Perseveravit Romanus bellum molientis legatos non admiserunt Achaei. Sic Totile legationem rejecit Justinianus & Gothi, qui Urbini erant, Belisarii oratores. Cynethenium quoque, ut gentis sectaret, legatos undique pullos narrat Polbyius, Secundi exemplum est in Theodoro, qui: * * * vocatur, quem ad Ptolemaeos se missum audire Lyfimachus noluit: idemque alii evenit peculiaris odii causa. Tertium quod diximus locum habet: * ubi causa mittendi aut suspensa est, ut Rhabacid Aslyrii legatio ad populum concitandum merito suspensa est Ezechia, aut non ex dignitate aut temporibus conveniens. Sic

31 Regum XVIII.

Lino. lib. Ætolis denuntiatur Romani, ne quem legationem mittentur, nisi permittat Imperatoris: Perseo ne Romam mittet, sed ad

Dicinium: & Jugurthæ legatis edicitum: * intra decem dies Ita- liae excederent, ne regnum & Regem deditum venissent. Opti-mo autem jure rejici posunt quae nunc in ufu sunt legationes affidux, quibus quam non sit opus docet mos antiquus, cui illæ ignorata.

IV. 1. De non violandis legatis difficilior est quæstio, & varie

GROTIUS NOTAM.


De non violandis legatis] Menan-

IV. 1. Pro-
§ IV. CAPUT XVIII.

varie à claris hujus seculi ingenii tractata. Videndum autem habemus de legatorum personis, deinde de comitibus eorum ac bonis. De perionis alii ita sentiunt, jure gentium vim duntaxat injustam à legatorum corporibus arceri, cenfent enim privilegia ex jure communi interpretanda. Alii non omnibus de causis putant legato vim inferri posse, sed ita deum si jus gentium ab eo lexum sit, quod fatis late patet: nam in jure gentium jus naturae includitur, ita ut ex omnibus delictis puniri jam legatus posset, nisi qux ex mero jure civili oriundur. Restringunt hoc alii ad ea quae contra statum rei publicae aut dignitatem ejus ad quem legatus mittitur sunt: quod ipsum sunt qui periculo-sum putant, & querelas exponendas ci qui misit, ejusque arbitrio permittendum legatum. Sunt & qui putant confundendo Reges aut gentes quarum nihil interest: quod prudentia esse potest, juris non potest.


3. Judicia duo habeo maxime illustria: Livii alterum, alterum Sallustii. Livii hoc est de legatis Tarquini qui proditabatur, concitaverat Romæ: Quoniam vix iure commississet ut hostiam loco essent, ipsis tamen gentium valuit. Videmus hic etiam ad eos qui hoslibus patranti jus gentium extendi. Sallustii dictum ad comites legationis, de quibus maxime, non ad legatos ipsos pertinet: sed recte a majori, id est minus credibilii, ad minus, id est magis credibile procedet argumentatio. Ita
ita ait: *Fite reus magis ex aqua bonaque, quam ex iure gentium.*

Bemiliar car comes ejus, qui Romanam sibi publica venenat. Bonum & Aquum, id eit merum naturae jus petitur poenas exigis, ubi reperitur qui deliquit: ut jus gentium legatos & qui his familis sibi publica venirent excipit. Quare rei sunt legati contra jus eit gentium, quo vetari multa folient qui natura permittet.

4. Conjectura quoque hinc stat. Verius enim est privilegia ita intelligenda, ut aliquid tribuant ultra jus commune. Quod fi legati ab injusta tantum vi tuit essent, nihil in eo magni effect, nihil praecipui. Adde ad securitas legatorum utilis, quae ex poena eit, praeponderat. Nam poena haber potest per cum qui legatum misit volentem: & si soluit, ab ipso exigi bello, tamen criminiis approbator. Objiciunt aliis factis unam piecii, quam bello multis involvi: atqui si is qui legatum misit factum ejus probet, legati poena bello nos non eximet. Parte vero altera valde in libus locutor falsus legatorum, si aequum fuerum rationem alii rededere debant, quam a quo mittuntur. Nam cum plerumque diversa, sepe & adversa sunt consiliorum qui mittunt legatos, & qui accipiant, vix est ut non semper aliquid in legatum diei posset, quadr criminiis accipient speciem. Et quamquam quidam sunt ita manifea, ut dubbationem non habeant, jussit tamen ad aequitatem & utilem legi universalis perpetuam universal.

5. Quare omnino ita cenisco, placuisse gentibus ut communis, qui quemvis in alieno territorio exilirem ejus loci territorio subjicisse, exceptionem patetur in legatis, ut hic ut fictione quidam habentur pro personis mittentium (*Senatus facies secum attulerat, auctoritatem reipublica, ut de legato quodam M. Tullius*) ita eis, fictione simili constituerentur quasi extra territorium, unde & civilis jure populii apud quem ex aquo bonaque, quam homi magis exemplum, quam concepto jure. *Tacit. 1 annal. 38.*

4. *Aliquid extra jus* Amplus quam omnibus concepsum est utile jure.

Secundum legatorum Omnium fidem legatorem sive per健全, non erect magis ad exemplum pertinent quam poenas perquantum. *Alie reddeter / Tacit. 1 annal. 8.*

&c. *In conditionem impediendo, ut non altius reus consisteret, quam si reddeter.*

Ad equitatem &c. *Sic rati & utile eit, ut hanc infringari non attendantur, quia si non omnibus libet transmissus legatum, ex illis lingulatis per interpretationem poterit teneri de omnibus.*


Consequitur que quid extra territorium habendatum & considerandum, quass non habitaret nobilem, neque in fines territorii non litter effert. *Plin. 3, 5, 35. Palmaria urbibus incolis et constitutum eum, qui non omnibus libet transmissus legatum, ex illis lingulatis per interpretationem poterit teneri de omnibus.*
§ IV. CAPUT XVIII.

quem vivunt non tenentur. Quam si talis sit delictum quod con-
temni poële videstur, aut dissimulandum erit, * aut ä finibus
jubendus excedere legatus, quod Polybius ei factum narrat qui
Roman obidibus fugiendi causam praebuerat. Unde obiter da-
tur intelligi, quod alio tempore legatus Tarentinorum, qui
idem deliquerat, virgis causas est, id eo evenisse * quod Tarenti-
ni visi sub Romanis esse crepissent. Si crimen fit atrocius, &
apud publicum mulum spectans, * mittendus erit legatus ad eum
qui misit, cum postulato ut eum punit aut dedat, quomodo
Gallos postulasse legimus ut sibi dederentur Fabii.

6. Sed, quod supra diximus aliquoties, humana jura omnia
ita esse comparata ut non obligent in summum neceessitatem, id de
hoc quoque praecipio sanctimonii legatorum obtinebit. Ve-
rum is apex necessitatis non est in sumptione poëne, quam &
aliis in caibus tolli jure gentium infra apparebit, cum de folen-
nnis belii effectibus agemus: multo minus in loco, tempore, ac
modo sumendae poëne, sed in praecautione gravissimae, præ-
fertim publici. Quare ut obviam eatur imminenti periculo, si
alia nulla est ratio idonea, & retinere & interrogari legati poten-
runt. Ita Consules Romani Tarquinii * legatos comprehender-
runt, * literarum in primis habita cura, ut Livius loquitur, ne
intercederent.

GROTIUS NOT.

Aut ä finibus jubendus excedere Leg-
atos] Fecit id Stephanus l'olonix
Bus Mosch. Thurnus libro LXVII,
in anno efo 13. LXXI. Elisabetha
Scoto, & Hejano. Utiqueque habeb
apud Camdenum in anno efo 13
LXXI. & efo LXXII.

Quod Tarentini uelis ubi Romani
esse crepissent. Sic Carolus V. Legato
Ducis Medicorum, ut sobrii iu
peulant ne a comitato suo abse-
derent. Guiscardinum indicavit
sum loco.

Mittendus est legatus ad eum qui
mihi.] Dion in excelsis Legatio-
nam: Ita ressuntur in legatione
plurimum ex eis maius legato in
Historia quidem legati ad Carthaginem
Roman venissent, illeque conditum, qui
plures aequae res creparent, si ille
uisse habeant res actuam et, sed di-
missi sunt insolentes.

7. Quod

Legator comprehenderunt] Pelop-
das in vincula coniectas ab Alexan-
dro Thrico, quod legatus cum effet
Theelix ad libertatem concitare 
Platarchus & Latinus scriptor vitæ
Pelopidis.

Literarum in primis habita cura
Vide Scrimum in Henrico IV.

GRONOVII NOT.

Quod idem deliquerat | Obidibus
fuge occasionem declarat, Livius
25, 7.

6. Ita comparata humana jura ]
Qua velgentes vel civitates libi displayed,
ur ab ilibus fregrellus ad just
prima ex communicatis.

Apex neceissitatis] Inexcusabilis &
incrivibili necessitas.

In sumptione poëne] Sed in sec-
sequentando, 2, 2, 6.

Interrogar] Examinari super 
sum, Sallust. Catil. 11, & tofius,
Suet. Octav. 56.

Literatur] Quas à Junius, Vitellii,
iius Aquilii nobilissimis adolescenti-
tibus conspiceris ad Tarquinianum ac-
cptan C. 

Gg
7. Quod si vin armatam intentet legatus, sive occidi poterit, non per modum penæ, sed per modum naturalis defensionis. Sic Fabius, quos violatores juris humani Livius vocat, Galli occidere potuerunt. Itaque apud Euripidem Heraclidis De- mophon fecealem ab Eurypheo missum & vi supplices acripere conantem vi prohibuit, & cum ille dicaret,
Tunc fecealem cadere huc missum audens?
responderat,
Nis feciali ducteram à vi temperet.
Huic feciali nomen fistile * Coprear, * & quia vi agetur à populò Atheniensi interficium narrat Philoltratus vita Herodis. Di- finitione non dissipili solvit Cicero quæstum illud, an patrem patriæ proditorem filiis accusare debeat. Vult enim debere ad avertendum periculum imminens, non autem vitato jam periculo in facili penam

V. 1. Es vero quam dixi lex, de vi legatis non inferenda, intelligenda est eum obligare ad quem misfæ est legatio, atque ita demum si admisset quasi feliciter ab eo tempore tacita paciœ intercesserit. Exeterum denuntiari & potent & folet, ne mittantur legari, aliopbi pro hostibus fore: ut Aetolis à Romanis esset de- nuntiatum, & olim à Romanis Veientibus edictum üi face- rent urbe, daturos quod Lars Tolumnius dedicet: & Romani

---

**GROTIUS NOT.**

nis à Samnitibus, quod adissent in Samnio concilium haud inviolatos abituros. Non pertinet ergo hac lex ad eos per quorum fines, non accepta venia, transeunt legati. Nam * siquidem ad hostes eorum cunct, aut ab hostibus veniant, aut aliorum hostilia omniuntur, inter se etiam poterunt, quod Athenienses celeri- runt legatis inter Perfas & Spartanos, Illyrii legatis inter Ephasis & Romanos: multaque magis vinciri, quod constituuit Xenophon in quodam, Alexander in eos qui Thebis & Lacedaemon ad Darium misit erant, Romani in legatos * Philippum ad Annibalem, & Latini in legatos Volscorum.

2. Tale nihil sit, & male tractentur legati, * non illud jus gentium de quo agimus, sed amicitia & dignitas aut eius qui misit, aut eis ad quem eunt violata censebitur, Justinius de Philippo posteriore Macedonum rege: Legatum deinde ad Annibalem juvendae societatis gratia cum epistola missit: qui comprehendens & ad Senatum (Romanum) persuasit incolas di-missis esse, non in honorem Regis, sed ne, dubius adhibe, indubiatas hostias reddere.

V. Ceterum admissa legatio * etiam apud hostes, tanto magis apud inimicos, praefidium habet juris gentium. Caducatoribus in bello pacem esse dixit Diodorus Siculus. Lacede- lerv. Pat. monii, qui Peribarum feciales interfecerant, eo dicuntur enim.

**GROTHI NOT.**

L I B E R  I I .  S. VII.

VII. Solet & illud quxri, an jure talionis interfici, aut male tractari legatum positi ab eo veniens qui tale quid patraverit. Et sunt quidem ultioris talis exempla in historiis latissimis: sed mirum historiae non tantum qux justus, sed & qux inique, iracundae, impotentae factae sunt memorant. Jus gentium non tantum mittentis sed etiam eorum qui mittitur secutur; quare cum hoc quoque taceat contra curiam. Huic ergo est injusta, etiam si et qui mittit nullas facta. Non ignitus magnanimis orientibus, sed & ex jure legum Scipio, qui postquam legati Romanorum ad Carthaginensisbus male essent habiti, ductas ad eam Carthaginensium legati, & quid fieri deberent interrogatur respondit; * nihil tale quaque factum est ad Carthaginensibus.


G R Ô N O V I I  N O T E S.

VII. Cum hoc quoque tacite] Quo- tiones admiraturn legatum, perinde est ac si hideri ipsi quoque des, forte ut salvus in arte anemolitur.

Etiam et quix mest] Violando nempe legatum ejus, qui nostrium ante violavit.

2. Ipsa autem legatus an jurisdictio nem habeat in familias suam, & * an jus absilii in domo sua pro quibusvis eo confugien- tibus, ex concessione pendet ejus apud quem agit. Istud enim jurisdictio nem non est.

IX. Bona quoque legati mobilia, & quae proinde habentur, personae accessio, pignoris causa, aut ad solutionem debiti capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec, quod quidam vol- lunt, manum regia, verius est; nam omnis coactus abesse ad lega- to debet, tam quae res ei necessarias quam qua personam tangit, quo plena ei sit securitas. Si quid ergo debiti contraxit, & ut fit, res soli eo loco nullas posse dat, ipse compellandus est amici- ce, & si detrecter, ets qui misit, ut ad potestatem ufurpentur ea quae adversus debitores extra territorium positos ufurpari so- lent.

X. 1. Nec

---

**Georgii Not.**
Sancta sunt accessoria, & proinde quatenus legato videtur Vide Fraxini Canxi episcolis paginis 75 & 279. *Vi enim abstrahendia non sunt* Scetticius Henrico IV.

An jus absi in domo] Distingui firme hac in te solent criminia. Vide de futam libro X. ubi regi Gallie hanc ob causam iratus pacatir Vide condem libri X.

**Gratiae Not.**
Sui genus sanctaminam] Non tantum, quantum legati, aliumque tenem.
Fecilium carmine] Verbis folen- ribus.
Vasa & comites meos] Faciis far- cinas & comites meos, facinas & comites suntii publici, & proper- ea eodem iure immunitatis & sec- curitatis gaudentes, quo me, ut atipi detinerique nullo praetextu quaent.

Quatenus legato videtur Quatenus ea sancta & jus suum participantia velit, adeo ut vaša possit obligare aut alienare, comites ad partem tra- dere.

Quae modo de legate] Ut querele deferat ad mittendem.

IX. Per judiciorum ordinem] Or- dinarios judices.
Manu regia] Vi superiori domin- nii.
Res sae] Immobiles, prædia, fun- dos, domos, villas.
En qua adversus Dennus reprehalis.
X. 1. Nec metuendum est quod quidam putant, ne si id juris sit nemo inventur qui cum legato contrahere velit. Nam & regibus qui cogi nequeunt non defunt creditores, & apud quodam populos moris fuisset docebat Nicolaus Damascenus, ut de contractibus qui in creditum issent jussu nullum redderetur, non magis scilicet quam adversum ingratos: ita ut cogerentur homines, aut pariter implere contractum, aut contenti esse nuda fide debitoris. Et optat hanc rerum atum * Seneca: Utrum quidem persuadere possemus, ut pecuniam creditas tantum a voluntatis accipere: ut simul nulla stipulatio entorem venditori obligaret: nec pauci conveniantque impressi signis custodiarentur. Eides potius illa servaret, & eum quos colens animus. Perissi quique Appianus ait dilipiculie: "Vt sicque vobis esse creditores, quern dominium creditis servare, nec pauci in creditum obuxia.

2. De Indis idem narrat * Elianus: cui confessit Strabo his verbis: Dicimus * haec omnia plus quae haec; solvi est autem, si collem: ut priusque, si haec consilii esset, aut illud, dixit quidam: "Vt sicque vobis esse creditores, quern dominium creditis servare, nec pauci in creditum obuxia:"

Scriberad de iure.

Liv. xiv.

Maur. Nis.

VIII. 15.

X. 1. Quibus mutuum factum esset, nulla data retur aedico creditori l. 2. D. de reb. cred. & Res in creditum abire 1. 5. de tributar. aft. 1. 3. ad S. C. Macedon. 2. Ferendum & quin non puslen, ut similem legem, cum fatis sit punitus amilto pudore.

De pretio habendi fidem. De pecunia accipienda pro re vendita credendi differi emptiosi promissioni. Prosa.
CAPUT XIX.

GROTII NOT. Tarentinos, Dionysius Halicarnassensis, etc. Quod ex volumine membra. Ecclesiast. in sacris libris me. 12 Sam. moria bellis, quod eo nomine David gestit adversus Amnonitus. Nec aliam causam justiorem exultimat Cicero adversus Mitridatem.

I. Ex eodem jure gentium, etiam futures humanandi mortuus.

II. Unde ortum?

III. Debebris hostibus.

IV. An & insigniter faciendo rosis?

V. An & his qui se inter se recondem

VI. Qua alia ex jure gentium debantur.


GROTIUS NOT.

* Superstitione veteri, non praeterire cadaver in via stratum, nisi gleba terrae in se bella vel lapide. Horat. 1. od. 31. Petronius cap. 74. traditum humanitate lapidare.

Gg 4 Nipar
Liber II. 

2. Et quia veteres juga haec hominibus bene moratis communi, quo sanctiora viderentur, ad Deos referebant auctores, ut legationis, ita & hoc jus Divi acribi passim videmus. Itaque in dicta Tragœdia Supplibicus * sors discessor Deorum legem dictam invenis, & apud Sophoclem Antigone Creonti, qui Polynicum humani vetuerat, ita respondit:

Decreta quippe haec nec supremus Jupiter,
Nec fas Deorum Manium diluaverat,
Quis alia iura debet humanum genus,
Nec id valere credidi jussis tuos,
Ut iura non conscripta, sed sunt Deum
Concessa, sempiterna, mortalis fatus
Violare posse, non eum uxor vigent,
Sed avo ab omni; initia in occiso latent.
Nonne ergo fortis corde, sepulcro metu
Mortalis ira, par Dei magnis fuit
Me gerere morem?

3. Iphocrates de bello agens Thefecos adversus Creontem ita loquitur: Quis nescit, quia non didicit, vel in Dionysius estra
gœdarium ausseribus, quod Adrasso mala circa Thebae consti
rint, cum reducere volent Ordipodis filium, generum autem
ium, Argivorum plurimis perdiderit, ipsoque dixeret vidit in
teremtus: ipsa vero scribem dedere superflius, cum indicibus ad hu
mandos mortuos obtinere non putisset, supplicem Athenam venit,
quum tunc civitatem Thefecos regebat, eumque revivi ne vitas
ales inspultos jacere prohibito duceret, nee patenore procur
vari antiquum meream, et jus patrium quam omnem homines inter
se utatur, non quasi ab humana natura condito, sed quam
imperatu a divina potentia: que cum ille audisset, sine mora
legationem Thebae decernit. Idem max * Thebanos reprehendi
quit quod civitatis suae decreta legibus divinis antehabuisst:
 ejusdemque historiz & alibi meminit, Panegyrico, Heleno
comio,

Grotii Notae.

1. Dionysius & Libertibus & Bacchinalibus, quibus aegopantur tragi
dices, imo & inventa curantur: unde scenici histriones Antiquum
rim, A. lianos 3, 3.

paeam, gentem Polynicum.

Latho.
comio, Plataica oratione: Herodotus quoque Calliope, Diodo-
rus Siculus historiarum quarto, Xenophon historiae Græce sext-
pro Quin- 
to, & Lytias ea quae est in honorem sepulorum: postrero-
Aristides in Panathenaiaco, qui bellum hoc susceput ait, pro-
communi natura hominum.

4. Et pulsum apud laudatos auctores videmus egregia virtu-
tum nomina huic officio tribui. Nam humanitatem vocant
Max. l. v.
† Cicero a & * Laëntius, humanitatem ac manuvalidinem
† Valerius Maximus, misericordiam & religionem Quintili-
*us, misericordiam & humanitatem d Seneca, 
* Quint.
lib. xii.
Φίλος, miserationem communi natura Philo, fortis humanæ 
commercium Tacitus, misericordiam & Pietatem d Ulpianus,
* Sen. de
f Modestinus memoriam humanæ conditionis, Clementiam
g Capitolinus, 
vi.xii., five justitiam Euripides & Laëntius,
opus benignum Prudentius. Contra Donatistas, qui Catholico-
rum corpora sepelisci vetabant, impietatis accusat h Optatus Mi-
levitanus. Apud Papinianum,

bello cœendor & armis

In moræ hominemque Creon.

I. Spartianus tales ait esse fine humanitatis reverentia: h Livius
fevriam vocat ultra humanarum rerum fidem. * Homerus
dixerat ánima e∫a. Eorum qui supervacaneam facerent sepul-
turam, i Laëntius impiam vocat lapientiam. Eandem ob
causam impios Eteocles m Papinio.

II. 1. Quæ primum caufa moris hujus introducendi fuerit
ut corpora humano tegerentur, five condita prius ut apud Ægy-
tios, five cremata, ut apud Græcos plerisque, five ita uti sunt,
quem morem esse antiquissimum notavit Cicero & post eum
* Plinius, de eo non idem omnibus videtur. Nam Moschion t Lib. viii.
existimatio datam ex gigantea feriteste mandendi ho-
mines, cujus abolitis signum sepulturam: ita enim ait:

Tunc morte rapto imperatum legibus
Mandare terra, pulveremue in pagvere

Nec-

GROSVI NOT.

* vi. c. 12. Ultimam illius & maximum
pietatis affectum est, peregrinorum & sepulcrium sepulturam.
* Homerus dixerat anmna e∫a] Idem
† Idem
† Ilados N. Jovem & Deos Achillis in-
† tis suis dicere, ob male tractatum
† corpus Hectoris.
†, ubi & hoc: Sepelium intelligitur
† quoque mortem causavit: humanae veris
† huimae conficiat.
2. Aliis videntur hoc modo homines velut sponte solvisse debitem, quod ab omnibus, vel ab invitis repetit natura. Nam hominis corpus * ex terra ortum terrae deberei, non Deus tantum Adamo edixit, sed & Graeci Latinique pallim agnoscunt. Cicero ex Euripidis Hypsipyle;

Reddenda terra terrae.

Et quod apud Solomonem legimus pulvere quidem ad terram redire quale fuerat, spiritum autem ad Deum qui dederat; Euripides hoc ipsum argumentum ex persona Thesei in Supplicibus translatans sic ait:

Fam sitae terrae mortuos gremio tegi:
Res unde quaque sumpseras primordium
Esorciatur: spiritus ecolo redit,
Corpusque terrae: jure nec enim mancapi,
Sed brevis ad aevum tempus usendum datur;
Max terrae repetit ipsa quod nutrivorat.

Lucretius similiter de terrae:

Omnipares eadem rurum est commune sepulchrum.

Cicero de legibus 11 ex Xenophonte: redditur terra corpus. Et ictum locum ac suum quasi operimento mater adhuc erit. Plinius quoque scripsit, terram nos nascentes excipere, natos alere, semelque editus subirem semper, novissime comple-
xam gremio jam à reliqua natura abdicatos ut matrem opere.

3. Sunt qui refurrectionis spem à primis humani generis parentibus, hoc veluti monumento, poletis consignatum putant. 

Nam

GROTIUS NOTAR.

Ex terrae ortum terra debere | Joh. 11.
9. Philo in Flaccum; 
ϕυλής εικοσάεκατάρης χιλίων σταδίων ἐκ τῆς ἀποκλίσεως τῆς θαλάσσας, ἡ μέση ζύμη, ἀλλὰ καὶ ὁσμή; ἐκ τῆς ἀποκλίσεως τῆς θαλάσσας, ἡ μέση ζύμη, ἀλλὰ καὶ ὁσμή; 
Proprium hominis locum nascatur terrenam tribu-

ne, nec vitam tantum sed & mortuam,

et eadem qua primae sustinet natatis sustinet & ex hac vita extinam. Attamen, fient nullam eft in homine factum laudabile, cujus non velit-
gium in alio aliquo animantium generis Deus posuerit, ita & in hac re evenit: de formicis Plinius libro x, 10: Serpentes inter se nanguitum fera, prater hominem. At is ipse de

Delphinis lib. 19, 8: consimilique jam

delimum partem non lactatorum ad

hus. Et de capibus Virgilius:

Tum corpora lux in carentum,

Expostulant tellus & triphis suam du-

cent.

Servius: cum sequiadis salirer poma.

GRONVII NOTAR.

2. Quae fuerat | Vulg. unde eus-

lib. de hoc,

Mancopi | Lucret. 1, 1021. Vnde

que marinae non situs similibus ut

Nascentes excipere | Ex more, quo

secessis hominibus deponent soli-

bant, donec ab agnocondibus eos

paribus tollerentur. Unde Scriptus

Epist. 2, 1022: talem cedere

Excepit genere. Sextus: Ocian. 4,

Ner. 6.
C A P U T X I X.

Nam & ob te vivificendi promissum adervanda corpora docuiisse Democritum Plineus teisti est, libro iepriro, capite quinquagesimo quinto. Christiani autem sepe mere homine honeste condendi corpora ad hanc ipsum referunt. Prudentius:

Qui tam sita saxa cavata,
Siquid pulchra volunt monimenta
Nisi quod res creditur illis
Non mortua, sed data sommo?

4. Simplicius est, cum homo ceteris animantibus praefet, indignum vidum si ejus corpore alia animantia pascerentur: quare inventam sepulturam ut id quantum posset caveretur. Miferatione hominum custodiri corpora* ab incursu avium ferarumque dixit Quintilianus. Apud Ciceronem de Inventione Decl. vi. primo: a foris vexatus, communis honor in morte caruis. Et apud Virgilium legimus:

non est primum mater
Conder homo, patriae operibusembris sepulchro:
Alibus liquere, foris.

Et Deus invisi ibi regibus minatur apud Prophetas, futurum ut Jer. xxii. alini sepulturam habeat, ut canescororum sanguinem lingat.

Nec

G R O N O T A I N O T M.
Ab incursu avium ferarumque] Vi-de vaticinum de Jeroboamii pothe-ritate in poenam peccatorum eis a Regum xiv. 22. Et Tertullianum de restraintione; de Agilitho Hon-meurus Odyssea 1.

Tul no accipior ipsis vitis vel parvis chrysen, 
Am adest ovari veterum in unial trost eis evixerit. 
Ego ne leviter glebam injecere peram.

Hic am violae lacertent eam ca-

caque.

De Agilitho loquitur, quem ut adul-tatem & regni invasorem Argivi in-sepulturum abjecerat, cujus tamen reliquis humanior testa dedit Ores-ses, ut mox diceret. Menelaius de Ajase in Sophocle:

Aeth mi est periagaita phletos et-

et alia.

Orestes periclit autque ev-

et alia.

Sed ideo aerei jactit in pallentibus,
Gratum matrin pulchrum aliusque

dabat.

Sed hoc quoque ibi prohibet Uly-

ses, prudentia exemplar. Sopho-

cles Antigone in ipsum Antigones

laudem:

Hic non in avibus et coda

Pisana etsi etiam, non in-

quam amitam

Eius et coda, non etsi etiam

et coda.

Ibi obsita erat germanorum nomen.

Non sepulturum sunt, alibi sunt

Cantibus bacis pulchrum mordacibus.

Appianus Civilium 1, de interfессis
diJulio Marri: nonin quibus et hic

Utrumque de iudicuri cupiditate
divinitatis: Nec enimque hicbat

Utrumque interfesserum sepelire, sed

Utrumque interfesserum sepelire, sed

ineo tam egregius lacertant aves et

Ammianus Marcellinus principio libri xvi, de Juliano: Sollicitus quae dira violae consisterent corpora perpetuum, sine dissectione cum

Esti humano mandavit.

G R O N O T A I N O T M.

1. Obsessissend promissum] Quod

sepem faceret promittereque Demo-

crinus, foris, ut mortuis aliquando in

vitam redirent.

4. Communis honorum] Qui omnibus

habetur mortuis.

Tet
Nec alium in sepultura considerat Lanctantius cum ait: Non enim patiemur figuram & segmentum Dei seriem ac voluntariam in pradam jacere, & Ambrosius, cujus haec verba sunt: Nibil hoc officio praestantius est conferre, qui jam tibi non potest reddere: vindicare à volatilibus, vindicare à bestiis confortem nature.

5. Sed et si tali absennat injuriae, proteri tamen at lanceinri corpus humanum, alienum merito videtur ab ilitius naturæ dignitate. Unde non abit illud in Sopatri controversiæ: ut non factum quale, et ut fœcundus est, et ut ex mortuus, in alio modo habitat, tunc philoimunit, tunc utque oleos ducet, ueste etiam necem, ueste etiam necem.

Honestum esse humarem mortuos, & ab ipso natura quasi concrescam corporibus, ne velut probro afficiantur post mortem, ut nuda diffusât, placere id omnibus, sive Dei fuerint sive mendaces, qui hanc facultatem corporibus honorem indulgerunt. Quia enim ratione alienum est, natura humana arcana post mortem omnibus consiciens cognit, utem inde ab antiquo acceptum humana corpora sepeliendi; ut monumentum condita clam & procul à conspetu tabescant. Quo & illud pertinenti Gregorii Nysieni in epistola ad Letoium: ut nec audaciae nec nihil* tanti magnific Dươnginis & Æolius, ne soli offendatur id quod de decori est humanæ naturae.

6. Hinc est quod officium sepeliendi, non tam homini, id est perfona, quam * humanitati, id est naturæ humanæ praestari dicitur: unde publicam hanc humanitatem dixerunt Seneca & Quintilianus, tractatiam Petronius. Cui consequens est, ut nec inimicitia nec hostibus invideri sepultura debat. De inimiciis egregia est apud Sophoclem dissertatio Ulyssis pro humando Ajace, ubi hoc est inter extera: Mene-
§. III. CAPUT XIX.

Menelae, post te diēs sapienter, cave
Insurrectus sis in hominem mortuum.

Rationem reddid Euripides Antigone:
Mors surgiorum finis est mortalibus;
Num magis alium quid potest letho dari?

Idem Supplicibus:
Fecerunt quidque Argivi male,
Cecidere; in hostes ista vindicia est satis;

Et Virgilius:
Nullum cum viditis certamen & aspera castra.
Quam sententiam citantes scriptor ad Herennium addidit: Nam
quid malorum est extremum, accidit illis iam. Papinius:
bellavimus: esto
Sed cecidere odia, & tristis: mors obruit iras.
Et exandem causam reddid Optatus Milevitanus: Si inter viventres fuerat certamen, odia vestra vel mors aliena compescat; jam
esse cum quo ante litigabas.


2. * Et passim exstant exempla. Sic Hercules suos hostes, Alexan-

3. Quare Hebraeorum veterum interpretatione Pontifex Maximus, cum alioqui rei uillii funebri interesse vetaretur, repertum tamen hominem * infelüptum sepelire etiam jubebat. Christiani vero tanti fecerunt sepulturam, ut ejus causa fuit ad Off. c. 28. pauperes alendos, aut ad captivos redimendos vasa Ecclesiæ etiam initita confiari aut vendi licite existimaverint.

4. Sunt quidem & exempla in contrarium, sed communi judicio damnata.

**Hunc oro * defende fuorem; est apud Virginilium.**

* Hominemque crucentus*

* Exstitit, et remem certi invidiis arenam: apud Claudianum. Diodorus Siculus: * τὰ πολλὰς πόρφυρας τοῖς πέραν τῆς πράξεως; serimum est bellum gerere cum mortuis qui ejusdem naturae fuerint.


addunt exhibitam hanc reverentiam divinæ imaginì ad quæm
domino sit conditus. Ægilium, qui adulterium cæde regis
cumulaverat, à regis interfeci filio Oreste humo mandatum
Homerus memorat Odyssee tertio. Sed & apud Romanos Ul-
planus corpora eorum qui capitis damnantur cognatis ait ne-
ganda non esse: imo & quibuslibet petentibus danda cenfuit
Paulus Jurisconsultus. Et Diocletianus ac Maximianus Impe-
ratores ita responderunt: obnoxios criminae digno supplicio af-
di relig.

fodens sepulturæ tradit non vetamus.

2. Legimus quidem in historiis exempla eorum quæ in-
sepulti ævècti sunt, frequentera civilibus quæ externis bel-
ïs: & hocie videmus quorundam damnatorum corpora diu in
publico conspèctu relinqui: qui tamen mos an laudandus fit dis-
putans, non Politici tantum, sed & Theologi.

3. Contra, laudatos videmus qui sepeliri jussurunt corpora
eorum, qui id ipsum aliis non permiserant, ut Paullaniam Lact-
demoniorum regem, qui incitatus ab Æginetis ut Perfarum
factum in Leonidem simili facto ulcisceretur, conßilium ut se
ac Græco nomine indignum rejecit. Apud Papinianum Theseus
Creontem sic alloquitur:

vade atradatur
Supplication, extremique tamen securre sepulchri.

Alexandrum quoque Jannæum Regem, qui in mortuos popula-
res valde contumeliosus fuit, sepelierunt Pharisei. Quod sì
Deus interdum sepulture iacéura quoddam punit, fecit hoc suo
jure super leges constitutus. Et quod Goliath caput David
servavit ostentavit, factum scilicet in alienigenam, Dei contem-
torem, & sub ea lege qua proximi nomen ad solos Hebreos
proroget.

V. 1. Unum tamen notatu non indignum, de sepeliendis
mortuis regulam apud ipsos Hebreos habuisse exceptionem eor-
um qui ipse sibi mortem confecerant, quod Joephus so
docet. Nec id mirum, cum in hos aliud supplicium constitu-
nos posset qui mortem pro supplicio non habent. Sic a Milex in
virgi

**GROVE NOTN.**

Sepultura tradit non vetamus] Ha-
jus Romanorum moris mentio est
apud Philonem contra Phærum.

Quis sepulturæ abint? [est] Id Æd-
miquia Ægilii visse dixit Joé-
phus in morte Judæorum regis Ale-
xandri. Adde Quintilianum decla-
matione quarta.

**GENOVI NOTN.**

IV. 1. Administrum cæde] Aga-

memnonem patreum & Mycena-
rum vel Argivorum regem occide-
rat, quam uxorem ejus Clytemme-
stram bellaxi et ad adulterium.

3. In Leonidem] Ad Thermopylas
samma cum gloria mortui cadaver
capite abscisso in cruce faululis
Xerxes, Herod. lib. 7.

Creontem] Qui Argivos videt &
exfres in obidionem Thebarum sepul-
trum prohibebat.
virginès à voluntaria morte absterritæ, & plebs olim Roma-
na, quamquam improbante & Plinio. Sic & Cleomenis corpus,
quod se interfecerat, Ptolomæus suspendi jussit. Et postum recep-
tum, ait Ariōtoteles e, ut ignominia aliqua afficiantur qui
sibi mortem conciderunt: ubi Andronicus Rhodus id expre-
scens ait, sepultura corum corpora prohiberi, quod inter alia
Demonas at Cypri Reginæ fēcta laudat Dion Chrysolostomus. Neque
huic mori obiit quod Homerūs, Aeschylus, Sophocles,
Moschius, & allii monent, nihil sentire mortuus: quae nec
dammo nec pudore affici. Satis enim est id quo mortuus accidit
à vivis metui, ut hoc pacto à peccato retrahantur.

2. Optime enim Platonici contra Stoicos, & qui alli servitu-
tutis & morbi fugam, imo & spem gloriam projusta causa mortis
voluntarie admittebant, fentiunt retinendum animum in
cubūdia corporis, nec injusti ejus a quo ille nobis est datus ex
hac vita demigrandum, quam in rem multa videre est apud
Platinum, Olympiodorum, & Macrobiium ad Somnium Scipio-
nis. Hanc sentientiam fecutus Brutus olim Catonis facūm,
quo imitatus pollece est. * damnaverat, òs ò ò ò ò ò ò ò ò ò
ò ò ò ò è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è
GROTTII NOT. 
Talem extinum hominum vitae impatienciam, idem Arabibus visum, non minus quam Indis & Persis ex Joho dicitas 11, 21.

Nonnulli tamen Hebraorum] Varialle Hebraorum super hac quae dione fientias cognoscat ex Josepho, ubi de morte Ishakelis & de deliberatione Herodis agitur. Judaei ad Petronium, Philone receptante: 

Nuncem hos locos hodie in ducibus, ut & Imperatorem severeram & factores leges custodiemus. Id autem esse demum officere debetur, & nonam hinc continentia vita minime vitari.

GRONOVII NOT.
Calamis Gymnosophilis, qui presentem Alexandrum & exspectu eius, ut offenderet contemptum doloris & mortis, vivus uliò in rogo fecerandum præfinit. Athen. Var. 8, 4, 5, 6.

4. Εὐλογείς ἐξισορρόπῃ] (αὐτοπηγή)

Laudabilem esset illum, vel eductionem.

Praesumptam Dei, Si quis intellegit esse & non fallentibus indicis Deum velle, ut vitae remunet.

Reputationem] Vera præmentia pecuniaorum veniam à Deo obtinuisse.
Liber II. 5.v.


5. Alterum quoque exceptionem apud Graecos obtinuisse video, quam Locri oppopabere Phocenibus, ἡς ἡ γυνὴ τῆς Εὐσταθίου ὡς ἓ ἡ ἄλλης ἐξ ὑπόθεσιν τῆς ἔργωσιν: communem Graecis omnibus morem esse ut sacrilegi inferpulsi abjiciantur. Sic & Dion Prusciens Rhodiaca τῆς ἅτομ ἂς διαίης ait lepultura orbis. Iadem Athenis * in proditoriis consti- tutum

GROUV INC NOTES.

Ne tormentis adafli Christi religionem ejurarent] Vide Eulobium.

Ne pudicitiam amitterent] Narrat Cicero nobilitatibus virginse fì in potis obiectisfi, & more voluntaria nefatiam turpitudinem depulificavit, oratione de Provinciis consularibus. Tali eft & quod de Mefeia virginibus memorat Hieronymus aduentos Jovinianum; & epigramma vetus Anthologia lib. 11. Tit. de juvenibus ineptis * 697 * of Minos. Narrat & Judaei seminam in navi ad flumum expectabant, cum a marin quodcumque an & mari merita corpora effent referrebant, illo ad affirmare, jeclile fì in mare. Chri{tianam autem multum plurima fane habebus exempla. Femi

Ohblicationes de falamidibus quii in aliqua crimina fuerint interemptis recipi debere consentiam, si tamen non eft fibi mortem provident propriam manum intulisse. Et tamen est unde Augustinus lib. i. de Civitate Dei c. 16: * Ac per hoc & qua se occiderunt nec quosquis hujusmodi patenter, quia hominum afferunt unum status ignotis Capitulare autem Francicum libros vii, 70: De eo qui semelipsum occidit aut iniquus se subfatendam consilium esse at quia compationis velis eleemosynam dare minus, & orationes in psalming faciat: olib- tionibus tamen & Missae ipse servat: quia incommensurabilis est judicia Dei, & profunditatem consili ejus nonem pati invidigatur. Vide & ibidem vii, 443.

In prodroratm] At Nicetas libri III. vites Alexii fratris Ibasii cum narrat, fett mortem Johannis Commeni Cralli, qui per seditionem imperii affecavit, et locus: * * ἢ διὸ τὸ πάντοτε ἐμφανίζεται, καὶ τὸ ἄριστον πάντως πραγματεύει, * * η διὸ πάντως λείψει. Eκ νήσου ἡν ἡ ἁλίκις ἐνδειξε ζῶσαν μεν ἔνοικον, πολλαὶ πείρασι πολλὰς. Vide & ibidem vii, 443.

GROUV INC NOTES.

5. Tut dorefi qui dorefi] Im- pios & profanos.
CAPUT XIX.

Sed ut ad institutum me recipiam: ob negatam sepulturam bellum jusficiendi censuerunt veteres consulent magno, ut ex illa Thesei historia appareat quam trahant Euripides dicta tragedia Supplicibus, & lictores eo quem adduximus loco.

VI. Sunt & alia quaedam quae ex jure gentium voluntario debentur, ut longo tempore possis, sucessionibus ab intestato, & quae ex contractu quantumvis inaequali veniunt. Nam hae omnis quamquam ex jure naturae ertum aliquatenus habeant, accipient solum ex humana lege firmatatem quaedam, sine adversus conjectura incerta, sine adversus exceptiones quaedam quas aliqui ratio naturalis videtur suggerere: ut supra obiter a nobis de jure naturae agentibus ostentum est.

CAPUT XX.

De Pœnis.

I. Panae definitio & origo.

II. Spectare panam ad justiam explativam, & quemodo.

III. Panam certe persona naturaliter non deberi, sed exigere panam licite, quoad factum natura, ab eo qui paria non deliquerit.

IV. Panam utilitatis aliquius causa exigendum inter homines alter quam apud Deus, & quare.

V. Quo sensu ulterius naturaliter sit illicita.

VI. Utilitas panae triplices.

VII. Pana ad utilitatem ejus qui doliquis: sumque ad quelibet exigui naturaliter, sum distinctione tamen.

VIII. Item ad utilitatem ejus in quem pecusam est: ubi de ulterius licite jure Gentium:

IX. Item ad utilitatem quo rumlibet.

X. Quid lex Evangelica circa hanc materiam constituerit.

XI. Solvitur argumentum sumtum a Dei misericordia in Evangelio paroja.

XII. Et a praecisione penitentiae.

XIII. Rejeiciuntur imperfecta divisiones panorum.

XIV. Christiani privatis non esse solum panam exigere, etiam ubi jure Gentium id licet.

XV. Aut sponso ad accusatorem profiteari.

XVI. Aut judicia capitalia affectare.

XVII. Leges humanae quae inter sectionem ad panam permiscunt, an justa, an imponitatem solam, distinctione explicatur.

XVIII. Allis internis non esse punibiles inter homines:

XIX. Nec allis externos quos fragilitas humana neget vitare.

XX. Nec allis quibus societas humana nec directe, nec indirecte.
LIBER II.

XXXVI. Recitetur sententia statuens ignoscere nunquam licere.

XXXVII. Offenditur id licere ante legem panalem:

XXXIII. Non tamen semper:

XXXIV. Etiam posse legem panalem.

XXXV. Quo ad id faciendum probabiles causae intrinseca.

XXXVI. Quae extrinseca.

XXXVII. Refellitur sententia statuens nulla esse jusdiam causam dispensans, nisi quae per modum exceptionis tacita sitis legi.

XXXVIII. Pena, taxatio ex merito.

XXXIX. Spectari hic causas impellentes, qua inter se comparatur:

XXX. Item causas quae a pecando abstrahere debuerant, ubi de gradibus praecipitum Decalogi quae proximum tangunt, & alia quasdam.

XXXI. Item aprioriinm peccantis ad utrumque, quae varie spectatur.

XXXII. Meritum penna extendi posse ad maius nocementum quam quod peccans intulit; & quare.

XXXIII. Recitetur sententia de proportione harmonica in panu.

XXXIV. Minus panam ex caritate nisi major caritas obtet.

XXXV. Facilitas peccandi quomodo ad panam inciter: item confusaturo peccandi quomodo ad panam inciter, aut ab ea retrahat.

XXXVII. Clementia usus ad panas minuendas.

XXXVIII. De bello ad panam.

XXXIX. An justum sit bellum ob delicta inchoata, dispositione explicatur.

XL. An reges & populi bellum rodef inferant ob ea qua contra jus naturae sunt, non tamen adversius ipsos ipsorumque subjiciat, explicatur; rejeicit sententia statuente naturaliter ad panam exigenda requiri jurisdictionem.

XLI. Diferendum jus naturae ad moribus civilibus late receptis:

XLII. Et a jure divino voluntario non omnibus cognito.

XLLIII. Injuro natura diferendam manifesta a non manifestis.

XLIV. An ob delicta in Deum bellum suscipi posse.

XLV. Notitia de Deo maximo communes quae, & quomodo primis Decalogi praecepit indicentur.

XLVI. Qui has primi violant puniiri posse.

XLVII. Non item alio, quod offenditur argumento legum Hebrae.

XLVIII. Bella juste non inferriri in qui Christianam religionem amplecti volunt.

XLIX. Juste inferriri in qui Christianos ob solam religionem crundeliter trahant:

L. Non
CAPUT XX.

L. Non eriam his qui circa legis divinae interpretationem habuerint, exemplique illustratur.

I. I. Ar illis jusque qui in Deos quos putant impius sunt.

I. 1. Supra cum de causis ex quibus bella suscipiuntur agere copiumus, facta diximus duplici modo considerari, aut ut reparari poßunt, aut ut puniri. Priores partem jam absolvimus. Supereft posterior quod est de penis: quae res eo diligenter tractanda est nobis, quod origo ejus & natura minus intellecta multis errationibus causam dedit. Est autem poena generali significata Malum passionis quod infigitur ob malum actionis. Nam quamquam pro poena quibusdam operam quaedam solent, ea tamen opera spectantur tanti qua molesta sunt, atque ideo ad passiones sunt referenda. Quae vero incomoda patientur aliqui ob morbum contagiosum, aut corpus mutilum, aut alias impuritates, quales multae exstant in lege Hebræa, puta arcæi coetibus aut functionibus, proprie poena non sunt, quamquam ob similitudinem quandam & per abusum, eo vocabulo appellantur.

II. Inter ea vero quae natura ipsa dicit licita esse & non iniqua esse & hoc, ut qui male fecit malum ferat, quod antiquissimum & Rhadamantheum jus vocant Philosophi, ut alibi diximus. Spectat codem dicatum Plutarchi libro de Exilii: nē Θεός δικαίως δικαιορίθηναι Θεον νομίμως, ἀλλ' ἐν τω πόλεμω, ἀλλ' ἐν τω πολέμω: Justitia Dei numquam, ut viarum in eis qui adversus legem divinam delinquunt: quia omnes homines natura utimur adversus omnes homines ut civites. * Plato dixit, ότι οἱ άθικοὶ άνθρώποι διότι οἱ άθροισθοί λίγος εἶναι εἰδοκεντροί δεν είναι δικαιοί δεν είναι δίκαιοι: nec Deorum nec hominum quibusque hoc dixerit, injuste agenti non lucentemnum. Et Hierax justitiæ ex parte habnque nobilissima definicbat in quibus duorum thesaurorum, poena ex actione ilia qui priores legerit, & Hierocles in quibus neciæ malitias.
De ira Dei malitia medicatrixem. * Lactantii dictum est: * Non exiguo
falluntur errore, qui censuram seue humanam seue divinam aet
bituris & malitia nomine infamane, putantes nocentem dici
sportere qui nocentes officis penae.

3. Quod vero diximus poena, quae proprie ita nominatur,
ommnino hoc inesse ut delicto reddatur, notatum & Augustino
est, qui dixit: omnis poena, si justa est, pecati poena est: quod ad
poenas etiam quae ad Deo irrogantur pertinet, quamquam in illis
interdum ob humanam ignorantiam, ut idem scriptor loquitur,
later culpa ubi non later penae.

II. Sed an ad afflictiricem, an vero ad exploricem julis-
tiam poena pertinent, diversi diversum sentiunt. Quidam enim
qua qui plus peccavit gravius, qui minus levius puniuntur, &
qua poena quasi a toto parti datur, ideo ad afflictiricem julis-
tiam poenas referunt.

Sed quod primum illi ponunt, afflictiricem julslitiam toties
locum habere quoties inter terminos plures duobus instituitur
aequalitas, verum non esse in principio operis hujius ollendii-
mus: deinde quod magis nocentes gravius, minus nocentes
levius puniuntur, id per consequentiam duntaxat evenit, non
quod hoc primo ac per se spectatur. Nam primo ac per se
spectatur aequalitas inter culpam & poenam: de qua Hor-
ratius:

Cur non
Ponderibus modulifique futra ratio utitur, ac res
Ut quodque est ita supplicis delicta coercet?

Grotii Nota.
Lactantii dictum est Convenit
hoc & illud Bellarum apud Procop-
ium Vandal. t. seotur 24 & ad
vigesima sexta pagina, & in ille
dictum aequalitatem poen: Principi
justitie documentum erit, pena exacta
de iustitie interfuturibus. Addo Aga-
thiam lib. v. ubi de Anatholos.

Graecorum Nota.
Censuram damnumoniem vel exa-
ditionem supplicii. Ante sae.

II. 1. Quo plus peccavit, gravius
Non hoc differunt divinitatis &
societatis justitia, quod altera
tributum patia diversis: altera plus
minuive: neque ubi modo plus,
modo minus tribuitur, ibi statim
respechus est personanum. Sic enim
contradictus quoque pertinere ad
divinitatis, quippe pretiosorum
mercerem praebeesi plus sed ditur preti
viliorem minus. Sed huc est dif-
ferencia, quod plus minusve allix

aque allis tribuitur per juiitis
divinitatis & societatis personis,
per societatis & divinitatis inter
rebus, nullo personanum differenti-

Poenus quaestus a tota: Status enim
justitia praxi & regi vel nego-
tium privatis perpersonae cum privata
idque facere non societatis &
vell republ:ica cum singuli, idque
esse dellimatio: quia, fuisse lenien-
2, 1, 21.
Quoties inter terminos. Ubri obser-
vatur proportio Geometrica.
In principio omni. 1, 17, 11. ubi
contra nos id fari commode dici
probavimus.

Grotii Nota.
Aequalitas inter culpam & penan]
Seneae de Ira 1, 5. Inquaque est &
aqualiter irascetur saeclum, Tulli-
us Annalium III. & Sex fontes &
siuinora non modo sunt, supplicii &
Et alibi:

Ad sit
Regula peccatis qua poenas irrogat aquas,
Nec sentius dignum horribili sefete flagello.
Eodem spectat lex divina Deuterom. xxy. & Novella Leonis. xv.

2. Sed nec alterum quod illi ponunt magis verum est, poenas omnes venire ex toto ad partem, quod ex his quae dicenda sunt apparebit. Tum vero ossenium a nobis supra est, veram justitiae assignatricis rationem nec in tali aequalitate, nec in proecessu toto ad partem proprie confittere, sed in habenda ratione ejus aptitudinis quae jus striae dictum in se non continetur, sed occasionem ei det. Quanquam vero is qui punitur aptus aut dignus esse debet puniri, non eo tamen id spectat ut ipsi accedat aliquid quod assignatrix justitia postulat. Nec tamen qui explerítium justitia, quam vulgo commutatriscum vocant, in poenis exerceri volunt, magis se explicat. Ita enim negotium hoc considerant, quasi nocenti aliquid reddatur, si chỉ in contraetibus fieri solet. Deceptios coe vulgaris locutio, quae dicimus poenam deberi ei qui deliciquit, quod plane est iuxta; Nam qui proprie debetur aliquid, is in alterum jus habet. Sed cum de-
L I B E R I I .  § 11.

beri aliiqum poenam dicimus, nihil volumus alii quam eumque esse ut punitur.

3. Verum tamen est in poenis primo ac per se exerceri explictricum ius titiam, quia scilicet qui punit, ut recte punit, illustre debet ad puniendum, quod jus ex delicto nocentis nunciatur. Atque hac in re est aliquid * quod ad contrahendum naturam accedit: quia sicut qui vendit, etiam si nihil peculiarior indicat, obligasse se cenferatur ad eam omnium venditionis sunt naturalis, ita qui deliquit sua voluntate se videtur obligasse poenam, quia crimen grave non potest non esse punibile, id ut quod directe vult peccare, per consequia et poena mereri voluerit: quo senius imperatoris quidam ajunt, * ipsis te huic poenae subdidi, & qui sceleratum capiunt consilium suo merito jam tum puniri, id est sua voluntate poenam meritum contraxisse dicuntur: & Tacito mulierque se ferro conjunxisset in servitutem sui consensisse dicitur, quia id poenae in tales erat constitutionum.


G R O N I I N O T R A.


zaro opponitur, & explicans vocem antieou, quae est in illo Evangelii loco, etsin semper aut non praeclarius: etsi semel est dato est: debatun tis pana, debantur ipsi debent, idem ii de punentia: & etsi la[nuntia non secundum est quia] pectara ad debitum genere referuntur. Augusti oii ii de libero Arbitrio, ibique quod si non reddidit faciendo justification, reddid potius miseriam: quia non|que verum illud debiti sunt, etsi anima erat modo debebat & si non reddidit faciendo quod debet, reddid potius quod debet.

Ipsi te huic poenae subdidi: Philo enim libri primi de vita Mosis: sic est quod tu as distincte aestimare, non est quis modo impudica: pectara dum sebitur, ad panna formulis faciant.

G R O N I I N O T R A.

3. Vindelicium naturalis: De falsa flantium illius contractn.

TACITE 12. annal. 32.
CAPUT XX.

III. 1. Sed hujus juris subjectum, id est cui jus debetur; per naturam ipsum determinatum non est. Dictat enim ratio maleficiis polecti puniri, non autem quis punire debet: nisi quod sitis indicat natura convenientiissimum esse ut id sit ab eo qui superior est: non tamen ut omnino hoc demonstraret esse necessarium, nisi vox superioris ex sumatur sensu, ut is qui male egit eo ipsi se quovis alio inferiori conscriatur fecisse, & quasi ex homine consueto durissis in consensum beatarum quae homini subjacent, quod a Theologis quibudam est proditum. De- mocritus: Quod vero agere velim ut necissarii, natura eventis qua 66. aet. 1. ut melior sequiur imperat. Et Aristoteles ait deteriora comparata esse in usum meliorum, tam in his quae a natura sunt, quam quae ab arte.

2. Cui consequens est ut saltem ad aequas nocentes aequas nocens puniri non debet: quo Christus sententiam pertinet: Quae rebus sine poecato est (tali scilicet) primum lapidem mitat. Joh. viii. 7. Quod ideo dixit, quia eo faculo corruptilimine erant Judeorum mores, adeo ut qui sanitissimi videri velabant in adulteris & similibus flagitiis voluntudinem, ut videre est Rom. xi. 22. Idem ergo quod Christus dixerat dixit & Apostolus: Quaopportun inexcusabilis est, & homo, quisquia alium damnas: nam hoc ipsa quod damnas alterum, te ipsum condemnat, quando vadem facias ei qui alterum damnas. Illud Scence huc pertinet: non potest ullam auctoritatem habere sententia, ubi qui damnandum est damnat. Et alibi: faciet nos mora-

GROTI IN NOT.

In censo beatarum.] Sic & Moses Maimonides ad Deut. xxxiii.

GRANOVII NOT.

4. Quae legibus sunt uti.] Si sunt qui contradicunt voluntarii dicantur Aristoteles statim implicare dicit, & alios, & alios, Interpret Heinianus lib. 5, cap. 5. Ethici.

III. 1. Quo sub jectum.] Pofoler, persona capax, dominus, ex. Quis superior est?] Qui potestatem habet in eum, qui poecarit, Quem aliis inferius.] Agnoscit hoc Caesius Genet. 4. ac to furs 

Th. 2. 27. & hic Cap. v. 11. 

Fol. xiv.
IV. 1. Altera quæstio est de fine poenis propòsitù, nam quæ
diximus haec tenus id duntaxat ostendent, nocentibus injuriar
non fieri si puniantur. Inde vero non sequitur omnino punien-
dos; neque id verum est: multis enim nocentibus multa &
Deus & homines condonant, eoque nomine laudari solent. Ce-
lebris est Platonis dictum, ου δοι εις μηδεν δικαιοσυναντησια
αληθειας, (ου ου δε ρωπει ωσα μη σωτηρος εις ποτε) ου δε εις ωσα
ατισε εις ρωπος. Quod ita ver-
1. de Clem.

2. Sed hæc in hominibus punicentis vera sunt: nam homo
ita homini alteri ipso confinguitate alligatur, ut nocere ei
non debet, nisi boni alicujus consequendi causa. In Deo aliares
cunt, ad quem Plato dicas fìentias male extendit. Dei enim
actiones niti possunt ipso summi dominii jure, praefertim ubi
meritum hominis speciale accedit, etiam sine numerum libii
proponent extra iphas: & ita Hebræi quidem explicant illud
Solomonis quod ad hanc materiam pertinet. אֻלְיוּי הָלֻוּי
לְמִשְׁרֵי הָלֻוּי. Ut tensus sit, res singulas Deus fac-

GROOTI NOT. Nunc quid & ipsi talé aliquid commi-
Nunquid & ipsi talé aliquid commi-
simus? Pertinet hæc & Ambrosii loc-
āus femone xx in Psalmum. Be-
ti immutatam, ad vericulum Mi-
formatione tuæ Domine, citatus ca-
fert, quodineve itim Callio-
dori vi, 21.
Ut nocere et non debet nisi boni ali-
cujus consequendi causa] Callidoro-
sus de Amicitia: Quod ut manuent una
euss alique forte latae alteræs, ita
qua sita est non repertum, nec quod er-
igit in vindicia.

GROMOVIT NOT. Si consulerimus.] Interrogaveti-
IV. 1. Ob. 66?] Non enim pro-
peccatum lumitar poema.
Non ideo, quá peccatum est, expugnati
quidem, sed proprius exemplum vetem-
pus futurum.
Ut alii exemplo poe-
na ad similis peccato abierentur.
Non enim trajectum, sed ] Judex
damnans & puniens non irre obli-
quar, sed prudentius: neque ip-
acum agit, ut olefacturus, sed et
consulat in religione, ne aut qui
defigit, iterum; aut alius simili
quid delinquent.
CAPUT XX.

3. At homo cum hominem sibi natura parem putat, aliquid sibi debet habere propositum. Et hoc est quod ait Scholaletici, non esse in malo cujusquam acquiri necesse ulterius animam. Sed & ante ipsos Plato in Gorgia, eos qui quemquam mortem puniunt, aut exilio, aut multa, non hoc legis ad iudicabatur, 

simulque vellet, sed honi alienius causa iverit. & opere  
Senece ad vindictam veniendum non quos dulce sit vindicare, dicit. Lib. 6, 

sed quattuor. Etiam Arilotoles septimi de republica capite xiii 11. de Ira 
ait, quodam sibi honesta simuliciter, quodam ab aliqam nec 

sectatem, & posterioris exemplum ponit in paenarum ex-

tione.

V. 1. Quod ergo a mimo dictum est:

Labi doloris remedium imicis dolor.

& a Cicerone dolorem poena mitigari: Plutarchex Simonide, 

Graeco α δι ανθρωπις ἃ τῆς ἀλήθειας ἄφεσιν ἔχει. Φλασμένον ιδιο 

τα άληθείαν ἐν πάσαις, congruit quidem ei naturae 

quam homo cum bestiis habet communem: et enim ira ut in 

bestiis

GRONOVII NOT. M.

2. Ut puniar] Plutarchem judicatis demonstrat etiam ad neminem exemplum pertinet.

Inconficiam) Quae non incunctum in oculos, sed in animis sentientur patientium.


V. 1, 12. Dulce & non 

afseram quasi zgrato animo & in-

flammatur medicinam adhibere fa-

tisfacionem. 

Etnatura] Facultates animi est Su-

peri.
beatiis ita in homine (sic est angustius alius).  

1. Fecerunt  

Grotii Not.  

Ferner] Inde a iis qui sunt, etiam exspectant, apud Hordenum.  

Ant in futu caretia, Seneea de Ira libro 11, c. 26. Hic infas quem finulum est, quod ira moventur nec movent nec feruntur.  

Basilianus, fiet homines, defero ita ut de homine se vindicant.  

Non consentit partis ratiocinii, quibus est imperare afferendum [Vide quic in hanc rem Seneea de Ira libro 1, c. 2].  


Vide de eo Theodotus libro xx. surationis.  

Gronovii Not.  

Partis ratiocinii] Vide legum qui aequantur.  

Id est dilectatur natura] 1, 11, 10.  


Dioturus superavit] Ut Caligula, qui superimmanos aequos acertos patientissimo diffusus loco nudis pedibus spatibatus, & tote corpore aliquumiam volutabatur. Suet.  

cap. 42.  


Quis sapientissim Planitum] Quod ait de se etatone Cicero: nos philosophas que quibusdam estis est a sfleva sitiatur, in forum atque in simplicitatem & e quem actus deducimus.  

5. familiar. 4. Similiter idem de Demetrius Phalerus s. de legis.  

3. Quo dolor est] Ita ut nihil aliud in co quaestur, spectatur quam dolor.  

Rempe
At vindiēta bonum vita secundum ipsa.
* Nempe hoc indicēti, quorum praecordia nullis
Interdum aut levibus videās fragrantia causās.
Quantum lacunae adeo est occasio, sufficient ira.
Chryspus non dicit idem, nec mite Thaletēs
Ingenium, dulcique senex vicinus Hymentōs,
Qui partem accepta savia inter vincula cuita
Accusatōri nollet dare. Plurima felix
Paulatīm vitia atque errores existimāt omnes,
Prima ducet rectum sapientia: quippe minuisti
Semper & insigne est animi exignique voluptās
Utrio: continuo sic collēge, quod vindiēta
* Nemo magis gaudet quam fāmina.

Eodem senilu Laéstantius: imperis & insipientes sequāndo accī-
Lib. vii
pius injuriam caco & irrationabili furōre ducentur, & ipsis qui
sebē nocent vicem retribuere conantur.

4. Liqueat ergo ab hominum hominem non recte puniri tam-
tum puniendi causa; quæ ergo utilitātes rectam factiām poenām
videāmus.

VI. 1. Pertinēt autem huc peccārum partitio quae est apud
Platonem Gorgia, & Taurum philosophum ad eum locum cu-
jus verba Gellius recitāt libro v. cap. xiv. nam partitiones illæ
ex fine desunt semper, nifi quod cum duos fines Platon populi-
[fet, emendationem & exemplum, tertium adiēdit Taurus

---

**GROTTI NOTR.**
Nempe hoc indicēti] Seneca de Ira
l. 13. Atqui invasīūs infantes
fēnesc & aegi sunt, & invalidiūm
[esse naturā &quod vitātē |
Nemo magis gaudet quam fāmina]
Terentius HEcyrā
Pueri inter seque quam pra levibus nā-
viis iras gerunt.
Quae propter quia enim qui est gu-
bernās animus
Infirmum gerunt,
Hacem minores sunt ferme ut pueri,
levis sententia.

Ammianus Marcellinus libro xxvii
De iR a s i i q u n t : Hinc eʃt ulitum
animi diuturnum, interdumque per-
petuum, prudentes debeatam, maji-
ex mentis multīs confluentia, id a-
ferentis argumento prabatis, quod
invasīiones sunt incolōmus fangu-
di, & fāmina maribus, & juven-

bus fines, & felicēbus aramentis.

**GRONOVII NOTR.**
Indiēti] Stoicorum sermo, qui
doctum diebant folum sapientem,
sita quae lecundum virtutem vivet.
L'ibidem. Aelian. diff. 5, 19. H
[secundum illud relāt & quē
Senecā 7. benef. 17. Duo sunt bene-
ficia: unum, quod dare nifi sapient
sapienti non potest; hoc est, absurēatum
et tamen beneficium: alterum vulga-
tte, plebejum, cujus inter nos imperāt
commertium est.

Dulceque Hymento] Propter mel
celebratrum, quod ibi faciebant apes.
Senex | Socrates.
V. 1. Gorgia | Fig. 117.
Emendationem | Ut corrigitur &
melior fiat, qui peccavit.
Exemplum | Ut ali quae cæ-
veat.
Liber II. S. VII.

*quam Clemens Alexandrinus definit, ἕως ἀφιξέως ἵνα ἡ ἀριστερή στρατηγική ἁπαξ ἡ προερχόμενη καταρρίφητος μαθητικομορφή συμπληρωματική συνεκκοπηκές, καθαρίζοντας ἅμα τὰς προσωπικὰς καὶ συμβατικοὺς καταστάσεις.

Artium, qui omittit, εἰκῶς ἔνας ἀπλούστερος, εὐκαλυπτομένης προσωποποιημένης, εἰκῶς εἰσαγάγεται εἰς τὸ συμβατικό τῶν προσωπικῶν καὶ συμβατικῶν: Quae factum sit imitum subsequeantur praes, non modo in posterum inhominibus delinguendis audaciam, sed & injuria affectos maxime consulantur. Et haec præst; ei quam idem Aristoteles referre ad ἄνθρωπον σφαγὰ ἔποιετο, justitiam quam ipsa commutaritatem vocat.

2. Sed subtilius ista examinandaf sunt. Dicemus igitur, in poenis reipublica aut utilitatem ejus qui peccavit, aut ejus cujus interest, non peccatum efl, aut indittimcte quorumlibet.

VII. 1. Ad horum trium finium primum pertinent paena quae philosophos modo νίκη, modo καταστροφὴ, modo μεγαλεία dictur, Paulo Jurifconsulto poenas que constituitur in emendationem, συμβάσεως ἐν τῷ Platoni, Plutarcho ἐν τῷ Συγκρίνου πρώτοι meditavere, quae huc agit ut eum qui peccavit redat meliorem, medendi modo qua eit per contrarium. Nam quia omnis actio, præsertem vero deliberata ac frequens, quandam cognitit sui proclivitatem, que adulta habitus dictur, idem vitii, quam primum fieri potest, adimenda est illecebra, quod fieri relictus nequaquam; quam si * dolorem quodam subsequeente saporem amittat dulcedinis. Platonic recitante Apulejo: gravame et ascrivos est omni supplicio et noxio impunitatis differatur, nec enim interim animadversione pleitatur. Apud Tacitum efl: corruptus simul et corruptor ager et flagrans animus hand.

Grotii Notæ.

Ttmemus: * Tria hæc videtur, quamquam, addendae, emendationem, satisfactio: exemplum, etiam Chrysofomus ponit in ii ad Corinth. 31, 32.

Deloste quodam subsequeente Senecca de Ital. L. quamadmodum quodam habilis deturut sum erigimus adorum, & additis canone non ut frangamus sed ut explicamus elucidemus, sic ingenia virtut praed estol corporei unamque erigimus. Idem de Ira 11, 27: In hiernem boni magnifisitatum, parentestique, & judiciae, quales effitiis, sciaccienda est, quiesse flaccidum et abstinentia, & alia quae pretium eturum.

Grotii Notis.

Ttmemus: * Satisfactionem; ut injuria dematur & in polluntem seminatis pretieus leito.

Plutarchi: De fera numinis vindicta, p. 248.

VII. 1. Poena, quae philosophi [Latinis Admonitio.

Deliberata ac frequens] Quam et saepissimam, ex propoetio et definito, ac lapsus repetitur.

Predicatorem] Propensionem & facilitatem ad eam iterandam.

Ilecebra: Blanda illa Sierem; illa suavitatis quae in peccatum trahit utique illicit.
CAPUT XX.

1. Punitionem quæ huic fini intueritur natura cuivis esse lici. Th. 2, 2, tam qui judicio valeat, & ejusmodi generis aut paribus vitios calamitatis, non tenerat, ex ea quæ verbi sit castigatione appareat.

Amicum castigare ob meritarum noxiam,

Immune est facinus, verum in state urile.

In verberibus vero & aliis quæ coactionis aliquod continent, discrimen inter personas quibus id liceat aut non liceat non est factum à natura (neque enim potuit, nisi quod ratio parentibus in liberos ejus juris usurpationem pro affectus necessitiudine peculiariter commendat) sed à legibus, quæ communem illam generis humani propinquitate, vitandarum rixarum ergo, ad proximos affectus restrinxerunt, ut videre esset tum alibi, tum Codice Justiniano, titulo de emendatione principiorum: quod & illud pertinet Xenophonis ad milites: ei res in aequo ius ius dives, aequi non iacere diximus, sicum a quibus quis quid evocare non esset. Si quem ut C. 19. prodesse verberavi, sanum debere me profiteor qualem parentes filii & magistri discipulis. Nam & medici agrestum suo ipsius bona urunt se sancti. Lacantius libro vi: Jubet Deus ut manus nostras super minores sempem habeamus, hoc est, ut pecantes eos affidian verberibus corrigamus, ne amore insili & indulgentia nirma eduentur ad malum & ad vitia nutruntur.

3. Hoc vero puniendi genus ad mortem pertingere non potest, nisi eo modo quem reductivum vocant, quo negationes reducuntur ad rerum oppositarum genera. Nam sicut Christus dixit melius quibusdam futurum fusile, id est non tam male, si nati nunquam efficiat, ita ingenii infanabilibus melius est, id est minus est malum, emori quum vivere, quando certum est vivendo pejores evasuros. De talibus: Seneca loquitur, cum ait interterum

GROTTI NOTR. Inter personas quibus id liceat] Vide Augustinum Enchiridion cap. 72.

GRONVOLI NOTR. 2. Immune est facinus] Pro quo non penda vel veticidal, quod licer facere sine manere aequo onere civilis. vel præ quo nonu non munis esse munificus.

Commune illam generis] Quæ omnia melioribus dabit castigationi facines facultatem.

Vitandarum] Ne lites injustiam sorgeremus.


3. Pertingere] Pertinere voluit dicere, id est, extensori, portigii.

Redullisum] Quo quid aliui non directe adexit, sed per applicationem aut interpretationem: ut quum bo num aliqui dicitur, quod non nocet, etiam si nec magnopere profite

1, 1, 10.

4. Sunt qui hos ipsos esse putant quos Johannes Apostolus xit ad mortem peccare. Sed quia fallacia sunt ejus rei argumenta, dictat caritas neminem temere habendum pro deplorato, ita ut hoc quidem fine animadversio, non nisi raro admodum, locum habere possit.

VIII. 1. *Utilitas ejus cujus intererat non peccatum esse in ea fata eft, ne possitque tale quid patiatur ab eodem aut ab aliis. Gallius ex Tauro hanc speciem sic describit, cum dignitas auctoritas eijus in quaesse peccatum tuenda eft, ne praetermissa animadversio contentum eijus paret et honorem liber. Sed quod de auctoritate lex eft dicit, idem de libertate cujusque aut alio jure laxo intelligendum eft. Apud Tacitum legimus: consuleret securitati justa ultione. Ne qui lex eft ab eodem maiorum patiatur tribus modis curari potest: primum si tollatur qui deliquit, deinde si vires nocendi et admittatur, postremo si malo suo dedit securitatem delinquere, quod cum exmeditante de quae jam egimus conjunctum eft. Nec ab aliis lex datur qui lexus eft,

**Grotii Notae.**


**Gronovii Notae.**

Ut percat, interesse] Sic Neroni conjunctionem quidam impugnabat, tanquam alter illi, nisi morte, lasciviose non posset. Sueton. Neri. 36.

§. VIII.

CAPUT XX.

497

est, punitione non quavis sed aperta atque conspicua quae ad exemplum pertinent, obtinetur.

2. Ad hos ergo fines, & intra aequi terminos si dirigatur vindicatio etiam privata, si jus nudum naturae, id est ab duetum a legibus divinis humanique, & ab his quae non necessario rei accident, respicimus, non est illicita; sive fiat ab ipso qui legem est, sive ab alio, quando hominem ab homine adjuvare naturae est consentaneum. Atque hoc sensu admissi potest quod Cicero De invent. cum jus naturae esse dixisset id quod nobis non opinio sed inna....

ta visisset, inter ejus exempla collocat vindicationem, quam gratiae opponit: ac ne quis ambiguaret quantum eo nomine velit, vindicationem definit, et quam, visum ac consumm. 

3. * Hoc naturali jure defendens se Samson adversus Palæstinos, in sponaeo tectura fore si Palæstinos qui se malo affecerant malo visum afficeret: & post peractum utrione, cedem se tueretur ratione, densis se ipsius facilius quod ipsi sibi fecissent priores. Plataenices apud Tyre deditem: etsi iuventas sparsit adest & qui tenebant poterat & quod etsi visum adest adest & etiam venditur & unum venditur: non visum est ut simus, tamen apud ommes ut hostilia partem uterque libere liceat. Demosthenes, orationes adversus Aristocratam, communem ait esse legem inter homines, ut cum qui nostra visisset ut neci nobis sit. Et Jugurtha apud Sallustium, cum dixisset Adherbalam vitam sua esse injustitiam, addit: Populum Rom...
L I B E R  II.  § V I I I.

Romanum neque pro bone neque pro rellis facturum si ab iure gentium se prohibueris: id est ab ulptione. Aristides orator & a Poetis, & a Legum auctoribus, & a proverbibus, & ab oratoribus, & omniibus denique hoc ait probari inuncius datus est, quod emum sumi de his qui injuriam facere aggeris sunt. Maccabaeos laudat * Ambrosius, quod etiam Sabbato * ulti sunt innocentiunm necem fratrum fuorum. Idem adversus Iudaeos incitant a Christianis basilicam graviter querentes disputans, sic ait: Accerte si iure gentium agorem, dicerec quanta basilicam Judaei tempore imperii Iuliani incenderint: ubi iust gentium vocat par pari referre. Nec aliter apud Tacitum Civilis: Egregium pretium laboris copi, necem fratris, & vincula mea, & saepe fuitus exercitus voces, quibus ad supplicium petitus iure gentium panes reposcio.

4. Sed quia in rebus nostris & nostrorum auctu corrumpimus, ideo simul multae familiae in unum locum conveniunt, judices conituri, & his solis data potestas vindicandi lasos, adempta ceteris quam natura indultaret libertate. Lucretius:

Aeritis ex iva quod enim se quisque parabat
Ulciscit, quam nunc concessum est legibus aquis,
Hanc ob rem est leximns perpetuam ui colere axum.

Demothenes in Cononem: Τό τελευταίον το χάριτα δεῖ
Τοι τοι νόμος, ειδω εύτερον ταυτά
Τὸν δὲ δίκαιον, ὡς τῇ ἑκομοσχίνῳ· ὡς ἐρνή, ὡς δὲ βλάπτω τὸν
ὁμοίον μέγατον πλακτιν ποιήσω, ut omnis ius iuris injustis * ex legibus judicium exerceret, non autem ex eunpho impetu atque arbitrio. Quin-

G R O P I I I  N O T E.

Ambasus | Eundem vide orationes contra Symmachum.
Ut coniunctum necem fratrum ejus [vide Josephum Antiq. historiam i. i. de vindicata Johannis morte.]
Justi etiam per se referre,
Sic et Livius libra i: cum Laurentii juve gentium agorem.

G R O P I I I  N O T E.

1. Neque pro bone, neque pro rellis [Apud Salustium est, neque rellis neque pro bone, cap. 23. Caes. 5. Gall. 7. neque hunc se absente pro suo facturum.
Vita ultione] Fura jusy gentium perpetua.
Proverbia | Ditcis per allegoriam & femnundibus volgus uti recepta.
Basilicam | Quia pro proleuchia, vel synagoge utebantur.

Quantas basilicam | Quot Christianorum templum, vel Ecclesiae.

In omnem locum conveniunt | In civitatem coirent.
Perennis ut solere | Perius siue visum legibus quam animis dicidepare, Julian. 43, 4.

G R O P I I I  N O T E.

Ex legibus judicium exerceret, non autem ex eunpho impetu atque arbitrio] Tyndareus aduersus Oriorem sie declarat in Eunipidis Orbe:
Post vero, ut nos dixeramus, et ut multum
TACTE NONS, UTERR CONTINEANTUR

OCT.
Quintilianus: *injuria compensatio non solum juri inimica, sed pacis*

Non subit idem quod prime materem nescit.

Quae possema plena prudentiae materia disserendae et philosophis et osatoribus praebent. Maximus Tyrius in dissertatione an referenda injuria est. Cum idem suisse absit, et mecum ad consensum: *si quidem* 

*Injuria* et *pactio* sunt materiae opposita. Est in quantum, quia idem usque ad idem perveniat. Si quidem, quia idem usque ad idem perveniat. Si quidem, quia idem usque ad idem perveniat.

*Geonomiae Not.

*Injuria compensatis*] Privata vindicta.

112

Sae
Liber II. S. VIII.

paei: est enim lex, forum, iudex, nisi quem jure vindicari puder.


6. Lex Hebrae propinquo occipi permittit ut extra sylvi loca homicidam interficiat: recteque notant interpretes Hebrei ta-lionem pro mortuo manu exi, poiffe; pro se, ut puta in vulner e, non nisi per iudicem, quia feilicet difficilior est modera-tio ubi propius dolor accedit. Parem morem, privatim vindicandae


Caput XX.

caude cadis, apud veterissimos Graecos fuisset appareat ex Theo-
Sen. 1. de
clymeni verbis quae apud Homereum sunt Odylex O. Sed ma-
xime frequentia sunt hujus moris exempla inter eos qui com-
"numen judicem non habent. Hinc justa bella definiri solent.
Augustino telle, que uliscunctur injuriae & Plato helicum L. 1.
certamen probat, ut 245 & an et si aversum disputet, quid si 10. super
avversio dixit, dixit enim: dixit enim dixit: dixit enim dixit:
"Hanc qui in culpa fuerint cognoscantur innocentibus dolore affectis poenas pendere.

IX. 1. Utilitas indistincte quaorumlibet, qui finis erat ter-
tius, caede habet partes quas illa quae ad lexem pertinet. Nam
huc agitur ne qui non nocuit aliis nocen, quod sit eum tollen-
dote aut debilitando, sive constringendo ita ut nocere nequeat,
atem endando. aut * ne alii impunitate ille si aliis quibusvis
molesti sint, quod ex suppliciis conspiciuis obtinuet, quae Gra-
ci & Latini exempla vocant: que ideo adhiben-
tur ut unius poena metus sit multorum, ut poenae generare deter-
neri ceteri possint, ut leges loquantur, leges ad Cesareos poenas
& poenas, ut Diomelthenes.

2. Hujus quoque juris potestas naturaliter penes unumquem-
que est. * Sic Plutarchus virum bonum ait a natura magistratu-

Grozii Not. 1

Ne alii impunitate ille si aliis quibusvis molesti sint] Paulus lexem
ob horum apsectum crimi novit, qui easter metus poenae simili absente-

Gronovii Not. 1

Qui communem judicem] Qui di-
ventum sunt civitates, aut alios
atque alios magistratibus parent.

X. 1. Aut debilitando] Pro qui-
bus diixitam, s. vires nocendi ad-
mando.


Terque exempla in te adent. Plut. Mo-
1. 1. 71. Favitam eae exempla in
t. Iulian. 18, 7, Statuam in te exem-
plum, Lib. 29, 27.

Grozii Not. 1

Sic Plutarchus] Iadem Pelopidae
1. patet, ut sic ut sic
quippe diuxerit. & sic vox
undebus dixit, di qui
si dixit, ut sic ut sic.

Plu. 1. 1. 71. Favitam eae exempla in
t. Iulian. 18, 7, Statuam in te exem-
plum, Lib. 29, 27.
Liber II. S. IX.

tum designari, & quidem perpetuum: nam ipsa natura lege ei principatum deferri, qui agat iusta. Sic sapientem nunquam esse privatum Nasicae exemplo probat Tullius, & Lollium non unus annis confualem Horatius vocat: & Euripides Iphigeniae in Aulide:

Mense qui prudenter pollet is magistratuum gerit.

Quæ tamen in Republica intelligenda sunt, quatenus ejus leges id serunt.

3. De hoc naturali jure ita loquitur Democritus: ipsius enim verba quia notabilia sunt adseram. Primum de jure beatissimi interficiendi: scilli videtur: ut illi quicumque adiuvare videatur, ut additus eum, ut inveniantur se 

venire eum, ut eum: De occidentis aut non occidentis animantibus ita se res habent: quia injuriar faciunt aut facere volunt quisquis occiderit, purus est, adeo quidem ut hoc faciisse quam non facisse sit rectius. 

Et mox: quid venti sibi, qua prædicabo dicum post quod volint: ea quia inisit neque nocere omnino & omnia fas occidere. Et certe non improbable est hoc more vivisse viros probos ante diluvium, antequam Deus suam voluntatem de vertendas in hominum alimenta animantibus cæteris prodidisset. Rursus:  

quae, neque navibus et quidem adspexit, sed pedem 

pedem necam, etiam ille aegrotus duxit, ut Quidam

Gronovii Notae.

2. Magistratuum designari] At quoddam imperandi ait, habere: quae quinrnc quod apud Horatium 

pueri Ladente, Ren ev. 19. 6. teltis factis. l. 1. cap. 1.


Quatenus ejus] Nec quis privato

anclitaritate publicam indatur potestum, & mercatur in sic dicit Plautum Stic. 2. 2. 34. Sine suffragio populi auditur tamen hic quidem gest.

4. Quisquis occidere, quum est] Infante, Ovidius lib. 3. 108. si- 

biam qui pertinet locum corporis morti non sui princeps factum. Horat. Pantheon. 614. & sic plebeum quod 

scilicet dicitur prophetae, sic autem duxit istam 

tum eum diutius est & inglori philo-

sophos.
GEROII NOTAE.

Qua superficie & anima ut animata percutia. | Quibusque quasque vidisse; sed quia aemulare est iniquum per peregrinem animam & animaduem, eorumque reipublica mala visce monstrantur, ut sic inimicis virtutum atque scientiae causae, et justae salutem eiui non sit, ut in aequo rei publicae non sit. Sed cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quaedam pretiosissima, et societatis cum societate esse quae
pænæ e intimatio multum prudentiæ & æquitatis desideret, ne dum quique de se nimum præsumeret, aliis non cedentibus, rixæ orientur, eo placuit hominum jüris communia libera eos diligere quos optimos ac prudentissimos putarent, aut fore specierat. Idem Democritus: seine du iudicis o saeculo qii ætate mortis idem iudicavit, ei quæ et eorum esse judixerat. Qui ætatem trito annis aetendit: Non prohibiisse utique leges sua quemque arbitrio vicere, nisi alter alterum offensum issus. Invidet eum seditioni molitor eorum est.


6. Tum vero apud multos populos & dominis in servos & parentibus in liberos manifest jus puniendi plenum, etiam ad mortem

**Graeci Nota.**

Illic à quovis homine poterat interfini. Adèce ilorum Josephi xi. 8. Molem Maimonidem ad xxxi articulorum, & Diodoris libro iii. c. 41. 

*Judicium ætii* Vide i Maccab. ii. 24, 26.

*Apud Philonem* Cujus & hoe in libro de facili stantibus: aetatiorii sc. dijürum vel mortis iudex erat, utque iustissimam iudicandam, & totiam prescriptum aetate divinitato, quod dijürum legis, id ept jürii dictio (exprimere) immopalis, qui totius iudicii ut id aetatis prescriptum, ut totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, ut totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissimi iudicii, quod totius anni sanctissim
CAPUT XX.

tem usque. Sic Spartæ Ephoris licuit civem occidere extra judicium. Et ex his quidem quæ diximus quæ circa poenas jus naturæ, & quo usque manefrit intelligi potest.

X. 1. Nunc illud videndum est, num lex Evangelica libertatem illam ætatis circumscripsit. Certe ut alibi diximus, non mirum est quædam quæ naturæ & per leges civiles licent veteri lege divina, caque perfectissima, & premium promittente naturæ humanae majus: ad quod consequendum non immemento virtutes requiruntur, quæ sola naturæ praecipit extant. *Caufgationes quæ neque infamiam neque damnnum permanens relinquunt, & pro atatis aut alterius qualitatibus ratione sunt necessaria, si ab ipsis sunt quibus legit humanae id permettunt, puta parentibus, tauribus, dominis, magistris, nihil habere, quod cum praecipit Evangelicis repugnet ex ipso, rei naturæ fatis intelligi datur. Sunt enim hæc remedia animorum non minus innocentia, quam pharmaca fenfui ingrata.

2. De ultione alter fentiendum est. Nam quatenus duntaxat animum dolentis exsatisfiat, illicitam esse etiam naturaliter, tantum absit ut Evangelio conveniat, supra estendimus. Lex vero Hebraæ non modo vetat odium affervari in proximum, id est, popularem, Levit. xix. 17. sed & communis quædam beneficia talibus inimicus impendi præcipit. Exod. xxiii. 4, 5. Quæ proximi nomine ad omnes homines prolato per Evangelium, patet à nobis requiri, non modo ne noceamus inimicos, verum etiam ut benefaciamus, quod & diferte imperatur Matthæi v. 44. Lex tamen Hebrais graviores injuras permitting ulcisci, non manu, sed adito judice. At Christus idem nobis non permittit, quod appareat ex illa oppositione, Audistis dictum fuiffe, oculum proculo: & mox: Ego vero dico nobis. Quam enim quæ sequuntur de ascenda injuria proprie agunt, & hanc quoque licentiam aliquatenus Æteme restraining, multo tamen magis ultione improbabre cenfenda sunt, quia

Grovii Not. 
Cafligationes] Servorum fitum, quæ pecata non earceræ, pecatuum ob. Ladantius defra Dei c. 18. ubi plu- ta ad hanc rem.


Naturæ humanae] Vitam recidivam & exterram post mortem.
Sola naturæ] Minus permittat & plus prælia quæ quæ naturæ legibus concilian aut praecipitum eft. 
Alteriae qualitatis] Petris loco-
itive.
L I B E R II.  §  x.

veterepermisionem* ut imperfectioni tempori congruentem reiciunt: quod ait aequa et digna estque eum, qui ex iis, quae sunt, facit. Non quoque sed etiam sua, ut eum in constitutionibus Clementis lib. vii, cap. xxiii.

3. Qua de re sic loquitur *Tertullianus: Novam plantam patientiam docet Christus, etiam vicem injurias prohibens permitem ad Creatorem oculum exigent pro oculo, &dem demonste, contra ipsa alteram amplius maxillam offerit jubens. Super tunicam palio quoque cediti. Plave hac Christus adjuvatis, ut supplementa consentanea disciplina Creatoris. Atque adeo hoc statim renuntiandum est, an disciplina patientiae praeclare peaces Creatorem. Sit per Zachariam praeclara, ne unusquisque malitiam fratris sui meminerit, sed nec proximi. Nam & praefat:

Mal

G R O T I I N O V E R .


G R O D N V I I I N O V E R .


CAPUT XX.

Malitiam, inquit, proximi sui uniusque ne recogiet. Multa magis patientiam inviditur iniquia qui indiget obtusionem. Sed quod dicet, multa vindictam & ego vindicabo, prouinde patientiam dixerat vindicta exspectatarcim. In quantum ergo non capiat, ut idem videatur & dentem pro dente, oculum pro oculo in vicem injuria exigere, qui non modo vicem, sed etiam altionem, etiam recordationem & recogitionem injuria prohibet, in tantum aperitur nobis quomodo oculum pro oculo & dentem pro dente consuevit non ad secundam injuriam talionis permettendam, quam prohibuerat interdicta ultione, sed ad primam coeundam quam prohibuerat opposita talionem, ut uniusque respiciscer licetiam secunda injuria a prima semetipsum continerer. Facilis enim vim comprimi scit representatione talionis, quam repromissione ultione. Utrumque autem constititundum fuit pro natura & fide hominum, ut qui Deo credere ulione ad Deo exspectaret; qui minus fiderer, legis talionum timetur.

4. Hanc legis voluntatem de intellectu laborantem, dominus & sabbati, & legis, omnium paternarum di positionum Christi & revelavit & contemput fecit, mandans alterius quoque maxilla oblationem, ut tanto magis vicem injuria extinguaret quam & lex per talionem voluerat impediisse, certe quam Prophecia manifeste coercuerat, & memoriam injuria prohibens & ultionem ad Deum redigens. Insi si quid Christi intulit, non adversario sed adjuvare praecepto, non defluxit disciplinas Creatoris. Deusque si in ipsam rationem patientia praeipienda, & qui dem tam plena araque perfecta consideramus, non consisset si non

Vindicta exspectatarcim. Quae vindictam non fuit ipse, sed exspectar, donec ad Deo futurum. In quantum ergo non capiat, ut idem? Quam certum & planum est non potest videri eundem. In tantum aperitur? Tam certum & planum sit nobis. Ad secundam injuriam? Ut per talionem nova injuria inferatur: quae & Seneex sententia est, quum contumeliam ab ultione non ait differe nisi ordinem.

Ad primam coercendam? Ut deter- terere ab injuria inferenda. Representatione talionou] Si statim sequatur praelius & justa gravis poenam, quam si promittatur futura ul- tio.

4. Voluntatem de intellectu] Sen-
non est Creatoris, qui vindicatam repromittit, qui judicem praest.
Aliquid si tantum patientia pondus non modo non representeri, sed & aliam maximam praebendi, & non modo non remaledgeci-
di, sed etiam benedicendi, & non modo non retinendi tuncam, sed amplius & pallium concedendi, si mihi imponit, qui non sit
mea defendere, in vacuum patientiam praecept, non exhibens mihi mercedem praecepti, patientia dico frustum, quod est ul-
tio, quam mihi permisse deheberat si ipse non praestat, aut si mihi
non permissetur ipse praestaret, quoniam & discipline interesse
injurias vindicari. Metu enim ulcione onis iniquitas rea-
natur. Ceterum passum emissa libertate, dominabitur utrumque
oculum esse spuria, & omnem dentem excitatam prae impunitatis
securitate.

5. Cenetur, ut videmus, Tertullianus non modo Christianis
postulationem talionis esse vetitam, sed ne Hebraeos quidem per-
missam, tarnquam quod vitio carere, sed majoris mai vi-
tandi causa. Quod quin verum sit de tali postulatione, quae ex
odium venit, non est dubitandum, ut ex superioribus apparat.
Nam hanc improbat etiam illius qui inter Hebraeos sapientia
excellebat, nec legis verba tantum sed & propositum intue-
bantur, ex Philone apparat, apud quem Judaei Alexandrini in
Flacci Judaeorum vexatorum calamitate ita loquentur: 

GROTEII NOT. 
Ex faecis legibus dicidium hominum miseri.] Vide Origenem aduersus Celsum.

GRAT I V I I I NO T. 
Se non est creatoris] Es flicet rati-
rio.

Quijudicem] Legem, cum judicem praest.

In vacuo,] Sine ratione, frustra.

Ceterum passum] Aliquid quin effrenis
graffare tur iniquitas, & non unum
tantummodo, sed utrumque ocul-
num effoderet, nec dentem unam

sed omnes exsacrificet.

5. Postulationem talionis] Apud
judicem vel magnaturn.

Et propositum] Mentem, senenten-
tiam, verbis latius patentem.

Ob seum malo nosiri.] Nemini
dolorem demus aut dari velimus
obid tantummodo : quia ille nobis
dedit.

Proserus] Compaagemus, dari
caremus, importemus.

Legem vindicem.] Quod Republi-
cet & legam cauare facere debet, id
facere animi cauia vel ob iuam vo-
lapatem.
§. 5. CAPUT XX.

simplicem veramque sententiam duorum verborum adfectione corruptam: & Ambrosius idem illud Ciceronis dictum vacare ait Evangeliis auctoritate.

6. Quid autem de ultione dicernus, non quatenus praeteritura respicit sed quatenus in futurum cavet? Sane & hanc condonari vult Christus, primum si qui nos lexit testimonio probabilis de pontentisis animi, Luc. xvii, 3; quibus locis de Ep. 17.

pleniore quadem remissione agitur, id est quae etiam in jus veterniamciscia restitutum est quod peccavit; unde sequitur, ut nihil ab eo poenae nomine exigi debet. Praeterea etiam si absint talis pontentisa signa, damnatum hunc nimium grave in suferent habendum Christus precepto dimittenda tunicadocet. Quin & Plato dixit, non referendum malum et hic neque nucer nequercus, etiam si quid gravissimum patiendum nobis immiserit, quicunquem & apud Maximum Tyrium existat. Vetus dicebat, id est actionem ob acceptam contumeliam aliquam (qualem Christus alpe nomine indicat) negabat Mufonius aut fe inmituterum, aut cuirum ut inmitteret auctorem fore: multo enim rectius condonator talis.

7. Quod si di simulatio magnam secum periculum ferat, ea cautione contenti esse debemus, quae quam minimun nocet. Nam ne apud Hebraeos quidem in usu erat talio, ut Josephus & alii Hebraeorum doctores notant, sed solevat qui lexis erat ultra impendia ad facta, de quibus scorifim lex exilat Exod. xxi, 19; (* haec enim est simplissimae restitutioni nihil poenae continens) pro talione pecuniarum mulctam accipere: quod & Roma factum docet apud Cellium Favorinus. Sic Josephus domini nostro Jesu educator, cum uxorem suam adulteriis compertam c. 1, crederet, divortio se liberare maluit, quem committere ut traduceretur: atque id fecisset dicitur quid justus erat, id est, vir probus ac facilis: ad quem locum Ambrosius ait, non tautum

GROTI NOT.

Si quino leat testimonio probabilis de pontentisis animi] Vide Molem Maimoniden citatum ab eruditissimo Constanfimo, libro de danno dato, c. viii, §. vii.

Hae enim est simplicissima restitutioni nihil poenae continens] Lex Wiligonebonum viii, 13.


Divortio se liberare maluit] Angustius libro ii, de adulterinis coniugis: Si aliter (quod venas dicitur)

non licet homini Christiano adulterari conjuge quid occidere, sed suntam dimittere.

GROVINI NOT.

6. In futurum cavet] Ne iterum vel ab alio vel ab codem simulis inuria fiat.

7. Es cautione] Sic in futurum providere, ut et, qui, ilixerit, quantum fieri potessit, paccam.


25. Inviar, de Aelian.
ab ultionis atrocitate, sed etiam ab accusationis severitate alienam esse justi personam: scut ex ante Laetantius dixerat, quae accusare quemquum criminem capitali jussi licebit. Justinus de Christianorum accusatoribus agens: Nolamus, ait, eos puniri, qui in nos calumniantur. Sufficit illis sua pravitas & rerum bonarum ignorantia.

8. Reifant poenam quae non privato, sed publico bono confluent: partim tollendo aut coecendo nocentem ne cui nocet, partim deterrendo alios severitate exempli, quas non sublatas a Christo certissimo argumento alibi probavimus, quod cum sua daret precepta simul teatubatur se nihil legis tollere. Lex autem Mosis, quae in his rebus quamdiu stabat Respublica stare debeat, magistratibus rigide imperabat ut homicidia & alia quedam criminis puniret: Exod. xxi. 14; Num. xxxix. 14, 37; Deut. xxix. 13. Quod si Christi precepta confisere potuerunt cum lege Mosis* quatenus supplicia etiam capitalis irrogabat, * poenit & cum humanis legibus divinam habebus in parte imitatiibus confisere.

XI. 1. Sunt qui ut contrariam sententiam tueantur adferunt summam Dei lenitatem in novo foedere, quae proinde hominibus, etiam magistratibus ut Dei vicariis, sequenda sit: quod ali quatenus verum esse non negamus, sed non tam late potest quam illi volunt. Nam Dei ingens misericordia in novo foedere patet facta precipue specat peccata contra primum legem, aut etiam contra legem Mosis commissa, ante acceptam Evangelii notitiam, Act. xvi. 36; Rom. xi. 27; Act. xii. 38; Hebr. ix. 15. Nam quae poeet committuntur, presertim si adit contumacia, comminacionem habent * judicium multo severiorum, quam illud fuit quod per Mofem est institutum, Hebr. xi. 23.

Groves. Notum.
Ab accusationis severitate] Vide Hincmarum de divortio ad interrogationem v. in fine. C. Laicos, 2. quin. 4. & iti Panormitanum. Gall. de pace publica viii. 3. Addc. c. accusatis de accusationibus, ita ut est apud Brocardum.

Jubilarem Ejusdem est: quod mihi magis a poenitentia potius habebatur, quia sancta legis voluntas ne minimum quodem absit quemquam volenter, ut novum legis conditor praempt. Addque quinque §. xvi.


Judicium multo severiorum quam illud sunt quod per Mofem est institutum] Chryzostomus idem dicit, tum in oratione ad Patrem fiedelem, tum secunda de Jejunio.

Groves. Notum.

Severiorum, quam] Mofes enim tanti
CAPUT XX.

23; LV, X, 29; Matth. v, 21, 22, 28. Neque vero in altera tantum vita, sed in hac ipsta in tales culpas Deus non raro animadvertit, 1 Cor. xi, 30. At talium facinorum indulgentia non solet impletrari * nisi ipse homo de se quasi poenas exegerit, 1 Cor. xii, 5; gravique quodam morore, 11 Cor. xi, 27.

2. Urgent idem filtem paenitentiam ductis dandum impunitatem. Sed ut omissam de vera paenitentia hominibus vix esse ut confess, nec quemquam non impune sua malefacta laturum, si eam quovis modo proferteri sufficiat, Deus ipse non semper paenitentiam ductis omnem remittit poenam; quod vel Davidis exemplo apparat. Sic ert ergo poenam legis id est mortem violentam aut aliqui immaturam remittere potuit Deus, ita ut non levis malum afficeret eum qui deliquerat, * sic nunc quo-}{synot; que poe fect poenam remittere mortis extrema, atque interim pec-}{catorem aut morte immatura ipse punire, aut velle etiam ut sic per magistratum puniatur.

XII. 1. Rursum aliis hoc accusant, quod cum vita simul spatium ad paenitendum praeclatur. Sed siunt hujus rei a piis magistribus summam habent rationem, nec quemquam ad supplicium rapit, nisi dato tempore quo peccata sua agnoscere ac serio detestari possit, * qualem paenitentiam, etiam si opera morte interclusa non sequantur, acceptam Deo esse posse latrones cum Christo crucifixi exemplum probat. Quod si dicatur vitam longioram ad magis feriam resipiscientiam prodesse po sit, responderi poterit, inveniri interdum, quibus merito dicit possit * illud Seneca: Quod unum bonum tibi superest, re-]{L, i. de presentibus mortem: ut et illud ejusdem: quo uno modo post. in c. 16, sint. 15.

Gloti Note.

Nisi ipse homo de se quasi poenas exegerit] Pecator ante veritatem defers se debet, Terrullianus de paenitentia. Ambrosius in Psalmum xxxvi, Chrystostomus in 1 ad Corinthios Hom. xxxvi, & in Matthaeum Hom. xxxvi. Addc 12 Cor. xvi, 10, & 10.


Gronovius Not. 

Grave quadam morte] Vera paenitentia, quae adjacent habet deprecationem, animum seque emendabili, & ideo remissione per Christum.

XII. 1. Aliis hoc accusant] In suppliciis per magistratum exactis.

Etiam opera] Bonae opera, per quae agnoscatur fenum emendationis propositum. 

Enem.
funct deis, si, quod Eusebius Philosophus dixerat: epius, qui es, in quos est tuncque in tibi plus divinitis, et in eo, qui est spiritus et divinitas suprema.

2. Hec ergo, supra, a quae operis initio diximus, respondere sunt illis qui supplicia, aut omnium, aut capitalia, sine ulla exceptione Christianis prohibita volunt, contra quam nos Apostolos docet, qui cum regio officio usum gladii incluserunt ut exercitium divinum ulcere, alibi orandum ait, ut reges Christiani sunt, & qua reges sunt innocentibus sunt praeclari: quod quia etiam post Evangelium propagatum magis partis hominum et improbitas, obtineri non potest, nisi quorundam morte reprehensibilium audacia, quippe cum nec quidem inter tot crucis & supplicia sionium satias tuitum sit innocentia.


**GROVII NOTAE.**

Exemplum Salamis *Egyptiae regis*] Imo & Romanorum magna ex parte, quorum nemo potest legum. Porciam mortis aut verberum supplicio afflicte ponit, nisi perduellii, aut ab ipso populo damnatus.


In alia supplicia] Ad opera maxime. Augustinus epistola cix: allicui

**GROVII NOTAE.**

Exemplum Salamis *Egyptiae regis*] Imo & Romanorum magna ex parte, quorum nemo potest legum. Porciam mortis aut verberum supplicio afflicte ponit, nisi perduellii, aut ab ipso populo damnatus. Vide & Necessario epistola ad Augustinum, quæ est eis.

**XIII. 1. Exemplum integre in semi membra decerniant. Vide & Necessario epistola ad Augustinum, quæ est eis.**

**GROVII NOTAE.**

Exemplum Salamis *Egyptiae regis*] Qua sequest re aliter, ut vel hoc modo liberati ex illis vinculis malitias etniniant fugam.

2. Ut exercitium divinum] Per quem Deus ultionem, quam libi retiro, vit, exercer.

Qua reges sunt] Etiam profligisiam, quiaeque usum gladii.

3. In damnationem ad opus] Quum ingensibus aegyptibus *Egyptiae regis* aduersus Nili violentiam munierunt, omnes, qui capital fecissent, in id opus militis, namcum occiso pet cunniciem.

In alia supplicia] In mulctias, exilias, poenasque operas.
§. XIII, XIV. CAPUT XX.

XIII. 1. Ex ea autem quam nos fecimus enumeratione finium poenae, appareat nonnihil prætervisum à Tauro Philosopho, ex quo ita Gesius: Quando igitur aus-spe magna est ut sit qui peccavit extra poenam ipsa se se altero corrigat, aut ipsa contra nulla est emendari cum posse corrigi, aut jacturam dignitatem in quam peccatum est metu non necessum est, aut non id peccatum est, cujus exemplo necessario metu succurressum sit, tum quicquid ita delitium est, non sana dignum esse imponenda poena finium visum est. Nam ita loquitur quasi uno fine sublato tolatur poena, cum contra omnes celsare oporteat ut poena locus non sit. Deinde illum finem omissit, cum homo inremendabillis vitæ eximitur, ne plura aut graviora peccet: & quod de jactura dignitatis dixit, etiam ad alia damna quæ metuuntur extendendum fuit.

2. Melius Senecæ cum dixit, In vindicandis injustis hac tria lex sequebit esse, que princeps quoque sequi debet: * ut aut eum quem punis emendet, aut ut poenam ejus et extremi reddat, aut ut sublatis suis secutioris ceteris vivant. Nam hic ipse per ceteros intelligentes, non minus qui ladi jam sunt, quam qui ladi adhuc possunt, plenam habebis partitionem, nisi quod ad illud sublatis addendum fuit, aut repressis. Nam & vincula & quæcunque est virium diminutio eo pertinet. Minus perfecta est illa allo loco iudicem Senecæ distributio: Hoc semper in omni L. 1. de animadversione servabit ut sitet alteram adhiberi ut emendet ista, & ut malos, alteram ut rollar. Illud Quintiliani dicitum aliquanto etiam imperfectius: Omnibus poenam non tam ad delitium pertinet quam ad exemplum.

XIV. Ex his que dixit sunt hacenus colligii potest quam non tum tum sit Christiano homini privato, sive fuit, sive publico boni caula, * poenam s闸ere de improbo quoquam, praeventum capiendum. Vide quodam supra positâ lib. i. c. iii. §. 3.

GRAVII NOTR.

Ut aut eum quem punis emendet, aut ut poena ejus ceteris fielore reddat. Hac duo etiam Philo posit in legatione: in illi qui illeque iudicant, qui quod est, probandum quæ iudicunt, si vel. quamvis sit, tamen non sit, quod ille qui illeque iudicat, si vel quod sit, tamen non sit, deest quod quidem ad illicitam pertineat, multis autem melioris formae aliens supplicia pati maius for- modin.

Panam s闸ere de improbo qua-
LIBER II. §. xvi. &c.
capitulem, * quanquam id jure gentium nonnunquam permittit diximus: unde laudandus est nos eorum populorum apud quos navigaturi instruuntur mandatis à publica potestate ad perseverandos piratas, quos in mari repellerint: ut data occasione uti possit, non quas a suos, sed ut publice jus sit.

X V. Cui non dissimile est quod multis in locis receptum est, * ut ad accusatones crimini non admittantur quibus id libet, sed certi homines quibus id muneris publica potestate impolitum est: ut nihil quidquam faciat ad alienum sanguinem fundendum, nisi officii necessitate. Huc spectat Eliberina Synodi canon: Delator si quis existeret sibi, & per delationem ejus alius fuerit proscripsus vel interfectus, placuit eum nec in fine accepte comminationem.

XVI. Sed & illud simul ex antedictis intelligitur, minus me consultum esse hominii vere Christiannae, ac ne ipsum quidem decere, * ut ad munera publica, quae de sanguine judicii habent, sua sponte se ingerat, juvare vitae ac necia in cives sibi tanquam omnium excellentissimo & Deo cuidam inter homines deferri aequum exstitit nec prostraret. Nam certe quod Christus monet periculosum esse de alius judicare, quia quales judicium in alios ferimus tale nobis in paribus causis à Deo fit exspectandum, omnino huc etiam pertinent.

XVII. 1. Quodlibet est non ignorabilis, an legem humanae quae interfeccionem quorundam hominum permittunt, interfecto-ribus

GROTTI NOTM.
Quanquam id jure gentium nonnun-
quanum permittit diximus. Hoc capitale,
§. 1.
Ut ad accusatones criminum non
admitteretur] Chrysoloras de Po-
minentia vii.: quid si ait,举动
noven, qui nos conspexit & si nos
pincet notandum dispositum, ibi
noves id vel 4 sint factum instar
sue, & in comparatione eiusmod
censet, sed quidam ad idque in\nsequenti: optimum atque
ut dicit, etiam per se eae antev-
teres benigni transshipment, ut, ut
inmoderatis ad id quidem sit proprie-
tum habeant: publicum autem judi-
cicium sua accusatones non dicam transfi-
gendo abrumpe, sed nonquam eam in-
cepta.
Ut ad munera publica quae de sangui-
ne judicii habent sua sponte se in-
var] An sapiens capessenda sit republi-
cie vide Senetam de oti fai-
pientis.

GRONIII NOTM.
Navigatur] Privatis impedibus
atque exercitibus.

XV. Quibus id libet. Ut oleum
moris sit, quam judicia publica
dicta sint, quod coavis in populo ex-
secuto illo vivunt daretur. §. 1. Infix.
de publ. jud.

Certis hominibus] Filialis live Advo-
cari fisci. Et primum inictum Adria-

Nec in fine] Ne mortuamquem
quidem accipere Eucharistiam, live
suos & sanguinem Domini my-
licium.

XVII. 1. Quorundam hominum
permittant] Puta privatis & nullis
potestate publica praeeditis.
ribus jus verum praebent etiam apud Deum, an tantum inter homines impunitatem. Pofferius hoc Covarruviam & Fortunium placet, quorum sententia adeo disiplicet Ferdinando Vasquio ut nefandam vocet. Dubium non est, ut alibi quoque diximus, utrumvis legem facere posse in certis casibus. Utrum autem voluerit, partim ex verbis legis, partim ex materia intelligendam est. Nam si doloris lex indulget, poenam humanam tollit, non virtutem, ut in marito qui adulteram uxor eum aut aduleram occidit.

2. Si vero periculum respicit futuri mali ex dilatatione punce, contendens est jus ac potestatem publicam privato concedere, ita ut jam privatus non sit.

Hujus generis est lex illa in Codice Justiniano, sub rubrica, quando licet unicumque fine judicie se vindicare, vel publicam devotionem, ubicrumque licentia datur supplicio subjugando militibus populatores hac addita ratione: melius enim efi occurrere in tempore, quam post exirem vindicare. Vostram igitur vos bis permitimus, ut lex, & quod seruem est punire judicio subjugandum edici, ut nihil parent militii cui obviare vel oporteat ut latroni. Et lex subetque de oppressi defendoribus: cum si, iniqua, adversus latrones publicos defertoresque militis justi sub se sciant pro quique communi exercendo publica ultrices indulgunt. Hoc & illud pertinet Tertulliani: * in rebus maeftatis & publicis hostes omnium hominum miles est.*

3. At

**Grotius Not.**

*Adulatorum scindit*] Vide Augustinum de civitate Dei. Etenim C. qui commet, cap. XXIII. quaestionis XVIII. Et C. interdum, C. sequent, cap. XXIII. nivitat. 11.

Atque in hoc differt jus occidenti exules, quos bannitos vocant, ab iis horum legum specie, quod ibi precedit specialis sententia; hic generalis edictum, * accedente facti evidentia, vim late lententiae obtinet.

XVIII. Nunc illud videamus, sintne omnes actus vitiof tales ut punirii ab hominibus possint. Pro certo habendum est, non omnes esse tales. Primum enim actus mere interni, etiamsi in e contrario, poterit per confectionem subsecutam, ad notitiam aliorum perveniant, punirii ab hominibus non possunt, quia ut alibi diximus, naturae humanae congruum non est ut ex actibus mere internis jus aut obligatio inter homines nascatur. Et hoc fere accipienda est quod dictant leges Romanae: Cogitationis punam neminem mereri. Id tamen non obtat quo minus actus interni, * quatenus in externos influant, in substantiam veniant non sui proprie sed actuum externorum, qui inde meriti fuerint acipientem qualitatem.

XIX. 1. Secundo, punirii ab hominibus nequeunt actus inevitabiles naturae humanae. Quanquam enim peccatum esse non potest nisi quod liber est, ab omnibus omnino peccato & semper abstinere supra humanam est conditionem, unde cognatum humano esse peccare inter Philosophos Sopateris, Hierocles, * Senecas, * inter cum eis conjugantur, xuliminear, non quasi sua natura penam judicii debant, sed quasi qui meditent, graviirociue aut leviores reos reddent externos, coeque penam illorum vel angstant, vel minuant.

XIX. 2. Inevitabiles nature Infirmitates communes, qui nemo debet alienas a se patere.

CAPUT XX.

* inter Judaeos Philo, inter historicos Thucydides, inter Christianos plurimi prodiderunt. Si puniendum est, inquit Sce- Doirath, nece, quicumque praeviam maloficumque ingenium est, pos. 11, c. 31. nam nominem excipiet. Sopater vero: "Eos autem mihi in ignorantiam pulsat, nam meos intrepido, teneo. Quos itaque vos? Si quis homines puniatur tamquam qui ad omni peceto vacare posset, menfurae excidit ejus qua seculum naturam est correcitum. Quondi Diodorus Siculus vocat itadiniis, non enim abscens Lib. xii, adestum, injuriam esse adversus communem hominum immemento : alibi, "et adestum es ejus adestum adestum iterabile Lib. xiii dicit : obliviousis infirmitatis ejus qua communis est humano generi. Is quem dixi Sopater dilusimulanda ait, "sed ut ubi iis annys 

2. Imo dubitari potest an haec recte & proprie pecotta dicatur, cum libertatem quam in specie habere videntur, in ius generalitate considerata, non habeant. Plutarchus Solone: "ab eo qui dominat, rogatur, et balaetis spectetur opus, abta sua quina ab aedibus eorum, saper ad legem scribi secundum id quod obtineri potest, si quia velit paucos usitare, non mulcos inutilis punire. Sunt & quaedam non humanae simpliciter natura, sed haec & nunc inevitabilia: ob corporis concretionem in animum transfundet, aut adultam contractudinem, quæ tamen puniri solet non tam in seco, quam * ob culsum precedentem, quia aut negleeta sunt remedia, aut ultra attracti in animum morbi.


Ob culsum precedentem Vide e. inebriavans, caula xv, quiliq. i.

Gronovis Notum.

2. Libertatem quem Esi sunt humane, si fingulis calis recipias, tamen si universum genus confides, agnoscentis facile quandam necellatem, pet quam jam quisque manum patimur.

Faucis utitur. Ut serviant exempla par nix ad alias decuriae. Huic & nunc, Certis personis certisque temperibus.

Corpori conceptionem Temperamentum praecipuum naturum humorum, fangoisis, bilis, pituita, melanecholica unde Medicorum dictum: Mercis animi sequuntur temperamentum corporis.

X. 3. Noi
XX. 1. Tertio, punienda non sunt peccata, quae nec directe nec indirecte spectant ad societatem humanam, aut ad hominem alterum. Ratio est, quia nulla est causa cur non talia peccata relinquantur Deo punienda, qui & ad ea noscenda est sapientissimus, & ad expendenda equilibratur, & ad vindicandae potentissimus. Quare ab hominibus punitio talis iniquiteretur plane sine utilitate, ac proinde mendoefo. Excipiendo hinc sunt poena emendatorius, quae causam habent ut qui peccavit melior fiat, etiam si forte id alienum non interfit. Puniendo quoque non sunt actus oppositi virtutibus quorum natura conoscerem omnem repudiabat, in quo generem sunt mifericordia, liberalitas, gratia relatio.

3. Tractat hanc quaestionem Seneca, an ingrat viam impunitum esse debet; & cur debet, adhuc multa, sed hoc prae- cipuum, quod & ad alia familia extendi potest: Cium res honestissima sit rerum gratiam: defuit honesta esse se necessaria est, id est, honestissim quod
gradum eximium amitter, quod frequentia indicat: non enim magis laudabit quisquam gratum homini quam cum qui deponentem reddidit, aut quem debet estra judicem solvit. Max. non est gloriae res gratum esse, * nisi tunc est ingratumuisse. Aptari ad hujus generis vitia potest illud Seneca patris in controversiis: * Ego rem non laudari desidero, fed absolvui.

XXI. Sequitur illud tractatus, an ignoscerre aut veniam dare licet interdum. * Negat enim Stoici, ut videre est in fra-
CAPUT XX.

fragmento apud Stobæum, titulo de Magistratu, in oratione Tullii pro Murena, & in fine librorum Seneæ de Clementia, sed levi argumento. Venia, ajunt, debita pars remittisse est: Sapiens autem quod facere debet facit. Hic fraudet in illa voce debita. Nam si intelligas cum qui peccavit poenam debere, id est sine injuria puniri posse, jam non sequetur si quis non puniat, facere quod facere non debet. Si vero ita accipias debitam esse poenam sapienti, id est, omnino oportuissē exigi, dicemus id non semper accidere, ac propertec hac seni poenam posse esse non debitam, sed licitam tantum. Atque id verum esse potest tum ante legem poenalem, tum post eam poenitam.

XXII. 1. Ante legem poenalem conditatum, dubium tamen non est quin poenas locum esse possit, quia naturaliter qui deliquit in eo statu esse ut puniri licite possit: sed non idem sequitur debere eam exigi, quia hoc pendet ex connexione finium, ob quos poenas instituta est, cum ipsa poena. Quare si fines illi per se moralis estimatione necessari non sint, aut alii fines ex opposito occurrant non minus utiles aut necessarii, aut fines poenæ propositi alia via obtinueri possint, jam apparebit nihil esse quod ad poenam exigendam præcise obliget. Sit primi exemplum in peccato paucissimis cognito, cuius proinde publica traducio non necessaria sit, aut damnosi etiam: quo illud pertinet Ciceronis de Zceuxi quodam: Adductum in judicium fuerat, & submissio dimissi non oportuerit: conquiri vero ad judicium necesse, non sibi. Secundi in eo qui benemerita aut sua aut parentum rempenari digna culpa opponit: nam, ut ait Seneæ, beneficium supervenientes injustiam apparet non pastur. Tertiis in eo qui verbis emendatus est, aut lege verbis satisfecit ut ad eos fines poenæ jam opus non sit.

2. Et hæc pars una est clementia apœnalem liberans: quam re-spiciens

XXII. 1. Hoc pendet ex utrum omnis exiguam poenam sit annos, constitutum est pro confessione certa vel dubia finium, qui num. 6, expressi sunt, punitionis ex ipsâ poena.

Moralis estimatione] Judicio prudentiæ & boni viæ.

Pecora paenula cognita] In quo plus prodest ignorantium vitæ quom co-gestio virtutis, loq. 2, 2, Conquiri necesse man] Ut Traianus continuit de Christianis, Tit. 10, cp. 34.


F. K. 4.

210

XXVII. Atque hinc apparat quam male Ferdinandus Vas- quius dixerit, julium cauṣum dispelendi, id est lege solvendi, esse eam tantum de quæ legis auctor consultus dixisset, extra mentem suas esse eam oblicerari. Non dilinxis inim inter- imiel, quæ legem interpretatur, & inter relaxationem. Un- de & aliis Thomam & Scotum reprehendunt, quod dicant legem obligare etiam si cauṣa particulariter cæset, qubi legem esse putarent folam scripturam, quod illis nunquam in mentem venit.

**G R O T I I N O T E N.**

* Tamen cæsatio rationis, etiam quæ particularis est, efficac ut lex satis & minore cum damno auctoritatis solvi possit * Multa ad hanc rem utilia congregili Gratianus cauṣa 1, qua- ffione vit.

* Adducimus Thedœfum * Iliostiam vide apud Zonarum.

**G R O N V I I O N T O T E N.**


* Difficilior superabiliem * Quippe non nisi & magnus virus, qui effectum domumert & in potestate habent:

**XXVII. 1. Inter Preces.** * Ritudi- natis, quæ tempus inept legi, & quam necessario sequi jude dic debet, & indulgentiam, quæ contra legem aliqulque suscipi, & ad quam jude- non obligatur.

**Legem obligare.** * Façhum puniit posse, quamvis nullum for primiti- um seu, ob quam façhum illud prohibiūm est, ut in Mauro Veneto. * Patet autam folam scripturam * Quæ hae sententiæ statutum, vera legem obligare suzone, quæ anima le- gis est. Male. Sufficit enim ratio universalis, quæ ipsam occasionem velit metum talis periculi autem solvi, non peculium tantum. *
Caput XX.

529

nit. Tantum vero abeit ut omnis legis relaxatio, quæ lege libere & dati sc omitti potest, referenda sit ad tamen suum proprium dictum: ne illa quicem relaxatio quæ aut ex caritate aut ex justitia rectrice debetur eo referre potest. Allud enim est legem aut probabili aut etiam urgenti causa tollere, allud declarare factum aut initio mente legis non suisse comprehensum. De tollendi poenis vidimus, de taxatione carum videmus.

XXVIII. Ex fipra dictis apparet in poenis duo spectari, id ob quod, & cuius ergo. Ob quod, est meratum, cuius ergo, est utilitas ex poena. * Puniendus nemo est ultra meratum, quod ea pertinent quæ ex Horatio jam ante protulimus; & Ciceronis illud, Est poena modus fient rerum reliquarum, si quidem me ad horat.

Discutit. Lex poenam affirmationis nomine appellat Papinianus. Et Aristides Leucippea secunda humanae naturae convenient esse ait, ut in quoque crime sit aliquid ultra quod vindicta procedere non debat. De motu enim, in epistola pro Lycurgi libris, e qualitate in poenam non ita nude spectandam ait, ut in ponderibus & mensuris, sed expenio proposito se voto ejus qui deliquit. Intra meriti vero modum magis aut minus peccata puniuntur, pro utilitate.

XXIX. i. In merito examinanda veniunt causa qua impulit, causa qua retractare debuit, & perionx idoneitas ad utrumque. Vix quisquam gratis malus est, aut si quem malitia propter seispam delectat, id ultra modum humanum procedit. Pars maxima ad pecundam ducentur affectibus: & et jure soliiitiionis partis paucat. Appetitus conciipiens parit paucat. Itaque, etc.

Appetitus nomine jam & declinandi mali impetum com-
praecondo, qui maxime est naturalis, ideoque inter appetitus honestissimus; unde quae mortis, carceris, doloris, aut tumula egenitas vitandae causa injuste sunt, maxime excusabilia videri solent.


3. Ceteri appetitus ad bonum aliquod tendunt, aut verum, aut imaginabile. Vera bona extra virtutes et extern actiones quae ad peccatum non ducunt (ut sauellato et alii) consentient enim virtutes inter se) sunt aut delectantia, aut delectantia causa quam utilia vocantur, ut po Sidictionum abundantia.

**GROVII NOTE.**

*Dolor autem hominem quasi extra se rapit*] Vide egregiam compassionem furtis & adulteteri Proverbium vii, 10.

*Ideo plus habet voluntarii.* Philo ad Decalogum: semper sed secures, nam quippe quo tempore invenies quae fuerunt & quemadmodum invenies ea quae fuerint. *Deuteroadmonitione. Qui quidem dixit: Deum secundum eum, quem contemnationem et insaniae, accepto animo digni. Quod si autem dicuntur, quia deus non proberit, qui est idem.*

*Omnes quidem animi perturbationes gravius, ut quae animus extra naturem factam movant atque coniurant, sed animium haren gravissima est cupiditate, nam catena, quia extra incerta ad nos imputant factum nonque posse, sod tumur velit inventa inventis: ut fo-

*la cupidio, utpete ex nebii in tenuis etua habebes, magi sponte esse nostra vi-


**GRONOVII NOTE.**

2. *De non est animalium.* Nisi non erit, de alibi ait et vehicendi animalibus.

3. *Imaginationem.* Imaginarii non verum, sed ipse tangunt bonum mutantique, quod non est. *Delictantia.* Voluptas, honor.
CAPUT XX.

525
dania. * Imaginabilia non autem vere bona sunt, excellentia supra alios quatenus à virtute & utilitate feungituir, & vindicta: quæ quod magis à natura abeunt, eo sunt foediora. Et hostres appetitus Johannes his vocibus exprimit: implea sepe, im-
plea te quæribimus, aude iniquitatem. Primum enim mem-
brum voluptatem desideria, secundum habendi cupiditatem, tertium vanæ gloræ confectionem & iracundiam complecti-
tur. Philo in Decalogi explicacione omnia mala esse dicit, idæ
improba in ærumnatione in idibus in idibus. Laetantius libro sexto: Virtus est iram sobire, cupiditatem componere, liominem re-
franare. Nam fere omnia quæ sunt injuste atque improbe, in his
orinumque affectibus, quod & alibi repetit.

XXX. 1. Causa, quæ à delinquendo abstrahere debet, generalis est injustitia. Veriamur enim non in quibusvis peccatis; sed in ipsis quæ respectum habent extra peccantem. Injustitia co-
es majus alteri damnun infertur. Ideo primum locum obtinent delicta consuammatam, postremum quæ ad asquos
alios ludissent non ad ultimum procererunt: in quibus tanto quid-
que est gravius, quo ulterior procerit. In utrovis genere ea in-
justitia eminet quæ communem ordinem perturbat, ac proin-
de plurimis nocet. Sequitur ea quæ singulos tangit. Maxima
hic est quæ vitam: proxima quæ familiam, cujus fundamentum
tum matrimonium: postremo quæ res singulas expetibile
spectat, sive diretete subtrahendo, sive dolo male cauam dando
damni.

2. Possunt haec ipsæ subtillius dividi, sed quem indicavimus
ordinem Deus in Decalogo fecusus est. Nam parentum nomine,
qui naturales sunt; magistratus, eiam alios rectores par est
intelligi, quorum auctoritas societatem humanam continet.
Sequitur interdictio homicidii: deinde matrimonii sanctitio, in-
hibitis adulteriis: tum turba, & falsimonix: laco ultimo de-
lictà consuammatam. Inter causas autem abstrahentes non de-
bet

GROTIUS NOT.

Imaginabilia non autem vere bona sunt] Seneca epist. xi: Naturalia
defideria Sophia sunt; ex falsa opinione
nositatem ubi desinant non habent. Vi-
dem Chrysollomum in translationibus
moralibus ad Rom. vi, ad 11 Cor.
xi, xii. ad Ephel. 1, 14.

GRONVIUS NOT.

Excellentia supra alius] Cicero 1
off. 9.
Sunt sediores] Atque idee gravis et
onere, quod proprie est pec-
na.
bet poni tantum qualitas ejus quod directe sit, sed & ejus quod secuturum probabile est, ut in incendio & periculo aggere multorum somma calamitates & mortes etiam spectanda sunt.


4. Itaque optime Christiani veteres in poenis canonomum affigendis non nudum delictum voluerunt affici, sed simul vi-

**GROTEI NOTA.**

Interdum & aliud accedat vitium. Vide locum infringem in Luci vi ta apud Xiphiliunum ex Patone.

Se quis sequitur. To whenever a person is called. Tunc est quod se ita semel deliquit, ut non sit in periculis praebere plurimum peculiaris, tandem eum rite accipiant, ut hoc habitu etiam operibus se habere posset. Aliquando sequi quis seit vita sancta, humana est: ut in istem rebus semper abscondere, emota mente: quod enim illa sunt in quaestione delicita, hoc maxime pene non committere.

Ut vita anterior simul cum delicta in extinctionem venire: Afinos Pollio: quia multi par vires atque ingeniis florit, ut judicandum de humine esset. Cicero in Sol. Omnibus in rebus, Judices, quae gravissime magisque sunt: quod que volunt, adiutum, adiutare, non extermine sed ex meritis ejus qui arguitur esse ponendum.

Non nudum delictum similem affici ius] Canon Anglicus xxv. Christi- nomus ad ii ad Corinthios cap. ii. examinatio hic est et est patet.
CAPUT XX.

527

et quod praecessit & quod sequitur; ut eum Ancyran & aliis Sy-

nodis videre eft. Sed & lex polita adversus vitium specialem

quamdam malitiam veteri superaddit: quod ita docet Augusti-

nus: * Lex prohiben omnia delicta congerinar: non enim sim-
pex peccatum eft non solum malum, sed etiam vetitum committere.

Tacitus: Si velis quod nondum vetitum eft, sineas ne vetet 

re: ut si prohiberta impune transcenderis, neque metus ultra, ne-

que pudor eft.

XXXI. 1. Persone aptitudo, aut ad considerandas causas 
venturtes, aut ad sufciipiens affectus incitantes considerari
folet in corporis mixtura, actate, sexu, educatione, circumstan-
tiis actus. Nam & pueri, & foeminae, & crassi ingenii homines, 
maque educati, justi & inuiuti, liciti & illiciti discrimina mi-
nus habent cognita: & in quibus bilis praevalit iracundia sunt, in 
quibus fanguis, ad venerem proni, tum vero huc juvenis, illuc
fenecet genus propender. Andronicus Rhodius: * praece 
tulit omni 

potestate sed eftudii totis ungerit, tot praecox, tot pulvis 

et totiam nostrum: Hi non tantum per sui dignitas 
temam esse Judae & Graec, sed & Judeae hoc ipsa praegnavit qua

legem acceptor. Deinde: iussi 


dico quidem, et dictum est 

esse: ut totius totum 


circumscriptus esse: Nam qui praeim-

nitiustium accept, ut majoris etiam 

contenta legi parasam custodit.

Ex aliis fibi materiam sine injuria 
vulnerare facilest | Chrysofor-
mus ad Galatas: * in quibus 

prima studia, quae


circumstantia totum quattuor, non


dubitatur illius circumstans. Templar-

nus libro 1 & ad Usorem: Non quan-

to grande est continentia eamne qua 
vulnerati omnibus, tanta, si non fulminea,

ligatibile videis potest, difficilimum

enim facilest ess vetas. Quanto autem 

habere in Domino perpetuam esse

ubi non potestas, tanta culpa huius esse 

non observare quod possit: & in quis, 

quanto potestas vivendi sunt, tanto con-

sumtura crimine sustinatur. Adeo M.

Antoninus, loco modo indicato, uti

Theophrasto autore utinam.

GRONVII NOT. N

Quondam malitiam veteri | Simul 
aque quod imprumum est per se

etiam legem vetitum esse, jam plus vi-

tice simplici obligari.

XXXI. 1. Causas avertenter | Ra-
tiones que deterrent a pecando.

Affinis incitantes | Metum crediti 

mali & defideria veterum aut

imaginarium honorum.

Hunc juvenem, Ad vagam & legi-
bos miniam Venirem.

Hunc juvem | Ad iracundiam.

Affinis natura | Ingenium homi-
nis in eam culpam posseve.

Minus efficac est | Deficerint vol-
luptatia non tam aces habet flum-

Jor.
facilior potest. Aristoteles Nicomachiorum septimo: O πόσον

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6

Cap. 6
menti nec amplius forre debeat. Id enim non ita esse ipsa lex, quod legum omnium perfectissimum exemplar est, oltendit, cum vurtis quadruplo aut quintuplo vultuli. Et leges Atticas, ultra dupli condemnationem, per dies aliquot vinfectas habebatur, ut Demoethenes in Timocratem nos docet, Leges, inquit Ambrosius, in qua distraha sunt aliquis cum injuria persona aut rei ipsi cum rei iussu refitum imperat, quo surem a detrabo aut nona deterret, aut multa revocaret. Aristides Leucitrica secunda: nisi co discernantur iusquum nisi adhibeat meliora, & habet a testimonii diei. Quid enim si pinciae lex est: His qui judicio illatas iubi injurias perseverant majora leges permittent pro vindicla exigere, quam quae ipsi acciderant. Seneca de judicio poscit hanc vitam:

**seclera taxnotur modo**

Majore nostra.

2. *Apud Indos*, ut Strabo notat, qui quem mutillasset, *L. iv, te sopra talionem*, manu trunca batur. Et in Magnis Moribus **XXXIV.** quae Aristotelis nomen praeterunt legimus: *et dixit il. id pi * 

---

Grotii Not. **Ultra dupli condemnationem** [Alludit huc locas Apos. Xvii, 8. R. et deae duplum. Hercules Minyas, qui a Thebanis sine iure tribunum exorante, duplum coegit ejus tribunum perdere Thbeanis; Apollo deorum libri 11.]

*Apud Indos* [Apud Indorum aliis futurum morte puniendum notavit Nicolaus Dalmaticus.]


Gronovii Not. *Ipfa lex* [Dei per Molien Hebraim datam.]

---

Curs in injurya persona] Vexatione, justo supplicio.

Rei ipsius ramulo] Penione ampliore, quam quantum res erat ablatum.

Aut pana] In corpore.

Aut multa] In pecunia vel patrimonio.


2. Supra talionem] Praxer membris, quos alium mutillaverat, manum animaebat.

Parit peculum draconesta] Debet nocturnus gravissimus timere damnum, quam date infiniti innocenti, ut sic quoque abiferentes.

Nonamentum insinuant par] Tam graviter puniuntur, quam si perfecta eliter, non tantum declarata.

L.1
LIBER II. §. xxxiii. &c.

Dent. xii. 19. quod in lege Hebraica * de falsa teftè proditum, & in lege Romana de eo qui hominis occidenti causâ cum telo ambulavit. Qui consequens est ut perfectis criminibus major respondendet pena, sed quis morte nihil est gravis, exque iterari non potest, ut Philo notat dicto loco, ideo intra cam necessario consilitur, additis tamen interdum pro merito cruciastibus.

XXXIII. Pene autem magnitudo non tantum nude spectatur, sed cum respectu ad patientem. Nam multa eadem pauperem onerabit, divitem non onerabit; & vili ignominiia levi erit malum, honorato grave: quo genere diversitatis sepe utitur lex Romana: unde harmonicam proportionem ex Lib. vi. de jurexuit Bodinus, cum tamen revara simplex hic fit & qualis in numeris aequalitas, meritl ad peenam, sic ut in contractibus merces ad nummos, quamquam alibi merx eadem plus alibi minus valet, itemque nummi. Ad patendum, sepe in lege Romana id non fieri est ** etiam Aes.**, id est fine nisio personam & qualitatum ad factum non pertinentium respectu, a quovitio longissime semper abeit lex Mosis. Et haec quidem ut diximus intrinsecus est pena taxatio.

XXXIV. Sed intra concessum modum ad minimum ducte caritas ejus qui punitur, nisi plurium justior caritas aliud undebeat cauam extrinsecum, quae interdum est ingenua periculum ab eo qui deliquit, plerumque autem necesitas exempli, Ea autem nacfi soleit ex generalibus invitamentis ad pecandum, quae reprimi nisi acribus remediis nequeunt. Invitamenta autem precipua sunt, confectudo & facilitates.

XXXV. Ob facilitatem lex divinae Hebraicae data gravius punit furtum * de passu quam de domo, Exod. xxi, 1 & 9.

GROtte Nota. 
De falsa tefta proditum] Et de eo qui uxor eum fluprò inteminarvit, ut dotem increasetur. Deut. xxi. 19. Et de eo qui exeret a cauam in iustitia aliquem in judicium deduxerit, alienumribi viodieciians Exodi xxi. 9.


Gramiove Nota. 
Occidenti causa cum telo] Quo periodo tenetur L. Cornelio de fictis, auque is qui hominem occidit L. 1. D. ad L. Corn. de ficar.

XXXIII. Harmonicum proportionem] Vide Hornej. 1 Esth. 12, 8.

Numeri aequalitates] Proposito a

arithmetica.


XXXIV. Intra concessum] Ueum eo genere pannum, quod delito respondet, id eligatur, quod lemmi
cum est.

Justico caritate] Etgo tot innotios hominique, qui lege possunt & le
damnum facilius, si nulla aut aliqua pena sit.
CAPUT XX.

Jutinus de Scythis: Nullum scelus apud eos furtum gravius, quippe sine tecto munitumque pecora et armenta habentibus quid salvum effet, si surari iucetur. Simile illud in Aristo telis problematis sectione xix: si rectius ex nunc libertate qua egressus fuisse videatur, non esse aliovis integris: Leges admodum cum securi illis in locis dominarum suarum custodiare non posse, custodiem legem addidit. Coniunctu facti est, aliquid detractit de culpa (non sine ratione semiam dedit), inquit Plinius, saepe vero quidem, non tamen ininitato) poena tamen acrimonium ex aliqua parte flagit: quoniam ut Saturninus loquitur, minimum multis gratias sintibus opinus est. Sed in judiciis magis illud, in legibus hoc sequendum est, ratione habita temporis quo leges aut judicia feruntur: quia pene utilitas magis in universalitate spectatur circa quam sunt leges: culpa autem major aut minor est in singulis.


GEOI. NOT.

Hinc illud: In balneis morte plebechetur Athenis fures balnearii, si minimatius edexit major decem Drachmis; Democritus contra Timocratem. Adde L. 1. D. de Fursibus balnearibus.

Supplicia mortis minoris] Jutinus 13 Hannis scribens, quaelegat loco mus etestir emat exa nutrita in alioque talesque, quae plebae adhuc est: Romanis mihic esse, non irregare panae parte precaturum merito.

LIBER II.  §. XXXVII.

Siores. Et Isocratis est monitum: nam numebris illassis mino-
dam ut pana nisigantur infra peccati mo-
dum.

2. * Augustinus comitem Marcellinum sic admonet sui offi-
cii: Mibi sollicitudo maxima inquis est, ne forte sublimitas tuae,
cesum costant legum severitate est plebendo, ne qualia se-
crunt talia patiantur, idaque his litteris obtestor fidelem tuam,
quam habes in Christo, per ipsius Domini nosri misericordiam
ut hoc non fatiscat, nec omnino fieri permettatur. Cujus est & hoc: Si
etiam ipsi criminum ulteri, atque in hoc officio non
iva propria consipient, sed legum ministros, nec solum sed
alienarum examinantur injuriarum vindices, quales judi-
ces esse debent, terruit divina censura, ut cogitarent propri
sum peccata misericordiam Dei necessariam, nec pauserent
ad culpam officii sui perinnere, siquid erga eos misericordi-
ter agerent, quarum vita necisque haberent legitimam potes-
tatem.

XXXVII. Speramus nihil ab nobis praeferimus, quod ad
hujus argumenti fatis difficiles & obscuri cognitionem magno-
pere facint: nam quatuor illa quae * Maimonides maxime ut
spectari in poenis, magnitudinem peccati, id est damni, fre-
quentiam talium peccatorum, quantitatem concupiscientia,
& operis facilitatem, ad sua loca retulimus; nec minus illa
septem quae confusa sita in poenis considerat Saturninus. Nam
performa ejus qui fecit ad aptitudinem illam judicandi maxime
pertinet, & performa ejus qui patitur interdum aliquid conferit
ad
ad astitandam culpæ magnitudinem. * Locus injustitiae culpam aliquid addere iure peculare, aut etiam ad facilitatem operis pertinere. Tempus ut diurnum est aut breve, in libertatem judicandi auget aut minuit, interdum et pravitatem animi offendit. Qualitas partim ad genera appetitum referunt, partim ad causas quæ abstrahere a peccando dehebant. Quantitas quoque ad appetitum referenda est. Eventus ad causas abstrahentes.

XXXVIII. Solere poenæ expetendæ causa bella sulpicius & supra ollendimus & pāsim docent historiae: ec plurquam haec causa cum altera de damno reparando conjuncta est, quando idem auctus & vitioso fuit & damnum reipia intulit, ex quibus danibus qualitativos duas diversæ nascuntur obligationes. Non esse autem bellas sulpicias ob dicta quævis fatis condit; nam ne lege: quidem suam illam ultionem, quæ tuto nec nīti nocentibus nocet, omnibus culpis impendunt. Recèce, ut modo dictum, Sopater oportere ait, ea quæ minora & vulgaris sunt delicta disimulandi, non vindicari.

XXXIX. 1. Illud autem quod in oratione pro Rhodienibus ad Catone dictum fuit, non esse eadem poenam quemquam a Gal. I.VII. dare ob eam rem quod arguatur male facere voluisti, non quidem loco non male erat postum, quia nullum populi Rhodienis decreatum adferri poterat, sed animi fluctuantis coniure: universali iterum autem hoc recipiendum non est. Nam voluntas quæ ad externus auctus processit (internos enim ab hominibus non penitunt supra diximus) poenis folet esse obnoxia. *Se-

**GROTTII NOTE.**


**GROTTII NOTE.**

XXXVIII. Duas diversæ nascuntur obligationes: Altera ad poenam, ad damni separationem altera.

Tuto nec nost nostri] Secus ac bello penitentiujo; nam haec in aequo magnum perpetuum nullius timent alterum, quam venit in quern nonem debet: deinde multi pecuniam in septem, plebem pariter abhinc.


1. Sed nec omnis perversa voluntas, facto jam aliquo indicata, pene facta locum, Nam si ne perpetrata quidem pecunia omnia vindicantur, multo minus cogitata accepta. In multis locum habet quod Cicero dicit: "hand facio an fatis sit eum qui iacestrit inuria sua punitor." Lex Hebræis data adversum pleisque delecta inchoata contra pictatem, aut etiam contra hominis vitam extra jurisdiction, nihil speciale constituit: quia & circa res divinas utpote nobis in conspicus facilius est error, & iracundia impetus non indignatus seuelignificatur.

2. Ceterum in tanta matrimoniiorum copia alienis narratione attentare, aut in tam sequilibi possessionem divinationem tradarem strenue qua cum aliena iactura le quis locupletet, minime est ferendum. Nam illud, non concepulces, quod in Decalogum, quamquam si scopum species legis, id est "in magis", ita

GROTTI NOTA.


Conditis legibus vindicare? Valerius Maximus de Cn. Sergio Silo dumato ob nominos matrilibicis peccatores: Non faciam tamen sed ani-
CAPUT XX.

etiam patet, * (vellet enim lex, omnes etiam mente esse purissimos) tamen ipsum preceptum externum, ©xìhyw oμhLKHw quod attinct, ad motus animi pertinet qui facto producantur, quod aperte liquet ex Marco Evangelista qui idem illud preceptum extulit, μιν κατακρατής: idque cum jam ante posuisset, μιν κατακρατής. Atque eo ienúvo vox Hebræa & ei respondens Graeca reperientur tum Mich. 11, 2. tum alibi.

4. Inchoata ergo delicta armis vindicanda non sunt, nisi et res sit gravis, & eo processum fit ut ex tali acta certum malum, est nondum illud quod intendeatur, locutum jam sit, aut certe ingens periculum, ita ut vindicatio aut conjuncta sit cum cautione futura noxa, (de qua supra egimus in capite de defensione) aut dignitate lxfam tucatur, aut pernicioso exemplo occurrat.

XL. 1. Sciemendum quoque est, Reges, & qui par Regibus suis obtinent, jus habere pneas poscendi non tantum quibus injustis in se aut subditos suis commissis, sed & ob eas quae ius pectoraliter non tangunt, sed in quibusvis personis jus naturae aut gentium immaniter violatibus. Nam libertas humanae societatis per paenam confundendi, qua initio ut diximus penes singulos fuerat, civitatis ac judiciis institutis penes summas potestates refudit; non proprie qua alia imperant, sed qua nemini parent. Nam subjecctio aliiis id jus absuluit. Immo tanto honestius est alienas injustas quam suas vindicare, quanto in suis magis metuendum est ne quis doloris sui senfu aut modum excedat, aut certe animum infictat.

2. Et hoc nomine ab antiquis praedicatus est Hercules quod Anteo, Bulisride, Diomede, & similibus * tyrannis liberatit: De benes. terras, quas ut Seneca de eo loquitur transit non concupiscendo cap. 14. fed Epist. Hel. 

GROVIUS NOT. 

Veli enim lex omnes etiam mente esse quam purissimos | Chrysostomus ad Rom 11, 13, & ad caput vii; multa habet in hanc rem. 

Tyrannum liberari terras] Et maria. 

Philoi de legatione: ανθελει λογι- 

στης για τοι δικαιον, αλλα α 

τα καταβασει τι και αφωφροτι 

τειναι αυτοτευτηκει, τινα 

μα τι υπομενει και μονοεισ 

θο 

νο: ιστικυης ανδεις: Hercules pur 

gat' terras ac maria, certamine sub 

torum hominum omnibus partem necess 

ri partem pervisit, ut talisset hom 

num animantiumique alliatur ea quae 

exitias aut noxias effecerat. 

GROVIUS NOT. 

1. Etiam mentem eff] Nec cogitatione; 

nes quidem pravas & fœdias in se 

admissere. 

Motus qui facta Deidera im 

proba, quæque se concepüle dico 

aæquus aut facto demonstravest.

XL. 1. Quæ ad imperat] Acces 

persum summum potestatis, quantum 

singuli de suo jure civilité semide 

num, & societates potestati dedi. Ha 

boeant autem jus puniendii scele 

ratos singuli non tantum pro se, sed 

etiam pro alio; tamidem quam si 

effet & non subjecct societatis id 

igitur etiam contuler potestati societas, cui se subjecct, ipsum ne 

mini.

2. Non concupiscendo, sed vindican 

de] Non ut ibi acquisieter, sed ut 

tenement boni & innoxii.
fed vindicando maximorum honorum auctor hominibus, ut Lytus indicat, injustos puniendo. Diodorus Siculus de eo sic loquitur: tēs ἅρματα ἡμῶν ἠδύναται ἡ ἄνασμα τερρυόμενα κομμήν διὰ τοῦτο ἐνίσχυσι σιδηρίουσι: homines inquirent, qui reges insolentes tollendo hecatas reddebat civitates. Alibi dixit: ἠδύνατο ταῖς κυκλοφορίαις τάς ἀκίνησι σφηκτ此文Dio Plutarch. de cōdem: τὰς πλεῖστος ἄρκτας ἁλαλάζως, τὸ ἕλπισθαντον αὐτοῖς καταλεῖπον, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἑξίσωσι: Homines maleos puniebat, et superbis regna defrauerat, aut in alios transferebat. Aristides in Panathenaico altum cum supplector communi humani generis cura meritiss. in Deos referri. Laudatur similiter Thesius quod latrones Scirona, Sinin, Procrusten fūtulerit, quem sic de se loquentem Supplicibus inducit Euripides:

Pridem faci nor a nomen hoc per Graciam
Mii diesernus. * alter us fecularium vocer.

Lib. v. c. Valerius Maximus de cōdem: quique igitur ubique monstrari aut securi sit virtute animi ac robusto dextra comminuit.

3. Sic non dubitamus quin justa bona in eos qui in parentes impii sunt, quales Sedigniant antequam eos Alexander hanc feritatem dedoceret: in eos * qui humanum carmem epulantur, * a quo more abfolvere Gallos veteres Hercules coegit, navi

Grotti Notae.

Valter ut fecularum vocer] Ibidem dicerunt Ferialis: Η' εποίη ποιη α' σπορος θανάτως παρέστη.

Ten' ergo fuit anima gentis parcem? Responserit Thesius: Ο' εστι γ' ἡμέρας. Ἐχει δ' α' κορώνας? Injunctus, Nam honos non tantum.

Plutarchus in ejus vita: οὐτός οὖν ἔλεγεν ὁ θρόνος τοῦτος ᾠδῶνος Προφília τίγμαν Graecam liberavit. Itemi números acriūm ψυχόν ἄθλους ἔνεος ἐνδοτικόν ἐκ τοῦ περιτο ς. Νυν  ἐπε βρασσον ἁρπάζων, pro ascen homines males impetum simulabat.

Quid hominum carmen epulantur
Hoc quoque Seythas Alexander docuit.


Geronovii Notae.

narrante Diodoro: in eos qui piraticam exercent Seneca: Si vet. deha.
non patriam meam impugnavit sed fue gravis et, & sepulcrum in res.
men gente sua in magnis abscidit nihilominus illum tanta praecuncta animi. Augustinus: Opinantur secula facienda decer
ni, qualia si aliqua terrerna civitas decerneter, decrescissevere.
genere humano decernenter fuerat evertenda. De talibus enim
barbaris, & seris magis quam hominibus, dici recte potuit quod
de Perissi, qui Graecis nihil deteriores erant, perverci dixit Ari
foteles, naturale in eos esse bellum; & quod Hesiones Pan
themaico dixit, justissimum esse bellum in bellis, proximum
in homines belluis similes.

4. Et extensus sententiam sequimur Innocentii, & aliorum
qui bello alio petito poenae eos quia in naturam declinare cont
tra quam sentiant Victoria, Valerius, Azorius, Molina, alii, qui
ad justitia bellis requirent videntur, ut qui sucipit aut lucis
sint in se aut republica, aut ut in eum qui bellum impetratur jur
isdictione habeat. Ponunt enim illi puniti potestatem eff
secundum propriam jurisdictionis civilis, cum nos cum sen
tiamus venire etiam ex jure naturali, qua de a re aliquid dimitam
libri primo initio. Et sane illorum a quibus dissidentimus ad
mittat sententia, jam hostia in hostem puniti non habe
bit, etiam post vulnerum bellum ex causa non punitiva: quod
tamen jus plerique concedunt et usus omnium gentium confirm
нат, non tamquam debellatum est, sed & manente
bello; non ex uia jurisdictione civilis, sed ex illo jure natur
alius quod & ante institutas civitates fuit, & nunc etiam viget
quibus in locis homines vivunt in familiae non in civitates

GROSSE NOTE:

Quis in naturam declinare? Vide Josephum Arcaliam, de procuraunda
Indorum saltem lib. 11, cap. 4.

GRONDIE NOTE:

Abscidit nihilominus. Infloclabili
iteni mihi reddite & dignum, quem
pro holle habeam.

Contra homines decernente] Julius,
2. 2. de Phoenicium faccelegio,
quoq obitus visivis expatis debutz.
Quod adomin imperium.

Quis Graecus nihil detereere erat?
Proconsul erat, qui, si nihil aliquid
foret albam omnes libertatem, se
quant & immarem tyrannidem

 inducebat; tollebat omnem cul
trum ingenii & studia liberalia; con
fiscabat cum foroibus & matri
bus; & hoc faciebat ipsi magi, ipsi
amplectori professores, qui & corpo
ra non sepe etiam, nisi a seris lanita
ta. Cic. 1. Tufig. 45.

Pompei potestatem] Non com
petere nisi in illum, in quantum jur
isdictio competit, quales sunt aut
subiecti nobis, aut qui declinuen
do proprium in nos se nobis obliga
ram.

Ex causa non paucis] Ubi null
um intervenit fecus, quod alter
bello punire infinitat, sed unice
videntur jus suum propagare.
ne recepti, sumantur pro jure nature: qualia ferme erant illa
que Perias a Gracis disparabant, ad quae recte Plutarchi illud
referens: "persuasit ounomia ounomia ounomia, ounomia, ounomia:
Barba-
ras gentes ad mores cultiores reducere velles obtentum esse quo ve-
letur alieni cupiditas.

X. L. II. Secunda, ne temere annumeremus a nature vetitum
ea de quibus id non fatis confar, & quae lege potius divinae vo-
luntatis interdicta sunt, in qua classi forte ponere liceat * in-
nuptos concubitum, & quoddam corum qui incerti dicuntur, &
scelens.

X. L. III. 1. Tertia, ut diligenter distinguamus inter princi-
pia generalia, quae est honeste vivendum, id est secundum ra-
tionem, & quoddam his proxima, sed ita manisfeasa ut dubitatio
nem non admittam, quae est alteri suum non rapiendum, &
inter illationes quorum alia facilem habent cognitionem, ut
poisto matrimonio *non admittendum adulterium, alia ve-
ro difficiliorem, ut ulcionem quae in dolore alterius acquirat
effe vitiosam. Ferme idem hic evenit quod in mathematicis,
ubi quoddam sunt notitiae primae, aut primis proximae, quodam
manifestationes qua Itarum & intelligantur & afficient obti-
nent, quoddam vera quaedam sed non omnibus patentes.

Matth. X,

25.

Lor. X. I.

47, 48.

GROTIUS NOT.

In num, aetate comitatu] Afianis Am-
ser Episcopus: eis tuei. Quia sunt
miserum, quae iici-
stant: quae habu sunt sancta leges
conditae, ab eo temperant se impetum
velquent mortuas humanas.

Add. locum Hieronymi ad Oceanum
producum a nobis ad caput v,

6.

Non admittendum adulterium] Ad-
ulteria ubique puniri debantur Phil-
o vira energia; Adulterium natura
turpe esse Uplianus L. Probo D.
de verbis significatione I. La-
Eans in Epitome: Corrompers a-
l innus matrimonium etiam commun
 generationem damnum.

Circa nature leges par est esse excelsa-
ri quibus aut rationatione imbecute
 aut prae educando] Hieronymus

* aduersius [ovinum]: Unan

ique quem haec legem nature patet
quod dixit.

GRONOVIT NOT.

XL I. Pro jure nature, et hoc in gen-
ere per habet edictum Darii, cum
Paxmum humanum hostias immanentes,
& canina vestrum & cadavera com-
bus prohibent, July 19. I. nam
primam erat ex jure nature, ut
posteriora mores arguam beatin caudis
bello non praebentes.

X. L. II. Legis potius divinae* jure
divino voluntario, 1, 1, 15.

Constitutiones matis & formam sine foli
bus inter cultores gentis receptam,
quamvis aliquo minus innocentiam, 2, 15, 15.

Quoddam corum] Constitutiones 3

54.

Famili] Quod etiam vulgo contra
namnam esse patatur, 2, 12, 20.

X.L. III. 1. Notiones] Quae per
tationemum aut consequentiam
ex ilia colliguntur.

Quae in dolore alterius] Quae nihil
alius specie, quam ut reddat ma-
olum pro malo, dolorem pro dolore.
aut prava educatio obstat. Nam ignorantia legis sicut inexactibilis si sit, tollit peccatum; ita etiam cum aliqua negligentia conjuncta delictum minuit. Atque ideo Aristotelis barbaros, Nisam, qui prave educati circa talia delinquunt, iis comparat qui moritur, hoc corruptos habent appetitus. Plutarchus ait esse quidam sociis qui, ad se accipiuntur bella suspecta esse injustitias, nisi electa sint atrociissima & manifestissima, aut alia similis causa causa concurrunt. Eodem Romanis Mithridates Justinus forte non extra verum aequatur: non delicta regum illis sed uires XXVIII nequeesse infugi.

XLIV. 1. Perdixit nos ordo ad delicta qua in Deum committuntur, quibus enim an ad ea vindicanda bellum sulpici possit, quod late fatitas tractat Covarruvias. Sed ille alios fecit c. peccati e contrario punitavam potestatem non esse sine propter diicta juridictione: quam sententiam nos jam ante rejecimus. Unde sequitur, sicut in rebus Ecclesiae dicuntur Episcopi aliquo modo stat etiam est: id est universa Ecclesia cum accepsisse, ita & Regibus, praeter pecuniam sua civitatis, etiam generali pro humano soctate curam incumbere. Potior ratio pro sententia negante justa esse bella talia habeat, quod Deus sufficit vindicandis qua in se committuntur, unde dicis: Deorum injurias aut cura, & perjurium satis Deum habere utorem.

2. Verum sciendum est idem & de alius delictis dici posse; nam illis quoque puniendis Deus haud dubie sufficit, & tamen

Grotius not.


Gronovii not.

1. Inevitabilis sit si nostra culpa non occident.

1. Poste non extra verum] Contra Cicero pro Dejovato cap. 14: Semper regium nomen in hac civitate.
ea ab hominibus recte punitur, nemine diffidenti. Infia-
bunt quidam & dicent, alia delicta ab hominibus puniri, quae-
nus homines alii inde iudicatur aut periclittantur. Sed notan-
dum contra, non tantum ab hominibus puniri delicta quae dire-
cte aliis iudant, sed & quae per consequiain, qualsis est sui 
occisio, concubitus cum beilitis, alia quidam.

3. Religio autem quamquam per se ad conciliandam Dei gra-
tiam valet, habet tamen & suos in societate humanarum efeches 
maximos. Neque enim immotis Plato religionem propugna-
culum potestatis ac legum & honeste disciplinae vinculum vo-
cat. Plutarchus similiter ostendit & aetatis usu visum est 
legumque; cum omnibus societatis & fundamentis legis-
lationis. Philo, quoque eft vigilare cruciati precibus & altari 
Athenae omninque in eft inaequa; efficacissimum amato-
rium, & vinculum indissolubile benevolae amicitia, * animus 
Dei cultus. Contrarius omnino ab impietae:

Hic prime secerum causa mortalibus aetatis

* Naturam nesie Dei.

Omnis falsa, inquit Plutarchus, de rebus divinis persuasio per-
nitiosae, accedente animi perturbatione perniciiflma. Exilae 
spat Jamblichium sententia Pythagorica: * ου δ' εστι ου 
κατι εστι k' εστι ου λογια k' αναπλοτα τοληα: & Dei cognitio ς' υιος 
est, & sapientia, & perfeclia felicitas. Hinc Chrysippos legem 
dit regiam divinarum humanarumque rerum, & Aristotelii

* inter

**GEOVII NOV.**

**Unae Dei cultus.** Idem de fortii-
undine: * αλλα της εμφανεις τη κατα-
τασι της ιεραι τη ως εις την υπε-
ρης, ως την ιεραι της εις την τε-
πα της καταναλωσε φελας πολι
tης εστοιασθη; Summus se maxima 
controversia causa, de una Deus sentit, ex 
quo velut fonte procedit insubust & 
animos inter se vicissim amicitia. Jo-
sephus autem comitia, Appionem ir-
bos: * της υπερης της της υπε-
ρης της ιεραι της αναπλοτα τοληα 
εστοιασθη; ιεραι της αναπλοτα τοληα 
εστοιασθη; ιεραι της αναπλοτα τοληα 
εστοιασθη; ιεραι της αναπλοτα τοληα 
εστοιασθη; ιεραι της αναπλο
tα τοληα εστοιασθη; ιεραι της α

**GRONVII NOV.**

2. Sui acris. * Qua lamiams salub-
ris, cui erit, cura.

* Concursus cum beilitis. Cum 
omicia & uria in omne genet um 
anum, de quo locit dicere, quod 
Ovidius ad amicam. * quo ambit 
sumpserat, & e. 14. Simoa 
ipsaque placentis patriae idem. Gra 
hermonea vita deprehensa est.

3. Aequationem. * Filum, medi-
camentum, quo amor conciliati 
sum 

* Naturam nesh Dei. * Sic & Jole-
phus adversus Appionem libero 
zeo causa car mala civitates male 
constituta fuerint has reddit: * de 

* Vide & qui 

** GRONVII NOV.**

2. Sui acris. * Qua lamiams salub-
ris, cui erit, cura.

* Concursus cum beilitis. Cum 
omicia & uria in omne genet um 
anum, de quo locit dicere, quod 
Ovidius ad amicam. * quo ambit 
sumpserat, & e. 14. Simoa 
ipsaque placentis patriae idem. Gra 
hermonea vita deprehensa est.

3. Aequationem. * Filum, medi-
camentum, quo amor conciliati 
sum 

* Naturam nesh Dei. * Sic & Jole-
phus adversus Appionem libero 
zeo causa car mala civitates male 
constituta fuerint has reddit: * de 

* Vide & qui 

** GRONVII NOV.**

2. Sui acris. * Qua lamiams salub-
ris, cui erit, cura.

* Concursus cum beilitis. Cum 
omicia & uria in omne genet um 
anum, de quo locit dicere, quod 
Ovidius ad amicam. * quo ambit 
sumpserat, & e. 14. Simoa 
ipsaque placentis patriae idem. Gra 
hermonea vita deprehensa est.
5. XLIV. CAPUT XX.

* inter curas publicas prima de rebus divinis, & Romanis Jurisprudentia divinarum humanarumque rerum notitia. Philoni Decretis, ars regia per sehabet idemquae quae regiae esse ipsis aliquos: magistrum, rerum privatarm, publicarum, & sacrarum curatio.

4. Hec vero omnium non tantum in una aliqua civitate consideranda sunt, ut cum apud Xenophonem Cyrus sit subditos hoc fisci additiones fore, quo Dei essent metuentiores, sed & in communi societate generis humani. Pictate volutae, quia Ciceron, frietiam & societas humani generis, ut una excellentissima virtus justitiae tolliur. Idem alibi: Justitiam adierunt, cum cognitum habeam quod fit summum rectoris & dominii numerum, quod conditionem, quod voluntas. Atque hujus rei evidens argumentum est, quod Epicurus cum divinam providentiam subulisset, * justitia quoque nihil reliquit nisi nomen ianee, ut quam nasci diceret ex sola conventione, neque durare ulteriori quam communis duraret utilitas, abstinendum autem ab his quae alteri nocitura essent solos peเนe metu. Verba ipsius ad hanc rem sane insignia existant apud Diogenem Laertium.

5. Vidit hunc lexum & Aristoteles, qui de rebus cap. xi. dicat De Regae: * ut nos mos namque ut praecipiamus ut praeconis, nec adhuc quemquam taetari pateat aliqua animo populo timere in justi tractari a Principe quem religionem creavit. Et Galenus libro: de placitis Hippocratis & Platonis, cum multa de Mundo divinae naturae quæri dixisset, nullo ad mores usus, quaestionem de providentia agnoscit usus effe maximam tum ad privatas tum ad publicas virtutes. Vidit hoc & Homerus, qui Odysseum et non homo divinis visque angustis, ferre et insigniam, opposit eosque visque in eventus mens religiosa. Sic Judorum veterum * justitiam religionem per-
permixtam laudat ex Trog. Justinus; sicut eodem Judaeos. Strabo dixit ipsumque ait, quod adhs ab alius ait. Laetus tuis: Si ergo pieta est cognoscere Deum, cuius cognoscitionis hae summa est ut eum colam; ignorat utique justitiam, qui religiorem Dei non tenet. Quomodo enim potest eam nofit qui unde oriatur ignotum? Idem alibi: Religionis est propria justitia.

6. Jam vero majorem etiam uium habet religio in majori illa quam in civilis societate, quia in civilis partem ejus supplyt leges & facilitas legum executio: cum contra in magna illa communitate juris executio sit difficillima, ut quae nisi armis explorer nequeat; & leges pacuillimae, quae ipse infuerer facultationem suam habent praeclue a metu numinis; unde qui in jus gentium peccat, divinum jus violare palet dicuntur. Non male ergo religiunem contaminatam ad omnium pertinere in juriam dixere imperatores.

X L V. 1. Ut rem totam penitius introspicient, notandum est, religiunem veram, qua omnium aetatum communis est, quatuor praeclue pronuntiata niti; quorum primum est, Deum esse, & esse unum: secundum, Deum nihil esse eorum quae videntur, sed his aliquid sublimius: tertium, a Deo curari res humanas, & sequiisimis arbitratis judicari: quartum, cum Deum opificem esse rerum omnium extra se. Hac quatuor totidem decalogi praeceptis explicatur.

2. Nam primo aperte traditur Dei unitas; secundo natura ejus inconspicua; nam propter eam imago ejus exiliuit vetatum Deut. iv, i2. Quomodo & Antilethene dicerat: Ex melius ex oculos, ex oculo, ab hoc oculo visum visum esse, & utrque oculum non sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur. Quia sequeretur quod sequeretur. * Philo autem: Quod epi nodico ex melius ex oculo visum visum esse, & utrque oculum non sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur. Quia sequeretur quod sequeretur. * Philo autem: Quod epi nodico ex melius ex oculo visum visum esse, & utrque oculum non sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur, nec sequeretur quod sequeretur. Quia sequeretur quod sequeretur.


A meta summis] Præpostis juxta randam, quo solent fianti fædera.


CAPUT XX.

3. Ex his autem notionibus contemplativis sequuntur acti, ut Deum honorandum, amandum, colendum, cique obtemperandum. Itaque Aristoteles eum qui Deum honorandum aut parentes amandos neget, non argumentis sed poena edomandum dixit. Et alibi alia quaedam esse honetha, Deum honorem prosequi ubique. Illarum autem quas contemplativas disimilis notionibus veritas hau dubie etiam petitis ex rerum natura argumentis demonstrari potest, inter quae illud validissimum est, quod res alius esse factas ostendat sensus, res autem factae omnino nos ad aliquid non factum deducant. Sed quia hanc rationem

GROTHI NOTA.

Nunc] De hoc Num ax instituto vide & Dionysium Halicarnassenum.

In quibus rerem memoriam institutum factum est Sabbatum? Scribtor in ratione nomen ad orthodoxos, ad quos horum saeclum in materia aliqua est ut erat, nec non in principiis et nomen Deum in materia sermonis sancti in Sacra Litaniae substituere capitis hominatarum. Vide & quae precedent.

GEORGIi NOTA.

3. Et quidem singulari] Ut ad id observandam majorti necessitate constringerentur Hebræi quam ad alia multa religionis officia.}

Sabbath violatus] Quippe quod esset introductum in memoria Dei quielcentis ab opere creationis.


Alia] Quæ opus nobis indicat arque imperat.


Ad aliquum non factum] Quae non datur progressus in inimicium, oportet esse aliquid caulis sine causa.
Liber II. §. XLVI.

...tionem & similes alias non omnes copiant, sufficit quod ab omni avo per omnes terras, paucissimum exceptis, in hanc notiones conficerunt & hi qui cæstiores erant quam ut vellent fallere, & alii sapientes quae ut fallerentur: quæ consensus in tanta & legum & opinionum aliarum varietate satis offendit traditionem a primis hominibus ad nos propagatam, ac nunquam solide refutatam, quod vel folum ad seidem faciendam sitis est.

4. Conjunxit ea quæ memorata nobis jam sunt de Deo, Dion Prus xenis, cum dixit ἔσται, id est persuasionem de Deo, aliam esse nobis cognatam, ex argumentis icilicet petiam, aliam haece acquisitam ex traditione. Plutarchus eadem vocat παλαια πραγμα, ut eum esse eum quod ἀδόμικον παλαιὸν ἐκεῖστο, idem εἰ δέ τις ἔχως παλαιὸν καὶ παλαιὸν γρήγορος; antiquum per usu ingenium, quod nullum haberi possit aut dicci argumentum certum, fundamentum in commune pictati possum. Aristoteles: πάντα ἀδομικαὶ πᾶν ἔσται ἐκαστὸν ἔνδοξος, Idem senatus apud Platonem de legibus decimo.

XLVI. 1. Quare non vacat culpa qui, etiam si hebetioris sint ingenii quan ut certa ad illas notiones argumenta aut repire possint, aut comprehendere, ac repudiare, cum & ad honestum sint duces, & diversa sententia nullis argumentis in tatur.


2. Geonovae Notae. Castris: Non tam celeris quique acri ingenii ut eos credili posit eassemus esse, quæ minoribus下达 etiam tanquam a majoribus acceper.

4. Ex argumento] Quæ evivisse observationem utemini lunt in prompta.

§. XLVI. CAPUT XX.

 PROVIDE FAME.

Sed quia de poenis & quidem humanis agimus, discrimini hie adhibendum est inter notiones ipsas, & inter modum ab ipsis difcendere. Hae notiones, numerus aliquod esse (umum an plural sepono) & curari ab eo res hominum, maxime sunt universales, & ad religionem, iure veram, iure falsam, constituendi dam omnino necessaria. (1) Non ego, qui religionem habeas: nami religio Hebraica accessus ad Deum vo-

Hebr. xii. 

catur) neque enim sibi in isti, & sic sicuti sibi autem multa statui-

va pietas: idem credere operet & esse Deum, & ab eo pramia daris colebitur.

2. Similiter Cicero: Sunt Philosophi, & fuerunt, qui nullum Dei

hac conscius humanarum rerum procurationem Dei, quo

rum fieri sententia est, qua potest esse pietas, qua religio ita

omnia omnia pure ac casts tribuenda Deum iurum nominis sunt, si

animalivestinatur ab his, & si est aliquem ad Dei immortalitatem

humanum generi tributum. Epicetus: (2) ego tibi hic allocutus

ego, ut te moneamus omnis isti, neque invento autem hoc

iste, neque istai neque invenire tibi odium & desipis: Pietatis

hoc praeipium, bene sintire de Dei, ut qui & sint & res omnes

justa ac retie administrent. Allius aut, barbarorum necinem

Lib. tit. delapsum ad iuvandum, sed ab omnibus affirmari & esse nu-

men, & nostrf curam gerere. Plutarchus, libro de communibus

notitiis, est cam que Deo est notitiam tolli, sublata providentia:

(3) quod hic magister post vocat, & Graeci Philostratii mag-

nem unumque & Philopappum, Philostratii & rhetor, & hic:

Non enim immortalis tantum & beatum, sed & hominem aman-

tum, ista ut & curet eas & profet ipsis, concipi arque intelligi

Deum. Lacantius: Negque honor ullus deberi potest Deo si nihil

profet colenti, nec ullus meritum si non irascatur non colenti. Et

revera negare Deum esse, aut negare a Deo curari actiones hu-

manas, si moralem effectum respicimus, tantundem valet.

3. Quae ipsa quasi necessitate autore hae dux notiones apud omnem terre quos novimus populorum, per totam sicculta,

GOTTI NOTR.

Et esse numer & nostri curam gere-

tur] Seneca epistola xcv: Primo, etsi

deum cultu, deo crederer: deinde

seducre divus majestatem sumum, suncer-

re beatamur, sone que nulla majestas

e.

Apud omnes, sone que novimus populorum] Seneca epist. exxvii: Tamen

quando Dei esse inter alia se collegimus quod omnibus de Dei eos sic est; si

non aliamque ejusque esse ad res contra se

let mortaes projiciat sic non aliquos

deos credit. Idem de beneficibus iv: at

in hunc f aanem omnes mortales,

confessissent aliquem furtur amovend

et ineptissime Deos, &c. Ade plur-

num Protogora, & decimo de legi-

bus, & pulchra que habet Jamblic-

chus pot principium de mysterior

Egyptiorum, ubi Deum nove ut

hominis ait proprium, ut hincum

quo.

GRONVII NOTA.

Medem ab in difcendendis] Quaen-

nus prograditumur, qui vel omnes

vel aliqua haud totum notitiam negant

aut in dubium vocant.

2. Moralis effellam] Si confi-

dedereus quid ex utraque sententia

ist
conferrat eunt, Hinc Pomponius erga Deum religionem juri
asscribit gentium: & apud Xenophonem, Socrates τῆς ἱερᾶς
circums, Deus colere legem esse, ait quod apud omnes homines va-
lect: quod & Cicero tum de natura Deorum libro primo, tum
secundo de Inventione affirmat, Dion Praeconensis oratione XI.
volat dōnas quās experimur: quae τῇ Εὐσεβείᾳ, αμυντά, πλὴρος Ἔθνος, ἀμυντάς ἐφ
ἑαυτός, ἀμυνταὶ, ἐφ ἑαυτός ἔχουσιν, ἀμυνταὶ καὶ ἑαυτοῦ καὶ
ἔχουσιν, ἐπιγνώσατο τὰ λαοῖ προσέχει τὰ φιάτα: Persuasionem quae in iudicium
homínibus communiter omnibus, non minus barbaris quam Gra-
cia, necessariam ac naturalem esse est ratione manifestum. Et pau-
lo post: τῶν ἰδρύσαν τί αὐτὸν os εἰς τοὺς ἰδρύσαν τί εἰς Ἰδρύσαν:
persuasionem valde rapi-
hustain ac sempiternam apud omnes gentes & capitam & per-
manentem. Xenophon in convivio & Græcos & Barbaros ita sit
exilimare, nota esse Diis & praesentia & futura.

Hac situr notitias qui primi incipiant tollere, sicut in be-
ne constitutis civitatisius coæceri solent, ut Diogoras Melo
acciditque legimus, & Epicureis qui ex bene moratis urbibus
ejecit futur, ita & coæcere posse arbitrò nomine humanae so-
ciatur, quam sine ratione probabilis violent. Himerius Sophi-
etae curatione in Epicurum: δὲ Εὐσεβείαν οὐ νομίζοις δίκαιον, οὐ
καὶ ἀμυντάς. διὰ γὰρ ὁ Ἰδρύσας, ἀμυντάς δὲ εἰς Ἰδρύσας:
Placitis igitur panem exigui? Neutiquam, sed impietatum: pla-
cita tradere permittitur, non & piétatem oppugnare.

XLVII. 1. Cetera notiones non aequae sunt evidentibus, ut
Deos plures uno non esse: nihil eorum quae videmus Deum ef-
se, non mundum, non coelum, non solem, non aereum: mun-
dum non esse ab omni eternitate, ac eis quidem materiam,
ed & Deo facta. Itaque harum cognitionem temporum lepita
apud multis populos oblitteram & quasi extinxam videmus;
coele facillis quia leges hanc partem minus curabant, ut in-
fa quia aliquam falsem consilium religio posset.

Ipse lex Dei illi populo data quem Prophetæ & prodigia
partum

in moribus & vita sequatur: mem-
pe ne ulno meti Dei, füve quod
non sit, füve quod non摄ret hum-
manas, in fœde ria & fagia tit sat au-
daciores.

GRONIUS NOTA.

ita & coæcere possi arbitrò nomine
humana societatis] Moschus Lydus
Crambi urbis inhabitantores obli-
dione capitae merit omnes esse al-
Sect, ut qui Deum nullum noffcent,
colarentem. Nicomachus Damascenus
in excerptis Pfeilerianis.
partim conspecta, partim non dubitandae auctoris fama ad ipsas perlas, cognitione harum rerum nec obscura nec incerta imbuenter, quamquam falsorum deorum cultus maxime detestatur, non tamen omnes ejus culpae convictos morte punir; sed eos demum quorum facta circumstantiam habent singularem, ut eum qui praeceps alios seducerit. Deut. xiii, 16, civitatemque incepit colore deos ante ignorantem Deut. xi, 23. eum qui alter collit ut legem totam, ac proinde Dei veri cultum deferrat, Deut. xvii, 2. (quod Paulo est aequum et inprobitatem & xii, 16. vixi. * opifício servire non opifici: tam ibi & alihi lege vim habent exclusionem) quæ restitam apud Esaï postreros ali- quo tempore pennis fuit subdita, ut videre est Jobi xxxi, 26, 27. eum quoque qui liberos suos Molocho id est Saturno dederit, Lev. xx, 3.

3. Cananæos vero & vicinos illis populos pridem delapsos ad pravas superstitiones non statim Deus puniendos judicavit, sed tum demum cum hanc culpam magnis eccleribus cumulassit, Gen. xv, 16. Sic & in alios populos dissipulavit ignorantia tempora circa falsorum numinum cultus, Ac. xvi, 38. Nimi- rum recte à Philone dictum est, religionem suam cuique vide- ri optimam, ut quæ plerumque non ratione sed affectu dijudi- cetur: unde non longe abit dictum Ciceronis, nemini ullam disciplinam philosophiam probari, praeter eam quam ipse sequatur. Addit, plerisque teneri adhærentos antequam quid esset optimum judicaret possent.

4. Sicut autem executables sunt & ab hominibus certe non puniendi, qui cum legem à Deo pridem nullam acceperint, aut astrarum, aut aliarum rerum naturalium virtutes, aut spiri- tus,

**GROTII NOT.**

Opificis servire, non opifici: Philo ad Ecelogum de talibus: aliæ scribuntur excellens operum, quod non intempestivum, sed alterius temporis, ut eum qui acciderit, jam est populos. *opificiis* servire, *opus* non esse. &c. Ut enim ab eis comparat, ut eum qui acciderit a Deo & operibus ejus tribuant, sed quod non possit servari, neque hoc complectatur, quod communissimorum hominum membra nationes dignatas, ut praeter quod felix nominis debant, specta miseri a nobis accipientes qua-

---

**GROTIUS NOT.**


3. Qua plenam. Qua sit illi- manda parte maxima non sequatur id, quod est illi- limen, sed quod aequatur, quod imbit & aspiratur- vare.

Teneri adhibitae: Implicitos ad- rurs.
Liber II.  S. XLVII.

tus; five in imaginibus, five in animantibus, five in rebus alis; colunt, aut etiam animas eorum qui virtute & beneficiis in humanum genus excellerunt, aut mentes quasdam incorporeas, praeterea si nec ipsi tales cultus commenti fuerint, nec summi Dei cultum ideo deserunt: ita impitis magis quam errantiumibus annumerandi sunt, qui aut cacodemonas quos tales esse nolunt, aut vitiorum nominia, aut homines quorum verta fuit flagitiis plena, divinis honoribus colere instituunt.

Nec minus illi qui deos colunt hominum innocentem fangue, à quo more quod Carthaginenses abhincere coegerit laudatur * Darius Perfarum rex, & Gelo Syracusanum tyrannus. Narrat & Plutarchus, barbaros quodam, qui humanis victimis deos celebant, prenas daturas Romanis fugisse: sed cum antiquitate moris sc exsulis timent nihil maius passus; vetitos tantum nequid in posterum tale fasserent.

XI. VIII. 1. Quid de illis armis dicemus quae inferentur populis aliiquis, eam ob causam quod illi Christianam religionem ibi propositam amplecti nolunt? Non jam quorum in talis proponatur quis debet, & quomodo debet. Demus ita fieri: duc notanda dicimus. Prius est veritatem Christianae religionis, quatenus Siculicet naturali ac primae religione non paucum superaddit, argumentis mere naturalibus perfunxerit non posse, sed nisi historia tum resurrectionis Christi, tum miraculorum ab ipso & Apotheosis editorum: quae res & facta, olim quidem irrefragabilibus testimoniiis probata, sed olim, ita ut & hae quasi facta sit, & jam perantiqui. Quo magis sit, ut doctrina hae ab his qui nunc primum eam audient penitus in animum admittit nequeat, nisi secretes Dei auxiliiis accesserint, quae licet quibus dantur non dantur in operis alius mercedem, ita quibus negantur aut minus largae conceduntur, id fit ob caust
non iniquas illas quidem sed plerunque nobis ignotae, ac proinde humano judicio non punibiles. Huc respectum Canon de Concilii Toletani: *Praeclarum Synodus* nemini deinceps Judaeos ad credendum vim inferre. Cum enim vult Deus misericordiam, & def. 45. quem vult indurare. Mos enim eis sacerdoribus, *quorum rerum cause nos latent eis causerem agnoscere divinam voluntatem.*

2. Alterum hoc est, *Christo novae legis autori omnino hoc placuisse, ut ad legem suam recipiendam nemo hujus vitae penis aut earum metu pertraheretur.* Rom. vii. 15; Hebr. xi. 15; Joan. vi. 67; Luc. ix. 54; Matth. xiii. 24; quo senius verissimum illud Tertulliani: *Lex nova non se vindicet ulterius gladio.* In libro antiquo cui nomen constitutiones Clementis de Christo dictur: *ut omni precäre sibi praeclarum a dicitur.* Liberae reliquit hominibus arbitrii potentiam, non morte temporali eos punire, sed in altero facule ad reddendam rationem vocans. *Athanasius: Dominus non cogens, sed libenter suam voluntatem permettenti dicens utdem ulterior omnibus.* Si quis vult venire post me: *Apostolae veris, non quidem & vos abire volitis!* Chrysostomus ad eundem Johannis locum: *prode data, mei tu quin illi etiudes, ulti mibi qui in favorem & adventum: interrogate an & ipsi velint.*

**Grotii Notae.**

Nemini deinceps ad credendum vim inferre] Josephus in centurt dieis legem et aetatis sui evitavit, quod non se dixerit. Deinde quaeque libere eam propriae Deum calunt, non vel alitum.


**Grotii Notae.**

Nemini imagnititas] Quas ebi refer saepe notas hominibus seddit.


Libro autem, cui nomen] Etenim, si non omnis, certe magnum partem sappositorius.

XLI X. 1. Quis vero Christianismum docentes aut profetan- tes cam ob causam poenis subdunt, haae dubia facient contra ipsum rationem, nihil enim ea in disciplina Christiana (ipsam hic per se considero, non quatenus ei inficenter aliquid admi- cetur) quod humanæ societatis nocet, imo nihil quod non profit. Res ipsa loquitur, & extranei coguntur agnoscere. Plinius Christianos sacramentum inter se obliteri ait, ne furti, ne latrocinia committant, ne idem fallant. * Ammianus e x- religiosis

GEOQUII NOTUM.


DEIN kamperg y  apollinaris, y  
ligione nihil ait doceri nisi justum & lene. Et vulgi verbum, Bonus vir Cajus Seius, tantum quod Christianus. Nec alme-Terr. 1-
tendo excalusationes, nova omnia metuenda, propterim coetus; nam neque metuenda sunt dogmata quamvis nova, si modo ad honesta omnia atque ad exhibendam superioribus obedientiam ducent, nec suspexit esse debent coetus proborum hominum, & qui latere non querunt nisi coguntur. Replee nunc ait quod Augustus de Judeoram conventibus dixisse * Philo commorat: non eos bacchanalia esse aut coetsur turbando paci, sed virtutum scholas.


* Conflantinus Licinio, Imperatores * alii Persis bellum in-
lerunt: quoniam hunc bella magis ad innocentem defensionem, de qua & infra agentus, quam ad praem exactionem pertinent.

L. 1. In eos vero qui Christi legem pro vera habent, sed de quibusdam quae aut extra legem sunt, aut in legem feclum viden-
tur habere ambiguum, & ab antiquis Christianis non eundem in modum sunt opposita, dubitant aut errant, supplicatas qui graffiant perinum faciunt: quod ostendunt & ex qua ante diximus, & Judaeorum exemplum vetus. Nam hie cum legem habenter que supplicatibus hujus vitce sancicabitur, anquam tamem praeis subsiderunt Sadduceos qui rejiciant, dogma resurrectionis, verisimilibus quidem, sed in ea legem non nisi obtinere & subs verborum aut rerum involucris traditum.

2. Quod si vero gravior fit error, & qui apud exquos judices facile possit fure autoritate, aut veterum conlation revincit? Co-
gitantum hic quodque quanta fit vis inolita opinionis, & quan-
tum libertatem judicis minuunt in suam cujusque sectam stu-
dium.

**Grotii Notae.**

Philos commorat] In legatione. Similiter & libro de Sacrificiis, faciunte ostendit quantum Synago-
gae dissent in paganicis myleris. Leg-
es utque dignis inspici. Similie habet libro atque contra Appionem 
Josephus.

**Conflantinus Licinio] Vide Zona-
em. Simile ilh euap Augustinum epist. 1.**

Maximinus Episcopus in-
gentes axilillum petit ab Imperatore Christiana contra hujus Ecclesiae, non tam infulgenci causa, quam etend Ecclesia tibi credit. Relatum est in 
casilam xxvii, quae. 111.

*Alii Posita] Vide Menasdrum Procedorem."

**Gronovii Notae.**

Tantum quod] In quo nihil repre-
hendendum, nisi quod Christianus est.

*Casu*] Concilia & conventus-
quam legge de collegii illicibus ve-
tiss.

Bacchanalia] De quibus Livius
39, 8.

L. 1. Qua extra legem sunt] Ut 
Poufincie traditiones & constitutio-
tiones Scriptura & autoritate car-
rentes.

Sensum videtur] Ut controversie in attuliti religionis.

*Quas supplicat* A qua qui debe seiz-
recti, capita plicere centur.

in illeg] In V. T.

M in +
Grotii Notae

C A P U T XX.

sed aequum Dei, honorare se dominum atque amare credentes. Quamvis non habeant rei minis sedem, illi tamen hoc perfettam Dei aequitatem caritatem; & qualiter pro hoc ipso falsa opiniones errores in die judicii puniendi sunt * nemo potest scire nisi iudex. Interim iecirclo etsi, ut vocat, patientiam Deum commodat, quia uidet et est non rei esse credere, aequum tamen pia opinione errare.

4. De Manichaeis audiamus cum, qui in illorum crassis foribus diu habet, Augustinum: illi saeuint in vos, qui nesciunt quo cum labore verum inventatur, & quam difficile caecitantur errores. Illi in vos saeviant, qui nesciunt quam varum & arduum sit carnalia phantasmata piam mentis sereneitate superare. Illi in vos saeviant, qui nesciunt quantum difficultate sanctur oculus interioris hominis ut possit intueri solum suum. Illi in vos saeviant, qui nesciunt quantus gemitus & suspenderat ut ex quantutacunque parte posset intelligi Deus. Postremo, illi in vos saeviant qui nullo tali errore decipit sunt, quia vos deceperis utiens. Ego autem saevire in vos omne non possim, quos sicut me ipsum illi tempore invocare debo sustinere, & tanta patientia nostrum agere quaerunt mecum egerunt proximi mei, cum in vestro dogmate rabieatis & causae errarem.

5. * In Arianam harenin acriter invenitur Athanasius episto-


do aut extrinsecus est, in de illa qua Deus dictatur arcana hominum? Vere in infantilia sunt judicia eis, & in eis imperatibilibetes.

G R O N Y L N O T A.

Affessa pia opinacioni | Tam reverent & religioso erga Deum animo in falsa & impia religionem esse, quam vera credentes in reita & fana opinionem sunt.

4. Carnalia phantasmata | Larvas & umbrae falsæ religiosis.

G R O Y L N O T A.

In Arianam harenin Non immertio odimus tam mali exempli inter Chistianos repentores. Vide eorum larva facta apud Eutociam de vita Constantini libro 11, 1. Socetalem librum 39. Procopium Vandalicorum 1, ubi de Honoricho; & Gothico Ambitri, de Amalario, & Videorem Uisceniam; de Semianitan Epiphanium: ut his addito unde adiuersus dicuntur, quia de sua instaurate & recte sunt qui eis resident & fidei quantitates. Vade enim nos fidelem, in multis quaerens, quodam verba etsi se accipere
LIBER II.

554

la ad solitarios, quod prima in contradicentes usque efficit judicium potestate, & quos non potuisset verbis inducere, cos vi, plagis, carceribusque ade lepertharena amitteretur: Atque ita, inquit, seipsum quam non sit pia, nec Dei cultrix manifestat, respiciens ni fallor ad illud quod legitur * Gal. i. 29. Similis habet Hilarii oratione ad Constantium. * In Gallia jam olim damni sunt Ecclesiae judicium Episcopi qui ut in Priscillianistis gladio animadverteretur curaverant; & in Oriente damnata Synodus quae in Bogomili exubytem confeserat. Sapienter dixit Plato, * errantis poenam esse, doceri.

LI. 1. * Ju-

axi1118 y 5 iit @1 1i y2 x213, siguit ura, Venta-

tem datae: veste, quae verba exer-
tare, sed ad, dixit, gladium trahunt

velle sententiae, excite quae jam

non est, sed multa utrerumque injusteque

que atterres. De talibus Gregorius

Episcopus Romanus ad Constantinopolitanum Episcopum: Natura et

inutili est, si praevides, quae ver-

beribus exigat fidem.

Gal. i. 29. 1 Ad quem locum vi-
di Hieronymum, citatum e qui lec-
cundum: causa xxvi. quod. iv.

In Gallia jam olim damni sunt]

Sulpicius Severus: Tam vera idemque

taque Ithaciis aeternum infamare, arbitram-

veti vix inter iniquum malum communi,

sed rantium in confrue faculacres judicii

adeunt, ut eorum disceunt: atque ex-

situacionum hareticum utrumque deterrunt.

Mox: Sede etiam suspicatores Ithacis

& Ithaci Episcopi, quorum studium

in expungando hareticum non reprehend

derent, si non judice vincendo plus quam

oppositum cartam mendum.

Ac quodem sententia esse, multa tam res quam ac-

suspiciantes displicer, Pollicet: Marcellus

apud Theodorus conscriptum non deprehendi

incurrebat Ithaciam ut ab accipientibus

desolveret: Maximum asse, ut suscipe

nus ineluctabilis: si est saper-

que suffaceret ut Episcopi sententia ha-

reticos iudiceret Ecclesiae pelleat urar.

Vice de & sequentia.

Erranti parum esse daret] Seneca

in Tragedia:

Qua nomen, quam felicis errore

dedit?

Et de ha. 14: Non est prudentis er-

rantis odisse; aliquam est ps. 69. scil.

erit. M. Antoninus libro xxx.: et oll

instructur, invidius, ei & rursus, & invidius, ut scimus non est quisimis.

nas si Deus ad habere sit vias et vias.

erat: Se pote, multa docet; si non potes, memine in loco sustinen
datam. Ips vis bene par talibus. Chrysopeus Ephi. xix. 17:

i.e. 2: 2 aste, a quo eximium

est, ut in diem, etc, etc., etc., etc.

ut, etc., etc., etc., etc.

nec non quae igno-

viri operatur, sed aequum est si des esse

ignaret. Valentinianus, laudante

Ammonio Marcellino libro xxx.: nec quaerens inquisisci, neque ut

bos salutem imperavit, aut (nunc)

interdum missusque subtilius orbi

vices ad ad quod ipsa coluere indicat, sed intemperata repequet har poros et


generis.

GRONVII NOTE.

5. Ad solitarios] Anachoretum ab hominum commino sociis-

bant, & in foliandines esse abde-

bant, ut vacarem contemplationem.

Brevis ad Jo. Cassianum.

Primam in contradicentes ] Quod hi

primi Cælares & principes falsis

fauores intigavissent ad supplicium

differentiam orthodoxos hæresum

Episcopi, qui ut ] Iacutius & Ilia-

cius incitato Clemente Maxwolym-

nus, qui flumperat impetum in

Britannia contra Theodorum. Sulp.

Seven.

Bogomili exubytem | Julius Alci

Commeni. Zonaras. Anna C.
C A P U T XX.

L. I. 1. * Justus illi punientur qui in eos, quos Deos putant, irreverentes atque irreligiosi sunt. Atque hic causa inter cate-

ras allata belli Peloponnesiaci inter Athenienses & Lacedaemo-

nios, & a Philippo Macedone in Phocenses: de quorum sacrili-

gesio sic Justinus: quod Orbis viribus expirati debuit. Hierony-

mus ad Danielis vi: Quamdiu vasa fuerunt in idolio Babyl-

onia, non est iurus Dominus (videbantur enim in Dei secun-
dum pravam quidem opinionem, tamen divino cultui consenser-

se) postquam aetern humanis usibus divina contaminant, statim 

penna sequitur post sacrilegium. Nimimum & Augustinus exili-

mat auctum a Deo Imperium Romanorum, quod cordi illis 

fuiisset quamvis falla religio: & ut Laetantius loquitur, sum-

num hominis officium, eti non recipia, tamen propito te-

nerent.

2. Et supra diximus qualiaquinque quae putantur numerina pe-

jerata a vero nomine vindicari: Puniarum, qui tamquam Deos fa-

vit de ben. 

cit, ait Seneca: opinio illum sua obligat penna. Sic acipio & ill-

ud Senece: Violatorum religionam alibi atque alibi diversa penna est: sed ubique aliqua; & quod Plato capitis damnat re-

ligionis temeratores.

G R O T I I N O T I .

Justos ita punientur qui in eos quos 

Deos putant irreverentes atque irrel-

igious sunt. Vide de hoc in egregia 

opus Cyrillicum Libri contra Jewish-

num v & vi. Solone auctore Am-

iphthyonem bello percutiunt sunt Citi-

raeos, quod il templo Delphico 

vim intulissent: Plutarchus Solone. 

Sic & qui falsi sibi vatum nomen 

induunt rete puniantur; Consilue 

Agathiam lib. v.

G R O N O V I I I N O T I .

L. I. 2. Exerexi] Raptam est templo 

Hieropolimitano, quum captam ur-

bem vallaret Nabucodonosor. 

Idoli] Templo Idolorum. 

Humanum usibus] Rex Belcaces eis 

ut cepit in luxurioso convivio. 

Sumnum hominum] Calum Dei, 

quod nullum magis officium proficere 

debent homines, non iusti quidem 

moto, forma, ratione, sed tamen 

voluntate ac studio, quantum in 

ipsis iustit, antiquissimum habue-

nunt.

2. Supra diximus] 2, 11, 12.

A vero nomine vindicari] Exem-

plio Cambyses, cum Apimm in Aegg-

pio interficerit, & ipsolatum Joem 

Hammonem mitit. Just. t, y. Xen-

xis, quum templum Delphicam dis-

ripiendam detur, Just. 2, 12. Gall-

torum, cum & ipsi Delphos sunt 

adorni, z4, f. item, dum tenuerunt 

aunam Tholofanum, ut & Servilium 

Capi.
CAPUT XXI.

De Peænarum communicacione.

I. Pæna quomodo transsept ad eos qui delicti sunt participes.

II. Communitas aut restores tenetur ex subditi delicto, si adsit scientia & non prohibito cum prohibere posse & debant:

III. Item ex receptuorum qui alibi deliquerunt.

IV. Nisi aut puniant aut de- dant: quod exemplis illustratur.

V. Jura supplicium ad infortunatos, non ad nocentes pertinent: cum exceptionibus.

VI. Defendit ramen supplices dum de causa cognoscatur: & ex qua jure facienda cognitio.

VII. Quomodo delicti refforum participes sunt subditi, aut communitatibus qui ejus membra sunt: & quomodo disserant pœna communicatis & pœna singularum.

VIII. Pœna jus in universitatem quamdiu dureat.

IX. An sine delitti communicatone pœna transsept.

X. Distinctio ejus quod directo infestur & in consequentiam venit.

XI. Distinctio ejus quod sit occasione peccati & quod ex causa peccati.

XII. Proprie loquendo nemi- nem jusse puniri, ob delictum alienum, & cur?

XIII. Non filios ob parentum delicta:

XIV. Responsa ad Dei fæ- ãta circa filios nocentum.

XV. Multo minus cognatos aliis.

XVI. Possit ramen liberis & cognatis nocentum aliquud negari, quod aliqui habere poterant: cum exemplis.

XVII. Nec subditi proprie puniri possi, ob regis delictum:

XVIII. Nec singulos quin ex conserventur ob delictum universitatis.

XIX. Heredes ad pœnam qua pœna est non teneri: & cur?

XX. Teneri tamen si pœna in alium debiti genus transsept.

L. i. Quoties de pœna communicanda quaeritur, aut de his quaeritur * qui delicti sunt participes, aut de aliis. Quis delicti

GROTI: NOT.  
Ut delitii sunt participes] Ter sterilium de Resurrectione carnis: Dicent enim memoribns et facies haberis arboribus ossifragis aequa faciendo, & postulantur sua voluntatis in ursamque, hominum salutis et ipsius

lecitris cum auctoribus moritù communicata, quibus operam spento accommodant.

GROHOVIT: NOT.  
delicii participes sunt, non tam ex alieno quam ex suo delicii puniuntur. Hi qui sint ex his quae supra de damno injuria dato diceunt sint intelligi potest. Ferme enim iisdem modis in delicii partem quis venit quo in damni dati: non tamen semper ubi damni obligatio est etiam delictum est, sed tum demum si quae malitia notabilior accesserit, cum ad damni dati obligationem lege qualificamusque culpa sufficiat.

2. Ergo *qui factum vitiosum jubeat, qui consensum requirit adhibent, *qui adjuvant, *qui receptum praestant, aliove modo in ipso crimine participant: *qui consilium dant, *laudent, assentantur: qui cum ex jure proprie dicto teneantur vetare *non vetant, aut cum teneantur ex simili jure operre iriuriam patienti non ferunt, qui non diffuadent cum diffuadere debeant, qui factum reticent quod notum facere ex jure aliquo tenebantur, hi omnes puniri possunt, si in ipsissimis sit malitia quae ad meritum penae sufficiat, secundum ea quae pro- xime tractata sunt.

II. 1. Exem-


1. Grottius Notis. Si defexit publico consilio] Chry. tolosumus de statutis IIII: eum e societate spectat, eumque spectat mihi, qui reddat societatem, qui reddat societatem, ubi scit vel spectat: qui spectat societatem, ubi scit vel spectat societatem, ubi scit vel spectat societatem. Exem: Non commune, sed solisius civitatis, sed extraneorum & adversariorum, qui certa temenditatem legum ignorantiam quae ratione facient: neque vero agam, ut eis foedera in imperium hanc misceantur & panem ferrent culpa exferant. Ami-
CAPUT XXI

559

viusus. Augustinus vere: Qui define obviare cum potest, conserit.


4. Sed, ut diximus, praeter scientiam requiritur facultas prohibendi. Et hoc est quod ait leges: scientiam et cum puniri a I. Scientiam accipi pro patientia, ut qui prohibere potuit teneat et non securit, & scientiam hic spectari que habeat & voluntatem: scientiam accipi cum confilio: ideoque non tenei dominum si servus in libertatem proclamaverit, si dominum contemnerit: quia licet culpa vacat qui sit quidem sed prohibere non putet. Sic parentes tenetur ex delictis filiorum, sed eorum deum quos habent in potestate. Viciïm, etiam in potestate habeant & alioqui prohibere potuerint, non tenebuntur nisi & securit. Pariter enim concurrenre hoc debent, scientia & non prohibitio, ut quis ex facto alieno tenenat, que omnin ad subditos pari ratione sunt referenda; venient enim ex naturali excitate.

5. Egregie Proclus ad illud Hesiodi:

Ego autem, qui tuam nos hominum generat, tibi, qui tuam populum reges populos tuos iniqui,

nunt. Quod igitur cum non licuit, in aliis non licuit, ut qui cum prohibere potuit non prohibet unius malitiam. Sic in exercitu Graecorum, ubi Agamen non ipse & alii concilium communi suberant, non immorito

Quidquid delirant reges plebs: turbant Achivi:

Ipso-

GROTIUS NOT.


GROTIUS NOT.

1. Manusipium cum possit] Quod dominus vendidit hac conditione ne prostituetur, atque ut ipse, si prohiberetur empor, manus inlectionen haberei, id est, citra illam in juxta vocacionem ad se dominum abdurre poeser, non reddito pretio.


2. Scientiam] Eius ejusque est perteso-

qui & punire commissi, si non punire.

Scientiam accipi] Scientiam intelligente ejus, cui liberam facit fecun confusere & cogitare, velletne cum poeser prohibere, an nollet.


Ad habendas pari] Ut inter patres & filios, servosque dominos statuta sunt jure civili Romano: in & jure gentium valent inter eos qui praebunt, & subjactos.
L I B E R II

§. 12.

* Ipsorum enim erat cogere Agamennonem, ut facerdoti siliam redderet. Sic post corundem clavis exulta narratur.*

* Unius ob culpam & furias Ajacis Oilei,
qua de re Ovidius Metam. xiv: Virgine rapta*

quam meruit panem solus, digessit in omnes;
quia exterä non impediant, ne virgo faceret sacerdum. Apud Livium est: Propinquus regis Tati legatus Laurentium pulsante, Cumque Laurenter jure gentium agerent, apud Tatiam gratia suaum & preces plus poterant. Igitur illorum panem in se vertit. Huc proprie pertinet illud Salviani de regibus: *Pote- stas magna & potentissima qua prohibere scelus maximum potefit, quod uel...*

**G R O S T I I N O T A.**

Ipsorum erat cogere Agamemnonem, ita haec temp explicat Cyriillus libro v. contra Julianum.

Unius ob culpam & furias Ajacis Oilei]. Entusiptes Troebius hic locuentem Nepumnum fictit:

Oilei iure Ajaces tullas Kaméides
seca sìa.

Cum Phoebadem se transit Ajacis manum.

Et Minervam respondentem

K'élle y'Ajáciose xoías, v, X'élle jé xìa.

Néque audit, nil passât à Graeco mali sìb.

Pari jure omnes Antiochenos statuam crimine involvit Chrysiofolus, prima ejus argumenti statio
nem: id iò mperat, qui enim idem
qui, qui émendatur, propremit.
Primo enim, quia ante est de
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse
ei, et non ais ait esse

**F I N I.**
quasi probat deboere fieri si scientia patitur perpetuari. Et apud Lib. 7.
Thucydidem est: a domu ad municipia, ubi est igitur ipse: magis
ille facit quae potest prohibere. Sic apud Livium Vejentes & Latini
Romani se excusant, quod hostes eorum a subsidis fuisse adjutis effert, si iuxta. Contra Teuta Regina Illyriorum non accipitur
excusatio, quod diceret non se fed a subsidis piraticam exerceret, neque enim prohibebat. * Olim ab Amphitryonibus
damnati Scyrii, quod fuerum quosdam piraticam exercere
paterbat.
6. Seint autem facile est ut praesumantur quae conspicuia sunt,
quae frequentia, ut si in urbibus, ubi semper audiatur: id
quod a multis sit, necesse est a nomine ignoretur, ait Dion
Prauxenus Rhodiacus. Atolos graviter reprehendit Polybius, Polyb. 11.
quod cum hostes Philippi videri nollet, suas sarmen palam
paterentur agere hostilia, et eorum qui tali faserent principes
honoris ornarent.
III. 1. Veniamus ad quaestionum alteram de receptu adversus
pœnas. Poenas, ut ante diximus, naturaliter cuivis cui nihil
fimile object potest exigere licet. Institutiis civitatis id quem
convenit, ut singulorum delicta, quae ipsorum corum propriis
spectant, ipse ipsarumque rectoribus pro arbitrio puniendi aut
dimidulandae relinquuetur.
2. At non etiam justam plenum illis concessum est in delictis
quae ad societatem humanam aliquo modo pertinent, quae
per se civitatis aliis eorumve rectoribus jus est, quomodo
in civitatis singulis de quibusdam delictis actio datur popularis:
multa quae minus illud plenum arbitrium habent in delictis
quibus alia civitas aut ejus rector peculiariter legat est; & quo
prinim nomine ille illave ob dignitatem aut securitatem suam
jus habent poena exigenda, secundum ea que ante diximus.
Hoc ergo jus civitates apud quem nocent degit ejusve rector
impedire non debet.
IV. 1. Cum vero non solem Civitates permettare ut civitas
altera armata intra fines suos poenas expetens nomine veniat,
neque id expediatur, sequitur ut civitas, apud quam degit * qui

GROTIUS NOT. 
Olim ab Amphitryonibus damnati Scyrii] Plutarchus Cimonem.
GRONOVII NOT.
6. Seint autem facile] Scientia pra
dominatur in illis, quae in oculos in
turnat, & farpe faciliatratur.
III. 1. Ut ante diximus] 2, 19, 1
& 7.

Culuis, cuoni nihil] Culcumque dum-
taxat innoxio ejusdem aut patia crim-
mis quernvis nocentem.
2. Actio popularis] In qua cuivis
de populo agere civiliter permiti-
tur, nam criminales live publice a
liud genus sunt. Ut de sepulcro vio-
lato, de termino mutto, de albo cor-
rujpo Sec. Lib. 47. Dig. 21.
Liber II. § 4v.

* qui culpa est compertus, alterum facere debet, aut ut ipsa interpellata pro merito puniat nocentem, aut ut eum permittat arbitrio interpellantis; * hoc enim illud est dedere, quod in historiis expiisse occurrit.

CAPUT XXI.

offe ut dedit deberet. Brizi ab Hippopentibus exegerunt, ut qui Phocum interfecerant dedenter.

3. Quae omnia tamen si intelligenda sunt, ut non stricte populus ut rex ad dedendum tenacitur, sed ut diximus ad dedendum aut puniendum. Nam in ea legem Eleosbellum intulisse Lacedemonii, quod illi in eos qui Eleis injuriam fecissent non animadvertissent: id est nec animadvertent nec reos dedenter; eodem disjunctiva obligatio.


5. In fere Carthaginensium & Romanorum secundo, quod apud Polybius, existat locus male vulgo & diffusus est: si id scire, idem est certum, dictum esse: etsi id certum est: nam quae precedent sunt multa: privatim quique sui suum perseguit. Id ubi fecerit (nimium ut jus reddatur) publicum delictum habet. Exchines in responio adversus accusationem Demothenis de male obita legatione, narrat, cum apud Philippum Macedonem ageret de pace Gracie, dixisse interalia, quoniam esse ut eum aduentum committatrum criminum non civitates fed qui puccarent: nec quie quam nocendum civitatis quae accusat judicias non decerent. Quintilianus declaratione cc.lv: Proximos exslimo eos transfigis * a quibus transfugen recipiuntur.

6. Inter malam quam ex discordiis civitatum nascentur et hoc ponit Dion Chryse in omni oratione ad Nicomedientes: et nos dicamus nos in res ut nos in res non res: Liceb hic qui alterum injuria affecerant ad alteram confugere.

7. Hic de deeditis occurrit quod hic, an in sua civitate dediti nec recepti sunt ab aliis, cives manent. Non manere confab.
Pub. Mutius Sexvola, quia quem populus dedidisset expulsi
ex civitate sua videterur, sicut faceret cum aqua & igni interdis-
ceret. Contrarium fententiam defendit Bratus, & post eum
Cicero: quae & verior est, non tamen proprie ob id argumentum
quod Cicero afferit, quia ut donatio ita deditio fane accept
ione non posset intelligi. Nam aetas donationis perfectionem
non habet nisi ex duorum confusia. At dedere de quo hic agi
mus nihil est aliud quam civem alterius populi potesstati permit
tere, ita ut de eo fiatut quod voluerit. Hae autem permisso
jus nullum dat aut adimit, executionis tantum impedimen
tum tollit. Quare si alter populus conceello jure non utatur,
erit is qui deditus est eo loco ut a suo populo posset puniri (quod
in Clodio Coriolis deditio, nec ab iis accepto evenit) aut non pun
iri, ut multa sunt delicta in quibus utrumvis fieri potest. Jus autem
civitatis, ut & jura & bona alia, non amittitur ipso fa
cho, sed decreto aliquo aut judicio, nisi lex aliqua factum velit
haberi pro re iudicata, quod hic dici non potest. Hoc desqu
modo & bona, si dedita nec accepta sint, maneant cujus fuerat.
At hii deditio accepta fit, & posse cau aliquo reversus sit qui
uerat deditus, is civis non erit nisi ex novo beneficio: quo sen
su verum est quod M. Claudianus de dedito respondit.

8. Quae autem diximus de nocentibus dedendi aut punien
dis, non tantum ad eos pertinent qui subditi femea fuerant ejus
apud quem nunc reiperuntur, verum etiam ad eos qui potest
men commisso aliquo confugerant.

V. 1. Neque obstat illa adeo praeclara supplicium jura &
asylum exempla. Hae enim illius prophet aut immo odi
aborant, non qui commiserunt quod societate humanae aut ho
minibus alius sit iuris iuris. Gyllippus Laco apud Diodorum

Grotesque Notes.
Supplicium jura] Consolenses, lib.
 eos Polybio, & Malcho in excerptis
lationum.
Gronovius Notes.
7. Aqua & igni] Profugis & pr
toris vel populi iudicium vivant ju
summum esse: specieret.
Sine acceptione] 2, 6, 2.
Exeuntia tantum] Impedimen
tum executionis erat cum, qui fuit
e in aliena diacione: territorio.
Hoc tollit deditio. Jus puniendi non
dat, quod ipso jure naturae quas
sumum tum habebat, quod est.
Nec suo jure remissas, qui dedit, fed hi
deditio accepta non fuerit, id fih
videtur esse velle. Neque enim mul
lius sub imperio esse cum hominem
voluit, sed aut habueri, aut sub ejus, ca
cum deditit.
Clodii Sestis M. Claudii Glyceri
a, U. C. 577.
Filius vulgi] Diferte flanerit, ut
qua sub quod commiterat habeaut
pro damnato & exulter.
Ex patris beneficio] Nihil demou
beneficio populi aut iustam e fuit
ctas data.
8. Aligno confugerunt] Ut Andro
feus Pheidophillus ad regulum
Thraciæ. Flor. 2, 14.
V. 1. Supplicium jura & asil
rem] Quod paullum legimus supple
recepta aut delictu neefam esse
fam vel templis, lucis, oppidi
eram in tempobus, ipsis aulii coenob
ium, ut illius dedis, hic extra hi
fugus non licet.
CAPUT XXI.

Siculum agentis de illo supplicatione jure sic ait: qui initio jure ista introducuntur, infelicitatem quidem misericordiam, at his qui malo animo injuria intuerentes, panem expectandam voluerunt, Poeta: Hi vero si dolo malo, si injusta alensi cupiditate in malum habeiderunt, ne accissa fuit, ne supplicationem fui nomen impingat. Id enim jure hominum illis debetur * quibus innocens est anima, irata fortuna. Horum vero terra plebem factis injustis, nullum illis locum reliquit qui ad miserationem & perfugium pateretur. Duo ulla, fortunam & injuriam, Menander optime distinctit:

* Autqueque, sed ad iniquam Deosque age.
To qui Deus tuum reges, tu est aegrotus. Injuria ibidem dislatis infortunio.
Hoc cause, ilam quoniam volunt as efficit.

Non abit hic Domosthenis dictum: Enim ictu idem, si quis In Aphiadico & ipsis, alia tis Dage loxen duxidig. Quod Cic.(2).

Cero ita vertit de inventione secundo: Misericordia postea propter fortunam, non propter malitiam, in misericordia sunt. Et Antiphras illud: ut accedit ad iudicium & tituis isti, ut 6 inaproxii, 13, 4 annum: Quod non fomente, fortuna est: quod fomente, consilia.

Et hoc Lyricum: Actio, nisi ictus temporis nonsignis: 750 uninominis infortunio fomente fuerit. Sic in sapientissima lege, quibus telum manu fugitum quo interflectus esse homo, sylloge patiens:

Fervis quoque perfugium dabatur: a qui deliberato hominem innocenter occidisse, qui civitates turbassen datum, his ne ipsum fuscitissimum Dei altare pacificabatur. Hanc legem Philo explicavit ait, non sine axiegetis ita igitur nimiristr:
profanis in sano nullum esse receptum. Nec aliter Graeci antiquiores. Nauplium narraturn Chalcideus Achivos, sedere noluisse, sed causa additur, quia satis se purgaverat de his quas ab Achivos objectabantur.

2. Erat apud Atheniensium Ara Milericordiae, cujus memine- runt Cicero, Paufianias, Servius, etiam Theophilus in Institutionibus, quam late describat Papinius duodecimo Thebae- dos. At quibus parvat illa? Audi Poetam,

Et miseris fecere sacram,
mox convenisse coit,

vidit bella patriaque a fade fugato,

Regnumque inope.

Aristides propria Atheniensium laudem esse at, quod non
tpiscidem in duas duas ducem, quam omnibus uni-
dique insidibus perfugio ac folario effert. Etaliqu: qui se hab-
unt amicos non potius quam restato. Quo se non magis

His qui ubiuis locorum insidias sunt communis est una ad felicitatem, bonitas euntatis Atheniensis, pro
qua sanxit semper sancta.

Apud Xenophonem Patrocles Philias in oratione quam Athenis habebat: "Inveni te, o 

Philias, omnes ex tuis aeborumque insequendis, qui ducere

eum in diebus 

saepe se vixina, et ubiatur bene urbem, quod

omnibus aut iniuria affectos, aut seii prominetus. Se hinc perfu-
gisse auxilius comites suoi intellexeram. Idem fenius esse in

Explicit.

Quam Arragoniae tribuit Maniana

11. Gepidu serie omnes nul-

lunt quam Idigisalem Romanis

aut Langobardis dedere; Procopius

Gassiorum iv.

Graecorum et

Nauplium Palamedis partem, qui

Graecorum cladem a Troja redu-

cem, quum templali praestaret,

elata facta in scoepulos, quos in po-

tum pellicolliet. Secunct Agam. 167.

Pugnaverat se de his] Demoiselle-

ando se quidam vindicabat simplici de

ille, qui per sedetam calumniam

filium ejus pro proditore occasi-

fens, Wygin. fab. 105.


pro inoccentem Tullium ponit. Sic ali-

hi: Et eram qui ilium, si huius novit, non imperium, sed materum, non aliquid effinem conculsum, sed studi-

iessimum tyrannum secutum volent.

Apud
epistola Demosthenis pro Lycurgi liberis. Itaque Oedipus ad Colonum confugiens, in ejus nominis tragödia, * apud Sophoclem ita teftatur:

Heu, Cecropida, mala multa tuli;
Sed nempti tuli: Deus est tefitu,
Nihil horum sponde patratum.

Respondet Thelcus:
Non me pigebat hospitem, qualem Oedipe
Te tuceor, omni fopitare in tempore.
Homo eft esse memini.

Similiter Thecici filius Demophon, cum Herculis porteri Athenas confugiént, hic adit:
Hac patria nostra semper invalidos solet,
Sed iure scretor, ope tuae defendere.
Antebac amicus mihi relevandis tulit
Discrimina: & nunc alius in promptu imminet.

Et hoc illud factum est, ob quod Athenienfes praecipue praedicanbat Callithenes: nunc tibi & nobis, Eurybiada, plebeius turbas &
nuinus in Hesperis nomina de uti tibi & Eumachia: hac enim in Eurybiada bellum suscepisse * pro Herculis liberis, cum Graciam Eurybiades tyrannide premere.

3. Contra de maleficiis hoc habes in eadem tragödia:
Hanc qui facinarum conscius, nunc legibus
Eidem ad aras volvitur supplex Deum,
Trahere ad tribunal nulla religio mihi:
Malas semper aquis ferre qui fecit male.

Idem ione:
Non enim tangi decet
Manus nocente nominata, ut jussum sit
Pius patetur templum contra injurias.

Narrat orator Lycurgus Callithratum quendam, qui capital commiserat, confulto oraculo réponsum acceptissimum, si Athenas
iisst, translata, * consensum quod jus esset: illum vero confugisse * ad id quod Athenis sanctissimum effet altare,
impul-

GROTIUS NOTA.

* Adpet Sophoclem: Vide teetn lectorum, est enim lecù dignus.

* Pro Hericlis libere: Vide Europidem Heracleis & Apollodorum.

* Consecutum quod jus esset: Neque a Dia nisi iudex supplicium proxaris audiri, ali Tacitus Annullum lib. III.

* Ad id quod Athenis sanctissimum esse altrum: In Lusitania Ferdinandum cebuculic præfettum & templo ad quod confugerat captum, & igne combusum, ob virtum nobili viri gini illatum, narrat Mariana libro xxii. Vide et de Alyia librum vitó magni Pauli Veneri Societatis Servorum quæ dicitur.

GRONOVII NOTA.

* Tulli: Pallas: non fecit. Patrem Lajan imprudentem interfecerat, matrem Jocaste uxorém duxerat, & liberos ex ea generat, quo cognitó fele ultro excucerat tanguo que exulcerat, & à Creonte in exilio ejusceceos cust.
impunitatis fiducia; at nihilominus occisum eum ab observantissima fueram religionum civitate, atque ita implemet oraculi fidem. Et Tacitus improbat receptum suo seculo morem, per Gracianus urbem flagitia hominem ut ceremonias Deum protegendii. Apud eundem est: Principes quidem inflar Deorum esse: Sed neque a Dei nisi justis supplicium precum audiri.


5. Ceterum, jussusque diximus deposcendi ad pecunias qui extra territorium profugerunt, loco & proxime actis seculis & plerique Europae partibus, circa ea demum crimina usurpatur quae statum publicum tangunt, aut quae eximiam habent facinoris atrocitatem. Minora mutua dissimulatione transmitti invuln., nisi frater legibus propius quiddam conveniret. Sed hoc sciemus eis, latrones ac piratas qui intra invaluerunt ut formidabiles se fecerint, recte recipi ac defendi peccam quod attinet.

GROVII NOT.}


Camdenus ita habet circa annum et Laest. de Alfonso Gregione Comite a Rege Gallia damnato, ut negato ei in Hispaniam receptum, vi de Marianam xix, 6.


GROVII NOT.

1. Ut crescimus]: Tarnquam nisi effrent illa impunita, jus factorum violaret.


5. Defende] Ex ileissic conditione, ut pothisse piratae exercere de- nunt.
attinet, quia interea humani generis ut si alter non possunt im-
punitatis fiducia maleficiis revocentur, ejusque negotium ge-
erere quovis populus aut populi rector potest.

VI. 1. Notandum & hoc, interim dum de causa justitia co-
gnoicitur, defendi supplices. Sic Demophon ad Legatum Eury-
flheos:

Si crimen istis aliud hospitibus strui,
Jus imperatibus: ut quidem hisce non absrahes.

Et in altra qua Theleus ad Creontem:

Et facinus, quae temet indignum, Creo,
Tuisque Thibis ac tuis majoribus:
Ingressus urbem qua colis ita ac pium,
Sua cuenda rite legis eum norma facit,
Nosris omnis moribus, quicquid lubet
Moliris, si cuncta te affectum putas.

Aeone hominibus vidua vel patiens jugi
Urbi isha vis a est, & ego nullius rei?
Non te isha docuit eos Amphiheus,
Quippe educare haud solita mortales feror:

Nec approbatis illa cum te audiverit
Quae sunt Desrum, quaque mea pervadere,
Et rapere ab almas seda miseris supplicibus.

Ego Labdacei si urbe posuissim pedem,
Quamvis suisset justa mibi certissima,
Insubia, nulli injicere tentassum manum,
Nisi annuente qui soli regnum tenet,
Quid in urbe decent hospitum externa memor.

In nec merentem patriam a persis suam
Prebro atque mascula, & femen certa sua
Te factis atae, sed param mentis potest.

2. Quod si id cujus accusatam supplices non sit vetitum, jure
nature aut gentium, resjudicanda erit ex jure civili populi
unde veniant; quod optime ostendit Aeschylus Supplicibus,
ubi rex Aegyptus Daniaidum gregem ex Aegypto venientem se
affitur:

Ei qui cum eum vaiet Alcyone, non
Nec nec polius Facto, cuius est Hesiodo
Elenos, qui in viis de adorabat Junos
Ali qui in meus nobiles tue oinos;
L'is ovis, Ixion in Deo, ab ace Apo.

Manus

VI. 1. Defunto] Nempe ab illo
ad quem confugenunt.
Crmen ibi] Ini [Accusatibus] &
auctore vis.
Ovios Amphiheus] Ovidius 5.

met. viii.
Labdacei] Thibis ab antiquo rege
Labdaco, Lauf patris, Oedipus avo,
sic appellatit.

30. qui postrer noesceras vult.
Manum tibi si immittas Aegypti genus,
Quod legi patria proximos se sanguine
Dicant, quis haec objicere se contra velit?
Quare tuum est docere natalis soli
Ex lege, nullo iure te ilis subjici.

VII. 1. Vidimus, quomodo et subditis, aut veteribus aut
venenis, culpa in rectores transciscit: vicissim a summa potentatia
in subditos culpa transfixit, si in crimen subditi confessori, aut
liquid fecerint summum potestatis imperio aut suatu, quod face-
re sine facinore non poterant: qua de re rectius erit infraspe-
re, ubi que partes sunt subditorum examinabitur. Etiam inter
universos & singulos communicatur delictum: quia, ut Augusti-
inus ait loco supra adducit, ubi universi, ibi & singuli: uni-
versi non possunt nisi ex singulis quisque confarre: Nam sin-
guli quisque congregati, vel in summam reputati, faciunt uni-
versos.

2. Pertinet autem culpa ad singulos qui confesserunt, non ad
eos qui aliorum sententias viciti sunt. Distincte enim sunt per-
nex singulorum & universatarum. Sicut singulorum pena inter-
dum est mors, ita eolras [i.e., eolras] [i.e., eolras] [i.e., eolras], morte
writ, mors civitatis everer: quod sit cum corpora cive disolvit,
quae de re diximus alibi. Atque hoc modo si civitas esse delinit,
ulsum fructum velut morte finiri recte dixit Modestinus. Singuli in
servitute pene nomine rediguntur, ut Thebani sub Alexandro
Macedone: exceptis his qui decreto exuendae societatis
contraherunt. Sic & civitas subit servitutem civilem in pro-
vinciam redacta. Singuli bona sua amittunt confusione. Sic
civitati adimis folent quae habet communia, muri, navalia, navis
bellicae, arma, elephantrum, agri publici.

3. Ad eum singuli ob delictum universitatis, citra confessam
sum, ea amittunt quae iporum sunt propria injuriam est, ut
recte ostendit Libanius in ea quae est de seditione Antiochena.
Idem * Theodosii probat factum, qui commune delictum par-
nicerat.

VII. 2. Veteribus Qui tempus aut
olis in direzione illorum fuerunt, aut
qui nuper ad eos coniugerant & re-
cepti sunt; nam uniquesque positis
ad deditionem pernec causas; si
quid deliquisset in poscentibus.

Inter universos Ut quod peccave-
runt universi, luarent per occasionem
singuli; quod singuli peccassent, luam
universit.

2. Qui confessantur Qui cum de-
liberareetur de injusta inferenda, sen-
tentia sua inferenda fuerunt aucto-
res; non qui dissuaserunt, est pa
ti fieri, quod major pars conferret.

Dixerunt aliis 2, 5,

Ut eolras [i.e., eolras] [i.e., eolras] [i.e., eolras], morte
civitatis everti: quod sit cum
corpora cive disolvit,
quae de re diximus alibi.

In provinciam Nam provincia
propria populus subjugatus auit &
subiectus imperio peregrino.

GROTI NOT.
Theodosii probat factum] Eadem
qui Libanius de hac re dicti &
Chryfofomos in xvii de Libanii;
in eodem Antiochenos pars alia
constituerat Marcus Antonius Phil-
Josaphus.
§ VIII. CAPUT XXI.

nietat interdictione theatri, balneorum, nominis Metropolis.

VIII. 1. Egregia hic occurrit quæstio, an poëta ob delictum universitatis semper exige posset. Quamdiu durat universitas videtur poëlle, quia idem corpus manc, quamquam particularis succedentibus, ut alibi ostensum est. Sed ex adverso notandum est quodam de universitate duci primo ac per se, ut habere ararium, leges, & similia: quaedam non nisi derivantia à singulis. Sic namque doctum dicimus universitatem & fortem, quæ plurimos habet tales. De hoc genere est meritum: primo enim convent singularis, ut animum habentibus quem universitas per Pol. xiii. se non habet. Extinctis ergo illis per quos ad universitatem meritum deducebatur, ipsum quodque meritum extinguitur, ac prænde & poëne debuit, quod sine merito diximus non confittere. Liberius in dicta observatione: ut uniper quod habetiam, res nostra a singulis, à singulis habentur, & non eam unam per singulorum eamque non existimamus: quia non existimamus, sufficer eis ad poëm, quod nemo superstit corum qui deliberant.

2. Probanda igitur Arrianis sententia damnantis vindicat Amphilochiae in Persis, cum pridem interiitent qui in Graecos pecce.

Ioannes, ut teles est Capitolinum: & in Byzantinum Severum, demum Thera, thermis, honores, oras montesque omnes. Sed & ipsa urbs Perinthis data: Vide Hesiodi num 11; Zonarum, & quæ supra dicta nobis.

Alexandri in Persis] Propria amiam ei bello caufam attributus Julianus in Constantinii Latatione: enim idem ex ipso magno mortuo, ut vide Trogus Tres, & al. Vide que Hiero. Malignitatem astrum, ut initium in arduum totum adopulit, seu in primum eum, in cælo. Eumno enim astrologas omnes ut opus, quod non sit noster, non sit patendus, ut sit inexpugnatus, ut sit in eo fœtidus, in eo esse coram corde nostro (malo legitur adversarius) cogitero: Namum inquam istum, quod quidem juvem constringer, tali eis causâ solum, non ad Graum in Taurum, non ad Macedoniam in Persis, seipso legimus; non enim dixit urbs obstante crimine seu panem, ut in neque quidem alibi liberis, perspexerat, sed eis imperatorium qui iveram bene meritori populi, cum inopebant, segeta exteraquebat.
pecaverant. De excidio Branchidarum factò per eundem Alexandrum hoc est Curtii judicium: \textit{Quae si in ipsae preditiones auditores excogitata essent, justa ullo esse, non crudelitas, videre tur.} Nunc culpam majorum potest luere, qui ne viderant qui dem Milerum, adeo Xerchi non potuerunt predere. Similè est alio loco Arriani judicium de Persepoli incensia, in ultionem corum quae Athenis Perse fecerant: \textit{At mihi non videtur hoc prudenter fecisse Alexander, neque vero hoc vero est vindicta in eos Persas qui pridem esse desiderant.}

Nam Agathoclis illud nemo non ridet; qui ad Ithacen- fium querelas de damnis illatis respondit, plus mali Siculos ab Ulyxe olim pertulisse. Et Plutarchus libro contra Herodotum, minime ait vero esse simile, Corinthis ulcis voluisse acceptam a Samis injuriam \textit{ep & teis glyones, post tres hominum aras.} Nec procedit hujus & similium factorum defensio, quam apud Plutarcho legere est de fera numinis vindicta: \textit{Aliud enim est jus Dei, aliud hominum, ut mox apertius set. Neque si aequum est pošitoris honores & præmia accipire ob merita majorum, idque & puniri eös ob eorum peccata aequum est. Benefícii enim talis est materia, ut in quemvis conferri sine injuria possit; poena non item.}

IX. Diximus de modis per quos communitas poena accedit ex culpa communitate. Reíbat speciemus an & culpa non communicata communicetur poena; quæ res ut rectè interiguatur, & ne quæ re ipsa diversa sunt ob vocum similitudinem confun- dantur monenda sunt quædam.

X. 1. Primum, aliud esse damnum directe datum, aliud quod in consequentiam venit. Directe datum voco quo cuíquam au- fertur ad quod jus proprium habet. Per consequentiam, quo

ds bellò ab Alexander in Persas peiti jútum suiäe titulum, quæ altus elec- tussa ellet totius a Persas petitæ Graecis, Júlin. 11, 5.


\textit{Jus Dei]} Recte namque & jure Sæ Deus punit interdum in nepoti- bus, quod majores illorum pecca- verunt, non homo.


\textit{Non item} Quæque perfunctum peccantem non egrediatur, il jus sit.

\textit{IX. Communis] Duo vel plu- res aut tam publicum quam singular, tamque singular quam communitatis debent poenam, quia & culpa sunt affines.}

\textit{X. 1. Primum alius] Distingue- dum intes id quod sit per se, & quod per accidens.}
CAPUT XXI.

573

sit ut quis non habeat quod habiturus aliqui fuerit, cessante felicite conditione, sine qua juis non habebat. Exemplum est. L. Flum. sped Ulpiamum: si in meo putem aperui quo factum est ut venes ad te perventurus preciderentur: negat operis mei vitio damnam datum in ea re, in qua jure meus fuisse. Et alibi multum sit interesse, utrum damnun quis faciat, an lucro quod a tuo facies ut prohibeatur. Et Paulus Jurisconsu- latus, propositum esse sit ante nos locupletis dicit quum acquisit iterum.

2. Sic parentem boni successis sentiunt quidem incommodum liberis, sed propriis ea poena non est, quia bona illa illorum futura non erant, nisi a preteritus ad ultimum spiritum essent conservata. Quod recte ab Alpheno notatum est, cum aut patris poena amittere liberos id quod ab ipso perventurum esset ad eos: quae vero non, ut patre, sed a rerum natura aut aliounde tribuentur in manere incolumia. Sic Themishoclis liberos egisse scribit Cicero, nec iniquum putat, ut eandem catholicam ferent liberi Lepidi. Idque ait antiquum esse & omnium civitatum: cui tamen mori leges posteriores Romanum mul tem perpetuam adiurantur. Sic cum ex delicto majoris pars, quae ut alibi diximus personam universitatis sustinet: universitas in culpa est, coque nomine amitti ea quae diximus libertatem civilem, munus, & alia commoda, sentiunt damnum & singuli innocentes; sed ea in re quae ad ipso non pertinere, nisi per universitatem.

XII. 1. Pratererea notandum, interdum imponi alicui aliquid mali, aut boni alicui aliquid auterrir, occasione quidem alicuius pecati, sed non ita ut id peccatum causa sit proxima et actionis, quod jus ipsum agendi attinet. Sic qui occasione alieni debiti aliquid promisit mulsum patitur, ex veteri verbo, ει διον, ει δε κεν. Sponde, nox praesto est: ut proxima causa obligations est ipa promissio. Nam ut qui pro emtori sese Justit non proprie ex emto tenetur sed ex promissio: ita et qui pro delin- quente, non ex delicto sed ex sua spongione. Atque hinc fit quod

Coffra] felicit: Nisi factum interveniisse alterius non tam expressi nisi, quam futuram animo patratum.

Vera] Rivi suberratae in summum aquam velit pseudum aquamduceri.

Ante nos locupletis] Id in bonis computari notoris, sequi aut intencionem, inuria nobis futurum: quoniam tantummodo, nonum quidam habecus.

2. Liberis egisse] Propter exsilium partis.

Ut alibi diximus: 2, 5, 27.

Quae ad ipso] Quae singularum dominii non erant.


Occasione alieni] Pro alio iudicio.

Veneri verbo] Thaletis Mileti igitur et septem Sapiensibus.
quod malum illiferendum mensuram accipit non ex delicto alterius, sed ex potestate quam ipse in promittendo habuit.


3. Quod si exilium, si pecuniarum damnnum in promissione fuerit, & alterius delicto impleta fuit conditio, damnnum feret fidejussor, quae tamen in ipso, si exacte loquimur, poena non erit. Simile quid occurrit eo jure quod quis habet sic ut ab alterius voluntate pendeat, quale est jus precarii, respectu habito ad rei dominium, & jus privatorum, respectu habito ad eminens dominium, quod jutitiales publicae causa civitas habet. Nam si quid tale alicui auferatur, occasione delicti alieni, poena in illis proprie non est, sed existutum juris antecedentis, quod erat penes

Grotius Notae.

Gronovii Notae.
Mensurum accipit Majus aut minus eile debet.
CAPUT XXI.

penessuferentem. Sic quia in beatis proprie delictum non cadit, ubi beata occiditur, ut lege Mosis ob concubitum cum homine, non ea vere poena est, sed usus dominii humani in be- 

XII. His distinctionibus postitis dicemus neminem delicii immunem, ob delictum alienum, puniri posse. Cujus rei ratio vera non est ea quam adefert Paulus Jurifconmultus, quod poena consistuatur in emendationem hominum: nam exemplum videtur statui posse etiam extra personam delinquentis, in ea tamen perfusa quia ipsum tangat, ut mox dicemus; sed quia obligatio ad poenam ex merito oritur: meritur autem est personae, quippe ex voluntate ortum habens, qua nihil ctit magis nobis proprium, unde autem vocatur.


2. Justum est, ait Philo, eorum esse poenas quorum sunt Lib. 11. de pecca- 
extrabiles forent.


GRONOVII NOT. XII. Delicti immunes] Veritatem omnino infamem et innixum.

Auctores] Proprius facultatis.


Devotus] Ut qui eas violaret, eunus liberat quoque et poteram devoti &
peccata; reprehendens morem quarundam gentium quae tyrannorum aut proditionum infentes liberas mortem puniebant. Quem reprehendit & Dionysius Halicarnassensis, osten ditique iniquam esse rationem quae ostenditur, quod parentibus similis futuri putantur, cum id incertum sit, nec incertus metus ad mortem cujusquam sufficere debet. Necio quis Christiano Imperatori Arcadio a u i s est hoc dictare, debuisset paterno perite supplicio, in quibus paterni crimini exempla metuantur: & Ammianus narrat interemptam fobolem, parvam etiam tum, ne ad parentem ex melius sacer. Nec magis iussa causa mutut ulationis, unde natum est Graecum proverbium:

Despit occidens patrem qui pignora servat.

3. At Seneca: Nihil est iniquius quam aliquem hæredem paterni odii perii. Attagini, qui Thebanis ad Medos deficiendi sacrarit fuerat, liberos nullo malo asecit Paulianus Graecorum Imperator, quia & Medivum passidem uxoris mortem: dicens illos extra culpas esse partium Medicaram. Marcus Antoninus in Epistola ad Senatum: *Quare sibiis Avidii Caesaris (is in cum conjuraverat) & genero & uxori veniam dabis? Et quid dico veniam, cum illi nihil secutur?


Ille inimicitiam maternae pendere lingua
Andriagem panem injustam jubitat Ammon.
Quare siuis Avidii Caesaris, & Vulciatum visa Avidii. Laudat patrem Conlangii humanitatem Julianum, osten ditique fape ex matris parentibus bonos vivisse liberos, ficta & fastis apes evolantis, & ligna amaro naufragar ficas, & spinis prædictam partum punies. Eujidem haec facta: etiam ego si in maxima virtutate pater magis quam patrem, nate vesta pusillis habito, quomodo seque Ventidat & operis plenam

G R O N O V I E N S I E R E


Necio qua] Eutropius Euanthus, tunc domini dominus & aulae Constantinopolitanae arbiter, quod tamem parum ei profuit, ut apparent ex duabus in cum Claudiani invidiae Videaduses Jacobus Gothofredus ad eum legem capit. xvii.

Despues] Non sic inquit. nobis hic ejus locutio.

CAPUT XXI.

lenta rapit libero Acani, Saulis, Jeroboami, Achabii, in ipios jure domini non posse utitur, sed cedem facio gravius punire parentes. Nam five superstites sunt, quod maxime spectavit Reg. xiv. lex divina, atque ideo lex minas itas ultra abnepotes non extendit, Exod. xxv, qua ad eorum conspectum pertingere potest humana aetas; certum est parentes puniri tali speculae gravius enim id illis quam quod ipsis ferent, ut a Chriostomo reduct dicitur, quicum contentit Plutarchus, ut liquere jubet igitur solitus a tuis ex iustitiis magni rectitudinis atque auctoribus: Nullum durum suiplicium, quam eos qui ex se sunt ob se miferas spectare: quive non eolumque provivunt, tamen cum eo metu occidere magnum est supplicium. Duria populi, inquit Tertullianus, ad talia remedia computata, ut vel posieritatem eius propicientes legi divinos obedirent.

2. Sed simul notandum est, hac graviore vindicta non uti Deum, nisi adversus scelera proprie in fumam contumeliam perpetra, ut falsos cultus, perjuria, sacrilegia. Nec aliter Graeci exstimmerunt: Nam quae crimina credit sunt posieritatem obstringere, ut ipsis vocant, omnium illius sunt generis: quo de argumento facunde dixit Plutarchus, libro de fera Numeris vindicta. Exilat apud Elianum oraculum tale Delphicum:

At scecerum fontes divinum persequitur jus, Nec potè vitari; non sgenis ab iove ducant: Sed capiti ipsorum quiue enascentur ab ipsis Immens 3 inque domo cidentem subit altera cidades.

Gravee Notae.
In ipsis jure domini non pomoculis. Hac est fenentia Rahnini Simoniae Barlema, longe veritatis. Ut verbs opinientes non extant. Exemplos habet in Zimmi et Jeshu.
Ut vel posieritatem fueri propicientes divinae leges obedient. Alexander apud Curtiam libro vii: Non sperabant venire quod de his satulifem, quae testimonia perspecta.
Quae ipsis vocanti Vide Plutarchum Fenchiel; et quae supra dicit hic libro xvi, § 1.
Apud Elianum] Libro LIII, 41.

Gnomovi Noyr.
Graum passum] Nam motusnum liberorum brevis et vix intellectus nulli sensus est, parentem superstitum ob amidos perpetuos aut longos cruciatus. Seneca ad Marciam z.
Superstit] Vivunt & vident ipsi prosperam mortem liberem aut nepotibus, cum conscientia arbitriatum libri ad Deum pene loco statui.
Cum in mortu] Ut exspectent suis non diurnaturus, mori.
Ut vel posieritatem] Si pro seque nihil simientes, at propter, nec pereant in posieris derivarent.


---

Toie 3 exinde fiam cliet
Ouelt dinaignisse, et D felices injuste esse.
Ales autem superiores ejus e superiinet timore.
Libri qui numen deinde vel

0


Grotii Notae.

*Agebatur autem ibi de sacrilegio: quod & historia comprobavit auri Tolosani apud Strabonem & Gellium. De perjurio similes sententias supra adduximus. Deinde vero, eodem id comminatus est Deus, non tamen in impietatis maxime & insigni quodam virtutem in liberis elucet ut videre est Ezech. cap. xvi. & exemplis quibusdam a Plutarcho dicto loco probatur.

3. Et cum in novo feedere apertius quam olim declarata sint supplicia, qua impios post hanc vitam manent, * ideo in eo feedere nulla exiat comminatio perfoma necantum egreditors; quo praeceps, quamquam minus aperte, ut modus est, ab omnibus spectat dicta jam Exe. cielis oratio. Factum autem illud Dei hominibus imitari non licet: neque par eum est, quia, ut jam diximus, Deus sine culpa intuitu jus habet in vitam; homines non nisi ex gravi culpa, & quidem quae personae fit propria.

4. Quare eadem illa divina lex, ut parentes pro liberis: ita ob parentum facit liberos mortis poena affici vetat; quam legem * piti reges etiam in perduellibus fecuti leguntur: canque legem valde laudunt Jofephus & Philo, ut & similem Egyption locantes, & Romanos * Dionysius Halicarnassensis. Platonis est materia enim quae numerantur sedis eviendae. Quod Latinam ita exprimit Callitrus Jurisconsultus: Crimen vel potest paternum nihili maxima fito infingere potest. Addita cauza: Namaque una quibusque ex eo admissioni forte subjectur, nec alieni crimi-
CAPUT XXI.

579

criminis sucessor constituitur. Ferretne, inquit Cicero, nulla
evita latorem istiusmodi legum, ut condemnaret silius aut nepos,
se pater aut avus deliquissint? Hinc factum ut *regnantem
mulierem mortis supplicio afflicere nefas habitum ut Aegypto-
rum, Graecorum, & * Romanorum legibus.

XV. Quod si injusta leges humane, quae liberos occidunt
ob parentum delicta, injustior sine lex Perfarum & Macedo-
num * devovens & propinquorum capita, quo qui in regem
peccarant triflora perirent, ut Curtius loquitur: cujus le-
gis dixit:ate exsuperari leges omnes scriptis * Ammianus Mar.
cellinus.

XVI. Illud tamen est notandum, siquid habebant aut expe-
ctare possint perduellium liberi in quod jus proprium sit non
ipsis, sed populo aut regi, id auseri ipsi posse jure quodam
dominii, cujus tamen nius simul in peccata reducuntur corum
qui pecavaserint. Hae refer quod Antiphonis ut prodictoris po-
liceret * a quos orsis desee, narrante Plutarcho, id est * honoris
-- probisit: sunt, ut Rome liberi a Sulla proscriptorum. Sic
in dicta Arcadii lege illud tolerabile in liberos: * Ad nulla hon-
res, ad nulla sacramento proveniant. Servitus autem quomodo
& quatenus in liberos sine injuria transeat alibi a nobis est expli-
catum.

XVII. 1. Quod de libereis malo afficiendis, ob parentem
delicta, diximus idem aptari potest & ad populum vere subditum:
(nam qui subditus non est, ex sua culpa, id est ex negligentia
puniri potest, ut diximus) si quaesatur an is populus malo pos-

---

GROVOE NOTR.

Pregnantem mulierem mortis sup-
plicio afferre nefas habitum) Laudat
Philos librum de Humanitate.

Romaniur] L. Imperator Adria-
nus, D. de fama hominum. L. Pe-
gratius. D. de poenis.

De devovens & proquinorum capita] Phi-
lo morem esse tyrannis dixit
cum damniatis una tollere quique
familias eis proximas. Vide Herod-
dianum libri, & exemplum Me-
dulamenc occidio Galerio apud Be-
ratum lib. xiv.

Ammianus Marcellinus] Abomi-
nandis leges vocat. Vide & Consti-
lum Tolemaicum.

Honoribus prohibitae sunt] Simile
repetient in C. in quibusdam de po-
ris.

GROVOE NOTR.

Nefas habitation] Sed id diuersi jur-

sum, donec perseverit, factum edide-
tit. i. s. D. de poenis.

XV. Dehovens & ] Etiam sup-
plicio definimns.

XVI. In quod jus proprium] Quod
beneficio aut indigentia principis
in eos collatum sit.

Cujus tamen usus] Quod dum
exercet prseptum aut populus, in-
communicum siquid laudat ut ex-
redihibuntis is qui peccavit.

Nulli sacramento] Nullum milit-
tix gradum.

---

**22.**

**29.**

VII. 1. Populum vere subditum

Cujus & in quem omnes jus habet

principes.

Quis subditus non est] Regem vel

principem habet legibus alligatum

et reddendis rationibus obna-

xium.

De diximus] Num. 2.

O o 4
L I B E R II. §. X V I I . X IX.

sit affici ob regis aut rectorum facinora? Non jam quærimus * si ipsius populi confusio accederit, aut factum alium quod per se sit poena dignum, sed agimus de eo contractu qui ex natura oritur ejus corporis cujus caput est rex, membra cæteri. Deus quidem ob Davidis peccatum populum pessilentia confecit, & quidem ut David cunctet innocentem, sed Deus qui in vitam iplorum jus habebat plenissimum.

2. Interim haec poena erat non populi sed Davidis: nam, ut ait scriptor Christianus, πιστεύεις πως η πραξινή μας στοιχεῖα αυτοι σε πραξά τας καὶ λαῷ; Aserbissimum est delinquentibus regibus supplicium id quod populis insigitur. Perinde enim hoc est, ait idem scriptor, ac si quis qui manu peccavit in tergo feriatur: quomodo in simili argumento Plutarchus non aliter id ait accipiendum quam quia medicus ad curandum coxam urat pollicem. Hominibus cur id non licet jam antea diximus.

X V I I I . Idem dicendum de singulis qui non consenuerunt malo aedificiis circa ea quæ ipsorum sunt, ob delictum universitatis.


X I X . Harres vero cur de cæteris debitis tenatur, * de poena non tenatur, sicut à Paulo Jurisconsulto scriptum est, si pana alicui irrogatur, receptum est commentio jure ne ad hæredes transnet, vera causa haec est, quod harres perlonam defuncti refert, non in meritis quæ sunt mere personalia, * sed in bonis quibus

G R O N O V I I I N O T E.


De pana non tenatur: Maimoni des titulo 731, c. vii, scholium 6, Gemara Raba Cama cap. 12, §. 11.
CAPUT XXI.

quibus ut cohaerereant ea quae allicui debentur ex ipsa rerum in-equalitate, simul cum domino fuit introductum. Dion Prus-tenis Rhodiaca: 

XX. Et hinc sequitur, ut si ultra meritum nova quaedam causa obligationis existenter, debere jam poslit id quod in po-nna erat, quamquam non proprie ut poena. Sic alibi poslit sen-tientiam, alibi post litem contestatum, quibus rebus vis contractus datur, poena pecuniaria ab haredo debeatur, ut & ea quae in conventionem deduxist esse. Jam enim nova accessit debendi causa.

populis, cum discrellum est a com-munione rerum, & introducta sunt privata domina.

CAPUT XXII.

De Causis injustis.

I. Explicatione disserit inter causas iustas & suasor-rias.
II. Bella qua utraque causa-vum genero crescent ferius esse.
III. Bella qua suasorrias cau-sas habent, non iustas, esse prademeni.
IV. Quasdam esse causas qua falsam habeant iusti spec-iem:
V. Ut motum incertum:
VI. Utilitem sine necessitate:
VII. Negatum matrimonium in magna faminarum capta:
VIII. Cupiditatem melioris soli:
IX. Incensionem rerum occupa-tarum ab aliis.
X. Quid si priores occupatores aemente sunt:

XI. Injustam causam esse & libertatis desiderium in pu-pulo subdito:
XII. Et voluntatem regendi alios invitos quasi ad ipsos- rum bonum.
XIII. Item titulum universalis imperii quem quidam afferunt Imperatoris, qui refellitur:
XIV. Alii Ecclesia, qui item refellitur.
XV. Item voluntatem imple-nde vascitia sine Dei mand-o.
XVI. Item id quod debetur non ex jure stricto dixit, sed alimnde.
XVII. Distinctio bellii quae causa injusta, & ejus cui alimnde vitium accedit: & diversi utrisque effectu.
I. i. Diximus supra, cum de causis agere ininitueremus; causas alias esse justificas, alias injustas. Polybius, qui id scripsit primus notavit, *illae vocat σωφροσύνες, quia palam proferri solent, (titulum dixit aliquoties Livius) has generis nomine *αίτια.


**GROTIUS NOTAR.**


*Ubique tamem ibi ätiás & σωϕροσύνη nominis permisit* Sic & librum v. de Argivis contra Epidauros agens, quam primum vocaverat σσωϕροσύνη, mox vocat æquas, quern modo & Graecum æquitas, Latium principi- piorum vocem, aliasque ejus gens- tias, esse sensus illum notaverunt a. c. 1. §. hujus libri. Scripserunt Conflantinopolitani Impériis, & quod aliæ σσωϕροσύνη vocat, nimirum ex Achillass Historia, qui ad testimenda arma ætuo- trocelo tumplirc maritim. **GRONOVII NOTAR.**

I. 2. Xenophonis] Pollio Cyri mi- noris mortem, dum reducat domum decem milia Graecorum, quæ Cy- rito militabant, rei quæ eis excitat disspatio, justin. 5. 11.

*Agestia* [De quo justin. 6. 2. 

*Corcyrenium* Quod Atheniensibus Corcyreis Corinthi- nis hostibus auxiliis nullis ent, eorumdem coloniam Potidæam ad furturient, Megarensibus poster & fortior disisset, Argivias libe- rios & suijus esse non incidunt.


\section*{Caput XXII}

Seriem in oratione Canpanorum ad Romanos, cum adversus Livius lib., Samnites pugnasse se ajunt verbo pro Sidicinis, re pro scripsit: \textit{viel}, quod viderent ubi conflagrassissent Sidicini ad \textit{fie} trajecturum esse incendium. Antiocchium quoque Livius memorat in Romanos \textit{lib. xxxvi}, belli usquepiisse, in speciem causas habentem Barcilla necem \& alia quosdam, reversus quod ex labore Romanorum disciplina ipse magnam concepit. Sic Plutarchus notat non ex vero objectum Antonio \& Cicerone, quod causa effer belli civilis, cum Caesar bellandi certus \& praetextum tantum ab Antonio cepisse.


\section*{Graecae Notae}

\textit{Praetextum tantum ab Antonio cepisse}]. Tullius noli institutum \textit{te} faxi esse \& habe tuae in \textit{fie}lo \textit{fie}xos: Hac primum pra- texto opus habentis seci etiurem \& decessum titulum bellandi dedere. Ver- ba sunt in hac historia Plutarchi, Lucani autem:

\textit{Cunctasque pudris} Ruptur fama moras, Julios Forta- runes labora Ego duxo mutus \& causas invenit arma.


\section*{Graevii Notae}

\textit{Antiocchium in Romanos}]. \textit{Julius 21. 1. Flor. 2. 4.}

\textit{Barcella}]. Brachylla, Livius 15. 3. 7.

\textit{Labente disciplina}]. \textit{Non de Romanorum, sed de Thelbanorum ibi disciplina loquitur Livius lib. 32. 4.}

\& \textit{hoc non fure causae vel praetextus belli per Antiocchium Romanis illa- ti, sed ibiam, quaslecit conce- perant adversum Romanos, \& ob qua Antiocchus promptus accidere. Antiocchus nolebat cedere utibus in Thracis Cereioneo per occasionem belli R. cum Philippo, cujus in ditione fuerant, occupatis. Ac- cedebat gloria rerum in Alia gellia- rum adversus defeclores, unde Ma- gni cognomemum acceptat. Tum \textit{Atoli Romanis insignati, quod Macedonianum, itic Philippo, per- dam non acceperint. Denique exitil Hannibal}.


\textit{II. Proper ipsa aedis}]. Sic Pyrrho non major est imperio quam ex bello voluptas erat, \textit{Julius 23. 4.}
Liber II.  §. III.

III. 1. Plerique vero bellantium causas suasorias habent, aut sine justificis aut cum justificis. Sunt qui justitias plane non curant, de quibus dici potest illud quod à Romanis Jurisperitus est proditum, pradonem esse cum, * quemus de posse dendi causa nullam aliam adiunct ni quid posse dixerat. Aritotes

les de bello suosoribus: * de eo dixit  quisque qui se dixisset non se sejus, ut, deo modo ad sericis terris prudenter, qui justus sit usque tenebris servitute rederit, et qui non

nul ammunitione injury, sepe nihil curant.

1. Talis Brennus, qui omnium dicebat esse validiorum. Talis

Silius Annibala, cui

pro factore quoque,

justitia est ensis.

Talis Attila, & quibus illud in orce est,

Quaritur bellissimus,

Non causa.

Et:

Hac acies viuum salutum nocentem est.

Et,

Id in summa fortuna aquis quod validissimus.

Lib. X. de Nec male his aptis illud Augustini: Interre bella

victimis, &

inde in cetera procedere, ac populos sibi non molestos solerog caputictate constitere, quid alicum quam grande lacrocinum no-

minandum est? De talibus bellis Velutus: Bella non causi in-

ita, sed prorsum merces suis. Apud Ciceroen legimus de

Officiis primo: En animo elatio, qua ermittir in periculis &

laboribus, si justitia vacat, non modo virtutis non est, sed po-

Grotii Note.

Qui regatis de possibilitate causa, nullam aliam adiunct nisi quid possidentem
L. Pro hæc sed est ultimo & sequenteribus legibus. D. de Hareductis perrytione. Talis Heroumum in Longobardos Figure & duxerit, bellum inter pretexita. Galli apud Liviam v. in armi fuisse fere, & omnium fortissim vivorum esse.

Gronovii Note.

III. 1. Et est qui nullam facient injuriam] Hae defunct in verulam exemplaribus.


Non causi] Non adversus quos fuit bellandi causa erat, sed quos opera pretium erat vincere ob dictum pradum.
GROTIUS NOTN.

Immanitatem omnem humanitatem repellere] Agathias libro III: isti
in duobus locis et subditi citantur. 

3. Quae minime est probanda corum sententia, qui judicabili

GROTIUS NOTN.

V. 1. Supra dictum] 2, 2, 17. 

En certitudine. Non quidem Mathematica necesse sit, sed quatenus in actionibus humanis quae numero ambiguo sunt, possit fides haber.

DO S Da-

VI. Nec utile est par jus facit cum necessitate.

VII. Ita ubi laxa est matrimoniorum copia, negatum aliquid matrimonium causam bello prabere non potest: quialem olim Hercules arripuit in Eurytum, *Darius in Scythas.

VIII. Nec magis mutandae sed amore, ut pulchrorum & solitudinibus relictis solum seecundius posse datur: quam Germanis veteribus bellandi causam suffos ait Tacitus.

IX. Aque est improbum, inventionem titulus ibi vindicare, ea quae ab alio tenentur, etiam is qui tenet fit improbus, de Deo male sentiens, aut vehementis ingenii. Nam inventio est eorum quae nullius sunt.

X. 1. Nec...
CAPUT XXII.

X. 1. Neque ad dominium requiritur aut virtus moralis, aut religiosa, aut intellectus perfecto: noli quod hoc videtur posse defendi, siquidem populi omnino dehi sunt a rationibus, eos dominium non habere, sed ex caritate tamquam iis debere quae ad vitam sunt necessaria. Nam quae alibi diximus de succentatione dominii, quam pro infantibus & amentibus faciat jurisgenium, ad eos populos pertinent cum quibus est pactorum commercium: tales autem non sunt populi siquidem reperiantur toti amentes, de quo merito dubito.


XI. Sed nec libertas, sive singulorum sive civitatum, id est auctoritatis, quasi naturaliter, & semper quibusvis competat, jus bello praelare potest. Nam libertas cum natura competere hominibus aut populis dictur, id intelligendum est de jure naturae precedentie factum omne humanum, & de libertate eizur, non de ea quae est eizur convolvenda, hoc est, ut natura quae servus non fit, non ut ju habet ne unquam serviat: nam hoc seniti nemo liber est: quo pertinet illud Albunii: Neminem sestaturum esse, nominem servum: hoc postea nomina singulareq, quae posse impossiisse fortunam. Et Aristotelis illud: vestis & quis dixit. Deve enim, & eizur ergo: quod legisse ut aliis esset liber, alius servus. Quare qui legitima causa in servitute sive perfusae sive civilem devenerunt, contenti sua conditione esse debent, ut & Paulus Apostolus docet: omnis ensis, quia omnes lectores: & omnis servus:

XII. Neque minus iniquum armis subigere aliquos velle, quasi

GEOTII NOTAS.

Nec libertas sive singulorum sive citatum, id est auctoritatis, quasi naturaliter & semper quibusvis competat, jus bello praelare potest. Vide Concilium iv Toledoam, & quae nos supra cap. iv. husus lib. § 14.

GRONVII NOTAS.

X. 1. Virtus moralis] Ut aliquis sit jure dominus, non est necesse ut sit vir bonus aut plus aliis sapiens. At rationem § 2, 3, 6.

De succentatione dominii] Per legum 3, 4, 10.

Cum quidem sibi possit[ Post, foderer, conventiones fieri possunt.

XI. Quasi naturaliter] Tamquam populus serviens hicsem semper ubi possint excutere iugum, quia per naturam omnes libertatem.

Precedente saeclum] Statu hominis, quibus est ipso natura ordinis, ante quem arbitrariu vel ipse vel aliorum in certum personam imposuerit.

Sacri stipites] Per privatationem, sit, et est ab iis servitus.

Sacri emptores] Per entratenun, quasi servitus et supervenire non possit.

Mondi
Liber II. §. xiii.

quia dignos qui serviant, quos naturaliter servos interedium Philosophi vocant. Non enim liquid aliquid est utile, id statim mihi licet ei per vim imponere. Nam his qui rationis habent usum libera effe debet utilium & inutilium electio, nisi alteri jus quoddam in eos quidquam sit. Infansium plane alia est ratio, quorum regimen, cum ipsi juss exercendae adorationis actio- numque suarum moderandum non habent, occupanti & idoneo natura concedit.

XIII. 1. Vix addorem fluctum esse titulum, quem quidam tribuunt Imperatori Romano, quia ipsi etiam in remotissimos & incognitos haec genus populos jus imperandi habent, nisi jurisconsultorum diu princeps habitus Bartolus haaretifum ausus est ponuntiare qui id negat, nimirum qua & Imperator interdum sec. mundi dominum vocet, & in Sacris litteris imperium illud, quod * Romaniam posteriores scriptores vocant, appelletur * τις σικανις nomine: qualia sunt & illa:

Orbem jam totum vide Rominan habebat,

multaque similia per complexionem, aut exceISSum, aut excelsitiam dicta: quique cum & in iisdem Sacris litteris sola * judicia sepe veniat nomine σικανις; quo sensu accipiendo dictum vetus Judaeorum, medio telluris sitam urbem Hieropolym, * id est in medio Judaeâ, sicut in medio Graecie Delphi similiter dicti orbis umbilicus. Neque est quod quaecumque movent Dantis argumenta, quibus probare ntititur Imperatoris justa tale competere, quia id humano generi expedit. Nam

Grontii Notae.

Mundi Dominum vocet] Ut in Concilio Chaledonensi Actione XI. & XII.

Romaniam posteriores scriptores vocant] Ut & Athanasius ad Solidarios; id vix secta parat mundi tune cognisti.

Té sianphoe nomine] Thilo de legatione de pueris & documents natae magae τας σικανις; ut nos cognoscat ex te sianphoe eumque, de seum nobis esse sianphoe Epanth a το γενοτ De plenitudine artifisificis quod orbis partibus lugares, quae & ominenter aliquis urbem appellat, definitio amorum duobus Eufratibus & Rhenum.

Judaeâ sepe veniat nomine σικανις] Hieronymus: Nomen tenes, etiam cum additione particularis omnis, restringi debet ad eam regionem de qua forma est.


Grontii Notae.

XII. Digam qui serviant. Qui sunt ingenio minus liberali.

Exemplum & idoneum] Egit imagine ex lege Lycurgi erat pates Lacedaemoniis; constituenter enim, ut se nec quis alterius liberis, prae- de ac fuis, imperaret & indeque agentes eos coevereat. Ctau. lib. 3. p. 190.

XIII. 1. Per complexionem] Cum phanta complectiatur verbis, quam aut sententia significamus.

ExceSSum] Hypebolon.

ExceSstonum] Cum omnia tribuimus aut soli, cui aliquid praequatum ante alios esse significamus.

Omnis] Sic orbis terrarum pro imperio Alexandri, Justin. 17. 1. pro Graecia eadem, 42. 2.

Orbis umbilicus] Cicero 2. divin.

Commoda quae adderint, suis compensantur incommodis. Ut enim navis aliqua ad eam magnitudinem pervenire potest quae regi nequeat, sic et hominum numerus & locorum distantia tanta est, ut unum regimen non serat.

2. Deinde vero convenit hoc expedire, ut imperii non se quitur, ut quod nisi ex consensu aut poena nasci nequit. Ne in omnibus quidem, quce olim fuere populi Romani, Imperator Romanus igitur nunc habet; multa enim ut bello quæsita ita bello amissa sunt; alia pactioibus, alia dereligione in aliarum gentium aut regum aut transierunt. Quædam etiam civitates olim plane subditæ, postea tantum ex parte subditiæ, aut tantum inaquüiliter fedentæ esse coeperunt. Nam omnes hi modi aut amittendni, aut mutandni juris, non minus adversus Rom. Imperatorem, quam adversus alios valent.

XIV. 1. Sed & Ecclesiaru aut fuerunt qui adhíererent etiam in populos ignotæ hæc ætates partis terrarum, cum tamen ipse Paulus Apostolorus aperte dixit eos qui extra Christianismum sunt, judicandi libii ius non esse: ni qui regi turs Ægō náxvnt r e; 1 Cor. v, 12. Et quod ius Apostolorum judicandi competit, quæquam etiam ad res terrenas sui modo pertinebat, erat tamen ecclesiæ, ut ita dicam, non terrestres ingenii, exercendum etsi licet non per arma & flagra, sed per verbum Dei generaliter propositum & ad circumstantias peculiarum aptatum, per sigillum divinarum gratiarum exhibitionem aut negationem, prout cüique consistebat:

Græciæ Notæ


Graevii Notæ


2. Nisi ex consensui aut poena ]


Terre tarum fons sui modi] Quatenus non communes facientes primi Chris- tianissimi.

Catholica] Supra humnum modum, quale visum in Apostolos divino insinuando.

Sigillum divino gratia negationem: Ut hæbat excommunicationem.
ret: postremo loco etiam per vindictam non naturalem sed natura ipsa superiorem, ac proinde de Deo procedentem: qualis in Anania, Elyma, Hymenxo, & aliis apparuit.


3. Episcopo inter easter interdicit Paulus ne percussor sit, i Tim. iii, 2, dicyen neglegit, imperare imposita necessitat, ca facile cum ex humana vi proficiscitur, regum esse non Episcoporum, * dicit Chrysostomus. Et alibi: Non est nobis data potestas hodie plurimum accepitur pro dominata in terris & populos ipsique reges.

2. Qua talis Potest referri & ad vitam Christi & ad Ecclesiam. Si voluerit illud, significat, quatenus est immutabilis, non miraculosus, & quatenus edidit exempla recte vivendi hominibus, non argumenta divinae cum humanae consuetudine natura: Sic alium, quatenus Ecclesia est, se deus hominum verum Deum in Christo recte colorem: non, ut
CAPUT XXII.

etiam ut auctoritate sententiae (tales se licet quae jus exequendi per manum regiam, aut militarem, aut jurisqualificazionee humani adhesionem in se continent) cohabitantur homines et deliciis: Et Episcopum officio suo fungi sit: nec in pluvia, non seseundo, sed suavemente. Et ex his quidem factis apparat, Episcopos, quo tales sunt, jus regnandi in hominibus

non ad exercitium potestati. Constitutiorum locum obtinere suadentium, qui constituirat, de suo dicit: auditorum, non existit, sed liberam ei reliquentam esse in quae dicuntur. Ambrosius libro 11. de Cain & Abel, c. 4: Saeculorum quidem officium suum exhibeat, ut nihil potestati sua exercet. Citatur c. r. d. Pontificia.dissidentia.

Aut juris qualificazionee humani adhesionem] Ad Reges enim non ad ecclesiastiam pertinent judicatae de fudis, c. novit de judiciis: de Fudis: de posleitungibus, c. causam quas litera, qui filii sunt legitimi, Reges enim superiorum in temporalibus minime reognoscent, c. Per venerabilem cod. tit. Christi veluti ut Christi Imperatorum pro vita aeterna Pontificis indigentes, & Pontifices pro curia temporalium verum Imperatorum legis lateram consentere, quatenus juridicitas ad eam obtendam sua quattuor habet, & des minime minime simulacrum negotios facilius se impetrare c. quotidianum, distincti, x. & c. cum ad verum, di

GROKOVIS NOBIS.

Sententiae] Quasi pronuntiatum pro tribunal.

Qua tales fuerat? Tanquam concedenter habere, quatenus concessione regiam aut populorum etiam sunt principes. Qua sunt Episcopi tantum, non etiam domini regionum & gentium, quod non plebilem locum cum Episcopatu conjunctum ess.
nes humano more nullum habere. * Hieronymus regem & Episcopum comparans: Ille valentibus praebet, bis volentibus.

4. An vero reges ipsi iis qui Christianam religionem rejiciunt, arma quasi pœnae nomine inferre possint, supra capti de penibus nobis disquiritum est quantum instituto sufficit.

XV. Hoc quoque monebo non frustra, sed quia veteribus recentia conferens magnum malum ni caveatur, prævideo, justam bellii cautam non dare * spem conceptam ex aliqua divinorum vaticiniorum explicatione. Nam præterquam quod * quæ nondum impetua sunt oracula, interpretari certe vix contingit fine

GROTIUS NOT. M.

Hieronymus] Idem in Epistphio Neporiano Minus licet Episcope quam Regis. Illa enim vitium praebet: bis volentibus. Ille terræ subjectus, bis terræ nonsubjectus. Callistorius libri, in epistola ad Episcopos: Episcopos docet, ne judex possit inventire quod puniat. Fredericus Primus Imperator quod Guntherum Ligustino de Pontifici:

Ecclesiæ regis illius iura, divinaeque iure.

Temporalis: imperium nobis falsisque relinquit.

Suumonem Daniz Regem escomunicatam cum Roschildenins Episcopum Wilhelminus ab ingreßis Ecclesiæ opp不少i hacculi patroalis arcezet, & regii capulis ad moverent majnum, factum quod Episcopi erat, & evironc probexit. Adde quæ sum habuimus libro 1, § 5.

Sper conceptam ex aliqua divinorum vaticiniorum explicatione] Vide de Theodoto quodam, Gratiani tempore. Zosimam & Ammianum Marcellinum: de Joanne Cappadoce Episcopum Fenstorum 2, & Leucelium historiam Turcicam libri XVIII.

GRUBOVIT NOT. M.

XV. Sper conceptam] Ut Judæi quam antiquis facendorum littera contritetur fore, ut valesetet Osiens & Judæa profecdi rerum potentiur (quod de Mediolium verum erat; de Vepuliano interpretahatur Romanis) sita tantum magnitudinem fatorum velur ex oracolo spondebunt, Tactit. 3, hist. 18. Sic Carolus

VIII. Galliarum rex ad Nepolianam expeditionem inflammatus est, quod pervaserat in vulgus ex antiquis vatum carminibus fama, Carolio maximum totius orbis imperii porreundi, & Mathematicorum respondit futum sibi illum Occidentis liminis & Orientis imperii namque, Jovius lib. 1, historia. Et nostro fuere tempore bellicosi reges, qui sperarent se Babyloniam subvenire nos, quod summo signatu Ludovicus XI promisit.

GROTIUS NOT. M.

Qua nondum impetua sunt oracula interpreteri certe vix contingit falsus praeiputes [spiritus]: Claudia enim obseruante, quod libri Propheticorum præmissi uti intelligi nequeant, Danielis xii, 4, 5. Hieronymus ad Danilem: Si propheta audiret & non intellexisset, quod fuerint hi quæ signatura librum: ut si ad tempus confirmationem multis occurrentibus impetum presumeret mentis differt? Procopius Gothicus xxviii: Hic ergo Zedauto Ius {\textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi}} & \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assurgi} \textit{in} \textit{obsortum} \textit{coius} \textit{et} \textit{cuius} \textit{signo} \textit{et} \textit{assur}
fine prophetico spiritu, etiam rerum certarum istere nos pos- 
sunt tempora. Ac potremo, praeclito, nisi expressum adsit 
Dei mandatum, jussuumdatum, cum Deus que pradixit exepe 
per improbos homines aut pravas actiones ad exitum ire per-
mittatur.

XVI. Illud quoque sciendum est; si quis quid debet non 
ex justitia propria, sed ex virtute alia, puta liberalitate, gratia, 
mifericordia, dilectione, id scit in foro exigi non potest, ita nec 
armis depolci. Nam ad utrumque horum non sufficit ut id quod 
postulatur sit ex morali ratione faciendum, sed praeterea opus 
ei in nobis jus quoddam sit ad illud, quale jus interdum leges 
divine & humane dant etiam circa debita aliarum virtutum; 
quod cum sit, nova tunc debendi ratio accedit, quam jam ad ju-
stitiam pertinent. Id cum deest, injustum ex hac causa bellum 
cell, ut Romanorum in regem Cyprit tanquam ingratum. Nam 
qui beneficium dedit, nullem habet jus ad repociendum gra-
tiam: aliocqui contraeetus est, non beneficium.

XVII. 1. Notandum & hoc exepe accidere, ut bello causa vi. de 
quidem justa subit, sed virtutum actioni accidat ex animo agen-
tis: quae quod aliud quiddam, non illicitum per se, magis & 
principalius animum movat quan justipsum, puta honoris 
studium, aut utilitas aliqua, quae privata sive publica, quae ex 
bello
Liber II.

594

1. Dubitantid causa in moralius unde.

II. Nihil faciendum contra animi dictamen quamvis errans.

III. Judicium in alteram partem duci argumentis ruram.

IV. Aut authoritate.

V. Si utrique dux in re gravi, & alterum sit eligendum, sumendum quod est tuisus.

VI. Unde sequi talis causa à bello absitendum.

VII. Id autem vitari posse collocio:

CAPUT XXIII.

De Causis dubiis.

1. Quem ipso seorsim à causa sua justifica considerato exspectatur: sine quod ad alius affectus plane illicitus, ut gaudium acquiescentis in malo alieno sine boni respectu. Sic Aristides de Societate secunda, Phocenses ait merito perisse, ut non bene fecisse Philippum cum eos perderet. Quique non religionis ludentem, quod praeferebat, sed augendus imperio.

2. Una & ea vetus causa bellandi est, inquit Sallustius, profundum cupido imperii & divitiaeum. Aurum & opes praeipue bellorum causa, apud Tacitum & in Tragodia:

3. Sed hoc, ubi causa justifica non deest, peccatum quidem arguant, ipsum tamen bellum proprius injustum non faciunt, unde nec ex tali bello restitutio debetur.

Olympiades à Cassandro interfecta mortem ultum ire, & Alexandri regis suum obidione Amphiopo. litana liberate, Justini 15. 1. qui vera omne imperium Alexandri aegtat.

VIII. Aut arbitrio: ubi de Christianorum regum officio circa partes bellantes:

IX. Aut etiam forte.

X. Certamen singulare, ad viandum bellum, unum permittit posse.

XI. Meliorem esse conditionem possidentis in pari duro.

XII. Si noster possident, in parvi dúvida rem dividendum.

XIII. An bellum utrique ex parte justum detur multis distinctionibus explicatur.

Verissimum est quod scriptum Aristoteles, in moralius non exque ut in mathematicis disciplinis certitudinem inven-

Num. 1.
inveniri, quod eo evenit, quia mathematica disciplinae a materia omni formas separat, et quia formas ipsas tales plerumque sunt ut nihil habent interjectum, sicut inter rectum et curvum nihil est medii. At in moralibus circumstantia etiam minimae variant materiam, et formas de quibus agitur solent habere interjectum aliquid, ea latitudine, ut modo ad hoc, modo ad illud extremum propius accederit. Ita enim inter id quod fieri oportet et inter id quod fieri nefas est, medium est quod licet, sed modo huic, modo illi parti propinquius: unde ambiguitas sepe incidit, ut in crepulculo, aut in aqua frigida, calecente. Et hoc est quod ait Aristoteles, in qua...
manis actionibus ducem Deus addidit, quia contemta obbrute-
scit animus.

2. Sce autem accidit, ut judicium nihil certi monsitret, sed
haeret: quae haeritatio si attenta consideratione expedi
tur, sequendum erit illud Ciceronis: Bine praeclamit * qui
vetat quia quam agere quod dubites eumum sit an iniquum, He-
braci magistri dicunt: pérō ut Pérōn abfíne te à re dubia. Sed
hoc locum habere non potest ubi alicui omnino alterutrum cib
faciendum, & de utroque an eumum sit dubitatur: tunc enim
licebit ei eligere quod minus iniquum ei videtur. Semper enim
ubi eleictio evadi non potest, minus malum rationem induit bo-
ni: ut locum ut nóno 2026, ait Aristoteles: Ciceron, de
malum minimam. Quintilianus, In comparisone malorum, hoc
locum obtinuit levius.

III. Plerumque vero in rebus dubiis post examen aliquod
animus non in medio haeret, sed haec aut illuc ductur * argu-
mentis ex re petitis, aut ex opinione quam habet de alii homi-
nibus sententiam super ex re pronunciantibus. Nam & hic ve-
rum est * illud Hesiodi, prætantisitimum esse per se sapere;
proximum, duci aliena ope. Argumenta ex re petuntur e cau-
lis, effectis, & ad junctis alius.

IV. 1. Sed ad hoc recte nescenda usu quodam & peritia opus
cit;
CAPUT XXIII.

est: quam qui non habent, ut activum judicium recte conformant, tenentur audire sapientum consilia. Nam idem, sive probabilia sunt, Aristotelis testes, quae omnibus videntur aut Vidi. de plurimis, aut certe sapientibus; ilisque rursum aut omnibus, aut pluribus, aut praetantioribus. Et hac via judicandi maxime utantur reges, quibus artium momenta ediscere aut expendere vix vacat:

οὐκεὶ περὶ τῶν σαφῶν συναυτών.

Dat sapere regi turba sapientum comes.

Aristides de concordia ad Rhodios ait, sicut in facti questionibus id pro vero habetur unde plures maximeque idonei sint testes, sit tententiarum eas sequendas quae plurimis praetantissimisque nitantur auctoribus. Sic Romanis veteres non nisi consulto collegio fecialium, ad id instituto, Imperatores Christiiani vix nisi auditis Episcopio, bella satisfiebant, ut si quid esset quod religionem poit ineticere, ejus moverentur.

V. 1. Accidere autem in multis controversiis potest, ut ab utraque parte probabilia se offendant argumenta, sive intrinsec, sive ab aliorum auctoritate. Id cum accidit, si res mediocres sunt de quibus agitur, videtur utio carere posse electio, in utramvis partem ecce. At si de re magni momenti, ut de supplicio capitali hominis, agitur, jam propter magnum dicrum quem dicit inter eligenda, praerenda est parstitio, ut donec solvet:

In iisam partem positus pecuniae uucenem.

Ideo satis est nocentem absolvere quam innocentem condonare.

2. Scriptor problematum quae Aristotelis nomen praefert: Sert. 284

philosophi, qui velut velut in verbo vel ad, verba et in locis, ut verba in verbis volgus pro, vel, vel, vel, et contra. Nemo est nostrum, ut, qui non malit absolvere quam nocentem, quem damnare innocenter. Et max addit rationem quam jam dedimus: in quod est ut, ophiicibus, non dubio Tertullianus uedit conici, Nam ubi quis dubitat, eligendum in quo

GROTIUS NOT.

Praerenda est parstitio] Ammianus Marcellinus libro xviii: Si implatabiles maxime sunt, summa est accurata, si autem instabiles, summa lentius: quae tamen, si in malo, accurata aut non esset. Et hoc explicat Valdez dido libro, c. 4.

GRONOVIANI NOT.

IV. Ut activum judicium] Ut
dataent ad habendum delictum recte praxique, judicii & injurii.

ARTICULUM MOMENTUM] Arcana & recellis & fabricias, quas rem continent, praecipua.

IN SATIIS QUÆRITIBUS] Ubri ambigitur, factumne sit aliquid alienum.

V. 1. Intrinseca] Ex ipsa re nascentia.

omnium delinquitor. Antiphon: 'ti duci pi aries, ti ad
vis dei consilia optitim, ti ad aequos divitias, ti esor o
ares tergo in, ti ad aestas dominion, aseuora. Si erundam est,
sine jure absolvere quum per injuriam condemnare est sanctius,
Nam in illo error est, in damnatione infundis, facinus.

VI. Maximi autem momenti est bellum, ut ex quomodo
plurima etiam in innocentes seque sequeant. Ideo inter senen
tias alternantes vergerium ad pacem. Laudatur Silio Italicco
Fabius:

causa speculator mente futuri,

Nec latum duobus parvisque lascivere Martem.

Tres autom sunt modi quibus vitari potest ac controversiae in
bellum crumpunt.

VII. 1. Primum est, colloquium: Cum duo sunt genera dis
terpondi; ut Cicero, numen per discepcionem, alterum per
viam, cumque illo proprium sit hominis, hoc bellarium, consu
guendi est ad posseini, si nonliices prore. Et Terentius:

* Omnia pristis experiri quum arma sapientem decet:

Quis sit, an qua jubeam sine vi faciati?

Apollonius Rhodius dixit: Modis autem alius est isti iuris ex
periqvisum. Et Euripides:

Aequum minime, si huius dixisti.

Verbi id imperatvo, sem nemo, non.

Idem reprehendit Supplicibus civitates quae hanc viam omitte
rent:

Et vos quoque urbes quae quod est verbi datum
Transigere, potius fertis ad cadem arbitram.

Achil-

GROTIUS NOT. 2

Omnia pristis experiri quum arma

Dionysius Halicarnassensis in ex
censum legitimium: mi postrema

Diogenes Laertius: ipsum esse

Menelaus sed Lycias: nec seque

Menelaus, quem virtutem

Sed non eas quartum esse:

Quibus iuxta sanguinis tamem

Quae iniuria defere omet.

GROTIUS NOT. 3

VII. 1. Parvissique legi, pacusque

VII. 2. Modus autem: non sae

Semel etiam everti ut posta

Nulla

Nulla

Quos

Quos

Quos

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla
Grotius Not. Multa homines ne bellare necessi sit voluntate remittere, quae bello & armis esset non possit. Mardionius apud Herodotum Polyennia Graecos culpatur in parte: "qui res tit in omnibus, qui rei in multis", hoc eodem valoris & rationis dedit variis principibus & principibus venissent in res; quae non alia erat, sed multum armis invenire, atque eis non imperatis bellum movem, id omnium confusione aquam est. Apud eundem Halicarnassenum esse Tullus, qui verbis compositae, ea armis ditat. Apud Tacitum Vologeses, qui iuitat quam sanguine, causa quam armis vestimenta parta majoribus maiorem. Et rex Cestius, Theodoricus: Tun justiti petition est ad arma concurrere, cum Var. locum apud adversarium justitia non possit invenire.

VIII. 1. Alterum est inter eos qui communem judicem nullum habent: compromissum: emi "dixis" dixisse est Peru-
Liber II. §. VIII.

μηδε ες αι αδικιαις iussa, ait Thucydides: In summi qui arbitrum accipere paratus est ne saepe in injustis ire. Sic de rege Argivo Dracontis & Amphiasius Erinphylx judicium permisserunt, narrante Dio-dero. De Salamine inter Athenienses & Megaren- ses leci judices tres Lacedæmoni. Apud dictum modo Thucydiddem Corecyrensem Corinthii significant paratos se discere- re controversias apud Peloponneso civitates, de quibus inter ipso conveniret. Et Periclem laudat Aristides, quod ut bellum vitaretur voluerit δοκειν Ἀθηναῖοι ἢ Πελοπόννησος, de con- troversia arbitri sumere. Et Icocrates oratone adversus Ctesiphontem laudat Philippum Macedonem, quod quass habebat cum Athenienses controversias, de is paratus est εν τοι ἕως ὑπόμεναι, arbitrum permittere aliqui civita- ti aquante partit.


§. IX.

CAPUT XXIII.

verlia cum Gracis ait se arbitrio usurum populorum, cum qui-
bus pax utriusque fuisset. Parthis & Armenis potulantibus
Pompejus sinibis regendis arbitrios dedit. Fecialium Romano-
rum hoc praeceptum ait officium fuisse Plutarchus : alia adeo
regiones olim a pace invita aliquam emissions ; ne tuinere
primus ad bellum venire, quam sese omnii judicii obtinendi
Lib. IV. tum ipsoque nobis quae spectabant cupidiss. inveniunt : alii
et inter bellantes erant arbitres, ac sese jam acie congressuros direme-
vis. Eodem officio functos in Iberia facerolitis idem tellis est.
Lib. XI.

3. Maxime autem Christiani reges & civitates tenentur
hanc inire viam ad arma vitanda. Nam si ut judicia alienorum
Vill. de
a vera religione judicium vitarentur, & a Judaeis & a Christi-
nis arbitri quidam sunt constituit, & id a Paulo praeceptum,
quanto magis id faciendum est, ut majus multo vitetur incom-
modum, id est bellum? Sic alicubi Tertullianus argumentatur,
Melina B.
non militandam Christiano, ut cui ne litigare quidem liceat;
S. Qua
quad tamen, secundum ea quae alibi diximus, cum tempera-
mento quodam est intelligendum.

4. Et tum ob hanc tum obalia causas utile effet, imo quo-
dammodo factum necessarium, convenit quodam haberi Chris-
tianarum potestatum, ubi per eos quorum res non interesse alia-
orum controversiae definitur : imo & rationes inuentur * co-
gendi partes ut aqua legibus pacem accipiant : quem & ipsum
Gallo D. Drudiem fuisse usum Dio doros ac Strabon pro-
vidit. Etiam proceribus suis de regni divisione judicium
Hieron.Pol.
permisisset Francos reges legitimus.
Nep.

I X. Tertio ratio est * per se terem : quam in hoc commendat
Dion Chrysostomus oratione in Fortunam altera : & multo an-
Solom. Prov. xviii. 18.

grotn: not. .

Maxime autem Christiani Reges &
civitates tenentur hanc inire viam]
Gregorios libro x. de Alexandro Bul-
gato : ut a se desinat hinc perpetuo
visi ob啮sent estiam extre desidem
dolescentiam, & etsi non alicubi in
eos epischi & etsi alicubi & eis in
veteri monteb. : Inde omnia efler
Christianorum tarnen cum acerbitate inter se ar-
ecute turante, etiam rationes sunt conso-
niundae ad pacem, & communis vites in
temperis sedenti.

* Cegendi partes ut aequi legibus pa-
cern accipiant: Vide exemplum apud
Cassiodorum III. 1. 2. 3. 4, &
Gallium de pace publica II. cap.
xviii. 11. 12,

Drudiem fuisse usum D. Drudiibus
hac in parte, & meliori cum jure
Episcopis faciellere. Vide epistolam
episcoporum ad Ludovicum regem
in capitulis Caroli Calvi, & de Epis-
cobris Hispaniae Roderico Tolema-
um libro vii. c. 1.

* Per se terem : Vide Augustinum de
Doctrina Christiana lib. 1. cap. 28.

s. 1. Sor.

Grotn: not. .

1. Judicis alienorum] Lites foren-
semus apud Euthenici judices.

Eusebii ] 1. 2. 3.

IX. Per se terem : Religiones & fo-
tum committere, Jullin. i. 10.


P. 4.
L I B E R I I. § x. 

X. 1. Sortis autem affine quid est certamen singulare, cujus usus non videtur omnino repudiandus, si duo, * quorum controversiae aliqui totos populios graviissimus malis fiant implicitur, inter se parati sint armis decernere, ut olim de Peloponneso Hyllus & Echemus, de regione ad Imachum Hyperochus & Phemius, de Elide Pyrachmia & Etoles & Degmenus & Epeus, de Iba Corbis & Orfia. Videtur enim id, si non ab ipsis recte fieri, certe a civitatis popiis acceptari ut minus malum. Apud Livium Metius Tullum se alloquitur: *Ineamus aliquam viam quantriutris imperent, sine magna clade, sine multo magis utrinque populus decerni possit. Strabo vetuflam hanc usque ait Graccorum confctudinem: * & apud Virgillum Aeneas uel quam usque ait inter se & Turnum eo modo res definitur.


G R O T I I N O T I M. "Quorum controversia aliqui totos populios graviissimus malis sunt implicitur." Scriptor tunc sechedea Theobaldos: * inquit astutus quandoque ut pellendo utique utique utique.

Manente regno quamvis, Dion Othonem: * inquit astutus quandoque ut pellendo utique utique utique, * etiam dominos vestros nequissimos existimationibus in omnibus causis desiderat, nee sibi reddat quidem uel unde reddat.

Et apud Virgiliam * Amelcorti: "Nec quisquam Turnus fuerat se apponere mori.

Pari de causa Antonius Ocatium ad singulare certamen provocabat.
CAPUT XXIII.


XII. Quamquam vero in causa dubia par utraque tenetur L. imparsi quadere conditiones quibus bellum vitetur, * magis tamem id D. de R. I. tenetur qui petit quam qui possidet. Ut enim in pari causa me- fior sit possessionis conditionis, non civilissimum juri sed & natu- ralis convenit, cujus rei causam alibi estiam ex Aristotelis quas dicuntur Problematibus attulimus. Atque hic & illud adden- dum est, ab eo qui justum causam habere se fict, sed documenta non habebi sufficientia quibus posse turem de injustitia sua pos- sessionis convincat, bellum licite non fumum qua non habebi jus cogendi alterum ut de posse tione decedat.

XIII. Ubi vero & justus ambiguum est, & neuter possidet, aut ex aqua uterque, iti iniquus censendus erit qui oblatam rei controvertit divisionem repugnat.

XIII. 1. Ex his que diximus deiniri potest illa a multas a- gitata questio, an bellum ratione habita corum qui principa- les bellis motoris sunt utrinque justum esse posse. * Distin- guendae enim sunt varia acceptiones vocis justi, Justum enim aliquid dicit aut ex causa, aut secundum effectum. Ex causa rursum, aut speciali acceptione justitiae, aut illa generali qua omnis relictudato co venit nomine. Specialis acceptio iterum di- visit in eam quae ad opus pertinere & eam quae pertinere ad ope- rante: nam ipse operam justa agere interdum dicitur, quo- ties injuste non agit, etiam si quod agit justum non sit: quo- modo

GROTII NOT.}

Magis tamem id tenetur qui petit quam qui possidet. Vide Henricam Tomo III.

Disstinguenda sunt varia acceptiones nomini justi. Sic Graecius causam X. quidionem 44. polit C. Epictetopon, distingui justitiam causarum ordinio, animal.

GRONOVIIT NOT.

XI. Non habet jus; Quisque quod tantiat in documentis, ut actore non probante reus abolivetur.

XII. Quae oblatam? Stalter paras- tus fiscum orari potius, de qua ambiguit, quam ob causam possi- dendum bellare.


Ad operantes: Per quam eas fuerat esse operanti oro conditione sua & loco sce agendi, ut agit.

Justum non sit? Ut eum praeor in- juriam decentem, tamem justa redderea dicitur. 1. 11. D. de just. & jure.

L. v. Eth. modo recte distinguit Aristoteles, 

E. 10, & 

11. Rhet. 1, 

2. Speciali & ad rem ipsam relata acceptione bellum utrumque jutum esse non potest, ut nec liss, quia facultas moralis ad contraria, puta ad agendum & ad impedientium, non datur per rei ipsius naturam. At vero ut neuter bellantium iustae agit fieri sine potest; iustae enim agit nemo, nisi qui & sic te rem iustam agere: multi autem id nequinunt. Sic iustae, id est bona fide iuris ius potest utriusque. Multa enim in jure & in facto, unde jus oritur, fugere homines solent.

3. Generali acceptione jutum dici solet quod usn culpa agentis vacat. Multa autem etiam sine jure hiunt absque culpa, ob ignorantiam inevitabile: cujus rei exemplum est in his qui legem non observant, quam sine culpa sui ignorant potissum lex ipsa promulgata est, & tempus per se adcientiam sufficientem tranxit. Sic est & in litis accidere potest, ut pars utraque non modo iungitutia sed & omni aliis vicios curaret, preter im ubi pars utraque aut altera litigat non suo sed alieno nomine, puta ex taurus officio, cui congruit etiam incertum non defere. Sic Aristoteles in litibus juris controversi, ut neutrum esse improbum, quod ipsie dicit vos vos. Cui contentiens Quintilianus poisse accidere ait, ut ex utraque parte orator id est bonus dicat. Imo & jus iurius judicium ambiguum dicat.

4. At bello vix est, ut testimonizatem omnium & dilectionis deficientes abitur, ob negotii ipsius gravitatem, quae omnia tali est ut causis probabilibus non contenta, quam maxime evidentias requirit.

5. At jutum si accipimus, quoad effectus quosdam juris, certum est bellum hoc sensu jutum utriusque dari, ut ex ibis apperit quod de bello publico follem infra nobis dicentur. Sic enim & sententia non ex jure lata & possidens sine jure habent quosdam juris effectus.

2. Moralia ad controversiam] Idem jusse prodeque simul hinc ase, inde prohibere nequit; eadem res per se non potest esse licita & illicita.

Bona fide] Sinus iuris.

3. Ad scientiam sufficientem] Inter quod nos etiam legis illustri pervenire ad illis potest.

Non pace, sed alieno] Non pro se, sed pro alio, ut pro pupillo tutor.


5. Quoad effectum] Pro eo, quod quid osti pro bello licet, ita ut de aedio non detur, sed quod utriusque jutum est, habeatur pro ratio & jure facto.
CAPUT XXIV.

Monita de non temere etiam ex justis causis fuscipiendo bello.

I. *Jus saepe remittendum, ut bellum vitetur.*
II. *Maxime jus ad pacas.*
III. *Præsertim à rege laço.*
IV. *Etiam cura sui & suorum abstinentia sape bello.*
V. *Regula prudentia circa electionem bonorum.*
VI. *Exemplum in deliberatione inter studium libertatis & pacis: quia internecio populi evitetur.*

VII. *A paenis exigendi abstinere debere qui non multo sit validior.*
VIII. *Restare ut bellum non sit fuscipendum nisi ex necessitate.*
IX. *Aut ex maxima causa cum maxima occasione.*
X. *Bellorum mala ob oculos pauper.*

1. Quamquam instituti, quod de jure belli in scriptum est, pars proprie non videtur ex lege qui circa bellum virtutes alii præcipiant aut suadeant, obiter tamen obiam eundum ciff errori, nequeis exigitimet ubi jus fatis compertum est, statim aut aportere bellum fuscipi, aut semper etiam licere. Contraeum enim ut plurimum magis pium reæque fit de jure suo cedere. Nam nostræ quoque vitae curam honeste deferi, ut alterius & vitae & salutis perpetuum quantum in nobis fere belli, est confusamus, supra suo loco dictum est. Maxime autem Christianis hoc convenit, qui in eo perfectissimum Christi imitatur exemplum, qui pro nobis adivi mors & infelix mori voluit, Rom. v, 6. Quod ipsum multo etiam magis nos excitat, ne res nostras aut nobis debitas persequamur, cum tanto aliorum incommodo quantum ècum ferunt bella.

2. *Non ob quamvis causam tales bellum fuscipendum,*

GRONOVII NOTR.

1. *Quid circa bellum virtutes.* Hoc enim ad *præsens* pertinent, consilique est, non juris. *De jure suo sedere.* Condonate injustiam & remmite aliquid de illo, quod optimo jure exigendopoffis, ut humano tempore pacem.

2. *Cautionem:* Quæ sufficit iuri probando.

GROTTI NOTR.

*Non ob quamvis causam tales bellum fuscipendum.* Seneca, *Eulog.*

1. *Calis dixit, bellum fuscipendum suisse pro libertate, pro canis, pro libertate, pro rei supervisione & nihil nostrae sese rerum, non esse fuscipendum.* Plus aliquid Apollonius dixit regi Babylonico apud Philostratum I. 21: *me εκ τας ἃ καὶ τι πρὶν ἄνθρωπος, ἔνα με λεγεῖ, εἰ οὐκ ἂν εἰσέρχεται μεγάλως αὐτῷ, ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ἀμυνόμενος μεγάλως αὐτῷ.* Addita vero, non aportere cum Romanorum hostes esse dignas, quibus majoris privati saepe posistant, ad bellum.
II. 1. Ad prenas vero omittendas multa sunt quas nos hortantur. Videamus quam multa patres in filiis dissimulant, quae de re dissoluta est Ciceronis apud Dionem Caesarem. Pater, ut Seneca dicit, nisi multa et magna injuria patientium deviunt, nisi plus est quod timet quam quod damnat, non accedit ad decrutorum stylium: unde non multum discrepat Phinei dictum, recitante Diodoro Siculo: "nec tamen teneo hanc, ut mihi essent praecepta, si non" elenchus praeverbo, si multa quae addiderunt

[Text continues with various Latin passages, likely discussing philosophical or ethical content.]

**GRONOVII NOTA.**

Laomedon: Cujus filiam Hesione neco ceto cujus oraculo caro oblecta, liberararet, et ab eo mercede operis promissa fraudabatur. Ovid. 11. 224.

Angia: Regii Elidos, cujus fabulum purgavet, item insigniis quod promisit mercedis.

II. 1. Nisi plus est quod Nisi prospicia gravissima filiis ex impunitate quae sunt prateria, quae nam merantur, aut graviora incommoda familiarum. 

Decrutorum filium Exharedationem, ut ille Terentius Histonton 3, 4. Satius est quam se ipso luxaret hoc posse hodie Bacchidem.

Madinæ: Neminem patrum libenter stimere de filiis supplicibus nisi magnitudine pecorum nominis pretiosissimae in naturalem parentum in libertatem.
CAPUT XXIV.


3. Interdum ex sunt rerum circumstantiar, ut jure suo ablati, nemo non laudabile tantum sit sed & debitum, ratione eius quam hominum etiam inimici debemus dilectionis, vive in se specta, live quliter etiam exigat sanctissima lex Evangelii. Sic quodam esse diximus pro quorum, etiam nos impetant, salutem mortem optare debeamus, quod eos sciamus, qui communi humanae aut necessario aut valde utiles. Si res quodam neglijit qui de alio in atroci, vult Christus ne lites subeat, tanto credendum est majora nobis neglijit voluisse nead bellum catur quanto bellum lice est, noscentius.

4. De suo jure virum bonum aliquid relaxare non solum liberalitatis sed etiam commoditatis est, ait Ambrosius. Lib. 11. de Arilides suadet civitatis, ut non nolite suae a sua sibi etiam, nolite, concedere et largiri si quid sit mediocre. Rationem ad: ut si quis e indœ timentibus sis Olympias ut Bia.

GROTIUS NOT.


GRONITII NOT.

Odiile] Nullus pater abdicabit ilium, nisi hum ospetere improbum.

LIBER II. §. III.

Cejus in maxilla aperitivis in Ἀφείησιν αὐτοποιιν: Nam et privatorum hominum eos laudatis qui facili sunt ingenio et damni aliquid subire malum quam ligitare. Xenophon historia Graece lecto: παρθενόν μη δητεν τι μοι να μην μυρία τι Ἀφείησις είν, πολλοις αὐτοποίοιν: Sapientem est ne ob gra-

vem quidem causam, bellum suscipere. Et apud Philostratum Apollonius: πάλαις οὖτις μεγάλως αὑρίζον: ne ob magnas quidem causas bellum capiendum.

III. 1. Circa poenas, officii primum nosfri est, si non ut hominum * certe ut Christianorum, ut facile ac liberenter condon

emus quae in nos sunt commissa, sicut Deus nobis condonat in Christo, Epist. iv, 32. τὸ τε ἐὰν ταῦτα ἀγγείαν τινὰ ἢ τὸν ὑπὲρ τὸν θαλάν γείσι  Θεόν ἢ οὕτωσιν, οὐδὲν ἔσωσιν, ait * Josephus: Τὸ ναπορεῖς cognoscere et ob quae nonenties poena mortis sunt obnoxii, ad divinam naturam accedit.

Lib. i. de 2. Seneca de princeps: Longe sī in suis quam in alienis exa-

clamavit injurias. Nam quemadmodum non est magni animi qui de alieno liberalis est, sed illa qui quod alteri donat sibi detractur: ita ictus auctor vocabo non in alieno dolore faciendum, sed eum qui cum suis stimulis aquiratur non profite: qui intelligentis magni ani-

mi esse injurias in summa potentina pati, nec quicumque esse glo-

riosius Princeps impune leso. Quintilianus: Subdeimos Principi ut laudem humanissatis petiscus quam voluptatem uti non capiscat. In C. Cæsaris laudibus posuit Cicero ut precipuum, quod oblivisci nihil soleret nisi injurias. Livia in allocatione ad Augustum apud Dionem: τὰς ἰρίστας ποιησεις ὑπολαβά τοῦ τινος ὑπὲρ τὸν ἐκδίκασθαν ἐπικείμενον ἡμίν, τὸν αὐτόν το εἰς αὐτὸς πλημμελεῖν δεῖνα πάνω: Ita plerique existimant, redi-

visus ruinanda quae contra communem utilitatem recensunt: quae

GROTIUS NOTAE.

Certe ut Christianorum] Theodo-

siius ut Antiochenis condonaret crimi-

men in se commissum à Flaviano

Episcopo illis maxime Christi ver-

bis permissos fuit: Dimum illis Pa-

ter, quas neferunt quid faciant. Nar-

rat Chrysostomus de hisuis vice-

lima.


Nec quicumque est gloriosus Prince-

pe impune leso] Chrysostomus in

laude Clementinis: ἀπολέσθαι μηδ' ἢ

ἀρχηγοναῖον τοῦ ποταμοῦ ὀλίγου

διασχοιντ' ὡς τινὰ ἔστι μικροῖς. τὸ

μέγα πασχεῖ τοῖς ἑπτάδεκάτοις ἐν θε-

ανήσυχοι, ἐκείνους αἰλίνας, καὶ ὅστις

ὅσα παρὰ ἀνθρώπων πιεῖται ἢ ἐν ἁγι-

άσιν, μείγα μὴν τε ἐπιρρεῖα τι ἐν ἀγαθῶς ἐν κακῶς ὑποκειμένως.

Et in ejusdem Theodosii laudibus ad Senatum Theophilius: Et cecidisse digna et verum divinitas, ita et auxilia numine et senatus: Hanc regem portat bis qui in se pervenirem superiorum esse, non visissim novendo, sed bene factiendo.


Vero id locum habet, ubi aut nos quoque nobis peccati alicujus fumus conculci, ut id quod in nos peccatum est ab humana qua
dant & excusabili infirmitate procedit, aut fatis apparet penit
tere cum qui nociit. Est aliisinde & puniendi modo, quasi Cicero, & hanid fui an fatis sit: enim qui laxeretur inuria sua penitere. Sapientis, inquit Seneca, multa remitteri, multos parum sani sed sanablis ingenii servabunt, & ha quidem cautel a bello abstinendi ex dilectione nascuntur, quam ipsius inimitis aut debemus, aut recte impendimus.

IV. 1. Saxpe vero * nobis ipsis nostrisque praestandum habemus ne ad arma veniat. Plutarchus in Numæ vita ait, postquam justa posse susciper bellum decrevisset seculares, * consul-

GROTIUS NOVÆ.

Antonius Philosophus] Apud Valerianum Gallicanum vita Avdiu Cæ

Nobis ipsi nostrisque] Procopius Gothoricorum ii: Gothos ait locutus Belhariss: ita eis ubi eis igitur, tue gentium requiris: licet autem: ut simplici, ut domi accepta autem nihil est, ubi illa autem, si ita possit, nisi audire: est enim audire: est, nam si est: non est in hac parte. Hoc enim ita

fe habentur, essentiamque utiusque genti veltores, subditosam aliis solutum non praebet propria landis. Hoc, sed ea praebet que & justa sunt & utilia non ipsi tantum sed & hostibus.

GROTIUS NOVÆ.

Arrius adustur] Hinc condicio

nem principium militem main aequat Domitianus, quibus despotas non creditur, noli occidit, Suet. 21. Quod Hadriano tribus Marius apud Vulcianum Gallicanum in Adriatico Caflio cap. 2. Semper enim homines laicitam nos abuis poten
tio.

IV. 1. Nobis ipsi nostrisque] Nota

stra ipsum & subjiciendum nostrorum interdum interest, ut potius aliquo judex caratam, quam in bello repetam ur non minus nos nostrisque quam hostes discrimini objecimus.
LIBER II. § v.

L. xiv. 31.

* consultatum a fenatu an ex usu est usus filiciper. In parabola quadam Christi dicitur, si quis rex cum rege altero bello certandum habeat, primo sedentem, qui mos est cum cura consultantium, expensurum apud fe, an ipse qui decem millia militum habeat hosti ducenti bis totidem pat esse possit: quod si videat se imparem fore, antequam ille intra fines adsit, missarum legationem cum mandatis pacis cauas.


L. vii. 3. Poteit & temperamentum adhiberi, ut ad Symmo Triballorum rege factum Strabo memorat, qui Alexandrum Macedonem & insulam Peucen intrare vetuit, & simul donis eum honoravit, ut offenderet se quod faceret jutum metu, non odio aut contemptu ipsius facere. Quod Euripides de Graecis dixit civitatibus idem ad alios quoque recte aptes:

De Marte quoties itur in sufragia,
Nemo immunire cogit at mortem sibi:
Sed quique cladem destinamus alteri:
Quod si in comitibus funera ante oculos forent,
Furiant bella non perisset Graecia.

Apud Livium est: Cum tuas vires, tum vim fortunae, Marcemque communem propone animo. Et apud Thucydidem: Et quantum te pollute oportet isti est eum et eius excellentiam eximi qualis inceptum accidere potest in belli, similem aggregare, considera.

V. 1. Qui deliberat, partim de finibus non quidem ultimis sed interjectis deliberat, partim de isis quae eo ducunt. Finis semper est bonum aliud, aut certe mali declinatio quae vicem boni

GROTTII NOTA.

Consultatum a fenatu an ex usu est usus filiciper] Diodorus apud Thucydidem. Apud Thucydidem. Ait que ad fideis usum ita accidere, ut enim quidem se habent. Etiam est maxima eius pecuniae praeemium, non utique, sed eum eum ubi, nos expetiam.

Sic Tusculani] Vide Flaccchum Camillo.

Vide Procopium Vandalicorum 11. & Goth. 1.

GRONOVII NOTA.

In parabola] Priorres edd. fabella. Lucas 14, 17.

2. Gratiosos insuper] Quod novum erat jussi, sponde atque exercitium. Tacit. 1. hist. 64.


De iis, quae ex ducent] Medicis, ut vocant, & tum viis, rationes, influentia obtinendi propitiis.
boni obtinere possit. Quae vero hic aut illuc ducent, per se non expetuntur sed quatenus ducent: quare in deliberationibus comparandi sunt, & fines inter se, & eorum quae ad finem ducent facultas effectiva ad finem producendum; nam ut recte dixit Aristoteles de animalium motione: eis *εν εικονις od παραγωγὴ μόνος μη νοούσος*), *νυκτις το αύλαζαχος καὶ το χιλίατο*; propositiones quae actionem efficaces duorum sunt generum, ab eo quod bonum est, & ab eo quod fieri potest: quae comparatio tres habet normas.

2. Prima est: si res de qua agitur æqualem, morali scilicet affirmatione, efficacia habere videatur ad bonum & ad malum, ita demum eligenda est si bonum aliquanto plus habeat boni quam malum mali. Hoc est quod Aristides sic enuntiat: *ει πληθος δημοκρατίας· καθιστη διηνοπήγη· Andronicus Rhodesius ubi magnanimum descript, ait, eum non ob submaximas causa periculorum habitation, sed ob maximas.

3. Altera: si videatur esse æquale bonum & malum quod a re de qua quaeritur posset procedere, ita demum ea res eligenda est si efficacia ad bonum quam ad malum major sit.

Tertia: si videatur & bonum & malum esse inaequale, nec minus inaequalis rerum efficacia, res ea ita demum eligenda est, si efficacia ad bonum major sit collata efficacia ad malum quam ipsum malum est collatum bono; aut si bonum sit majus comparatione mali, quam efficacia ad malum comparata ad bonum.

4. Hac

**Grotes Nota.**

Si efficacia ad bonum major sit collata efficacia ad malum, quam ipsum malum est collatum bono: Utinam hac regula prudenter Naties apud Procopium Gothicorum esset.

**Grönovii Nota.**

Per se num experuntur. Ut acquefacentur ea aest, sed quia sunt velut gradus ad aliquid ulterius magis expectentum.

**Facultas efficiens** Vis & potentia effecturn.

2. **Morali affirmatione efficacia**

Judicio prudentem perinde minat incommodum, quam commodum promittit; eciam dicit, modo commodum sit amplius in genere commodorum quam incommodum in suo.

Orationis Quum difficultas major est quam bonum speratum, melius transfugere & reconciliari.

3. **Æquale bonum**

Bonum & malum, utrumque in suo genere paria sunt.

**Efficacia ad bonum**

Probabilior & in ipse majori eventus est ad bonum & optimum, quam ad malum & rimendum.

**Si videatur & bonum**

Si aut major est bonum in genere suo quam malum, aut major malum quam bonum; & aut felixius exsit ex ratione, quam sequitur, malum quam bonum, aut bonum quam malum.

**Si efficacia ad bonum**

Si felixius exsit bonum quam malum, eti malum bono sperato minus non sit.

**Si bonum sit maxius**

Si magnitudo boni longe vincet modum mali, eti felixius forte sit Exiturum malum.
Liber II. § vi.

D. 0. 1. 4. Haec nos limatius paulo; sed eodem tendit via planiore. Cicerò: cum ait fugiendum ne offeramus nos periculis sine causa, quo nihil potest esse fiatius: quapropter in adeundis periculis confectudinem imitantam Medicorum, qui leviter agrotantes leviter curant, gravioribus autem morbis periculosas curationes & ancipites adhibere coguntur: quare subvenire temperantia fiantis esse dicit, eoque magis si plus adipiscare re explicata bona quam addubitata mali.

Ep. ad Att. Lxiii. 27. Etalibi: Ubi invicem magnum nullum fieri posset; non tamen vel non magnum poscitum sit, quid omnis ess quidquecumque. Dion Prouxenus Tarifensi altera: istum enim quod ait, ait si quis in multo longum pervenire, nisi qui tumus Filonuviis autibus aequans alius tum sit: sit satis hoc iniquum et indignum quod toleretur. At non sequi iniqui accidit, nos ideo debemus certandum studio nosmet incommodus obiciere. Et postea: quodvis, si ego, si ego tanti vel qui minus sitce, aut aliquid aliud aut aliquid, mihi quidem, non eum tamen conspiciat, mecum aut brevem commodum. mihi eum aut longum etsi et brevem, aut aliquid, aut aliquid, aut aliquid, aut aliquid, aut aliquid: Sic ut operae ubi ita valde nos argere ut dure nequeamus quidem abiciere: mediocriter autem presti, et rebus talibus ut aut illa aut graviora ferenda sint, in hoc nos componimus ut quam expedissitme subsequamur. Aristides Sicula secunda: ut ne quis eam tempestatem, quam visum est, necesse esset quod omnes esset, quod modo non tempus ess cavendi?

VI. 1. Exemplum sumamus ab eo quod inter Gallici civitates consultatam olim narrat Tacitus: Libertatem intelligit cives, hoc est, jus regende per se et publicae: quod jus plenum est in statu populi, temperatur in statu optimatu, praebet tali ubi nemo cives ab honoribus arcuatur. Pacem vero talem qua bellum redimatur interinimum, id est, ut Cicero alibi Graecis verbis hanc quæstionem explicat, hoc melius: Natura tuta est T quod ait et talis interim: Puta, ubi recta aetimatio futuri nihil ferme aliud quam totius populi.
populi exitium videatur portendere: qualis erat flatus Hierofolyorum obsessorum a Tito. Hic Cato quid dicturus sit, qui mori quam uni parere maluit, nemo neceit; quo & illud pertinet:

Quam si non ardua virtus
Servitium fugisse manu.

Et multa alia ad eum modum.
2. At alium dictat recta ratio: Vitam scilicet, quae fundamentum eff omnium bonorum temporalium & aeternorum occasio, pluris esse quam libertatem; sive utrumque sumas in uno homine, sive in toto populo. Itaque Deus ipse pro beneficio imputat quod non perdat homines, sed in servitutem tradat. Et alibi suadet per Prophetam Hebreos, ut sese Babylonitas * in servitutem dedant, ne fame ac peste moriantur. Quare illud quanquam laudatum antiquis, Obiessan Puno gadjte quod Marte Saguntum:

Laudandum non est, nec quae eo ducunt.

GROTTI NOTE.
In servitutem dedant, ne fame ac peste moriantur] Guido Blandatense in oratione ad Mediolanenses apud Gentherum.
Omnis secum pro libertate feromur. Sed libertatem contempta nemo saltate.
Sanum amat; neque enim certa suceptio clade.
Quam sitare quae, nisi cumbattatis se saltate.
Libertatem amas, sed gloria tamen pustando est.
L I B E R II. S. VII.


5. Quod autem de libertate dixi, idem de aliis rebus expetibilius dictum volo, si oppositi maius majoris justitior aut pur sit expectatio. Nam, ut recte Arilides, moris est navem servare rerum, non vectorem jactu.

VII. In poenis quoque exigendis illud maxime observandum est, ne unquam eo nomine bellum succipiatur in eum cui partes sunt vires. Nam ut judicem civilem ita qui armis facinora velit vindicare multo effe validiorem altero oportet; neque vero prudentia tantum, aut fuerum caritas exigere solet, ut bello periculo adhibeatur, sed fape etiam justitia, rectoria servitum, quae ex ipha regimini natura superiori non minus ad curam pro inferioribus, quam inferiores ad obedientiam obligat. Quo consequens est id quod recte a Theologis est traditum, regem qui ob caulis leves, aut ad exigendas poenas non necessarias, & magnum secum pericum trahentes, bellum succipit, teneri subditis ad reparationem damnorum quae inde orientur; nam eti non in hostes, in suos tamen veram committit injuriem, qui talibus de causis tam gravi malo cos implicat. Livius: Justum bellum qui quibus necessarium, & pia arma qui quis nullius

G R O T I I N O T E M.

Spiritu fortis magi quam prudente? Idem cum explicaret consilia belli suspecti ab Sichonienibus post Alexandre mortem, ait factionem judicium eos mapes titulas ad spectantibus, ut de scopibus quibus exercitus causas ad gloriam quibusque resolvisse, sed ab utilitate aberrasse: ut qui propositis diversis defensione praebentur nonnullos exercitines; peculiari nulli necessitate impediente: ne Thebanorum quidem tam nobili clade pasci seu admoerere.

G R O N O V I I N O T E M.

5. De aliis rebus expetibiliis? Ut satis sequace animo caresmus, vel fraudari nos patiamur potius, quam ob eas lubematus pericum, quo aut credibilium sit nos perituras, aut ni

hillo centius peritius an servatus eas simus.


Justitia rectoria? Eadem justitia, quae leget dictaque puniit malos, eadem suadet etiam non puniri, si nequeas id fieri fine clade aut periculo bonorum; non enim tantum eis injustitia opus punire malos, sed etiam tueri bonus: & quemadmodum injustus est, qui recte impune non paree, ita quoque injustus, qui studio puniendis contamnare, nullam legitur curam parentium. Hinc Othon laudatus in morte, quem sobire maluit, ne bellum civile renoveret, Suct. 9.
in armis relinguitur spes. Optat hunc statum Ovidius Fastorum 1:

Sola gerat miles, quibus arma coeruere, arma.

VIII. * Rara ergo bellii fumendi causa est, quae omittit aut non possit aut non debet, puta cum iura sunt, ut Florus loquitur, armis seviora. Seneca incurrivit aut in pericula ubi quotiesint paria mutuatur, aut etiam pejora: quem senium Arilides sic extulit: nee se leti veli ablati hodie et maiori aperiatur, quam si volo omitteri, utique non faceret quisque. Miserram pacem bene mutari, ait Tacitus, nempe cum, ut idem ait, aut aures libertas sequetur, aut vi etiam erunt: aut ubi (ut Lib. x. de viis loquitur) pacem servientibus gravior quam liberis bellum. Att. Niti. Non si, ut apud Ciceronem est, appetit futurum, ut si victus eris 7: proscripturis: si victus, tamen ieris.

IX. Alterum bellii tempus, si, ita ut oportet rem affermanti, a iure, & quidem quod momenti sit maximi simul sitent vires. Hoc est quod Augustus aflat, bellum non sufficiendum nisi cum major emolumenti spes quam damnis metus ostendetetur.


**Groovi Notn.**

Rara ergo bellii fumendi causa est quae omittit aut non possit aut non debet.] Servius additum in X. Aequitos: Ilam miserrantur inanum.

Ambos & tantos mala bibus esse labores.

Quis nulla causa tam justa est ut prae-

piera bellum geri debet.

Nisi summa necessitudo] Thalstarchus Graecis: ut et dii + praeeret dividere; uti iatrop-

xov, uti politikos. Extra summan necessitatem forum inferre, nec boni mediocri esset, nec boni praefici. Marciani dictum apud Zonaram: mi diu dies in aliqua manu, nisi simp-

les Deus id non dare regem arma mtrara quando pacem faci lectat. Augustinus l. epistola ad Bonifacium, Pactem habere voluntatem esset: bellum autem debet esse necessitare, ut liber-

tatem Deus a necessitati & conservet in pace.

**Grotioii Notn.**

VIII. Jura sunt saviora.] Quam specie pacis & justitiae graviora tole-

rantur, quam inter armata maxime ferventia eventire follet: Ut Siculi queruntur se in Elis illi hoelli Aga-

thocle tiulo pacis addicitos ab Hamilcare Pencorum duce. Juffin. 22. 1.

Ubi quotiesint] Quoties bellum vitantibus nihil commodius est quam in bello.

Terti] Tune oportet, quemquam incerta sint futura, praeterea periculum, quam pacem colere pala-

mum pejus esse.

Tactum] 1. ann. 44. miserram pacem vel bellum bene mutari.

Aures libertas] Bellum fumdentibus aut feliciter celerit, magna bona: si factus, nullum gravius, quam adeptum, nullum contigerit.

Si bellum fuerit] Rebus malo prove-

ientibus, perex; ex fumentis eventientibus, tamen miserram vi-

tam agas.

IX. A iure] Ubique sit justitia causis, & quidem ejus causis, quam deterere aut negligere nullum modo possit: etiam in promptu sint justae vires.
cum autem tum maxime hoc habebit, cum spes est terrene ac fama, nullo aut exiguo periculo rem confici posse: quale erat Dionis confulium ad liberandas Syracusas. In epistolis Plinii est: quod est pulcherrimum victoriae genus terrene perdonuin.

X. i. Savares bellum eis, inquit Plutarchus, cumulumque iucum trabit injuriarum & infollentie: Et sapienter Augustinus: Quorum malorum (de his loquitur quae ex bello mactur) multae & multisiplicis clades divers, & divar necesse, est ut dignum est eloqui velim, quamquam neque quicquam scimus uti posse possim, quia eur priva & disputationes modus? Sed sapientius, inquit, justa bella gestura est; quas non, si se hominem meminit, multi magis dolosus justorum necesse est, nisi est uti bellorum: quia nisi justus esset, ei genbare non esset: ac per hoc sapientius nulla bella essent. Inquinat enim patria adversa sibi bella ingerit; genbare sapientius, imo & necesse: quia inqui nat hominum utique dolenda, quia hominum est, & si nulla ex bellandis necessitas nascatur. Tace itaque mala cum magna, cum horrenda, cum saeva quisque cum dolore confiderat, miserist necesse est iustitio: quisvis autem vel patitur ea seme animi dolet.

Li. iv. de re: vel ceciatur, multo utique miserius: idea se putat beatum quod intimus, & humanum perdisit sensum. Idem ad loco: Belligerear ma-

**GROTIUS NOTA.**

**Terrae ac fama.** Leo scripsit sola diei se terrene sola turgid. Ac vult ergi sedetam. Habet id Plinius Historiae Naturalis viii, c. 19.

**Unique Dolenda.** Lacedemoni in oratione que exfig apud Diono
cruc Scanu lohio inquit: Ipaedieae tue & in pace filie semper placidi,
qui dedit, qui fuerit, qui fata, qui est. Non ita
nec quis adiutorium, nec qui
esse eti quidveterum est, tamen
miserum ex illa plurimum mistissim,
plures abstulit nisi, nisi est situ
humanum cuiusque Dix hominumque satis
fuerit consambo bonum et non est.
Plutarchus Numa: in est quo
t met, ut dixit se paterfaci

**GRONVILLI NOTA.**

**Espes est terrene ac fama.** Hoc argumento uruantur & Campani ad prae
tendendum Romanis bellum Sa

**Miniaturum in.** Hoc si quid mecum dixero, nonem Roma per bella pretiosum, quae

ponentur longa responsion e-
CAPUT XXIV.

Secundum felicitatis boni necessitatis. Maximus autem Tyrius: ex plebeo servus qui fidelis ut abhes, libenter autem ut ad designa: de bello etiamdem injustitiam, ipsa per se necessitas miserae est. Idem: quaeque ex plebis uti mundi eiurant urbs, non quidem in urbe, sed in urbe extensa: Affert bellum a justis non suminis necessario, ab injustis sponse.

1. Cui Senecce illud addendum, non esse homini hominem aliquem prodige utendum. Philiscus Alexandrum moebat ut gloriam ob. XIV, quidem judiceret, sed ea legi ne se petilientiam aut magnum morbum faceret: intelligens populorum occurrencem, deflationem urbi, petilentia esse opera; nihil autem magis esse regium quam consulere omnium saluti, quae pace continet.

2. Si jure Hebræo & qui non volens hominem occidisset fugere debeat: Si Deus à Davide, qui piébellae gestisse dicitur, ideo tempulum suum edificari vetuit quod multum sanguinem fudisset: Si apud Graecos veteres expiatione opus habebant etiam qui sine culpa manum exde maculassent: quis non videat, praestet Christanum, quam res sit infelix & malum ominis, quantoque nihil fugiendum bellum etiam non injustum? Certe apud Graecos Christianismum procrius diu observatus est canum, quo sacrat ad tempus abebantur qui hostem in qua licumque bello intersecissent.

GROTI NOSM.


GROTONIVI NOV.


3. Fugere] Excedere patria & se confecerit ad aliquem oppidorum, quae habebant suis aliis.
C A P U T X X V .

De causis belli pro aliis suscipiendi.

I. Bellum suscipi jusse pro subditis:
II. Non semper tamem suscipiendum:
III. An subditius innocens hosti edidi possit, ut periculum visitur.
IV. Bellum justo suscipi pro federatis aequalibus & inaequalibus,
V. Et pro amicis:
VI. Item pro hominibus quisvis:
VII. Posse tamem id sine pec.

I. S

Upra cum de his qui bellum gerunt egimus dictum olim tumque a nobis est, naturaliter non tantum numquemque sui juris esse executorem sed & alieni; quare quae causae jussa sunt ipsi cujus res agitur, excedum justae sunt ipsis qui aliis opem ferunt.

2. Prima autem maximeque necessaria cura pro subditis, sive qui familiari, sive qui publico subfecto imperio; sunt enim quasi pars rectoris, ut ibidem diximus. Sic pro Gabaonitis qui se populo Hebræo subjecerant arma sumpserat; ipsius dux Jona. Majores nostris, inquit Cicero ad Quirites, sese mercatoribus ac naviculariis injuriis suis traflatas bella guerunt. Alii quae bella nostris susceperunt, quod cum Romani injuria referri, naviculariis retenti, mercatores spoilati esse dixerunt, idem Romani pro quibus siciis arma tumore, pro ipsis deditis, id est factis subditis, cadem sancere necessarium.

G R O T I I N O T E .

P

En subditis Procopius Persico-

rum III. sed & quod a se in se

dominis ; et si quis quoque

testem addiscerit, etsi est ex
cuius vicosis : Nemo enim

hostis est qui iungiam se se, nisi

cum animo ut tute se remissus

adversus alienas injustias.

G R O N O V I I N O T E .

I. Naturaliter; Auctor ipse in-

trutus propterea cognitionem omnium

hominum inter se, non tamen

suum jussu propagare se abs factum

injuriam olecis, sed & pro aliis ca-

dem facere unicum licere.

2. Sive familiae; Propter bellum

privatum, quod parente suis sibi

tem debet prouenius domestici.
rimum duxerunt. Campani ad Romanos: Quandocidem nostra sueri adversus vas utque injuriar juut a vi non vultis, vestra certe defendentis. Florus a Campanis fecund quod ante habebant, sanctius ait factum omnium fuorum deditione: Fides agi vis, inquit Livius, dedito non prodi.

II. Non tamen semper, quamvis justa causa, subditis alicujus obligat rectores ad bella fumenda: sed ita demum si id fine omnium aut plurium subditorum incommodo fieri potest. Rectores enim officium magis circa to tum quam circa partes certatur: & quo pars est major, eo ad totius naturam proptius accedit.

III. 1. Itaque si civis unus quamvis innocens ad exitium ab hoste depsectatur, * dubium non est quin deseris posset, si appare civitatem hostium viribus multo esse imparem. Diputar contra hanc sententiam Ferdinandus Valiquius: sed si non tam verba ejus quam propositum spectetur, hoc videtur agere ne civis talis temere deferatur, ubi cum defendi possit eis sit. Nam & historiam adferter Italici peditatum, qui Pompejum rebus nondum plane desperatis deferuit, de sua salute certior factus a Caesar, quod ille non immemento improbat.

2. An vero etiam tradi in manus hostium possit civis innocens, ut vitetur immeminas alioqui civitatis excidium, disputant eruditii, & olim disputatum est, ut cum Demeophenses nobilem illam de canibus, quos lupi pacis causa ab ovibus tradis sibi postulabant, fabulam proculit. Negant id licere non Valiquius tantum, sed is cujus sententia ut perfidia propinqua ad Valaquio arquitur Sotus. Ponit tamen Sotus teneri talem civem & hostibus.

**GROTIUS NOTN.**

*Dubium non est quin deserit possit:* Vide Consilium Niceronae Patriarchar chartarum Michaelis Langobi de transfigis pacis causa reddendis Bulgariae Duici, ubi hae verba apud Zonarum: agi tere est quod agi

**GRNOVIT NOTN.**

*Fadus quod ante:* Quod Romani habent & cum Samnitibus fecund antiquum, & cum Campanis fecissent novum, hoc novum fanum 

*Fides agi visa:* Vulsum interessisse dicit publice, ne qui in clientelam venissent, deferrentur. **Lib. vii.**

**II. Ita demum.:** Nisi propere nurius vindicatum aut omnes aut plur. 

**Magis circa securum.** Magis confide 

**Quae pars est major.?** Quoties plur. 

**II. 1. Defer.** Non defendi nec 

**De sua salut.** Postquam a Julio 

**Nobilis illam.** Alexandro M. 

**Note.**
Liber II. § 111.

bustradere: hoc quoque negat Vasquius, quia natura societatis civilis, quam fui quique commodi causa initit, id non posset.

3. Sed hinc nihil aliud sequitur quam ex iure proprie dicto, cive ad hoc non teneri: at non etiam caritatem pati, ut alter faciat. Multa enim sunt non justitiae proprie dictae sed dilectiovis officia, quae non tantum cum laude praetantur, quod Vasquius agnoeit, sed etiam omitti sine culpa nequeunt. Tale autem omnino hoc videtur esse, ut maximae multitudinis innocentis vitam suam unius quis pereolet. Praxithæa in Euripidis Erechtheo:

Etiam quod adipsu vide in multos:
To miçus, eis pò e xis in melios ãtiv, Parvæce in puæbus póliçe, ãs ãs ãs îpis.
Si namque numeros quidque sit plus aut minus
Perspicimus animo, * non malo unius domum
Commune vinici, sed nec aquari potest.

Diod. II.
Atque ita Phocion Demosthenem atque alios hortabatur ad exemplum Lei filiarum & Hyacinthidum potius mortem ipsi subirent, quam malum irreparabile patriæ inferri senerent. Cicero pro P. Sextio: Si mihi in aliqua nave cum meis amicis navigant hoc accidisset, ut multi ex multis locis tradamus clasibus eam navem se oppressuros minarentur nisi meum simul sit dequitissent: si id velutres negarent, ac mecum simul interire, quom me hostibus tradare malert: jecisset me potius ipsi in profusionem; ut eatos conservarem, quam illos mei tam cepidos non modo ad certam morsen, sed in magnum vitae discrimen adducerem. Idem de Finibus: Vir bonus est sapiens, & legis patiens, in civilis officiis non ignorant, utile vel omnis plus quam unus aliquis aut suæ consequit. Apud Livium de Molossis quibusdam dictum legimus: Equidem pro patria qui lechum oppressit sapis fando audivi e qui patriam pro se perire aqua conseret, hi primi inventi sunt.

Lib. xxv.

Graeci Not. Nomen
Non male unus domus
Commune vincit, sed nec aquari potest. Quod dixisset mihi quod quisque agat: Iniquum est tumum fueri accipiendo partis. Locus est apud Philonem sine libri et devita Molissi, ubi et alia lecta dignissima.

Hyacinthidum Vide Apollodorus
in Bibliotheca.

Graevii Not.
3. Ex iure proprie dicto Ex fine et iure ordinario initarum societatum civilium.

Caritatem] Officium & amorem patris, quod fecerit Codrus, Leonidas, Menecenes, Decei pro civibus devoretur, Mofes delei e libro vivensium, Paulus animam siet pro populo Iraestricio optavi.

Malo usum] Malum unuspersecutur aut familiae gravius aut pat bateri potest malo totius civitatis.

Taceunte me patris Sic Jonas Propheta ultro se praebuit in mare perseverandum, quando sumum ob dei licium tempelatum ostent fatebatur, 1, 12.
CAPUT XXV.

4. Sed hoc postr it s e t i t a b i t a t i o , a n q u o d i l l e f a c e r e t e n e t u r a d h o c c o g i q u o q u e p o s i t 1 . N e g a t h o c S o t u s e x e m p l o d i v i t i s q u i e g e n o l i p e m d a r e e x m i s e r i c o r d i x d i x p r e s c r i p t o t e n e t u r , c o g i t a m e n n e q u i t . S e d n o t a n d u m e s t , a l i a m e s s e r a t i o n e m p a r t i u m i n t e r f e , a l i a m s u p e r i o r u m u b i c u m s i b i s u b d i t i s c o m p a r a n t u r . N a m p a r p a r e m c o g e r e n o n p o t e s t , n i s i a d i q u o d e x j u r e d e b e t u r s t r i c t e d i c t o ; a t s u p e r i o r c o g e r e p o t e s t * e t i a m a d a l i a q u e v i r t u s q u a l i b e t p r a c c i p i t , q u i a i n j u r e p r o p r i o s u p e r i o r i s , q u a s u p e r i o r e s t , h o c e s t c o m p r e h e n s i u m . S i c i n m a g n a f r u m e n t i p e n u r i a c i v i s c o g i p o s i t u n q u o d h a b e n t i n m e d i u m c o n f e r r e : c a . 9 , d u b . 7 , K o r e u r e q u a r e & i n n o s t r a i l l a c o n t r o v e r s i a v e r i u s v i d e t u r , c o g i p o s i c i v e m u t i d e f a c i a t q u o d e x i g i t c a r i t a s . A t t e q u a t t r a c q u e m d i x i P h o c i o n a m i c i l i s s i m u m q u e n d a m s i b i N i c o c l e m n o m i n e d e m o n s t r a n s a j e b a t , h u c m a l o r u m v e n t u m u t s i A l e x a n d e r c u m d e p o f f e r e t i s p e d e d e d u n d e n c o n f e r e t .

IV. S u b d i t i s p r o x i m i , i m o p a r e s f u n t i n h o c , u t d e f e n d i d e b e a n t f o c i i , i n q u o r u m f r e d e r e c o m p r e h e n s u m i d e s t , f i v e i n t u t e l a m f e l e & i d e m a l i o r u m d e d e r u n t , f i v e m u t u a u x i l i a p a c t i f u n t . Q u i n o n r e p e l l i s i n j u r i a m a s f o c i e p o t e s t , t a m e s t i n v i t i o o f . 7 a q u a m i l l e q u i f a c i t , a i t A m b r o s i u s . P a c t i o n e s a u t e m t a l e s , * a d c . 3 6 . b e l l a q u i b u s j u s t a c a u f a n o n s u b i t , p o r r i g i h a u d p o s i d i x i m u s a l i b i . E t h o c e s t c a u f a c u r L a c e d e m o n i i , p r i u s q u a m b e l l u m i n A t h e n i e n s e s f u s c i p e r e i t , f o c i i s o m m i n u s d e c a u s a j u s t i t i a j u d i c i u m p e r m i s e r i n t ; E t R o m a n i G r e c i s d e b e l l o i n N a b i d e m . L i t i u s 1 , 3 6 . N u n c i l l u d a d d a m u s , n e t u n c q u i d e m t e n e r i f o c i u m s i n u l l a s p e s s i b o n i e x i t u s . B o n i e n i m n o n m a l i c a u f a f o c i e t a s c o n t r a l i t u r . D e f e n d e n d u s a u t e m f o c i i e s t e t i a m c o n t r a a l i u m i t i d e a m f r e d e r a t u m , n i s i p r i o r i f r e d e r e a l i q u i d s p e c i a l i s c o n v e n e r i t . S i c C o r e y r z o s , s i c a u f a e o r u m j u s t a e r a t , A t h e n i e n s e s d e f e n d e r e p o t u e r u n t e t i a m c o n t r a C o r i n t h i o s f o c i o s v e t u s e o r e s .

V. * T e r-

G R O T I E S N O T E

E t i a m a d a l l a q u a v i r t u s q u a l i b e t p r a c i p i t ; S i c a p u d L u c a n o s p e r m a e r a d i c a d i s t a p r o d i g i s , i n g r a t i a s a p u d M a c e d o n i a s , o t i t a s a p u d e c o s m i L u c a n o s & A t h e n i e n s e s ; a d d e q u a a l l a d a l i b r i 1 , c . 1 , S . 9 .

A d b e l l a q u i b u s j u s t a c a u f a n o n s u b f i t . V i d e S i m b e r u m d e R e p u b l i c a H e l v e t i o r u m . D o m i n o g u e r r a m i n s t r o n t e a l i u s , f i s t a u r q u o d j u s s e , a u t c o m d e b i t a r i u m , b a f f a f i s a u t a d m a n c a t e n e t u r . S e d e m e m p a l c a m e q u a d i r r a t i o n a b i l i t e r e s a m f a c i t , a d j u s v e t u m e n a d a e v i d e n s i o m , a d e f f e n d e n d u m u r o a l i u m n o n a d j u v e r . L i b . 1 1 d e F e d u s , c . 2 3 . H i c f i n i t u r .

G R O T I E S N O T E

4. A l i a m s i f e r a t i o n e m . D i v e r s a e s e , q u a e c i v i s a c i v e , & q u a e m i g r a t u s a u t p u p i l l u s a c i v e p o s i t u n q u o d e x i g e r e .

C a t e r e p o t e s t e t i a m e s t . P o t e s t e x o f f i c i o l e g e m f a c e r e , e x h o n o r o n e c e s s a r i u m .

Q u a e s u p e r i o r e s . Q u a r e u m d e i n f e r i o r i b u s i n u l i o p u b l i c a m f a t h u n d o p o s t e f t a e m h a b e r .

I V . I n q u a r m f a d e r e . Q u i b u s d e f e n s i o & t u t e l a i n t a b u l i s f e d e r a s p r o m i s s a e s .

T e t s t r
VI. Tertia causa est, amicorum quibus auxilium promissum quidem non est sed tamen amicitiae quidam ratione debetur, si facile & sine incommodo exhiberi posset. Sic pro Lotho cognato arma fumit Abrahamus; Antiatus praeceperunt Romani ne in Gracos utpote Italorum cognatos, piraticam exercerent. Idem sipe non pro fociis tantum, quibus ex federe id debebatur, sed pro amicis bella suceperunt, aut suiscipere minuti sunt.

VI. Postrema latissimeque patens est, hominum inter se conjunctione, quae vel sola ad opem ferendum sufficit. Homo in adfuturium mutuum generatis est, quod Seneca. Ejusdem est: *Sapiens quoties potest fortuna intercederet*. Euripides in Suppllicibus:

*Prehens saxa perfugium seris,*

*Araque famulis, urbibus pressi malo*

*Tutamen urbem.*

De Off. 1.

De officiis fortundo qua defensit in firmas plena justitia est: qua de re supra quoque egiendum.

VII. 1. Quaeritur hic, an teneatur etiam homo hominem, populam populum ab injuria defendere. *Plato punciendum censevit qui vin alteri illatum non arcet: quod & Aegyptiorum legibus cavelatur. Sed primum, si manifestum sit periculum, non teneri certum est; potest enim suum vitam & res alienis preferre. Atque ita interpretandum censeo illud Tulli, *qui non defendit nec ossisit si potest injuria, tam est in vitio quam parentes, aut patriam, aut socios deferat* ut potest illud intelligimus, cum suo commodo: nam & idem alibi dicit, non defendi homines sine rei progressione fortasse possunt. Apud Sallustium est in historiis: ommas qui secundis rebus suis ad belli societatem orantur considerare debent, licet tunc tum pacem agere, dein, quod quaeritur, fatisine pium, tutum, gloriosum, an illucrum sit.*

GROTIUS NOT.

Tertia causa est amicorum: Omiculum vetus:

*Adopta ulla domini repepse in alium in societatem.*

*Oui est Eunices, libelli.*

*Non eae jusse praesumdo morte solvendum.*

*Exspectabili nil, nisi, Templo subsumus exi.*

*Plato punciendum censevit qui vin alteri illatum non arcet.* Et Hebræi Mose de Kana præcepto jubente *LXXVI, LXXX, VRANIE CLXIV, CLXY.*

GRONOVII NOT.

VI. Fortuna intercederet: Quod de fugit fortunam, sublevabat.

VII. 1. Manifestum sit periculum: Eius quem decessit pro elo propagnare: in videtur esse fideiipiens. cavae alienam in duobus, humum quoque fatuetum postrorum.

*Legato tum pacem agere*: Utrem ipsem consulsum sit in alio periculo quietère, in metuendam hain, ne victoriam incendiam ad se quoque transtaret.

Quod quaeritur: Quod rogamur, postremum, id salva pictate, salva fata.
CAPUT XXV.

2. * Senecæ quoque hoc non spernendum: Succurrem perpeturo, sed ut ipse non perere, nisi si futurus ero magni hominis aut magnae rei mercis. Sed ne tunc quidem tenebitur, si oppræfus nisi morte invaseris eripi non potest. Nam si invaseris vitam qui invaditur suæ potest præferre, ut alibi diximus, non peccabit qui invasum id aut credat, aut volet malle: præsertim cum ex parte invaseris majus sit periculum damni irreparabilis & spemtis.

VIII. 1. Et Æt illud controversum, an justa sit belii causa pro subditis alienis ut ab eis arceatur imperantis injuria. Sane ex quo civiles societates institute sunt, certum est rectoribus cujusque speciali quodam in suis juss questum. Euripides Heraclidis:

Dictis quæ invasi invictis maxis
Aut quà mari agis quosque de hospes.
Nos quotquis busius colimus orbis maxima
Succursum ipsi nostra judicia exsequi.

Nec alio illud pertinet:

Spartam tibi qua contigit arma,
Nobis fuerint cura Mycenae.

Et Thucydides inter summi imperii signa posuit in urbs Domat, judiciorum summam potestatem, non minus quam in urbem parem, id est, legum et magistratuum creandorum jus.

Nec alio pertinet poëticum illud:

Non illi imperium pelagi regnumque tridentis,
Sed mibi forte datum.

Et haec non dissimile illud:

* Refundere numquam
Dis licet illis Deum.

Et svae denique fama & exiliatione sua aggerdi.

GROVII NOTR.


--- Refundere numquam
Dis licet illis Deum | Ejusdem est
Its Metamorphosis:

Neque anima licet irrita cui-qua

Fallae Dei sejisse Deus.

GRONOVII NOTR.

2. Magna rei mercis] Nihil pro homine aut re maximis pretii & val- de utili me impendam.

Ut alibi 2, 1, 9


Spartam} 

Proverbium, quo quidque prudentes alienis rebus omi- fis fars curare.

Regnantes tridentis] Szvumque tridentem.
Etapud Euripidem:

Mes ille est Deus;

Quod cupit unus, hinc nefas obfittere:

Nimium, ut recte explicat Ambrosius: ne usurpara alienum partium solicitudinem bellum inter se incirarent. Tum declarat, ut omnes, brevi vel longo rum forem, non poterint, neque quisque animadverteret, quae non esse censent Corinthii apud Thucydidem. Et Persicus in oratione ad Martium quod in Dolopes fecisset negaret se defenfurum: iure, inquit, feci meo, cum mei regni, mea ditionis effere. Sed haec omnia locum habebi uti vere delinquunt subditi, adeo etiam ubi dubia est causa. In hoc enim instituta est illa imperiiorum distributio.

2. At non etiam si manifesta sit injuria, si quis Busiris, Phalaris, Thrax Diomedes ea in subditos exercet quae aequa nulli probentur, ideo praeculium erit jus humane societatis. Sic in Maxentium et in Licianum Constantinus, * in Persia aliis Romanorum Imperatorum arma cepertur, aut capere minati sunt, nisi vim a Christiannis religiosis nomine accerent.

3. Imo etiam si daretur ne in summa quidem necessitate arma recte ad subditis sumi (quia de re dabitare vidimus illos ipsos quorum institutum fuit regiam potestatem defendere) non tam inde sequetur non possit pro ipsis aliis arma sumi. Quoties enim actioni alicui impediementum ponitur personae, non ex, toties quod unum non licet, alteri pro eodem licere potest, si modo tale sit negotium in quod alter alteri prodeste possit. Sic pro

| Grotii Not. |
| Ut in sui quisque animadverterat | Augustinus 11 de Libero arbitrio: Non enim ut alienius est contendat, alienis praebere beneficia, ita justitia, vindicare in alienis. Procopius Vandalicus 1: non obstantibus praebentibus est uti in deisiquum existat, nisi ejus dicatur a se in se justam, bene sit contentum.

| Gronovii Not. |
| Nefas obfittere | Quis omnia co petimines, ut mensamur potestatem supremae non debebit se immisitque alterius potestatis pariter supremae jurisdictioni.

| Aliarium partim | Terram, regionem, finium. |
| 2. Si manifesta sit injuria, si quis Busiris, Phalaris, Thrax Diomedes ea in subditos exercet, quae aequa nulli probentur, ideo praeculium erit jus humane societatis | Hac evit eva insigni Amphiheatro Caro, Serbanius defumja, scribit Ribetus in Dialys de Vph. 8. num. 2. pag. 259.

| Ideo praeculium erit | Non prohibere illorum jus in suis vetustum est alienigenis intercedere illorum injustitia, quod omnibus bonis communis societatis inter ipsum vinculum descit. |

| Nisi vix | Abstinentur a perfectione & supelliceis Chriilliorum ob religionem. |

| Impediementum personalis | Ex persona vel conditione certi gestis hominum, ut hic sunt subiecta.
625

pro pupillo, cujus persona judicium non capiatur, litigat tutor aut alius: pro abfente etiam sine mandato defensor. impedimenta autem quod resisteretur subditum prohibet, non ex causa venit quod eadem est in subdito et in non subdito; sed ex persona qualitate, quae in alios non transficit.

4. Sic Senece existimavit bello a me peti posse qui a me gentem sepolitus suam exagitatus, ut dixirimus cujus de praemio expoliendis ageretur; quae res iram cum detentione innocentium conjuncta est. Scimus quidem ex veteribus novisque historians, alieni cupiditatem hos libri quaerere obtinent: sed non ideo statim jus eis definit, liquidavit malis usurpatur. Navigat et pirata; ferro utantur et latrones.

IX. 1. Sic autem societates bellica ex initas animo, ut quodvis bellum nullo causa discriminé promittantur auxilia. Ilicitas diximus, ita nullum vitæ genus est improbius quam corum qui sine causa respectu mercendi conducitur, & quibus

ibi jus, ubi plurima merces.

Quod Plato ex Tyrtao probat. Hoc ipsum est quod Athenis Philippo exprobratum legimus: & Arcadius à Dionydio à Mileto his verbis: ἂρετὴν μέν ἐφεσέν τοῦ Άργοδήνη οὐκ ἔμερησαν πάλιν ἀλλ' ἔτη τε ἔκακον ὅλην τῆς Ἀρχαίας θέλης καὶ ἐξενεκτικτον πολεμοὺς αἰτεῖν τιν ἄριστο: belli institutur munimine, & Gracerum mala in sordibus sunt Arcadius, & sine causâ tum respectu modi huc modo illuc armā circumferuntur. Res sine milicandā, ut Antiphane loquitur:

Oes dixit. οὐδεμία ἐστίν ἡ μέγιστον. Miles * qui vitam causa se uxorat neci.

Dion

GROTTI NOTAT.
Ut in quoads bellum nulli causa firmissime promitteratur auxilia humilior, hac de se vide.

GRONI NOTAT.
Cujus persona judicium] Quod non haber futurum standi in judicio.
Sine mandato densus] Nam dens esse proprie, qui pro tecne interesse abhibat mandato, in tit. D. de procur. & defensi.
In subdito & non] Tam enim subiecto, quam non subiecto poteat fieri à imperioe injusta.
Ex persona] Ex necessitate parendi & patendi.
4. Alieni cupiditatem] Qui cupiunt alii in adere, hoc praetexta diffusimiliter propositum suum, qui & veniunt vindicatum alienas in juriss (Julin. 4. 1. 15. 1. 10. 1. 17. 2. 23. 3.) estis serviant aviditatis fruere.
IX. 1. Vita plurima] Ut Galli hu- millimus semper mercenaria manus, Julin. 28. 3.
A'poxe] Bellum habet pro mercantia, pro mundinis, pro augendâ rei & pecunia facienda occasione.
In fraeta] Quantum praebent.
GROTTI NOTAT.
Qui vitae causa se uxorat neci] Virtat parati ca in quibus via continuatim.
Bellumus de 2. Parum vero quod suam vendunt necem; nisi & aliorum

saeppe innocentium venderent: tanto carnifex detestabiliores,

* quanto peius est sine causa quam ex causa occidere: Sicut An-
tilthene de dicebat carnifices tyrannis esse functiones, quod illi no-
centes, hi innocentes interficerent. Major Philippus Macedo

qui hominum generi, t epis is eis suis iussit ex eis interpreti-
guer, quibus unus ex militia quasius esset, dicebat bellum esse

pacem, pacem bellum.

De verbis

Domina

seconum

Marchmaum

causa

xviii.

cause

quattuor

3. Non est inter artificio bellum, imo res est tam horrenda ut
cam nisi summa necessitas, aut vera caritas honestam officere ne-
queat: quemadmodum ex ipsis intelligi potest quod caput antec-
cedentium proximo dixit à nobis sunt. Augustino judice

militare non est delictum, sed propter pradam militare peccau-
tum ess.

X. Imo & propter stipendium, si id unice aut praecepta spe-
cetur: cum alioqui stipendium accipere licitum sit omnino:

vis quaestorius ideis; quondam solis, ait Paulus Apostolorus: qui

suis impeniss militat?

tur, dixit Seneca naturalium v, 18.

Plautus Bacchidibus:

Suum qui eure vides vendiant.

Gantherus:

Are data conduca caehert, & bella

crides miles

Dona sequens, pretium suum matura

ta favorum

Suetus, & accepto pariter cum mu-
nore bella

Hanc habisse, datur praxi quem

sufficeri, hostem.

Quanto peius est sine causa, quam

ex causa occidere] Seneca Naturalium

v, 18: Hoc vero quis alius quis dice-
ret, quam infantiam: circumferre pe-
ces, & tuere in ejus, naturam se

sens, occurrentia devastum, ut

ferarum mere occideris quam non ele-

ris?

GRONSVIL Nota

2. Major Philippae] Amyntas fili-

us, pater Alexandri, qui minus fuit

Demetrii filius, pater Perdici.
De Causis justis ut bellum geratur ab his qui sub alieno imperio sunt.

1. Quic dicantur esse sub alieno imperio.
2. Quid hic faciendum sit ad deliberationem adhibentur, aut liberam electionem habeant.
3. Si imperetur ipsis, & causam bellii injustam credant,

non militiandum.

IV. Quid si dubitent?

V. Pieratius esse habere dubitantium subsidia parere, sub onere tributi extraordinarii.

VI. Quando subditorum arma justa sint in bello injusto.

1. E
gimus de his qui sunt sui juris: sunt aliis in conditione parendi positi, aut filifamiliarum, servi, subditi, etiam eives linguli, si cum civitatis suae corpore comparentur.

2. Hi vero si aut ad deliberationem adhibentur, aut liberae. Ipsius optio datur militandi aut quieciendi, easdem regulas se, qui debent quisiliquid suopte arbitrio pro se aut aliis bella faciendum.

3. 1. At si edicitur ipsius ut militent, quoad fieri solet, si quidem contaret ipsius injustam esse bellii causam: ablindere omnino.

obediendum quan hominibus, non A.


* Hebraeorum exstat sententia, indicans Regis contra Dei legem quid praecipienti prorsus non parendum. Polycarpus jam molituri dicunt existat: * de Christo cui nemini dei ei.

Hebraeurum exstat sententia: ut Deoque exstat tum vero: ut Deo persuasum esse de officiis.

Nam justa non habent sibi deorum.

Hebraeurum exstat sententia: Quam & Josephus quis tribuit Antiquam Historiam, secutus sit, qui autem sibi in deliquere divinitatis numeris, si quodvis esse sit, ut menti

sententiae & indulgenti sui de mens.

4. Socrates & Aristoteles, id est, Po- delictum: Nihil vero mi-

rum, si satis notum credimus justi-

tum, quia Moesta Deo suggereante ac decente scripta reliquit. Addo Rabbinum Tanachum, citante Dnufu ad locum Astoriam.


III. 1. Edictum ipsius: Si non habent partes confiliorum, sed tantum ad delectum citatur, ut facimento dicant.

Respondei Antigone: Nonnulla imperata jure nec iure exsequi.

Mala 

fut Ad Deo praecripti: & quoniam est servare aportes & hoc praeceptum est, neque est locum excedere. Ubis enim habit dominus jubet est quin Dei im probatum, sed & obediendum, non ultra. De matre familiae Clementis Alexandrinis: Parentum uti, dum in parentem, adeo quod in etiam uti etiam suos suos sibique suis sibi quibus suis sibique suis sibi qui sibique suis sibique suis sibi.

Subditos magistratibus] Exempla illustria & poenix & laudis vide in. 

Gronovii Notae 

Dominus carnis] Magistratam aut praetextos aut confessores aliquum te pugnans Dei praeceptis.

Intra limites disciplina] Non contra aut altera officia Christianam religionis.

Romanas leges] Non quasvis, sed de immolando dies & abilando in facias Christianorum.
CAPUT XXVI.

Munonius ita ait: Si quis aut patri, aut magistratui, aut domino turpi aut iniqua fallis imperantii non pariet, nec in nobe libertas parent, nec in juriam facit, nec peccat.


GROTIUS NOTR.

Aut magistratus. Prof. paginis hominibus duo sunt nobilia exempla eorum qui principibus ad inonecta obsecati non sunt. Papiniani fuisse celebratum, & alterum Heliplii apud Anniamum xxr. Severus ne eis quidem poenae expetere veluis esse qui imperans obsecati essent ad necem Senatoris. Vide Xiphilini. Seneca pater] Libro 1, controversia 1.

Quintilianus: Idei alibi: Non omnia praebenda etiam parentibus. Aliquis nihil est permittimus acceptum honestum, si in amnum ne obisquem fieri non usitatum.

Irris olim Stratoceles] Tallia erat syngrapha illa quam ab Basilio Catamero. Andronicus Commius exgerat: nescia eis neque deoruitur deoriturque seque filiis. Andronicus eas, quae tarn prehendit, non in voluntate, sed in ordine Nagea copia in Fontifia

[Ec sullumum quae gratia Andronicus est furent, quamvis plane nefarain contra defigitionem se ea qua Andronicus non placerent.

Ministeriorem esse] Tertullianus de anima. Multi eodem qui jubes, quando nec qui obsequitis exsecutis; & de resurrectione carnis: Communis sumus eo perennial habitator, qui estiam minimas fale et quisque deposeit, ne parum aut invideo illi, qui minus cum aut hiebus aut para aut gratia communiem faleit. Vide Gallium de pace publica lib. 1, c. iv, n. 14.

GRANOVITI NOTR.

2. Contra quem existimant] Secus autem apud animum laum perflus esse.


Ministerio] Etiam qui flagris aut salutis haec minister eff, tempori, non tantum imperans.
L I B E R  II.  § 111.

3. Ipsa jura civilia, quae peccatis excusabilibus facile veniam praebent, favit quidem his qui parere necesse habent, sed non in omnibus. Exciplunt enim ea quæ atrociatem habent facinoribus vel sceleris, quæ sua sponte scelerata ac nefaria sunt, ut loquitur Tullius; maleficia quæ sponte & non disputatone Justi risconsultorum sed naturali interpretatione fugienda sunt, ut Asconius interpretatur.


5. Tantundem erit si quis persilus sit quod imperatur injustum esse. Nam huic tantisper ea res pro illicita est, quam eam opinionem non potest deponere: ut ex supra tractatis ap parat.

GROTIUS NOT.


IV. 1. Quod

GRONGUE NOT.


Et non disputatione Tanquam in te dubia ante illorum inquisitionem & argumentationem. Naturalis interpretatione Senex communis fatis judicante.

4. Supra egrimus. 1, 5, extremo & 4, 8.

Agnoscebant Imperatorem. Præterabat imperium, ne Deum offendenter. Spiculatorum. Genus militum dicta principem, per quos inter alia fessur obsecuit capitaliam tentantium in militibus aut hoscelliores totos pro carnifice: ut sub primis imperatoribus per centuriones.

IV. 1. Quod si dubitet, reslicita sit necesse, erit nec quiescendum an pendendum? Pendendum plerique censent: nec obstat illud laudatum, Quod dubites ne feceris: quia qui contemplative potest activo judicio non dubitare, credere enim potest in re dubia obsequendum superiori. Et fane quin hic distinctio judicii duplicis in multis actionibus locum habeat negarum non potest. Jura civilia, non Romanorum tantum sed & aliarum gentium; in tali circumstantia non modo * impunitatem concedunt obedientibus, sed & actionem in eos civilem deneant. Is damnatum dat, ajunt, qui jubet dare: ejus vero nulla culpa est cui parere necesse est. Necessitas potestatis excusat, & similis.

2. Ipsi Aristoteles Nicomachiorum quinto, his qui injustum quidem aliquid faciunt non autem injustice, annumerat famulorum domini imperantis: injuste autem cum ait agere a quo actionis principium est; nimium quia in famulo vis deliberatrix plena non esset, ut indicat proverbium.

Et similis:

Hunc quoque simili locum scripsit Zosce.
Aujusque ait de eis dixit in loco illo:
Sed tali hominum generi par altera mentis
Ab illo servilem voluit quo duxere vitam.

**Grætæ Notæ.**
Impune tatem concedunt obedientibus] Chrysophomus de Providence IIII. 19a quod exspectatus est fines adhibeat, eorumque, dici deinde.
Nec hunc nisi ipsum locum, quod dixit
Sed tali hominum generi par altera mentis, quia eis duxere vitam.

**Graevii Notæ.**
IV. 1. Qui contemplativa] Quia dubitat, in justum sit factum, potest non dubitare, quin justum sit, ut ipsis faciat.
2. Non autem injuste] Ita ut in ipsos agentes non recipiat culpa.

*L. Daumnum de R. I. L. Lib. hom.
D. ad L.
Aquil. L.
Non videatur. S. Qui inst. de R.
J. Paul.
Lit. 22. 5, 8.
Leges Lamobari.
Tat. 95. de terr. mun. effs.
S. Leges Wgigath.
L. 11. tit.
Et II, c. II.
L. VIII.
Tit. 1, 2, 6.

**R. 4.**
Et illud quo Philo utitur:

"Dolore mihi necesse est meus socii loco;
Servis tua est fortuna: * ratio ad rem nihil.


3. Et specialiter in hac de militia quaestione ita sentit Augustinus. Sic enim ait: Ergo vir iustus, si forte sub rege etiam saecliegio militet, vel potest illo jubente bellare, sic civica pacis ordinem servans, quod sibi subjectur, velit non esse contra Dei præceptorum cursum est, vel utrum sit cursum non est, ita autem resit fariar regem iniquitas imperandi, innocentem autem militiaem ostendat ordo servienti. Et alibi: Miles cum obediens pacatus sit sub quo legitimum constitutum est hominum occidit, * nulla civitas sit sub rege rei est homicida: imo nisi fecerit reus est imperii deserti aequo contenti; quod si sua sponte atque auctoritate facilitet, in crimine efferi humani sagaciam incidisset. Itaque nunc punitor et fecesini iustitiam, inde puniatur et non fecerit iusque. a Atque hinc nullam recepta est sententiae, subditos quod aititer, dari bellum utrimque jutum, id est injustitia vacans, quod illud pertinet:

Quis justissimus indutum armis
Scire nefas.

4. Non arcet tamen hoc sua difficultate. Et habebat Aristoteles, qui Cæsarii rerum ultimum Pontifex Romanus factus est, * contrarium defendit sententiam, quæ stabiliro poterat non esse precarie

---

**GROTIUS NOTAE**

**Ratio ad eum qui** Tuquem est factum, quod suberis; non inquitere, quæ dicta vel ratio facienti.

**Summarum rerum** [1, 1, 4, 2.]

**Patri quippe iustitia** Tota intercessus, officio.

**Imperii non conser est** Arbitrer, ut id positum probare vel improbread.

**Seneca** et alium Deum & publica foristas habeat & obtinem se voluit.

**Sua sententia aucturitate** Tempos maius et insinuavit.

**Tuque iurequid iustitia** Quod in bello ab utraque parte domum & hostem aitur, multam illam contributa culpam.
praecepto ratione quam ille adfert, sed hac quae magis urget, quod qui dubitat contemplative debeat judicio active eligere partem tutorem. Est autem pars tutior abstinere bello. Laudantur Efseni quod inter alia jurarent μη βλάψων μά τι λυπώσως: non noceatutem se cuiquam, ne se suborentron quidem: imitatores horum Pythagorei, qui, Jamblichò tese, bello abstinent, causa addita, quia Φαντάσεως καὶ νοτιμοὶ ἐν πάλιν, belli nam cedis subministrat atque impetrat.

5. Neque oblat quod ex altera parte periculosum est inobedientiae. Nam cum utrumque incertum sit (nam si injustum est bellum, jam in ejus vitatione nihil est inobedientia) carent peccato, quod ex duobus minus est. Inobedientiae autem in ejusmodi rebus supsecte natura minus malum est quam homicidium, prefertim mulorum innocentium. Narrant veteres cum Mercarius ob Argum interfecerunt accusatus Jovis mandato se defendisse, non tamen aulos Deorum absolvere. Sed nec Pothinum Ptolemaei satellitem Martialis, cum sit:

Antonius tamen est peior quam causa Pothini:
Hic facinus domino praestitit, ille sibi.

Nec magni ponderis est quod contra nonnulli adferunt, fore ut id si admittatur perseat spera respublica; quia plerunque non ex jurie belli, sed pediat rationes confiliorum ed populó. Utenim hoc virum sit de causis fusoribus bellis, de justitiis verum non est, quas oportet clares esse & evidentes, & proinde tales quae palam exponi & possit & debent.

6. Quod de legibus nimis forte indistincte dictum a Tertuliano est, in his legibus sive dictis de bello gerendo locum justitiae habet: Neque eivis judiciter legi obsequeur, ignorans quale sit quod ultra ex let: nulla lex siti soli conscientiam justitiae sua debet, sed eis qui quibus obsequium expeedit. Ceterum 

4. Quo dubitat contemplicativa] Uttrain iure habe, id est deere debet, quod minus est periculosum conscientiae invidendae.
Xexag-i e[ n 111711] Chorazius & legislator. Eiat autem chorazius qui intellet ornatum chorum vel gregem scemiconam.
5. Periculosum est inobedientia] Si dubia in causa militare quis pro praetorio suo aut superiori recuset, videatur contumax, dicto non obediens.

[Prolegomeni] Interficiendi Gr Tom. stej Magni autorem.
Non expediat rationes] Tacitus 1. hist. 85.
Causa fusoris bellis] Quix justitiae 
& impellunt.
De justitiae] Quix id iure geri probat.
6. Nulta lex siti soli] Non est lex, quam non ob aliud justam parituri, quam quia lex est ius mandatum imperantis: hoc peritus tyranus est: tum vero lex est, cum suas causam justam agnolcunt il quibus ponitur.
probata dominetur. Apud Papinium Achilles Ulyxi se ad bel-
lem excitanti ait:

Qua Danae cantis primordia belli,
Edes: libet justas hunc sumere proximae irae.

Apud eundem Theleus:
Ite alacres, tantaque precor confidite causa.

Propertius dixerat:

Franciscus attollit viros in milite causa:
Quam si justa subest, exspecta arma pudor.

Cui par illud Panegyricum: Tantum etiam inter arma bona con-
scentia esti vindicat, ut jam experiri non virtutum magis quam
integritatibus esse victoria. Ac sic viri quidam erudit interpretan-
tur, quod legitur, *Gen. xiv, 14: ut senibus sit ministros
Abrahami ante praelium ab ipso plene institutos de armorum
fuorum justitia.

7. Et sane denuntiationes, ut max infra dicemus, palam fieri
solebant et expressa causa, ut totum quasi genus humanum de
justitia causae pojet cognoscere. Sic licet prudentia virtus est, ut
& Aristotelis visum, imperantis propria: justitia vero hominis
qua homo est.

8. Omnino autem sequenda videtur ea quam diximus Adri-
ni sententia, si subditus non modo dubitet, sed argumentis pro-
bableibus inducas magis in id propendest ut bellum injustum
esse putet: propepe vero si de altis impetendis, non de suis
tuendis agatur.

9. Quin probabile est, etiam carnifici qui damnatum occili-
rus est, haec tenus, aut quod quaestionis & actis iteruerit, aut ex
re

**GEOSEL NOTR.**

Genesi xiv, 14.] Quidam in e-

dem senium trahunt vocem *v* &

interpreturn a se institutos. He-

rodes in oratione ad Judaeos po-
est ad eundem in Ambias, apud 

Josephum: *hukam 3* rastet rof ubbi ta ti-

kness an de luthem uanti uroshye,

*elefse*, don trio ber ci 10 e toren

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.

*frax* *frax* *frax* *frax* *frax* *frax*.
rei confessione cognita esse debere causae merita, ut faris ei conferre mortem ab eo commeritam: idque nonnullis in locis observatur; nec aliud spectat lex Hebræa, cum ad lapidandum eum qui damnatus est rete tecès valet praecipe populo.

V. 1. Quod si nobis animis per causam expositionem satia nequeat fieri, omnino officium erit boni magistratus tributa ipsius potius extraordinaria imperare quam operam militarem: prefertim ubi non defutura sunt aliis qui militarent, quorum voluntate non tantum bona, sed & mala uti potest rex justus, quomodo Deus & Diaboli & imperorum parata opera utitur, & sic inculca caret qui egestant prelius pecuniam sumit ab improbo foenecratore.

2. Imo etiam, si de causa belli dubitari non posset, minime tamem videtur eodem ut Christiani inviti cogantur militare, cum à militia abstinere, etiam cum militare liceat, majoris cujusdam sit fundamentis, quæ & ad clericis & ad personem ab eis extas est, aliis vero omnibus multis modis commendata. Originem Celsi Christianis objectanti militiae detractionem sic respondet: His qui à fide alieni pro republica militare nos jubeant, & homines oviserent, etsi respondissemus: Hi qui simulacrum vestrum sunt sacerdotes, & doceant quem paribus flaminem, dextra pars servatur sacrificiorum ergo, ne ex increpiti & nulla cade maculatis manibus offerant his qui creduntur diei: neque si quod exoriatum bellum sacerdotes afferibantur numerum, quod si id ratione non carere, quanto magis catenis militantium, etsi quoque suo modo consensui sunt militare, tamen Dei sacerdotes auti cultores, qui manus quidem servanter parant, sed precibus apud Deum certans pro bis qui jusse militant, quod quoque justè regnat & quo in loco sacerdotes vocat quodvis Christianos.

GROTTI NOT COR.

De satia et confest mortem ab eo commoritam. Ideo indigita causa sacerdotes Nobis habitantes occidere nunc uere Saulis ministris Doegi prohibentes, 1 Sam. xxvii. 17. Et Achabi spiculator testis nocere Elisha movit, 1 Regum 1, 13. & sequentibus. Aliquot etiam carnifices ad Christum converti in poletam eo munere ut periculofo abstinere. Vidi Martyrologium. Ebedam l. i., cap. 7.

GRONVILLI NOT COR.


V. 1. Satia nequit fore] Persua-
LIBER II. CAP. XXVI.  S. VI.

VII. 1. Arbitror vero evenire etiam posse, ut in bello non dubio tantum sed & manifeste injusto iuita aliqua esse possit subditorum defensione. Nam cum subditos innocentes, & a bellicis pa remotos interfecti interius & internum hostis, justum quamusbellum gerens, non habeat, nisi aut ad necessarium de- fensionem, aut per consequentiam & extra propopitum, (per- nex enim illi obnoxious non sunt) sequitur ut si certo con- ficit ut e venire animo, ut hostilium subditorum vita puncte cum possit, omnino nolit, subditi illi tueri se possint ex jure su- ture, quod gentium jure adempsum illis non est.

2. Neque tunc dicemus bellum utriusque justum esse, non enim de bello, sed de certa ac definita actione quaeatur. Illa autem actio, quamvis de cetero juss ad bellum habentis, injusta est, & proinde justae repellitur.

VII. 1. nisi ad necessarium. Prer- que quam si seabillo intelleter.

Per consequentiam. Quatenus membra sunt ejus capitis vel cor- poris, adversus quod ei bellum est, 3, 1, 4.

Quantum in bello liceat, regulae generales ex jure naturae: ubi & de dolis & mendacio.

I. Ordo sequentium.
II. Regula prima: licere in bello qua ad finem sunt necessaria: explicatur.
III. Secunda: jus non tantum excipio, sed & causis in bello substantiis speciari.
IV. Tertia: quaedam consequi sine injuria quia ex proposito non licent: cui cautio adigitur.
V. Quid licet in eos qui hostibus subministrant, per distinctiones explicatur.
VI. An dolo uti in bello licet.
VII. Dolus in actu negatvo perse non est illicitus.
VIII. Dolus in actus positivo distinguitur in eum qui sit per actus libere significantes, & per actus significantes velut ex conventione: & ostenditur dolum prioris generis licitum esse.
IX. In secundo genere indicatur quaestionis difficiliarum.
X. Non omnes usurpationes locutionis quae se in alium/sensus accipienda esse illicitam.
XI. Mendacii qua illicitum est formam consister in repugnantia cum jure alterius: qua explicatur.
XII. Et ostenditur licitum esse falsum loqui apud infantes & amentes.
XIII. Et cum quod sepultur ad quem sermo non est, & quem extra sermonem sepulcrum licet.
XIV. Et cum sermo est ad eum qui velit in die sepulcrum.
XV. Et cum qui loquitur utitur jure supereminenti in sibi subsistat.
XVI. Forte & cum vitam innocentiae aut paraliguid suis alteri non possumus.
XVII. Apud hostes licitum falsiloquium qui senserint autores.
XVIII. Non extendendum hoc ad verba promissoria.
XIX. Nec ad juramenta.
XX. Generositas tamen esse, ac Christiana simplicitatis convenientius, falsiloquio in hostem quoque abstineret: quod per familia illustratur.
XXI. Non licere nobis quemquam impellere ad id quod nobis licet, ipsi non licet.
XXII. Licere tamen uti opera utro clara.
LIBER III.
§ 1. ii.

1. T ut quem bellum gerant, & quibus ex causa belligerare licet vidimus. Sequitur, expendamus quid quantumque in bello licet, & quibus modis: quod aut nude spectatur, aut ex promissis antecedente, Nude, ex natura: primum, deinde ex Gentium ju-
re. Quid ergo natura licet videamus.

11. 1. Primum, ut jam ante diximus aliquoties, ea quae ad finem ducent in morali materia, aësificationem intrinsecam accipiunt ab ipso fine: quare quae ad finem juris consequiendi sunt necessaria, necessitate fumpta non secundum Physicam substanti- tatem sed moraliter, ad ea ius habere intelligimus. Justo dico il-
lid quod stricte ita dicitur, & facultatem agendi in solo societa-
tia respectu significat. Quare si vitam aliter servare non possum, licet mihi vi qualiciumque arere eum qui eam impetit, etiam-
fi forte i peccato vacet, ut notavimus alibi: quia jus hoc non propia ex peccato alterius ortur, sed ex iure quod mihi pro me natura concedit.

2. Quin & rem alienam, ex qua certum mihi periculum im-
minet, citra culpae alienae considerationem invadere possum: non tamen dominus fieri: id enim ad eum finem accommoda-
tum non est, sed iustificare, donec securitati meae fatis cautum
fi: quod ipsum quoque tractatum est nobis alibi. Sic rem
seam quam aliis detinet eripere ei naturaliter mihi jus est: &
fi id difficilior, aliu tantumdem valens: ut & debiti consequen-
dam, aliud pactum contra ius sa-
ciunt, 2, 11, 1.

II. 1. aësificationem intrinsecam accipiunt] In seco se sua natura citer illud, quod ex accidente accedere & æsificationem variare potest, æsification.

Facultatem agendi in solo societate] Adversiis alios homines aliquo fac-
tia in, sive domes, sive civilis, sive totius humanitatis, vel quaeque vincula nobilibus conuictus.

Etiam forte i peccato] Ut miles vel subiectus principis populi, cui cum mea patria vel principi bel-

lum est.

Alii] 2, 1, 3.

2. Cita culpa aliena] Quamvis illi-
sius, eunus ex eis est, culpa non contingat, ut ex ea mihi sit pericu-

lum.

Ad eum sinei Non enim hue ul-
que valet jus illud arripiendi rem
alienam mihi periculofam.
di gratia: quibus ex causis dominium quoque sequitur, quin alio modo laxa aqualitas reparari nequit.

3. Sic ubi justa est puniitio, justa etiam vis omnis sine qua ad Silv. in personam veniri non potest: & omne quod penae pars est, ut re verae belorum corruptio per incendium aut aliter, intra iustum seclicit & cum, p. 1, qui peccato respondet modum.

III. Scendendum secundo est; jus nostrum non ex solo belli principio spectandum, sed & ex causis subnascientibus, sicut & in iudiciis post litem contentatum jus sepe parti novum paritur. Sic qui se aggregant me impetenti, five socii five subditi, in se quoque jus tuendi me mihi porrigit. Sic qui bello se milcent quod injustum est, pretortum si ipsi id injustum esse seire possunt ac debent, se ad sumptus & damna resarcienda, quia culpa damnum dant. Sic qui bello sine probabili ratione suscepto accedunt, ipsi quoque penae meritum contrahunt, pro ratione injustitiae quae ipsorum acti inest. Ita Plato probat bellum ut si, et si in amore & in odio & in animo aliquo utero; donec he qui seones sunt cognatur insensibius malo affectis peinas dare.

IV. 1. Observandum tertio, *ad jus agendi multa consue& qui indirecte & extra agentis propofitum, ad quas per se jus non est. In fui defensione quoumodo id locum habeat explicavi mus alibi. Sic ut nostrum conquequamur, si tantundem accipio non potest, plus accipere nobis jus est, sub obligatione tamen

2. Sed sicut antehac monimus, non semper ex omni parte licitum est quod jure stricte sumpsit congruit: sepe enim proximi caritas non permetter ut summo jure utamur. Quare etiam

GROTIUS NOTE.

Ad jus agendi multa consuequi indirecte & extra agenti propofitum Vide hic de Te Thomam Prima Secund. quaestion. xxxix, art. 8. Molinas tradit secundo, disputation. cxxi.

GROSWIE NOTE.

Jusa aequalitas Viulam illud par pro pari, quod & contrafactibus debetur.

111. Post littera contentatum Post ius etiam iudicium.

IV. 1. Multi consuequi indirecte

Accedere, quae solement deficienve occasione illorum, quibus haren & accedunt, partare minime licet, quaque patrandi ab initio intentio nulla fuit, sed quae trahit contagio & vicinii illorum, quae agentiis habent, coequ idem umbream praesens & veniam conficit.

Alibi [1, 4, Tantundem] Stricte ac pacifice tantum, & non ultra, quantum mihi debetur.

Aliquis ex ipso et se percepit An prolapsus,
etiam quae extra propositum accidunt, & accidere posse praevidentur, cævenda crunt, nisi multo maius sit bonum quo nostra actio tendit, quam malum id quod metuitur, aut nisi in pari bono & malo multo major sit ipses boni quam malum metus, quod prudentia arbitrandum relinquitur: sed ita ut temper in dubio ad cam partem quæ alteri magis quam sibi confulti, ut tutorem, inclinandum sit. Sinistre cresceret zizania, inquit optimus magister, ne dum ea svellere valerit, evellat & tricenni. Multos occidere & indigcretos, inquit Seneca, incendii & mortis potentia est. Docent nos historias quam feria pennisita. Ambrosio monente, talem vindictae immodestiam Theodosius expiaverit.

3. Nec si quid Deus interdum facit tale, id nobis in exemplo trahendum est, ob plenissimum illud dominii jus quod ille in nos habet, nobis vero alteri in alterum non concebit, ut alibi notavimus. Et tamen ille ipse Deus, hominum suo jure dominus, ob saeclum nos bonos parere solet quamvis magna malorum universitati, & eo fuam, qua judex est, equitatem retatam facit, ut Abrahæi cum Deo colloquiu de Sodomis aperte nos docet. Et ex his quidem generalibus regulis cognoscit potest quatum in hostem liet naturaliter.

V. 1. Sed & quæstio incidere solet, quid liceat in eos qui hostes non sunt, aut dici nolunt, sed hostibus res aliquas subministrant. Nam & olim & nuper de ea re acriter certatum scimus, cum alii belli rigorem, alii commerciorum libertatem defenderent.


GROVII NOTVM.


V. 1. De ea re acriter certatum

GROVII NOTVM.

Grovii notum. 2. Nisi multo maius sit bonum] Ex regulis vel normis, quas tradit.


Indiandi & ruina potentia] Non legati & bono vito ade Edifanda, sed quam eam habet incidium aut molis alienarum vel adiicii casus, quæ & ipsa multos fine discrimine nostrorum & iustissimum abunitere aut obnecer repositum.
5. v. CAPUT I. 641

Amalasueinthæ ad Justiniannum, in hostium esse partibus qui ad Proceps, bellum necessaria hosti administrat. Secundum genus querelam & Guith, non habet. Sic Scena tyranno grattiam & reitarum nit, * si beneficium illi, neque vires majores daturum est ad exitium commune, neque confirmaturum quas habet, id autem est quod Reddi illi sine pernicie publica posset, quod explicans addit: pecuniam quas satellitès stipendio tenent non subministrabo; nisi marmora & vestes desiderabit, nihil obiurc eniquam id quod luxuriae ejus infirmitur: militem & arma non suffragam. Si pro magnó poter munere artificis scena & qua sequatur ejus emollient, libens offeram. Cui triremes & armas non mitterem, fortia, & cubicularias, & aliæ iudicia regum in mari lascivientium mittam. Et Ambrosio iudice, largir i ei qui consipret adversus patriam non est probabilis liberalitas.

3. In tertio illo genere usus acipitris distinguendus erit helli flatus. Nam si tueri me non possum nisi quæ mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi expofuumus, jussubbit, sed sub onere retitutio, nisi causa aliqua accedat. Quod si juris mei executionem rerum subiectio impeditur, idque scire potuerit qui adviset, ut si oppidum obsolete tenebam, si portus clausos, & jam dedito aut pax epectatatur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorum carceri eximit, aut fugam ejus in meam fraudem instruxit: & ad damni dati modum res quoque ejus capi, & dominium eorum debiti consequendi causa queri potest. Si damnum nondum dediderit sed dare voluerit, Idv. in retitum, jus erit rerum retentione eum cogere ut de futuro caverat obisidibus, pignoribus, aut alio modo. Quod si praeterea evidenter illis sit hostis mei in me injustitia, & ille eum in bello iniquisimo confirmat, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed & criminaliter, ut is qui judicii imiminenti reuni

GROTESCH NOT II.
Si beneficium illi, neque vires maiores daturum sit ad exitium commune Vide Parum libro vii.

GROTESCH NOT III.
2. Gratiam & reitarum. Pro beneficio, quod ab illo forte acepece, & eum remuneratum.
Si beneficium. Quod redditionem fecogist 7. de benef. 20.
Triremes & armas. Naves bellaes cum treis rostis.

Ludibria regum]. Alias naves prodigiosae magnitudinis & luxuriae, quibus reges, in primis Egypt, in mari infantium Vide Athenaeum lib. 5. p. 201.
3. Ut alius] 3. 2. 6.
Jus dabat. Injicendi manum, ne perveniat ad hostem meum, sed domino rem aut compensacionem deb. ad damni dato mode. Tantum de rebus ejus arbitri, quanto per illum ego careo.
Judicii imiminenti. Pro liberae consiprenti aut pannam interrogato.
manifestum exinit: atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto convenit, secundum ea quae de poenis diximus; quare intra eum modum etiam ipolari poterit.

4. Et has ob causas fletur a bellum gerentibus * publice significationes fieri ad alios populos, tum ut de jure causa, tum etiam ut de fpe probabilis juris exequendi appareat.

5. Hanc

* Intra eum medium ipolari ] Tantum poterit ei cipi, quantum ad ponam sufficit.

glos non posse, quod Batavi, in ipsis ut bellis in Hispanis, naves Anglorum ad Hispanicos portus vedas detentissent. Narrar Rhenanus in historia Batavica anno c13 xxv, & Britannum Camdens anno sequentem. Cum vero Angli, & ipsi Hispaniae hostes facti, Germaniae civitatis bus jus in Hispaniam navigandi turbarent, quam id non certo jure fecerint apparebatur scilicet ad eritalis gentis uti sui, dignis levis ad novissimam hané controversiam. Et notwithstanding Anglorum in suis scriptis ipsos id agnoscerent, cum duo maxime pro finis affectum causae, & bellum instrumenta sufficerent quia in Germanis in Hispaniam deferebantur, & patrones veteres intercederent quia minus id fieri liceret: quaelibet patrones & Hollandi civitatem eorum cum Lubercensiis fuerint eorum fecerant anno c3 loc xxvii, ne hic aut illi hostium subsidios intra suas fines mercarier imperterrent, aut hostis pecunia, militia, navibus, victu jussarent: & posterius, anno feliciter c3 loc xxvii, inter Suecia Daniaque reges convenerunt ut Danus impenderit omnem mercaturam cum Danislicis Sueci hostibus, sed nec ad alios Sueci hostes mercatus ullus per fretum Cambriicum esse fineter, pro quo rex Daniae alia sibi vicissim commendavitque publicum esse: sed hoc non paenit e se specialiter ex quibus nihil inversi potest quod omnem obligeat. Nam & illud in scriptis suis dixit Germani, non omnem paenit merces prohiberet, sed eum quod in Anglia rememorata importare aut in Anglia comparata essent. Neque vero tali Germani Angli cum hoste suo commercia vetantibus contradixerint, etiam Polonia miffif legato conquella sit jussentium omnium, simul que Anglici cum Hispania bellum ipsi cum Hispaniae commercia agendi libertas adinerentur, ut in anno c15 loc xvii narratur memorari jam nobis Camденius & Rhenanus. Galli vero poti pacem Verbinamam cum Hispano faciam, Elizabeta Anglia regina in bello perdiante, regnare ab Anglia ut naves Gallicas in Hisp.
LIBER III.

Fulv. I.

Plat. Demetrius.

S. VI.

5. Hanc autem qvestionem ad jus naturae ideo retulimus, quia ex historiis nihil comperire putamus ca de re jure voluntario gentium esse constitutum. Romanos qui Carthagina numhm hostibus commenatis attulerant, ipsi Carthaginensiles aliquando ceperunt: eisdem idem Carthaginenses repentibus Romanis reddiderunt. Demetrius cum Atticam teneret exercitu, jamque vicina oppida Eleusina & Rhawnuntem cepit, Athenis famem facturus, navis frumentum inferre parantis & magistrum & gubernatorem suspenderat, atque eo modo destritus ceteris potitus urbe est.

VI. 1. Modum agendi quod attinet, vis ac terror maxime propria bellorum. An & dolis uti liceat quæri solent. Nam Humerus quidem dixit hosti nocendum:

H' diu, pi bia, & a miadon, pi xron'don.
Sive dole, seu vi manifesta, clamve, palamve.

Et Pindari est:

[Xer. 5 piu lio]

[tenanat et xer.]

Quidvis agendo seicet hostis.

Delenda vis est.

Apud Virgilium quoque dictum illud,

Dolor an virtus quis in hoste requirat?

inter decedit. Gallis autem remper redidere naves quas ab Hispania revertexerat, aut in Hispaniam, ipsis

Coron aliorum, tunces Hollandiae

naves interceperat. Vide Ludovici

Servini Advocati quondam regii

orationem habebat anno 12. in XCI,

in sua Hamburgerium. Venerit idem

Batavi Dunquercaen,

ad quam clamat habebat, ab Angliis

merces infert non litterum:

quomodo Dantici anno 12.

cccxv Batavum demantur atque

egrid in urbem Regiomontanam in-

fertent, narrat Galliae, Schutzio

historia Tritha. Addit Caberum

decisione, num. 2. & Sera-

phinius de Frederis in libro de juris

imperii Libriotumn Asiaico, ubi

completes adduit alios.

Nihil comperire putamus ca de re

jure voluntario gentium esse constitutum. Multa hujus quaestionis habet

di stolemus Johannes Meursius

in historia Danica libro 1. & 11.

Ubi videbis Liberenses & Imperato-

rem esse pro commerciis, contra

can Danes. Vide & Grammaticum Van-
sequitur ipse,

Raphenus justissimus unus

Qui fuit in Tenebris & servavit justissimus aquis.

Et legitur hoc ipsum imitatus apicentia nomine nobilissimus

Solon. Silius in rebus Fabii Maximi;

Excivit virtutis placuit solus.

2. Apud Homerum Ulysses viri sapientia exemplum, plenus

ubique fraudium in hostem: unde Lucanus regulam elici

laude dignos qui hostem fallunt. Nihil uti illusions in bello dolis Xenophon dixit, & Brasidas apud Thucydidem praecipit propri-

mis laudem esse ex bello furtis: & apud Plutarchum Agisit. Luc.

Thuc. hostes deciperet & justum & licitum esse. Polybius, quae vi l. v. Pim-

sunt in bello minoris census, quam quae ex occasione & dolo

& ex eo Silius Corvinum sic inducit loquentem:

* Bellandum est a⼯: levis laus in duc a dextra.

Atque ets cenusifie ipsos illos severos Laconas notat Plutarch

us, ac majorem etiam vicinam ab eo immo laam qui dolo, 

quam qui aperto Marte rem conecisifet. Idem * Lyfrandrum

magni factit amicus vi nocti Agamemnonis & victor, pla-

rare belii dolos variatatem. Et in Philopomenis laudibus po-

nit, quod Cretensium disciplina institutus simplicem illum ac

generosum bellandi morem dolis ac furtis miscisifet. Ammian

nomin et: Nullo discernine virtutis a dolo, prospero omnem laudari

devere bellorum eventus.

3. Jurisconsulti Romani bonum dolum vocant, si adversus

hostrum quis machinateur: & alibi, nihil interesse vi quis an

fallacia potestatem hostium evasit: $\Delta\kappa$ & $\Psi\kappa\gamma\kappa\xi$, ala reg

notat ad Iliados O Eustathius. Inter Theologos Augu-

linus: Cum solum bellum suscipit, vi aperta pugnet qui $\varepsilon\omega\xi$

au ex infidibus nihil ad justitiam interist. Et Chrysostomus, ipse

maxime laudari Imperatores qui sua victoriae quassisent.

4. Sed nec desunt sententiae quae fama videantur partem

contrariam, quam nonnullas infra adseremus. Questionis

hujus definitio pendet ex eo, an dolum in generis sit temper ma-

lorum,
lorum, in quibus locum habet non esse faciendum malum ut eveniat bonum, an ex iis quae vitium non habent universaliter ex suapte natura, sed quibus accidere etiam potest ut bona sint.

VII. Notandum igitur, dolum alium consistere in actu negativo, alium in actu positivo. Doli vocem etiam ad eam quae in negativo actu consistent ex tendo. Labone autore, qui ad dolum sed non malum refert, ubi quis per dissimulationem tueretur fuerat vel alienum. Haud dubie crude nimirum ad Cicero dicitum est: ex omnis vita dissimulationem dissimulationemque tollendum. Nam cum nec quae scias, nec quae velit omnis aperire aliis extensor, esse dissimulare quidam apud quosdam, id est tegere et occultare, fas sit. Licet, inquit, Augustinus, veritatem occultare prudenter, sub aliqua dissimulatione. Et nec essentiam hanc omnino atque inevitabilem, his praestim quibus res publica commissa est, non uno loco tater et ipse ad Cicero. Exemplum ad haec rem insigne probet Jeremiae historia. Capitex xxviii. Is enim Propheta a rege interrogatus de obdictione eventum, apud processos, regis: postulatu, hoc ipsum prudenter occultat, aliquam intervem causam, nec fallam tamen, colloqui adferens. Et haec quoque referri potest et quod Augustinus Sarahin forem, id est ex usitate tum loquendi more propinquam consanguinem, vocat, matrimonium dissimulans.

VIII. 1. Dolus qui in actu positivo consistit, si in rebus, simulatio, si in sermo, mendacium vocatur. Quidam inter haec duo hanc constituant differentiam, quod dicant voces naturaliter signa esse intellectum, res non item. Sed contra verum est, voces natura ipsa et contra hominem voluntatem nihil significare.

**Grothus Not.**


**Gronovii Not.**

VII. Alius negatio. Cum decipimus, quia sit, quod non explebamus, quoniam qui facit, non ostendere potest, sed quod esse fallacium.
ficare, nisi forte vox ut confusa & ãræpsû, qualis in dolore, quæ ipfa rei magis appellatione venit quam locutionis. Quod si hoc dicatur, hominis naturam hanc esse peculiarem supra animantes externas ut conceptus animi posuit alii indicare, & ad rem voces repertas, verum quidem dicitur, sed addendum est, non solis vocibus tale fieri indicium, sed & nutibus, ut apud mutus; sive illi mutus aliquid habent cum se significata commune ipsa natura, sive tantum ex instituto significat: quibus nutibus pares sunt notae illæ quæ non voces lingua figuratae significant, ut *Paulus Jurisconsultus loquitur, sed res ipsas, L. Nau sive ex aliqua convenientia ut nota hieroglyphicæ, sive mero arbitratus ut apud Sinenfes.

2. Alin igitur hic adhibenda distinctione est, qualibem adhibibimus ad tollendam ambiguitatem in voce jurisgentium. Diseimus enim juris gentium dici, & quod singulis generibus placuit fine mutuam obligationem, & id quod mutuam obligationem in se concinit. Voces ergo, & mutus, & nota quas diximus, reperta sunt ad significandum cum mutuam obligationem, quod Aristotelescit infra loc. 4.


Paulus Jurisconsultus loquitur] Non siga, impius, literatura, sed utriusque quae exprimunt literas obligamenta, quater quid placuit non minus ut quod Scriptura quum quod vestris linguis fiturna significatur. Vide Philosophice dixit placet, ut offendere lice vale se uterkt.


Rei] Soni, quo potius fœdum quam diffusum auditum.

Conceptus animal] Cognitum.

Sed & notibus] Quintil. 11. Infl. 3. 331. Non minus solum, sed notus eisam declarant nostrum voluntatem & in mutis pro sententia sunt, & salutatile frequentem sine voce intelligitur atque afficere.


Ex inferius] More introducto & recepto; ut in Sensus com & c. per disceles in iis, pedibus aut in sentientiam aut in alia omnium habent in militiam maximam promissam.

Nota est qua non] Ut litterae cogentur in syllabus.

Hieroglyphica] Sacredotum, Egyptianorum, Tacit. 2. ann. 60. & 11, 14.

1. Placuit sine mutuo] Ita ut ad id nemo cogetur, sed posse id juris civilis apud quodquam populos redirenti & straganti.

Quod mutum] Ad quod servandum omnes tenetur, & qui non servat, pro nefasitis & indecivilibus habentur.

Cum mutua obligatio] Ut non deceat ea nihil uno & suo modo accipere.
Liber III. § viii.

les dixit οὐκ ἤδη: res alia non item. Hinc sit * ut rebus alis uti licet, etiam praevideamus futurum ut alter inde fallam consciat opinionem. Loquor de eo quod ininsecum est, non de eo quod accidit. Itaque exemplum ponendum est * ubi nullum sequitur inde nocentum, aut ubi nocentum ipsum, seposita doli consideracione, licetum est.

LXXXIV. 3. Prioris exemplum est in Christo, qui apud comites Emautinos * se invenit longius, id est speciem praelitut ituri longius, nisi malimus vere quoque voluisse eum ire longius, sub conditione tamen nisi magno nisi retineretur, quomodo & Deus multa velle dicitur qua non sunt: & alibi Christus ipse dicitur voluisse praeterire Apostolos navigantes, nempe nisi impente rogaretur nivem ascendère. Alterum exemplum dari potest in Paulo qui Timotheum circumcicit, cum fatis seiret Judeos hoc ita accepturos, quasi circumcisionis preceptum, quod revera abolituriam iam erat, adhuc obligaret Israélis postrros, qualsi alia ita sentient ipse Paulus & Timotheus: cum tamen hoc non quæreret Paulus, sed tantum familiaris cun Judeis verendi facultatem habi & Timotheo præbere. Neque vero circumcisio, sublata leges divina, ex instituto amplius signifi cat talem necessitatem, neque malum quod inde sequatatur erroris: ad tempus, decedendi postea, tanti erat, quanti illud bonum quo Paulus tendebat: nihilum Evangelice veritates instituio. Hanc simulationem Patres Greci expe vocant * ales-"velab: de qua egregia existat sentimentis Clementis Alexandrinii, qui de viro bono agentis aludit: exi τὸ μικρὸν ὁδοῖο μην ποιήσῃ τὰ ἐκ τῶν ἡθανατῶν οὕτως ἀναλίη; ob utiletatem proximi faciet quodam, quod non est alioquin ac præmissum intentionem non faceret. Tale in bello Romanorum illud, qui de Capito-lio


ubi nullum inde sequitur nocentum; ut in facto Michalos in Sam. xiii. 16.

Omen. [Sic haec vocandam, non deque] id est fraudem, ut Chry soflosmus indicato jam libro primo de Sacrdotio, idem in ad Corinthios xvi. 2: οὐ γὰρ τὴν ὑπηρεσίαν διηγησα, ἀλλα συνεκαμομένῳ τοῦ εἴπαμαι: Non hic fuit, sed ob sequentiam quaedam & isset: eis. 21. 20: 1. οὐ γὰρ τὸ εἴπω αὐτῷ τε τοῖς μεταρρήσεσιν, αὐτῷ δὲ

[ex aliis, \textit{Aeternitatis} Dei muner \textit{in hoc}, \textit{etFasti} Temporum \textit{nominibus} \textit{solvitur exteris: }ut enim qui tales revera esse consideret fallax sit tale, non revera alius cum quod erat pra se ferens, agentibus non ex tali animi propositione. Hac referri potest simulam Davidei forae.]

Gronovii Not. [Kam. \textit{similido} \textit{Ex constituto signo omnibus communi.}]

Res alien non iuro. Ut posset vel se, ut factum, qui eas voces, notas & gethus edit, vel ille accipere.

3. \textit{Proveniunt.} \textit{Pro se ferent.}

\textit{Veritas infarnatio.} Quam feleicit iterabat quod consecutum convertendo cum Judaeis.
§. IX.

CAPUT I.

649

Ilio panem in hostium stationes jecerunt, ne fame premi crederentur.


5. Hae enim omnia ejus sunt generis ut a quovis pra arbitrio etiam contra consuetudinem usurpari possint, quia consuetudo ipsa singulorum arbitrio, non quaui consensu communi introducta est, quales consuetudo neminem obligat.

IX. 1. Gravior est disputatio de illis notisque, ut ita dicam, in commercio hominum veritatum, in quo generare proprie mendacium situm est. Multa enim sunt contra mendacium in facie literis. Verbum mendax odio habebit justus, id est vir bonus, Proverb. xiii. 5, Falsilocuentiam & verbum mendax amove & me, Proverb. xxx. 8, Perdes loquentes mendacium, Pöal. 5. 7, Ne mentimini alter alteri, Coloss. 1. 11, 9. Et hanc partem rigide tuetur Augustinus; et sunt etiam inter Philosophos & Poetas, qui cum eo sentire videantur. Notum illud Homeri:

Ili mihi invisus pariter cum faucibus Orci,
Cojus mens aliud condit quam lingua profetur.

Sophocles:

Aliena vero proloqui munquam decet:
At vera certamina cum pestem venunt,
Hodie danda venia est si facit quod non decet.

Cleobulus:

Mendacium odit quisquis animus supit.

Aristoteles dixit: ne autem vel qui subdatur, ea iocosa aut facia, ne spectabili, nec impudensi; per se mendacium turpe aequo viscerabile, veritas pulchra et laudabilis.

2. Neque tamen decet in alteram quoque partem auctoritas:

Panem in hostium | Flor. 1. 11.

4. Quid hic sequitur nocentum? | Ut hostes pellissentur in infidias, aut abducantur ab ejus locatula, cui infidiamur.

5. Regulatorum arbitro | Prontius atque alias sibi commodum putaturum.

IX. 1. Nota que in commercio | De vecibus & illis signis, quibus intitum hominum & longum tempus definitam & perpetuo uandem significacionem impolverat.
plurimum in facris literis exempla laudatorum hominum sine reprehensionis nota: deinde veterum Christianorum prounitiata, Origenis, Clementis, Tertulliani, Laetantii, Chrysostomi, Hieronymi, Cassiani, imo pene omnium ut ipsae fatetur Augustinu.s, ita diffidentiens, ut tamen magnum quaestionem, latebrarum tradationem, disputationem inter doctos alternatam (hac enim omnia ipsius verba sunt) agnoscat.


Querenti apud Sophoclem Neoptolemo, Non ita videtur turpe falsifinequentia?

Respondet Ulysses,
Non, si falsa nascatur ex mendacio.

Cui

De medicis apud agrotum] Celsus apud Origen. lib. IV, p. 171. "autem esse huius mortis etiam deinde, si qui sunt, deinde in forma aliqua capi, ut quisque haberet meretrum, si currit, quodque delectetur.

4. Non tam fallat] In quibus non tam opus ipsum quam intentio & tins operis, vel laudem, vel virtutatem meretur, Quintil. inst. 11, 1, 15. "vitae autem scholarches, laborios etiam incommuneris quam pulcherrimam esse, adeo ut eam videre dicbam, si bonum ejusdem est intentum, quantum se habitat vel bonum, sed utiam quodque nascitur, sed quod secundum
CAPUT I.


X. 1. Tam diffidentium sententiarum conciliatio forte aliqua reperiri poterit ex largiore aut strictiore mendacii acceptione. Neque hic mendaciam summum * quatenus & imprudenti accidit, quomodo mendacium dicere & mentiri apud Gelium dicernuntur: sed de eo agimus quod scienter profeurit cum significacione quae mentis conceptui, sine in intelligendo, sine in volendo, disconveniat. Nam quod primo optimi verborum similium notis indicatur, sunt mentis conceptus: ideoque non mentitur qui dicit rem falsam quam veram extilatum, sed qui dicit rem veram quidem, sed quam falsam putat mentitum. Significationis ergo falsitas id est quod ad communem mendacii naturam requiritur. Cui consenquetur est cum vox aliqua aut sermonis complexio est *nullorum, id est plures uno significat us admittit, sine ex vulgi uia, sine ex artis consuetudine, sine ex figura aliqua intelligibili, tum si animi conceptus uniarum significacionum congerunt, non admittit mendacium, *etiam si putetur is qui audi in aliis parte id accepturus.

2. Verum quidem est talem locutionem usurpatam temere non probandum: sed potest ex accedentibus causis honestari: putat.
Liber III. § 10

puta si id pertineat ad erudiendum cum qui cura nostrae est traditum, aut adavitandam iniquam interrogationem. Prioris genericus exemplum ipse Christus dedit, cum dicret, Læcarnus amicus nostræ dormie, quod Apostoli accipiebant tanquam de dormitione somni dicereetur. Et quod de Templo inflaudando ipse dixerat, intelligens hoc de suo corpore, Judæos sciebat accipere de Templo proprie dicit. Sic & cum Apostolis ad interf Phylarcharum apud Hebræos sedes eximias & regi proximas duodecim promitteretur, & alibi vini novi potationem in patris regno, fatis scivisse videtur non aliter hoc ab illis accipi quam de regno aliquo hujus vitæ, cujus spe ad ipsum momentum Christi ad coelum ascensuri pleni erant. Idem alibi per fabulam ambagas populum alloquitur, ne audientes ipsum intelligerent, nihil scilicet animi attentionem talem ac delectatatem afferrant qualem afferre par erat. Posteriores usus exemplum ex profana historia dari potest in L. Vitellio, cui Narcissus inflavit, aperiret ambagas & veri copiam faceret: sed non ideo pervicit, quin suspensio & quo duceretur inclinatura respondeat.

3. Contra accidere potest, ut tali loquenti genere uti non modo illaudabile sit, sed & improbum, puta cum Dei honos, aut

GROANE NOVUM.


Hebræorum Quorum & hoc est מירש לירש מפל ריש לירש. Loci perpele locui domi canera : citat dodilinum Manasses Ben-Izrael in suo conciliato quaestione xxvii. Chrysophomus & de Sacerdoto: Deest docusis et non nullam illum, si in legis legere sit, in prophetiæ & apothecia, ubi in multa universa in rebus : Fallaci juræ vacuerut quae tali injusta nutrit, non quod salutari proposita.

Puta cum Dei honos] Philo de vita Mosis : om. igitur post ait apud mores eis Æthiæ postis & à mœsis quae à eis mine inesse non habebant, & curis Plinnum lib. r, epist. 5.
CAPUT I.

aut amor proximo debitus, aut reverentia adversus superiorem, aut rei quae agitur natura exigunt ut quod animo cogitatur omnino patiatur: sic ut in contractibus diximus id aperiem dum quod natura contraestus intelligitur exigere: quo senfu non incommode accipi potest Ciceronis illud, tollendum esse ex rebus contradendis omnem mendacium, desumptum ex veteri legge Atticae & ex iudiciis a sociis ; quibus in locis mendacii vox videtur ita laxe accipi ut etiam obturare locutionem includat. At nos proprius loquendo ad mendacii notionem idipsum jam exclutimus.

XI. 1. Ad communem ergo mendacii notionem requiritur, ut quod dicitur, scribitur, notatur, innuitur, intelligi aliter necat, quam in eum senso qui a mente proerentibus discrepet. Huic autem notioni laxiori frictior mendacii, qui naturaliter illicitum est, significatio differentiam aliquam propriam adicat necesse est, quae, id recte resinipiciatur, saltum secundum communem gentium exificationem, nulla videtur alia dari posse prater repugnantiam cum jure existente ac manente ejus ad quem sermo aut nota dirigatur: nam siibi neminem mentiri, ut maxime fallum proferat, fatis coniit. Jus hic intelligo non quodvis & rei extrinsecum, sed quod proprium sit huic negotio atque cognatum. Id autem nihil est aliquid quam * judicandi libertas, quam homines colloquentes his quibus colloquuntur debere, qualis pacto quodam tacito, intelligiuntur. Hic enim nec alia est mutua illa obligatio quam homines introduci voluerant, simul atque sermone notisque similibus uti instituunt; nam sive talis obligatione inane fuisse tale repertum.

2. Deferamus autem ut quo tempore sermo sit, jus illud subficit.
GRONOVII NOT. E

Acceptationalis: Si quis se acceptis-
se, quod el debetator, debitori ca-
verit, aut si non existat conditionis,
sul qui debeo.

Non alterius: Tertii, qui forte
aplicitar, aut verba later alias facta
elegit minus, vel per indicem quan-
femum neglogcit.

3. Præsumerit se falsa: Ut cum

Ovidius 10. met. 102. Deest in hac
multa parte sedes, nec erudiri sedum.

... Ut eum Augu-
lius partecopiam se interroserat:
Certe partem tuam non occidisti?

Oppositiones: Si et, qui inqui-
tur, jus est constitum, per quod
alterum potest semperius lux expe-
tem habere.

XII. 1. Qui non decipitur: Quis
quod ego do intelligit, aut usum
que intelligat, nullam inde jacta-
tam sincer.
mo est: quia illi libertas manet integra, plane ut illis quibus id intelligentibus fabula narratur, aut apud quos profertur sermo figuratus, quid obseius aut quid ager debellabo, quae figura, ut Seneca ait, ad verum mendacio venit: & Quintiliano emen.

† 16. §. 

tiens superjecticio dicitur. Neque ratione ejus qui obiter id aud. 

it, quia cum eo non agitur, ideoque nullae est ad illum obligatio. Imo si ipse sibi opinionem informat de eo quod non ipsi sed alteri dicitur, habet quod sibi non alteri rem impetet. Quippe, si recte judicature volumus, illius respectu sermo non sermo est, sed res quae significare quidlibet poterit.

2. Nihil ergo peccavit aut Cato Censorius, qui sociis auxilia Livium falsus est pollicitus, aut Flaccus, qui hoCtim urbem ab Æmilio expugnatum aliis narravit, quiaquam eo hostes decepti sunt: App. Hsp.

† 17. §. 


† XV. §. 

Tertium est, quodces certum est eum ad quem sermo est libertatis suae in judicando lexionem non sgre laturum, imo gratis habiturum e nomine, ob commodum aliquod quod inde acquiritur, tunc quoque mendaciurn stricte dictum, id est injuriosem, non committi, sicur turrum non perpetratum qui ex praesumta domini voluntate rem ipsius exiguum comumonet ut inde magnam eidem utilitatem pararet. In his enim quae adeo certa sunt, praesumta voluntas pro expressa habetur. Volenti autem confutat inquis non fieri. Sic ergo videtur non peccare, qui aut ergo antem amicum persuasione non vera so-

latur.

Grotta Nota.

Ad verum mendacio venit] Incredibilis affirmat, ne ad credibilus persuasit. Senecaibidem.


Georgius Nota.

Ad verum mendacio venit] Eo, quod non est, proferrendo, vel adversum vel maximum minimumve, quod est, significat. Quintiliano] 1, 8, 495.

Eius qui obiter] Tertium ad quem non loqueor.
Liber III.

Latur, ut Arria Factum filio mortuo, quæ historiæfert in Plinii epistolis: aut in praéllo periclitanti ex fallò nuntio animum addit, quod incitatus victoriam & salutem sibi pariat, ac sic deceptus non capiatur, quemadmodum Lucretius loquitur.


XV. 1. Quantum & superiori affine est, quoties *qui habet jus superemines in omnia jura alterius, eo jure bono ipsius suve proprio, sive publico uitur. Et hoc maxime spectante videatur Plato, qui imperium habentibus concedit fallum dicere. Idem cum *Medici modo dare videatur, modo adimere, discrimen
CAPUT I.

ś. xvi.

Serimen hoc adhibendum videtur, ut priore loco Medicos intelligent publice ad hoc vocatos, posteriore eos qui privatis idibi arrogaret. Deo tamen, quoniam jus summun in homines habenti, non convenire mendacium recte agnoscit idem Plato, quia infirmitatis nota est ad talia confugere.

1. Exemplum forte inculpatse falsilloquentia, laudante etiam Philone, dari poterit in Iosephho, qui regia vice imperans fratres primum quasi exploratores, deinde quasi furès, fitce nec ita sentiens accusat. Et in Solomone, qui sapientia divinitus data speciem dedit, cum apud mulieres de partu litigantes voces eas protulit qux voluntatem scindendi infantis significationem, cum animus ei longissime a tali voluntate abeisset, nec matri suum partum attribuere vellet. Quintilianus est dixit: aliquando exigit communis utilitas ut etiam falsa defensamur.

XV I. Quintum esse potest, * quoties vita innocens, aut par aliquid alter servari, & alter ab improbi facinoris perfeciione alter averti non potest: quale fuit factum Hypermnestrae quæ hoc nomine laudari solet,

* Splendide mendax, & in omne virgo
Nobilis avum.

bus omnes famius objecti, ponit, & v. Sucet, neceffitate mentiri.

GRONOVII Notae.

ma hostiliun copiarum perficitos de Sue.
milites non necando minuendo, i. Sam. 11.
doque confirmabat, Suevit. 88.
73, C.fug.

XV I. Faustum Hypermena] Que promerit patti se interfacentur patruecum maritimum, quem servavit, Ovid. in epift. Heroid.


GRONOVII Notae.

Splendide mendax] Ubi Schollas.
ites, desentes. Pulchrum est enim pro
justitia mentiri. Simile est illud
Chrylostoni de Rhabade: & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
& emphat, & emphat, & emphat.
LIBER III.

§ XVII. 1. Latius quam quæ jam diximus patet quod passim statuunt sapientes, apud hócem falsó sermone utri licere. Sic regulae de non mentiendo exceptionem nisi adversus hostes addid Plato, Xenophon, Philo inter Judoxos, inter Christianos Chrysostomus. Quo forte non mále referas quod in fábris litteris extat Jabezírarum in obsidione mendacium, & factum non düm simile Prophetæ * Elisei: & Valerii Levini, qui Pyrrhum a se interemptum fáciabat.

2. Ad tertiam, quartam, & quintam observationem eam quæ jam posuimus pertinent Eufráti Metropolitæ Nicæensis locos ad festum Nicomachiorum: & ἐν βυθείαρι οὐκ ἦν ἀπαγῶς ἐν ἀληθείᾳ ipsis, τι ποιεῖται ἐν ὑποθεσιν βυθισμού καθ' ἐκ τοῦ ἐν ψυχᾶς μυθισμοῦ, ο ἐπιστοσ ψυχικὸς ὁ πρὸς καθ' ἐκ χρησμὸν, εἰ τὰραχύ ὁ πάθος, καὶ ἐφύσι ἀποκαθιστάνεται καθ' ἑκατέραν πόλει. Quis replea confutat non utique ὑπὸ verum dict. Hoc enim potest ut quis replea confutans hoc ipsum confutet quod falsa de industria mentiatur, aut hostis ut eum fallat, aut amico ut eum a malo liberet: quorum verum exemplis plena sunt historia. Et Quintílianum, si ab homine occidento graffiator avertendus sit, aut hostis pro flatu patriae fallendus, quod alias in fervis reprehendendó dicit, foret ait in ipso sapiente laudandum.


dum effe opera, magisquare laudari quam quod aperter agendo vicentur. 

Etis [ ] Epiodem Elisi altern æternum simile est 7 Regnum vi, 20, ut legunt Maforest, id est secundum ἔργο, quod sequitur Latina vulgata verò. 

Augustinum] Contra eunus postfere- riorem in hæc se sentiment lacrümæfert Ruperus Abbas. 

GRONOVII NOT. 

XVII. 2. In feriis reprehendendum] Mendacium & furto proprea fervorum vista dicensente veteres, i. n. 20. 


Falæqviam admirant] Loqui ait, ut Æneas mendacium non eú δ.
quos diximus casibus, aut eorum aliqibus, (nihil enim definiendum hic sumo) quam ilia a falsiloquio tam indiscreta exitiere: ut cum dicunt, neceio, intelligi posse neceio ut dicam; non habeo, intelligi posse ut tibi dem: & id genus alia quae sensus communis repudiat, & quae si admittantur jam nihil obstat bit quominus qui quid affirmat id ipsum negare, qui negat affirmare dicatur.

4. Verissimum quippe est nullam omnino esse vocem * quae non ambiguum recipiat, cum omnes prater significatum quem vocant primae notionis, * alterum habeant secundum, eumque varium * secundum varias artes, tum vero alios quoque ex translatione ac similibus figuris. Neque magis eorum commendum proba, qui, qua vocem non rem exhorrescent, joca vocant ea quae vultu ac pronuntiatione maxime serio profectur.

XVIII. Scilicet vero quae de falsiloquio diximus ad afferentem sermonem, & quidem talem qui nulli nisi publico hosti noceat, * non ad promittentem referenda. Nam ex promissione, ut jam modo dicere coepimus, juscumque ac novum confessur ei qui sit promissio: idque inter hos etiam locum habeare, sine uilla hostilitatis jam existentis exceptione, neque tantum in promissis expressis sed et in tacitis, ut in colloquiis populatione osten demus, cum ad eam partem quae de fide in bello servanda est, ventum erit.

XIX. Illud quoque ex superiori, quae de iure jurando fuit, differentiatione repetendum est, sive id afferivum sit sive promissio.

### GROVII NOTEM

Quae non ambiguum recipiat! Id Chryssippus defendit apud Gallium libro XIX. 512. Et Seneca de beneficiis secundo, cap. 44. In huius est copia versum sine nomine, quo non prorsus amplissimis nostrum sed aliove commodatur.

Alterum habeant secundo] Augustinus de Magistro: Nulam esse figulum comprehendisse post non inter cetera, quae significat se quoque significet.

Secundum varias artes] Vide quae supra notata ad paragraphum decimum.

Nan ad promittentem] Distinguit hinc & Agelonus & cum eo Platonius: ut igitur omnipolare aditionem, ut edo, ut caperemini, ut in tali symbolizatione nec posse, ut minimo tibi distare, adeo quod, utque tibi vel daram, ut qui tibi aderit argumentum

### GRONVII NOTEM

4. Significatum primo notione:] Quam domicilium proprium appellat Ciceronis familia, 17.

Secunda] Quae migrationes in alienum.

XVIII. Afferentem sermonem] Quod tantummodo aliquod pronuntiant esse vel non esse: non exim promittitar aut adstringitur.

Sine exceptione] Nec praetexto quod hosti omnibus modis nocere locum, iritum fieri.

XIX. De iure jurando] 211.

Sive id afferivum] Sive confirmaus quo aliquid tanquam verum, sive promittitur tanquam praestandum.
vum, vim habere excluding omnes exceptiones quae ex personis quicumque agimus peti possent, quia non cum homine tantum sed cum Deo res est, cuiur jus juris tantum obligatur, etiam hic homini jus nullum non ius posse petit. Hicdem illud diximus, non sit alio lernone, ita in iurato, ut ad mendacio exemptum admissi interpretationes verborum quasvis non plane inuitatis: sed omnino veritatem requiri co in senfu quem hominem exaudire intelligere sed optimae exitiumatur: ut plane detelbanda sit illorum impietas, quia ut puerostalis, ita viriux jurisjurodo sallendo adherere non dubitabam.


x. Quod profecto Christianis eo magis observandum est, quia ipse non simplicitas tantum imperata est Matth. x, 16, sed & vaniloquentia interdicta Matth. xxi, 36; & is in exemplum pro-

---

**Graeci Notae.**

Servius mentiri | Philo libro: Ominem virum probum esse libertum: quac in ipse discretum ei dicerat aiturque coniecturae id est auctoritatis ac dictorum veritatis: Vide & eos qui duplissit suas siquae fallaciam, eos ille-terales servilissimos animum velare voluerint.

---

**Grandonii Notae.**

Ut potest talis | Lyndandi Laco-

---

Net
propositus in cujus ore dolus inventus non est. Inquantus: Italique viator ille veris ac justis non dicit illud Lucilianium:

Homini amico ac familiaris non est mentiri meum.

Sed si amice invito ac inquit autem exsingulare non esse mentiri

suum: nec aliquando committet, ut linguæ interpret amini a

senibus et cogitationes discordet. Talis est in Philoctetis Sophoclis

Neoptolemus interprehendit inquit sic et sicor, generosa simpliciter excellens, ut recte notavit Dion Philus, qui Ulyss

ad dolos hortatim sic respondit:

Ego audienque disse, Laertes, fate,

Implorem falli non umerim magis quis,

Nam si nescis ego sum navis ut fallaciar

Velle, nec alim gynitor, ut peribam, meus,

At sum parvus vi mera, non fraudibus

Terrorem raptum.

Euripides Rhetio:

Generosus animus hostibus suntim necem

Inferre neceit.

5. Sic Alexander furari negabat se velle victoriam. Et Achaos abhorruit ab omni in hostes fraudem narrat Polybius, id. Lib. xii.

ec quo cum demum fersam consequer victoriam, quae, ut

Claudiani verbi sensum ejus exprimam,

Confessus animus quoque subiugat hostes.

Tales Romani ferme ad ulque bellum Punicum secundi finem. AE

lianus: Iores Pugioi a sibi eis, nea i s qui

etiamque possant eis ut victoriam: Romani proprius est vir-

tus, non ut aliis et usurpatione quae victoria. Unde cum Per-

sicius Macedonum Rex deceptus esset de paciis, negabant veter-

es senatumque se agnoscern Romanas artes: majores non quam

ut sui magis quam virtute gloriamontur bella gessisse: non ver-

futuris Punicis, non calliditate Graecae, quod quis fallere hostem

quam vir superare gloriosius foret. Tum illud addebant: Inter-

dum in praefo tempus plus proici dolo quam virtute, sed ejus

demum animum in perpetuam vindici, cui confessus esset esse

seque arte, neque casu, sed collatis comminatus viribus justo ac pio

bello

GROFIT NOTM.

Nec uli gynitor, ut peribat, meus. 

Achilles: de quo Horatius

Humini minima, lib. rv, odcie:

Ne me nescius eque Minerva

Hatra mente, malis ferumatos

Tess. et Lactam Priami electus.

Falleret animum:

Sed palam capti trivio.

Et quia sequuntur; ubi Scholastas

dicit Aquilum nonit fraude, sed sem-

per palam virtutis fidicin dica.

Nota illud virtutis fidacia, quod

optime convenit cum iis quae nos

bouis paragraphe inicic in testa di-

ximus.

GRONOVIE NOTM.

1. Itaque ad bellum Punicum secundi.

Immo ulque ad initium tenti Sal-

Laft. lib. i. hist. 44.

Persici Macedonum Rex] Livius

43. 47.
Liber III. §. XXI. XXII.

Admodum agendi & illud pertinet, quod * quicquid aliqui facere non licet, ad id eum impellere aut sollicitare non liceat. Pro exemplo sint hae: regem suum occidere subdito non licet, nec oppida sine consilio publico dedere, nec solum civibus. Ad hae ergo subditum, qui talis maneat, permovere non licet. Semper enim qui alter peccandi caustam dat peccat & ipse. Nec est quod regerat quisquam, ipse qui talium hominem ad facinus impellit, ac tum talium, ut sollicitas interfectionem, esse licitum. Licet enim id ei facere, sed non eo modo. Bene Augustinus: Nihil interferat utrum ipse fecitus admittatur, an alium propter se admittere velis.

Aliud est si quis opera sponte nec suo impulsi pecunias ad rem ibi licitam utatur: quod iniquum non esse * Dei ipsius exemplo alibi probavimus. Transfugam jure belli recipimus, inquit Celsus, id est, contra jus belii non est ut eum admittamus qui deferit hostium parte nostraris eligat.

Grotius Novum. Quicquid aliqui facere non licet, ad id eum impellere aut sollicitare non liceat] Ita doct. de Maimonides in cap. viii, lect. xi.

Dei ipsius exemplo] Libro ii, c. xxvi, §. i.

Contra jus belii non est ut eum admittamus qui deferit hostium parte nostram eligat. Neque reddendis tales nisi pace conveniatur; ut pace cum Philippo, Alexio, Antiocho, Polybios in Excerptis legationum ix, xxviii, xxxv. Menander Protochus idem nos doct.


X X I. Qui talis maneat] Qui patriam et civitatem non mutavit.
CAPUT II.

Quomodo jure gentium bona subditorum pro debito imperantem obligetur: ubi de repressalis.

I. Naturaliter ex facto alieno neminem tenere nisi habe- dom.
II. Jude renum Generum introductum ut pro debito imperantis tenendum res & adsum subditorum.
III. Exemplum in probensione hominum:
IV. Et rerum.

V. Locum habere hoc post jus denegarum: & quando ad factum cessari debent: ubi occasiatur rem judicatum proprie jus non dare ante adsum.
VI. Vitam non obligari.
VII. Distinctio eius quod in hac materia est Jure Civili & Gentium.

I. 1. Veniamus ad ea quae ex jure descendent gentium. Et partim ad quovis bellum spectant, partim ad certam belli speciem. A generalibus auspiciem. Mero naturae jure ex facto alieno nemo tenetur, nisi qui honorum succedet est: * ut enim cum oneribus bona transire sint cum dominii rerum introductum est. Imperator Zenon sequitur naturalis contrarium dicit ut pro alienis debitis aliis molestia. Hinc tituli, in jure Romano, ne uxoris pro marito, ne maritus pro uxore, ne filius pro patre, ne pater vel mater pro filio conveniantur.

2. Nec quod Universitas debet singuli debent, ut diserte loquitur Ulpianus: nimium si Universitas bona habeat; aliqui enim tenentur non singuli, sed qui parum sunt universorum: Seneca: Siqua patria mea pecuniarii eredat, non dico me illius debitorum, nec hoc ex alienum profitebor: * ad exsolvendum tam et tenentur hominem et amabo. Supra dixerat: Unus est populus non

GEOYEV NOTE.


GEORGEY NOTE.

I. 1. Quae ex jure descendent. Quae in bello licent, non quidem natur-
Liber III. S. XV

non tanquam pro mesolvam, sed tanquam pro patria conferam.
Et singuli deebhunt non tanquam proprium, sed tanquam publici partem. Hinc speciatim jure Romano conititutum, ut nullus ex vicinis pro alienis vicanorum debitis tenetur; et alibi nulla poiffatio alterius pro alienis debitis etiam publicis convenit praeceptur: et in Novella Justiniani vetantur corde quidem, id est, pignorationes pro alius, addita causa, quod rationem non habeat, alium quidem esse debitorem, alium vero exigat: ubi et hujusmodi exactiones odiose vocantur. Et Rex Theodoricus apud Caesidonorum, dedit vocat licentiam alterum pro altero pignorandni.

Ill. 1. Hac quanquam vera sunt, tamen jure gentium voluntario induci potur, & induc'rum apparet, ut pro eo quod debet praestare civilis alia societas, aut ejus caput, fove per se primo, fove quod alieno debito jus non reddendo se quoque obstinexcit, pro eo teneat & obligata sint bona omnium corporalia & incorporalia eorum qui tali societati aut capiti subfunt. Expressisset autem hoc quadem necessitas, quod aliquo magno daretur injuriae faciendo licentia, cum boni imperantium fove non tam facile possint in manum venire quam privatorum qui plures sunt. Est igitur hoc inter jura illa quae: Justinianus sibi ullu exigente, & humanis necessitatibus & gentibus humanis confinita.

II. 2. Non autem ita hoc naturae repugnat, ut non more & tacito consentio induci potuerit, cum & fidei jussores sine uia causa ex solo consensu obligentur. Et ipses erat facilis membra ejusdem societatis, & se mutuo jus confecit, & incommisit sine confusione, quum externos, quarum multis in locis exigua habet ratio: deinde, commodum ex hac obligatione commune erat omnibus populis, quia ut qui nunce co gravaretur, ali tempore indidem sublevare posset.

III. 3. Re-justia esse in proprii nominis debito, fove in morandis se defensionem privatis, no ad ius suum perveniant.


Bona imperantium] Hac enim ratio in alienum territorium & sub alienam jurisdictionem veniunt, quam privatorum, qui negotiantur & pecuniam per varias terras exercent.

2. A se mutue juri Nam siues bona denturum, ut persequi compellatur cives suum, & quod injuriam non vindicatea coepit in externum, ut aut ab eo recipiat, quod amisit, aut cum cogat externo satisfacer.
CAPUT II.

3. Receptum autem hunc mem, nontantum appareat ex bellis plenis, quae populi populi inferunt: in his enim quid observetur, offendunt denuntiationum formulae. Populi prisci, vivum Latini vulnera, hominibusque prisci Latini bellum indicis factisque; et in rogatione: Vellent, subereque Philippo regi Macedonibus, qui sub regno ejus essent bellum indicis; in decreto ipso: Populos Romanos cum populo Hermundulio hominibusque Harmandulio bellum instigat, quod ex Cincio est in re militari; et alibi: Hostis sit igitur, quius juris praesidii ejus sunt: verum etiam ubi ad eam bellum plenitudinem nondum ventum est, sed tamen violenta quaedam juris executione, id est bello imperfectione, opus est, idem videamus uturpari. Pharmazaro Regis Persarum judicio dicente olim Aegelias: Πῶς ἦν τον Ἐθνικόν ἔργον, ἐπιτρέπει τις σωσία πρὸς τοὺς Φιλιππαίους, εἰς τὸν πολεμικὸν προσελθεῖν, πολεμικόν: ἢ τὸ ἐκ τῆς Χείμης οἰκουμενής εἰς παῖδια, εἰς τὸν σῶμα τοῦ Βασιλέως, εἰς τὸν χάριν τινα φρονίμος. Non Pharmazaro ex cum amici Regis essent amici nec erga ea quae ipsius erant gerubamus, nec dum cum hostes simul facili hostiliter nos gerimus. Quare cum et tu esse velit inter eosque Regis sunt, gare per te illum lecturam.

III. 1. Eius quam dicente exsecutionis specieris quam Athenienses vocabant ἀνδρῶληος, de qua hic habebat lex Attica: τις συμμετέχει και νομιμότατα, τις τεταρτημένη πνευματικά, συμμετέχει με ότι οἴκειος ἄνδρους, ότι τρίτης ἡ φυσική λογιστική, ὡς καὶ ἡ καθημερινή, τῆς ἀνθρώπων ἐναρθρούσης, τῆς ἀνθρωπολογίας ἐνεργείας τοῖς τοῖς τοῖς, πιστό δέ μοι: id est, Si quae morte per vim illata abirest, pro eo proximus nec necessarius sit eam homines prehendendi; donec aut partem sumatur de eade aut homicida deductur: ideoque ab eis tamen.
Liber III. 9.11

Quoniam enim Aegyptii, ut ex Diodoro Siculo discimus, disputabant corpus sive libertatem pro debito obligari non debere, nihil tamem in eo est naturae repugnans; & mos non Graecorum tantum, sed & aliarum gentium in contrarium valuit.

2. Aristocrates Demotheni coxvus decretum rogaverat, si quis Charidemum occidisset cun abripere unde dune liceret; & si quis obligeret ut hospitium esset numero. Hic multa reprehendit Demochthenes: primum quod non distincter Aristocrates inter eadem juvant & injustam; cum & justa aliqua esse posset; deinde quod non exigat ut prius poftuletur judicium; praeterea quod non eos apud quos facta lit cedes, sed eos qui homicidam recipiunt teneri velit. Verba Demothenis sunt: "qui me, uti est, me, habet dixisse: "

3. Ex his primum illud & secundum & quartum ratione non caret. At tertium illud, nisi ad solum eventum cedisca, aut ob sui tutelam factae restringatur, non est ut non oratio magis

Hominem ejus urbis civis, in qua Atheniensi sua inuria occidisse est, aut in qua tutum exfilium agris, qui occidit, si proximis ac necessariorum in ea judicium reddatum non est.

Quo obligator?] Cujus officium est punire cives & incolas suos, qui damnum dedentet, nisi id faciat, obligatum est quoque deo prehensioni vel manus injecctioni obnoxium esse. In contrarium valuit] Nempe ut

qui non haberet in aeneae, lueret in corpore.

3. At tertium] Liceet suscipere profugos.

Oratio] Immone vero ac non oratione Demochthenes; nam jus gentium sine discrimine commerci supplices recipi ac defendi, dum certa causa est, & tantum estiam notios, nonest judicium de illis faratum est, 25, 25, 6.
CAPUT II

& argumenti causa quam ex vero & jure sit dictum. Nam jus geni etium ut supplices fuscipiantur & defendantur, ut supra discussus, adeo tantum quibus fortuna, non crimen, oblit per-xxi, § 7-
tinet.

4. Ceteroqui par jure est eorum apud quos crimen est factum, & eorum qui sunt eum punire aut dedere recusant. Atque adeo aut illa ipa lex, qua utitur Demosthenes, interpretationem eam quam dico ex unum recept, aut adversus cavillationes tales expressius posse adposita: horum enim alterum quin sit non negabit, qui attenderit ad illud Julii Pollucis: "ānoaț̱iai 3 ovs lēs. viif,
ns τ̃ς ἀνθρωπων καταθητεις ἢ πις ἀπεισθε μη λαμβάνων, ἐκ 5.
ἐνει ἕνως ὑπαρχοντων ἁχον ὑπολογίων: Hominium
praenomen est, quoties quis homicidias qui ad aliquos conscripsit
non recepit cum id postulaverit. Nam jus est tres homines pre-
hendendis adversam eos qui dedere recusant. Nec aliter Harpocrat
ion: "ἀνθρωπος τι αρνησει ανθρακε εκ πος πολιος, δικη
ρεξ ἐξ ἕνως εκρηκτης τον άνθρωπον, κοι μη "εἴδωλον ἐκ τον
eis πανωθίων: Jus hominum praeccionis est jus rapidatis aliquos
ex urbe aliquam. Nam in eam civitatem, quod homicidiam conteret,
non possit dedere, pignoratione utebantur.

5. Simile huic est quod ad recuperandum eivem in jura mani-
feitas capitam, civitatis apud quam id factum est cives retinenu-
tur. Sic Carthagine quidam impedieunt, ne Ariston Tyrius cap-
peretur, habi addita causa: idem Carthaginensis et Tyri et in xxiv.
alia emporia in qua frequenter commenta erantum.

IV. Alia executionis violentae species est ονοματοηγος five
*pignoratio inter populos diversos; quod jus represaliarium vol-
cunt recentiores Juriscofundit, Saxones & Angli Withernal-
mium, & Galli etiam, ubi a Regi impetrati id solit, literas
Marce. Locum autem habet, ut augeat Juriscofundit, ubi jus
denegatur.

V. 1. Quod fieri intelligitur, non tantum si infonem aut de-
bitorem judicii intra tempus idoneum obtineri nequeat, ver-
um etiam si in re minime dubia (nam in dubia re presumptio
est pro his qui ad judicia publice electi sunt) plane contra
judicatum fit & nam auctoritas judicantis non idem in exteros
quod

GROTIUS NOT.
Pignoratas inter populos diversos]
Xeha id dicta Demosthenes in orna-
tione pro Corona, & Aristoteles
Oeconomicon secludo.

GROTIUS NOT.
Dubus (fortuna] Qui fornario &
imprudentem, non secundum secons-
la occidereunt.
quod in subditos valet. Etiam inter subditos non tollit quod
quam debitor, liceat absolutus sit; * natura tamen debitor permanet: inquit Paulus a Jurisconsulibus: Et cum
per injuriem judicis domino rem qua debitoris non suissest absolu-
dis fret actum obligantur fidem, & quosqueur, an salvo de-
bito restituti sum operantes debitori, Scavola restituendum proba-
bitur. Hoc intereat, quod subditi executionem etiam injuste
sententiae vi impedire, aut contraeam jus tuum vi exsequi lici-
te non possit, ob imperii in ipso efficaciam: exterius autem jus
habent cogendi, sed quo uti non licet quamquid per judicium
 tuum possit obtinere.

2. Tali igitur de causa aut * corpora, aut res mobiles subdi-
torum ejus quo jus non reddet capi posse non quidem naturi in-
troductum est, sed moribus paullum receptum. Vetus illimum
exemplum est apud Homerum iliados A., ubi Nestor narratur
ob ereptos patri equos Eleniusum pecora & armeta cepisse
* foedum, ut Poeta loquitur, ubi est sua interpretatur
Euhaffius n. op. ivii. xii. n. ; in eum lex ad, & est alius
n. lex其他人

Mittis jus tuae partis careris.

Aliud exemplum est in historia Romana de Romanorum na-
vibus, quas pro bonis Tarquiniorum Cumanus Arilodemus Tar-
quiniorum harum retinuit. Famulos, jumenta, pecunias retenta
dixit e Halicarnassensi. Et apud Aristotelem Oeconomicon feu-
pris, Guido cundo de decreto Carthaginensium ad prehendendas exterrorum
naves

GROTESC NOTE.

Natura tam debitor permanet] de jure bel-
lic. n. 41. Euchar. a.

Specijum hue quod habet Gallius de.
Pacipublica lib. ii. cap.viii. num. 7. & Valquis lib. iv. contro-
percutam, i. 11. § 9. Aspinianum lib. xvi. ubi Julia-
Ammianum lib. xxxvii. ubi de Achaia
se citra Boiotiam, & excepto eas, fe-
manus Florianorum quodam remitter al-
quia despici ex pacto libenter.
Adde qua habet Leo Afer lib. 111. de Monte Berrigualt.

Hoc si neque invictas exceptitis legationem ex Polybio xxxvii. ubi de Achaia
contra Boiotiam, & excepto eas, fe-
qua debitoris restitutione.

Alibi vero quae \nam reprehensae in bel-

GROOTE'S NOTE.

Etiam inter subditos non tollit] Ut
scilicet id implam, quod semel abjuri-
dicum est, petere cervius non pos-
sint mutatis temporibus & apud
لوم judgments priori modo aut
ratum.

Per injuriem] Per injuriam sen-
tentiam.

Rem qua debitoris] Rem alienas
qua debitoris esse putaver.

Postremum] Post remum quasi

Manisses, u. postremum 

C. Pisonis agentes.

Summarius] Sumumem 

constitutum, ut dicemus, non ca-
piet i. vii. curio renum suam.
5.VII. CAPUT II. 669

V. Vita autem subditoris innocentium ut ex tali causa obligetur, forte creditum fuit apud aliquos populos, eo nimium quod crederent uniuersae hominum jus vitae plenum esse in se, & id ad rempublicam potuisse transferri, quod minime esse probabile, nec daniore Theologiae consentaneum aliis diximus. Fieri tamen poterit, non ex intentione sed ex accidenti, ut occidantur qui juris exsecutionem per vim volunt impedire. Sed id si praevidet, ex caritate lege omissendam potius juris persecutionem alibi ostendimus, cum ex eallege, Christianis praesertim, pluris esse debebat vita hominis quam res nostra, ut alibi demonstratum est.

VII. 1. Ceterum non minus in haec materia quam in aliis Lib. t. 12. cavendum est, ne confundamus ea quae juris gentium sunt pro-

prica & ea quae jure civili aut pactis populo rum confruntur,

2. Jure gentium subjacent pigmentationes omnes subditi iuri-

rium facientes, qui tales sunt ex causa permanente, pura indige-

nax, pura advenax, non qui transfindi aut morae exiguis causa alie-

cubi sunt. Introducte enim sunt pigmentationes ad exemplum

onerum, quae per eolvenxias debitis publicis inducantur, quo-

rum immunes sunt qui tantum pro tempore loci legibus sub-

funt. A numero tamen subditori juris gentium excipientur

logati, non ad hostes nostros misi, & res eorum.

3. At jure civili populo rum sepe excipi fit personam mul-

lierum & infantium; eorum vero qui litteris operam dant & ad

mercatus veniunt etiam res. Jure gentium singulis pignorandi

juris, ut & Athenis in anaphor. Jure civili multorum loc

orum peti id folet alibi a potestate summa, alibi a judicibus.

Jure gentium ipso facto dominium rerum captarum acquisitum

ad summam debiti & sumptuum, * ita ut residuum reddi de-

beat.

G R O T T I N O T E.R.

ita ut residuum reddi debet. Ubi

hac aquisitae Venetis, capitis in Ga-

lata Genuenium navibus, memo-

rantia Gregoria libro 1x. 174, 175 &

a quibusque assumptis tempus aepتون ניַיָּא

ilium praebatur, ut invenienda sit

et esse ex ipso inquinato, & in

nunciam quod ad quinque, & pauci-

um tali modo. Alius duorum non

est usque in praebere, neque

plurimum in se integra reddere.

G R O N O V I I N O T E.R.

V. 1. multa divinum 12, 15, 16.

2, 27, 11.

VII. 1. Injuriam facientem: Eius qui jus non reddidit aut injustam fe-

cit, liquide habitant in ejus territo-

sio, aut peregrinationis aliis de-

causa tempus aliquod dum t accuravit ibi

morati sunt.

3. Singulis pignorandi Quisque injurix

fili ab alieno magistratu facte

in subjectos eis ulterius esse potest.

Adjutorem: Ab inferioribus ma-

gistratibus.
Liber III. § VII.

heat. Jure civili solent citari quorum interesse publica auctoritate divendi aut addici iis quorum interesse. Sed hac atque alia peti debent ab his qui jura civilia tractant, & nominatim in hac materia à Bartolo, qui de repressaliis scriptit.

4. Illud hic addam, quia ad juris hujus latissi per se rigidi emolumentum pertinent, eos qui non svolvendo quod debebant, aut jus non reddendo causam dederunt pignorationibus, ipso naturali ac divino jure * teneri ad resarcienda damna alii quibus eam ob causam aliquid decedit.

Grotius Not. Themen ad resarcendo damna Plutarchus in Cimone de Scyphis: & Ptolemaio πτὸς κυριάρχης καὶ σεισμοὺς καταδρότης, αδ & τις ιερέως καὶ διασπορας σχολιὰς καθέρτως: Plutarchus dixit, qui contribuere nobis, sed judicium eos qui res alienas aut habeant aut rapiant sacer tres damnam.

Gronovii Not. 4. Non solvendo] Privatos reliquantes & per gratiam dissimulatos & non compulso ad solvendum.

* Judicis ipsos & magistratus.

* Aliae] Civibus quorum bona replelianurum nomine apprehenduntur.

Caput III.

De bello justo sive solenni jure Gentium, ubi de indicione.

I. Bellum solum juris Gentium esse inter diversos populos.

II. Distinzione populi quamvis injuste agentis à piratis & latoribus.

III. Mutationem interdum incidere.

IV. Requiri ad naturam belli solennis ut auctorem habeat surn qui summam pretium habeat: quod quomodo inteligendum.

V. Requiri & denunciationem.

VI. Quod in denunciatione sit juris natura, quid proprium juris Gentium, distincte explicatur.

VII. Denunciatione alia condi-
CAPIT. III.

I. 1. *Super dicere incepimus justum bellum apud probos autores dici esse, non ex causa unde oritur, neque ut alias ex rerum gestarum magitudine sed ob peculiaris quidam juris effectum. Quale autem sit hoc bellum optime intelligi est ex hostium definitione apud Romanos Juristas consulti. 


Apiratis aut latronibus capti liberis permanent. Accedat illud Ulpianus: in civilibus diffensionibus quamvis sepe per eas publica ladatur non tamen in existimis reipublica continditur: quod in alibi partes diversae quin hostium non sunt verum inter quos jurata captivatum aut posliminorum fuerint: et idem captus, et venundates posseque manus jewels placui supercauno repetere a principe ingenuitatem, quam nulla captivitate amitatur.

2. Illud tantum notandum, sub exemplo populi Romani quemvis intelligi qui in civitate summum imperium habeat. Ide hostis est, ait Ciceron, qui habet rempublicam, curiam, arma, Philippum, consensum cum concordiam civium, et rationem ali quam se, res ita tuleris pacis et iudices.

GROTESII NOT. 


Quod a latronibus captus est servus latronem non est: Hinc argumentum Ptolemeo Plani: Eunuchus Te. Tarentii. Taxis & Eunuchus Odylit. O. 

A piratus a piratis captos liberos pronuntiavit: Appiani Mithridatici. Adde Heterom Tomo II.

GRONVILLI NOT.


Ex rerum gestarum magnitudine] Ut ditteruare a levi motu aut tullimario confabulato latruncularum ut perscitur. 

Ob pavantes] Quod quod maximus geminum in hostem factum aut de illo acquiritum est, id jure factum & jure acquiritum potest. 

Positio] Quo qui servus aut alieni juris fuit, redit in pristinum statum. Non restituitur autem, qui non mutasse statum creditur, ut qui non fuit in potestate juxta hostis. Non tamen in existimis: Non ut is populus non fit, aut ut in alieminentum possetatem veniat & tributamentum fiat: sed utraque in republica salva priorres partes ferat. 

Repetere a principi] Petere ut restituantur in ingenuorum et civium locum, nec habeantur pro libertinis.

II. 1. Non a

aliem juris fuit, redit in pristinum statum. Non restituitur autem, qui non mutasse statum creditur, ut qui non fuit in potestate juxta hostis.

Non tamen in existimis: Non ut is populus non fit, aut ut in alienimentum possentatem veniat et tributamentum fiat; sed utraque in republica salva priorres partes ferat.

Repetere a principe] Petere ut restituantur in ingenuorum et civium locum, nec habeantur pro libertinis.

2. Sub exemplo P. R.] Quod Romani J.C. disserta de populo vel principi Romano, id nobis accipisendum de omni populo vel principi, qui rerum potius.

Ide hostis est] Hinc Florus 3, 20, puaret dicere hostes.

Rationem aliquam] Quo talis sit vel egen generis, quicum pacis et ferdus est esse posit.
II. 1. Non autem statim repulsa aut civitatis esse deiniti, si quid admittat injustum; etiam communiter, nec cœtus piratae, aut latronum civitatis, etiam si forte aequalitatem quandam inter se sœverent, sine quia nullus cœtus posset consulter. Nam hi * criminis causa sociantur: illi eti interdum delicio non vacant juris tamem fruendi causa sociati sunt, et exterus justi reddunt, si non per omnem secundum jus naturæ, quod multos apud populos ex parte quasi oblitteratum alibi offendimus, certe secundum pacta cum quibusque inita, aut secundum mores. Sic Graeci, quo tempore mari prædas agere pro licto habebatur, abstinuissent, a cœlibis et positationibus nocturnis, et a raptu boum aratorum, notat ad Thucydidem Scholias. Alios etiam populos, itidem ex rapto viventes, ubi ex mari domum se recerperant misère ad dominos, ut raptu si vellet e quo pretio redimerent, memorat Strabo. Ad tales pertinet et ille Homeri locus Odyssey: §.

Καὶ ἔποι ὁμολογίας ἤ διαδείπτης, οὗ τῇ ἐν παντὶ ἀναθηματι,
Ἀνθολογίας βιοτι, καὶ ὁ φίλος λὰς λιθῖνος ἄριτος,
Πλακτικῶν δὲ τὶ τοῦ δεῖ γὺν γαρῖν ἱππῶσιμος,
Καὶ ὡς τῶν ὁμολογίας τῆς κατὰ ἐν παντὶ πλήθερς.
 Ipsum etiam raptum avide, qui aliquam pererrant,
Littera, concessa Superum si praeda reperta est,
Navibus impellet absunt, et velia retorquens:
Quidpe Deos metua memores saundi atque nefandi.

2. Principale autem pro forma est in moralibus: ut recte Ciceroni dictum est de Finibus Quinto, ex eo quod maximam partes continet, litissimeque funditur, tota res appellatur: cui conve-

GROTTI NOTA

Criminis causa sociantur. O'mul. οἱ δὲ ἀνθρώποι ἡμῶν ἐν τῆς ἱστορίας, ἀλλ' ἐν τῷ αὐτοῖς ἡμεῖς ἀρπάζομεν τούτων ἡμῶν ἄνωθεν, σε ἰσός ἀνθρώπων ἐν τῇ ἱστορίᾳ. Προς oμιλιος της Βανδαλίας
Ut rapta si vellet aliquo pretio redimmerent, Taces & illi tandem Saxo memini libro xiv. Ideo Sequiens Flattarchus cum tempore poëtes factos notat: autique si τῆς ἴσεται ἐν τῷ παράστασι, τὴν ἔνδοτα ποτὲ οὐ καθαροῖς καὶ γεγονός ἢν μεγάλης ἐνεργείς καὶ αὐτοῖς ἢ πολύτιμοι παρά ἄφθος καὶ καθαροῖς ἔνεργοις. Quod ad antiquas mari prædas raptissim, posstemum ne in quidem quod ad nos ipsis commodi saepe navigabant obsequentie unjustum.

GR. ROVITI NOTA.

II. 1. Etiam communiter. Consensit omnium, vel omnium, qui sunt cum imperio.
Forte aequalitatem. Ut Basydios Illytius latro, Cic. de Offic. iii.
Communem causa. Ut alienas res evadant.
Iuris fraterni. Ut honeste vivant, neminem excudant, suum cuique tribuant.
Multos apud populos. Magis vel minus efferatos ac deficientes a communis natura influxit in obligations veniente.
Boum aratorum. Qui alimur ad nos coelendum; non qui inaginam ad magellum aut peniam.
convenit illud Galeni, sed quod dictum est ab eodem Cicero, et de republica tertia, ubi injustus est rex, ubi injusti optimates, aut ipse populus, non jam vitiosam sed nullam esse república: quam sintenterium Augustinus corrigens: Nee ideam tamen, sunt. De Cont. vel ipsum non esse populum, vel ejus rem dixerim non esse república, quaedam manet qualis quaeque multitudinis rationalis eactus rerum qua diligat concordi communitate sociatus. Corpus morbidum, corpus tamen est: et civitas, quamquam graviter aggrot, civitas est quandum manet leges, manent judicia, et quae aliqua necessaria sunt, ut ibi jus exterum conquire posset, non minus quam privati inter se. Rectius Dion Chrysostomus, qui Barytho legem (eam presertim quae jus Gentium facit) dicit esse in civitate ut mentem in corpore humano: *ex enim sublata civitate non est amplius. Et Aristides, in sua Rhodios ad concordiam horaturn, offendit etiam cum tyrannide leges multas bonas posse consilere. Aristoteles, qui de republica capite nono ait, liquis nimium intendat vim paucorum aut populi, primo vitiosam fieri república, posse rem nullam. Exemplos rem illustraremus.


**Graevii Notae.**

*Ex exam sublata Civitate non esse amplius*] Cicero libro x, epist. 1: *Necesse sunt, nec judicia, nec omnia simulacrum adeque ad vestigium civitatis.*

**Gravesii Notae.**


*Quae jus gentium*] Cum observatur, quod apud omnes gentes receptum est, et sub curie menses tyrannis.

*Quam nimium*] Si supra modum efferatur vis pacationem aut pauperculorum.


*Ca. Furtii Centumal*, qui precedente anno classibus victor.

Tantum discrimen est inter populum, quantumvis fceleratum, & inter eos qui, cum populos non sint, fceleris causa coeunt.


IV. Summum autem imperium qui habeant diximus supra, unde intelligi & hoc potest, sìquì pro parte habeant, pro ea parte justum bellum gerere: multoque magis eos qui non subditi * fed inequaliter sunt fcederati, quomodo inter Romanos & eorum focios, quanquam federe inferiores, Volcios, Latinos, Hispanos, Poenos omnia juifi bellii exercita ex hitioris discimus.

V. Sed ut justum hoc significatu bellum sit, non sufficet inter fmanns utrinque potestate gari: fed oportet, ut audivimus, ut & publice decretum sit, & quidem ita decretum publice * ut ejus rei significatio ab altera partitum alteri facta sit, unde pro-mulgata praefix dixit Ennius. Cicero Officiorum primo: At bellis quidem equitas sanctissima sociali populi Romani jure prae scripta est: ex quò intelligi datur, nullum bellum esse justum, nisi quod aut rebus repetitiis geratur aut denuntiatum ante sit & invidit.

De Civ. Dei lib. 4, c. 4.

Cejtr. 2, 3.

Grotii Not. Sed etiam in cotibus, ut qui praedones tantum fuerant aliquid vitae genus amplissimis civitatis fiant: Exemplum in Mamentinis; Diodorus Siculus in Fragmentis.

Grotii Not. Sed inequaliter sunt fcederati: Ut Dux Lotharingia, apud Crantzium Saxonios xi, 13, Civitas Sunden-
diitum. Minus plene vetus scriptor apud Isidorum: Justum Lib. 2.
bellum est quod ex edito geritur, rebus repetitis aut propulsan-
dorum hominum causa. Sic Livius bellum palam & ex edito Lib. xxxi.
gerere dixit, in iuncti belli descriptione. Et cum narrasset Acarn-
nanos agrum Atticam effe populatos: Irritatio animorum ea
prima fuit: postea justum bellum decretis civitatum ulterio indic-
cendo factum.

VI. 1. Quae loca & alia de belli promulgatione agentia ut
intelligantur, accurata distinguenda sunt quae jure nature
debentur, quae naturali non debentur sed honesta sunt, quae jure
gentium requiritur ad efferens juris gentium proprios, & quae
prateren ex peculiariibus populorum quorumdam institutis ve-
niunt.

Naturali jure, ubi aut vis illata arcetur, aut ab eo ipso qui
deliquit poeni deposecit, nulla requiritur denuntiatio. Et hoc
est quod Sthenelaidas ephoros dicit apud Thucydideum: ad
Lib. 1.
quo uti eum exaequavit ut hunc cum auctoritatem:
non est quod verba ex judicis deceptum ulter verba lae. Et
Latinam apud Halicarnassium: t aequi poena quae est o ratione
opus est amovitur: bellum inferentem iniuriis quae impetum a se repel-
lere soler. Et Alianus ex Platone ait, quod ad propulsandum
Lib. 1.
subscriptum bellum, non a caducatore sed a natura indici.
Hinc Dion Chrysostomus in ea quae est ad Nicomedienses, pl-
exos ut eum ut bellum acerbo (ut enim) pleraque belli fine
denuntiatio subscriptur. Nec ob aliam causam Livius Me-
nippo prefecto Antiochi objectit quod Romanos quodam ce-
cidisse nonendum aut indirecto bello, aut ita commissum ut strictos
splendos aut linguinum usquam factum audisset: eo ipso osten-
dens ex his duobus alterum posuisse ad facti definitionem suifici-
cere. Neque magis per naturajus indirectio necessaria est, si dom-
minus rei fuerat manum injicere velit.

2. At quoties pro re una res allia, aut pro debito res debitoris
invaditur, multoque magis si res eorum qui debitori subditi
fut occurrere quis velit, interpellatio requiritur, quia conflict,
allo modo fieri nequiere ut nostrum aut nobis debitem confec-
quamur. Jus enim illud non primarium est, sed secundarium &

GratiaeNotae.

Apud Thucydideum: Idem libr
11., in Platonium oratione: [Q.7]
A poti enim ait Plutarchus, ut Dion
ne pollinum bonum esse dextra inidita,
ex jure apud gentes omnes recepta est.
Ancora enim ut quae hibernas impetuer.
Flaminius apud Diondorun Siculum
in excepteis: Peirenaianis, 
A c e n a
Dionicus estae aliquid licet in Thocr.
E o dii quam plerumque in paenof 

Sanctus: omnes deus hominesque te
subeant, inceptum a rege bellum. Ade
que habet Mariana xix. 11. De
bello non indici vide Herippum
in exceptis de legationibus.

Gratiae Notae.

VI. 1. Reus?] Quam alius abs-
solut, quam desinet.
1. Secundarium & ] Cap. prae-
ced. 2.
surrogatum, ut alibi explicavimus. Sic etiam antequam sum-
mam potestatem habens impetusur ex debito aut delicto subdi-
ti, interpellationem oportet intercedere quae illum in culpà
constituat, ex qua aut diximum dare censeatur aut ipse delin-
quere, juxta ea quae a nobis supradicta sunt.

3. Verum etiam ubi jus naturae non præceptiæ talem interpel-
lationem fieri, * honeste tamen & laudabiliter interpositur, pu-
ta ut ab o uidendo abstinatur, aut delictum penicentia & sa-
stisitacióne expiantur, secundum ea quæ * de tentandis rationi-
bus bellii vicandi diximus; quo & ildum pertinet,

*Extrema primum nemo tentavit loco.

Dent.xii. 11. Et * præceptum quod Deus Hebreis dedit, ut civitatem oppu-
guandam prius ad pacem invicent : quod cum specialiter illi
populo datum sit male à nonnullis cum jure gentium confundi-
tur. Neque enim erat illa qualisquae pax, sed sub lege sub-
jectionis & tributis. Cyrus cum in regionem Armeniorum ver-
enisset, antequam noceret cuiplam, misit ad regem qui debi-
tum ex Æquore tributum & millitem exigerent : * hanc idem
kónygo eis eis, & μέν εἰναρήσει & πολέμοισιν, humanissim id ex-
físmam quæ si ultra acetem nihil praeceans, ut in ea història
Xenophon loquitur. Ceterum jure gentium ad effectus illos
peculiaris omnibus casibus requiritur denuntiatio, non utrin-
que sed ab altera partium.

VII. 1. Sed hic denuntiatio aut conditionata est, aut pura.
Conditionata, ubi cum rerum repetitio conjungitur. * Re-
rum autem repetitum nominem jus feciale comprehendebat

Grothii Notae.

Honeste tamen & laudabiliiter inter-
positur] Vide Mariannam xxvii. 11.
De tentandi rationibus bellii vicandi
diximus] Lib. ii. c. xxii. § 7.

Præceptum quod Deus Hebreis de-
dit| Josephus Antiquæ Histonie v. 21:
App Für. a mortis e meritis, quia
qui uterque erit meriti nobiles
poenam, sed in morte absolvatur.

Jerome lib. xii. c. ii. & xvi. c. iv.

Grosovi Notae.

Impetratur] Bello hæc efficiatur ob id,
quod subjectos ejus nobis vel subjec-
tis nostris debet, aut quod in nos
subjectosque nostros deliquit.

Ad eam in culpa] Ut liquideam ad
hanc ille non amice respondetur,
constet omnibus illius esse culpam,
non nostram.

3. 16a] Ad quam Canaanos invi-
Ceratur Israelitæ.

VII. 1. Ubis cum veròm] Quæ
bellum minatur, nisi res selfius au-
tur, aut satisfiat pro injustis.
non tantum vindicationem ex jure dominii, sed et perfecutionem ejus quod ex causa civili aut criminis debetur, ut recte explicat * Servius. Inde illud in formulis, reddi, satisferi, dedi; ubi dedi, ut alibi diximus, intelligendum est, ni punire fontem malint ipsi qui conveniuntur. Haec rerum repetitionem diciam esse clarigationem testis eit * Plinius. Conditionata est denuntiatio apud Livium, Eam se injustum, nisi ab ipsis qui fecerint damnem, ipsos omni vi depulseros esse; & apud Tacitum, nisi superfluum, nisi promiscua cade: & vetus Anax. ejus exemplum in Supplicibus Euripidis, ubi Thesceus caduceatoris haec dat mandata ad Creontem Thebanum:

* Vicina Thesceus qui tenet regni sola
Humane postem mortuos: quod si datur,
Sic amica faciet gens Erechthidum tibi,
Hoc si probantur, sum refer vestra pedem:
Sic nemo paret, verba sunt hac altera:
Jam mox ut arma publica expedita mea.
Papinius in ejusdem rei narratione:

* Aut Danais edici regum, aut pralia Thesios,
Polybiius hoc vocat: ut pone soi, 70
deut, Romani veteres condicere. Pura denuntiatio est qua specialiter indicet aut edidit, ubi aut bellum jam alter intulit ( & hac est quod apud Isidorum dictur bellum propulsandorum hominum causa) * aut ea decurtit ipsa quae ponam merentur.

2. Interdum autem conditionatum pura subsecuitur, quamquam id necesse non est sed ex superabundanti. Hinc illa formula: Teftor populum illum injustum offe, neque jus reddere. Et altera: * Quaramorum, litium, causarum condidit Pater paetatis populi Romani Quirinum Patri paetatis populi Priscorum Latinorum, hominibusque Praetis Latinis, quos res nec solvere

GROTIUS NOTIS.

Servius: Ad x. Xen. cod. Plineus: Libro xxii, 12. Et legationum ad hortus clariscatum motentur, id est res raptas claris repetitum, quam utique Verharmianum vocatur. Et de Verharmianum agens libro xxv, 10 pace est, quum legatus forse ad hortos indicavisse vide Servium ad ex. et x. Xen. video. * Vices Thesceus qui tenet regni sola


Ante solutum ipse quaeque mementor. Exemplum vide alium Bemium libro vii.

Quarum remissi, illustri, causarum

Confer Gesca Dionysii Hicarnadensis excepto legationem ii.

GROTIUS NOTIS.

Vindicationem: Ad finitum & relutitionem rei abhinc.

Perficationem: Exactionem posuix vel malix vel ejus quod interus.


V 3 Cud
L I B E R I I I .  S. V I I I.

1. Hoc autem causâ quum bellum iam alter intendit, aut a nostris deliquit, quia jus dant poenas exi- gendi.

G R O T I I N O T I N .

G R O T I I I N O T I N .
2. Hoc autem causâ quum bellum jam alter intendit, aut a nostris deliquit, quia jus dant poenas exi-

3. Praedium. Locum munitionem aut armis possidem ab eo, quicumque sit nobis futura est.


VIII. Caduceus. Baculus hic fætuum quod fœbas faciatis fœbas bello muniens (unde scaduceus vocatur) argumento ve-

nire ab illo, qui fœbucha est sine summum habet imperium. Eo & Meeretum deorum nuntium ornâ-

bant. Inbit hujus in Fulvianum num-

nis si mulier Antoniae tab. 7. in Ant-

verp. C. Flacci tab. 2, 23.

Sanguine] Liv. 7, 24. ubi & ver-

benas & graminis herbam parum an-


Sanguine] Non quix inveniis esse crassus, sed ex arbori sanguinea, quia suo ingenio erat ejus coloris, unde nomen accept, Liv. 7, 12.


XXX Dies] Liv. 1, 32. Macrobi.
1, Satur. 16, & forsan interea permanentur ad satisfaciendum se ehe, ut in juris private auri conservi saepe debitis jussitis post contentionem xxx
die stabantur jussi ex L. xii, tab. 64, 20, 1.
CAPUT III.

IX. Indictum autem bellum ei qui imperium in populo sumnum habet, simul indictum censetur omnis ejus non subditis tantum sed et qui se socios adjunguntur sunt, ut qui accedit ipsi iuustius, & hoc est quod audat recentiores Jurisconsulti diffidato princepe diffidato ejus adherentes. Nam indicere bellum vocant dissidare. quod intelligendum est de co ipso bello quod adversus eum qui indictum est geritur; quasi modo bellum Antioco indictum cuius efficit, Ætolis separatim indicis non plue, quod ipse palam se Antioco adjunxissent: Ætolos ulterius sed bellum indicissi respondebant feceales.

X. Atleo bello abioluto, si obaunila suppedita populus aut rex alter bello impenendi sint, ut effectus juris gentium consequatur opus erit nova indictione. Jam enim non ut accidet speciatur, sed ut principale aliud. Ac quod propere recte dictum est, * non fuisset justum iure gentium bellum aut Manlii in Gallogracca aut Cæsaris in Ariovistum: non enim jam ut accidet alieni belli, sed principaliter impenitabantur, quam ad rem sicut ex iure gentium indicio: ita ex iure Romano novus populus Romanis justus desiderabat. Nam quod in rogatione contra Antiocum dictum erat: vellent, jubeantque cum Antioco regis qui sebellam ejus secuti essent bellum iniri: quod & observatum in decreto adversus regem Perseca, videtur intelligi debe re quando cum Antioco aut Perseco bellum esset, & de his qui rei nsi ei bello se immiscenter.

XI. Causa autem curgentes ad bellum illud quod iure gen- tium justum diximus denuntiationem requirerent; non est fuit quam adierunt nonnulli, nequid clam aut dolo agerent, id enim

GROTIUS NOT.:

Halsa mìsio] Vide Servium ad iX. Aeneidos, Ammianum xix. & quæ ad cenum notata à dodisimo Lindembergo.

Non fuisset justum iure gentium bellum aut Manlii in Gallogracca] Aut Ulyssis focioman in Ciconas Priamo quondam auxiliatos, de quibus Homerous Odyssex i, & ibi Didymus.

GRONOVII NOT.:


IX. Ætolos ulterius sed bellum] Cum Romanis.

X. Impeperti sunt] Qui Gilet in nova pacificatione comprehensi non sunt.

Novus P. R. jussis] Lex iuc toga tio comitem centuriatis petita, & inde denuntiatione pecesales.

V 4. Sicut
§ 89

LIBER III. § xii. &c.,
ad fortitudinis praestantiam magis quam ad jus pertinet; * sicut nationes quaedam etiam praelii diem & locum condivixisse leguntur: sed ut certo contentet non privato aui sed voluntate utriuque populi aut populi capitum geri bellum: nam inde natisti sunt effectus peculiare, qui neque in bello adversus praeones, neque in eo quod rex gerit in subditos locum habent. Ideo Seneca distincte dixit: Induella belli finitimis, aut gesta cum civibus.

XII. Nam quod notant quidam & exemplis docent, etiam in bellis talibus capta fieri capientium, verum est, sed ex una dumtaxat parte, idque ex jure naturali, non ex jure voluntario gentium, ut quod gentibus tantum proficire, non his qui sine gente sunt, aut pars gentis. Errant & in eo, quod putant bellum sui tuendi aut rerum tuendarum ergo sustentum indicitione non egere; nam eget omnino: non quidem impliciter, sed ad eos quos dicere capimus, & mos explicabimus effectus.

XIII. Ne illud quidem verum, non iliatum atque indicium est inferri bellum poisse: quod Cyrus in Armenios, Romani in Carthaginenses ut modo diximus seeerunt: nam indicio nullum poisse tempus jure gentium requirit. Potest tamen fieri ut ex naturali jure tempus aliquod requiratur ex negotii qualitate; puta cum res repetitam sunt, aut paene in nocomente potultura, & id negatum non est. Tunc enim id dandum est tempus quo quod petitum est commodo fieri poisse.

XIV. Quod si jus etiam legationum violatum sit, non ideo tamen denuntiatione opus non est ad eos quos dico effectus; sed sufficiet cum fieri quomodo fieri tuto poteat, per literas scilicet: quomodo & citationes & denuntiationes alias fieri mos habet in locis minus tuis.

GRONVII NOTEX.

Sicut nationes quaedam etiam praelii diem & locum condivixisse leguntur; Ut Porfena Romani, memoriae in Publicola Phararcho, Turcex biduo ante praetium ignes plurimos ascendunt; Chalcocondylas ...

GRONVII NOTEX.

XI. Praelii diem & locum; Ut Marius cum Cumbris, Flor. 8, 3.
Private aui; Panorum vel du-cis ipsius cum sua factione.
CAPUT IV.

De jure interficiendi hostes in bello solenni, & alia vi in corpus.

I. Belli solennis effetti sunt generaliter expounditur.

II. Vix licere distinguatur in id quod impune sit nec tamen sine vitio, & in id quod vitio carat, etiam si id non facere virtutis sit aliusus; addita exempli.

III. Effetui beli solennis in sua generalitate consideratos referri ad licere impunire.

IV. Cur tales effetti introduci sunt.

V. Testimonia de his effettiibus.

VI. Ex hoc iure interfeci & offendi amnos, qui intra fines hostium sunt.

VII. Quid si ea ante bellum venerint?

VIII. Subditos hostium ubique offendi, ut id ex alieni territoriis obtineat.

IX. Juxta hoc offendendi etiam ad insantes & faminos porrigi.

X. Etiam ad captos, & quovis temporis.

XI. Etiam ad eos qui se dedere volunt, nec recipiuntur.

XII. Etiam ad deditos sine conditione.

XIII. Perperam id jus ad causas alias referri, ne ad talionem, pertinaciam defeasionis.

XIV. Porrigi & ad obseides.

XV. Jure Gentium vestrum venenum quemquam interiumque.

XVI. Aut tela, aut aquas aliquas venenum infecte.

XVII. Non & aquas aliter corrumpere.

XVIII. Percussoribus uti ad contra jus Gentium sit, distinguatur.

XIX. Supra an sint contra jus Gentium.

I. A Dillud Virgillii:

Tum certare odiis, tum res rapuisse licet.
Servius Honorusatus, cum juris fecialis originem ab Anco Martio & ulteros ab Equicolis petissit, sic ait: Si quando homines aut animalia ab aliqua gente rapta essent populo Romano, cum fecialiibus, id est sacerdotibus, qui faciendis praesunt federibus, proficiebatur etiam Pater patriae, & ante fuerint clara voce dicebat belli causam, & nolebantibus res captas restituere, vel adversus injuria tradare, facilebat haustam, quares erat pugna principium, & jam licebat more belli res rapere. Ante autem dixerat: Vesteres ladeare res rapere dicebant, etiam haec rapina nullum crimen.
LIBER III. S. 11. 
crimen exspectet sicutius satisfacere res reddere dicebatur. Quibus docemur belli inter duos populos eorumque capita indicior, 
* effectus quodnam esse proprius, qui bellum ex sua natura non 
sequuntur: quod cum illis optimi convenit quae jurisconsultis 
Romanis modo attulimus. I. 1. Sed quod dixit Virgilius licebit videamus quo pertin 
ent. Interdum enim licere dicitur id quod rectum ex omni 
parte piumque est, etiam si forte aliquid quid fieri possit laudabi 
lius, quale est illud Pauli Apostoli: peccavit qui esse, adeo ut 
peccaverit; Omnia (illius scilicet generis cujus sunt de quib 
bus agere creperat et acturus erat) licent mibi, sed non omnia 
expeedit. Sic * licet matrimonium contrahere, sed laudabi 
lius et ex pio proposito celebres caffitas, ut ad Pollentium ex co 
dem Apostolo differt Augustinus. Repetere quoque nuptias 
licet, sed laudabilius est uno contentum esse matrimonium, ut 
recte hanc questionem explicat * Clemens Alexandrinus, Christ 
ianus.

1 Cor. vi. 17. Ad Pel 
1.2.1.5. 

GRATII NOTAE. 
Efficiens quodquam esse proprium] 
Granitius Saxoniorum ex v. 
Licet matrimonium contrahere, sed 
laudabilius est ex pio proposito celeb 
caffitas] Tertullianus adversus Mar 
cionem i: vocat alhbitam eisimo 
nium, licentia erupta. Vide de hac 
re, & de fuga in perfecutione cund 
dem lib. 1. ad uxorrem. Hieronym 
us ad Helvidium: Virgo matronae est 
meritum dum id contenit, quod si sece 
rat, non delingat. Adversus Jovinia 
n: Idea plus amat virginem Christi 
, quam spitem tridui quod soi non 
facet imperatorem. Ad Pammachium: 
semper grandia in sutdown pomitur 
abitio. Non tibi impetrat necessitas 
voluntas praejudicium confirmatur. 
Chrysostomus ad 1 Cor. exp. vii: 
sublatum est inquit igitur in 
quem nostrum est inditum continentiam. Ad 
Rom. vii, 1: quae post peccationem 
alis graviori intalleratis, decem ei 
h quinque devictis & spatulato in 
continentia, itaque & quinque hab 
continentiam, itaque nunc omnem 
qui praebist oblitu 
nos Geennam minatos est, offrendi 
que hac quod polluerat non est ex eo qua 
certantes consueunt sustiner potunt, quia 
qua sanctissimae & possessorum abdic 
tionem, sed communei debent impleri. Se 
cunda ortione de jejunio: affixit
§. 11.

CAPUT IV.

itianus conjux paganam conjugem licite relinquere potest, ut Lib. I. senit Augustinus, (quod quibus circumstantias verum sit, dic. c. 18. secutere non est huic loci) sed & potest retinere: itaque addit ille: Utrumque quidem pariter licet est per justitiam que coram Domino est: & idem nihil horum prohibet Dominus, sed non utrumque expediat. Ulpanus de venditore cui post diem prostatutum vinum licet effundere; Si tamem cum possit effundere non effundat, blandus est potius.

2. * Alias vero licere aliquid dicitur, non quod salva pietate & officiorum regulis fieri potest, sed quod apud homines po- ne non subjacet. Sic apud populos multos cotari licet: apud Lacedemonios & Aegyptios etiam furari licebat. Apud Quin- tilianum est: Sunt quaedam non laudabilia natura, sed fuerunt eis. c. 8. cessa, ut in xii tabulis, dictoribus corpus inter creditoris dividi licit. Erit autem hic vocis licere significatio minus propria, ut recte notat Cicero Tufculanum quinta, de Cnna loquens: Mihi contra non solum ex videtur minor quod ea fuit, sed etiam quod ita se gestit ut en facere si liceret: esse poecresch uenienti licet, sed sermones errore labemur: id enim licere divinare, quod eique conceditur: Recepta tamen: ut cum idem Cicero pro Rabirio Pothisum judices sic alloquitur, Quid dicere nos non quantum licet velam spectare debitis: solum quod licet quantitatis, potemis tullere e devitate quem vultis. Sic regibus dicuntur omnia licere quia sunt domini, exemti a juri humanis, ut

Grotesque notes.


Alias vero licere aliqua dicetur, non quod salva pietate & officiorum regulis fieri possit, non subjacet. Terentianus in exhortatione ad callatorem: Licet quisque tentatio est disciplina. Ibidem: omnium licet, sed non omnia pro salute. Chrysothomus de praxisia 

vivere eti <

omni que 

prostribi

et adhibitius esse

et hi, ut id 

brevissim 

pensatiae habeat eis 

dictatis

perzut

et vita. "Nisi qui her- 

hatur cunctas 

vindicat & fortis 

idei, ubi insidiam & regi 

simul apparet soluta, sum autem 

tate dicetur, non licet tibi, «et 

vendere regi omnia licere. Colonella 

practica libri vii: Nunc sunt eff 

videndum ab illo quod antiqui licet: non 

summaque iuris antiqui potantiam sum- 

mam esse. Hieronymus ad Jovi- 

niam: Ego vere non summae sum- 

mam malitias.

Grotesque notes

Quibus circumstantias Neque enim simpliciter hoc licet, sed ut veri Dei 
cultus omnino impeditur. 

Vinum licet effundere: Si ad diem 
dichum id non curer ad portum, ut 

licet eis vales ad alia utatur.

2. Servari licet: Ub iupanaria 

permitti sunt. 

Debitoris corpon Gellius 20, 1. 

Quod sit n: gestit? Quod evertit se 

lapo leges armata tyrannide occupa-

para, Flor. 1, 21.

Quantum licet: Quod possit im-

pense licere pro potestate.

5/4
ut alibi diximus. At Regem, sive Imperatorem informans Claudianus recte ait,  
Nec sibi quid liceret, sed quod fecisse decessit  
Occurrat.

Decl. I. Et Musonius castigat reges: mo to nymicx mou xew nitxat
& v.,  
& v. to xew mou, qui in more habent dicere hoc mihi licet, non hoc me decesset.

3. Eoque tenue Lepe opprini videmus quod licet & quod 
Amd. XXX. oportet, * ut a Seneca patre in controversiis non semel. Am-
manus Marcellinus: Sunt aliqua qua fieri non oportet, etiam si 
Plin. l. v. Plinius in epistolis: Oportet qua sunt inimicula, non quasi
illicita, sed quasi pudenda vitare. Cicero ipse oratione pro Bal-
bo: Est enim aliqua quod non oportet etiam si licet. Idem pro 
Decl. ccl. Milone fas esse ad naturam, licere ad leges referre. Et in decla-
matione Patris Quintiliani est, alius esse juris spectare, alius ju-
fitiam.

111. Hoc ergo modo laxere hosti hostem licet & in persona 
& in rebus: id est non ei tantum qui ex justa causa bellum ger-
rit, quique ludit intra eum modum quem naturaliter concep-
sunt initio hujus libri diximus, sed ex utraque parte & indilia-
ente: ita ut eam ob causam nec punitiri posset in alio forte terri-
torio deprehensus, tanquam homicida aut fur; nec bellum impis alio
talis facti nomine inferri. Hoc senfu apud Sallustium legi-
mus: cui omnia in victoria lege belli licuerint.

IV. Causa cur id gentibus plaeuerit huc fuit; quod inter 
duos populos de jure belli pronuntiare velle periculolum fuerat 
alis populis, qui ea ratione bello alieno implicarentur: sicut 
Masilienses in causa Caesaris & Pompeji diecebat, neque fui ju-
diciary neque fueram esse virium diuernere utra pars juridicem 
habetur causaem; deinde, quod etiam in bello iusto vivis cognos-
cer potest ex indicibus externis, quis justus sit ex tendit sua re-
cuperando aut poenas exigendi modus, ita ut omnino praeferret 
hac religionis bellantium exigendam relinquere, quam ad aliena 
 arbitraria vocare. Achai in oratione ad Scenatum apud Livium:
Quonam modo ea quae iure belli astra sunt in disceptationem ve-
mint? Praeter hunc effectum licentem, id est impunitatis, est & 
alius, dominii iuris licet, de quo posterius agamus.

IV. Pro oratore.] Judicem 4e  
scere, utrius sit injusto causa.  
Religionis bellantium ] Conscien-
tia.

Impunitatis.] Ut plecit nemo po-
sit ob ea, quae in bello, ut sit, ad-
versus hostem patruerit.

Domini.] Ut belli partem, quo-
que unque fuerit ejus belli causa,
justi dominii simus.


\textit{C A P U T IV.}

V. 1. Illa autem, quam nunc tractare coepimus, \textit{et addendi licentia primo ad perlonas porrigitur: de qua multa existant apud probos auctores testimonium.} Graecum est proverbium \textit{* ex tragedia Euripidis:}

\textit{Kαὶ ἃ ποιεῖς πείλης δὲς ἀν \πληγῆς.}

\textit{Purus profello est qui quis hootsem occiderit.}

Itaque more Graecorum antiquo cum his qui extra bellum occidissent hominem, lavare, potum fumere, multoque magis facere fas non erat; cum his qui in bello, fas erat. Et paulum occidere jus belli vocatur. Marcellus apud Livium: quicquid \textit{Lib. xxi.}

\textit{in hostibus faci, jus belli defendit.} Apud cundem Alcon ad \textit{Sa-Lib. xxi.}


\textit{Tibi vero inimicis cur esset a quo cum vel interfici belli lege potuisset, regem se & filios suos constituto esse meminisset? Et pro M. Marcello: Nam cum ipsius victoria conditione iure omnes occidissemus, elementia tua indicio conservavi sumus. Caesar Haduiss significat}

\textit{Comm. bi.}

\textit{futurum beneficio conservatos, quos iure belli interficer poeisset.} \textit{Josephus in bello Judaeo: kai ἐν τούτῳ Σιρίαν, ὡς ἐν ταλέμων νέοις, ὥς ἐν τούτῳ τοῦ υἱῶν τοῦ Παλαιρίου: Pulcherum in bello occumbere, sed belli jure, id est vitam adimere victore. Papinius:}

\textit{Nec querimus casos: * hac bellica jura, viceque Armorum.}

\textit{2.} Jure autem belli cum dicunt hi scriptores, non tale intelligi quod actum culpa omni liberet, sed qualem dixi impunitatem, ex alius locis apparat. Tacitus dixit \textit{in pace causas \& meri.-Ann. i.}

\textit{tas poedari, ubi bellum ingruit innocentes ut nocios iuxta cadit- Hist. iii.}

\textit{re.} Idem alibi: \textit{Nec ille aut honorare eam cadem ius hominum: aut necesse ratio belli perimitsebat.} Neque aliter sumentum jus belli, quiet abstinuisset Achivos. \textit{Enea \& Antenore memorat Livius.}

\textit{G R O T I E N I T O N.}

\textit{Ex tragedia Euripidis} \textit{Jone.}

\textit{Hac bellica jura} \textit{Servius in excerptis Fuldenlibus ad in Aenidios:}

\textit{Jure bellicos Polion Pyrimus occiderat: sed cur ante seculi patriis? Spartanus}

\textit{Servo: prater eos quos juris praevis absumis.}

\textit{G R O S O V I I I I N O T H.}

\textit{V. 1. Purus profello} \textit{Non pullum homicidio.}

\textit{Jus bellic vocatur} \textit{Hadcrubalis uxor ad Scipionem apud Appianum, Xxii}

\textit{et e} \textit{obitu su} \textit{Pac. \& Pisc.}

\textit{Omnes occidissentius} \textit{Perissimemus, occidisse potuisse:}

\textit{actum culpae omni.} \textit{Quo quod actum est, probum \& pium sint, nec eum percati apud Deam faciat.}

\textit{Quam dixi impunitatem?} \textit{Ut ob id sit, quod in bello moribus gestas, est durum sit, condemnari aut in jure vocari nequeat.}

\textit{Tacit. hist. iii.] 51.}

\textit{Eume cadet} \textit{Fratus in diversa parte militantis.}
vius, eo quod pacis auctores semper fuissent. Seneca in trase-
dia Trodibus:

Quodcumque libuit facere: victori licet.

Epist. xxvi. Et in epitobilis: * Quae commissa capite lucent, cum quia pal-
dati fecerunt laudamus: & Cyprianus, Homicidium cum ad-
mittunt singuli, crimen est. Virtus vocatur cum publice geritur. Impunitatem sceletibus acquisit non innocentia ratio, sed se-
viria magnitudo. Deinde: Conflensere juras peccatis, & caput
esse licitum quod publicum est. Sic Laetantius Romanos ait legi-
time injustias intulisse. Nec alio fensi Lucanus: Jusque datum
sceleri.

VI. Late autem patet hoc jus licentiae, nam primum non eos
tantum comprehendit qui aetu ipso arma gerunt, aut qui bel-
um moventis subditi sunt, sed omnes etiam qui intra fines sunt
hostiles: quod apertum sit ex ipfa formula apud Livium, Hostes
sit ille, quique intra praefisio ejus sunt; nimirum quia ab illis
quaque damnum metui potest, quod in bello continuo & uni-
versali sufficit ut locum habeat jus de quo agimus: aliter quam
in pignorationibus, quae, ut diximus, ad exemplum onerum
impositorum, ad luenda civitatis debita, introducuntur: sunt: quare
mirum non est, si, quod Baldus notat, multo plus licentiae sit in
bello quam in pignorandi jure. Et hoc quidem quod dixi in
peregrinis, qui comminato cognitoque bello intra fines hosticos
veniunt, dubitationem non habet.

VII. At qui ante bellum e worant, videntur jure gentium
pro hostibus haberis, post modicum tempus intra quod discede-

G R O T I I N O T I M .

Quae commissa capite lucent, cum quia paludati fecerunt laudamus ]
Confert quod supra libro 11. cap. 1. §. 1.
Post modicum tempus] Bembus VII.
Historig. Ex depositione utiur Cicero pro Ligario. Exemplum habet
apud Livium libro 22. de civibus Campanis. Alia apud Thucyldidem
libro 1. & ev.

G R O N Q U I I N O T I M .

Paludati fercunt] Imperatores bella; nam apud Romanos ejus, qui
famula bella commissa esset, veluti militaris erat paludamentum,
tive palio teum coccineum: quod religioso atque inter vora in Capitolio
famem: & inde statim ad portarum protecti existit paludati deebantur. Liv. 2. 61.

Non innocentia] Non quod milii

male fueris, sed quod fueris in
multos & cum multis.

Jurapessatu] Quibus adversari &
pernas interrogete deebant.

Jusque datum] Belli nomine per-
missium occideres eves, amicos, pro-
pinquos.

V. I. Ab id quaque damnum] Ut
pote quibus interpretenur etiam fa-
culstantur datam nos lendo, qui
metu in bello toti genti & omnii-
bus ejus hominius indicii sufficit
ad producendam illud jus.

Pignorationibus] Reprellitis, 27.
7. his enim in complures, quamvi
vis inicent & deprehenduntur in-
tercos, quoquum juita clarigatio vel
preheniio est, uti non lecis, & in
quos licet, tantum ad summam de-
biti sileb.

Commiso cognitioque belle] Viden-
tur enim se immiticae & cautam
illam probasse.
S. VIII.  
CAPUT IV.  

re potuerant. Nam sic Epidamnum obserueri Corecyrensi peri-

Thuc. 1. 5, grins primum dicendati faciebant copiam, denuntiantes alio-

qui pro hostibus futuros.

VIII. 1. Qui autem veri subditi sunt hostium, ex causa sci-

licit permanente, eos offendere ubique locorum jure hoc gen-
tium licet, si ipsorum personam respicimus. Nam cum aliqui bellum indicetur, simul indicetur ejus populi hominibus, ut su-

pra ostendimus in formula indictionés: sic & in decreto, Voiden, Livius lib.  

jubent Philippo regi Macedoniusque qui sub regno ejus essent xxxi.  
bellum indicet. Hostis autem qui ciet, ubique secundum jus gen-
tium imperti potest. Euripides:

Novelt 2- In ejus opinione, ut nos habemus in alius ex ejusque

Martianus Jurisconsultus: Transfugis iaci, ubicunque inventi L. 3. in sua

fuereint, quos hostes interficere.

2. Interfecto ergo postumum e reciprocis, in solo propriis, in solo ho-

stili, in solo nullis, in mari. In territorio autem pacato, quod

eos interficere aut violare non licet; id jus non ex ipsorum venit

persona, sed ex jure ejus qui ibi imperium habet. Nam civi-

les societates constitutae potuerant in ecos qui in aliqua hosti-

toria nihil per vim agi nisi judicio tentato: sicut ex Euripide

citavimus,

Si crimen iusi aliquod hostipibus struius,

Jus imperabat: qui quidem bine non asseverab,

Ubiquem judicium vigint, ibi persona est spectantur merita, &

e cellat ius etiam promiscuum nocendi quod inter hostes introdu-

erit dicimus. Narrat * Livius septem treieres Pcenorum

Libri

fuisset in portu ejus dictionis cui Syphax imperabat, cui Pax cu

sexta tempore crat cum Cartaginensibus Romanique; advenire

et cum duas triremis Scipionem, opprimique il Pcenis po-

tuisset praesum portum intraret, sed venito acriore illatas in

portum

GROTIUS NOT.

Sed ex facto ejus qui ibi imperium

haberet]. Confert dicenda infra cap. VI,  

§. 25, & Albericam Gentilicu Hí-

spanicorum Advocationum lib. 1,  
c. 6, Wchabem in consilio Fransco-

nico 93.

Livius. Vide similis factum Ven-

derorum Graecorum impedientium ne

in portu juris Veneti Turcis nocereat,
apud Chalecondyam lib. 18. de

Venetiis & Turcis apud Tunecem.

Berenium lib. 4. de Pisinis & Genoa-
tibus in Sicilia, Bzejarem bello Pisia-

no. de Rollocchlo & Grispwaldia

Paulinum Couthum.

GROSSIUS NOT.

VIII. 1. Ex causa permanente]  

Qui domicilium habent in hostico

& jus civilis.

2. In territorio pacato]  

Elus qui cum neutrà paré bellum haber.

Persona (personam merits]  

Singularum vel uni atornum & probitis

& pravitas, non gentium vel populo-

rum.

Jus etiam promisium]  

Sine discrimine, noxii sunt ejus ex sua per-

sona, an innocui.

Ejus dictum est Eorum finium, quibus vel portus, qui ille in dicta

Syphacis Malefictorum regis.
portum antequam Poeni anchoras molirentur: tum vero Pae- 
os nihil aulos in regio portu.

IX. 1. Ceterum ut ad rem redimeam, quam late licentia ista 
se protendat vel hinc intelligitur, quod infantium quoque & 
feminarum cades impune habetur, & ito belli jure compre-
henitur. Non huc adseram quod Hesbonitarum feminas &
pueros Hebraei occiderunt, & quod idem fieri imperatur in Ca-
nanaros, * & quorum connexa cum Cananaeis erat causa: Dei 
illa sunt opera, cujus in homines jus majus est quam honorum 
in bellis, ut alibi differimus. Illud propius accedit ad testa-
endum morum communem gentium, quod in Psalmo beatus di-
citur fore qui Babyloniorum infantes petrae alidet, cui par est
* Homericum illud:

---

Βασιλέας αυτόν αυτόν οὖν εἰς ἴδιον δοσιν.
Illisque corpora terra

Infantium, sexus dum concutit omnia Majors.

2. Thraes olim capta Mycalese feminas quoque et in-
fanter occiderunt, narrante Thucydide. Idem de Macedonibus 
cum Thelas cepit narrat Arrianus. *Romani capta Illuri 
urbe Hispanie, *tamen ex polis as mulieria et puellis, sine di-
fermine interemerunt etiam mulieres et pueros, quos vero sunt 
Appiani. Germanicus Caesar Tacito narratur vicis Marsorum 
(Germaniex is populus) ferro flammitique pervastasse, additur 
quod: non sexus, non arma miserationem attulit. Titus Judaeo-
rum etiam pueros et feminas in spectaculo feris laniandos pro-
pofuit. Et tamen hi duo ingenio minim influo fulle credun-
tur:

GEOVII NOTI.

Et quorum connexa cum Canaanis 
erat causa: Ut Amalecitis, de quibus 
Josephus libro vi, v. in Saulis re-
bus: ete σπαγιω γενοµενη ου κη 
πονεµαια, ουδέν ουκ εις δι-
βολην ινα εις αυτην ου 
νεκρων των ευρηναις ιδον, 
feminarum etiam et puellarum proce
 nihil eximiam se exulant aut natura 
humanae adversum in se-facere, pri-
missum quod hostes erant in quod se 
bebant, &c.

Homericius lud] Ex codem Hae-
mero Severum in Britannios his ver-
bis ulter:

* nec qui latet absint intra.

Vigilis matris adhuc fugiet crutilaba 
fata.

Romani capta Illuri] Scipio capta 
Nomantia: Iuliani milites in mu-
lieres Daciaris relicitas. Zosimus tr.
Idem Iulianus capta Majoramahia.

Sive sexus differentem vel statum, quae 
rapium imputus repetit postes Statonian 
absurmis: ait Ammianus libro xiv.

GEOVII NOTI.

IX.1. Dei illa sunt opera]: Hoc 
non factum Hebrae ex jure gen-
tium, sed ex Dei singulari mani-
ato qui devotus illos populos vor-
bat exstinguere: itaque non possimis 
inde in alios populos exemplum pe-
tere.

Babyloniorum] Nam hi non erant 
in numero devotorum populorum.
CAPUT IV.

X. 1. * Ne captivi quidem ab hac licentia exemti. Pyrrhus apud Seneacem ex recepto tunc mori:

\[\text{Troade.}\]

In Ciri Virgiliana bellis lex eccidit, etiam in fœminas captivas. Ita enim ibi Scylla:

\[\text{As belli salus captivam leges necesse.}\]

Sed illo Senece loco de faemina, Polyxena nimirum, occidenda agebatur. Hinc illud Horatii:

\[\text{Vendere eum possis captivam, occidere noli.}\]


2. Nec tempore utro exclusitit potestatis occidendi tales servos, id est belli captos, quantum ad jus gentium pertinet: etiam legibus civitatum hic magis, illic minus adstringitur.


GROTTII NOT. Ne captivi quidem ab hac licentia exempti. Eblæus apud Josephum: \text{Ex 25.} 14. \text{Exod.} \\
Koechlinus \text{Ecclesiast.} 4. 12. \text{Gal.} \\
Itaque Virginii captivum inducuit sagacentem:

\[\text{Per patres manes, per frate sagacentem.}\]

\[\text{Te precare hanc animam servum nostrum esse patrium.}\]

\[\text{Exx. millia Slavorum captorum ab Ottone interfecta narrat Wulhikindus lib. 11.}\]

GRONOVII NOT. X. 1. Oporteret \text{Q.d. cum commensurant}, ut occidi semper possent. 2. Tempore \text{Quasi cum in primo futuro occidit non efficit}, popela occidit, non possunt. X. 1. \text{Supplicium}. Qui se ultro potitus armis desiderant, & veniam petivissent. 

\[\text{Graeci, qui Persæ militabant.} \text{Non imperaverunt veniam ab Aleuanis, sed interfecti sunt.}\]

XIII. 1. * Solent interdum historici causam interfectorum hostium, captorum praefertim aut suppliciun, referre aut ad talionem, aut ad pertinaciam in reffendo: sed haec causa, ut alibi dixissemus, 'suum foris magis sumpsit quam justi dicere.' Nam talio justa & proprie dixit in eandem personam quae deliquit exercen- da est, ut intelligi potest ex his quae de pecunia illuminatione dixit sunt supra. Contra vero ex bello plerumque id quod talio dictur in malum redundat eorum quorum in eo quod accusatur nulla est culpa. Cujus morem sic describit Diodorus Siculus: 'et eum qui uisit et uidit et vexat 'ego maius visibus, quia etiam mihi cognovit, etiam visum est, etiam uisum est, etiam visum est, etiam visum est.' Neque enim ignorabatur ipsius rebus edocti, cum bellantum par sit fortuna, alterius sive male rem gessent id expectandum quod ipsis in video flammis. Apud cendum Philomelus dux Phoceniun, 'Hic et paulatim ut iuxta iniustam metuendi & iniuriae et vidit mortem: * pari parem exaust, efficit ut hostes a superbo & insolenti supplicio temperarent.

2. Pertinax vero studium in partes nemo est qui suppliciu dignum judicet, ut apud Procopium Neapolitani Bellifario respondent;
§. XIV. XV. CAPUT IV. 691


XIV. Idem jus &c in obisides usurpatum, nec in eos tantum qui se obligaverant quasi ex conventione, sed &c in eos qui ab alius traditi. A Theflinis occisi olim ducenti quinquaquinta, à Romanis Volsi Aurunci ad trecentos. Notandum autem folios obisides dari etiam pueros, ut à Parthis, quod &c à Simone Macchabaeorum uno factum legimus, &c fœminas ut à Romanis Porfena temporibus, &c à Germanis narrante Tacito.

XV. 1. Sicur autem jussgentium permittit multa, eo permittendii modo quamiam explicavimus, qui jure naturae sunt vetitas, ita quidam vetat permittit jure naturae. Nam quem intersiceret liceat, eum gladio un veneno intermis interemerit, si jus naturae respicis: jus inquam naturae: non generolius quidem est ut occidere ut qui occiditur sui defendendi habere copiam: sed non debetur hoc cuquiam qui mori meruit. At jussgentium, si non omnium, certe mellorum jam olim est, ne hoftem veneno intersiceret liceat: qui contentus ortus est ex respectu communis utilitatis, ne pericula in bellis quae erexerat ciceroniam intenderentur. Et credibile est à regibus id proiectum, quorum vita ab armis ante alios defenditur, à veneno minus quam aliorum tuta est, nisi defendatur juris aliqua religione &c metu infamix.

GROTIUS NOTA.

Et metu infamia] Senatores ad Pyrochum:  hoc ex quo cæsarius studiis accuratissimam adserat sunt ibi accideret. 

GRONOVII NOTA.

A natura assignata] Quoties pagnaviorum pro populo aut princeps, hab quo nati hunc, aut cui justis ob causas obhaviorum. 

Praefido decedere] Liv. 24, 17.

Ob utilitatem] Non ob culpam ejus, in quem crudeliter condulitatur. Riger igitur illam ferrecta.

XIV. Obisides] Si cum datur effecti &c amicis pignus, respecto illorum non cessavit hostis sint, qui dedit.

Se obligaverant] Qui sponte visum oppignovaverunt pro illae fructum.

XV. 1. Ex permittendo multis] Nempe, ut impune fiant, necque ex fatis persecutione detur.

Sic defendendi] Ut sit non tantum in acie ac confidit, sed propemodum in omnibus parte bellis, modo ne quis ibi debet ipsa. Sic Alexander sieheat se dissipatas adpressas vicris hostium, non adversus calamitates contendere, Juv. ii 42.

Non debetur] Occidi solum etiam indefensos, etiam quisque &c dormientes.

Ne pericula] Ut quisque modus esset discriminatum, quum importaret, XX 2 quod
Liber III. §. XVI.


1. Didbat à tali veneficio nonnihil est ad vim accedit propius, specula veneno inficere & geminare mortis causas, quod de Getis tradit Ovidius, de Parthis Lucanus, de Afris quibusdam Silius, & nominantem de Æthiopibus Claudianus. Sed hoc quoque contra jus est gentium non universis sed gentium Europeorum & sicque ad Europae melioris cultum accedunt, quod recit à Salisburyenius obseruavit est, hujushec sunt verbis: Nec veneni, licet videam ob insidiius aliando usurpatione, ullo unquam fure induitam lego licentiam. Ideo feream insanae venena dixit Silius.


Gronovii Notae.


2. Quod ipsum quoque] Eti vis clandestini est uta petitis, aut certe non diu sit, sed max depredandæ & cæveri pollit ex pacorum caelo.

Ad minuenda pericula] Quisquitr quoque fero lab armis cernebant, id fari humanum frigilatis patte & excepisse quae puellam genere periculorum consciente mutum, quibus alium ad alio insecrati eas non effet.
talest sint quaedam bellantium tacitae conventiones, cum olim Chalcidensibus & Eretrienibus manente bello convenerit ut Strabo

XVII. Cacterum non idem latuendum de aquis * sine veneno ita corrupundis ut bibi nequeant, quod Solon & Amphiotyones leguntur in barbaros judicum centuissimae: & Oppianus de Pisicato, quarto, ut suo faculo fulitum commemorat. Id enim inimico pertinet quod avertatur flumen, aut * fontis venex intercipiantur, quod & natura & constitutum licet est.

XVIII. 1. An vero holstem interficere immolatio percussisse per jus gentium licet qui se folet. Sed omnino discernim adhibendum est inter periculoses, qui idem expresserat vel tacitam violas, ut lubditi in regem, valfali in feniorem, milites in eum cuoi militant, recepti ut suppliques aut advenas, aut transmige in cuo qui receperunt; an vero nulla tenentur sile, quodmodo


---

**GROTIUS NOTA.**


* Vina intercipiantur | Vide Pirasium in Exercita legationem.

* Pipinis | Vide Paulum Wasmafredii libro vi.

---

**GRONOVII NOTA.**

XVII. Avertatur flumen | Follis dactiliis alio derivetur.

* Vina intercipiantur | Ut Marcus Saturnini fabulam, quam Capito- lium tenebat, abrupit felix quoque duces ad deductionem compulit.


* An vero nulla tenentur sile | Vo- lois dicerit & inter eos, qui nulla tenentur Sile.

2. Petilium Cerialem | Vespasiani cogestam.
Liber III. §. xviii.

abfuit quia in lecho confederent. * Laudat Eleazarum Ambrosius, quod elephanteum supereminenter eeteris adoptus est, arbitratut ei indider Regem. Neque tantum qui hae faciunt, sed & qui alius faciendi auctores sunt, jure Gentium inculpati ha-bantur. Scevolis ad aedendum fuerunt auctores illis in bellis adeo sanitatis Romani senatores.

3. Neque movere quenquam deber, quod deprehendi tales ex-quitissimis supplicibus affici solent: nam id ipsum non co venit quod in jus gentium deliquerint, sed quia eodem jure gentium in holtem quidvis licet: gravior autem aut levius malum fta-tuit quia pro sua utilitate. Nam sic & exploratores, quos mittere jure gentium haud dubie licet, quales mihi Mofes, qua- lis fuerit ipse Joace, deprehendi perlime tractari solent; (10. ver. nee secundum sibi, moes eft exploratores interficere, ait Appia-" nus) juxta interdum ab his qui manifeste juicam habent bellan- di caufam: ab alius vero licentia illa quam dat bellis jus. Quod si quire spericuntur* qui tali opera oblata uti noluerint, id ad ani-mi celsitudo in & virium apertarum fiduciam, non ad jufti in-juvitius opinionem referendum eff.

4. At de his periculofiribus, quorum facto perpila inefl, aliter cenfendum: neque enim ipse tantum contra jus Gentium fa-ciunt, sed & qui eorum utuntur opera: quanquam enim in rebus aliis, qui malorum opera in holtem utuntur, p.eccare cenfuntur apud Deum, non autem apud homines, id est in gentium jus, quia ea in parte,

Mores leges perdurantur in postiaatem sitem.

Iib. viii. Et decipere, ut Plinius loquitur, pro moribus temporarum. Epifola ad eis est: tamen intra jus interficiendi conliniit hac conceptuo; N Rufiun. nam hic qui aliena utitur perpila, violalfe jus non natura tan-
tum,

Grothii Notii.


Qui tales opem oblata uti noluerint Vide Gromerum p. 115.

Grothii Notii.

1. Prae loflem quidem illae] Vel tantum occidere, vel poft diros cru-"elum occidere.

Utilitate] Deute autem utile sibi, quam xpre poteris sibi caveres ab hac obregumentum audacia, magnitudine supplicii abstillere homines ne-quis id conuerter.

Licentia illa Non illa quidem ju-"ficia, quae apud Deum valet, sed illa, quae apud homines.

4. Quaum facta perpila] Qui sub-"oruntur adversus eos, quibus op-"em, obsequium, homonem, gra-
CAPUT IV.

tum, sed & gentium creditur. Hoc docent illa Alexandri ad Cat. l. iv. 
Darium: Impia bella suscepsit; & cum habeatur arma, licet. Lib. xiv. 
mini hostium capita. Et max: qui ne belli quidem jura in me 
peruenex. Alii: At internecionem minis persequendus est, non 
ne justus hostis, sed ut percessur veneficus. Eodem referendum 
Lib. lxxx. 
illud de Perleio: Non justum apparare bellum regio animo, sed 
per omnia censurem graffari scelera latROCinius & venefi- 
torum. Marcus Philippus de iisdem factis Perleii agens: Ha 
Lib. 195, 
omnia quam Diir ii quaque invisa essent, sensum in eum rerum 
7. 
fruits. Pertinet huc illud Valerii Maximi: *Virii cadem 
duplicem perfidiae accumulationem recepis, in amicis quod 
eorum manus interemitis est; in 2. Serrilio Capione Consule, quia is 
seleris hujus auitor impunitate promissa fuit, voluitarique 
non morruit, sed emerit.

5. Caurs cur hie alius quam in rebus ceteris placeatur, ea ipsa 
ef quam de veneno supra attulimus: ne nimium intenderentur 
pericula eorum maxime qui eminent. Negabat Eumenes crede- 
ve se, quoniam ducum sic velle vincere, ut ipsi in se exemplum 
xiv. 
peffinum flattaret. Apud eundem cum Bellus Dario manus in- 
tuilisset, dicitur exempli & communis regum omnium esse cau- 
fa: & Oedipus regis Laji cadem vindicaturas apud Sophoclem 
licet:

Rei ga. **σεπασσάν τις ες ημοισ ος σφια

Et apud Senecam in ejusdem argumenti tragedia:

Regi tuenda est maxime regum salus.

Consules Romani epistola ad Pyrrhum: Communis exempli & 
Ridee visum est, ut se salvum volumus.

6. In bello ergo solenni, aut inter eos qui belli solennis indi-
cendit jussant, id non licet: extra vero bellum solenne habe-
tur prae licito, eodem Gentium jure. Sic in Gannascum defector-
em

groenii notae.

Viriati cadex] Scriptor de viris II.

Institibus: qua villanis, qua empta 
crata, & Senatu non probata. Extro-
pot: cum interpellaverat ejus prouium 
Cipioni consule peterent, responsum 
est: namquam Romanae plausit: Im-
peraerum ad suae militibus interij ubi 
forte legendum, & Cipioni consule 
prouium. Sic quod in Sertorium 
admirum est damnam Ammianus 
libro xxx.

Grornovii notae.

Lecisamini] Mercede additiis: pe-
causiam promittitis ei, qui occurrat

et hostem velistim.

5. Ut ipsi in se] Ut alius offendat 
viam insanabilis in se grannam, 
quae ipsi in aliis usus fuit.

Regum omnium] Quia omnibus 
identirnendum.

6. Extra bellum] Quam per-
secutioni est defectoris, debellis, latro-
nis; quo jure excusativus Res Hispani-
nes. quod in Guilielmi Annalac cap-
put prouium sustaret, tanquam 
subjecti rebellantis. Sic & Athen-
nici, quod non tyrannos ad col-
loquium progressis, ut victimas pa-
cias suaceditur, Jutri. 5, 10.

XX 4
rem struetas * insidias tales degeneres negat Tacitus. Curtius. Spitonemis per fidiæm minus sit invitem esse potuisse, quia nihil ulli nefastum in Seismum interfectorem regis sui videbatur. Sic & in latrones & piratas per fidiæm vitio quidem non caret, sed apud gentes odio corum in quos committitur impunita est.

XIX. 1. Stupra in femina in bellis paffim legas & permittit & impermissis. Qui permiserent, spectaretur injuriam solam in alienum corpus, cui subjacere quicquid hostile est juri armorum non incongruenis judicabant. Melius alii, qui non solam injuriam sed ipsum efferes libidinis ac tum hic consideraret, & quod is neque ad securitatem pertineat, neque ad pannum, ac proinde non bello magis quam pace impunitia esset debet: atque hoc poterius jus est gentium non omnium, sed meliorum.

Sic Marcellus ante quam Syracusis caperet legatur * guelfe curam pudicitiae etiam in hoste fervande. Scipio apud Livium & sua & populi Romani interesse ait, nongud quod ufpiam sumtum efper apud ipsos violarentur; ufpiam, id est apud moratios populos. Diodorus Siculus de Agathoclis militibus: uerit & eis po
tibus inadoptis & in uulnavos, ne a mulieribus quidem * vim uerum inacteauit. Allius cum narraret a Sicyonis victoribus feminarum ac virginitum Pellenxanorum pudicitiam profutatum, sic exclamat: uerit, quod uerum, qui fui legem, qui e f. & conpugnabat uulna, ne eos tùm ùus partia; Crudelius hoc

**Grothii Notae.**


CAPUT V.

De rebus vastandis cripiendisque.

I. * Nostrum captivum corrumpi deplorauit.*

II. * Exsim facundum explicat Philo historiam, et alios notandum.*

III. * Et religiosus, addicit inter dem cautione.*

IV. * Doli quoque hie permisit.*

On *esse contra naturam spoliare sum, quem honori cum est necare; dixit Cicero. Quare mirum non est.*

On *esse contra naturam spoliare sum, quem honori cum est necare.*

Suetonius Neconem, tamquam accusatione notae spoliatorum juris bellii quisquisissimorum provinciarum, Cyprianus de Mortalitate; Siscionem captivam civitati aliqua possidet est, non minus captivitas suaque.

GROVEUS NOT. *Non effici] Nam non debet, cui plus licet, quod minus est, non licet, l. xvi. D. de Reg. Jus.*

Omnia
L I B E R I I I . § I I .

si jus gentium corrupti ac rapi permisit res hostium quos interficere permiserat. Polybius inque Historiarum quinto, jure bello comprehendit aeit ut munitiones hostium, portus, urbem, viri, naves, fructus, et si qua sunt similia, aut eripiantur, aut corruantur. Et apud Livium legitimus, esse quidam bellini jur
ra, quae facere inter pati sit eas: succurri, diruit tella; prae

II. 1. Neque jus gentium merum, sepelita officiorum alicr
no consideratione, de quibus dicemus infra, facer exspectat, id est, quae Deo aut diis dicta sunt. Cum loca capitalia sunt ad hosti
bus, * omnia desinent facer esse, ait Pomponius Jurisconsultus. Sacra Syracusanum victoria profusa fecerat, ait Cicero Verri
na qua. Causa hujus est, quod quae faciunt dicuntur, revera non eripiantur humanis ubibus, * sed publica sunt: facer autem

G R O T I I N O T I V .
Omnia desinent facer esse: Tertul. lianus Apologeticus: Porro bella & victoriae rapio & evenis pluviam urb
bium exsanguis: id negotium sic Deum
numinum non est: sedem negotiis
sanctissimi & templorum: potest sedes
civium & sancto jure: nos sicut emis
rapiis: victoriae antiquitatum & profa
norum. Tut ejus sacris sacrum Romano
num igitur trophaeas, tatt de Deo quae de
gentibus triumphi: et manent quae
adsum simulacra capitis ad
orates. Movet: Es bene, quod si quid
adversus urbem accidit, ejus eadem
stipendia quae & munera sue jurant.

Sed publica sunt: Marcellus Pata
Boerius eum, de foro competente

G R O T I I N O T I V .

Saturni: Et statem in agit in mai
tura incendi.

II. 1. Sepulchra officiorum: Si 3
juro gentium dislinguuntur, quae
suntum homela sunt, non etiam
debeata.

Omnia desinent: Seneca Tract. 55.
& quasdam factum Regni facient.
CAPUT V.

Deinde:

Dedantque se, divina, humanaque omnia.


3. Quare & populus ipse, mutata voluntate, potest ex facre profinum facere: quod non obscure indicant Jurifconsulti Paulus & Venuleus: & temporum necessitate videmus res facras ab his qui facerant * in bello utus conversas, ut a Pericle sub policitatione restituendi tautumdem, a Magone in Hispania, a Romanis bello Mithridatico, a Sulla, Pompejo, Caesar, atque alii facta legimus. Apud Plutarchum Tiberius Gracchus:

---


1. In facru atj Quod in rebus divinis fas est & rite sit, id partem eccle publici juris: quamvis interdum distinguantur. Aut aut: fres tripex, tacula quod fer fallax quaestura.
L I B E R III. § 11

ne de aglov adia stia ieci, sic in iui inaginore, ...

Quantemque, si sanctum qui transit, neque ieci sanctum, sed ...

Nobis tam sacrum sanctumque est quam quae Deorum ...

Disserat Senecae patris legitimus, "Dea republica pietate ...

Et his tamen uti populum, hoc transmovere ..."

"Nam si principes, publica auctoritas, nomen ...

Ann. 1. Trebatius curi.Contulus temporum Cæsaris:

* profanum quod ex religioso vel sacra in hoininum iam ...

Sæculorum aliis gentibus templum quod Transfania vocabant, ...

Sæculum vestrum, si temper honores,

* Quos contra Aeneas bella fecero profanos.

"Lib. vii. Deorum donaria * capià victoribus solere notavit Paulus: &

* Cicer. Dei legem id vocat, de P. Servilio locuem, Signà, i...

* quae Syracusis Marcellus Romam adexit part., alti bellii ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione ...

* bellii jus hoc ipsum appellat, et Cæsar in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

Sæculorum aliis gentibus templum quod Transfania vocabant, ...

Sæculum vestrum, si temper honores,

* Quos contra Aeneas bella fecero profanos.

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, i ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,

* Cicer. Legem id vocat, de P. Servilio locuos, Signà, in ...

* C. Flaminius pro M. Fulvio: Signa ablatà et cetera ...

* Fulvius quoque in oratione apud Sát.

Quae contra Aeneas bella fecero profanos,
senticant: sicut Iudeis non permissum tantum sed & præceptum Deut. vii, eft gentium simulacra abolere; nam quod ibi accipere veta

tur, id eam caufam habet quo magis Hebrai superstitiones gen-
tium detextarentur, impuritatis admoniti ipso concebus inter-
dicto; non quafi alienis sacris parceretur, quomodo * Josephus 
exponit, Romanis haud dubie blandiens; sicut & in expofitione præcepti alterius, de non nominandis gentium diis: quod ille 
ita explicit quasi illis obloqui vetarentur, cum revera honoris 
caua aut fine abominatione eos nominare lex non fineret. Scien-
bant quippe Hebraei Dei certifimo monitu in simulacris illis 

non habitare, aut Dei spiritum, aut bonos Angelos, aut vim 

aftorum, ut decepta gentes exiitnabant, fed pravos & huma-

nogenieri infeslos Daemonas: ita ut recite dixerit Tacitus in Ju-


dorum institutis describendis, prefuna illis omnim qua apud 
osti sacra. Non mirum ergo eft, si templo profani cultus a Mac-
cabeis incenfa non remel legimus. Sic & Xerxes cum simulac-

m Graecorum corruptus nihil fecit contra juftum, eti mul-
tum id ad invidiam exagerat Graeci scripores. Nam * Per-


e non credebant in simulacris eft ulla numina, sed Deum effe 

Solem, & portionem ejus aliquam ignem. Lege Hebraea, 

ut idem Tacitus recite, templi liminis prater Sacerdotes ace-
bantur.

At Pompeius, codem auctore, templum jure victoria in-

gresitus eft: aut, ut Augustinus rem condem narrat, non devo-

zione supplicis, fed jure victoria: bene ille quo templo peper-
cit, ut rebus templo, quonquam ut Cicero diferte ait, pudore &
obtretilatorum metu, non religione: male quo ingegniis eft, 

quippe contempto vero Deo, quod & Chaldeis exprobrant Pro-

phetae: quam etiam ob caufam quidam faetum arbitrantur sin-
gulari Dei providentia, ut is quem dixi Pompeius quasi in con-
spectu Judaeæ trucidaretur ad Casium Ægypti promontorium; 
at si spectes-opinionem Romanorum, nihil in eo faetum contra 

jus gentium. Sic idem Templum excidio datum a Tito Æf-

lus memorat, additque faetum 156. 158. 159. 160.
L I B E R III. § III. IV.

3. Quod de sacris diximus idem & de religiosis intelligi debet; nam hæc quoque non mortuorum sunt, sed viventium, five populi alin cujus, five familie. Quare scit facra loca ab hoslibus capita, ita & religiosa talia esse discernere scriptùs diceto loco Pomponius, & Paulus Juriconsultus: Sepulcrum hostium religiosa nobis non sunt, ideoque lapides insecubatos in quemlibet usum convertere possimus: quod ita tamen intelligendum ne ipsa mortuorum corpora male tractentur, quia id contra jus est hominum sepeliendorum, quod jure gentium introductum ali- bi demonstravimus.

IV. Illud hic breviter repetam, non vi sola res hostium hos- libus eripi ex jure gentium, sed & dolos qui peruidiacarecunt permillis censori, imo alienex peruidia incitationem. Nimi- rum ad minora & frequentia hæc delicta ita connivere coepit jus gentium, scit leges civiles ad meretricium & improba te- nora.

III. Religiosis] In quæ mostri inferuntur.
Sive populi] Ubì pulyandia vel publica cemeteria sunt.
Sive familia] Ut olim apud Ro- manos, qui quidque in agnis priva- tis ubi & lus locum sepulcrur nec- ernebat.
IV. Alienæ persidia incitationem]

Præmia posita illis, qui res hos- libum, quamvis persidie, intere- pium, & ad nos aut in nosos hi- nes deferunt.
Ad minora ita connivere] Nam ad majora, veluti istæ liciationem, non connivit, cap. proced. n. 11.

C A P U T VI.

De jure acquirendi bello capto.

I. Circa acquisitiorem verum bello captarum, quale jus na- tura.
II. Quale jus gentium: ejus testimonia adduntur.
III. Quando res mobilis capta- centur ex Gentium jure : IV. Quando agri.
V. Res qua non sunt hostium non acquiret bello.
VI. Quod de rebus repetitis in na visibus hostium ?
VII. Jure gentium nostra ser- vi qua hostes nostri aliiis bello eripuerant, quod testimoniis probatur.

VIII. Refellitur suntentia statu- suensi res captas ab hostibus omnino singularum capien- tium fieri.
IX. Naturaliter & possesio- nem & dominium per alium acquiri.
X. Distinctio aedificem bellico- rum in publicos & privatos.
XI. Agros acquiri populo aut ejus cujus est bellum.
XII. Res mobilis & se moveren- tes alius privato captae singu- larum capientium fieri;
XIII. Nisi lex civilis alii adiunt statuat.

XIV. Ca-
CAPUT VI.

§ I. Captus aell publico sevi populi, aut ejus cuius est bellum.

XXVI. Arbitrium tamen in reales aliquod solere imperatoribus concedi.

§ VI. Qui autem referunt ad ararum.

XXVII. Aut aliqui concedunt:

§ VIII. Aut direptionem permettunt:

XXIX. Aut aliis concedunt:

§ X. Aut facitis partibus aliiund arte alius statuant:

XXIII. Sic fociis pradam concedi:

§ X. Aut aliquis partibus aliiund arte alius statuant:

XXV. Sepe & subditis quod variis exemplis territribus e maritimis illustratur.

§ XVIII. Aut quod acceptis tantum illius damnati dolorisque datar, quantum illi nobis dedumper, cum aliquo additamento pene nomine, 2, 10, 12.

§ XVIII. Aut aliquis partibus præcipuum relinquens legitum, De tibi, inquit, partem nam super frater misit.

GROTIUS NOTAT.

Ut aut paria sunt ei quod cum nobis sit debitum aliter consequuntur, non possimus. Libro II, cap. VII, § 2.

Intra se quum pene modum, ut alibi dictum est. Hoc jure Abrahamus de Spoliiis, quae quique regibus acceperat, decimam Deo dedidit, ut historiam esse exilat Gen. XIV, explicat divinum Scriptor ad Hebræos VIII, 14, quod more Graci quoque, Carthaginenses, Romani diis suis, ut Apollini, Herculi, Jovi Feretrio decimam de præde sacravertunt. Jacobus autem Josepho pro fratribus præcipuum relinquens legitum, De tibi, inquit, partem nam super fratris misit.

GEONOVIT NOTAM.

I. t. Seco judae] In quo justam causam habemus.

Quæ aut paria] Quæ aut tami sunt, quanti affiliandum est, quod nobis ab hostibus debetur & reddere per pacem noceuntur, non utraque aut quibus acceptis tantum illius damnati dolorisque datar, quantum illi nobis dedumper, cum aliquo additamento pene nomine, 2, 10, 12.

Apollini] Exemplum est apud Livium 5, 21, & 22.


Jovi Feretrio] decimam] Non decimam Jovi Feretrio, sed Spoliae opima, hoc est, quæ dux dari hostium ab eum interiecto manu sua dextrilater, censereacte solum, Florus 1, t. & 12, item 2, 4.

Idem.
fuor, quam à manu Amorrhæi cepit gladio meo & arcu meo, Genef. xlvi, 22. Quo in loco * illud cepit propheticum lo-
quendi generi pro certo capiam sumi videtur, & Jacobo attribu-
biti; quod poëleri ab ejus nomine dicitur facti erant, quem ead-
em efficit progenitoris & liberorum perfons. Idem rectius, quam cum Hebræis verba haec trahere ad illam expiacionem 
Sicimorum, quae jam ante a filiis Jacobi facta erat, nam eam 
ut cum perfidia conjunctam Jacobus, pro suo petitate, temer im-
probavit, ut videre est Gen. xxxiv, 30; xlii, 6.

2. Probatum autem à Deo jus prædæ inter eos quos dixi 
naturales terminos alius quoque locis apparer. Deus in lege sua, 
de civitate poë pacem repudiatam expugnata loquens, hic ait: 
Omnia ejus spolia diripies tibi: & fruère præda hosfium, quam 
tibi Deus dederit. Rubenite, Gadite, & pars Manassitarum di-
cuntur vicelle Itureros & corum vicinos, multanque prædam 
ab his abhitriff, hac ratione addita, quod in bello Deum invoking 
fit, & Deos eos propitius exaudisset: quomodo & rex plus 
Aia narratur, Deo invocato, de Ethiopibus, injusto bello se la-
cellentibus, & victoriam & prædam reportafic: quod eo mag-
gis notandum, quia arma illa non ex speciali mandato, sed ex 
communi jure fumebantur.

3. Jolue autem cōfīlem quos dixi Rubenitas, Gaditas, & Ma-
nalìis partem fecundis omnibus prosequens: participes, inquit, 
suis præda hosfium cum fratribus vestri. Et David, cum ad Se-
nares Hebraeos mitteret parta de Amalecitis spolia, pretium 
dixit muneri: Ecce donum hoc esso vobis de præda hosfium De-
mini. Nimimum, ut Senecha dixit, militaribus viris speciosissi-
mum et divitem aliquem spoliis hostilibus facere. Exstant & 
divinæ leges de præda dividenda Num. xxv, 27. Et Philo in-
ter diras legis esse ait ut sager ab hostibus demetatur, unde sequit 
spiritus filiorum, 1-xvi, 26; & Spiritus, in suis famem, copiam 
osfium.

II. 1. Ceterum jure gentium non tantum in quibus juxta cau-
sa bellum gerit, sed & quivis in bello solemni & fine fine modo- 
que
que dominus sit eorum qua hodi eripit, eo sensu nimium ut a gentibus omnibus ipse & qui ab eo titulum habent in poefis-
ione rerum talium tunc ad iustitiam et quod domini multa praefectus
externos licet appellare. Cypri apud Xenophontem: τοιούτῳ εἰς Χερνήπφο,
παρὰ μάρτυρας αὐτοῦ εἰσι, ἔστω περάτως πάλιν οὖσά ἐσθι, τὰ ἐκδώ-
να εἰς τὰ μακάρια. Lex est sempiterna inter homines, capita,
hostium urbe, et quodam fasque pecunias victori cedere. Plato
dictavit, τιτρὶς ὑπὸ νικωδομοῦ μεταβαίνεται νικητῆς μονημᾶς, bona
qui victi habuit omnia victorii perit: qui & alibi inter genera
quasi naturalia acquisitionis statuit polémicos, quam & levi-
nabili, aequitatis & concordiæ vocat. Assentientem habeat in re ha-
bens cum quern dixit Xenophontem, apud quem Euthydemum
Sophist. Socrates interrogando eo perducit ut epoleai non semper in-
sum fatenter, ut si in hostem id fiat.

2. Sed Ariloteae quoque auisset: ο νῦν ὁμολογεῖ τις ιστι Pelis,
γι τὸ χρῆ παλαιόν μερόλημα ὧν κρατῶν εἰναὶ ψαχθεῖν. Lex velut
prætium quodam commune est quo bella capta capiendum sint.
Eodem respicit dictum illud Antiphans: ο ταῖς μελετοῖς Ἀ-
θρωπομενοῖ εἰς τὰ ἔργα παρθενῶν μιαῖς ἁρμαπλαῖς. Ηνικὲν τὸ κρά-
τινα, καὶ γιὰ κρατῶν: Optandum ut hostibus bona adjicat
sine viritate: Sic enim sint illa non eorum qui a habent sed eorum
qui capiunt. * Apud Plutarchum in vita Alexandri: ταύτην
προδρόμον ἐκουσαν αἱ καὶ ἔστασαν ὡς κρατῶν τὸ κράτος, ἐκ
φυσις qui fierint, qui esse est appellari debent victorias. Ideo alibi:
τῶν ἐν κατασκευήν ἐκ τῶν χρεοτεχνίας ἐκτίσαι, τῶν ἐν οἰκεῖα ἀλλὰ ἐκτιστῆται
que verba sunt ex Xenophontes secundo de Cyri institutione.
Philippus in Epitola ad Athenienenses: πολείς τας πόλεις νική-
τοι καὶ τα δικαιοσύνες ἐστάσατε, τὰ μελέτην καὶ ἠμαρτήματε
Omnis tenens optima à majestate relixa, aut plenius bellus ju-
ve. Melchines, ο μὴ ἐν τῆς ἡμερής πολεμικῆς ἐξανάλογα τῶν πα-
De male
aut obscuran-
tiasce.

Grótti Nota.
Apud Plutarchum in vita Alexandri: ibidem notam esse sub igitur
νυν ὁ ἀποδιάλεγεν: vincere etiam ex quo hostium sunt sibi acquirere.

Grótti Nota.
Quis ab eo titulum. Quis sub ejus
aut ejus militare, aut ejus done
aut commercio de praeda partes ac-
cipereunt, non poffent, vel domi,
vel quidam gentiam, quamquam ma-
lores posse concessisse convenit, aut
res ab ejus vindicantur.

Dominium quod. Nam domini
effectus in duabus fere conficit, ut
licet rem persequi et sibi eliceret;
tutam, ut licet de re pro arbitrio sta-
ture, Bachov. ad Inf. de Action. § 2.

Περιστάσεις [Bellicam.
Αριστοτ. [Furitaciam aut prada-
ticam.]
Ἀγωνίας [Cerrando paratem,
Χερνηφέου [Manoviam vel ma-
nubialem.

Interroganda. Ut fulcebatur, cum
similaret se nihil sit et doceri,
quod doceret, perscrutando e discri-
pulsi elicere, quod eos docere vo-
lebat.

1. Ut hostium bona [Ut hostes sunt
opusculi et ignari.

Τὸ δὲ κατασκεύασθαι [Superatorum
in pugnae bona vincentibus praeemia
sunt.


5. Hostis autem eripi centurur & quae subditis hostium eripiantur. Sic Dercyllides argumentatur apud Xenophonem, cum Pharnabazus hostis esset Lacedemoniorum, Mania autem subdita Pharnabazo, Mania bona in ea esse causa ut a jure belli recit occupatur. 

III. Cæterum in hac bellic quaestionis, placuit gentibus, ut cepisse rem is intelligatur & qua data est recte occupandum.
§ IV.

CAPUT VI.


2. Hominis autem & rei, in hoc gentium jure, eadem fuit ratio. Unde facile intellectu est quod alibi dicuntur capta statim capientium in eo conditione aliqua, continuante & cecidit eo ulque posseficionis, debere intelligi. Cum consequens esse videtur, ut in mari naves & res aliae captae confersuram dedum, cum in navalia aut portus, aut ad eum locum ubi tota classe fe tenet, perdusita sunt, nam tunc desperati incipit recuperatio; sed recentiori jure gentium inter Europas populos introduc tim videmus, ut talia capta confersuram ubi * per horas vigen ti quatuor in potestate hostium fuerint.

IV. 1. At agri non statim capti intelliguntur simul atque infei sunt, nam quamquam verum est cum agri partem quam cum magni vi ingrexisse est exercitus ab eo interim possideri, ut est Caroli ab Celfo notatum est; tamen ad eum quem trahamus essentiam non sufficit qualiscunque possessione, sed arma requiritur. Itaque Romani agrum extra portam, quem Annibal castris insidit, adeo non amissum judicantur, ut eo ipso tempore nihilominis venierit quam ante venisset. Ergo deum amen ager captus censibilitur, qui manufactus munitionibus ina includitur, ut nisi sit ex pugnatis parti alteri pulch ineditus non sit.

2. Et haec non minus probabilis videtur nominis territorii origo a terrendis hostibus a Siculo Placco allata, quam illa Varlossis a terrendo, aut Frontini a terra, aut Pomponei Jurisconsulti.

---

GEOPLIX NOTAE.

Per horas viginti quatuor] Estiam terras id observari distant a Thunno libro exit, in anno 1513. Ex Germanici legibus id venire, ad exemplum eius quod de fera volente conlittutum apud ipsos non fine ratione fuerat. ut leges Langobardorum lib. 1, tit. 53. 2, § 6. Idem in Anglis & Calileis regno ferrari aie Albicetus Gentilis Hilpiana Advocationis lit.
ti a terrendi jure quod habent magistratus. Sic Xenophon libro de Vettigalibus, agri possessorum, bellum tempore, aut retinerei per munimenta, quae res & ipsa & ipsae appellat.

V. Liqueet & hoc, ut res aliqua nostra bellis jure fiat requiri ut hoction fuerit: nam quae res apud hostes quidem sunt, puta in oppidis eorum aut intra praedium, sed quorum domini nec hoction sint subditi, nec hoftilis animi, ex bello acquiri non possunt, ut inter extera. Echinis dico jam loco ostenditur Amphipolim, quae urbs esset Athenienson, Philippo bello in Amphipolitano ipsius Philippis non potuisse fieri. Nam & ratio deficit, & jus hoc mutandi per vim dominii odi simul esse, quam ut produci debet.

VI. Quare quod dici soler, hostiles censeri res in hoction navibus repeitas, non ita accipi debet quasi certa sit juris gentium lex, sed ut praefationem quamquam indicet, quae tamen validis in contrarium probationibus posset elisi. Atque ita in Hollandia nostra jam olim, anno sicilicet CCC cccc xxxviii flagranse cum Anfaticum bello, frequenti Senatu judicatur & ex judicato in legem tranfisce comperi.

VII. I. Illud vero extra controversiam est, si jus gentium respicimus, quae hoctis per nos evertunt, ex non posset indicari ab his qui ante hostes nostris ex poscederant & bello amiserant; quia jus gentium hoctionis primi dominos fecit dominio externo, deinde nos: quo jure inter alia tuctur se Jephees contra...
CAPUT VI.

tra Ammonitas, quia ager ille quem Ammonitae vindicabant belli jure ab Ammonitis, ut & parasita Moabitis ad Amoracos, ab Amoraxis ad Hebraeos tranisset. * Sic & David quod ipse: Sam. Amaelecit, Amaelecit antea Palestinis cripuerant, pro suo ha- nct, ab adventit.
LIBER III.  § VIII.
est. Cumque non à nobis hoc juris sit istinctum, sed à Diis veritas quam ab hominibus profectum, omniumque gentium tam Graecarum quam barbararum usque probatum, nōbilis nobis per ignaviam concedemus, nec bello partis abjiceremus. Maximum enim id prōrum seget, qua virtute ac fortitudine quaestum sunt ex per finidiem auf suporem amittere. Sic & in responso Samnitium: 

Samnitium: "ita relinquam illum istum, si tribus illis, qui ab eis discipulis egerint, diem dixerim?" Cum armis hæc quaquerimus, quæ lex acquirendi justissima est.

LIB. XXII.


VIII. Gravior disputatione est, cui in bello publico ac solenni res hostiam acquiratur, ipsum populo an singulis qui de populo aut in populo sit. Valde enim hic variant recentiores jurisinterpretes; quorum plerique cum in jure Romano legifissent capta capiens fieri, in Canonum autem corpore distribuit prædam publico arbitrio; alii post alios, ut fieri solet, dixerunt, primo ac jure ipso fieri capta singulorum qui manu capiunt; at tamen duci assignanda qui inter milites distribuit; quæ sententia cum recepta non minus quam falla sit, hoc accuratius à nobis refutanda est, ut specimen sit quem parum tuto in hoc controversiarum genere tali auctoritate creditur. Enimvero dubium non est quin gentium consensu utrumvis potuerit constituì, aut ut capta populo bellum gerenti, aut ut cuivis qui manu...
C A P U T V I.

nu caperet in dominium cederent. Sed quid voluerint queri-

mus, & dicimus gentibus placuisse, ut res hostiam hostibus ef-

fent non alio loco quam quo sunt res nullius, ut ex Nervæ filii

dicto jam ante apertum fecimus.

IX. 1. At res quæ nullius sunt sunt quidem capientium, sed
tam eorum qui per alios, quam qui per se capiunt. Ita non se-
tantum aut filii, sed & liberi homines qui in pisciando, au-ncu-
pando, venando, margaritas legendo operam suam addixerunt
alios, itatim quod acceperunt acquiriun ipsius quibus operam na-
vant. Modellinus Jurifconsultius recte dixit: quod naturaliter

L. en unus

acquiritur, sicust ei possesso, per quemlibet voluntibus nobis posse

dere acquiriun: & Paulus receptis: Possessionem acquirimus

Lib. v. tit.

animo & corpore, animo utique nostro, corpore vel nostro, vel

2. L. 1. G.

alio. Idem ad eodem: Per procuratorem, tutorem curato-

remve possesso nobis acquiritur, quod explicat id ideo mente fuit

D. de acq-
ciunt ut operam nobis accommodent. Sic apud Graecos, qui

i num

in Olympii certabat præmia acquirerant illa quibus mittie-
bantur. Ratio est, quia naturaliter homo hominius alterius vo-

lens voluntis instrumentum est, ut & alihi diximus.

2. Quare discrimen quo tradit inter liberas personas &
ferviles circa acquisitiones, juris est civilis & ad civiles acquisi-
tiones proprie pertinent, ut ex dito Modellini loco apparect: &
tamen ha8 ipsas Severus Imperator postea ad naturalium exem-

plum admovit proprius, non utilissim tantum, ut iple proficicet

tur, ratione, sed & jurisprudentia. Semito ergo civilis jure, lo-
cum habet quod dicitur per alium facere quem possit quid per

fei polum potest, & perinde esse per se quis factit an per alium.

X. Distinguedit ergo in nostro negotio inter actus vere

publicos belli, & inter actus privatos qui sunt occasione belli

publici: per hos actus privatis res quxritur primo ad directe:

Res nullius] Vacue, domino ca-

rentes: quæ jam non est, quem tollere & occedere licet.

IX. 1. Peratro) Quos in potestate aut sub imperio, aut quosam conducunt operam habent.

Animo utique) Non nisi nostro.

In Olympio [sic Alexander Mac.

Amyntax F. Olympio certamine varios Judicorum genere contendisse

ar Julentian 7. 2. puta per auregas, athletas, pugiles, &c. suo funtum dogos & exercitus, Phil. 21. 3.

Nanque ad cettam in circum per ludos & ipsi deciendoebant, & fervos suis quiunque mitterebant. Inde illa

ex xii tabb. Qui semen partit ipsa

pecuniae ejus, virtutis sua ergo duxit er.

Alibi] 1, 3, 3.

2. Liberas & serviles] Tanquam per servum nostrum aut eum, qui est in potestate nostra, acquiramus; per liberos homines, quos neque in potestate, neque bona sive sertientes habemus, non acquiramus.


X. Verc publice) Quie sunt justa imperantium & in utunm publicum.

Privati] Quos regentium injuni-

fa permittat licentia militibus exsce-

cent.
Liber III. s. xi.


XL. 1. Res soli nisi publico actu, induci exercitu, impositis praefidibus, capi non solent:ideo ut respondit Pomponius, publicator ager qui ex hostibus captus sit: id est, ut ibidem exspect, praeda non cedit: praeda nomine stricte accepto. Salmo praetorii praefectus * apud Procopium: etsi haud ambitiosus etsi opulenter in locis habuerit, nec aequans est, quod haec ait, non dici in locis captivis ut etsi in captivitatem locos cedere ratione non carent: (accipiemum hoc ut fiat publico concellu, quodmodum infra exponemus) agros autem ad Principem & imperium Romani pertineant.

GROTTI NOTR M.
Nullo suo merito] Sic & haud duo opposit Servius ad Anceidos. [Addi satia. Laborat Vergilium mit Troia
nonum meritis, sed omnium satia scribi
bere.

GROXVTI NOTR M.
Conficiat | Saturn. Jul. 20. Cam-
puin Stellatem maiorum consecta-
tum.

XII. 1. Se moventes | Jumenta, greges, armenta & quavis ani-
males.

In hominibus observabatur | Ut eos capere ovibus & serus facere licet.

Sua satia | Per infelicitatem quin
Liv. 9, 12. Def. Herodius legit suas
salutis 1 Emend. & obl. 36. p. 115,

CL. Salmahius suis salutis ad Juv At-
tic. c. 28.

Merito] Metelli hoc carmine Iasi
responderunt : Dabunt malam Met-
elli Naus melter. Terent. Mauro de
meritis p. 1419. Et vero dedemus:
ceereunt enim ut in Tullianum
noci-reten, Plaut. Mil. 2, 1, 38.
Gell. 19, 5.

2. In praemia] In aegmine, vel
sub dace, in expeditione.

Non su merito] Sed ut sic circums-
sciente, quammodam loqui-
tur Auctor Africani bell. cap. 47.
quidem militis ferienter.

XIII. Ob ommo] Et valerat,
ubi nihil divertium de eo civitas
confirmat.
de re legem civilem; nam populus quique inter suos aliter potest constituere, & dominium singulorum antevovere, fictum multis in locis de feris & avibus factum videbatur. Sic enim introductionem legem potest, ut quae apud nos reperiantur hostium res, publicae faciunt.

XIV. 1. At de his quae quisque bellico capitale est ratio, Ibi enim singuli reipublicae perionam suflinat, ejusque vice funguntur, ac proinde per eam populum, si lex civilis a nobis non statuat, ut posseionem ita & dominium nanciscitur, & id in quos vult transfert. Quod quia directe pugnat cum vulgari opinioni, probationes nobis video solito largius admetiendas, ex nobilium populorum exemplis.

2. Incipiam a Graecia, quorum morem Homerum non uno loco describit:

\[ \text{Aνά τι ἀφ' ἀπώλης ἱζόπτερος, τι δίδακης.} \]

Omnia jam divisa apostibus Polias viribus urbibus.

Apud eumdem Poetam Achilles, de urbisibus agens quas ipsa expugnaverat:

\[ \text{Τὰς ὅμων ποταμῶν κεκλημένα πόλεις ἐκ τῆς ἑσπερίας.} \]

\[ \text{Ἐξερέειν, ὥς πεῖρας φερον Αχαϊμένου οἴκῳ.} \]

\[ \text{Ἄλκιθος, ὥς ἄρα ἄρεσι μικρὰ, ἦνποτε θυρί.} \]

\[ \text{Δυσανδρίου, ὥς παύεις εἰμάσοις, πεθάνῃ ἐκ ἐρυκτοῖς.} \]

\[ \text{Ομναυσι βίων ἐν ἑγεῖσ μέσον νυμφών δεσφαλέας.} \]

\[ \text{Νομίσαρ αυτόν μανόν: οἵτι σει, νείτον Ατρίδα.} \]

Cuncta tule, celebres residens qui pone carinas

Dividerent cum paucis alicis, sibi multa retenebat.

Spectandum enim hic Agamemnon, partim ut totius Graeciae co tempore princeps, atque ita populi generis vicem : quo iure ipse sed cum Senatu praeclam dividebat : partim ut munere fungens imperario, ac proinde de communi partem ceteris majorem ferens. Eum iplum Agamemnonem hic alloquitur idem Achilles:

\[ \text{Οὐ ὧν παντὶ λεγεῖν ἐπαύσεις, ἓντις ἄχαται.} \]

\[ \text{Τριῶν σον ιείκειον δὲ παλμῆς τωλίκης.} \]

\[ \text{Nam nescio me tecum praeda aequa sequetur,} \]

\[ \text{Si Danaum virtus Trojanam everrecti urbem.} \]

Dominium singulorum antevovere, in publicum vindicando res prohibere.

Feris & avibus] Ubique vocationem de aequum, iure veterem gentium de nate, omnibus concilium refer varunt ibi principes aut nobiles. Sic falls vendendi arbitrium aliquando privatis adequavt Romæ, Liv. x. 9.

XIV. 1. Aetnae] Ut in aetie aut expugnatione urbis.

Peristhym Legiones] Non pro seco agunt, sed pro corpore civitatis. Hinc est ut privati cum milibus teneant diversi componentur interdum, V. ad Sen. de vita beate, cap. 2.

2. Nescio me tecum] Nam tu accepturus majorem ut potest imperator flammis.
CAPUT VI

Et alibi Achilli offert Agamemnon de consilio publico navem pleam xeris & auri, & viginti mulieres, quae praepliat de pra- 

da. Troja jam capta. Virgilio narrante, 

Custodes leci Phoebis & dirum Ulysses 

Praedam afferabant: huc undique Troia gaza. 

Incensi oporta adduit, mensaque Doreum, 

Cras erisque auro soliti, capturaque vestis 

Congesturis.

Sic post absurdos temporibus, praeclam Marathoniam afferat 

Aristides. Post praelium ad Plateas severa edictum, ne quis de 

praeda privatim quicquam tolleret: deinde praeda pro populo 

rum meritis distributa. Athenis postea devicisset, in publicum re-

lata Lyandro praeda. Et publici officii nomen apud Sparta- 

sandros, 

nos, Μηδενικαλως, praeda venditore.

3. Si ad Aetnam venimus, Troiani soliti, ut docet nos Virgilii, praeda ducere fortem, ut in rebus communibus dividendis 

fieri loget. Alex. arborini ejus dividendae penes imperatorem, 

Homer., ii., 

quod jurando Hector Doloni id expresse stipulabatur promittit equos 

Achillis, ut intelligas jus acquirendi dominii in captura sola non 

fuisse. Ad Cyrum Alex vietus, nec minus ad Alexandrum 

polect, perlata praeda. Si Africam relucimus, idem mos oc- 

currit. Sic quae Agrigentii capta, queque in pugna Cannensi, & 

Alex. alibi, Carthaginum misit. Apud Francos veteres, ut ex Grego-

rii Turonensis hisoria apparat, quae capta erant forte divid-

ebatur: neque rex ipse aliud habeat de praeda quam quod foris 

ipso addixisset.

4. Sed quanto re militari Romani ceteris praefecerunt, tan-

to sunt digniores quorum exempla immemorant. Dionysius 

l. xix., 

Halicarnassius morum Romanorum diligentissimus observa-

tor, ita nos haec de re docet: tā quī πολεμίων λάβων, ἄνωτ 

μετὰ τοῦ ἔρχεται πόλεως ἡ πόλις, δημιουργεῖ διὰ θεοῦ ὁ θάνα 

τό, τῆς ὑπ’ ἑνὸς πάντων ἰσότητος κοσμοῦ, ἀλλ’ ἱκάνον τε ἤ 

Ἀραμάς ἰσιάς, ἡ τε Μιρυς αὐτῇ Ὀλίβαρας ἀποτελεῖ, χρι τε 

ἐκθείσαι.
L I B E R III. 

§. XV. XVI. 

Domino invicto: Quaere unde ex hostibus per virtutem captarunt, ex lexi justicia publica esse, iterum non modo privatum, sed etiam publicum, quiusque illa scriptio: "Tu vendisti in publicum rex." Verba haec sunt quorum Coriolanus incultus, non nihil ad invidiam composita.

XV. Nam populum dominum esse praedae verum erat: sed illud non minus verum, egressusque ab arbitrio imperatoribus libera republica permittit, sed tale ut actus fuerit rationem populo debenter. L. Emilius apud Livium: captarum non deductae diripi urbe, et in his tamen arbitrium esse imperatoris, non militum. Sed hunc arbitrium quod mos deferebat imperatoribus, ipse interdum, quo longius ab omnibus susceptione difficilius erat recidire ad Senatum, ut Camillus, &c. qui reticente, prout religione, fames, ambitione serviebant, diverso modo uti reperiebantur.

XVI. 1. Quianetissimi esse aut credi volebant, egressa non attingebant omnino, sed sive pecunia erat in praeda, eam jubebant a quaestore populi Romani percipi, sive resalvis, ex quaestorem sub haeta venundari: ubi redactam pecuniam manuibus nomine significatum Favorinus apud Gellium non sunt. Haec pecunia per quaestorem in ararium deferebatur, prius tamen, si res triuvmphi esset offentata publice. Livius libro IV de

G R O N V I I N O T E R. 

Populum dominum esse praeda verum erat: Vide & hac de re Similem in Helveticum. 

Eius desinentiae arbitrio imperatoribus liberae Republica permisit. Polybius e Oraculis Fretetiamus de L. A milio Paulo: nunc igitur, nunc postules, si quis in bella existenso & desint, iuxta fraternitatem praetexta, & si abdomina, quae paulatim in armis tumescunt, cum dominus satis esset regni integri posset, quae tum defensione sua arbitrato, sii ille ends domino.

Pradam non attingebant omnino: Manuibus Corium juravit se ex praeda nihil attingisse, prater gessisse legem uno quo sese assensisse. Scripsit victum ilium triumphantium de Mummio agens: Corinium sequi tabuliferum sese, ubi quisquam eram repelsest iterum, in domum suam vel contredi. De nominato modo Aemilio Paulo Florencio: sedes dicit, ab eis ut in utramque causam mercatores in eam mercede posset, sed eum ut debesset, non ob si quidem.
CAPUT VI.


Nunc hanc pradam omnem jam ad quaestorem deseram.

Et de hominibus captivis similiter:

Quos emi de prada de quaestoribus.


XVII. Mililitibus pradam dare priscis Romanis ambitio-
sum videbatur: uti Sextus Tarquinii Superbi filius, sed Ga-

Lib. d.LIB.

iis profugus, pradam militi dilargitus dicitur, ut eo modo potentiorem sibi conciliaret. Appius Claudius in Senatu similis Liv. II. v.

largitionem arguit ut novam, prodigam, inconfutam.

Prada autem militi conceda aut dividitur, aut diripitur. Divi-
dii potest aut ratione flindendorum, aut * ratione meritorum. D. loco.

Stipendorum ratione dividit pradam Appius Claudius volebat,

 GEORG! NOTR.

Sic tua Pompeio mori erat] Ur plu-
rimum; vide quod sequente para-

grapho ex Lucano adduceret.

Ratione meritorum] Id augand Hes-

brosā sāctum dorect Josephius libro

III Antiquae història.

GEO NOVEII NOTR.

Quaestores, id est populum] Nam

quaestores procurabant rem & ara-
tium popul.

De quaestoribus] Vendentibus eos

quaestoribus.

X VII. I. Ambitiosum] Etsì grati-

ficarì militi contro disciplinam &
dignitatem, aut prave indulgentias

opus.

Aut ratione stipendorum] Aut pro

stipendii aut super stipendia pro

meritis.

Stipendiorum ratione] Immò ipsum

stipendium militis ex pecunia praetor-
ticia numerandì augmentor erat, ut eo

minus tribus plebs contentetur.
Liber III. 

§. XVIII.

Ii illud obtinere non posset, ut redacta inde pecunia in ararium deferretur. Totum autem dividendi ordinem accurate explicat Polybius: nempe in dies aut vigilia partem exercitus alteram, aut minorem ad comportandum prædam mitti solitam: & quod quandique reperisset id justum in castra perferre ut per tribunos æqualiter dividерetur, vocatis ad partem etiam his qui castra servarent, (quod & apud Hebræos regi Davidi placuisse, & inde in legem transiiisse legitimus) quique per valetudinem aut delegata ministertia haberat.


3. Utrovis modo fieret divisio * licebat imperatori, hoc est praecipuam sibi accipere quantum vellet: id est, quantum æquum arbitreretur. * quod & aliis interdum virtutis ergo concebunt. Euripides Troadibus de nobiliioribus femminis Trojanis agens, ait:

Tuis aequitatis spectabilior,

Qua principibus eximia data

Erant Achillis:

Grotius Not.:

Tribuno & equiti] Tribuno & prefeccto equitum ait Appianus Civilhum ii.

Ex præda Coriolana] Vide Plutarchum Coriolanum.


Quod & alius interdum virtutis ergo contentum] Sic Nector eximiam potissebat:

--- est A' xased

--- munere Grajum

Excerptam fortis.

EA id illidos A. At Odyssae Ulysses ait:

Tua Epaphus Meoneia, tenet etsi in omni

Alpino.

Eximiam accip Meoneica, plurima deinde

See i tells.

Euripides de Cassandra:

Et

Sibi hanc Atrides major eximiam tulit.

De ipsis quibus Atheniensium duci Demophoni & præda l'epistema, principi jure data sunt, vide Thucydidem librum ii.

Gronovii Not.:

Alteram aut] Aliquando de singulis manipulis secretam numerorum magnitudine urbis expugnare, aliudque per cohortes, singulis, diviso exercitu omni partem alteram.

Mattai] Per urbem & domos.

Sallem] Ita ut pars altera & plenamque major in armis partim in castra, partim per urbem patentia & muninta loca disposita esset ad omnes caules praeveniendos.

In castra] Vel forum aut spatium locum urbis.

CAPUT VI.

Et de Andromacha,

Καὶ τῶν Ἀχιλλίδων ἰλαζε μοῖς ἵππεις:

Acceptit illam Pyrrhus eximiam sibi.

Ascanius de equo apud Virgilium:

Ipsum illum cytherem, cristasque rubentes

Excipiam fortii.

Pausanius post in Plateis praelium eximia data, mulieres, equos, camelos, narrat Herodotus. Sic Occisam Corinucianam practicam accept rex Tullius. * Fabricius apud Halicarnassenum in oratione ad Pyrrhum: ἔκθεν δοξολογηθα τοι ὑπὸ λαοῦ εὐδοκία

pyrrhov, ex hui que bello erant capra secerat mihi quantum vellem excitare: Iliodor huc relictionem ubi de jure agit militari, prada, ait, decifio, &c pro personarum qualitatis ac laboribvs justa divisio, ac principis partio. Tarquinius Superbus, ut apud Livium est, & iple dirari volerat, & delinere pra
da popularium animos. Servilius in oratione pro L. Paulo ait cum prada partienda locupletem se facere potuisse. Et hanc imperatoris portionem, sunt qui potius significatam volant manu
diarum nomine, quos inter est Ascanius Pedianus.

4. Sed laudatores illi, qui jus suum remittentes nihil sibi de prada ceperunt, qualis is quem dixi Fabricius, e qui lex unam praeceperat, etiam jusse partas dividias pra
gloria contemnens: quod iple se facere ajebat Valerii Publicole & aliorum paucorum exemplo: quos M. Porcius Cato imitatus est in Hispaniis victoria, negam quicquam ad se perventurum ab ello captis, praeter ea quae in cibo ac potu infamilisedit: ad
dens tamen, non sé culpari imperatores qui concedas utilitates sumere, sed malle se de virtute cum optimis, quam de pecunia cum ditissimis certare. Proxime ad hanc laudem accedunt qui praedam modice delibarunt, ut Pompeius apud Lucanum à Cate
tone laudatur, qui

Plura retentis

Intuitis.

GROTIUS NOTVM.

Fabricius) Cujo exemplar & fibi & militi propinque Julianus apud Ammianum libro xxiv.

GRONVIUS NOTVM.


Rex Tullius] Immo Tarquinius Priscus; huius enim Sen. Tullii mater.

Manubianum nomine] Verba Alcibiades: Spera quies de virtute habit habili per dedictionem manubias veteres discer
bant & erat imperatorum hoc prae-

quamadmodum imperatorum est exercitus, erat provincia, erat bel-

lum: qua quies dicatur, non excludant jus populi. Sic & mane-
bix dicatur imperatorum, non quod pars iphis cedens proprie hoc

to vulnus significaret: sed quod il-
lorum plerumque arbitrari effe, vel

tum in xixium deferre, an militi


cicentur inde, manubia dicantur.


Epitaph.
5. In divisione interdum & abicientium habita ratio, ut capto Anxure constituit Fabius Ambustus: interdum ob causam quorumdam quamvis praefentium non habita, ut Minutiani exercitus dictatore Cincinnato.

6. Quod autem jus vetere republica imperatores habuerant, id post occupatam rempublicam ad magistros militum transtulit ex Codice Justinianeo apparet, ubi a gestorum insinuatione absolvuntur donationes rerum mobilium vel se moventium quasi magistri militum militibus praestant ex spoliis hostium, ille in ipso bellorum occupatione, sive in quibuscumque locis degere noscerentur.

7. Sed haec divisione jam olim fœpe in calumniam patuit, quasi duces ea ratione privatam gratiam captarent, quo nomine accufati Servilius, Coriolanus, Camillus, quasi amici & clientibus de publico largiarent. Ipsi contra se tuebantur publico bono, inredemptr. iuxta nomen \\

8. similium modo, C. de Donat.


12. Dion. Hal.


15. L. 19.


17. Dio.

18. Dio.


20. L. 19.


22. L. 19.

23. L. 19.


25. Mithr.

26. GROTIUS NOTIS.

Epippi ubiis | Et Athenas Sulla. Appianus Mithridatico. Lucanaro | Ab eo data diripienda militi Tigranocerta, narrat Plutarcho, es spoliis datas linguis praetera drachmas ostantes. Seve

27. GRONOVII NOTIS.


2. Magistros militum | A Constan-

tino M. institutos. A gestorum insinuatione | Excipiuntur, ut de illis referre necesse sit ad imperatorum inter cæteras res de bello gêlas. Sic Ti. controvir conti

28. CTITI.

29. M. 32.
CAPUT VI. 724

jus spoliandi hostes indulsit. Cicero de inventione primo inter modos acquirendi dominii ponit, Sicil ex hostibus captum sit; * cujus præde sectio non venierit.


3. Interdum quoque concedit direptio quod impediri non potest. In expugnatione Cortuoks Hetruforum oppidi, narr. Lib. vi. rante Livio, publicari pradam tribunis placet, sed imperium quam consilium seguius sit; jam militum prada erat, nec nisi per invasitionem admodum poterat. Sic & Gallorecorum Livius lib. caltra à C. Helvii armine direptae legimus contra ductis voluntatem.

XIX. Quod dixi, aliis interdum extra militibus pradam aut pecuniam, ut prada redactam concedi solere, id firme ita contigit ut his qui tributum ad bellum contulerant tantundem redderetur. Ludus quoque ex manubii interdum instruclos

Bian. Hali lib. vi.

XXI. Ne-

GRÖVII NOT. 

Cujus præda sectio non venierit] Varro lex modos numerat quibus dominus legiusm peresse: hæreditatis justa additionem, mancipiationem, in jure cessionem,处分pionem, a præda sub corona venditionem, & ab auctione publica, cum bona cajuluiam sectio veniet.

Ut qui sejutor et praeatur] Vide quæ jam nunc ex Drescopio adferimus, ed. 24.

GRÖNOVII NOT. 


E't quid hic? In direptione Fat seco ignavos majorem partem lauros.

Multiplex.] Amplius, cumulatius.

3. Tribunum.] Militum consulari potestate.

Imperium quam consilium] Id imperatus non potuit, facultate & arbitrio ea de re confuditlandi egressa; pot fessimationem militum, qui pradam jam invaluerat, nec nisi cum maximo odio & criminatione deum erant redditi.

XIX. Luxus quoque.] Scenicus.

Circenses, Amphitheatralis vel gladiatores, qui erant volupias populis honos deorum, divites amores.
XX. 1. Neque vero diversis tantum bellis aliter atque aliter ut erat, sed eodem bello eadem praeda fARSE in usus diversos impensa, aut partibus divisis, aut rerum generibus distinctis. Sic Camillus decimam ex praeda * Apollini Pythio dedit, Graecorum exemplo, sed quod primitus ab Hebrais venerat; quo tempore sub decima praeda vota, non res moventes tantum, sed & urbem, & agros venire & pontificibus judicatum est. Eodem victore praeda de Faliscis pars maxima ad quaedam regendum erat, aut cum cura ut quam aequi sima esset per milites divisio; quae Livii verba sunt.

2. Genera in quae praeda dividit sunt haec: homines captivi, urbes, & greges, quae Graeci, cum proprie loquentur λιπας vocant, pecunia, res mobiles alia, pretiolae aut villares.


5. Fabricius superatis Lucanis, Bruttii, Samnitibus, militem ditavit, tributa civibus reddidit, quadringenta talenta * in agrum retulit. Q. Fulvius & Appius Claudius cum Hannonis capita eis fras praeda vendiderunt, diviserturque, donatis aequis, quorum opera fuerat singularis. Scipio capta Carthagine quae in urbe erant dedit diripiendo militi, excepto auro, argento, donatis.


GROTIUS NOT. XX. 1. Verbum & a gestum erat decima xiphismo interius & dedicatar.

§. xxr. CAPUT VI. 723
donariis. Acilius capta Lamia partim divisi, partim vendidit
pradam. Cn. Manlius vicitis Gallogrecis, concrescat ex Ro-
mana superstitio ne hosilium armis, ceteram pradam conserre
omnes jujit, et aut vendidit, quod ejus in publicum redigend-
um erat, aut cum cura, ut quam sequilima effet, in milites di-
visit.

XXI. 1. Ex his quae diximus appare, non minus apud Ro-
manos, quam apud aliae gentes, plerique pradam tuisse populi
Romani, fecerunt. Judicium arbitrio aliquod imperatoribus
concessum, ista tamen ut, quod antea diximus, rationem actus
sui populo deberent, quod inter alia decretum exemplum L. Scipio-
nis, qui damnatus ess peculatus judicium, ut loquitur Valerius
Lib. v. c. 3. Maximus, quadringerenta octoginta argentii plus accipisse quam
in avarium retulissent: et aliorum quos ante retulimus.

2. M. Cato in oratione quam de prada scripsit, vehementi-
bus atque illustribus verbis, ut ait Gellius, de impuneitate pecu-
latus atque licentiae conquætus est: ex qua oratione hoc exstare
fragmentum: Eures privatorum suntur in no cor toque com-
pendiosum atatem agunt. Eures publici in auro atque purpure.
Idem alibi dixerat, mirari se, audere quemque capta bella signa
pro suppelletiis domi flatur. Ita et Verri peculatus invidiam
auget Cicero, quod signum suflulisset, et quidem captum de
prada hostium.

3. Nec imperatores tantum sed et milites peculatus prædæ
nomine tenebantur, si nempe eam in publicum non detulissent:
adigebantur etiam omnes sacramentum, ut ait Polybius. Alii
et multis consilii. Nam nobis et 

Donariis] Templorum ornamento.

[Aut venditis] Hoc iam paullo superius posuit: sed quia ibi per et-
torem Manlio praenomen Lucii dede-
erat, abiam de Cnatio hic sedes ap-
pellata historiorem putatis.

XXI. 1. Quadringerenta hosilis.

Hinc fumine permittendam erat,
sex nubia penda usui.

Lib. lib. xxv] Immo 38, 55.

2. In heres] In vinculis carceris.

Ter. Phorm. 2, 2, 22. Verres, ne id-
bus fortitudine in neminem demae sum-
pat. 4, 4, 16. Mihi causas velicet in
neminem poterint.

Captum de prada] Exemplum alien-
num; nam id simulacrum Mercioni
P. Scipio destruxit Carthagine de
Punorum hostium prada dono dede-
erat Terentianis in Sicilia, quibus
did abfulvis Verres.

3. Nuum argentei] Quam num-
nimus sedentius.
peculator tenetur: quod vel unum satis esse debuit ut juris interpretes moneret ne ex hostibus capta singulis acquiri crederent, cum condict peculatum non esse nisi in re publica, sacra, aut religiosa. Hee omnia co pertinent, ut appareat, quod supra diximus, femota lega civili, & primo, in bellicis actibus capta populi aut regis bellum gerentis fieri.

XXII. 1. Addidimus femota lega civili & primo, fove directe: illud quia de rebus nonund actu quae sitis lex ad utilitatem publicam potest imperare, fove lex illa lex populi est ut apud Romanos, fove regis ut apud Hebranos & alibi. Sub legis autem nominate etiam confectadinem recte introductam volumus comprehendi. Alterum illud eo pertinent, ut sciamus fiet res alias ita & pradam posse à populo aliis concedi, nec tantum poe acquisitionem fed & ante eam, ita ut sublecuta caput conjungatur actiones brevi manu ut loquuntur Jurisconsulti: nec tantum ca concessio nominatim fieri potest fed & in genere, ut viduis, senibus, & egentibus pupillis pars pradae data est temporibus Maccabaeis, aut etiam peronnis incertis ad exemplum mistilia quae Romani Consules capientium faciebant.

2. Neque vero haec juris translatio, quae lega aut concessu est, semper mera donatio est, sed interdum contraet, interdum aut solutio ejus quod debetur, aut remuneratio ob damna quae quis passus est, aut ob id quod ipse bello impedit, fove sumtur, fove opera, ut cum focii aut subsidii nullo itipendio militant, aut non tali quod opera respondet. Nam ex his causa pradam aut omnem, aut ejus partem concedi solitam videmus.

XXIII. Er illud quidem tacita confectudine ubique ferme inducet Jurisconsulti nostri notant, ut sua faciant quae praepeut}

Subdit
5. XXIV. CAPUT VI. 725

piunt aut socii, aut * subditi qui sine stipendio & suo sumtu suo
que periculo bellum gerunt. * Ratio in sociis est evidens, quia
naturaliter socius socii tenetur ad reparationem damnorum
que ob negotium commune, aut publicum eveniunt. Adde
quod opera quoque gratis praefari vix fœlic. Sic medicus, ait St.
Ecce, pretium opera solvi quod deserviant, quod a rebus suis
a tavo nobis vacanti. In oratoribus idem aequum judicat Qui-
tilianus, quia hac ipfa opera tempusque omne alienis negotiosis
datum facultatem aliter acquirendi recidunt: quod Tacitus di-
xit: omittit curas familiaris, ut quies se alienis negotiis inte-
dat. Credibile ergo est, nisi causa alia apparat, putat aut
beneficentia mera, aut contractus antecedens, * ipse ex ho-
stitibus lucrandi specatam in damnis & opera compensatio-
nem.

XXIV. 1. In subditis id non xque eviudenter procedit, quia
hi operam civitatis sui debent: sed contra occurrit quod ubi non
omnes sed alii qui militant, his iphis a corpore civitatis retributio
debetur ejus quod plus ceteris operae aut fumptus impendunt,
multoque magis damnorum, in cjuis retributionis certe loc-
cum ipse praedae totius aut partis incertae facile, nec sine ratione,
conceditur. Sic Poeta,

Prada sit hab illis quorum meruere labores.

2. * De sociis exemplum est in foedere Romano, quo Latini
in praedae partem aequam admittuntur in iis bellis quae populi
Romani aulpeiciis gregmentur. Sic in bello quod Aetoli gerebant
adjutoribus Romanis, * Aetolis quidem urbes & agri, Romanis
autem captivi & res mobiles cedebant. Post victoriam de rege
Ptolemæo, partem praedae Atheniensibus dedit Demetrius. Ams-
brosius historiam trahens Abrahæìi moris hujus acquitatem
offendit: Same his qui secum suissent, in adjunctum fortasse
sociati, partem emolumeni tribuendum afferit, tanquam mor-
cedem laboris.

Gotii Novem.

subditis qui sine stipendio & suo sumo,
qui sineque perdita bellum gerunt. Vide
Cromerum xxi Polimioorum.
Ratio in sociis est evident utitur et
Amaliamitha in epistola ad Justini-
nam Goti. 1.
* Ipse ex hostibus lucrandi specatam
in damnis & opera compensatationem
Vide Plutarchum Marcello.
De sociis exemplum est.* Frigidis Lat-
inis tertius praedae populus Romanus
præfut: Plinius lib. xxxix, 1.
Pro modo miffi militiis praedae pat-
tantur pagi Helvetici, tæte Simile-
ro: pro modo sumptuum partii dictus.
Pontifex, imperator, Veneri, bel. 11 Mec-
lo contra Lutum: Parata viii. vii. 28,
Tompusium Arminium minorem 29. Flavi,
Dejusto Galatia regis donavit, quia Apollin,
sociis belli Mithridatici fuerat.

Graevii Novem.

XXIII. In Gratulam] Cautil-
ram patronis.

XXIV. 1. * His operam eviudat?
S[e in bello civiun corpus additum
aque operam esse reipublica dicere.
Livius 4. 50.
2. Adjutoribus Romanis] Adver-
fas Philippum.

Z33
dam auferant, sed partem debant publico, aut eis qui ex publico jus suum trahit. Sic apud Hispanos si in bello naves privatis sumtibus instruuntur, de praeda pars regi, pars & maris praecepto debetur. Galliae moribus decimam fert maris praeceptum: sic & apud Hollandos: sed hic quinta pria praeda pars a republica deducitur. Terra vero passim nunc usurpatur, ut in directionibus oppidorum & praetis suum quisque faciat quod cepit: in excubitoribus vero capta communitas sunt eorum qui in comitatu sunt, inter ipsos pro dignitatis ratione partiendo.

XXV. Hac autem eo pertinent, ut sicamus si apud populum bello non permixtum controversia oriatur de re bello captat, addicendam rem ei cui furent leges aut mores populi a cuius partibus res capta est: quod si ejus nihil probetur, ex iure gentium communitem rem ipsi populo adjudicandam, si modo ea res in actu bellico capta est. Nam ex his quae dicta jam ante a nobis sunt faris apparer non omnino verum esse id quod pro Thebanis adefert Quintilianus: in eo quod in judicium deduci potest nihil valere jus bellii, nec armis crepta nisi armis posse retineri.

XXVI. 1. Quo vero res hostium non sunt, * et si apud hostes reperiantur, capientium non sunt: id enim, ut jam ante dictum, nec naturali juri congruit, nec iure gentium introducendum est. Sic Romani Praefix dicunt: * Si etsi Antisciém non suisset, eo ne populi quidem Romani faciam apparer. Si quod tamen in illis rebus jus habuit hostis quod poesitioni connectatur, puta pignoris, retentionis, servitutis, id quo minus capientibus acquiratur nihil obstat.

Gravitii Notn.  
Et si apud hostes reperiantur Vide supra cap. IV. §. 7.  
Si etsi Antisciém non suisset, eo ne populi quidem Romani faciam apparer. Sic nec Bocchi faction aegro victo Jugurtha is qui non Jugurtha sed Bocchi liberorum fuerat: Appianus Exc. legationem 28. Simile vide apud Cranzium Saxonico- rum XII.

Gronovii Notn.  
Ex publico Praefecto classicis, Principi.  
A republica deductur Vindicatur aerario; de reliquo decima.  
XXV. Bella non permixtum] Neutra non partium.  
Poppa qui jus partibus Non ejus, ubi l精密 notat, sed cui militantes rem cepereun,  

Quod in judicium deduct] De quo actionem recipit Praxtor vel Judex. Quo significatur titulum acquisitionis nec arma valere apud tribunal bellanis aut victoribus: ibi enim bellum quercus vel militae in permixta praeda recessione sibi aliquando eum non recipere. At quas praedatorem posset apud alium judicem convenire, eum possidere suum, nec prodeesse praedator, quod ius praemianti ab suo imperatore habuerit; nam jus illud pro jure non habet apud eos, qui non foro eandem causam.  

XXVI. 1. Si habuit hostis] Si res aliena pignoris vel hypothecae loco apud hostem fuit pro debito, si manus ejus in jacta vel ut loquantur, arrecta est ab iustam causam si servitutem deduit, id jus etiam victoris.
CAPUT VI.

2. Sollet & hoc queri, an extra territòrium utriusque partis bellum gerentis capta sìant capientium: quod & de rebus & de personis sollet in controversià vocari. Si jus solum gentium respicimus, puto locum hic non considerari: sic ut & hostem ubique recte interfici diximus. Sed qui in eo loco imperium habet, potest legie sua prohibere ne id fiat ; & si contra legem factum sit, de eo tanquam de delicto possere potest ut fìbi satisfiat. Simile est quod in agro alieno capta fers dicitur capientium sìeri, sed à domino agri prohiberi posse acceñsum.

XXVII. Jus autem hoc externum acquiréndi res bello capta ìta proprium est belli solennis ex jure gentium ut in aliis bellis locum non habeat, nam in bellis aliis inter eòs res non acquiritur vi belli sed in compensationem debiti, quo aditer obtineri non potest. In bellis autem inter cives, ìve magna ca, ìve parva sint, nulla ìt domini mutatio nisi auctóritate judicis.

2. In agrò alienò] §. 12. Inst. de E. D.

XXVII. In belli aliis inter eòs | Obíner jus naturale, de quo dictum hujus cap. num. r.

De jure in captivòs.

I. Omnes captos bello solennis jure gentium servos fìeri:

II. Et eòrum possessos,

III. In eòs quodvis impun eòs,

IV. Res captòrum, etiam in CORPORALIBUS, DOMINUM SEQUIT.

V. Caussa cur id constitutum.

VI. An ita captiv iicitum sit fugere:

VII. An & domino resistere.

VIII. Jus hoc non aper omnès gentes semper obtinisse:

IX. Nec miné obtíner inter Christianos ; & quid ei sit juragatum.

S. Ervi naturà quidem, id est, cita factum humanum aut primávo naturà statu, hominum nullùn sit, * ut & alibi diximus: quò sensí recte accipi potest quod à jurifconfultis dictum est, contra naturam esse hanc servitutem: ut tamen facto

GROTIUS NOT.

U & alibi diximus] Libro II, cap. Xl1, §. 21.

GRONOVII NOT.

I. 1. Contra naturam] Servitutem esse contrariam illi bono, quod constituit homini beneficio naturae & per naturam, id est, libertati, quamvis id ita ei natura dedere, ut ob juftas causas quibusdam eripi non vetet; ut fit bonum separabile, quod peccato aut fortuna pollicent amisti.
facto hominis; id est pactione aut delicto, servitus originem accepit, jussitque naturali non repugnate, ut alibi quoque offendimus.

2. At eo de quo nunc agimus gentium jure aliquanto latius patet servitus, tum quoad personas, tum quoad efferentia. Nam personas si spectamus, non soli qui se deudent aut servitutem promittunt pro servis habentur, sed omnes omnino bello solenni publico capti, ex quo faciliet intra praefidias percuti sunt; ut ait Pomponius. Neque delictum requiritur, sed par omnium foris est, etiam eorum qui fato suo, ut diximus, cum bellum repente exortum eft intra bolitirum finis deprehenduntur.

3. Polybius historiarum secundo: nolite ex mercis uti. Munito ex mercis uti, non est ut se in utrimque parte in castris nisi in bello, nec in bello nisi in situ. Quid, inquit, ratiocinum hoc est ut justa supplicia pendat? Dices forte aliquis veneri cum liberis ex usuibus quando armis viiit sunt. At hoc bellis leges etiam illis serenda sunt, qui nihil impium committere. Atque eo fit id quod Philo notat his verbis: quodam propterea quod aliquis, deinde a bello aeternae potestatis, fortasse: Multi viri bonus variis casibus natum amisset liberatum.

4. Dion Pruschenis, cum modos acquirendi dominii quosdam recita: quodam propterea quodam, etiam eo poliun loco aequum adhuc ad bellum: donec aequum adhuc bellum: donec quodam quis bellis quis bellis captivum hoc modo servum factum possit. Sic pueros bellum captos abducere poliun nobilem vocat Oppianus de pisicatu II.

CAPUT VII.

III. 1. Efecta vero juris hujus infinita sunt, ita ut in servum domino nihil non licere dixerit pater Seneca. Nulla perpeptio est quae non impune illis imponatur, nulla acio quae non quo-
vis modo imperetur aut exorquatur: ita ut etiam fievitia dom-
inorum in serviles personas impunita sit, nisi quotenus lex E.
1. D. de
 civilium fievitiae modum penesque ponit. Apud omnes peraque
gentes, ait Caju, animadvertere possimus dominis in servos vita
necisque potestatem suffis. Addit deinde, fines huic potestati
positos ex lege Romana, in solo scribit Romano. Huc perti-
net illud Donati ad Terentium, Quod non justum domino in ser-
vum?

2. Sed & res omnes, quae captor fuerant, cum personas acqui-
runtur domino. Ipse servus qui in potestate alterius est, ait ju-
stinius, nihil suum potest habere.

I V. Unde refelliur aut certe * restringitur eorum sententia qui dicunt incorporalia bellii jure non acquiri. Nam verum est
non primo ac per se acquiri, sed media persona cuius ex fuerunt. Excipiendi tamen sunt ea quae ex singulari persona proprieta-
tatem ac proinde inalienabilia sunt, ut jus patrium. Huc
enim si manere possunt manent peces personam: si non, excipi-
guntur.

V. 1. Atque hae omnia jure gentium de quo agimus non
aliae ob causam introducuntur, quia ut tout commodis deliniti
captos libenter abstinere at summum illo rigore quanto captos &
flam, & poetae moram interire poterunt, ut ante diximus.

*Servorum appellatio, inquit Pomponius, ex eo fluxus qua
imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent.

Dixi, ut libenter abstinere; neque enim quasi pactio est ut ab-
stinere cogantur, si jus hoc gentium spectet, sed modus persus-
di ab eo quod est utilius.

II. 1. Impune ille impugnatur] Hinc servos in omnibus obnoxiis di-
sit Florus, 30.

_**Gnomon Notae.**_

Restringitur eorum sententia qui di-
cunt incorporalia bellii jure non acquiri] Valerius Maximus lib. vii, cap. xii, 11, de Cu. Cornelio Asima: Quis enim a Parrhe apud Lapatas captos cum bellii
jure omnis perdulisset, dixit d. dispenso
meros ejusiu: servus, alterum
rerum dominium non minus quam jus
epiusa perdurit. Philo, libri ommem
vitam hominum esse liberum.

Servorum appellatio ex eo fuit] Vide & Servium ad v. Aneidos, ubi
originem voces faltatem explicat.

_Fines huic potestati_] Hoc jus temper-
amentum esse, certamineque modum
acceptare, ne infinitum ferat.

_IV. Incorporalia._ Rex incorpora-
tales, quae manu tangi nequunt, fed in jure conliuant, iust. de reb.
corp.

_Just. patrium._ Pater potestatis; nec
enim qui panem cepit, jus acquisit in liberos non ismal captos.

_V. 1. De libenter abstinente_] Ut
facilius ibi temperarent, fere conti-
nerent ab interiicendo.

_Utilius._ Nam profecto utilius viti-
urn hominum servari ad opum,
quem tamen, ubi velit, occidere
possit, quam lustrum, priusquam eas
experienciame cepitis, occidi.
3. Non frustra autem á gentibus introducés hac jure, exempló bellorum civilium intelligi potest, in quibus plerumque videmus captos interfecéts, quia in servitutem redigí non poterant: quod & Plutarchus notavit vita Othonis; & Tacitus historiarum secundo.

VI. 1. Quod tamen Theologi nonnulli sentiunt, qui bello injusto capiunt aut ex captivatis iis fas non esse fugere, nisi ad suos; in eo cos non faciunt nisi dubito. Id quidem interest, quod si ad suos fugiant bello manente, libertatem consequuntur ex poilitimini iure: si ad alios aut etiam pace facta ad suos; vindicanti domino reddendi sunt. Sed non ideo sequitur animo quod

GROTIUS NOT. TACITIUS HISTORIARUM SERVANDO ET TERTIO, DE CREMONENTIBUS CAPITIS, IRITIUM PRADAM MILITIBUS FACERAT CONSENSUS ITALIAE.

Si ad suos fugiant bello manente libertatem consequuntur ex poilitimino iure: Vide infra cap. 28, §. 1. Pliinius naturalis historia vii, 28, de M. Sergio; ita ab Annibale cap. 28, vulnulorum ejus praefermus.

Ante calamitatem C Baptivitatem parentum. 3. Redvi non Saltem more Romano & Hebraeo. 2 Panaep. 23, Nam de aliis dubium fecit Juvin. 4. 3, five victoribus captivitatis iure servitutem.

VI. 1. Ex eo, quod cap. præc. no. 25, traditur de captis apud populum bello non permisso in alios legibus aut majoribus gentium, a cæsis partibus ex vel personae capita est.

2. In aliis transcriptur] Ut licet hominem sive servum vendere vel donare vel relinquere teltamentum, vel alio modo alienare cum eodem jure vel utendi vel abutendi.
que injici religionis vinculum; cum multa sint jura, quae tantum exterius judicium spectant, qualia sunt hae bellii jura quae nunc exponimus. Nec est quod obiectat aliquid, ex dominii natura talem in animo obligationem sequi. Respondebo enim, cum multa sint dominii species, poëfe & dominium dari quod tantum in judicio humano & quidem coactivi valeat; quod & in aliiis juri generibus occurrit.

2. Tale enim aliquatenus & jus est testamenta nulla dicendi, ob reliquum folennitatis alicujus quam jura civilia prescri- bant. Probabilior enim sententia est etiam, quod tali testamen- to relictum est retinere salva pietae poëfe; saltem quan- diu ei non contradicitur. Nec longe abit dominium ejus qui secundum leges civiles mala fide prescriptae: nam & hunc civilia judicia ut dominium tuentur. Eò hac distinctione facile solvitur. nodus ille quem Aristoteles neeitit de cavillationibus libro 11, dub. 3. cap. 5: 'AD dormigio fuit autem immo illi a te, mihi non unum, sed ambo tibi iniquum, ut tibi, quod me ipsum, me autem dormigio & dormigam: Nemo jus est ut jus suum habent? At que in animi juri sententia judex judicaverit, ex legatum est. Eòt ergo idem jus & non jus.

3. In nostra vero quæstione nulla causa finge potest, cur gentes, aliud spectaverint quam externum illum: nam facultas vindiciandi servum, & cogendi, imo & vincendi, & res ejus habendi, sufficiebat ut captis captores vellet parcere: aut si tam seris effent ut illis utilitatis non moventur, certe nec motum coequantium aliquid animis injicuum, quod ipsum tam non sibi necellarium crederent, * poterant exigere idem aut justandum.

4. Neque vero temere in lege, quae non ex requitate naturali sed

Gratias Notae

Poterant exigere idem aut justandum] Bembus historia libro x, ab eo non attaminari sunt crimine animalium, si res suas subducat.

Gratiae Notae

Injici religionem Sine peccato flagrante talem servum non poëre.

Nota tantum exterius] Ad quos obligamin tantum meru politici judicati, non etiam melius Deus.

Tantum in judicio humano] Cum quis addicit quod tantummodo legibus civilibus, non etiam lege conscientiis.

Testamenta nulla] Pa non factis habenda

Mala fide prescriptae] Qui tantum usque captam poëdit, quam civis alienam esse, est scilicet illum non poëdit probandi.

Idem jus & non jus] Est enim jus in judicio humano & externo, non in foro conscientiis, aut illi lo- querentur, jus politicum, non ehi- cum.

3. Nec motum] Non est creditible faciores fore ad multorum- diam, si perusalum habeat sine gravi peccato in Deum fugere ab hac servitute, nisi ad ius, neminem poëre.

Ex aquis naturali] Qualis est ex servitute si, qui per hanc eva- dit mortem.
Liber III. § 6.

sed majoris mali vitandi causa lata est, ea sumendae est interpretatione quae peccato obnoxium faciat actum ceteroqui licitum. Florentinus Jurisconsultus: nihil interesse, quomodo captiunus. Postulavit, ut in conspicua & injuria sit, quoniam nam & a Paulo Jurisconsulto nominatur: jus, quoad efectus quodam: injuria, si id quod rei intrinsecum est spectatur. Unde & hoc appareat, quique bello injusto captum in potestate hossum venerit, ab eo non attaminari fortis erit animus, si res suas subducat, aut laboris sui mercem si quam supra alimenta praetari & quem est; modo ipse neque suo, neque publico nomine quique debeat domino, aut ei cujus jus dominus accepit. Nee refert quod fuga talis & subductio deprehensam graviter puniri soleat. Nam & hic & alia multa faciunt potentiores, non quia aliqua sunt, sed quia ipsae expedit.

5. Quod vero prohibent canones nonnulli suadere servum ministerium domini sui desistere, si ad servos referas quem nam justam ferunt, aut voluntariae pactioiio se addicerunt; praecipue est justitiae, sin ad eos qui bello injusto capi sunt, aut ex captis nati, o annihil Chriistianis Christianis autores potius patient.
§ V. \emph{Cæterum ab iisdem, quos indicare coepi, Theologis illud dictum recte arbitror, servum domino jus illud externum exsequi re, licet illo jure domicilium et procedere debeat. Est ergo hoc, quod si aliquid, cuius se accipere potest, alibi tributum est nobis, ut nisi illis remotius, ut in ejus in domino jure domicilium, uti domicilium in domino etiam, sed etiam in domino tenuintur, et in domino ius.}

V. Sed et hoc fiendum est, ut iudicium de captivis, nec semper receptam usu, nec apud gentes omnes, quasquam Romanis juridicitae, universi liber ius loquentur, partem notio- rem indigentiae, a nunc nomine. Sic apud Hebræos, qui specialibus institutionibus aliorum populi etudium communitate segregabatur, per fugiam erat servus, nimirum, ut recte notant inter- pretes, his qui nulla sua culpa in eam calamitatem venirent: quia ex causa videri potest, quod in sole Francorum servus datur proclamando in libertatem, quanto id nunc quis- cunque belli capti, sed et aliis qualibus libet servis etiam.

IX. * Sed

\emph{Deut.}
\emph{xx.}
\emph{xxv.}
\emph{Rud.}
\emph{rep. lib. ii.}
\emph{v.}
\emph{B. in I.}
\emph{lib. i.}
\emph{caus. in ex-
\emph{pecatum,}
\emph{p. ii.}
\emph{q.}
\emph{v. m. n. 6.}
\emph{Vid. de}
\emph{jure bellii,}
\emph{n. 44.}
\emph{Boer.}
\emph{def. 178.}
\emph{Sal. in}
\emph{vero bell.}
\emph{lib. i.}
\emph{nunc. 1.}
\emph{Plat. v. de}
\emph{rep. Bar.}
\emph{in I. nam}
\emph{et servos,}
\emph{D. de neg.}
\emph{gestis, Boer.}
\emph{def. 178.}
\emph{Concil.}

\emph{Grotrius Noth.}
\emph{Apud Hebræos.} Vide \emph{Pract.-t.}
\emph{exemplum.}

\emph{Graviti Noth.}
\emph{Alimenta et opera.} Ut quem-\emph{modum dominus tenetur ad alimen-\emph{tia servus danda, ita servus ad}
\emph{operas redendas.}

\emph{VII. Jus illud externum exsequuntur.} Graue opus injungenti, ver-\emph{bus aut verbis et aut vinculis calli-\emph{gianti.}

\emph{Judicium tutela.} Ut non factum possis omne jus dominii utrque in
\emph{servum ex captivo, sed id jus etiam}

\emph{possiis judicis defendere & pers. juri-\emph{dium in eo jurevis.}

\emph{VIII. Jus gentium de captivis.} Apud Indos servitutem nullam esse \emph{scribit} Strabo, \emph{lib. ii. p. 710.} Nisi accipienda est de eo, quod dicit \emph{n. 6. ut si ad alios quam ad suos, aut}
\emph{pacem salte ad suos refugium, satis-\emph{canti domino redendo sunt.}

\emph{Perfugium et servus.} Vide \emph{ac-\emph{cipienda de translagis.}

\emph{Servus datur proclamando.} Ut \emph{servus} peregrinus, \emph{fumalique terrain}
\emph{Francorum rerigerit, codem mo-\emph{mento liber fiat.}

\emph{Sed}
IX. 1. * Sed & Christianis in universum placuit bello inter ipsos orto captos servos non fieri, ita ut vendi posset, ad operas urgeri, & alia pati quae servorum sunt: merito sane; quia ab omnis caritatis commendatore rectius instituti erant, aut esse deebant quam ut a miseris hominibus interficiendiis abduci nequirit, nisi minoris faveit in concessione. Atque hoc a majoribus ad posceros pridem transfusse inter eos qui eadem religione nem profiterentur scripserit * Gregorius, nec corum fuisset proprium qui sub Romano imperio viverent, sed commune cum Thefillis, Illyriis, Triballis, & Bulgariis. Atque ita hoc saltem, quamquam exiguum est, perfecte reverentia Christianis legis, quod cum Gracis inter se servandum olim diceret Socrates nihil impetraverat.


Groovii Notae.
Gregorius] Lib. iv. ubi haec verba: nec homines & servos in dicitur a qui materi ad tutam esse corporens aminicit, a moxque Fortunis et Seraphimque, a deo qui implevit orbem in Deum, adique tuum victoriam, tu quoque potestas minora sedebat, ut a se sua se moveret a Deo; sed quod

Caliscondylas lib. i. 111. Leunclauius libro 111, & libro xvi: Bulbequins epistola exoticae tertia.

Groovii Notae.
IX. 1. Ab omnibus Christiani] Christiano. In illis celifabat ratio, quae prima hoc jus gentium introduxit; mempe ut quos poterant occidere, illis malent pacare. nam utilissim causa.
Thebillis, Illyriis, Triballis] Qui eum temporis ab imperio Rom. defececerat & suo jure utebantur. Inter quos Bulgari erant novi populi, Seytharum coloni, quae expulsus Romanorum subjiciunt in Media inferiori sedes collocavere.

Gracii inter Se] Ne qui Graecorum a Gracis in bellis ipsorum inter se caperentur, vincenum sibi ferrent, non erat animus.
CAPUT VIII.

De imperio in victis.

I. Acquiri bello & imperium cive, tum ut est in rege, tum ut est in populo, & eis acquisi-
sionis esse dicit.

II. Acquiri & imperium heri-
de in populum qui cum civi
tas esse dicit.

III. Interdum haec misceri.

IV. Acquiri & res populi
ciam incorporales, ubi tra-
stitur quaedam de chirgrapho
Thefalonarum.

I. Qui si habens subhicerere potest servitute personali, nihil mirum est si & univeros, five illi civitas fuerunt, five civitas pars, subhicerere sibi potest subjectione, five mere civili, five mere herili, five mixta. Hoc argumento quasi datur, in controversia de Cynthio apud Senecam: Servus est minor quem ego emi belii juris; Athenienses, expediet, alioquibus imperium vestrum in antiquis fines redigitur quocussit est bellum partum, itaque imperia armis quorim, victoriam propagare dixit Tertullianus. Quintilianus, jure belii regna, populos, Apologiae gentium atque urbis contineri. Alexander apud Curtius leges a victoribus dicit, accipi a victis. Minio in oratione Livii ad Romanos: Cur Syracusanus atque in alias Siculis Graecus urbes legis.

L I B E R I I I .  § 11.
arma se cepisse: nam Numidia partem, unde Jugurtham expulerit, jure bello suam factam.

3. Poteb autem imperium victoria acquiri, vel tantum * ut eit in regne aut alio imperante, & tunc in ejus duntaxat jus succeditur, non ultra; vel etiam * ut in populo eit, quo casu victor imperium habet ita ut & alienare possit, sicut populus poterat.

Et sic factum ut regna quaedam in patrimonio effisset diximus aliibi.

I. 1. Poteft & amplius fieri, nempne ut quae civitas fuit civitas esse desinit; five ita ut accessio flat alterius civitatis, ut Romanx provinciæ; five ut nulli civitati adhaerat, ut si Rex suo sumptu bellum gerens populum sibi ita subjiciat ut eum regi velit non ad populi sed ad regentis præcipue utilitatem, quod herilis

G R O T I I N O T I N .
Ut efi in Rege] Alexander posó
pugnau ad Gaugamela Rex Alex
saluturus. Romani quæ Syphacis
fuerant fua dixere postea virum, 
lege belli; Appianus Excepsis lega
tionem x, n. 28. Legati Gotho
tum apud Agathianu, de Thedee
rico: Ó kepyste ñeuctypa ò iatap
thos & Tàpíns (lege Zaphirion)
tukten apnnon epictyga pò plêma
kópai; Cum Oktiariam devonis ad
veni Scyrum, eis quæ fuerant belli
jure texuit. At Hannis dicensibus
suos esse Gepidās, quod eorum re
gem cepissent, negavunt id Romani,
quim Gepidæ habebant principem
magis quam regem, nec in ipsius patrimonio erant. Meminit Memander Protector.

Ut in popula eft] Per fiz apud eundem
Memandrum de Daras urbis ter
ritorio: hier o tiata (adeo) aut
nē te ñe npando né telemu vérkler
la, ibi tude npéna ò t̄ sten ña ñat
áνον, ñagheo autē: Cum
webepa belli justi subjungere & se eft,
ratione eft ut & quae sub web fuerant
ad se pertinent. Vandalis devidit
volebat Bellarius etiam in Sicilia
Lilibream Romano imperio cede
re, ut quod Vandalis dedissent Got
thi. Sed si dedisse se negabant; Pro
copius Vandalicorum ii. Hennius
Friderici Barbarossa: filius capta Si
cilia Epidamnum, Thefaloniacum,
aliaqueâ Siculis posset oppressi
cubat. Nicetas lib. i, de Alexio Ísa-
§ III. IV. CAPUT VIII. 739

herilis est imperii non civilis. Aristoteles lib. vii de republica: 

"Quis est qui armis pluribus potest derecitum? Vide supra libro 1, civ. 
§ 8. & lib. 11, c. v, § 31. & hoc 
libro cap. v, § 2. & infra cxx, § 49. 
& adeae Polybi hae Exepcto legationem 142. "

3. Et Tacitus hae inter se sic opponit: non dominacionem. An. xii. 

"Servus, sed restitum et eivis cogitaret. De Agesilaou Xenophon: 

"Si hinc et pluris armis, armis autem. sed dic 
noi sint convenientia inter eum & 
qui eum habebat extra quum ad 
agriculturam; alios coactos seremonem & vita genus mutare."

IV. 1. Sicut autem res, quae singulorum fuerant, jure bellii ipsis 
acquiruntur qui sibi subjiciunt, sic & res universitatis eorum sunt qui sibi subjiciunt universitatem ilipavellint. Nam 
quod de deditis dixit Livius, *ubi omnin ex qui armis pluris potest 
dedita sunt, que ex ipsis habeat victor, quibus militari eos vellet, 
ipsius quae in ea regione sunt utres e viris praetoris omnis ac dominus qui aut in regione aut in urbibus sunt. In superb 
flexura omnem omnia, portus, fera, religio 
sum universum omnia, ita ut omnibus 
dominis ut Romani, ibi autem qui se 
dedissett planum rei munitum. Vide quod 
modo dixit cap. v, § 4. Jutius 
lib. xxxv, de Judaeis locum: "Prae 
con ipse Tatius in dictum Alexandros 
Magni vortu.

Grontor: Notm.

Magna familia: Numerus ingens 
seu Ubrium. 

11. Personei libertate. In quo 
corpora relinquuntur liberae, quorum 
vis operat ferriles & tulient praten 
tur. 

Vita gens) Ut Lydi. Julia, i. 7. 

Ae 2 3 

Notn
Liber III. § IV.

Epistus ius atque arbitrium est: idem in bello solenni victis iucum habet. Nam deditio sponte permittit, quo alioqui vis esset creptura. Scapthius apud Livium: Agrum de quo ambiguitur finium Coriolanorum suisse, captisque Coriolis iure bellii publicum populi Romani factum. Annibal in oratione ad milites apud eundem: quicquid Romani tot triumphos partum congregatumque possidet, id omne nostrum cum ipsi dominis futurum est. Antiochus apud eundem, quod victa cum omnia que illus suisse jure bellii Seleuci facta sint, existimare sua ditione esse. Ia Pompeius, quae Mithridates bello capto imperio suo adjecterat, populi Romani fecit.

2. Ergo & incorporalia iura, quae universitas fuerant, iusti victorius quatenus velit. Sic Alba victis, quae Albanorum iura fuerant ibi vindicatum Romani. Unde sequitur omnino liberautos Thefilos obligatione centum talentorum, quam summan cum ipsi Thebanis debereat Alexander Magnus Thebarn dominus factus jure victoriae ipsis donaverat: neque verum quod pro Thebanis apud Quintilianum advertert, id deum victoris esse quod ipsse teneat: jus quod sit incorporale apprehendi manu non posse: aliam conditionem esse haxredis, aliam victoris, quae ad illum jus, ad hunc res transebat. Nam qui dominus est perfonarum, idem & rerum est, & juris omnis quod personis competet. Qui possidetur non possidet ibi, nec in potestate habet qui non est lux potestatis.

3. Imo etiam inquis populo victo jure civitatis reliquat, potest quamdam quae civitatis fuerant ibi sumere. In iphis enim arbitrio est quem velit esse sui beneficii modum. Imitatus fuit factum Alexandri Caesar, donato Dyrrachinis xere alieno, quod necito cui adversarium partium debuerant. Sed hic objici poterat bellum Caesaris * non ex eo esse genere, de quo jussi gentium constitutum est.


Geottii Not. 

Non ex eo esse genere de quibus jure gentium constitutum est] Antonius Tityros jus jussere quae Judaism tenentes a Sensau non conceps & ante Celsi bellum posse: memora Josephus. Vide & Bizaram Gnemnis historiar libro X.

Non ex eo] Non jussit sine foli ne, quia civil fuerat.
CAPUT IX.

De Postliminio.

I. Origine postliminii.
II. Quibus in locis postliminii sit.
III. Postliminio quodam revirti, quodam recipi.
IV. Iuxta postliminii esse in pace et in bello, quid sit nihil in pace dictum sit?
V. Liber homo bello manente, quando postliminio redevet:
VI. Quae iura recipiant, quae non recipiunt.
VII. Jura quae in ipsius resiliunt.
VIII. Cum qui se dedant ius postliminii non habeant.
IX. Populus quando postliminiini juve habeat.
X. Quae in his qui postliminio redunent sint iuris civilis.
XI. Servi postliminio quomodo recipiantur, etiam transigne; quomodo qui redempi sunt.
XII. An subsidii postliminio recipiantur.
XIII. Agrae postliminio recipi.
XIV. Circum res mobiles quod discrimen olim observatum.
XV. Quid circa res mobiles hodie juris est?
XVI. Quae res recipiantur, ita ut postliminio non egant.
XVII. Mutationes ex iure cives, quod subsidios fuisse.
XVIII. Postliminium quomodo observatum inter eas qui hostes erant:
XIX. Quando id hocique locum habeat possit.

1. Sic ut de his quae ex hostibus capiantur, ita de postliminiis jure nihil ferme fine prodiderunt hi qui retroactibus faculis juris cognitionem profundi sunt. Accuratius hae res a veteribus Romanis tractata eis, sed expe confusa nimirum, ita ut quae juris gentium, quaeque civilis Romanis esse vellet, lectoremque distingueret.

2. De voce postliminii rejeicendi, Servii Sententia, qui partem ejus posteriorem productionem putat esse verbi sine significatu: sequendus Seevola, qui junctum docebat esse verbum a post, quod reatum notat, et limite. Nam limen & limus existitu & flexionis modo differunt, cum aliqui origine (veniunt enim

GROVII NOTM.

OST, quod reatum notat.) Unde
Poilvosa dea.

GRASOVII NOTM.

1. 2. Limen & limus. Rejeck Sal-

marius Obstv. ad ius Att. & Rom.

A243
enim * ab antiqua voce * limo, quae transversum significat & primitiva notione idem sint, sicut materia & materica, pavo & pavo, * contagio & contages, cucumis & cucumer, quanquam sua serie re factum est ut limen magis ad privata, limes ad publica referrentur. Sic veteres eliminare diebant et finibus ejicere, & exilium * nominabant eliminium.

II. i. Erit ergo posteliminium jus quod nascitur * ex reducta in ilmen, id est fines publicos. Sic Pomponius reverium post-
eliminio ait qui intra prefida nostra esse cepit; Paulus cum in fines nostras intraverit. Sed ex paritate rationis consequens gen-
tium rem eo perdaxit, ut posteliminium locum haberet etiam fi quis homo, aut res ejus generis in quo posteliminium esse plau-
cerat, pervenisset ad amicos nostros, ut loquitur dicto loco Pomponius, aut, ut Paulus exempli causa explicit, ad regem fo-
cium vel amicum. Quibus in locis * amici aut focii intelligen-
di sunt non simpliciter quibuscum pax est, sed qui partes in bello eisdem sequuntur; ad quos qui venirent, ut Paulus loquitur, nomine publico turi eile incipient. Nihil enim inter se, homo aut res, ad hos, aut ad suos perveniret.

2. Apud eos vero qui amici sunt, sed non carundem partium, Polyb. iii. bello capiti datum non mutant nisi ex speciali pacto; quomodo in

---

**Grotiae Notn.**

*Ab antiqua voce lume*]. Servius ad xii. Ancidos, & Donatus ad illud Enumichi locum sculti. Felinus: Lume abiquum id est transversum, unde & il-
mena. Idemus libro xxv. c. 14. limit
esse appellati antiquo verbo tranversum, nam transversa omnia omnia antiqua lima dici-
abant, a quo & lima silvorum, per quae foris & torum iura: & limites, quod pro eas foras in agros natur. In Glosstios Limes vel. *a. *a. b. d. e. g.

*Contagia & contagi*]. Compagias & compago, quidplum olim fuit compagien, ut docter genitivus, & verbam inde deducamus, sciat & singulis fuit faguum. *Nominabant eliminium*]. Et collim-
inium in Solino eit quod vulgo limitantium.

*Ex reducta in ilmen*]. Hinc sumpta translacione posteliminium ecclesi-
astic ex pacis dixit Terullianus de pu-
dicitia.

*Amici aut socii intelligendi sunt, non simpliciter quibuscum pax est*]. In sen-
scilae Marosi & Felix regem apparat ex Trojan libra eae in anno cxx

---

**Gronovii Notn.**

*Ab ilmen*]. Terentius Eunuch. i. 3.

*ilmen a pellibus sic pro iulium clau-
comum.

II. i. In ilmena, id est in fines pu-
licos]. Domus. Domus autem non
modo dicitur de lare familiaris, sed etiam de patria vel ci:itate. Sic reducta
in limen seu domum, qui est intra pa
tium fines.

In quo posteliminium]. Ut simulat-
que reditius in fines sunt incipiet esse veteris juris, quos stat-
tum aut dominium non mutaverit, & sive homo liber erat, sive sibi
juris, sive servus aut res animale priuors domini fess.

Quibuscum pax est*]. Nam iterum hos
valet irae eorum, quibus milites
quis rem cepit, i. 6, 25.

Qui partes in bello*. Qui candem
caulam sovent ad adversi adverstan-
nes.

Homo aut res, ad hos aut*]. Voluit

homa an res, ad hos an ad fuer.

2. Statum non mutant]. Manet in
jure postellis, neque redeunt ad
pioros dominium, aut in liberta-

tem civilem.
CAPUT IX.

743

in secundo foedere idem inter Romanos & Carthagineenses converserat, ut qui ad Carthaginemibus capitis populis amicis Romanorum in portus Romanis subditos venissent, in libertatem vindicari posset: utque Carthaginemium amicis par esse velit. Ideo * qui Romanorum bello Punico secundo capitis in Graeciam commercio pervenerant, jus ibi poslliminii non habuerunt, quia Graeci in eo bello neutras securti fuerant partes: ac propter eum opus fuit eis redimi ut liberarentur. Quin & apud Homerum non uno in loco videmus bello captos in locis pacatis venditos, ut Lyconem Illadis Φ. Euripedem Odyss. H.

III. Vetus Romanorum locutio receptum poslliminio etiam Faes. Pomp. homines liberos dicebat. Poslliminio receptum, (ita enim legendum est) Gallus Aelius in libro primo significationum qua ad jus pertinent, aut esse enim, qui liber est quae civitatem in aliam civitatem abierat, in eadem civitatem redit, eo juro quod constituunt est de poslliminii. Item qui servus a nobis in hostium potestatem pervenit, posset ad nos, redit in eum potestatem cum pace ait, iure poslliminii. Equi & muli & navis eadem ratio est in poslliminio receptum (ita tria hac verba, quae delenda centet vir incomparabilis in Romani iuris studio Jacobus Caia- cius, levi mutatione retinenti posse arbitror) quae servi: quae generali rerum ad hostium ad nos poslliminio redeunt, eadem genera rerum ad hostes redeire possunt. Sed poasteriores Romani posllimini, Jurisconsulti discretus magis duas habuerunt species poslliminii, ut aut nos revertamur, aut aliud recipiamus.

IV. 1. Retinendum & illud Tryphonini, qui poslliminii jus competere ait in bello aut in pace: sensu paulo alio quam quo idem dixerat Pomponius. In pace poslliminium, nisi alter convenerit, est * his qui non virtute bellica superati, sed fato suo deprehendi sunt, ut qui cum bellum rubito exarit apud hostes reper- civitatem Romana in aliam abilibet, ut in hac civitate, posset eam Romam redibet.

Significationum] Verborum, quatenus in iure aliquid significant.

Jacobus Caiacon] Fulvium Ustius, non Caiacon, id confusisse ait Salmasius, p. 130.

IV. 1. In bello] Durante adhibe bello.

In pace] Quondamque posse bellum finitum.

Fato suo deprehendi] Forte formosa in hostio cimem, cum bellum ore
tur & odio saxi genituss corepti & in levitatem reducitis sunt.


2. Minime indulgentia captivis. Ideo daturum conditionem fecerunt in arnis captorium quam deprehensionum, ut his semper possimus pataret, illis non sibi flagrante bello.
§ IV. CAPUT IX.

id fácerent: contra autem, injuriam facere eos qui adversum se arma ferrent: quod cum utrique pars credi vellet, nec tutum elet pacem servare cupientibus huic se controversiis interponere, nihil melius facere potuerunt populi pacati quam ut id quod evenisset pro jure acciperent: atque ita captos in actu repugnandi haberent quasi ex justa causa captos.

3. At de his qui bello exorto deprehéndi erant dici idem non poterat: nam in illis nullum injuriam consiliis fingi poterat. Tamen ad minuendas hostium vires retinérre eos manente bello non iniquum videbat: bello autem composito nihil obtendì poterat quominus dimitterentur. Itaque consensum in hoc est, ut tales in pace semper libertatem obtinere, ut confiniens partium innocentés: in exteros vero ut quiqué usurparet quod vellet credi jus esse, nisi quatenus pacta certi aliquid prescribecerent. Atque eandem ob causam nec servi, nec res bello captae pace redduntur, nisi pactis expressum id sit: quia victor credi vult jus libi sui esse, qui quaerendi: cui contradicere, id vero fuerat bella ex bellis ferere: ex quibus apparat ingeniose non ex vero allatum illud apud Quintilianum pro Thebanis: Ideo captivos li in patriam suam redierunt liberos esse, quia bello parta non nisi iacere vi possidentur. Diximus de pace.

4. * In bello redunt postliminio homines qui antequam copereant liberi fuerant: recipiuntur servi et alia quædam.

V. LI-

GROTHI NOTN.

Ut id quod evenisset pro jure accepere Vide Priscum excepto de legationibus 28. & Bezatam de bello Genesium in Venetos libro 11.

Nec servus] Totius Pelagio Diacono ad Romanis ad se milio edicit ut de redendis Sicilianis servis verba faciat, dicens iniquam fore ut Romanis committis suis veteribus dominis dedicat. Locus est Gothlicorum 1l.

In bello redunt postliminio homines, qui antequam captam librum fuerant, Julianus opusione in malos Cynicos: esto mihi ad eum uincere ut vos uincuo in uinculo vestri: ut quem voces uos uincui, ut a Copa uincoli velit. Hac modo servos essent, eamque bella captas liberamus. Atque talibus usi ad nos redirem libertatem adjicratim legem.

GROTHSII NOTN.

Aequae [ita captis] Aequae hoc re-

pugnat omni juri postliminio. Justa enim jure captos jutoque titulo acquisitos credi voluerunt, quos captos in locis praedictis sua habuerunt, eii hievi post auferunt, durante bello, quam quos deditis te minant utque ad tempus aliquod post exterum bellis. Poenis habendi sunt pro desertis & abscondis & republica, tanquam ignavis, & quos pro derelictis habuerit patria; nisi enim hoc effecerit, in pace facienda ratio illorum habita & mentio facta fuideret.

1. In pace] Signo modo esse gazent.

Viro cossis] Immo quia nihil fecerant adversus tempus publicam, nec male pugnaverunt, nec confederant in servitute suam, ut tacite faciant, qui capí se patiuntur.

Quatenus] Que lincuentur redemunt pace.

Eandem ob causam] Immo quia & hoc pro derelictis habuientur.

Anx 5.
V. Liber homo ita demum poftliminio reedit, si hoc animo ad suos venerator et eorum res sequeitur, ut a Tryphonino proditum est: nimirum quia ut quiservus liber sit, sedeb, ut in dicam, acquirere, quod non est nisi volentis: Exeterum cum a vellica receptus sit ab hostibus, an dolo profugerit, nihil relet, ut a Florentino notatum est. Tantundem erit si ab hostibus sponte sit traditus. Quid si a hoste venditus commercio, ut sit, ad suos pervenerit? Tractatur haec controversy a apud Senecam in Olyntb quern Parrhasius emerat, quereret enim cum decretement factum est ab Athenienibus quos Olyntbii judicaretur liberis esse, hoc contineretur liberi ut henderent, an ut liberi judicarentur; quorum hoc est verius.

VI. Liber autem homo, post quam ad suos redit non se tantum sibi acquirit, sed et res omnem quas habuerat apud populos pacatos, sive corporales, sive incorporales. Quae populi pacati, sicut factum pro jure secuti erant in capto, ita et in libertas, ut se aequos praeceperant utrique parti. Ergo dominium quod habuerat in res ejus qui bellii jure cum possidebat non erat sine omni conditio; ceflare enim poterat ipso invito, si captus qui fuerat ad suos pervenisset. Has ergo res hic ille perdit, quo modo hominem ejus erant accettio.

2. Quid si tamen alienasset? an qui titulum habet ab eo qui bellii jure eo tempore erat dominus, tutus erit gentium jure, an et haec recuperabuntur? De his loquor quod apud populum bellii medium existabat. Distingueendum videtur inter res quae ejus sunt generis ut poftliminio redcant et quae extra id genus sunt, quod discrimen jam mox explicabimus, ut illa videantur.

GROTIUS NOTUR.

An va bellica receptus sit ab hostibus? Ut illi quos a Slavis captos liberavere Hunni, apud Procopium itidem Gontiacum 111.

Si a hoste venditum commercio ut sit, ad suos pervenit? Ut eodem Procopi libri juvenis Childubi, nemini a quibus aequae leges neseli sunt, in manibus aegyptiis et ipsis qui ex eis esse dictum, sive cum in partem redisset liberum ex jure in positorum ferat. Et apud Tuscar nullam aliam fuisse capitatis poftliminium notatis Leuclavius.

Apud Senecam: Libro v, contro, verzia 14.

GROTIUS NOTUR.

V. Hoc nomen] Ideo M. Atillis Regulus bello Pan. primo non re-

diit poftliminio, quin millius erat cum legitimo Poenorum pacis suadentem causa. Sil. 6. Fun. 452. 1. 3. 3. D. de Capt. et post.

Se acquirere] Sui juris ipse quodammodo auctus esse.

Volemus 1. 2. 3. 6. 2. 2. An vs] Utrum vi.

Liberti ut fiere] Manumitterentur, an habebantur tanquam qui non serviabant.

VI. 1. Se fiini acquirere] Fit ipse fina operis sui juris.

Fallam pro jure] Quod factum erat, pro jure facto habuerunt, atque adeo et ipsum et res ejus pro homine ac rebus juris alieni.


Tutus erit gentium jure] Res retinietur.
tur alienata cum sua causa & sub conditione; ita vero simplificiter. Alienata autem intelligo etiam quae donata aut acceptilata sunt.

VII. At sicut ad poftlimino redeuntem jura redeunt, ita & L. in Bolla jura in ipsum restituuntur, ac pro eo habentur ut Tryphoninus quæcetera, l. mulier. D. de capt. L. poftlimin. mo. d. tit. L. poftlimin. minus. 

VIII. Hic regulæ de liberis hominibus exceptionem hanc recte ascribit Paulus: Poftlimino caret qui armis vidi hostibus se dederat, nimium quia pactiones cum hostibus faciæ valent juris gentium, ut alibi dicimus, nec adversus eas est poftliminium. Ideo Romani illi à Paenii capti apud Gellium: poftlimin. ius tum non esse si; quoniam de juro vivi. forent. Unde & induciarum tempore non esse poftliminium recte à Paulo notatum est. At hæ qui hostibus deduntur fine uta scilicet pactio ne poftliminio reverti respondit Modellinus.

I X. 1 Quod de singulis personis diximus, idem & in populis locum habere arbitrator, ut qui liberi fuerunt suam recipiant libertatem, si forte eos vis sociorum eximiat hostili imperio. At si ipse multitudine quod civilitatem constituerat diffoluta sit, verius puto non eundem populum cenferi, nec poftliminio res restituit ipso gentium jure, quia populus, ut navi, partium dissoluzione plane interit, eo quod tutus ejus natura in illa perpetua conjunctione consistit. Non ergo quæ fuerat Sagunti civitas eadem exstitit cum veteribus cultoribus ea sedes octavo post anno restituta est; neque Thebae cum jam Thebani in servitutem ab Alexandro venissent. Hinc appareat quod Thebsi Thebanis debuerant non esse Thebanis poftliminio restitutum: idque duplicè de causa: tum quod novus erat populus, tum quod Alexander, quod tempore dominus erat, hoc jus alienare potuerat & alienaverat.

Cum sua causa] Sic alienata ut alienari poterant per naturam suam cum suis commodis & incommodis, & sub conditione, nisi poftliminio rediissenent.

Acceptata] Relitia tenenti data apocla vel acceptance, qua quis faratur se acceptile, quod non acceptat.

VII. Jura in ipsum] Quæ ali poftliminio cum habuerant.


IX. 1. Non ergo Sagunti civitas] Probare non poftlim. In quo, quia veteribus cultoribusque parentibus post breve tempus (Saguntius octau.

naverat; quia creditum non in corum est numero que postliminio redeunt.

2. Ei quod de civitate diximus haud multum dissipate est quod veteri illo Romano jure, quo dissohiliba erant congregi, matrimoniurn non cenefatur postliminio restitui, sed novo

consensu redintegrari.

X. 1. Et ex his quidem intelligi potest quale sit jure gentium postliminio in liberis hominibus. Ceterum jure civili idem

ipsum jus, quod ea attinet quae intra civitatem aguntur, & ad

stringi additis exceptionibus aut conditionibus, & produci ad

d. i. positi

alia commodi potest. Sic jure civili Romano de numero co-

minimorum, cum qui postliminio redeunt exempti sunt transfugae; etiam

transfuga, filii familias in quos patri videtur salva esse debuit esse poetae illa

& §. filia

patria, quae propria erat Quiritium. Sed hoc ideo placuisse est

Paulus,

exemplum, quia in divertio judicis consensum discordium intercederit. At Sagani & Theoarcum dissipato

familiis est diffusio forum vel frue

fulcalo, non diversio, l. 32. §. 12,

de donat. inter vir. & ux. per calo-

rem mislo repudio, si brevi reverta

uxor est, non diversisse videtur i.e.

de divorcio et repud. Sic ills quae

fruefulcalum fortunam venit. X. 1. Intra cistatem] Populum singularum.

Jure cistae Romana] Quasi apud alias gentes impune transfugerint & reduntem in civitate postlimina 

Jura receperint. At Indibilis apud Liv. 27, 17. ex gentium jure: quia

re se transfugae nomine exercentiales verebricos locios, novis fiscetum

eest.

Etiam filii familias] Transfuga

fine dubio, suis partes suis filii familiis postliminii jure; id est, re-

ditus in parietum securum & recuperatione status at remum suorum, omnium gentium legibus aut mori-

bus carent. Quod autem filius quo-

que familias Romae non rededucat

in postlimiatam patriam, non est ma-

gis singularis, quam quod nec filius

familias latro aut defensor, aut qui

quodamque capitale adimiratur, spec-

ie se praeliter potestas patriae juris 

dicti potestas eipsi. Erant enim servi

poenae, in quibus maxima capitalis

dominio locum haberent, § i. In-

flit. de cap. dim.
Paulus, quia disciplina castrorum antiquior fuit parentibus Romanis quam caritas liberorum: cui congruit quod de Manlio ait Cicero, suo dolore fancivisse cum militaris imperii disciplinam, ut saluti prospiceret civium, qua intelligebat contineri suam: ipseque naturae & patrio amore prelatum ab eo jus magnetiae.


3. Rursum autem est postlimini jure legi civili, eo quod non est tantum que in postliminio sunt jure gentium, sed res omnès, jura omnia perinde habentur ac si quis qui redit nunquam hostium potitus est: quod & jure Attico obtinuit, Nam, ut apud Dionem Praeconsen oratione x v legimus, quidam Callixe filium dicens captum in clade ad Acanthum, & servisse in Thracia, cum Athenas postliminio rediisse, hæreditatem Callix à poßessoribus petit, nec alius quæstum est in judicio quam an is revera Callix efset filius. Idem narrat, Messeniœ cum longo me destruèta Olymp. 14. Candasœ apud Lydos, Salamaniae in Chaldaïs regnante, dispersi per Armenian, Argos, Sicyna, Eleusina, quam capit & remanentes omnia servitutis mala ut Justinian, annum 80, ut Pananias 39. perpessi essent, duce Arilomene liberatum: Secundo bello expugnata în Olymp. 29. Atyde Gygis F. in Lydis, Tullio Host. Roma regnante, rum qui effugere necessitatem, in illos redæxi, qui evadent, Zanceni in Sicilia occupaverunt & Messinam appellaverunt: utrumque posteri post 200 annos Olympia. 77. posuimus expeditionem Xerxis in Greciam, cum terra motus omnem fére Spartam evolventes ac 20000 hominum examinaverunt, terram bellum.
Liber III. §. XI.

750

go tempore serviissent, tandem & libertatem & regionem recipisse. Imo & quæ per usucapionem aut liberationem ex bonis subtraxit, vel non utendo finita esse videbantur, actione recisoria restituuntur : nam in edicto de majoribus in integrum restituendis, is comprehenditur qui in hostium est potestate. Et hoc quidem venit ex jure Romano antiquo.

4. At lex Cornelia etiam hæreditum consuluit eorum qui capti apud hostes decessissent: bona eorum conservans, perinde quæl qui non redit jam eo tempore quo captus est, decessisset. Quæ jura civilia si tollas, haud dubie statim ut quis ab hostibus captus esset * bona ejus futura suissent occupantium, quia quia apud hostes est, pro nullo habetur. Quod si qui captus fuerat rediret, nihil recuperet præter ea quæ jure gentium postliminium habent. Quod vero captivorum bona filio cedunt si hæres nullus sit, ex jure speciali est Romano. Vidimur de his qui redeunt: videamus de his quæ recipiuntur.

XI. 1. Inter hæc sunt primum servi & ancillæ, * etiam sepe alienati, * etiam ab hoste manusmissi: quia hostium jure manumissit, quo post decennium inferiores in Siciliam, Africam, Naucarapum Acarnaniam aliæque regiones a Sparti vacuam & vaciam Meffamæ relinquantur, donec post annos fere 100. Olymp. 103. proximo post Leuctræam ciadem anno Epaminondas urbem inflatus convocavit undique veterem cultorum potebris. Paul. 4. 244, & 248. Liv. 21. 22. Quod si postliminium his concedit, quanto minus id Saguntinis & Thebæonis negati debuit?

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teudercis ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituentur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate lib. v. tit. iv. 21.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teuderici ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituuntur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate. Vide & Calliodesum 111. 45.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teuderici ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituuntur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate. Vide & Calliodesum 111. 45.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teuderici ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituuntur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate. Vide & Calliodesum 111. 45.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teuderici ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituuntur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate. Vide & Calliodesum 111. 45.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teuderici ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituuntur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate. Vide & Calliodesum 111. 45.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.

Grotius Not. Bona ejus futura suissent occupantium [vide legem wisigothicae lib. v. tit. iv. c. 15.]

Etiam sepe alienati. At edicto Teuderici ina constituuntur etiam sepe alienati ab hostibus capti & recurrit domino restituuntur, ut non sint ante a altera venditiis hostibus in commissio commissati. Vide & Calliodesum 111. 45. At lege wisigothicae mensis luni sequenti beneficium dominó redituri est, qui recepit, tertiam parte, accipit juss a pretio. Si ab hostibus venditiis sequenti beneficium sequi reddito, redit ad dominum pretii reddito & melioritate. Vide & Calliodesum 111. 45.

Etiam ab hoste manusmissi. Ut à Mi-

thridate, qui retracti in servitutem. Appianus Mithridaticus.
CAPUT IX.

manumissio obesse civi nostro servi domino non potuit: ut bene notat Tryphoninus. Sed ut servus recipiatur, necesse est ut aut revera habeatur ad vetere domino, aut haberi facile possit. Quare cum in rebus alibi sufficiat caus et excet esse perduechas, ad postliminium jus in servo id non erit nisi si cognoscatur; nam qui in urbe Roma est ita ut latet, nondum receptus Pauli videtur. Ac sic ut hanc in parte rebus inanimis dictat servus, ita viciissimi ad liberos homines in eo dictat, quod ut postliminium recepti inum non requiritur ut animo res nosstras sequendi venerit.

Id enim in eo requiritur qui se recepturus est, non in eo qui ab altero fit recipiendus, ut Sabinus scriptit de seu quae cognitare cuique constituendi facultas libera est, non de dominio jure.

2. Non exceptit ab hoc gentium jure servos transfugas lex Romana. Nam et in his dominus pristinum jus recipit, ut Paulus nos docet: ne contrarium jus non tam ipse injuriose sit qui servus semper permanet, quum domino damnatum. Generaliter de servis qui virtue militum recuperantur, dictum est ab Imperatoribus illud quod ad res omnem male a nonnullis transmiserit, "Receptos eos non captos judicare debenus, et militem nostra defensores eorum decet esse, non dominum."

3. Qui ab hostibus redempti sunt servi protinus Romano jure sunt redimendis, et oblato demum pretio postliminium recipiintelligentur. Verum hæc subtilius explicare juris civilis interpretatum est. Nam et posterioribus legibus mutata sunt nonnulla: et quo servi capti ad reditum invincentur, proposita libertas his quibus membrum rupturn esset situm, egeris post quinquennium, ut videre est in legibus militariis a Rufo collectis.

XII. Illa quæstio magis ad nos pertinet, in et populus qui subjecit alieno imperio fuerant in veterem causam recidiam: quod tractari potest si non is cujus imperium fuerat, sed sociorum aliquis.


Ut animo. Quia servus consilium non habeat videtur, sed omne consilium de eo esse dominii.

2. Contrarium ius Quod transfugam puere.

Receptus est Tamquam qui jam dominium habeant et ad eum recessit; non tamquam qui nunc demum dominum nuncincantur eum qui holii etnque.

Defensores Nimium ut rei alia, ne sic in D. coniungantur Procuratores et Defensores.


XIII. In veterem causam Reclamam sub prioris principis imperii.
aliquis eos hosti eripuisset. Puto hic idem dicendum quod in fervis, nisi sociali fœdere aliter convenerit.

XIII. 1. Inter primum occurrant agri, qui in possimini sunt. Verum est, sic Pompianus, expulsis hostibus ex agris quos sequint dominii eorum ad priores dominos redire. Expulsique autem hostes intelligi debet, ex quo speter co accedere amplius non possunt, ut alibi explicavimus. Sic Aeginae insuls Atheniensibus rectam* veteribus dominis Lacedemonii redixerunt. Agros ex Gothis & Vandalis recuperatos veterum possisforum heredibus reddiderunt Justinianus, alique Imperatores; * non absumis adversus dominos prescriptionibus illis quas Romanæ leges inducserant.

2. Quod de agris jus est, idem esse arbitrur de omn pro quod solo adhæret. Nam & loca capta ab hostibus quæ religiores vel sacra fuerant, si ab hac calamitate fuerint liberae, quæ quodam possimino reversa pristino statui retribut Pompianus; quicum convenit illud Ciceronis in Verrina de Signis, de Diana Segeftana: P. Africani virtute religionem simul cum loco recuperavit; & Marcus cum possimino iuri comparat ius illud quo solus adidicio occupatum e capitollari redditur. Quare & usumfructum agri recepti restituit dicendum erit, ad exemplum ejus quod de agrò inundato Pompianus respondit. Sic Hispanis legc cautum est, ut comitatus & alia jurisdictions hereditaria possimino redeant, majores omni suoundo, minores, si intra quadriennium à receptione vindicentur; nisi quod arcem bello amisam & quomodoque recuperatae retinendi jus rex habet.

XIV. 1. De mobilibus generalibus in contrarium regulas est, ut possimino non redeant, sed in praxi sint; ut haec opposit Labeo. Quare & commercio parata, ubicunque reperijuntur, manent

**GROTIUS NOTES.**


**GRANOVITI NOTES.**

manent ejus qui emit: nec apud pacatos reperta aut intra fines perduèta vindicandi jus est vетeri domino. Sed ab hac regula vi-
demus olim excepta, quæ in bello usu habem: quod ideo plau-
sisse gentibus videtur, ut recuperandi spes ad ea comparanda aliorum homines redderet: plurimarum enim civitatum in-
stituta eo tempore ad rem bellicam referrebatur: quare facile 
in loco conictum est. Usum autem in bello hac habere confen-
tur quæ modo ex Gallo Ælio attulimus: sed quæ distinctius ex-
posita exstant tum apud Ciceronem in Topicis, tum apud Mod-
estinum. Naves pecucet longo atque onerariz, non item uso-
riz, aut actuaria volupatis causa paratæ: multi, sed citellarii:
equi & equæ, sed ferei patientes. Et hac res sunt quas & legari 
recte voluerunt Romani, & in praescitationes familix hercifun-
dae venire.

2. Arma & veletis usum quidem in bello habet, sed poßi-
minio non redibat, quia minime favorabile erat quæ in 
bello arma aut veletis amitterent: imo id flagitii loci habe-
batur, ut passim in historiis apparat. Atque in loco notantur ar-
ma ab equo distare, quod equus sine culpa equitis propriper 
se potuit. Et hoc quidem rerum mobilium discrimen videtur 
usum habuisse in occidente, etiam sub Gothis, ad Boetii ut-
que tempora: is enim Ciceronis Topica explicans ita videt-
tur de hoc jure loqui, quasi quod ad cum diem vim suam ob-
tineret.

X V. At posterioribus temporibus, si non ante sibilata vide-
tur hoc differencia. Passim enim tradunt morum periti res mo-
biles

Recuperandi spes] Ut animosius 
emerent, in quibus seirent valere 
us poßilminii.

Longe & eavisse noverit] Quia il-
lis milites, his bellis apparatus ve-
behantur. Lusoriae & aeduariz deo-
tur erant generum. Aliæ enim lu-
soriae in stip omnium terminan-
tium imperium (ut erant Danubius, 
Rhenas, Euphrates) excubabat, t. 4. 
Cod. de Offic. judic. milit. 1. 4. C. 
de Offic. mag. Offic. in his utpote 
bellicos erat fine dubio us poßili-
minii. At vocabantur & lusoriae priva-
torurn, quibus illi voluntatis cau-
fa hue lucem veletabantur, ut loqui-
tur Petronius cap. 61, de quibus Se-
 neca. 7 de benefic. 2. & meminisse 
autor 1, 1, 4. Aeduariz, omnes quae 
remis agebantur, quarum etiam 
quedam bellis affiliabantur, Liv. 30, 42.
L I B E R I I I. §. xvi. & c.

Bis in i j biles posllimino non redire, & * id de navibus conquitatum multis in locis videmus.

D. de cap. 

XVI. Ex vero res quæ intra praefidia perducisse nondum sunt, quamquàm ab hostibus occupata, ideo posllimini non egent, quia dominum nondum mutarunt, ex gentium jure. Et quæ pirate aut latrones nobis eripuerunt non opus habent posllimino, ut Ulpianus & Iavolens responderunt; quia jussgentium illis non concessit ut jus dominii mutare possmint: quo in nixi Athenienses Halonesium quam iphis predones, * predonibus Philippus eripuerat, ut redditas à Philippo non ut donatas volebant accipere. Itaque res ab illis captae ubicunque reperiantur vindicari possumint, nisi quod ex naturali jure alibi conuinsim ei qui suo summo posllionem retitularet est tantum esse reddendum, quantum dominus ipsa ad rem recuperandam libenter impenitus fuerat.

XVII. Poteít tamen lege civili aliud constitui: ficii * lege Hispánica naves à piratis captae eorum sunt quæ eripiant piratis: neque enim iniquum est ut privata res publice uti cedat, praesertim in tanta recuperandi difficulitate. Sed lex talis non obitab externis, quo minus res suas vindicent.

XVIII. 1. Iliud magis mirandum quod tæstatur Romanæ leges poslliminiis jus locum habuisset non tantum inter hostes, sed & inter Romanos & populos externos. Sed alibi diximus reliquiæ illæ faciul Nomadam, quo fensum naturalis societatis, quæ est inter homines, mores exfurderant. Itaque spad gentes etiam quæ bellum publicum non gurerent, erat quodam beli inter privatos quæ iphis moribus indici Litera: ac ne ea licentia ad interficiendos homines profiliet, placuit captivatibus jurà.

Grotesc Notum.

Ad de navibus conquitatum multis in locis videmus ] De ciüo Genueufis centessa prima.

Predonibus Philippus eripuerat ] Vide ipiam Philippus capitolam inter opera Deemothenis.

Lege Hispánica naves à piratis captae eorum sunt quæ eripiant piratis ] Ideam apud Venetos. Faret ex licentia Fraxins Canxi Tono t.

Grotesc Notum.

XVI. Intra praefidia ] 1, 6, 3.
Ut jus dominii mutaret ] Ut eorum, quæ reslictent, juæ acquitissent & præi dominium jure suo cadere.t.

Alii conuersum ] 2, 19, 9.

XVII. Non ablatum externo ] Sed tantum Hispanis, aut qui hab Regia Hispánia vivunt imperio.

XVIII. 1. Nomadam ] Populos vagorum adhibe & incertæ levis atque inconditum, quæm in omnes peregrinos aliud licebat, quod nunc intelligant homines meliora docti non licere nisi in hostes.


Captivatis jurâ ] Ut licetc comprehensos peregrinos pro servis habere, quæ captos ex hostibus.
CAPUT IX.

jura inter eos introduci, cui conferreus fuit ut & postliminio locus esset, aliter quem cum latronibus & piratis, quia illa vis rem producebat ad aquas pactiones, quas a latronibus & piratis contempti volent.


3. Ego arbitrur dislinguendum inter fæderat, ut ipsa esse quae belli quanta, publici componendi aut cavendi causa essent inita, ut nec captivitatibus in postrum, nec postliminio oblatarem; at si quod contineant ut tibi essent publico nomine qui ab his ad illos venissent, ut tune, captivitateque sublatas eos, postliminio esset. Et hoc mihi indicare videtur Pompomius cum ait, D. 1. postr. Si cum gente aliqua neque amicitia, neque hostium, neque limina, & fæderati amicitiæ causa hostium habeant, hi hostes quidem non sunt: quod autem ex nostris ad eos pervenit illorum non, & liber homo nosser ab eis captus servos sit & earum: idemque est si ab illis ad nos quidam perveniat: Hoc quoque igitur causa postliminio datum est; Cum dixit fæderati amicitiæ causa, contendit e alia esse post fædor quibus nec hostitiei nec amicitiae jus init. Proculus quoque eos a esse populii fæderatos intelligent qui amicitiam aut hostium tum promiverunt, etis signisset cum subiectis: Exenis quid inter nos atque eos postliminio opus est, cum erit apud nos & libertatem sua, & dominion suum aequus aequus atque apud nos restinient, & exterem nobis apud eos contingat? Quare quid apud Gallum Ælium sequitur, qua nationes in ditione nostra sunt, cum his postliminio =?21. non est, ut recte legit Cujacius, hoc additamento suppleendum erit, nec cum his quibuscumque fædor amicitiæ causa habeant.

XIX. 1. At nostris temporibus, non inter Christianos tamen sed & apud plebéi Mahometidam, jus ut captivitatis ex-
Liber III. S. I

tra bellum ita & postliminii evanuit, sublata utrisque necessitate ob restitutam vim ejus cognitionis quam inter homines natura esse voluit.

2. Habere tamen locum poterit vetus illud jus gentium, si res sit cum gente tam barbara, ut fine indictione aut causa omnes externos & res eorum hostiliter tractare pro jure habeat. Atque cum in partem dum hae scribo judicatum est in fummo Auditorio Parisiensi, coetus princeps Nicolao Verduinio: bona quae Francorum civium fuerant ab Algeriensibus, populo pradationibus maritimis in omnes alios graffari solito, capta bellis jure mutatis dominum: ac proinde cum recepta ab alis effent, facit eorum qui recepit. In eadem cognitione & hoc judicatum eit quod modo diximus, naves hodie inter ea non esse quae postliminio recipiuntur.

Caput X.

Monita de his quae sunt in bello inustjto.

I. Quo sensu pudor vetare dictur quod lex permittit:

II. Aptatum hoc ad ea quae jurate Gentium permissione diximus.

III. Interna injustitia injusium esse quod ex bello injusto fit.

I. l. Legenda mihi retro vestigia, & eripienda bellum gentibus pene omnia quae largitus viseris potius, nec tamen largitus sum; nam cum primum hanc juris gentium partem explicare sunt aggressus, tellatus fum juris esse aut licere multa dici, eo quod impune sinit, partim etiam quod judicia coactiva suam illis auctoritate accommodent, quae tamen aut exorbitent a recti regula, sive illa in iure stricte dicto, sive in aliarum virtutum praecepto posita est, aut certe omissantur lanctius & cum majori apud bonos laude.

2. In Troadibus Senece dicenti Pyrrho:

Lex nulla capto parcit, aut panum impedit.

Reg.

Gronovii Notae.

I. 1. Pei amnis & Et offendendum, quamquam hae iure gentium concella in bello & impunita sint, perpasa tamen eorum virum bonum & Christianum licet sibi putaret: bero.

Judicata coactiva & Magistratus pro potentate facit tucentur.

Iba in iure strelo Qua nilvigitur, nisi ad sui iutelam inculparam.

2. Puder
CAPUT X.

Regerit Agamemnon,

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor.

Quo in loco pudor non tam hominum & tamque quam æquum & boni, aut certe ejus quod æquum meliusque est, respectum significat. Sic in Justiniææ inscriptionibus legimus: Fideicommis- sa appellata sunt quia nullo vinculo juris, sed tantum pudore eorum qui rogabantur, conturbabantur. Apud Patrem Quintilium: Non aliter salvo pudore ad sponsorem venit creditor quam saceripere ad debito non posset. Atque eo tenuit sepe video justitiam cum pudore conjungi.

Nondum Justitia sacerinus mortales fugat:

Ultima de superiore reliquit humum,

Pro qua metu populum sine vi Pudor ipsi referat.

Heliodus:

Alius est, alius est idem

Omnis est, salve quæ nec quæstum

—is quanquam Pudor: an revanes quanquam

Justitia: insultant pravi melieribus ulero.

Plato libro xi de legibus: παρατιθεμεν το αιτεται Διον Τιτιανης την Πραγματικη και ως εχει. Emendem sed: ut servius sit: Comes Pudoris Justitia vocatur, & merito quidem. Nam & alibi idem Plato sic loquitur: δια δε τοιω την αυτη ασυντεχνη με δειλω. Ad inerat- tem partis, διοικησις αιτεται τη τι τι διεκε, τη ετε παλαι καθα- 

Plato & alibi Philebus: Deus metuens ne plane inter terrae generis humanum dedet hominibus Justitiam ac Pudorem, ornamenta civitatis, & ad amicitiam colligandam vincula: & Plutarchus similis modo διεκε νοεται διεκε αἰδώ, Justitia Vita The- pudoris cohabitaricem, qui & alibi jungit aiē & συγκατάθεσις, sit.

Apud Dionysium Halicarnassiacem simil nominatur aiēs, Lib. vi. κυριος τη δειν, pudor, decorum, & hominem. Sic & aiē & εξοικεξω copulat Josephus Pudorem & Eritatem. Paulus

quoque Juristorum conjungit naturale jus & pudorem. Cé- sero autem inter justitiam & verecundiam ita fines regit, ut justitiae partes statuat non violare homines, verecundia non of-
fendere.

2. Pudor] Pudor ille potissimum est pudor sui, quam quis nihil magis vetuerat quam iam conscientiam, & antiquissimum habet. Nol sibi fecit, nullus pudor a se inquit.

Nudo vinculo] Olim ad ea profanda nemo per judicem adigebat, sed prout incidenter in probum & pudens erat, atque in improbum & improperantem hominem rata atque erat.

Salve pudore] Siquidem vult se-
nere verecundiam & exituatrio-

Cum

nem, nihil valde desquere pudorem.

Pudor est] Referentia sola resili.

Nunc] Ex Afrani apud Nomi-

um licet reddere ad eum. Verba

Pacem: Semper ad tibi tem ma me ad

e vocat.

Deus minister] Providens.

Domesticam, contubernale.

Ita fines regit] Distinguit.
3. Cum eo quem ex Seneca adduximus veritus bene convenit dictum ejusdem in scriptis philosophicos. *Quam angustia innocentia est ad legem bonam esse*? Quam nec latius officiorem paret quam juris regulari? Quam multa pictas, humanitas, liberalitas, justitia, fides exigit? Qua omnia extra publicas tabulas sunt. Ubi videi justa justitia dilingu, quia jus accepit id quod in judicis externis viget. Idem id abibi explicite egregie exemplis juris herilis in fervore. In municipio cogsandum est non quantum illud impune pati posset; sed quantum sibi permissit aliquitique naturae, que parceam etiam captivi et pretio paratu hab. Deinde: Cum in servum omnia licent, est aliquid quod in hominem licere commune jus animantium vertet, quo in loco notanda iterum vocis licere diversa acceptio, altera exterior, altera interior. —

LIV. 26. II. Eundem habet sensum illa Marcelli in Senstu Romano dishibitio: non quid ego secerimus in distinctionem verit, quam quicquid in hosibus fere ius bellorum defendat, sed quid est patri de-burris: ex quos & bono scilicet. Idem discrimen Aristoteles inuit disputationis an jusca dicenda sit quae ex bello orituruservius: *ut quot ad talem samnum*? nec assumit eandem pius (a quo veloci dignum piet) *et xxt* ponde dixisse disserit. Quum etsi ipsa facta, quod ex ius civium auctoritas ac disgressio oinov pellius: Quiddam respicientes justi aliquid (*nam & lex justum quid est*) justam esse aitnur siturum est: bello: at omnino justum in ipsis negotiis quandam accidere poeet ut in justa fuerit bellandi causae. Simi-

**GROTIUS NOTA.**

*Quam angustia innocentia est ad legem bonam esse*? Idem Seneca de Beneficiis v. 21: Multa legem non habem, ne aetionem adique confusi vinna humanae legem omni valentior dict. Quin sitianis institutionibus oratoriam lib. 111, c. 8: Eum enim quidam non ludentia natura, sed legem consc ess, ut in Generibus, decreti-ru corpus inter creditoris duovis iudicat, quam legem nos publicum posse habem. Ciceroni de Officiis libro 111: Aliter leges, aliter philosophiam sunt afferent. Leges, quas minus manu tenere nes non possimus: philosophia, quatenus rationem & intelligentiam.

Nam & lex justum quid est* Seneca ad Helviam c. 6. alii auri uti jus in aliena terra secernunt. Pugnare videntur jus & aliena; sed concilia ut docet hic textus. Repete quae supra hanc libro cap. iv, § 2.
CAPUT X.

Simile est illud Thucydidis in Thesbanorum oratione: 

"Sic et ipse, L. possum, in po. D. de capt. XXXI., Libro XXXVII., Grat. XV., Cor. V. 10, Jan. 11, 10., Libro praecipuum legem praecepta, ut qui per injuriam in servitute suissent."

Lactantius de Philosphis loquentes: "Cum de officiis ad rem militarem pertinentibus disputant, neque ad justitiam, neque ad varam virtutem accommodatur illa omnis oratio, sed ad banc vitam moremque civilem. Idem mox a Romanis ait legitime illatas injuriias."

III. Primum ergo dicimus, si belli causa injusta sit, etiam si bellum solenni modo subseptum sit, injustus esse interna injustitia omnes actus qui inde nascuntur: ita ut qui scientes tales actus operantur, aut ad eos cooperantur, habendi sint in eorum numero qui ad regnum ecclesie sine penitentia pervenire non possunt. Vera autem penitentia, si tempus et copia sumpserit, et omnino requirit, ut is qui damnum dedit, give interficiendo, recte corrupiendo, praeda agendo, id ipsum referat. Ideo Deus * negat graia ibi esse jejunia eorum qui non moderato capite detinentur: & Nimistis rex indicens justitiam præ-e-contru. 10. cipiut. c. 9. num. 27. Malum. dig. 118. Q. ut vera."

**Grothii Not.**

Ladantur: Augulminus vero epistola IV., quae est ad Marcellum: "Au per hoc si terrae illa saeviticia Christiana praecipita esculant, etiam idque bellae sine benevolentia non geratur. Idem de diversis Ecclesiae observationibus: Bridem decolentes stiamipsa bella parata sunt."

Ubi a quibusdam detentur, si reprehendersit, si rebus corruptis, si praedam agnoscit, id ipsius rectatur. Num. v. 6. Hieronymus ad Rusticum: "Nec disserat uterum sententia si non reddantur universam. Augulminus in epistola ad Macedoniam, quae est L. X.: Si reliquis propter quam pecuniam est reddi pariter & non redditar, penitentiam non agit, sed simulatur. Retulit Gratianus in cauam xt, quaestionem vi."

**Negat graia ibi esse jejunia eorum qui non moderato capite detinentur: & Nimistis rex indicens justitiam præ-e-contru. 10. cicpit.**
Liber III. § IV. V.

Cipit ut rapina manus vacuefaciant, natura duæ agnoscent sine tali restitutione penitentiam fictam & inanem fore. Atque ista videmus inentire * non Iudæos tantum & Christianos, sed & * Mahometas.

IV. Ad restitutionem autem tenentur, secundum ea quæ generaliter à nobis alibi explicata sunt, belli auctores, fide potestatis jure, fide consilio, de his seclis et omnibus quæ bellum cosequuntur: etiam de infolitis, liquid tale judicium aut inaequum aut impeditum, aut cum impedire possent non impeditur. Sic & duces tenentur de his quæ suo duæ facta sunt: et milites in solidum omnes qui ad actum alicuius communem, putari urbis incendium, concurrentur: in actibus divindis pro damnó quique cuius ipse causa unica, aut certe inter causas fuit.

V. Plaque admittendum putem exceptionem quam nonnulli adferunt de his qui alius operam navant, si modo in ipsi aliquid hæc est culpa: ad restitutionem enim sine dolo culpa sufficit. Sunt qui videntur exsilire res bello captas, etiam si justa bellii causa non adferunt, reddendas non esse, eo quod bellantes inter se cum bellum inierunt icta capientibus donasse intelleguntur. Sed nemo suum factum tenere pretium sit: bellum per se longe abest a contractu natura. Ut vero pacati populi certi quid habercnt quod sequentur, nec bello incomparabiliter inviti, sufficientio introductio externi de quo diximus dominii, quod cum interna obligatione restitutionis potest conculcere. Atque id illi ipsi auctores videntur flatuere in illo captivatis perfornarum Ideo Sammites apud Livium, res hosbiun in prada captas, quæ bellii jure nostra videbantur, remissur. Videbantur ait, quia injuriam id bellum fuerat ut jam ante agnoverant Sammites.

2. Non dissimile est quod ex contractu sine dolo initio cui inest iniquitas, iure gentium nascitur facultas quodam cogendi cum sejffione alieno, aut cau sa dambi dat, etiam domus ejus & prave voluntat non interveniret.

Capiensibus donis] Res suas misisse in aetatem & tacito pacto consittuisse, ut id haberent pars utraque, quod hic aut illi afferent, max commodus & fortuna.

Suum iudicarem] Pro derelicto habebat. Externi domini] Ut cum parentres esse jure publico dominum, qui rescriptum: quod poneat pati, esset non soverarm conscientiam vinculo quodam restitutionum.

2. Cui insit iniquitas] Ubi non reddatur pro pro pati, quod fieri debet in legitimo contractu.
eam qui contraxit ad implenda pacta: nec eo tamen minus qui plus aequo stipulatus eit rem ad aequalitatem reducere ex probi ac pii hominum officio tenetur.


2. Poterit tamen, siquid sumtus aut opere impendit is qui rem tenet, deducere tantum quantum domino vabant adipsici desperatam possesionem, secundum ea quae alihi explicata sunt. Quod si rei possessori culpex eis eam consummerit aut alienaretur, non tenebitur nisi in quantum censerit potest locupletior factus.

**GROTIUS CODITION.*

**Conquisto redemt, & pradis restituit.** Antonius Tyrius eegit reddere quae Judariorum tenebant. Homines ab eis venditos justae libetari, bona dominis reddi; Josephus xiv Antiquit Historiar. Marcius Parthis reddidit castrum & praedam, quod caua fuillit cum Romani pacem rumperent; Herodianus libro xiv, in fine Mahometas Turca liberari justis, qui fuerant in oppido Sancx Marix in Achaia; Chalcocodylas libro xvi.

**GROTIUS ADDITION.*

**Qui contraxit.** Qui plus debes quam accepis.

VI. 1. Parum liquidus | Dubitatatur an veste hostis fungitur.

Etsi eam publica. | Non tantum ut privati libertarentur servitute quod privatos sed etiam ut republicas suam legem reddentur.

Lib. lib. XXVIII | Immo XXXVIII.

2. Quantum domino. | Eam summat pecuniae, quam domino impendere non dubitasse, ut recipere, 2, 10, 9.
CAPUT XI.

Temperamentum circa jus interficiendi in bello justo,

I. In bello justo actu quoquam interna justitia carere, quod exponitur.
II. Interfici qui possint secundum justitiam internam.
III. Ob infortunium nominem recte interfici, ut qui coaethi partes sequatur.
IV. Nec ob culpam mediam inter infortunium & dolum: cujus nature explicatur.
V. Distinguendos auctores belli ab his qui sequuntur.
VI. In ipse auctoribus distinguishing causas probabiles ab improbabilibus.
VII. Etiam mortem meritissimos hostibus, ipsos panem recte condenari.
VIII. Cavendum quantum fieri potest ne innocentes etiam prater propositum occidantur.
IX. Pueros semper parcent.

Lucani. I. I. S

Ed nec in bello justo admitterandum est quod dicitur, Omnia dar qui justus negat.

Melius Cicero: Sunt quaedam officia etiam adversae eos servanda a quibus injuriam acceptis. * Est enim ulciscendi & puniendi

GROTEII NOTR.

I. I. O

Mens dar Efficet, ut nihil non licet in invii tum, qui, quod in volentem licere debet, secutat. Qaudam offent* sunt quaedam humanitae & benignae agenda.

GROTEII NOTR.

Eff enim ulciscendi ut parimenti modum Vide quae supra lib. ii, cap. x, § 2, & 28, de loca Augulis.

ni de Christianorum in ipsis bellis benevolentia quae modo producimus. Arbitroroles Politianum x, cap. s, nutse aliqua eaque aequas exactas Thebis & Herscle, crumen mares factiones studio. Et Thucydides 1, 1 Annoniam: Pompeius gravior remedy quam deissa erant. Idem eodem libro Auguliun cul
CAPUT XI.

di modum. Idem laudat vetera Romanorum tempora, cum exi- 2. tisbellorum erant aut mites, aut necessarii. Crudeles vocat Se-

necum qui puniendi causam habent, modum non habent. Aristides 10. de Leuctrica prima: in quo, nisi aequum est, aequum est, tunc.


cum tu sit ut aequum est, aequum est. Aristides, or. 9. ut aequum est, tunc, eum ipsum, aequum est. Si possunt esse, si possunt etiam qui se indigent injusti esse, si modum excedant. Nam et qui in pu-

niendo prograditur ad id quod iniquum est, secundus est iniquum auctor. Sic, Ovidio judicis, rex quidam 
cadeo necaturus.

Similis ullaestens exstisit 2. nescens.

2. Placentes in Iocaste oracione que sunt: si Deus in 25. hastis suis omnes, utique velint ipsum trium. Hic ille Aristides secundus pro pace: multo praecepebat, multo praecepebat, et se, quod multa omissa, quod multa omissa, quod multa omissa, non hoc tantum re- 
ficissim qui quous causas, quous fati exacturi, sed et quos qui sunt de qui-

bus sumenda sit pana, qui nos ipsi, quos jussus sanarum mod.

Laudatur Propertio Minos: 

Vidit erat quosvis, * aequum in hoste fuit.

Sed & Ovidio:

Leges captis justissimus auctor.

Hostibus impotuit.

II. Quand autem iuxta sit interfectio (inde enim nobis in-

ciendum est) in bello juxta secundum justitiam internam, 

quando non sit, ex ipsis intelligi potest que capite primo huirus li-

bri pat quod in puellis adulteriae, ele-

mentum majorum sibiique ipsi leges egressis erat. Juvenalis:

exigit autem

Interdum illeadus, plures quam lex al-

la detur.

Concessit.

Quintilianus: Non nisi ab ulterius patri-

dio, exigitur pana trans hominem. M. Antoninus Imperator referente

Vulcanio vita Caffii ad Senatum stirbam, ne aut praescriptus gravissim at

aut pana crudeliter. Antonius: 

vindicatque major

Crimitur vius non est.

Ammianus libro xxviiis factum est.

in multis aequum quam eratque nagato-

verant vel deleta. Similis eft apud

Agathian locus libro in.

Aequus in hoste fuit] Ovidius Tri-

fillium in. elegia 4.

Eft etiam in rebus Pietas, & in

hoste probatur.

GRONVILL NOT.

Ant mirum aut necessarii] Non par-

tebatur videbis, aut non occidebantur duriscere trahabantur, nisi quibus ob gravas causas pariei nequibat.

2. Quo sit, de quibus] Possunt enim aut alia rebus laudati aut bene olim de nobis meriti esse. Florus de


Quo us uss} Caesar apud Galliis.

Caius, sat. magis quid si decernum foret, 

quam quid in illis foret posset, 

quarebant: Item, Sententia eiusmodi non

evoluta (quid enim in tales homines 

cruce foret posset) sed aliena a repub-

licana quaestiva videtur.
bri nobis explicata sunt. Interfici enim aliquem contingit ex prop Patroculus: Si quis hoc rebellandi tempus quo Athene oppugnata Sulla fuit, imperat Atheniensibus, nimium veri vetustatisque ignorantia est; adeo enim certa Atheniensium in Romanos fides fuit, ut semper in omni re quicquid sincerum esse generat, si Romani Attica sit pradicarent. Ceterum tum oppressi Mithridatis armis homines miserrima conditio nonnulla, quia ad inimici fenorenus, oppugnabantur ab amicis, & animos extra manum, corpora necessitati servientes intra muros habeant; quae pars postrema ex Livio summa videri potest, apud quem Indibillis Hilarianus corpus duntaxat suum apud Carthaginensibus, animum apud Romanos ait fuisset.

II. Abique co]. Nifi ille de medio tollatur aut interficieatur.

III. Supracum] 2, 21, 3.

Utra in claspei poti Utro numero vel loco haber.

Novi hostis anima] Inter hostes moratur non infelix nobis, neque sponte nocituri.

Ab inimicis] Aridione tyranno.

& praefidio, quod ei dedeat Mithridates.


Neces-

**GRONVII NOTA.**

Necessitas egerat, non voluntari]

Addit maio: Iamini aquitatis pensa... statuerat placabilis Imperator & fabrem. Thucydides libro xii, in oratione Cleonis: οὐ μισθὸς τοῖς πολέμοις ἀναγκασθεῖς αὐτοῖς, εὑρίσκειν ἄρα: Ignoro τίν πολέμων ἀναλητικὸς ἀναγκασθεὶς, τις ἐν ἄμφετρητες μὴ ἀναβολαῖοι: illorum (Lacedaemoniorum) partes corpora soque cogerantur, animo nobiscom erant. Hero-Vræa, dotus de Phocænibus dixerat: ἐνμετέρας χεῖρες, ἀνίκοις ἀναστρεπτοι: Medorum partes sequebantur, non sponte sed vi necessitatis. 

**GRONVII NOTA.**

Abhorunt innovis] Illa, placita immunes.
Liber III. § IV.

Lib. I. Peritia. Zelidis, ut Arrianus narrat, pepercit Alexander, in
inde filio Ireni, pontificem, uti barbaros, quac modibus sus-
cept in partibus barbarorum. Nicolaus Syraculanus apud Dio-
dorum in oratione pro captivis: ei simulque ut e vobis
magistris ministritis, nunc sit liceo teneon suos facere. Prorsus
et tibi in emptiore utique solvi est potestatibus, si de
anemiis sicurgis

Lib. XXV.

Justinius

libro

XXVI.

I. 1. Sed notandum est, inter plenum injuryum & mer-
rum infortunium medium fæpe aliquid intercedere, quod
ex utroque quasi conflatum sit, ita ut actio neque
mene scientis & volentis, neque mere aut ignorantis, aut invititi
destit.

Aristoteles haec generi nomen posuit aequitas: Latine
culpam aliquam licat dicere. Sic enim ille Moralium libro
quinto capite decimo: Eorum quas sponde facimus, alia facimus
deliberato, alia non deliberato. Deliberato fieri dicuntur quae
presuntae consultatione quodam animi sint, quae vero
alter, in
deliberat. Cum ergo damni dato eius modis in hominum so-
citata contingat, ea quae ab ignorantia procedit infortunium ci-
tur, ut si quae geritur quippiam non in quern existimabat, aut
quod non putabat, aut non quod putabat modo, aut non
sali fis: ut si quis se ferove non hoc instrumento, non
hunc hominem, aut non huic rei causa reditum, sed evenit quod
ipse non propearet sibi; puta vellicare vobis non vulnerare, aut non
hunc, non hoc modo: Ergo si ita prater id quod expectari potuit damnam
detur, erit infortunium. At si ita ut expellari ac praevideri alio
modo potuerit, sed non improbo animo, culpa erit aliqua, nam
culpa omnis est qui in se habet agendi principium: qui vero
extra, infelix. At quoties quis id quod factis, scient facit, non tamen
deliberate: factum est adeo injuryum ut quae facere homi-
nes solent per invidiaem & perturbationes similes aut natura-
les, aut necessarias, nam qui ira commoti ladunt & culpam ad-
mitterunt,

I. V. 1. Penum injuryum] Cui do-
lus & culpa omnis inedit.

Morum infortunium] Cui nec do-
lus nec culpa subest.


Quo in se habet] Quem fumi ipsius
continuum & voluntatem maleficia in-
citavit ad nocendam alteri.

Qui vero extra] Qui sine condicto
& voluntate lade, aliud agens
inque aliud intentio is edit tamet.

Scient facit, non tamet] Qui aliam
subito impellit, utiqueque pro-
videre posset & prospiceret, quale sit,
quod agit, est velens id agat.

Vetens
mitunt, ab injuria non vacant: neque tamen injusti aut impro-
bi dicatur: at signis ideo consulto admittatur, si vero improbus
& injustus re de nominabitur.

3. Merito igiur quod per iram sunt consentur non ex proviso
feri: non enim incipit qui ex ira qui facit, sed qui iram pro-
vocabit: atque eo sit ut saper in judiciis rerum ejusmodi non facit
sed legistima sit quod ait: nescit enim ira ex eo quod quis injuri-
ose factum exigitur non. Non ideo sicent in controversibis, aut hoc
factum sit disputans: itae enim, nisi qua intercesserit oblivio,
omnino altera partim improba est, qua silemus non implet: fed
an justa factum sit quod factum est exquiri veline. At qui prior
struxit insidias, nihil ignotans facit: quare non mirum si alter
sibi inijuriam factam putat, alter non putat. Est tamen ut ej
qui tali ex causa ladiis injustis censuridebant, siempe aqualita-
tatis aut proportionis normam excedat, quod repositur. Sic jus-
fit est qui delibetare juste agit: aliquo juste agere potebit aliquis spon-
te tantum, non & delibetare.

4. Ceterum eorum quae non sponte sunt alia venia digna sunt,
alia minus. Venia digna, quonam ab ignorantiibus modo, sed
& ob ignorantiam sunt. At siqua ab ignorantibus admittan-
tur, nec tamen per ignorantiam, sed tali animi morbo qui
communes humanae nature suae excedat, non digna sunt qui-
bus ignoces. Locum fane egregium &imus maxim integrum
Latine posuit, quia minus recte verti, ideoque nec sitiis intelligi
soler.

5. Michael Ephefius cum locum interpretans eusquod ex-
vii. Nic.

Speciari II.

GROTIUS NOTH.

Venia digna quae non ab ignorantibus modo sed & ob ignorantiam sunt

Dionysius Halicarnassenus libro ii. autem uestimato aestu est actum
quod non fruens, omen dignum voc.
Ptolemaeus diatribas III., ubi obiit si est locum, ubi
containent aegrad, 4 4 Aliis diripens
meae, ute dixit ute suae deinde diximus hic aut:
qui eum multa sunt, seque quod occupa-
taverat esse ignorantia, sive quod obti-
sus superveniret aliqua, hie exemplis
qui multa sunt putat, quod enim est veniam

care.

GRONOVII NOTH.

Injusti aut improbi | Tacitus de
Germaniis 25. Verberare servum ac
vindicula & operose correram,
occlivit oblatum, non disciplina &
leveintate, fed impetae & ina,

CONSULT. Non subito animi mo-
ta impullius.

3. Non jact. | Disputetar, non
utrum factum sit, nec ne, sed utrum
per leges licetur nec ne.

4. Quod quis intuerit | Atque eo jas
sibi datum contra offendenti.

5. Qua intercessit | Nisi cui exci-
det cor et memoria, quid facere debe-

| Alter non | Ille cui struxit sunt

insidias.

5. Quod factum est non modo ab ignorantae, sed
etiam ab ignorantiaro.
Liber III. § IV.

Spectari non potuit exemplum ponit, in eo qui fores apertens patrem habuit, aut in loco solitario jaculando se exercens aliquem vulneravit. Eius quod pravideri potuit, sed sine dolo, in eo qui jaculatus est in via publica. Idem scriptor necesse statis exemplum ponit in eo qui famt aut sit adigitur ut quid faciat: perturbationum naturalium, in amore, dolore, metu. Perignorantiam fieri ait, ubi factum ignoratur, ut si quis mulierem feciat nuptam. Ab ignorantia non per ignorantiam, ubi jus ignoratur. Jus autem ignorari interdum excusabiltur, interdum inexcusabiltur: quotum cum jurisconsulorum dictis optime congruat. Est ejusdem Aristotelis locus hic non dissimilis libro de arte oratoria: Aquisim imperat ne pari loco habeamus injurias & culpas, neque item culpae & infornia: in fortuna autem sunt, quae nec possidetur nec improbo animo admissumur: culpa, qui possidetur non tamen improbo animo hinc: in fortuna, quae & definita & animo improbo. Tria huc notatur veteres, & in illo Homeri versu de Achille lliados potremo:

Ove ἦς ἡ ἄγος, ἢν ἄκομεν, ἦ ἀλήθεια.
Non ignora ilt, male provida, nec mala mens est.

6. Similis est divitio apud Marcianum: delinquere at præposito, aut impetu, aut causis; præposito delineunt iurisconsulti qui faciliem habent: impetum autem, cum per euritarum ad manus aut ad forum venit: Causa vero, cum in veniendo talim in forum missum hominem interficiat. Duo illa quæ præposito & impetu sunt, hunc in modum distinguat Cicero: Sed in omni injustitia permulitum interest, utrum perturbatione aliqua animi, que plurimum brevi est & ad tempus, ut consulta & cogitato sit injustia. Leviora enim sunt que repentino aliquo motu accident, quam ea que meditata & preparata inventuri.

* Philo autem in legum specialium explicatione sic ait: quippe-


Si quin mulierem] Quam felicitat aul causis tenet publica.

Non per ignorantiam] Quis scint facite, quod neceit jus esse non facere.

6. Qui faciendum habent] Mani-
pulumorum, ut loquitur Terentius: qui coiicrunt conjunctione fas-

Libro ii: Specialium legum.

*Quaestum nec Platonis verba editis, nec Aristotelem tradi- tis, ipsum tamen placita facio exsequiis. Non enim parum pa-
CAPUT XI.

na dignos exilismafi qui ab initio bellum susurant, et qui postea abrepti sunt armorum impatu, et qui successuerint ei qui jam verum potiri videbatur. Sed illis damnasti, hos castigasti, postremos miseratus es.


At qui vis vestro maduerunt sanguine dextre.

Si foris sevam premis miseris, sed proxima culpa.

Hos variis mens ipsa medit agis, et sua carpeunt.

Fallit viros resides.


et exsequatur. Da nostro seculo, Deus, vel tales principes.

Disinguendos qui auctores belli fuerunt] Vide Gallium lib. xx.: de pace publica, B. 18.

G R O N O V I I N O T E.


Si faux] Leg. for sit per infortunium patram, quod parum dilet at feliciter.

Hos mens ipsa] Hi conscientia tormenta passuntur.

V. Quae capita] Quae rempublicam in manu habuerunt, ei &c. fili.
Culpam serebat semper illo judge
Remi ipse: non urbs patria, qua passim mali
Rectoris ergo justitiae columnistam.

Lib. III. Et Atheniensibus, ut Thucydides narrat, poenituit decreti adversus Mitylenes, parvis olim Aegyptios male notis et totam civitatem potius quam folos delensionibus auctores inhibuerunt. Narratur & Diodoro Demetrius captis Thebais, decem folos interfectis auctores deliscentem.


Lib. II. de fercrit. Sapiens Senec, hostes dismittere saltus, alicuando existimavit laudatos, si honestissimus causa pro fide, pro fide, pro fide, pro fide in bellum accipiri sunt. Apud Livium * potunt errori veniam Cærites quod fuerint auxilio confingueneis. Phocensibus, Chalcidensibus & aliis qui ex fœderate Antiochum juverant data ad Romanis venia. Arbitrata Licinia secunda Thebanos qui Lacedaemoniorum ductum contra Atheniensibus secerenturabant: quos quisque dixit & dixit, quod cum totis ignoscissent: in parrem quidem urbe insinuare injustam, sed quan justo aliquo velarent, sede in Principis sui fuderet.

2. Cicero de Officiis primo conservandos eos dict, qui non crudelis in bello non immanem fuerunt: tum bella quibus imperii gloria propitius est minus acerbe gerenda esse. Sic Ptolemæus rex Demetrio significat, id eum nunc alii, id eum in eadem polinium autem: Non de rebus omnibus, sed de

GROTIUS NOTR. Petunt errori veniam] Ignosci debitis interdum arma superato releri jussum quid sit ignoriunt. Ex Locat. transistitur Ammianus in librum XX.

GROTIUS NOTR. Passim mali] Vulgi judicio, & perpetuo infamari solit ob improbum principem.


Phocensibus] Immo Tarquinienibus in Etruria; unde namque Phocens Carsibus cognati.


CAPUT XI. 773

de imperio & gloria inter ipso certamen esse. Severus * apud Lib. 111. Herodianum: Cum bellum adversus Nigrum gestum non ita fuisse speciosius intimissimum causae habebamus: nam postremum in medio Principatum atque adhuc in disputatione versantem partem animo uterque nostrum ad se trahebat.


GROTESCI NOTIC.

LEONHEQNE TRANSFECUNT QUE IMPULERUNT. EXPE OPPORTUNUM EST ILUAD MARONIS,
NON HIC VICTORIA TEURAM
VIRTUTUR, AUT ANIMA UNA DABIT DISCRIMINATA.

2. EST IN CAM REM INSIGNIS LOCUS IN LIBRO QUARTO AD HERENNium: BENE MAJORES NOSTRI HOC COMPARARENT, UT NEMINEM REGEM QUAEN ARMIS CEPISSENT VITA PRIVARENT. QUID ITA QUIS, QUAM NOSIIS FACULATIS IMPERIUM DEDERIS, INQUIS UERAM IN EORUM SUPPLICIO CONSUMERE QUOS SEDAMM FORTUNAM PAULO ANTE IN AMPLISSIMO STATU CELLOCARAT? QUID QUOD EXERCITUM CONTRA DUXIT? DEFISO MEMINISSE. QUID ITA? QUID VIVI FORTIS ES, QUID DE VICTORIA CONTENDERE EOS HOSTES PUTARE: QUID VIDI SUNT, EOS HOMINES JUDICARE; UT POSSE SIBILUM FORTITUDO MINUERE, PACEM HUMANITAS AUGE. AE ILE SE VICISSIT, NON UEDM FACTISSIT? QUID IQVIT IN PARCIS? QUID TALEM SULTITIAM CONTNNMERE NON IMITARI CONVIVI. SI DE ROMANIS HOC ACCIPIS (INCERTUM EMIN HOC,cum & PERGRINAE & HECTIS ARGUMENTIS TUTURIS SCRIPTOR) ADVERSA FRONTI PUGNAT CUM QVOC QUOD HABEMUS IN PANEGIRICO QVID DICTUS EST CONSTANTINO CONFIANTIS FIO: CAUTIOR LICIT SIT QUID DEVINOS HABET PER VENIAM PERDUES, FORTE TAMEN ES QUID CALCAT IRATO. RENASCVIT IMPERATOR VETEREM ILLAM ROMANI IMPERII FIDUCIAM, QUE DE CAPITIS HOSTIUM DUEBUS VINDICAM MORTIS FUMEBAT. TUNAE NONIM CAPTVI REGES CUM A PORTIS IUSQUE AD FORUM TRIUMPHATICUM CURVSE BONÆFÆCENS, SIMILATQUE IN CAPITOLIO CURRUM FIVSTERE CORPERE IMPERATOR, ABREPI IN CARDONIS NECTABANTUR, UNUS PROFIPSO PAULO QUID DEDENTEM SE ACCEPTARE DEPRECANTE (LEGE: UNUS PERSEUS IPSO PAULO QUID DEDENTEM SE ACCEPTARE DEPRECANTE) LEGEM ILIUS SEVERITATIS SULTITAE: CATER IN VINICULA * LUCE PRIVATI ALII REGIBUS DEDERE DOCUMENTUM, UT MOLLIENT AMICITIAM COLERE ROMANORUM

IMPULSERAT] DE STATU DETURBANT, PROSTRATVRUR, DEJECTURUM.
ANIMA UNA DABIT] UNIUS CAXDES MONTMEN FACIT.
2. AD HERENNium] C, 16.
QUI DE VICTORIA CONTENDE\ N] QUI ARMATI RESISTANT, IN EOS HOSTILIA MOLI.
EOS HOMINES] DIGNOS VENIAM & ELEMENTIA.
SIBILUM] METUM, PERCULUM, VIR EX BEO.
NUM IDEM] NUMQUID PEPECCISSE TIBI?
QUID DIGITUR] ANTE HAC VERBA OMIS,
SIT: NON PROTECTO TAM SAPIS
SUFIS.
TALEM SULTITIAM] QUA FORWAN LLE
ULUS EFFET IMMORDEATE TE GERENDO IN
VICTORIA.
norum quam exasperare justitiam. Sed & hic nimis laxe. Dicit
quidem Josephus idem de severitate Romanorum in historia
interfecti Simonis Barjoræ: sed de ducibus loquitur qualis Pon-
tius Samnios, non de his quibus regium effect nomen. Verbo-
rum icienti Latine sic habet: 

\textit{Finis triumpfi erat, postquam ad
Capitolium Iovis adem erat peruenit: nam ibi esse
imperatores maiori patria subeberat, donec muniatia effect mori
hostium duxit. Is erat Simon Iovis filius, qui inter captivos in
triumpho ducebat: ut tum injeito laqueo in forum trahitur,
verbantibus insuper ipsum custodibus. Nam eo in loco posse
Romanis supplicium sumere de damnatis ob uniones capitales,
hic ibi vitam finisse nuntiatus ess, secuta sunt fusa cognomin
deinde sacrificia. Idem ferme dicit Cicerone Tertina de Suppli-
ciis.}

3. De ducibus pascim exempla existant: de regibus aliqua, ut
* de Arisitonico, Jugurtha, Artabaso: sed tamen prater Pericia
* Sy-

\textit{Antigianum virgis occidit aliquam
erat. Sed praevidit, }\textit{esse vobis is \textit{se
quamvis inveni}: quod nemo regum Romanio inforibus
pertulerat. Est eadem historia apud
Josephum libros xvi. De Maximiano
Hescelio Eutropius libro x: }\textit{esse
Franci atque Alemani, captivis
quis regibus, quae etiam descivit, cum
magnificam spectaculum munere par-
seri, obiect. De rege Alemano-
rum patibulo suffixo vide Ammianum
xxviii. Theuderichus rex Wi-
figothorum Athimulfum Sueva-
rum in Hispania regem capite ple-
mit, memorante iornande historia
Gothica. Nimirum haec documen-
ta sunt regibus ad modeliam, & ut
cogitent quod quoque subjiciunt si Deo
ita viam humanis vicibus, &
quo in similis periculo a Solone
dixtam memorant Creatus, de fe-
licitate hominis ante mortem non
judicandum.}

\textit{De Arisitonico} Vide Appianum
Mithridatico in fine.

\textit{Gronovii Not.}

\textit{Nimis laxa} Adulatur nominum
Constantino, qui duos Francorum
reges, sed barbaros & inconditos,
quales sum erant Franci, bestiis ob-
jectis. Ceterum ne unum quidem
exemplum justi regis post victoriem
interfecti Romanis exporbari pot-
telit.

\textit{In forum} Eric in ibi \textit{aproprie
inter contract:} Joseph dict. 3. in
Intelligit Tullianum Salust. Ca-
til. 55.

1. \textit{Arisitonico} Hic non erat ven-
nus rex, sed Eumenis spurius ex ci-
tharistria Ephebia: & cum ab Arna-
lo III, ejidem Eumenis legitima
in teftamento, quo Po. Ro. hæzi-
dem iniliberat, praestitut effect,
regnum Pergamenum invelatur &
suffinebat invidiam Liciniis Cratii
consulis capit & occisi, Justinas
16, 4.

\textit{Jugurtha} Hic \textit{ipsa spurius, fra-
tribus legitimis Adherbale & Hemi-
psale, Maffiva quoque cognato Ro-
mx, dum in ita publica ibi moratur,
per fiumum scelus occisus, legatis
& exercitu & primoribus: Senato
pecunia corruptis, exercitu quoque
lab jugum militia, millicordiam
omnem perdiderat. Flor. 1, 1.

\textit{Artabasa} Non Romæ, neque
ex auctoritate Senatus, sed Alexand-
ria & M. Antonii scelus appellat
Tacitus 5, annal. 1.

\textit{Perisios} Macedoniam.
Liber III. § VIII.

* Syphax, Gentius, Juba, & Caesarem tempore Caracalca, utque alii tale supplicium evaserunt, ut appareat & bellii causas & gerendi modum spectata à Romanis, quos tamen quòque aperiores in victoria fuilce Cicero atque alii agnoscent. Itaque M. Aemilius Paulus apud Diodorum Siculum non male in Perseos causis Romanos Senatores monet, ut mi τοι συμφωνία φησί συλλαβεῖν, τίνα τοις υπερβαίνει τις ξυλείας διαφοράς μεταβαίνων, Napes autem, id est, si humani nihil metuerent, at demum vindicarent timenter, Is immittentis qui victoria infelis sit utrum. Et * Plutarchus notat bellis inter Graecos ipsos etiam hostes regibus Lacedaemoniis manus abstinuiisse reverentia dignitatis.

4. Hostis ergo qui non id quod humanæ leges permittunt, sed quod sui est officii, quod fas & pium est volet respicere, partet etiam hostili fanguinet sanctum: nemineque mortem irrogabit nisi qui mortem mortive simile quid evitet, aut ob peccata personæ proprie qui ad capitalem menturam deveniret. Et tamen quibusdam id meritis aut omne, aut mortis pecuniam condonabit, sive humanitatis intuitu, sive ob alias probabiles causas.

Lib. XVII. Egregie idem quem dixi Diodorus Siculus: quò fティペ used μεταβαίνει τοις υπερβαίνει τις ξυλείας διαφοράς μεταβαίνων, δι᾽ αυτὸν εἰς τὸ πελάμιον θεολογίαν, εἰς τὸ πελάμιον θεολογίαν, ἐπειδὴ μεταβαίνων μεταβαίνων μεταβαίνων μεταβαίνων, ύπερβαίνει τὶς ξυλείας διαφοράς. Ut urbium expugnationes, secunda præmia, et si quid alium in bello prosperum, sese fortuna magis quam virtutem debentur. At in summo imperio victor misericordiam impetririus providentia opus est. Apud Curtium legimus: Alexander anchorum bellis auctoribus poterat irasci, tamen omnibus venia data.

VIII. De nece autem eorum, qui cau non destinato occiduntur, tenendum quod supra diximus, si non justitiae, misericordiae.
cordiis tamen esse non nisi magnis & ad multorum fulutem per
venturis causis tale quid in aggregi, unde innocentibus imminere
pernities posse. Idem nobisum sentit Polybius, qui libro vi hic
loquitur: "Ne magis in aequilibria uti, ut arcanos, strictos
memorabiles versarum, scilicet iuris consacrati, ut magis ad
secundo transacti, quia admodum (male editur auctores)
talis medium habeas: Honestum virorum est etiam cum
minus probis non interiusinum gerere bellum; sed haec rursus ut
delicata faciantur atque emendentur: neque infantes cum fontibus
una rima involvere, sed infra disserat causa etiam fontibus
parcerre.

IX. 1. His cognitis, de bisque magis specialia sunt non
dificilis erit definitio. * Puerum atque exsusef, feminam femen, ut

GROTIUS NOT.

Puerum atque exsusef, feminam feminam
(exem, Planis historiis naturalsibus
viii, cap. 16: Les ailes rov, in
vestis prior quam in feminis feminis,
in infantibus non ibi magna fames. Ad
illa Horsii libro iv, Ode vi, de
Achille:

Necios sunt pueros Achilleum
Ursus clam, etiam latentes
Mater in alio.

Dolentem declamat in faveteam Achilleum,
qui se per Apatum vires incerfsat,
alea facias est ut ne infantibus
nec in iberon gestantibus perpetuant.
Philio de Principis constitutione: "Quos
hunc ius gratias et gratificatis:
dimittant autonom virgines & mulierem:
causam reddet, ut se Aecileum
adhibet pueros, adhibet istorum
patriam munere, adhibet:
Virorum quae bella fabricant necessarium
facere mulieres, immittet. Idem de speci
libus legibus: "nescio quo pacta
vitae morias perpetue celeb:
perpeta munere se non semper
merito nutriat, quod potuisse
naturae effugisse."

Legibus: "Habitatis in infantibus et
infantibus infantibus et infantibus
infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus infantibus.

C. C. C.
Seneca libris quibus irac irascitur. Deus ipse in bellis Hebrorum etiam post pacem oblatam & repudiatam parvi vult feminis & infantibus, extra paucas gentes speciali iure exceptas, adversus quas quod erat bellum non erat hominum sed Dei, atque ita appellabatur. Ex cum mulieres Madianitidas vellet occidir ob proprium ipfarum crimen, except virgines intactas. Imo cum Ninivitis ob gravissima peccata interiecerem severa admodum minatus est, retribui se fastus est miseratione multorum millium ejus statis quae honesti & inhonesti discriminam ignorat: Cui similis est apud Senecam sententia: Num quis irascitur pueris quorum at nondum novit rerum discrimina?

Et apud Lucanum:

Crimino quo parvi cadem potuere mereari?

Si hae Deus fecit ac statuit, qui quosvis homines cujuscumque fessus aut atatis sine ultra caula non injuste potest occidere, ut pote vitae dator ac dominus, quid homines facere equum est quisbus ille nullum jus tribuit in homines, quod non ad hominem salutem ac societatem conservandum est necessarium?


3. Quod

Gronovii Novum.IX.1. Quibus ira irascitur. Adversus iracundiam scribit, tam coequandum esse monet ac praecipit.

Sed Dei] Qui eas ob corruquillos alios mores ab hispe volebat estendere.


Naturalia scilicet] Nam gentium iura plus permisere, 1, 4, 9.

Quod in maribus] Quod non fundamentum in justitia naturali & morali, sed politica, & constitutorum inviolat, neque innocentem, sed impunum praebat.

Cultra integra] Fide ac dignitate integra & solidissima.
CAPUT XI.


---

*Femina hoc nomen capit?*


* Cicere feras, foeminas, infantes, * etiam victorias lapidem.*<br>Sanci humanitatis affectus. Et alibi hoc ipsum *ipsa et crudelitatem vocat.*<br>Latinus Pacatus de fœminis: *sexus cui bella Lib. xiv. parcunt.* Simile Papiniii de senibus pronuntiatum:

*Nihil violabils armis Turba senes.*

X. 1. Idem statuendum universali de maribus quorum vitæ genus ab armis abhorret. Juste bellis in armatorum repugnantisque cades, ut ait Livius, id est, ea jure quod naturæ congruid. Sic Josephus eodem ait ut in pugna poenas dent qui arma celerunt. Ad. xii. infontibus non nocendum. Camillus Vejis expugnatix edidit cap. 3. ut ab inermi abstineretur. In hac classe primum ponendi sunt hi qui sacra curant; nam ut hi ab armis abhinerent mas ab antiquo fuit gentium omnium: atque ideo vicissim vi in illos temperatur. Sic Philisthais hostes Judæorum non nocebant *collegio Prophetarum quod erat Gals, ut videre eis Sam. x. 5 & 10. Est sic ad alium locum, ubi similis erat collegium tanganque sequatur.*

---

GROTIUS NOTRY.

Femina hoc nomen capiit] Ideo Tuc-<br>ca & Varus delendo cenotera in se-<br>cunda Anicani versus, ubi deliberat<br>Aenars an Helenam occidat.

Cetigro prophetarum] Hyrcanos Hierofyloma obidens viris alia, ad<br>tempulum mitit, narrabatur He-<br>brom. Sic & Gothii laudantur Pro-<br>copio Gothicoorum et. qui facendo<br>tibus Petri & Pauli extra Romanam<br>pepserunt. Vide additamentum

---

Cardali Magali ad legem Sajoiano-<br>num & legem Langobardiam libro 1, tit. xii, 14.

GRONOVIT NOTRY.

1. Femina hoc nomen] Cum sic<br>imbellis & imbexilla, posticulo etiam<br>hostis vocati?

X. 1. Est jure et quod natura] Exem-<br>plim jure gentium etiam in inSimon<br>& ete laborenties modo intet<br>hostes sint, aut inter eos succint, ut<br>supra, cap. 4.
Liber III. §. XI.

igitur omnium armorum injuria cum Samuele confugit David,

Quaest. Gr. i Sam. xix. 18. Cretenses, narrat Plutarchus, cum bellis interdissis colliderentur omne manum abstinuisse * à facerdotibus, & ipsis quos humanis mortuis præpositos vocabant. Hunc & proverbium illud Graecum pertinet, ἄν τῶν ἐπώνυμων.

Lib. VIII. * Notat Strabo, olim cum tota Graecia armis ferebatur, Eleusis utpote Jovi sacrificiis, & eorum hospitibus in alta pace vixissent.

2. Sacerdotibus merito hæc in parte aquantur qui vitæ genus simile elegerunt, ut monachi & conversi, id est penitentes, quibus proinde æque ut sacerdotibus parci volunt canones naturalem æquitatem secuti. Addas his merito eos qui studiis literarum honestis & humano generi utilibus operam navant.

Lib. II. Eii.


Grotiæ Notae.
A facerdotibus Servius ad viii. Aceldamos: Nam cum jurantibus a bellis, jumentarum, saltem religiosa sacerdotum.


Gronovii Notae.
Obiit regum:] Cum significabant omnem occisionem, & regum interpretantur parentes, qui sacrum igniculum ferreos.

Strabo Lib. VIII. Pag. 312.

Jovi sacrati: Propter Olympia, quae Pisis in Elide Jovis honoris celebribantur, Polyb. 4, 71.

Et eorum hospites: Peregrinos, qui morarentur in finibus illorum.


§. XII. XIII. CAPUT XI.

ira parcebar, ac tantam pro illius curam gerebat, ut eo ducis nulli 
unquam eorum vis illata fuerit.

XII. Addit canon mercatores, quod non tantum de his qui 
temporarium in hostico moram agitante intelligendum est, sed et 
de subditis perpetuis; nam et horum vita ab armis aliena est; ac 
sub hoc nomine continentur simul alii opifices & artifices, quo-
rum quae flos pacem amant non bellum.

XIII. 1. Ut ad eos veniamus qui arma gesserunt, jam ante re-
tulimus dictum Pyrrha apud Senecam, qui vetari nos ait pudoro-
re id est æquum respectu ne capti vitam adimamus. Similem Ale-
xandri sententiam attulimus quæ cum fœminis conjungit capti-
 vos. Accedat illud Augustini : hostem pugnantes * necessitas Ad Bonis, 
perimatur non voluntas. Sicus belandi et resistenti violentia red. Epst. 1.
ditur,

GROVII NOTIS.

Necessitas perimatur] Gratianus pos- 
suit deprimat. Plutarchus Marcello: 
E πρωτα μεταφρασεως ὑελικόν 
προστεθειται απεικονιση, 
av πριτερες ἡ ἡμερα προσπαθηται, λέγεται 
Θεοῦ ἡμῖν ἔστω ὡς ὁρμητικὴς 
καὶ αὐτῶν μεταπτιθηκαι εἰκονίαν οἰκοδομεῖ.

Epanomoneis & Pelopidas nec quem-
quam interreperit post templorum, nec 
evocatos in furtu iterem redgregent, cre-
ductaque non fœdura Sibyllae templi 
quo fecerant in Orchestera, ci lecto 
aditus. Securus huc Marcellus ca-
ptis Syracusae, ut ibidem ait Plutar-
chus. Vide eundem Plutarchum in 
Cartone Uticensi. Cebada Persurum 
regum. Amida viceruptar, multaeque 
capitis edent, fereae societatis diisse non 
effec regiam jam captos occidere : Nacc-
rat Procopius Peliconum 1, qui & 
Peliconum 1 dicat : et impetus 
ter totidemque eis in fine: fascio 
in capis prietar adversus. Apud 
eundem egregia eis oratam Bellarion 
ad militis capita Neapoliti Goth. 1.

Imperator Alexius apud Annam Comnenam, 
liberare occidere Scy-
thus captivos: vide Sydia, 
liberare accipitur. Vide 
Graecam Sydiu, herum 
iam finis = eisam hostis, 
misercu-
tione tamnam digam. Gregorovitrio vi, 
qui eum et liberae qui mecum 
liberare ustita est eum, 
liberare autem etiam 
liberare. Gregorovitrio vi, 
qui eum et liberae qui mecum 
liberare ustita est eum, 
liberare. Gregorovitrio vi
LIBER III. §. XIII.

ditur, ita videlicet capto misericordia jam debetur, maxime in quo pacis perturbatione non sit metuer. Xenophon de Agesilaò: autopropicis eis gravaminis, tari atque aduersis, ut hic dictum prae- dictum, idem etiam adversis utile velut: moritie militium ut carpos non tamen eorum sunt propter, sed tamen eorum inter. Lib. xiii. Apud Diodorum Siculum eis: tamen, Atalanta, & ut in tali aduerses, èmum & tali tumulationem : Omnes (Greci) opponuntur se rempugnabiles, parumque semm subducis. Eo-

Lib. xvii. dem judice Macedones qui sub Alexandre proiecti, in pollici-

katem quæ acerba è tum Otho, acerbus egerat cum Thebas quam bellii fas ferebat.

2. Sallustius historia Jugurthina cum puberes post dictio-

tem interfectos narratit, factum aut contra justi bellii: quod in-

terpretare contra quinat naturam & morem mittis viventium. Lib. v

Apud Lacantium eis: Parcitur vidiss, & est locus inter arma

Hisp. xv. clementia. Laudat Tacitus Primum Antonium & Varum Flavianos duas, quod in neminem ultra aciem levissent. Ariti-

Deper. des: acediam qui est in exitum vinas tibi, etis, qui uterque

haeret in tali fide, etis, qui uterque parties tuas, partes eorum necesse erit, Hominum est nostris ingenii resistentes armis coeercere, prostrator

traflare lenient.

11 Reg. xi. 3. De captivis Propheta Elisaeus regem Samaricæ, fìcalloqui-

tur: An quis captivos abducere gladium tuo & armas tuo eos in-

terimeret? Apud Euripidem in Heraclidis querenti nuntio,

Hoslem persistere vostra lex ergo vetat?

Respondet chorus,

Quem Mari reliquum praelio superstitem.

Ibidem Eurystheus captivus:

Quae necabant, non erunt, non manum.

Lib. xii. Apud Diodorum Siculum Byzantini & Chalcedonii, quod captivi

vos satius multos interfectis, hoc elogio notatur: in pluncis

Ægyptis â doctrinâ Aegyptiorum: perpetuarunt faciunt, extima crimi-

delitaris. Idem alibi * captivis parcere vocat; in tali, quos eorum, justi communes: qui aliter agunt, eos sit extra controversiam pec-

care. Parcere captivis jubet honi & eundae natura, ut in Philo-

philici scriptis dicentem Senecam non diu est cum audivimus.

Et laudari in historia eos videmus, qui cum nimia captivorum multi-

silis ne interficiscetur nisi paenitentia, non ad valorevolenti-

bus nobis.

GROI: NOTR.

Captivus parere | Capitolinus M. A. Antonino: Aquitatem etiam circa

capto hostiæm habuerat.

GRONOVII NOTR.

In quo pacem perturbatio | Quem

non est verendum, ne factionem

faciat & tumultum.

2. Contra jus bellum| Nempe morato-

tale, ut num. 9. Hominem nostris ingenii | Moribus

& infirmitatis nostris inbuiturum.

3. Para manum | Liberte à cadi-

crime.
multitudo oneri aut periculo esse possit, dimittere omnes quam occidere maluerunt.


2. In obiehis oppidis observatum à Romanis, antequam mu- rum aries percussisset. Caesar Aduaticis denuntiat se eorum cit- vitateam conservaturum, si priusquam aries murum attigisset bellis Gall. Lib. li de se dedidisset, qui nos num quoque obtinet in locis infinitis antequam machinae igniare epiplaudantur : in munitionibus, antequam in menia impetus fiat. At Cicero, non tam quid fiat of. i quam quid natura quom sit respiciens, sic ea de re pronuntiat: Et cum is quis vi devicercis consilendum est, tum is qui armis positis ad imperatorem fidem conquirent, quomuis murum aries percusserit, recipiendi. Notant Hebræi interpretes majoribus fuis in moreuisse, ut quam oppugnarent urbem eam non cingent coronae, sed * partem liberam relinquere effugere volu- lentes, quo minori fanguine restranfret.

XV. Eadem aequitas jubet parci his, qui fine conditionibus se victorii permittunt, aut supplices fiunt. Trucidare deditos sa- sum senente Tacito. Sallusti us similiter de Campanis qui se Mario dediderant, cum pueris interfectos narrasset addit, fæ- cinus rep. ordin. Lib. xlv.

XVI. 1. Adversus hæc æquitas ac juris naturalis præcepta exceptiones adferri solent minime justæ, nempe si talio exiagatur, si terreore opus sit, si pertinacia refitum sit. Atqui hæc non sufficere ad iudicam cedem facile intelliget qui eorum me minerit, quæ de justis occidenti causis supra sunt prodita. A captivis & deditis aut dedere se cupientibus periculum non est: ut ergo juicie occidentur operet crimem antecedat, & quidem tale quod aequus judex morte vindicandum censeret. Atque ita videmus interdum in captos aut deditos ius vivitum, aut dedicationem sub vita pacato non acceptam, si qui de injuritia belli conviciti, tamen in armis perfitissent, si immanibus convivisi famam hostis lacerassent, si fidem violassent, aut aliiud gentium jus, ut legatorum, si transfiguæessent.

2. Attalionem natura non admittit, nisi in ipso qui deluge venit: neque sufficit quod hostium unam qualis corpus fictione quadam intelligatur, ut ex ipsis potest intelligi quod de penuram communicacione supra a nobis tractata sunt. Apud Aristidem xxxv. 18. legitimus: πᾶς οὖς ἕτοι προστρεχεῖ μόνος ἡδονή ἢ ἀμαρτία.


Si tereor. Si unius severitatis exemplo multos aliis possit metus fieri, ut repugnare delineant. Si pertinacius. Si diutius refitando irritaverint victorem & ei occasionem promoverunt victoria eripuerint. Immanius convivis. Ut Carina

CAPUT XI.

§. XVII. 1. Utilitas etiam qua ex terrore in posterum speratur, ad justandum cadit non pertinet; sed si iubit jus, potest inter caussae esse ob quas jus non remittatur. 4. Obstinate autem studium in suas partes, si modo causa carum non sit omnino inhonesta, supplicium non meretur, ut apud Procopium differunt Neapolitani; aut sique ejus poena Lab. 5. est, non debet ad mortem pervenire: neque enim id flatuere Cuth. sequas judex. Alexander, cum in oppido quodam quod acerius restitiserat puerus omnes justissit interici, viivae est indissolubile latronum more: eamque famam reverit Rex victoriae elementus uti crepit. Melius idem Mielesis quibusdam parci vo- Polyana, hic luit, on yndio n yq wis yuylq évulqo, quod ess videret ut v. generalis ac suis fidis esse, qua Arriani verba sunt. Phyto Regi- norum praetor, cum ob pertinacius delictum urbem à Dionysio ad cruciatum & mortem raperet, exclamavit, eo quod urbem noluisse prodere supplicio se affici, cujus utiorem Deus brevi esset exacturus. Dioecres Siculorum poenas has iniquas, qui malum vocat. Valde mihi placet votum quod est apud Lucan- num:

Vincat, quicumque necesse
Non putet in viros facere strigine sennunt.
Lingue suus cives quod signa adversa tolerant
Non credit fecisse nefas:

Dum tamen civium nomine intelligamus non hujus aut illius regionis, sed communis illius ex humano genere constantis cives.

5. Multo vero minus cedem iustam facit dolor ex accepta clade, licet Achillem, Æneas, Alexandrum amicis suis linguine captorum aut se dedentium parentasse legimus. Itaque Ho- merus merito illud accinit:

Kape $ òerod µνασ ὶγαμα.
* Facinusque animo versabat iniquam.

XVII. Sed & ubi delicta sunt tali ut morte digna videri pollut, misericordie erit ob multitudinem eorum aliquid de- cedere de summo jure: cujus clementiae auëtorem ipsum habe-

GROVI: NOTIC.
Facinusque animo versat iniqua] Crudele hoc viuum facili postierisbas notat ad x Æneas Servins.

GROVII: NOTIC.
1. Si putit jus] Si viuum & in potestatem sedestim liceat occidere ob facinis, non tantum ob hostil- lem animum, quam forsan e alta- quis ignoscere; tantum momenti

habet utilissim, ut merito non parcas aut gravius in cum confusas.


Dd
Tasò
L I B E R III. § XVIII.


Tot simul infestæ juvenes occsemblero lento
Saepe fames pelagique furor, subitaque ruina,
Aut exi terraque luctu, aut bellica clades,
Nonquam pœna fuit.

Non nimium multi pœnam subirent sortio comparata est, inquit


XVIII. 1. De obsidibus quid ex jure nature statuendum sit accepi potest ex ipsis quae in superioribus dicta a nobis sunt. Olim cum vulgo crederetur quique in vitam suam id juris habere quod in resalbis quae in proprietatem veniunt, atque id jus consénti aut tacito, aut expresso à singulis pervenire ad civitatem, minus mirandum est si obsides privatim innoxios ob peccatum civitatis morte affectos legitimus, sive tanquam ex suo peculiari consenfu, sive tanquam ex publico cui et suum includeretur.

At postquam verior sapientia nos docuit dominium in vitam Deo exceptum, sequitur ut soli consenfu nemö jus cuipiam dare pollit in vitam aut suam, aut civis sui. Atque ideo Narrati bono duci atrox visum de innoxios obsidibus supplicium sumere

G R O T T I I N O T I V M.


G R O T T I I I N O T I V M.

Sortio comparata est] Ut sordibus in usuam coniecta eductique vel unnus est præciosibus, vel paras, ut de-

cimus aut viginesimus quique et pluribus, qui deliquerant, ut cuncta maligna nullis exactissent, supplicium lucent.

XVIII. 1. Quid in proprietatem] Quæ mancipi sunt Domini mutant: nempe ut eam alienare vel obligare posset, et quod quique de sua vita vel interimenda vel obliganda ut interimetur, tu terius vel civitas pacto non flexisset, idem po
de de singulorum vitis statuar civitarem.

Ex suo peculiari] Sive ipsi se oblidies dederint, sive quod omnes, vel maxima pars de illis statuerint, id in consenfu videantur, ex regula 2. 5. 17.

Das exceptione] Deum sibi recepisse se ac servissi, neque homini permisit ut eam pro arbitrio vel rei
eret vel abjiceret.
CAPITULUM XI.

re narrat Agathias: de alis alii: etiam Scipionis exemplo, qui Lib. i. aebat se non in obidies immoxios * sed in iplios qui decrissent Livii lib. sevitatum: nec ab inermi sed ab armato hoste peenas expetit. exuviturum.

2. Quod autem ex recentioribus Jurisconsultiis non ignobilis Monach., conventiones tales valere diunt si moribus firmentur, ac aeb. q. 7. ciprio, si jus vacat solum impunitatem, quae in hoc argumento scepere venit sub tali nomine: fin a peccato immunes putant qui ex conventione sola vitam adimunt alicui, vereor ne & fallitur lupi, & periculosa autorsitate alios fallant. Planae si qui obes venit eum ante suum in numero graviter delinquentium, aut poffea fidem e se datam in re magna fefellit, fieri potest ut supplicium injuria vacet.

3. Ad Chelisque quae * non sua sponte sed civitatis jus a obtus venerat, cum tranato Tyberi effugisset, apud regem Etceutum non tanta solum sed et honorata virtus suiet, quae Livii in hac Lib. ii. re narranda verba sunt.

XIX. Illud adhuc addendum est, omnes commissiones quae ad ius confequentur aut bellum finiendum nullius sunt ulius, sed meram habent virium orientationem propitiam, id est ut Greci loquantur, tundebant ducem cum eo in pedibus, ut. Lib. ii. n. & cum officio Christiani hominis & cum ipso humanitate pugnare. Itaque serio haec vetare debent recitores, inutiliter fostat linguinis rationem ei reddituris cuius vice gladium gelant. Quippe et Sallustio laudati duces, qui incruento exercitu victoriam deportarent. Et de Catis nostro virtutis populo Tacitus:

* rari exercitus & fortissima pugna.

GRONOVII NOT. XIX. Sed in opere qui decrissent faciendum. Idem est Julianus apud Eunapium Excerpto legationum o. Non sua sponte Confer i toriam obidum id omis detractantium & ob id punitorum, apud Nicetam libros ii.

Rari exercitus & fortissima pugna. Demetrium reprehendit Plutarchus: natae sunt, subit, & regi a vendavere ut narrationes in sepra-

Ddd C-
CAPUT XII.

Temperamentum circa vastationem, & similia.

I. Qua vastatio justa sit & quaternus.
II. Abstinendum à vastatione, si res habes fruituosa sit & extra hostis potestatem.
III. Si magna sit spei celere victoria:
IV. Si hostis habeas aliunde quo se sustenter:
V. Si resipias bellum, quem dum nullus sit usus.
VI. Hoc maxime locum habes, in his qua sacrarum sunt aut sacrarum accedunt:
VII. Item religiosis:
VIII. Utilitates qua ex tali moderatione sequuntur annotata.

1. R. Es alterius ut perdere quis sine injuria posset, horum trium unum antecedat necesse est: aut necessitas talis qua in primi dominii institutione excepta debeat intelligi; ut si quis territ gladium quo ufuris sit furioso periculi sui evitandi causa in annem projiciat, quo ipso tamen causam manere obligationem damni refarcendi ex veriorem sententiam alibi dictum: aut debitum aliud procedens ex inaequalitate, nimirum ut res perdita imputetur in illud debitum quis percepta, aliique enim jus non esset: aut meritum aliud malum cui poena talis sit par sit, aut cujus mensuram poena non excederat; nam ut re cote notat siini judicis Theologus, ut propter pecora absca aut domos alias incendias totum regnum vastetur, sequitas non sert: quod & Polybius vidit, qui in bello non in infinitum vult vagari poenam, sed usque et ut delicta ex quo modo expientur.

Etr.

1. D. Omnis institutione excepta] Neque enim privatis dominis institutis praelumum voluisse gentes, si quis veniet in manifestum periculum perund & quidem non suo pecendo, iisque fieri posse atcepist aut corrupta se aliena; tam quoque valere frium jus privari dominii & potius abstinere se aliena quam hominem inoxium fieri: fed hune casum exceptis praefuntur & ei hominum regiessum dedisse ad pravam facultatem ufar pandi quidvis ad sui conservacionem: praxerim si quis aliena se ablatur, tamque confumit, sciat hendi bibi habercque propitium illius resi, quandoque possit, Domino restituendu usc e facienda.

Ex inaequalitate] Ex eo quod quis metum contraxit, & plus accept quam ei dehabetur, me frandam & minus habente, quam habet debet.

Res perdita] Ur quod ego de alterius bonis corrupto, procedatur co, quod meli dehetur & dehabatur possis, quia ego perceperim & ille meli tradiderit, tantum partem ejus, quod meli debet.

Meritum aliquod] Facinas in meam vitam, famam, bona aut co tum quos mei officii est defendere.
CAPUT XII.

Et ha quidem causa & intra hos duntaxat fines faciunt ut abit
injuriam.

bono nocere alteri. Ideo qui spatiunt, utilitibus moveri solen,
quarum precipue e illa quam annotavit Onofander: "qui
propter illum quinque consilium est magnum est
munitum, quem ad modum in totum quod maximi est,
quo est quisque qui operatur idem modo operaret, quos in
hostium terram perderet, uterque, populi, manumitteret. Nam 
* pecuniarum et frugum penuria hodie minus quantum anguer
 copia: a quo non discrepat illud Procli, tige 
* epicureon in viva 
hostium consilia, boni est imperatoris hostium erup
quosundique accedere. De Dario Curtius: erebatur inspia de 
Hered. I. 
bellari posse nihil habentem nisi quod rapiendo occupasset.

3. Et illa quidem populatio ferenda est, quae brevi ad pacem 
petendam hostem subigit; quo genere bellis usus Halyettes in
Milefios, Thraces in Byzantios, Romani in Campanos, Capena
thes, Hispalos, Ligures, Nervios, Menapios. At si recte rem 
expendes, plerumque admitterunt talia odio magis quam pronus 
ratione. Ferme enim eventit ut aut causa illae suadentes cesa
sent, aut ut aliae sint validiores quae diffueant.

II. 1. Id eventum primum, si nos ipse rem frugiferam ita tene
mus, ut hostibus non possit esse in fructu. Quo propri specie
lex divina quae in vallum bellique opera vult impendi arbores
feras, frugiferas vero afferari ad victum; ad sita causa, quod 
non ut homines ita & arbores adversum nos in praelium conlu
gere possint, quod ex rationis similitudine * Philo etiam ad 
De Creata.

AGROS MAGIS.

GroTHI NOTR.

Pecuniarum & frugum pensoria bel
lum minus.] Philo de vita contemplativa: "se plures exquisitor at dum
probemus nihil a nobis hodie in
numeralibus echger, non habemus in
tel um docebat, "se habentur 
periculum, se dederit reum nec teniens
pensoria. Idem in Diris: "se
esquisitor at perieris in manu qni
ita, echger que se separantes in in
sensum nihil a nobis hodie in
numeralibus echger, se deterre
apotomie, se deterre

Gronovii Notr.

Ut abesse inuriae | Ut valesmus &
velemus alieum esse sine pecceulo.

2. Nisi causa utilitatis ] Magnum
inde commodum ad nos aut incom
modum ad hostem perveniat.

3. Qua brevi ad pacem] Qua vide
mar efture ut hostis cibus de bel

GroTHI NOTR.

Philo [Alter ejusdem scriptoris lo
cus de Humanitate dignus & ipse
qui hanc narratur: "hius est sol
er: ut si valesmus et alieum esse
necesse est, se habentur perieris in
manu qui; "se habentur, se deterre
numeralibus echger, se deterre

GroTHI NOTR.

Philo [Alter ejusdem scriptoris lo-
cus de Humanitate dignus & ipse
L I B E R I I I . § II.

...
agros frugiferos producit legi hac verba affingens: *Quid rebus
inanimis qua et mites sunt, et mites frutibus ferunt uerae rerum
et uero in morem hominum qui hos uos sunt immittitissima significationem
arborum producit, ut pro his qua faciunt aut facere minatur
mittentes uirgula eellenda sint? Quis profusae visioribus; praebent
e quia copiam verum quia necessaria exigunt, imo et ad voluntatem
nec soli homines tributa ferunt, sed meliora arborum flatu
tempestibus, et alia ut sine ets visere non detur. Iosephus vero ad
eundem locum si vocem edere possent arborum clamaturas sit,
inique cum bellli causa non sint perferre bellli pennis. Neque
alinde, ni fallor, originem habet illud Pythagorica in apud
Jamblichum: *magni quin et in eum exoptat qui eis flerum ...
non patiatur aut domum, aut villam dierii,

2. * Porphyrius vero, mores Judaicos descriptos libro de
non enditis animalibus quarto, legem hanc, confutatine, ut
puto, interprete, etiam ad animantium juris operi inferuentia
producit; nam his quoque ut in bello parceretur a Moise
ceptum sit: Thalmudica vero scripta & Hebrae interpretatis ade
vant, * legem hanc porrigendam ad rem quamvis quae sine cau-
sa peritam sit; ut si uinicia comburantur, esculentas et potu-
lenta corrempantur. Confident cum haec ducis Atheniensis
Timotheci prudens moderatio, qui narrante Polyphono: 
ex iux-
ta rei ut a nobis est in uoluptatibus. * ad adversum hanc
eca etiam quae sine mala uirtute esset: in form

Contra vero, refthigendam, additam exce-
tione, nisi arborum in flabubratis locis impediant jaculatoris.

2. * Confutatina interprete * Unius & alterius homin exemplum imi-
tantibus omnis, ut etsi res in perpetuo
mores abierint.

Animantia vero * Bores agricultas
& jumenta rustica.

Sine causa * In nullum usum no-

frum.
LIBER III. § 11.

aut arborem frugiferam exsceind. Exit alt & lex Platonis de Republica quinto, mutat esse in terres, mutat se ipsum in natus, ne terra vestrae, ne domus incendantur.

3. Multò vero magis hoc locum habebit, pult plenam victoriam. Corinthus excilam non probat Cicero, ubi tamen fecit traccia erat Romanorum legati iademque alibi horicium, nefarium, omni imbutum odio dicit bellum quod parietibus, tecitis, columnis, postibus sit. Laudat Livius Romanorum lenitatem viæ Capuà, quod non sevitem sit incidit ruinique * in tecla innoxia muroque. Agamemnon apud Seneçam:

Equi-

**GROTIUS NOTA.**

In tecla innoxia muroque] Erego- gio eft hujus argumenti epistola Bel- lifariis ad Telliam Gothiconum eft: seipserit ergo ut adit irge- rzünd, uterque ex frigorum duri- miti in eis & praeclaris iustitibns, extremam potius auctoritate vehit. Nam etiam tunc aequal melius confiteri, si dixisse plerumque ut aequitate etiam semper in eis. Sed ut ante ille est auctor aequitate, idcirco bonus vere equitatius, ut eum bonus per leges regnantur. Cum idem regnum aequitati etiam semper in eis. Et nos autem non de vita scriptum sit: Antebus se existimationem effe, speciosa sine opus, sapientia eft & eum vita sententiam: situa domini ...
Equidem fatebor (pace dixisse hoc tua Argiva rediis licet) aissi Phrygari, Vincique volui; ruere & aquarum solo,
Etiam arciissim.

biterum justas exsceind. Verum non factum id odio hostili, sed in justam detestationem facinorum, quae aut publice erat cognita aut Deo judice tanti ultimata.

III. 1. Secundo eveniet quod diximus etiam in dubia agri possidione, sic magnas spes fit celeris victoriae, cujus premium & ager & fructus futuri sint. Sic Alexander Magnus militae, narrantis Justinio, a populatione Asiac prohibuit: * parcendum suis Lib. 11. rebus praefatus, nec perenda ea quae possessori venerant. Sic Quintius Philippon Theßalyam transcurrente populabunda ma-
Vita Flan., ipse hortatus est militae, ut Plutarchus loquitur, iter facere mi-
tanquam per conceéiam & ipsorum jam factam regionem. Crec-
Horod, l.s.,
sus Cyro suadens ne Lydiam populandam militi dare: non meam, inquit, urbem, non res meae diripies: nihil enim ad me fami!a pertinet: tua sunt: tua illi perdent.

2. Aliter qui faciunt in eos non male quadrant illa Jocadat ad Polineciam verbis Thchaidibus, Senexe:

Petendo patriam perdish: ut sit tua
Vos esse nullam: quin tua causa nocet

Ipsum

Qua fortuna sit superior. Si in villis
sors Urbis, non aliena sed tua perdici-
dum: eadem serata, possidione frue-
rum omnium speciosissima et adversatibus
sus cessederit, Roma per strenueum,
reposita tibi quid agis, illidem gratia:
eadem incessit, jacentem extra uamam
saecu militariae tua rei. Neque tan-
num nullo ad te soli fructus redditur,
sed & digna falso fama sua te ab humanis
bus universalis erudit. Ea in uerum
velo partem tibi parata est. Nam poten-
tum quales sunt abhorsu tuo exilii-
matia. Vide & legem Frederici I, apud Conradum Abbatem Ursper-
gensem, & de Frederico Comite Pat-
latino Chronica Melanchthonis.

Parcendum suis rebus praefatae] Ge-
limer & Vandalii obidientes Catha-
ginem, neque præxas egere, neque terram vallant, sed cura habere-
unt ut suam. Procopios initio Van-
dalorum secundi. Apud Helmol-
dum lego Lib. 1, cap. 66: Nove ter-
tu quam devastamus terra nostra est;

& populus quem expugnamus populus
nosser e? Quare etsi invenimus ho-
strimus, & disjubato delictum nosstrum? Cum his conveniant
quae Bambus habet libro ix. Paru-
eta vero contra Germanos libro hi-
istorix vi.

GRONVII NOT.

5. Etiam arcuissim] Ad Sen. Hippo-
poly, 501. Verissim, vel prohibu-
fem, si putoissem.

4. Arbores Meabitarem] Hoc fæ-
ctum credibile est odio idololatria,
quae in lucis exerceratur.

II. 1. Eventiet quod diximus] Ut
raiones suadentes ceñunt, vel sint
validiores quae diffusaent, abi non-
dum quidem in potestate nostra res
sant hostium, sed credimus & spera-
um alibi brevi judicium isi &
res eas nostras foro.

Per conceéiam] Dediram & ipsorum
potestati permissem.

2. Thchaidibus] Phoenisiis.

D D d

Dio
Ipsum hoc quod armis vertis infestis selum, Segeteque adulta f ermis, & toto fugam Edis per agros. Nemo se vafat sua. Quae corripi,que quamet gladio jubes, Alane credis.

Lib. Ix. Patensus apud Curtium illis verbis: quicquid non corrupit hostium esse consedii. Unde non longe abest ea quae Cicero in litteris ad Atticum difputat, adverfius Pompeji conßilium fame patriam necandi. Atque hoc nomine Alexander Ilius culpau Philippum libro Polybi i x v i i , cujus verba Latine hunc in medium vertit Livius: In bello non congredi (Philippum) a quo campo, neque collatis signis dimicare, sed refigiatem incendere ac diripere urbem, & vincen tum praemia victum corrumpere. At non sì antiquos Macedonum Reges sed acie bellare solitos, urbibus parcer quantum possent quod opulentius imperium habere. Nam de quorum possessione dimicetur collentem nihil sibi praeter bellum relinquere, quod conßilium esse?

IV. 1. Tertio idem fact, si hostis habere posset aliunde quo se suffertet: puta si mare, si fines aliis pateant. Archidamus apud Thucydidem in oratione qua Lacedaemonios fuos a bello in Athenienses dehortatur, quœrit quis bellis gerendi spes habeant: an forte, quod militem copia valeat, iperent Atticum agrum a le facile posses valeri: atqui, inquit, habent illi terras sitas hucus ditionis (Thraciam & Ioniam intelligens) & matrimoniam adceptionibus adipiscis possent ea quorum indigent. Tali ergo statu optimum factu ut agriculturae etiam in ipso collimito tota maneat: quod sub tributo utrique partis præstans factum dixit in Belgico-Germanico bello nuper vidimus.

2. Et quæ id confertur cum mori veteri Indorum, quod quos ut * Diodorus Siculus loquitur, Τ ἔ προρεύοντας εἰς τὴν κοιλινίαν ἐπὶ νικησον Τ ἐν ταύταις μερωστάς, ἀναμικνας Τ Καρδίμα ἡ τινι Αγρικολα ἑνδυτάναι αἱ στελεχοὶ σακίδου, ἀς ἰματιζομέναι, ταῖς περικολαῖς ἐις ἵππες ἐτήσιοι, ταῖς ἀκτοσφαίρες. Hοστίωm


Easte paterm.] Prohibendo subversionibus frumenti & aliorum utensilium, quia mare claßibus tenet. Collecta signa Acie astet. De quorum possessione Fertidio præmio, propter quod bellum gestatur,

verbis Juslinii 24, 7.

1 V. 1. Possit alimnde] Quam ex eo agro, quem nobis utere ac valóre licet.


CAPUT XII.

Hosium agris neque urunt, neque excidunt arbores. Posterius, quisque autem qui se depetit, et qui, sive quisque adsectionem, aut quisque successisse, nec essemis, iterumque, sicque exspectet: Hosius nemo quidquam agricola damnun dat, sed id hominum genus ut in commune beneficium ab injustis omnibus immune praestare.


4. Hos morem humanitatis magistri canones Christianis omnibus ut majorem ceteris humanitatem debentibus ac profetientibus imitandos proponunt, ideoque non agricolas tantum, sed & animalia quibus arant, & feminas quae ad agrum portant, extra bellii periculum ponunt; nimium similem ob causam ex qua civiles leges quae ad arandum usui sunt vetant in pignus capi, & apud Phrygas ac Cypriosis olim, poest & apud Atticos & Romanos bovem aratorem occidere nefas erat.

V. Quarto evenit, ut res quaedam ejus sint naturae quae ad bellum faciendum aut descendendum nihil momenti habebant: quibus rebus parci etiam manente bello ratio vult. Huc pertinent

Rho-

GROTIUS NOT.

Sic Timotheum] De Megarensibus idem prodidit Platachus quodflionibus Gracis; de Torila cum Romam obdectet Procopius Gobithorum: 115: est videantur aliqui per quos ait inquisitionem. Iamque ait, cum quo ad bellum locorum, ubi locum, incolae vel conciliares, vel ad 

His addae Pliniani VIII, 45. Aiñiusque, de historia animalium II, cap. 7. Porphyrii Hecate, de abditamentis: Vegetiani III, de arte veterinaria.

GRONOVITI NOT.

1. In ea quod diximus] Quod appearuit non tantum ex eo genere vegetalis, cui Licosten nomen (est autem de mercibus quae in hostibus hinc, procer armis, portabantur), sed quod conlat integras bellicas naves Amphilochi emps suis infirmanque cum dissimulatione Magistratuum, quibus hostibus adseriatis Batavos uteretur: necelicite, cum fatifater alienorum locorum, ubi parati possent, hi incolae eo loco fraudarentur.

2. (Anon.)] Synodales vel conciliorum vetustates.
Rhodiorum oratio ad Demetrium urbicæpum pro pictura fatus, sic à Gellio Latine expressa: *Qua malum ratio est ut tu imaginem istam velis incendio adiam fatus disperderes nam si nos omnes superviseris, & oppidum hoc torum eriperis, imagine quoque illa integra & incolumi per victoriam poteris; sive vero nos vincere obiudendo neanieris, petimus confideres ne turbet tibi ist qua non poniere Rhodior vincere, bellum cum Protegen mortuo esse. Polybius rabiosi esse animi ait ea perdere quae nec hos habita vires adqiant, nec perentem emolumentum adeunt, quales sunt templo, porticus, statua, & familia. Marcellus, laudante Cicerone, *ad finem omnibus Syracusarum, publicis & privatis, sacris & profanis, sic peeperc quid ad ea defendendae cun exercitum non expugnandi venisset. Idem poletae: *Matiales nostris reliequebant is qui jacuibus victis, nobis levia videbantur.

VI. 1. Hoc vero situm in aliis ornamenti vaelet, ob eam quam jam diximus causam: ita specialis ratio accedit in iis quae faciis usibus dicata sunt, quanquam enim & hae, ut alibi diximus, publica suo modo sunt, atque ideo impune per jus gentium violuntur, tamen si nullum inde periculum lat, conservari tali adificia & quae eis accedunt * suadet rerum divinarum reverence,

GRONOVII NOTR.
Rhodiorum oratio ad Demetrium}

GRONOVII NOTR.
V. Rhodiorum oratio ad Demetrium}
Ut pareceret Rhudo observer ebant murorum, propriae erat ea nobilitiini Protegenis pictura, neque nam in eis factum macinam: esti facilius inde capi usbs potuissent, telle Plinio 7. 38. 15. 20. Fuerat autem Ialyus iste inter conditores Rhodiorum genitus.

Vercuvam ] Foliortcuten Antigon Coclitis biam.
Cum Protegen mortuis ] Protegen mortui opus mobile hotifit late-

Levia ] Vani, parvi momenti, nec tanti, ut illis ea inviderea.

VI. 1. Alba dicimus ] 3. 5. 2.

GROTIUS NOTR.
Suadet rerum divinarum reverence,
CAPUT XII.

797

runt, inter eos maxime qui eundem Deum ex eadem legentur, etiam in forte sententias quibusdam aut sitibus disident.


rata Deum templis temperatam ait Livius. De Romanis Cap.
pia capta sic Silius libro xiii.

Ecces repetes tacentur percurret pedela sensu
Religio & fæcavi componit nomine mentes.

Ne flamnam talaque velint, ne templum sub uno
In cinerem sedisse rege.


3. Ad Christianos ut veniamus, commemorat Agathias Fran.
cos templos pepercisse, ut qui cum Graecis evertent ejusdem religionis. Imo & hominibus ob templum parci solitum, quod (non profanarum gentium quæ multa sunt exempla adferant, quippe cum morem hunc θεῖον Ἡλληνός ἀναλικὴ Scriptores vocent) Diod.

In Sullæ loc. 12.10.55.

eca Evagoras

πετ μεν τε θ. Φωκίνας; & Μά-

καν Ακρίλης, ποῦ ο. Λυκιοῦ

Παύλος, διὸ μὲ κραταιρία-

σει Ἡλληνες, ο. τὴν Mακ.

δόντι βασιλεὺς κατακατελείστε

νῦν διότι τάχθην καὶ θρύι

καὶ Ἡλληνες, ἀλλὰ καὶ δίπλα καὶ πρόδο

μυστήρια τοῦλος συμ-

πορευόμενον: In memoriam revocabant

alii Flaminius, alii Manius Aqui-

lum & Aemilium Paulum, quorum

πρὸς Αντίοχο εξέλαθι Ἡράκλει, ha sunt
debellatis Macedonum regionibus, non modo Græco templi poperantur, sed

& dextrae multaque horae in sancta

ruminia auxentat. Adi, et Virgilium

lib. 11. Dionem xii. Plutarchum


Cabo. Maurusipserne Christiani

honorum volvere habebat, sive

Christianorum Ecclesiis contra

quam fuerent Vandalis, quibus in-

rabit iratum fore, quibus illis esse

Christianorum Deum. Tellatur hoc

Procopius Vandalicorum 1, qui &

Pescicorum 11, Chrofoen Periam

non Christianum Ecclesiam Autio-

chienium Christianorum aut peper-

cisse. Justinius etiam, ut idem

revert Vandalicorum 11, retinere

apud se non audebat esse res illas quas

Hierofolymorum templum Vespali-

num abulerat Romani, Romani a

tem repetere in Aemern anspactare

Gizechius. De sanctimoniam &

Mahumertissis ferta loco in quo

Ezechielis & trium Danielis seco-

rump erat condita, tellis cist in

itinerario Judenaei Benjamine.

GRONVII NOTR.

2. Ruan templorum / Male omnif-

sum, templum adficientem.

Metani / Caltra ponti.

Pecennum Delphicas ] Harum pars

aurum Tholofanum, Julian. 12, 1.
Liber III. § VII.

Libert de "in Gothis Romæ captoribus sic laudat Augustinus: "Te tamen tur hoc Martyrum loca et basilica Apostolorum, quae in illa vestione vivit et se confugientes suos alienosque reciperunt, hunc quem cruciatus serviorum immunes ibi acceptebat, limitem truculitatis surer: illo decebatur aut misericordiam hostibus, quibus ("malum qui, nam distinguat mitiores à durioribus), etiam extra ipsa loca pepercere, ne in eos incurrerent quasi similis misericordiam non habere, qui tamen etiam ipsi alibi truces atque hostis mere savientes postraequam ad loca illa veniebant, ubi fuerat interdum quod alibi fueri bellis liquisser, tota fami veniendi renascerat irmanitas, et captivandi cupiditas fran gebatur.

VII. 1. Quod de facris dixi idem de religiosis intelligendum est, etiam de ipsis quae in honore mortuorum frustra sunt, nam & hae, quamquam juss gentium impuniter in illa exercenda indulget, violari non possunt nisi contempta humanitate. Summam esse rationem adjunt Jurisconsulti quae facta pro religione. Tam pro religiosis quam pro facris pia existat Eu ripidis sententia Troadibus:

Mārēsque stulti ommé terrae pœnas,
Nec te turres 5, i.e. "κακομάκος,
Eρηµίας δε αυτῶν ὀλεθ ὑπάρχει.

Grotii Notn.

In Gothis Roma captoribus. Sub Alarico Ariano: cujus & hoc factum memorabile apud Cassiodorum xii, 20; "Res Alaricae Apostolorum Petri vasa suas desertibus earum exceptis, non, ut rei caussa habita interrogaciones cognoscat, facies liminis hostis perterrita dissipientur manibus impetravit, ut capessent quod de prædatiis suis ambulat adevit seclis deconsumpta largissima deletur exceptus.

Testamentum Martyrum loca] Exscriptum hunc locum Itidorum in Chronicis Gothicis Aera ecece xeviti.

Mediam quod Omnino sic legendum ostendit Orosius eadem historiae referens lib. vii, c. 28.


Granonvii Notn.


VII. 1. Quae in honorem] Cenotaphi aut monumentis in quibus ipse corpora defunctorum collocata non sunt.

Jus gentium impuneat] Jus gentium ea impune dicere ac consentere licet.

Summam esse rationem quæ facta] Religionis primam & maximam rationem habendum.
S. VIII.
CAPUT XII.

Homo quisquis urbes vassat & dixit Manus.
Sedes sacrarum, templaque, hanc rei sapit:
Nam similis ipsum postis excidit manus.

Apollonius Tyaneus deceulo a gigantibus oppugnato fabulam hic interpretabatur: dum eos in tectis vinctos, uti erat, vivam eos insilivi Doro[m] templis ac sedibus. Statio Annibal sacrilegus, qui Deum facie mifcitor arae.


VIII. 1. Quoniam vero propria instituti nostris hic non est quid ex ullo fit inquirere, sed laxam bellandi licentiam adducere ad id quod natura licuitum, aut inter licitam melius est, tamen ipsa

GROVIII NOBILIS.

De civi a gigantibus oppugnato fabulam hic interpretabatur] Ut & altem de Epopeo. Diodorus Siculus.

Philippi ultra jus victoria in templo, aras, sepulchra favit] Simile Polybio factum detestabatur Polybius, cuius verba Suidas servavit in vocabulo Pseudo, & excerpta Precio-

GERONII NOBILIS.

Facie mifcrsit] Incendit & in cine-

res confusos ac deformia munda redigit.

2. Victoria profana] Sacra quas urb. be per viam expugnata reverentiam apud victores non habebant, & in prada duci poecrant.


Pyrrha qui Proserpina] Livius 29, 19.

VIII. 1. Instituti nostri hic non est] Quippe quod tu polletis.

Idem
ipsa virtus vilis hoc seculo ignoscere mihi debet, si, quando per se contemnitor, ex utilitatis ipse pretium facio. Primum igitur moderatio ista in iervandis rebus que bellum non morantur magnum hosti tulum eritip, desperationem. Archidami dictum est apud Thucydidem, quin esse num est ieretum sociis quo labore, qui numero, qui iuris ius novi novum iuris, nisi Fide 


**Graphic Notes:**

*Idem Agestilae consilium* M. Memm.

*Memoriae Notae.*

*Ipsa virtutis uli* Non debet alium aut patium videi, si debet hominem est & per se sine uilia merceder probandum, id fiudem perpetuiter & commendare per commoda, quod secum saltem, quando eo seculo vivimus, quo nihil, nihil quod utile est, appetitur.

Bellum non morantur | Impedimentum non affertur rebus gerendis.

*Author (570) Forte, aliae
torquias, nam sciem,, delam,,


*Obseme* Nam qui agnos hostium temer, perinde est ac ei obides eis extollere: quorum recipiendorum

*Signum ad conciliandum* Nilus proed.
CAPUT XII.

uit Polybius, magnam ab hofibus ipsis benevolentiam captabat:
* De Quintio & qui cum co erant Romanis Plutarchus eum
qui quia diximus commoravit, addit: Haecus modestia non
multo post fruisnum cepere, nam ut in Thebasiam peruenit est
defecerunt ad eum urbem. Tum vero & qui intra Thermopylas
habitant, Graeci Quintium ardentes votis desiderabant:
Archers vero renuntiata Philippis amicitia, societatem adversus
eum cum Romanis interunt. De Lignorum civitate quae bello,
quod duces Cerealis, auspiciis autem Domitianis in Civilem
Batavum ejisque socios gerebatur, populationem formidatam
euareat sic narrat Frontinus, quod contra expectionem invio-
L. v. 3: 

ta nihil ex rebus sine amissent, ad obsequium reduci sunt

ginta militia armatorum tradidit ei.

3. Confiitii contrariis contrarii quoque eventus. Exemplum
dat Livius in Annalib: Praceps in avariam & eruditionem
animus, ad spolianda querni nequidat, ut vastata hosti relin-
quenterur, inclination. Id singul hominum cum ingesta tum
etiam eximius: neque enim indigna patientium modo abalis-
nabantur animi, sed eorum etiam: quippe ad plures exempla
quom et calamitates pertinebat.

4. Verissimum autem sentio quod à Theologis quibusdam
noteat num existit, & summarum potestatum & ducum qui Christia-
nos se & Deo & ab hominibus haberet voluerit officium esse, vi-
ulentis urbium direptionibus & liquid his simile est intercedere,
ute quae abire non possint sine gravissimo multorum innocen-
tium male, & tene ad bellum summarem parum proficient: ita
num. 1. 57. ut bonitas Christianae fere semper, ipsa quoque justitia plerum-
que ab ipsis absurread. Majus fane e Christiariorum inter se
vinculum quom olim Graecorum fuit, quorum bellis nequa
urbis Graecae excitenderetur cautum erat Amphictyonum decre-
to. Et Alexandre Macedonem narrat veteres nullius rei
at se acta magis duce tum penitentia, quam quod Thebas ever-
tisset.

GROTTI NOTM.

De Quintio] Nempe T. Quintio
Flamimino.

GRONOVII NOTH.

3. Ad plures] Plures simile quid
metuerebat, quam ipsa calamitas
est metuerebat.
S. Ed neque peccato vacare, aut à restitutionis onere immunis, censeri debet rerum hostilium in bello juusto captura. Quippe * si id quod recte fit spectas, non ultra licitum est capere aut habere quam causa subuit debendi in hoste: excepto quod etiam extra cam ad securitatem necesse est res postulet detinendi, sed relituendorum cessate periculo, in se aut in pretio, secundum ca quo libro i. cap. ii tractavimus; nam quod et in pacatorum licet, multo magis in re hostium licet. Hoc igitur est capiendi quodam jus, fine acquirendi ius.

1. Cum autem debitori aliquod nobis posuit, aut ob inexactitatem rerum, * aut ex poena, potest ex utraque causa acquiri res hostilis sed cum discrimine tamen; nam supra diximus, ex debito illo priore non res tantum debentis sed et subditorum ejus ex introducere ius juriem quemque dedere quodligi obligari. Quod quidem ius gentium alterius generis credimus quam illud quod in impunitate sola aut externa vi judiciorum confisit. Nam siue in res nostras, ex consensu privato nostro, ei quicum aequum est, non externum modo, sed et internum jus quaeritur, sic et ex com-

---

Grotius Nota

1. id quod recte fit spectas Vide quod judicavit Innocentius Romanus Pontífex apud Remum i. Aut ex poena Romani Pröfian Attulj juriem et damnum relictum nec poena infuiper pendere.

Gronovii Nota

1. Causa hostis debendi Donec nanciscamur id quod nobis debenturs.

Securitatem Ne nocetam nobis aut ne quis illis utatur nos latiset gratis.

Pactatorum Eorum qui non offendunt nos.

Capienti Approhendi, corripiendi et tenendi aliquantulos in ut tamen tum non facias.

2. Ob inexactitatem Ex contrafactu.

Ex poena Ex maleficio.

Non res tantum debentis Propter debitorum principis, aut eorum, qui tempus parum tenent, ex contrafactu cum alio principe populoque in id principii patrimonium et civilium bona hypothesis loco sunt.

Quod in imputate Quod per annum remittit res alienas capienti et judicis officium praebuit rapatas defendentis pro suis, quas alter deberet, nec reddidit.

Non externum modo Non tantum quid condonat poena aut interdictis defenditur, sed etiam quod con-
communi quodam consensu, qui singulorum consensum vi quadam in se continet, quo sequitur lex publicae securitatis; com- promisso pctio civitatis dicitur. Atque id in hoc negotii generis placuit esse, quod in rebus honestis utile est, hoc lex gentium non sola majoris maiori vitandi causa, sed etiam juris cuique sui consequi gratia introducita est.

II. At in altero debendi genere quod poena est, non video gentium consensu tale jus in res subditorum esse proditum; odoe enim est talis rerum alienorum obrigatio, ideoque latius produci non debet quam acutum appareat. Neque vero par est utilitas in posteriori hoc & in priore debendi genere; nam prius illud est in bonis, posterius hoc non est; ideoque perpetuo ejus fine damno omitti potest. Nec obstat quod supra de jure Attico diximus. Nam ibi homines obligabantur non ex eo pro-Lib. iii. prie quod civitas puniri poterat, sed duntaxat ad cogendam ci- vitatem id facere quod facere debebat, id est judicium reddere in fomem, quod debetur ex officio ad prius illud non ad po- terius debendi genus refertur: aliud enim est debere punire, aliud debere aut posse puniri, quamquam ex cessione circa illud hoc seque, sed ita ut distincta sit causa illa & hoc effectum. Ergo poena nomine acquiri res subditorum hostium non poterunt, sed eorum duntaxat qui ipsi deliquerint, in quibus & ma- gistratus continentur qui delicta non puniunt.

III Exterior res subditorum & capi & acquiri possunt, non tantum ad consecutionem debiti primarii unde ortum est bel- lum, sed & subnascentis, secundum ea quae diximus initio hu- juslibri. Et sic accipiendum est quod scribunt Theologi quidam, capta in bello non compensated cum debito principali: in- telli- 

congruit iure nature, quale est po- 

introducita dominia & falsa con- 

scientiâ exiguis.

11. Quod poena est? Ex malefi- 
cio imperantis & magistratuum or- 
tur.

Latinus produci] Etiam ad poenam, cum videatur tantum placuisse ad sa- 

tisfashionem aut compationem.

Est in bonum] Ista ut si perseque cel- 
ses, tae carcas.

Non est] Spectat enim tantum vin- 
diäbat, de qua remittere licet ut ut 

nulla re egas.

Ex iure poenit] Aliquid deliquerat 

noxam nocendo, sed quod negli- 
geniusse egerat in alieno dolore 

imodo.

Ad prius idem] Ex inevaloritate. 

Ad posterior] Ex poena.

Quamquam ex cessione? Si quom ex officio punire oportebat, in eo 

cellet, ipse poena sed dignum re- 
dat: atque adeo ex isto Capite hoc 

exstitut & existit: haud quaquum 

samen hoc du Bo mixtenda & pro eo- 

dem habenda sunt.

111. De officio primarii] In quo 

cept in injustitia.

Subnascentis] Eiusquod ex illa se- 

quirit & provenit.

Non compensated] Non poesse impo- 

tari ab eo, de cuius bonis vel territo- 

rio sepe sunt, tamquam sufficiente- 

tem retributionem pro injuria, quae 

dedit causam bello: sed ics esse 

vidari super illa, que tenet in bello 

acquisitus, pro ea injustia, quae locum 

bello fecit, novum satisfactionem 

possess.
telligendum enim hoc usque dum secundum sanum judicium statuatum fit de eo damno quod in ipso bello datum est; sic in disceptatione cum Antiocho Romani, Livio narrante, * impenam quam in bellum facta est, omnem praesertem regem se quam cenfebant, cujus culpa bellum excitatum est. Apud Julium est impenam bello legi suam sustinere: Apud Thucydide damnum Sarmii etiamque etiamque dividere bellum impenas. Et alibi Epp. Quod autem victis justae imponitur, idem & bello justo exorquetur.

I V. Ceterum sicendum est, quod & alibi meminimus, latius patere caritatis quam juris regulas. Qui divitis floruit immisericordiis reus erit, si inopem debitorem omnibus recusis suis excitat, ut ipse ultimum quadrans consequatur, multo magis si is ipse debitor in id debitum vencerit sua bonitate, ut si pro amico fidejussit, ipse autem nihil pecuniae verterit in rem suam. * Miserabile enim est, ut ait pater Quintilianus, sponsores periculum. Tamen tam durus creditor contra jus stricte dictum nihil facit.

2. Quare * exiguit humanitas ut his qui extra culpam sunt belli, quique alio quam fidejussorio nomine obliteri sunt, relin-

---

**Grotii Notae.**

Impena quam in bellum facta est]


Miserabile enim est, ut ait pater Quintilianus sponsores periculam]

Addit salvo pudore ad sponsores non alius creditorum venire quam secipere debitorone non pullet. Beb, salvo pudore: nam sponsores appellare videtur habere quaedam jurisdictione, ut ait Cicero ad Atium XVI. 17.

**Exiguit humanitas** [Polemarchus Demetrio Antigoni filio tabernaculam & alia ad eum corporis ipsius pertinentia, pecunias quaeque captas sumitur, dicens non de omnibus se bus, sed de imperio & honore inter ipsos eecari. Narrat Plutarcho De-

---

**Gronovii Notae.**

Secundum sanum judicium] Arbitrato prudentium & honorum virtutum. I V. Latius patere.] Plus debetem humanitati, aut vinculo quod omnem hominem nobis proximum facit, quam legibus; ut quis plane se vere justus sit, non sufficie ied tantum praefari, quam leges contenta sunt & recepta juris.

Debitorem omnibus recusis] Cic. pro Quinctio 16. Videbam, cum pa
dam fraudantur, cum expersit potius] nis non est, simile tamen & pe
testimus hinc defendant ut ac necessitate coacti.

Sua bonitate] Non lucet a utili
tatis studio.

Miserabile] Dignum favore ac misericordia.

Tantorum] Qui alibi latius ad ultimum quadransem habi debita preseguatur.

relinquantur res ita quibus nos facilius quam ipsi careamus, praeceptor vero si fatis apparent illos iplos id quod co modo ami-
terunt a civitate sua non recuperatos. Huc pertinet quod Bab-
ylane capta Cyrus militia dixit: non adiecit me igitur 2, n
3 vivi; etiam quidem ex agro distributione in hinc 20
autem: Injuste quidem non possidebitis quae tenetis: sed si quid
non auserebus habebitis, id vestra eris humanitatis.

3. Notandum & hoc, cum in subsidium intrudustum sit jus
hoc in bona subditoriorem innocentiam, quamdiu ipses et nos-
6strum fatis facile consequti possit ab originaris debitoribus, aut
ab iis qui jus non reddendo iponte sua debitores se faciunt, ad eos
venire qui culp vacant, etiam concedatur cum stricto jure
non pugnare, absque tamen ab humanitatis regula.

4. Exempla hujus humanitatis existant paullim, in historia pre-
sertim Romana, ut cum agri hoitibus devictis ea conditione
concessi ut in civitate venirent, id est victe civitatibus cederent,
aut cum ex agris modicum, honoris gratia, veteri possessori re-
linquebatur. Sic a Romulo Veientes agri parte mulctato narrat
Lividus. Sic Uxiiis Alexander Macedo agros quos habuerant
dedit vestigiales. Sic deditas ubres non diripi fape legas: & fu-
pra diximus, non peronist tantum sed & rebus agros colement
cum laude & ex pio Canonum pretscripto parci, faltem sub tri-
buto, & sub simili tributo iolere & mercibus concedi à bello
immunitatem.

### Geonotum

**Vetari possessori relinquebatur** [Agr.

**Jpt.**

**Vetari possessori relinquebatur**

---

### Caput XIV.

Temperamentum circa captos.

| I. Quousque capere homines licet justitia interna: | \( \text{imponere.} \) |
| II. Quod interna justitia domino in servum licet: | \( \text{VI. Peculium quomodo domini, quomodo servi.} \) |
| III. Non licere accidere inaco centem. | \( \text{VII. A sursum fugere licet.} \) |
| IV. Non punire inclementer. | \( \text{VIII. An è servis nosi domino teneantur, & quatuor.} \) |
| V. Non operas nimium graves. | \( \text{IX. Quod faciendum ubi caprotum servitius in usu non est.} \) |
LIBER III. § 1.11.

I. 1. Quibus in locis captivitas hominum & servitus in more est, si internam justitiam respicimus, limitanda primum cit ad rerum iniftar, ut sic inlitu eo uique licita ut talis acquiescitio quoque debita aut primaria, aut subnalscentis quantitas patitur, nisi forte in ipsis hominibus peculiare ut delictum quod libertatis damno puniri sequitis ferat. Haec enim igitur nec ultra jusum bellum gerens in hostis subditos captos jus habet, idque in alios valida transferre.

2. Erit autem sequitatis & bonitatis officium hic quoque ea adhibere discrimina, quae cum de interficiendi hostibus ageretur supra annotata sunt. Demolhenes in epifola pro Lycurgi liberis, laudat Philippum Macedonem * quod non omnes qui inter hostes fuerant servos fecisset: ene 16 18, 16, 18. enim, inquit, atque in omnes aut aqua aut hestia censebat, sed rem expusam cum accedere eis quod quisque meruisse, etiam in talibus velut judicem agerat.

II. 1. Sed primum notandum hic est, ius illud quod quasi ex fidejussione pro civitate oritur nequitiam tam late patere, quam jus quod ex delicto nascitur in eos qui paenx servit fint. Unde Spartanus quidam * captivum se dicebat non servum; nam si rem recte inipicimus, jus hoc generale in captos ex bel-

GROTIUS NOT. Q. Sed non omnes qui inter hostes fuerant servos fessissent | Filius ex Alexander Thebis capitis eximii servitut & facerodas & eos qui dextrae in eis faciis non adfenderent | Narrat Plutarchus in vita ejus.

Captiveum se dicebat, non servum | Philo: ei non iuventum esse proprium, qui eum tollisset nobis ut eiuvem parte, et euius partis nempe. | Q. Non est amicus unus alius | Q. Eum nostrum viam suis | idem: si ex corporis sui | deorum: Nam & patriae se sibi & suis pro parentibus fape pretium penendam, aut ex laborem obserari, aut bellum mere capti, quos quidem natura leges valentes suav in terra sunt libera, siquis libera. Nimium ut apud Theodemsten Helena loquebatur:

Utraque generis parte pragnatam dein, Erine servam nominare qui aurient?

GRONOVII NOT. I. 1. Ex quisque libera sit talum | Ad eum numerum & pretium corporeum quod exequatur aut ad principio nobis datum, aut ad subordinatum posse precesam capitis damnum.

In alios | Alienandis captivis.

II. 1. Quod quasi ex fidejussione | De captivis in servitute reiugendis hoc nomine gentibus placitum, quod singuli subiecti fin quos sponsores & secundi debitores pro eo, quod deber civitas ut ea non subvenire quasi addisci possit.

Tam late patere | Fantam vim habere.

Pame servum | § 1. Inflit. de cap. dimin. Observ. 1, 3, 77.

Captiveum | Servi in re hebi, non obnoxiam aut malignos natales.
lo iusto par est ei iuri quod habent dominii in eos qui se pauper-
tate coacti in servitutem vendiderunt: demto quod etiam ma-
gis miserandi est eorum calamitas, qui non suo facto speciali led
regimentum culpa in eam fere fortum deveniunt. Domini 
is imagines sunt: Rex aequissima est bellique captivum fieri, tellie
Isocrates.

2. Est ergo servitus hae perpetua obligatio operarum, pro
alimentis itidem perpetuis. Chrysippea definitio huic generi
servorum optime congruit: Servus est perpetuus mercenarius.
Et lex Hebraica cum qui inopia coactus se vendidit diserte mer-
cenario comparat, Deut. xvi, 18, 40, 53. & in redemptura ejus
operas ista vult ipsi prodefel sitcur fructus ex agro vendito per-
cepti prodescent veteri domino, Deut. xviii, 50.

3. Multum ergo dixit id quod impune in servum sit ex gen-
tium jure, & id quod naturalis ratio fieri finit. Ex Seneca supra: de Cern.
citavimus: Cum in servum omnia liceant, est aliud quod c-18.
in hominem licere commune jus animantium vetet. Philo-
omus illud codem tendit:

Kac dehlo ας τε ως δουν δινει, δοσίω, 
Άρημπος τε τε κατα κατα τε.
Here, quis quis est homo natus, quamvis serviat.
In servitutem, tamen esse homo non desinit.

Alibi item Seneca: Servi sunt, imo homines: servii sunt, imo Ep. xvii.
constubernalis: servii sunt, imo homines amici: servii sunt, imo
conservi, quae & apud Macrobeum legas senitum plane eundem
habentia cum Pauli Apollonii dicto: Domini, jus & quod eum
Calaciti, est servis praestare, gnari volu quoque Dominum esse in coelo. Et Ep. viii, 26.
alii vult dominos cum servis non minacter agere, eo quod jam
diximus argumento, quod & ipsi Dominum in coelo habeant
qui ad talia qualitatem discriminare non attendat. In Conftu-
tionibus quae Clementi Romano a scribi solent legitur, in c. xiv.

1. Servitutem esse operas] Prec-
tium redemptionis minui, propt
multas & magis utiles operas edidit
domino.

2. Servitutem esse perpetua] Ac si
quis conducerit hominem liberum,
ut, quod vivat, libri operas praefet,
viatus & necessariorum secures, cum
jure cogendi si neglegens sit.

In redemptura ejus operas] Prec-
tium redemptionis minui, propt
multas & magis utiles operas edidit
domino.

3. In servum] In servilem person-
nam.

1. Non in hominem] In eundem, tan-
quam & hominem, ejusdemque for-
tis, cujus & domini sunt.

2. Servitutem esse perpetua] Ac si
quis conducerit hominem liberum,
ut, quod vivat, libri operas praefet,
viatus & necessariorum secures, cum
jure cogendi si neglegens sit.
Liber III. §. III. IV.

aut ancella imperes acerbo animo. Clemens Alexandrinus servis nos uti vult tamquam alterius nobis, quando homines sunt non minus quam nos, sectatus siapentis Hebrei dicitum, et in eis dicitur, unus autem unum habet, et unum unum est, et unus unus est. Si servum habeat, ut fratre utere, talis anima est quasi tu.

III. Jus ergo vitæ & necis quod dicitur in servum domino praebat ut domesticam habeat jurisdictionem, sed nimium eadem religionem exercendam qua publica exerceretur. Hoc voluit

de Clem. *Seneca cum dixit in manus cogitandum non quantum illud impune pari possit, sed quantum tibi permittat aequum natura, qua parcere etiam captivos & presos paratis jubeat: qui & alibi. Quid interest, ait, quals quis tentatur imperio, si summo tenetur quod loco comparat subditum servum, & ait dispari titulo paria in illos licere: quod certe in hac parte vitæ adimendæ & si quid eo accedit verissimum est. Majores nostri, ait idem Seneca, dominum nostrum possidem rempublicam esse judicavimus: & Plinius: Servus republica quodam quo quasi civitas domus est. Cato Censorius, narrante Plutarcho, si quis servus capital admissibile videatur de eo supplicium non lumbat, nisi postquam damnatus esset, etiam confervorum judicio. Quicum conferentur

derba Job xxxi, 13. & deinceps.

IV. Sed & circa minores penas, puta verbera in servos, adhibenda est aequitas, imo & aequitas. Non opposites eum, *non dominaberis ei dure, ait lex divina de servo Hebræo, quod

GROOTE NOTE.

Seneca] Epistola 111.

Non dominaberis ei dure] Vide Mosæm dełoży præcepta jubesibus 147, 173. 178, & collationem in genu Mosæ & Romanum titulos 111. Frutius in Excerptis legationum ubi Romanus Barbarus praebet: *quadrat hic habet civitatis dictari

Christi ex Vocabulis. utique

* & deduximus hic autem hicque

benevole, ut codd. & quibus autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem

aula possidet, & sic ait autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem autem au
G R O T I I N O X H.

Phil. [De specialibus legibus secundo: Cyprianus ad Dometiamum: Non sto pro arbitrio tuo scrutinatu, nisi ad voluntatem obedientem paratur, imperiis & nimium servitutis exclatur flagellis, verbis, furore, sibi, nuditate, sermo frequentior & carere allegia, & non agnoscite misericordiae Deum tuum, cum sic exterem ipsa in hominem dominatum.

Non pro oculo tamen, sed & pro dente excusa] Philo dicto loco: uto exi, si non idem, ita dixit, animali exsudatione, in cautelarum extremis & tamen libertatis absconditis: & prius longe ut nimiunum claripotentem, astringeretur, & utum magis cernens aequus est in bono tuis, quae non ertis, sed atque &dixi. "Deo in servitutem servore, te salus, te salutis sibi & eis domini exspectavit: Sic id pro suffia duplicem pendet pa-
Liber III.


Ep. LVII. 2. In cadaevo voce veterum humanitatem observat & Seneca:

Ne illud quidem videtis quam omnem invidiain majores nostri dominis, omnem concentemiam servis detraxerint domum patremfamilias appellaverunt, * servos familiares. Dion Prussienis optimum regem describens: evras temple ox òxie imas tei kai deinos, vàd mihi ò dénos xéries nuciên hetafo: dominii numen adeo in homines liberos non usurpat, ut & servos eo abflinerat. * Ulysses apud Homerum servos, quos fidos reperit, apud òc ait futuros e loco quasi Telemachi illi iphus fratres effent. Tertullianus: * Gratias est nomen pietatis quam poteftatibus etiam familia magis patres quam domini vocantur. Hieronymus in Paulinum ad Celantiam: Familiam tuam ita rege, & cons-


Sugg
CAPUT XIV.

constatu ut de matrem magis tuorum quam dominam videri velis, a quibus benignitate, potius quam severitate exige reverentiam. Augustinus: Domestica paix a justis patribus icta olim Lib. xix. de administrata est, ut secundum haec temporaria bona filiorum fuerit. Deo, tem a servorum conditione distinguenter, ad Deum autem colen.

dum omnibus domus sua membri partis dilectione consulenter: quod naturalis ordine invenitur aut in omnibus patris familiae hinc exortum sit. Et tum late vulgarum, ut inquit etiam dominantes hoc saepe audiant appellari. Quia autem veri patres familiae sunt, omnibus in familia sua, tanquam filiis, ad colendum & promenendum Deum consulunt.

3. Similem pietatem in voce puorum qua servos significabant annotavit Servius ad illud Marionis. Claudire jam rivos pueri; nec diffimile quod Heracleotes servos suos Mariandynos a Deo habebat, id est donatoris appellavat, quibus in coetu & coetibus, parentes accepisse nominem, ut ad Aristophanem vetus interpres Callistratus notabat. Laudat Germanos Tacitus, quibus servi tanquam coloni habebant. Thcano in epistola: Deae servum ista mea vestra mea servum, met deum ipsum vestrum iudicium: justus mancipiorum hic est usus, ut nec pra labore deficiant, nec per essebat impares sunt fervend.

VI. 1. Pro opera ut diximus alimenta servo debentur. Servis, ait Cicero, non male practiunt qui ita jubent uti ut merce- narioriis: operam exigendam, justa praebenda: Aristoteles: Diu- alii quos servos, servus pro mercede alimenter. Cato: Familia 1, Sec. 1. ut bene sit provido, ne alget, ne esuriat. Est aliquis, ait

*Seneca, quod dominus praelare servo debet: ut cibarium, ve-

De Off. 1.


Lib. 111.

de Ben. Ad.

Pharm. 111.

Phil. 111.

D. de para-

tid. Thuc.

l. vii.

Dud. 111.

infra.

Gro'tii Not.

De Off. 1.

Grotii Not.

Seneca. Idem de Tranquillista

et ad lib. 6. p. 161.

Grotii Not.


omnis aequa haberet significatio-

nem. Adde Terentium Phormione

et aequa haberet

et aequa haberet

et aequa haberet.
Liber III. § vii.

Si terrarium. In cibariis erant quaterni modii frumenti in mensam, quos præpitos servos Donatus auctores eff. Martianus juricorum divitias habet servos praebere, ut tunicas & similia. Damnatur ab historiis Siculo renum crudelitas, qui captivos Atheniensibus fama necabant.

2. Insuper Seneca dicit loco probat in quodam liberum esse servum, et benefici quoque habere materiam liquida fecerit quod servilis officii modum excedat, quod non ex imperio sed ex voluntate praebetur, ut ex ministerio in auctorum amici transitur, quod late explicat. His consentaneum eff. ut liquida servus, quemadmodum apud Terentium est, suum defracis rem decentem comparat, ut lucifis circa temporis diligenter quaeriat, id aliq. modo sit ipsis. Non male Theophaeus peculium definit si unum suum esse naturale patrimonium; quos contingentia naturale matrimonium; sed Ulpius peculium dixit puerum patrimonium. Nec refert quod peculium dominus suo arbitrio adimum potest aut minuere; neque enim

ipse Ulysses Odysseus in Lasso & Philoctet dicit:

A数目 quae missis aliae quae
Naturesque hucusque terrae
Vestrum suis ferrum sociis dabis,
Inferius et rem
Vicecinae domo nostra.
Varro de Servis: Studendos ad spem liberum tractando, aut cibarium aut vestitum largire, aut remissione operis, conciliandoque ut pecunia aliquid in finibus pastore locaverat.


2. In quodam liberum esse] Esse nonnulla, quia homo servus egat quam liber.


Suetius] Subsidii.

Naturale patrimonium] Ur naturale dicitur, quod territum est naturale, noniani confiniamur civilius legis, eoque constantia, quem habemus eodem res omnem foemenibus legem. Sic naturales liberi, qui non judiae nuptiari.

Pecuniam dominus] Dominus juxiam celeri habet afferendi pecuniam servus, non modo liquido in com-
CAPUT XIV.

6. VI.

eiam quod aequum est faciet, si une causa id faciat. Causam vero intelligo non possum modo, sed et domini necestitatem: nam servi utilitas utilitatis domini subest, magis etiam quam res civilium civitatis. Apposite ad hanc rem * Seneca: non ideo nobil vir de bene habet servus, quia non est habiturus, si dominus illum habere non uos. I. L. 4.


4. Ad hanc internam quam exponimus justitiam multos apud Lib. II. populos etiam jus illud exterius dominorum leges retraxerunt. R. 11. Nam et apud Graecos servus durius habitus licebat πενταημερία, ad venditionem proclamare, & Romae ad statutum confugere, aut praedum implorare opem contra servitutem, vel, femme, vel intolerabilem injuriam. Illud vero jam non ex jure stricto sed Instr. de his ex humanitate & beneficentia veniet, interdum talis que & de quem sua vel beatum, & post longas operas aut valde magnas libertas detur ad servo.

5. Possessum qujre gentium servitum invasit, secutum est beneficio committit, ob quod meretur eo mulctari, sed etiam si co ipsc sit usus vita indicatur.

GROTIUS NOT. N.


GRONOVITI NOT.


Naturalis] Potest aliqius debere naturaliter, qui non debet civiliter, ut si pupillus sine autoritate tutoris contraexit, naturaliter obligatur ad implendum contracliam. Cessat autem condicio indebti etiam, si quis solvere, quod naturaliter debebat: non tantummodo, siquavis solvere, quod debebat civiliter.

Intrademen] Conulcritis, non servis allenis.

4. Ad hanc internam] Ethicam, cumum, humanitatis, conscientiae ad quam non adigimus legibus.

Retractatem] Imminuenter.

Ad venditionem] Adine Magistra
tum, ut Dominus servus

Provincis alci pra-
beneficium manumissionis, ait Ulpianus. Exemplo sit illud Terentianum:

fei à servorum esse liberum mibi

Propterca * quod servivis liberalis.

Sylvius in usi quotidiano esse ait, ut servi, et si non optimæ saltam non impropæ servitutis, libertate donatur; addit, & illa quae in servitute positi conquisserant ex dominorum domo tollere non vorantur. Cujus benignitatis multa exempla in martyrologiis apparent. Et hic quoque laudanda benignitas legis Hebraeæ, quæ servum Hebræum certo tempore exacto manumissioni omnino jubes. * nec sine donis; de cujus legis continentu graviter queruntur Prophetæ. Catonem majorem comprehendit Plutarchus quod servos fenequitute confectione venderet, immore ejus quœ inter homines communis naturæ.

VII. Quæstio hic incidit, an fugere fas sit ei qui bello justo captus est; non de eo agimus, qui suo proprio delicio peñam eam certam commeritis, sed qui publico facto in hanc fortunam decidit. Verius est, si non esse, quia ex conventione, ut diximus, gentium communi operas suas civitatis nomine debet. Quod tamen ita est intelligendum, nisi intolerabilis fæxit hic ipsi imponat necessefatem. Videri circa hanc rem potest responsum Gregorii Neoexarchiensis xvi.

VIII. 1. Movimus alibi dubitationem, an & quatenus nati ex servis dornino teneatur interno jure, quæ hic ob specialem bello captorum considerationem omitti non debet. Si parentes suo delicio peñam mortis erant commeriti, poterunt eorum posteri qui sperantur ad vitam servandam obstringi servitio, quia alioqui exstituti non fuerant; nam & ob alimenta aliquarin defutura prolem sua parentes in servitutem vendere possunt, ut

| Grothi Not. | Quod servivis liberalis | Item Manuscripti, recte. Varro narrat in Perenix suo dictum servis: Benezerti sedent servos, surgant liberi; in quibus locis mos liberari servos, ubi ob sustulam poëti quo empti erant paraverant.
| Nec sine donis | Confusendo id interpretem ne minus xxx fæcès detur; vide præceps jovis. 34. |
| Gronovii Not. | 5. Nec sine donis | Ut sit unde vitat in libertate, cum deficit cum alere dominus. |
| VII. Quæ bello justo captus | Nam qui bello injusto, illis licet tradiderit. 3, 7, 6. |

| Propria delicio | Aliquid prater exerteros flagiisce aut faselese patando. |
| Publica falla | Calamitate pastium victam. |
| VIII. 1. Movimus alibi | 1, 3. |
| 20. 3, 7, 6. |
| Moris erant commeriti | Et sic non genuissent, nisi viciss illos conferverat hæ conditione ut servirent; possunt videri & ii, quos gignunt poetae, servitute transem debere ob suam vitam: neque enim aut natiri forent aut superflues essent, nisi genitoriibus eorum pecunialet commodus dominus & ipsos proceendant educandique copiam fecissent. |
CAPUT XIV.

ut ibi diximus. Tale est jus quod in Cananæorum posteros Hebrais Deus concedit.

2. Pro debito autem civitatis ii quidem qui jam nati erant ut L. 11, 6, pars civitatis obligari poterant, non minus quam parentes ipsi; at in nondum natis non videtur hoc causa sufficere, sed alia requiri: aut ex parentum confensu expresso accedente alendi necessitate, idque etiam in perpetuum: aut ex ipsa alimentorum pretiatione, idque duntaxat usque dum operæ totum quod impensum est expunxerint. Siquid ultra juris in hos domino datur, id videtur ex lege civili dominis plus æquo largentibus procedere.


2. Excellioris animi est illud Pyrrhi à Cicerone laudatum:

*Nec mi aurum posco, nec mi pretium dederitis:
Ferro non auro vitam cernamus urrique:
Quorum virtutis sed fortuna pepercit
Eorumdem libertati me parcere cernam est.

Non dubium quin crediderit Pyrrhus justum à bello geri:

Non dubium quin crediderit Pyrrhus justum à bello geri:

I X. 1. Deducto necegst] Ut captus non privetur omni patrimonio, sed tantum el relinquitur, quo se suadere posset.


De vita cernamus] Quasi hafta & armis hospitum: quae raman vox uti deinde ad quemvis hospitem significatim producta & dilatata est.

tamen parcendum existimabat corum libertati, quos probabile
causa in bellum tulissent. Simile Cyri factum celebrat Xen
ophon; Philippi Macedonis poit victoriam in Chersonea Poly
bius; Alexandri in Scythas Curtius; Ptolemai regis & Deme
trii, inter se non bello magis quam in captivos benignitate cer
tantium, Plutarchus; Lysimachum vero Getarum rex Dromi
chates bello captam hospitum suum fecit, paupertatibus simil
Getae ac comitatis testem factum perpulit ut tulibusamicis,
quam hostibus uti mallet.

Grotii Not. nit & Diodorus Siculus in Excerptis
Getarum rex Dromichates] Memi- Feisciani,

CAPUT XV.

Temperamentum circa acquisitionem imperii.

I. Quatenus justitia interna
permittat imperium acqui-
ri.
II. Laudabile esse hoc jure in
viitos absimine.
III. Sive sos miscendo victori-
bus:
IV. Sive relinquendo impe-
rium bis qui habuerant:
V. Interdum imposita praes-
ditis:
VI. Aut tributis etiam & si-
milibus oneribus:

I. Quae in singulos aut exigitur aequitas aut laudatur huma-
nitas, tanto magis in populis aut in populorum partes,
quant in multos insignior est & injuria & beneficentiaullo
bello ut alia acquiri posint, ita & jus imperantis in populum,
& jus quod in imperio habet ipse populus: sed nempe quatenus
fert aut præceo nascentis ex deficio, aut alterius debiti modus.
Quibus addenda est cauà vitandi periculis summi. Sed hac cau-
lplorumque cum alius misceatur, quæ tamen ipsa tum in pace
constituenda, tum in utenda victoria maxime spectanda est.

Nam

Gronovii Not.
I. Quæ in singulis aut exigitur aequitas aut laudatur huma-
nitas.
II. Jus imperantis] Ex Principiis &

quod fùi populus reservavis. (Ur,
exempli gratia, il concilia, i ordi-
nes, i privilegia) illo potest uti vi-
citor, hue detrahere & id immino-
ere, quatenus tamen.

Truè
Caput XV.

Nam exerita est ut remittantur ex misericordia. In publico autem periculo quae modum excedit securitas immisericordia est. Hoc nunc ad Philippum: quod si nos non exsecutyn ipsum osti in adversis, non est in sevorn: sic barbari habentem est dominus sui, quantum fatis erit ut suam regionem in seculo coeleste.


2. Nihil hoc diuistant ab his quae nos docent verae Religionis Theologi, finem belli esse amovere ea quae pacem perturbant. Ante Nini temporae, ut ad Trogolibici dicere cessimus, fines imperii * tueri magis quam proferre mos erat; intra cunctos patriam regna minabantur: Reges non imperium libri, sed populi suis gloriham querebant, conceptique victoria imperio ablinebant: quo nos retrahit quantum potest Augustinus, cum ait: Videant tamen ne forte non pertinax ad viros bonos * gaudere de imperii latitudine; qui & hoc addit: felicitas maior est vicinum habere concordem, quam vicinum malum succurrere bellantem. Addo quod in iphis Ammonitis, Prophecta Amo-

III. Ad

Grotii Not.


Gaudere de imperii latitudinie] Vide Cyrilium libro v, contra julianum regem. Hebræos hoc nomine lundantem quod uis contenti effert finibus.

Gronovii Not.

Quod modum excedit, securitas] Si non pecceavit quidem aliqul infirmiter, neque debet, sed tamensalvus esse victor non potest aut non stabile imperium acisitum; si durior victos tractet: hoc causa miu inferior eos victor, in suo & se immisericors est. Caro apud Sallustium 52. Hic mihi aliquis misericordiam & manuertinum nominat &c.

11. 1. Praterinuiaria] Praeterquam facultatem nocendi, qua posit laci

viam male uii faciant.
§ 15 L I B E R III. § III. IV.

III. Ad hoc antiquex innoxiety exemplar proxime accessit veterum Romanorum prudens modella: 


Tandem, quod mirandum maxime, in orbe Romano qui sunt ex constitutio Imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt, quae verba sunt Ulpiani: ex eo, ut Modestinus ait, Roma communis patriae est. Et de ea Claudianus:

Hieus pacificis debemus moribus omnes,
Quod cuncti gens una sumus.

IV. i. Alia moderata victorix species est, victis aut regibus, Sen.Troad, aut populis relinquire quod habuerant imperium. Sic Hercule, Priami

Hocis parvi victis lacrymis,
Suscepe, dixit, rector habenas,
Patroque sede celsus folio:
Sed sceptra sibir meliore tene.

Idem

III. Quod mirandum maxime 
Meo judicio valde reprehendendum & perinde afflictandum, ac fi quis omnes multos declarer nobiles. Ea dono non provinciales civium hoo- nomem coniecti sunt, sed cives provincialis conditionem ac victis- tem subierunt.

Imperatoris Antonini] Non Marci Philologh, non Tisi Pii, Laudatifi- morum Principum, sed Iaffani Caracalli, qui Septimii Severi filius fuit, terebrimus pasticida & tyrannus perhibit, ut ostendit Salma. ex Dion. de Mo. Vf. 85; additique speciem quidem fuifse quasi peregrinis honorem habueret, sed revera id factum, ut plus e vetigalibus collige- ret, quia peregrini quodam non con- ferrent, quae a civibus exigeabant. 

CAPUT XV.


V. Interdum simul cum concessione imperii consultum victorum securitati. * Sic a Quinctio decretum, Corinthius red- deretur Achaeis, ut in Acrocintho tamen præsidium esset: Chalcidem ac Demetriadem detineri, donec cura de Antiocho decessisset.

VI. Tributorum quoque indiciis sepe non tam ad factorem sumtuam restitutionem, quam ad securitatem & victoris & victi in potenter pertinet. Cicero de Græcis: Simul illud Aṣa co- L. 7, ad gitter, nullam a se neque bellì externi, neque discordiarum dome- Qu. festicarum calamitatiam absurturam suisse, hoc imperio non te. est. necator: id autem imperium etiam retineri sine vestigalibus nullo modo.

GROTII NOT. [Sic Poro Alexander] Tippinus Al- 
stofo Langobardo.

Senea] Torres locum dignum inspi- ci, ubi & hoc ergoegie dictum: Hoc etiam ex victoriam in triumphare, tellarique su nihil quod dignum esset victoria apud victorius inuestire. Tigrani pars regni a Pompeio reliquit. Extor- 
pidus vii.

Sic a Quinctio decretum] Remil- sum id tamem postea. Polybius ex- 
ceptarits legationum num. xi. Plutar- chius Flaminio.


V. A Quinctio decretum] Livisii 
32, 31. Et tamem paullum post codem annuntiate Quinctio omnibus illos oppidis, quamvis maxime minante 
Antiocho, prædictis exercentur, Liv. 
14, 60.

VI. Et victoriam et victis] Ne ille 
mentat rebellionem, hic le præcipi- 
et in pròrea mala, si nimis tumultum 
sit.
modo poßit, aquis animo parce aliquam suorum fructum pacem sibi semiperitern redimat acque oitum. Petilius Cerialis apud Iob. iv. Tacitum pro Romanis apud Lingonas aliosque Gallos sic diffe-
rit: Nos quamquam totes lacessiti jure victoria ilidolum ubiis addidimus quo pacem tuaremur; nam neque quis gentium sine armis, neque arma sine stipendis, neque stipendis sine tributis haberi queunt. Eodem pertinent & alia quae expressimus cum de
Lib. ii. in e inequali sedere ageremus, "tradere arma, cladem, elephantes,
34. § 7.3. non habere arcem, non exercitum.
VIII. t. Ut autem vidist relinquentur sium imperium, non
tantum humanitatis est, sed expe & consilii. Inter Numæ infra-
tuta laudatur, quod a Tertini facris omnem fangninem abesse
voluit: significans ad quietem & certam pacem nihil utilius
quam suie finibus tenere. Optime Florus: Difficillius est pro-
vinciam obtinere quam facere: viribus paramur, jure reten-
tur; cui non difficile apud Livium illud: facilius parari sin-
gula quam teneri universa: & Augusti dictum apud Plutar-
chum: μεγετές & ἐκπλήξεος μεταβολὴν καταλέγον τι ἐπηγείρθη τὰ ἀνθρώπων. Darii regis legati Alexandro: Periculum est per-
gregium imperium: difficile est continere quod capere non posse.
Feciilius est quodam vincere quam tempoer: quam Hercule expedi-
tius manibus nostris recipiant quam continent.
2. Quod * Calanus Indus & ante eum Oebarus Cyri amicus
explicabat cori filimtitudine, quod alia parte se tollat si simul
aliam pede presseris: Et T. Quintius apud Livium * compara-
tione testudinis, tuta ad iactus ubi collecta in suum tegmen cts,
obnoxiae atque infirma simul efsererit sibi partem. Plato III
Plat. quaest. 5. de legibus hic aptat Hesodi dictum; Omnis dimidium plus. Et
Lib. xxxvii. Appianus notat non paucos populos qui sub Romano imperio
ne vellent ab ipso repudiatos: aliiis etiam reges datos. Scipio
Vol. Max. 14. ne
Græci Nota.
Tradere arma, cladem] Vide de
Facilius Agrariam libro iv.
Calanus Indus] Habet id Plutar-
chus Alexandro.
Comparatione testudinis] Plutarchus
Neatrett: οἰοές πραγματοιωματικοι πατι Λομβαρδιων τοιες ορθογώνια
νυς, ἑκτομώντας αυ, ἀνασα αυ η-
κειμένα, προστατεύοντας μη αρχαιο
κοντουσομενοι: Αχανο
Zechythum insidiam appr lesbians tim
debattari-velvet, dixit periculum eos
adimes, & testudinis more caput extra
Telephosenum exstalissent.
Græcorum Nota.
Parte aliquam jurem] Landandia
Romanorum modellia, qui de re-
gnais habendis alias urbes liberabant, alii dimidium tributis, quod regibus erat soli pendere, imperabant. Liv-
iius 45. 25. Illiyrus eodem cap. 18.
& 29. Macedonibus.
VIII. t. A Tertini [ars] Quem
Romanos finierat deum, ut eos do-
ceres abhinecre a movendae agrorum
terminis, & lic minueret litis de
hibus.
Mοσην] Parare magnum im-
perium non tanta res est, quanta
cum habebas, ordinare ac compo-
dere.
Peregrinem] Pragreave, Curt. 4, 11.
2. Coris] Sicci minimum & du-
xti.
Obnoxias] Exopitis injustis.
ne Africano judice, iam sis temporibus tantum Roma possidebat ut avidum effeat quicquam ultra appetere: abunde felix si nihil ex eo quod obtinebat amitteret. Itaque & lustra condendi carmen, quo Dii rogabantur ut res populi Romani meliores amplioresque facerent, * ita emendavit, precatus ut eas perpetuo incolumes servarent.

VIII. Lacedaeonii, & initio Athenienses, in captas civitates nullum sibi indicabat imperium: tantum eas republica uti volebat ad suam accommodata. Lacedaeonii quidem sub & xv. primorum potentia, Athenienses sub arbitrio populi, ut Thucydides, Hicocrates, Demosthenes nos docent, ipse etiam Aristoteles quarti de republica capite xii, & quinti vii, quod ipsum in commedia sic notat Heniochus illorum temporum scriptor:


IX. Si minus tum tum omni in victis imperio ablinitere, temperati tamen re potest, ut aliquid imperii relinquatur iphis aut plorum regibus. Populi Romani confusi tamen vocat Tacitus ut habitet instrumentum servitutis & regis. Eidem Antiph. ii. Aristoteles referuntur regum diisfinitum, saepius Romani indicaverunt, in commentariis de Mutilio: & apud Strabonem circa finem libri sexti: Lucanus,

*Arque*

**GROTIUS NOYM.**

Ia eunbulatoris Utrius hic historia Claudianus Julianus Consul in epitala ad Pupinum & Balbinum. Imitatus Augustus qui Dionne narrante, imitator in sic in sic itener in invenitur, sicque: *sententia igitur quantum de[n][e]que ad[e]nu[m]tis: Lucaneus est quod non utriusque novit acquirere voluit: sed qua saepe habebatur suffecta, de arbitrio.*

**GEOHNQUII I NOYM.**

Lustra condendi Quam finitetur quinquennalis aut anni semeltrisique centus, Sueton. Octav. 97.

*Incolam servabant* Huc periclitque Flori votum circa Gracelianos & ceteros tumultus. 3, 12.

**VIII. Sub primorum** Aristocra- tia vel potior oligarchia.

*Arbitrio populi* Democratia.

Atque omnis * Latio quae servit purpurea serra.

Lic. xvii, 14, dicebatvellesePerfix obedire, sed ut regem regi. Et Dario
ideo aliquoties hanc conditionem ierabat Alexander, ut ipse
imperaret aliquis, parèrent Alexandrum. Nos de modis miscendi im-
perii diximus alibi. Quibusdam pars regni reliicta, sicut veteri-
bus postruefuisse agrorum pars.

X. Sed & cum omne imperium victis eripitur, relingui illis
poluunt circa res privatras & publicas minores * suas leges suique
mores & magistratus. Sic in Bithynia proconsulari provincia
Apsamus civitas privilegium habuit * suum arbitrio rempublicam
administrar& ut Plinii epist. xii nos docent; & alibi, Bithynis
fuit magistratus, suis sefatus. Sic & in Ponto Amisenorum cii-
vitas legibus suis utebatur Luculli beneficio. Gotthi victis Ro-
manis leges reliquerunt Romanas.

XL. 1. Hujus indulgentia paras est * avitae religionis uferm victi

 ibi Liguam Deum colis quas uolum 1
ut Severi verbis modo diximus. Sic
Gotthi apud Procopium Gotth. xi,
dicunt se ad suam religionem ade-
gisse neminem.

GRONOVII NOT. II.

IX. Apud Judæos manifset sceptrum]
Valde quidem debile, ut amem scept-
rum appellandum est; nam haec
ratione omnes fere populi à Rom-
anis fugaisti, dicentis tantum illa
sceptrum. Facile enim hoc illis re-
linebantur, ut haberent infram
futas domestici & apud judices geni-
tes certaverint suis legibus. Vide
Cicero 2. in Verr. cap. 13. & lib. 6,
ad Attic. epist. 1. & 2. Ad Judaeos
jumentis pot est Pompeii victoriam
Mihi dicitam, hoc est, 68 annis an-
te Archenlam relegatum elocamam,
(id est, stipendiariam publicamque
traditam) & servum vocat Cicero
pro Flacco cap. 28. Nec profecto
pot est hanc cunm Archeni sceptrum
apud eos manere debuit, quam iam
ad defiance Mefias res aeternas.

Archen] Hierodis Magni filii &
succefsoris, quo Constantem in Gallia
legatio rebulique eis in Siclium Aug-
spus Caesaris redactis Judæs debet
habere regem aut ethnarcham &
provinciae suae esse.

2. At si fallâ apud victos religio, ne vera opprimatur recte curabit victor, quod Constantinus fecit frictis Liciini partibus, & post eum Franci aliique reges.


2. Privernas ille in Senatu Romano interrogatus qualem ab ipsis pacem Romanis exspectandam habarent: Si honam dederi- tus, ait, & salam & perpetum; si malam, hauud diurnum: vi- ratione addita: ne credideris ullam populum, aut hominem de- nique, in ea conditione cuius eum paraste diutius quam necesse sis manfurnum. Sic Camillus dicebat, firmilium imperium Liv. sii- esse quo obedientes gaudent. Scytheeis Antoni: Inter domi- num & servum nulla amictio: etiam in pace, bellis tamen jurar servum-

GROTIUS NOTX.

Volentibus quam caedibus imperat] Lacedemoniis apud Thucydidem v:

cummodi t quia magis lex in' bessol

GROTIUS NOTX.

XII. Nisi perspexi | Nisi meliora
doci ultro conscient in vetere in-

XXII. 1. Eorum utilitatis] Utvis\ncus non nisi ut servatis, quos pro-
is, facere posse, aquitata etsi non

CHITONUM JURAR.

Simul et duram experiantur.

Epistol 47.
Caput XVI.

Temperamentum circa ea quae jure gentium postliminio carent.

I. Internam justitiam exigere ut reddamus quae hostia nostrer alii injusto bello eripuit.

II. Exempla.

III. Quo deduci possit.

IV. Etiam populus subditus aut populorum partes reddendas his quorum fuerant si ab hoste injuste occupati sunt.

V. Quo tempore obligatio reddendi extinguatur.

VI. Quid faciendum in dubia causa.

I. Q. Uosique ex bello justo res capientium sint diximus supra, quibus de rebus deducenda sunt quae recipiuntur postliminii jure, sunt enim hoc pro non captis. At quae bello injusto quxruntur restituenda diximus, nec ab istum tantum qui ceperunt sed & ab aliis ad quos res quoquo modo pervenit; nemo enim plus juris ad alium transire potest quam ipse habuit, suntur Romani auctores; quod Seneca breviter explicat, nemo potest quod non habet dare. Dominium internum non habuit qui primo cepit; quare nec illud habebit qui causam ab ipso obiniet: dominium ergo secundus aut tertius possef or accept, quod docendi causa externum vocamus; id est, commodum hoc, ut ubique judicaria auctoritate ac manu pro domino tue

Gromovii Not.

I. Q. Quibus de rebus] A quibus excipienda, quae in patris eius seque fuisse pristinum statum recuperam.

Pro re capitis] Fingit enim postliminum eas res nunquam in potestate hostium suisse.

Dominium internurn] In jure natura activi fundatur.

Quo causam ab ipso] Hac partem vel ad hoc.

Usque judicaria] Ut qui possiderem armis captam, sive cepit ipse, sive a capiente bene modo sustitutus sit, quocumque veniat, quemcumque apud judicem ea de se compelletur, vincat & non modo sententia judicis, sed & vilissetor aut militum in ea possessione defendatur.
CAPUT XVI.

ruendus sit: quo tamen si utatur adversus cum cui res malo faceto crepta est, faciet non probe.

2. Nam quod de servo qui a latronibus captus mox ad hos fecerat revertere responderent Jurisconsulti nobiles, verum esse cum subreptum esse, nec quod hostium fuisset aut postliminio redisse ei sei impedimento esse; idem ex naturali jure responsendum est de eo qui bello injusto captus mox bello iustum aut alia ratione in alterius venit potestatem; nam in jure interno bellum injustum a latrincio nihil diffit. Atque in hanc sententiam ex facto consulfus respondit: *Gregorius Neocartiensis, cum Pontici quidam res civium a barbaris captas recepserint.*


GROTI I NOTAE.

*Gregorius Neocartiensis* Sequentiae Petri de Potestate Principis c. 1, quod a E. Branningius de Domagius. concludit c. 241.

GRONOVII NOTAE.


Impedimento esse] Adeo ut usus profecerit non possit.  

EPP 11 10
T. Gracchi ad Beneventum: prada omnis, praterquam hominem captivorum, militi concessa est, & pecus exceptum est quod intra triginta dies domini cognovissent, codem Livio autore.


Rhodii naves quatuor Athenienium captas a Macedonibus recuperatas Atheniensibus reddiderunt. Sic Phaneas Ant. tolos retititi Aetolis aequum cenfebat quae ante bellum habuisset; nec negabat T. Quinctius; si de urbisibus bello captis ageretur, & societatis leges non rupissent Aetoli. Etiam bona, olim confecrata Ephesi, quae reges sua fecerant, Romani in veterem statum resituerunt.

III. 1. Quod si commercio res talis ad aliquem perveniret, poteritne is ei cui res fuerit pretium à se numeratum imputare? Consentaneum est his quae alibi diximus posse impuleri, in quantum ipsi qui rem amiserat valitum fuerat desperata possidens recuperato. Quod si tale impendium repetit potest, quidni & aestimatio laboris a periculis, perinde ac si quis rem alienam reddita Veneris. Est ad eam rem pertinentis locus & in Anna Commen, ubi de Gothofredo sit.


2. Nec alio referenda conditioni regis Sodomorum quam fert Abrahamo, ut captivos redderet, cætera sibi retineret pro labori et periculo. At ipsi Abrahamus * vir non pii tantum animi, Com. 26, sed et excelsi, sibi quidem nihil voluit sumere: cæterum de rebus receptis (nam ad eas, ut diximus, spectat ifta narratio) quasi suo jure decumam Deo dedit, detrahit fumus necessarios, et sociis suis partem aliam tribui voluit.


V. Solvit

GROVNI NOTM.


caveere possit. Confer quae supra lib. xiv, c. xiv, §. vi. & hoc libro c. iv, §. 1.


GRONVII NOTM.


In servitutem regiam] Ut Asiaticis regibus servirent.
LIBER III.

V. Solet & de temporis ipatio quaeris, quo reddenda rei obligatio interna posset existirnae. Sed hoc quidem inter ejusdem imperii civis definitionem est ex legibus ipsorum; (si modo ille internum jus concedunt, non in externo folo constituent; quod ex verbis & proposito legum prudentiae inspectione colligendum est:) inter eos vero qui alii alii externi sunt, ex sola concentra decretelicionis, de qua diximus alibi quantum instituto nostro sufficit.

VI. Quod si valde ambiguous sit jus belli, optimum erit

Arati Sicyonii consilium secum, qui partim novis possessoribus persuasit ut pecuniam accipere malent, possessionibus cederent; partim veteribus dominis ut commodius putarent numerari sibi quod tanti esset quam suum recuperare.

C A P U T XVII.

De his qui in bello mediis sunt.

I. A pacatis nihil sumendum nisi ex summa necessitate cum restitutione pretii.

II. Exempla absintemia & praepetia.

III. Quod sit officium pacatorum circa bellantes.

I. Supervacuum videri posset, agere nos de his qui extra bello sumunt positis, quando in hos satis constet nullum eis jus bellicum. Sed quia occafione belli multa in eos, finitimos presertim, patrui solent praetexta necessitate, repetendum hic breviter quod diximus alibi, necessitatem ut jus aliquod det in rem alienam summan esse debere; requiri praeterea ut ipso domino par necessitas non subit: etiam ubi de necessitate conlatat, non ultra sumendum quam exigat. Id est, si custodiae sufficit non sumendum ufum, si uius, non sumendum abusum; si ab ufu sit opus, restitutionem tamen rei pretium.

II. Si Mores cum summa ipsum & populum necessitas urge

I. U T ipso domino | Ubi ipso domino non auque re sua indigent, atque illi qui acciditae velat cam.

Si de custodia] Si sufficiat in potestate habere, ne deliberetur aut capturerit: si hoc necessarium & factum sit, ne absiminter; si & hoc fieri opor- tueret, ut juusto pretia compen- tur.

Sine
CAPUT XVII.

ret transeundi per agros Idumaeorum, primum ait transiendum, 
fe via regia, neque deflexurum in arva aut vineta: si vel aqua 
ispurum opus haberet persolutum fe ejus pretium. Idem pra-
stititerunt laudati & Graecorum & Romanorum duces. Apud 
Xenophonem Graeci qui cum Clearcho Periss pollicentur, nul-
lo fe damno iter facturos: & si venales commenatus praferent, 
neque esculenta fe, neque poculenta cuquum crepuros.

2. Derecyllides, narrante eodem Xenophonte: παραγετα τε 
σχισμα το Αδριατος και το Ρείγνας και τον πολεμό 
copias duxit per fines pacatos, ita ut nullo detrimento socii affec-
tentur. Livius de Perico rege: Per Phthiotidem, Achaian, 
Thessaliamque sine damno injuriaque agrorum per quos iter fecit 
in regnum redit. De Agidis Spartani exercitu Plutarchus: οι 
μωροι της πελάτης ήταν, αλλάκως η στρατι οι μοναχοι ά 
φαρμακοί τον Πελατην η προειρημένοι τειχη περιποιηθησαν: speleatum erant civitatis 
clamenter ac sine noxa & pene a speleitu peragrantes 
Peloponnesum. De Sulla Velleius: Patares venisse in Italiam, non Lib. ii. 
belli vindicem fed pacii aulorum: tanta cum quibus exercitu 
per Calabram nrapiaque cum singulari cura fugam, 
agro, urbium, hominum, perderunt in Campaniam. * De Pompe-
jo Mago Tullius: Cujus legiones sic in Asiae pervenerunt, ut pro lege 
non modo manus tanti exercitum, sed nec vestigium quidem cui-
Mamia, quam pacato nocuiisse dicerur. De Domitiano ina 
Frontinus: Libro ii. 
Cum in finibus Ubierum castris poneret, pro frustibus eorum lo-
corum que vallo comprehendebatis pretium solvi jussit, atque ea 
justitia inania omnium fidem sibi adesinxit. De Parthica 
Alexandri Severi expeditione Lampridius: Tanta disciplina, tanta 
reverentia sui egit, ut non milites fed senatores dicerentur: qua-
cumque iter milites faciebant, tribuunt accissi, canturiones 
vevindi, milites amabiles erant: ipsum vero ob hactot & tanta 
bona

GROTYE NOTR.
Sine speleitu peragrantes Pelopon-
nesum] Par telisimium Tito Quintio Flaminio perhibet Plutarchus.
De Pompæo Mago Tullio: Et Plu-
tarchus: eius vocis exornatis & 
tuis idoneissimis dinamis, opus-
que: tali usu exijeius auta inven-
isse, loo o ræ soleret, cheffinet:
Cum avellat milites fuer per itinerem 
concentri sectatis, ostius gladiis eorum 
appositis, quod qui non rafodidat se 
naricatohere.

GRONOVI NOTR.
11. 1. Venales commenatus] Si copi-
a fieret coemendorum necessario-
tum a populis; per quos commen-
emus.

2. Speleatum erant] Cum ad-
imationem conspiecibantur.
Tanta cum quie] Disciplina & 
modestia.
Ne vestigium quidem] Ut necpe-
dibus quidquam laborum concu-
carit: quod ubi via etangula, fac-
cillum iri propter lascivatem ordi-
um & defia frumenta.
Qua valo comprehendebatis] Intro 
calla recipieserat.

Trahes accedisti] Parati & expedi-
ti, tanquam cum hoste statim con-
gregatori, non trahentes impedimenta 
ad conventandam premam. Ms. 
exit: undequam. tactis: non cla-
mos fripetique.
bona provinciales ut Deum suscipiebant. *De Gotthis, Hnnnis, Alanis qui Theodosio mercabant Panegyrifica: Nullus tumultus, nulla confusio, nulla directio ne a barbaris erat; quin si quando difficilior frumentaria res fuisse, inopiam patienser ferebat. & quam numero arectarat annum nonnam comparando laxabat. Stiliceni Claudianus idem tribuit:

Tanta quies, tantaque metus servator honesti
Te moderante fuit, nullius ut vinea furtis
Aurea erat furiae mellea columna.

Et Belisario Suidas.

3. Hoc praebat exacta cura *provisum rerum necessaria-

rum,

GROTIUS NOTA.


et nullas posse sublunare seminari. *Sanident...

Et Belisarii Suidas] Saepe hanc in Belisario virtutem praedicaret comites tellitische actionum Procopius. Vide egregiam eis orationem huc pertinenter quam ad milites habuit populus Sicilianum, cum in Africam tendere narrationemque itineris per Africam Vandalicum primum. Ex Gothicoorum autem, integrum hunc locum apportam: sic uita eximia, ut inquit, sui edulis et suis suis viatia, in Deum relictio, quod benedictum dixerit a ubris aedibus, quiescere, pateat. Hanc etiam eam etiam, quod in segetes, quasi in quae in se...
CAPUT XVII.


4. Ex quibus dictis optime interpretatis illud magni Prophe- te, imo Prophetâ majoris monitum: μετὰ δὲ θαυμάτων, μετ' αὐ τ., ὠνεφαντώτα, καὶ ἐκεῖστ' τις εὕροις οὕτω: A concussione, * a calamnia in quosvis abstinete; * contesti ejusque stipendia nostrî. Cui fìme illud Aureliani apud Vopificum dicit loco: an nona sua contentus sit; de prada bofia non de lascrymis provincialium habeat. Nec est quod quis petit dixat hæc pulchra, sed præstari non poße. Neque enim aut moneret hæc vir divi nus, aut si pientes legum auctores præcipierent, si crederent im pleri non poße. Denique * neceffe est concedamus fieri poße quod factum videmus; ideo attulimus exempla, quibus accedat

interdum annona ipsum est stipendium, quod visitas caula datum, ut hoc loco.

GROTEII NOT. M.

Apud Amm. num] Quem vide & libro xxi.


Contenti esset stipendii velris] Ambrosius ad hanc Lucem locum: hic specie stipendia constituta militia: ne dum sumptus quiarint prando gratias. Quæ transcript in Aug(ifinus Sermones xix, de verbis Domini secundum Markum. Sunt egregia ad hanc rem constitutionem apud Gregorium Thaumatem libro ii, cap. 37. in capitulis Caroli & successorum. lib. v, tit. cxxxix. in concilio Gal-

lix Tomo ii. in Capitulari ii Ludovici Pii capitex iv. & Tomo ii. in Concilio ad S. Macram. Addite legem Bajoariorum tit. ii. 5. Friderici 1, legem sic referit Guntherus:

Et quia pacifica plebis villasve damno:

uferit, abrapsit signabitur ara capitis.

Et pulsi caflris post verbera multa recedat.

Necesse est concedamus fieri poße quod factum videmus: Sic & Guicciardinus differt libro xvi.

GRONOVI NOT. M.


Sei prædari non poße: Quod faéant vulgo militares, hæc imaginaria re, & non poße introduci: nec militarum armament continebì se pari, ut virgines in gynecio.
Liber III. §. III.

Liber xxvi. cedat illud in infringecedat ex Sacro memomorat Frontinus, pomiferam arborum quam in sede castrorum fuerat complexa metatio, postero die aequente exercitu intactis fructibus relictam.

Liber. 5. Livius cum Narraret milites Romanos in castris ad Sucro nem procaciem egitile, & quodam eorum noctu praedatum in agrum circa pacatum iitile, adiicit, omnia libidine ac licentia militum, nihil instituto ac disciplina militari gestum. Est & alter insignis ejus scriptoris locus, ubi iter Philippi per Denethala tarum agros narratur: Socii erant, sed propter inopiam haud fecus quam hostium fines Macedones populati sunt, rapiendo enim passim, villas primum, deinde quodam ostiam vicis evasurarunt, non sive magni pudore regis, cum sociorum voces negriqueam.


6. Atque hic omittere non possunt Theologorum sententiam, quam verissimam puto, regem qui que desiderat illi praebere nihil facere, quo validior fiat is qui improbam sovet causam, aut quo iustum bellum geretis motus impediuntur, secundum ea quae dicit a nobis supra sunt: in re vero dubia * aequo e praebere utriusque in permettendo transitum, in commensu praebendo] Exemplum nobile vide apud Tantam libro viii.


5. Proconsulregis] Per abstemiam & mossum P. Scipionis tumultuan tes italic as in Hispania.


In re dubia] Ubri certo non conflat, utrius causa juvior sit. [Philippus Macedonum regem] objectum Liv. 30, 42.
peconia juverit. Eadem urget T. Quintius in colloquo cum Nabide: Post tamen, inquis, vestramque amicitiam ac societatem proprie non violavi. Quoties vis te arguam id facisse f ed nolo pluribus: summam rem complectar: quibus igitur revocam amicitiam violatam? nemo hic maxime dubius, si socii meos pro hostibus habemus, si hostibus te conjungas.


Quo ea facit & machinatur quibus ego capi possim, etiam si nec feriar, nec jaculum emittam, hostis mihi est. M. Acilius Epitrotes qui militae Antiochum non juverant, sed pecuniam ei mihiæ inimulabantur, negavit seire e hostium an pacatorum numero eos habere deberet. L. Emilius Prætor Te- jos arguit, quod commenata clamem hostium juvissent, vinum promississent: addens, ni eadem Romanæ clasti darent fe pro ho-


G R O T T I I N O T E M.
In exercitu hostium cum censerii] Et contra, socium & amicum reesse sit dici non eum modo qui justa flat in procul habu, sed & qui omnim quibus opus habet bellum aperte suppli-

tat, in Epitola Amalasinthi ad Jusitinnianum.

G R O N O V I I I N O T E M.
Summa rem complectar] Caput rei, vel quod maximum cist, pacis expediam.
2. In exercitu hostium] Perinde arripi ac violari polet, aequi illi, qui insta callata & præsidia hostilia sunt, & arma contra nos ferunt.

C A P U T X V I I I.
De his quæ in bello publico privatim fiunt.

I. An privatum hosti nucero licent exsitum cum disfe

Bione juris naturalis, Centi-

sum & civiles.

II. His qui suo sumit milite-

Rt, aut navis instruunt, quid per internam justitiam licent resell hostium.

2. Sed falluntur qui venire hoc putant ex iure gentium externo: nam id si speciei, sicut rem hostilem cuilibet occupare licet, ut supra ostendimus, ita & hoste occidere: nam illo jure hostes pro nullis habentur. Venit ergo quod Cato monebat ex disciplina militari Romana, cujus ea lex erat. Modestino notante, ut qui mandata non servaret capite puniretur, etiam si res bene cellet: mandata autem non servasset intelligebatur etiam qui extra ordinem sine ducis imperio in hoste pugnasset, ut Manliana imperia nos docent: nimirum quia si id temere liceret, aut

---

**Grotii Notae.**

Sic & Chryfamant] Vide Xeno-phantum Cyri insituatione.

**Gravenii Notae.**


Dioscuri] Exauditoratem, sacramente solutam.

Secundo cum obligaret] Iterum jubetur illum sacramente dicere live jurare ad signa.

---

Prius amissi] Remissio, sublatum cum dimitteturur legio.

Simul receptae] Simulatque dari signum cedendo ad pugna.

Quae signum receptae] Qui non sese pugnare, cum Imperator jubet quiescere.

2. Iure gentium externo] Quo conceditur omnis illa licentia, de qua a cap. 4. uique ad 9. egit.

Manliana Imperia] T. Manlii Torquati Cos. qui filium, quod contra editum fuisse in hostem pugnasset, quamvis victorem, securi subjicit.
aut flationes deferenterunt, aut etiam progradiente licentia exercitii paene ejus inconfultis praebitis implicaretur, quod omnino cavendum erat. Itaque Sallustius, ubi Romanam disciplinem describit: in bello, inquit, sapis vindicatum in eos qui contra imperium in hostem pugnaverant, quique tardius revocaret, praevisce esseroerant. Laco quidam cum hosti immens audito receptus signo istum reprefisset, caufam reddidit: quia in belli et deserente vix patuit eum: quia praefertim parere saeius est quam hostem occidere. Et Plutarchus cur qui militia solutus est occidere hostem non posset caufam reddidit, quod legibus militariis non teneatur quibus teneri debent pugnari. Et apud Lib. 11., 6, Arrianum Epicetum memoratum modo Chryiantx factum rerum: quia, promperantegit idcirco auctus se veniebat et se vix pateriat; tanto illi potius videbatur ducus quam fuam voluntatem excusavit.

3. At jus nature & internum si respicimus, videtur in bello julio cuilibet concessum ea facere, quae partis innocenti intra jutum bellandi modum profutura condict: non etiam res captas suas facere, quia nihil ipsi debetur: nisi forte pœnam justam exigat communi hominum jure. Quod postremum quo modo per Evangelii legem rectricium sit, ex his quae supra nobis tractata sunt, intelligi potest.


II. 1. Speciale mandatum habere possunt non hi tantum qui stipendia percipiant sed & qui suo sumtu militant, & qui, quod plus est, suo sumtu partem belli administrant, ut qui naves in tuiyendas ac sustinent suis impendiis, quibus vicere mercedis concessi solet ut cauta sua faciant, sicut alibi diximus. Id vero quantum procedat, illa qui justitia interna, & caritate non immерito quixitur.

2. Justitia aut hostem respicit, aut ipsam civitatem cum qua con-
III. Adversus suam civitatem juustum jussit interea id ipsum erit, si contractus equalitas instat, hoc est, si tumultus & pericula tanti sunt quanti praedae alae: nam si hac spes multo pluris valeat, reddendum erit civitati quod supererit, perinde ac si quis n/imium vili pretio jactum, incertum quidem, sed tamen facilem & magnae spatii emisset.

IV. Ceterum, etiam cum justitia stricte dicta non seditur, est ut peccetur adversus id officium quod in aliis diligendis consistit, praesertim quae Christiana lex praebet, ut si apparent talem pravationem praeipue nocituram non huiusmors universitatem, aut regi, aut his qui per se fontes sunt, sed innocentibus, quidem adeo ut eos detruatur sit in summas calamitates, in quas etiam eos qui privatim nobis debent consiceret, immisericordi foret. Quod si ad hac accedat ut ea deprecatio neque ad finem bello imponendum, neque ad huius publicas vires accidendas notabile aliquod momentum habeat, tum vero proba homine praesertim Christiano indignus censeri debet quibus ex sola temporum inseclicitate.

V. Evenit autem interdum ut occasione belli publici infestatur bellum privatum, puta siquis in hostes inciderit, & vitat aut rerum

---

**Grothii Not.**

Quodsi ex sola temporum inseclicitate: Nam & Graffium hoc nomine culpae Plutarchus non habet sinexque eum habere quidem, quod non esse divinum esse sciret ut mox etiam cavere sit, sed Tertullianus ex ibi belloque rapuit, obiit magis etiam habens quae communes calamitates.

**Grongovii Not.**

Sub cetera reddendi: Si per commoda etiam, & ille aliter pro injuria satisfaciat.

**Abs. initio** Ex debito principali.

**Ex pass. aft.** Ex debito subnascen-

---

III. Adversus suam civitatem

Ut privati acquirant tas capit illo jure civitatis, pro qua militari.

**Centrallis** Quem illi privati cum Republica fecerunt, quam imperium ab ea jus tuo expelere belli gerendi.

**Prada alae** Dubia sine certa spes.


**V. Nafisin tribu bellum privatum** Necesse est fit singulis aut privatis, innique auctoritate publica, pugnandi.

---

VI. Cajus
CAPUT XVIII.

rerum adeat periculum, quo eventu ea erunt observanda quae
de consesso tuendi se modo alibi diximus. Solet & conjungi Lib. XI, c. 12,
auctoritas publica cum privata utilitatem: ut si quis magno ab
hostibus damno affeci us impretet jus ex rebus hostium damna
facciendi: quod jus definitium est ex iis quae de pignoratio-
nibus suprema nobia sunt tradita.

VI. At si quis miles aut alius, etiam in bello justo, ad exitium hostium incendit, aegros ventaverit, atque id genus dederit damna, non iustus, adecum neque necessitas tutevit, neque justa causa, teneri eum ad facienda damna recite a Theologi es proditum. Merito autem addidi, quod ab illis omif-
sum est, si justa causa non subit; nam ea si adit, tenebitur for-
te lux civitati cuius leges transfregissit; non item hosti cui,
nullam fecit injuriem. Non diuissimile est quod CARTHAGINENSIS
quidam Romanis Annibalem dedi potulantibus respondebat:
Non privato, publico consilio, Saguntum oppugnatum sit quae-
vendem cenfo: sed neutum jure an injuriem? Nostra enim hac
questio atque animadversio in eadem nostrum esse, nosse an jus
facere arbitrii: nobis cum una disceptatio est, licueritne per fi-
dum fieri.

VI. Guis leges transfregissi] Injuxta contra disciplinam aliquid faciendu.

CAPUT XIX.

De fide inter hostes.

I. Fidem deberi hostibus qui-
subiuis.

II. Refelliturs sententia quae
pradonibus et tyrannis fiadem
servandam negat.

III. Solvitur argumentum
sumtum ex eo quod tales po-
nam merentur: et offendit
itur hoc non considerati ubi
rursum cum tali actum
est.

IV. Non obstat quod promis-
sio metu extorta sit, si est qui
promisit metus illius non
sit:

V. Aut si juramentum accesser-
it, quanta quid adversum
predomin impune quod hostes

mineas attinet violatur.

VI. Eadem aptata ad subdi-
tos bellantes.

VII. Specialis difficulitas circa
promissa subditi facta, ob in-
perminens dominium tradi-
tatur:

VIII. Et offenditur talia pro-
missa firmari civitatis jure
jurando:

IX. Aut si terti us se interpo-
nar, cuius sint promissio.

X. Mutatione status publici quo-
modo fierat.

XI. Metus exceptionem ad
bellum solenne juri genti-
tium non pertinentem:

XII. Quod intelligendum de
Liber III. S. I.

metu tali quem jus Gentium agnoscat.

XIII. Servandam sedem & perfulis:

XIV. Non si condicio deficiat: quod locum haberes si alter partis patiturum non fetet.

Lib. xx.

1. Quid quantumque in bello liceat diximus partim in de spectari, partim ex promissio antecedente. Parte priore absoluta, reliquam posterior, quae est de fide hostium inter se. Egregium est consilium Romanorum Sili ciitalici dictum:

Optimus ille

Militia, cui postremum primumque tueri

* Inter belli fidem.

Xenophon oratione de Agefilao, ex vtrumque cura, uti sit

in aliis. igitur uti sit, quod solum tantum praebet, ut

necesse est quod sit. Tantumque praebet, quod sit.

Aristides. Leucippe quarta: quis posset esse 

militans si nemo sit 

investitus 

in pacem aliquid publicum constitutionibus servandis, 

maxime specie sum 

qui justicie student. ut enim recte dixit Cicero de

finibus quinto: non 

est qui non habeas & animi probet atque iudex, 

qua non 

modo utilem, nulla 

quaritur. sed contra utilitatem etiam 

conservatur fidem.


Et * Aug fisheries. Fides quando promittuntur, etiam hosti servandum est contra quem bellum geritur: Nam irum hostes qui sunt, homines esse non desinunt. At homines omnes qui ad rationis usum pervenerunt capaces sunt juris ex promissio. Camillus apud

Grotesque Notae.

Inter bella fideum] Arkeclus Philosofus apud Appianum Civili
tum in, etsi dixit hic quosque 

invidisset, quod 

detur, sed quosque, 

sederetur. sed 

deterior, quae 

etiam inter hostes velant. Laudat hu

jus sittutis nomine Africannam mi-
nosum Diodoris Siculus in Exce-
pus Pelethranis.

* Auguslinus] Quis idem argumentum late tradat catulc eexxv.

Grotesque Notae.

1. Partem inde [spectari] 3, 1, r.

De fide] In pactis intervenientibus durante bello servandis.

Affidationem anim] Propositum ejus qui egit bonus virum haber.

2. Capaces sunt juris ex promissia] Possum obligare alter alterum ripu-

landus.

Sibi
apud Livium ait, sibi cum Falisciis eam esse societatem quam in generavit natura.

3. Ex hac autem societate rationis & sermonis nascitur ea de qua agimus obligatio ex promisso. Necque vero putandum est, quia hosti fallum eloqui aut licere, aut crimine vacare ex multorum fendentil supra diximus, parri ratione hoc & ad fidem datum referri posse. Nam verum eloquendi obligatio est ex causa quae belli fuit anterior, & bello tolli forte alicuatenus potest: at promissio per se jussum novum conferit. Vidit hoc discerem Aristoteles quum de veriloquio agens ait: &  

4. Paulanias Arcadicis de Philippo Macedone: spectat agat, eum eis non habere euenit, eis enim gravibus esse necessariis eis, eis aequis etiam Paulo eum etiam, ut posse regna autem ei. Bonum quum Imperatorem nemo relee vocaverit, ut qui pro more habuerit jusjurandum contentner, fedem quam occassione violare, ita ut nulli homini sibi velit fuerit. Valerius Maximus de Annibale: Bellum adversus populum Romanum & Italam professus, adversus ipsam filiam acerius gestit, mendacii & fallacia quasi praetorius artibus gaudens, quae venit ut aliquos insinuam sui memoriam reliquerit in dubio majorne vir ad prope haberis debere poterit. Apud Homerum quem Sinet Ilid. x, acculunt adacti conscientia Trojani:

II. 1. Et supra jam diximus non recipienda illa Cicero: lib. ii, nulla nobis societas cum tyranno, sed potius summum in tractione esset. Item: Pirata non est ex perduellium numero definitus: cum hoc nec sibi esse debet, nec jusjurandum commune. De tyranno etiam

Sibi cum Falisci] Quamvis hostibus cum maximo,


Ggg 4
etiam Seneca: Quicquid erat quo mibi cohereret interesse juris humani societas absisit. Ex quo fonte error Michaelis Ephe- sii profuxit, qui ad quintum Nicomachiorum dixit, in tyranni uxorrem * adulterium non committit; quod ipsum pari errore quidam * Judaeorum magistri de alienigenis dixerunt, quorum conjugia pro nullis habent.


III. 1. Videamus tamen ecquid a Cicerone non allatum pro- ferri speciosius postit. Primum hoc est, quod qui atrociter malefici sunt, neque pars sunt ullius civitatis, nisi quos homines puniri possunt si jus naturae respicienti, et alibi a nobis ex- plicatum est. At qui puniri possunt ut vitam amittant, his & res & iura sua possunt auferri: sicut recte dixit idem Cicero: Non est contra naturam spoliari cum, si possess, quem honestum est necare. Inter iura autem est & hoc jus ex promissio qualem: potest igitur & hoc in poenam eiauferri. Respondeo, procel- furum hoc, si non tamquam cum malefico actum esse; et

G R O T I I N O T M.

Adulterium non committit * Seneca
In Excerptis uv. 7: Non putas adul- terium, uxorrem tyrannas pollicitus: * fies nec homicidium, tyrannum occidi-
ser: Julius Clatus in §. Homicidium num. 36. Sermonta bannitam impu- nite adulterio corrupti confinit.

Judaeorum magistri * Rabbi Levi
Ben-Gerfon & Rabbi Salomo ad
Levit. xx. 10.

Pompejus pactionibus confecit * Sic
improbis Didii perfidia in Celtib- 
ros ex rapto viventes.

G R O T O V I I I N O T M.

2. Libertatem reddiderunt * Ut fes

Carynsium tyrannus, qui do-
ninatum deposito & accepta fide pu-
lica patriam fecerit Achaico ad-
junxit Polyb. 2. Et hic materia de-
clamationis Fabio avo decl. 267.

Flect ad æquum depositor tyrannidem.

II. 1. Neque pars sunt * Vagi, fe-
dium inope, nec civili societate con- 
juncti, in quosvis gratiantur.

Alibi 2, 20, 3.

Hoc jus ex promisse * Quod ei ex
paeso debetur.

Non tamquam cum malefico * Si com-
eo egit, quem putavit esse bonum
virum, & nescivit latronem, pira-
tam, maleficum esse.
§. IV. V. CAPUT XIX. 841

si quando cum tali qua talis est actuim est, simul de remittenda, quod hanc rem attinet, peena actuim censeri debet; quia semper, ut alibi diximus, ea sumenda est interpretatio, quæ cavet ne actuim in vanum recidat.

2. Non male apud Livium Nabis, cum tyrannidem ipsi obiectet Quintius Flaminius; De nomine hoc respondere possum, me qualisquamque solum eundem esse qui sui, cum tua ipse mecum, T. Quinti, societatem pepigisti. Et max: Jam feceram hanc, qualisquamque sunt, cum societatem mecum pepigisti. Addit, si quid ego mutasssem, mihi mea inconstanza: cum vos muteris, vobis vestra ratio reddenda est. Locus est non dilvimis in oratione Periclis, ad cives luos apud Thucydidem: tæ pòlites auteriore avìmum, ei qui autemus igitur inveniamur: Civitates societatis sera patiemur, si tales fuerint quo tempore actuim est fœcundus.

IV. Deinde objici potest quod alibi diximus, cum qui metu Lüb. ii. causam dedid promissio teneri liberare promissorem, quia cap. xxxi. damnum deduct per injustitiam, id est per actuim pugnatum & cum natura libertatis humanæ & cum natura actuim qui liber esse debuit. Hoc vero fuit temur interdum locum habere, ita non ad omniam promissia prædonsus facta pertinet; nam ut cui promissum qui est ad liberandum promissorem teneatur, opus est ipse metu injusto cauam promisso dedere. Siquid ergo ut amicum vinculis eximemet promiserit pretium, tenebitur: huic enim metus illatus non est, qui ad contrahendum sponte venit.

V. Adde quod & qui injusto metu coactus promisit, teneri poterit

GROTTI NOTA.
Si quando cum tali, qua talis, adsum est] Terentius in Adelphis: Lox solum, fratres, pugnates communi adaequemur.
Perjurus, pehie: tam tebì à me nulla essa tua inuria.
Vide hac de re scriptionem de compositione pacis inter Principes & Ordines imposuit.

GRONOVITI NOTA.
Cum tali qua talis] Cum eo quem notum est, quales sit.
Simul de remittenda] Contraxit tacei inclusam, quæ prius facti improbit, si taudii esse illi non debeo.
Cavet ne alium] Efficit ut contrahentes non videantur nihil egress.

IV. Liberare] Solvere obligatione.
Opus est, ipse metu injuste] Non videtur sufficiere responso: nam certe pradones & fugitivi metu injusto cauam contractui dedere; nisi enim metuerecentur, nulla cum ipsis fieri pacio. Malum dicer id verum esse in eo promisso, qui fuit in potestate illius cui promitteret: quippe huic nihil fiuit inditum, itaque nec fiant eis contentus. At qui liber & haec juris cum pradones contrahit, ejus plenius est contentus, utcumque provido metu induci: nec hie est merus proprius dictus, qui cadit in contractum ritum, cum praedens obversatur periculum cruciatus aut mortis, quo amicitiam condantia & omnem consilium absticiit, sed quidem pravitas adversus futurum malum, quod ita custodiat, ut père non accidat.
Liber III. §. VI. VII.

poterit, accedente jurisjurandi religione, nam inde, ut alibi dictum, homo non homini tautum sed & Deus obstringitur, adversus quem metus exceptio non est. Verum tamen est, ex tali vinculo solio promittere hæredem non teneri, quia in hæreditatem transire quæ in humano sunt commercio ex primæva domini lege, at in his non est jus illud Deus quæstum quæ sit. Iterum illud quoque ex superioribus repetendum est, quia sic fidem jurata aut injurata prædoni datum violat, cum eo nomine penam apud alias gentes non debiturum est quia odio pro- donum placuit gentibus quæ adversus eos etiam vitiose com-mittuntur dissimulare.

V. I. Quid dicemus de subditorum bellis, adversus reges alias, quæ summas potestates? His, etiam si causam per le non injustam habeant, jus tamen per vim agendi decrees ostendimus alibi. Potest interdum & tanta esse aut causa inulstitialis, aut refusendi improbitas, ut puniri graviter possit. Tamen si quæcum desideratorium aut rebellius actum est, poena promissa opponi non potest, secumum ea quæ modo diximus. Nam & servis fidem fervandam veterum pietas exstitimavit, credito Lacedaemoniorum divinam expertos, quod Tenarentes servos contra pacem occidissent. Et Diodorus Siculus notat fidem servis datam in fano Palicorum nunquam a quoquam domino violatam. Metus autem illat exceptio & hic poterit el id interposito jurejurando, sicut *M. Pomponius tribunus plebis jurando obstrictus fervavit quod L. Manlio metu coaetum probabilis erat.

VII. Sed hoc supra priores specialem difficultatem facilest just voluntate mandet hæredi, ut illud solvet.

Dissimulare? Impunita transmittentur. V. I. Per le non injustam] Puta injusta tyrannide presbi.

Just tamen.] Adstringit enim eos civilis ordo ad obedientiam & patientiam.

Pena promissa.] Non liberatur princeps sive illis data, dicendo eos penam si turbus debere: itaque cum illa promissis futam compensari; nec le id servare tenet, & sufligere, si penam remitterat.

Metus autem illati] Quod dicere potest imperatis se a subjiciis rebellibus injusto metu coaetum ex præmissis, quodque civili iure potest refingere constitutum intum, id ei prodesse nequit, quia plebiscumque intercessit jururandum.
§. VIII. CAPUT XIX.

jus legis constituentes & jus supereminens dominii in res subjectorum quod civitati competit, & ejus nomine a summam potestatem habente exercetur. Id enim jus ad omnes spectat res subjectorum, quidni etiam ad jus ex promitto bellico natura? Quod si conceditur, videntur manes fore omnes tales paciones, ac proinde bellii initii pro victoriis finiendi specula nulla. Sed notandum contra est, jus illud supereminens non promiscue competere, sed quatenus communiter expedit in regimine non dominico sed civili, etiam regio. Plurumque autem communiter expedit pacem tulit foveari, quod ea pertinent quae de praestenti statu tuendo alibi dicta a nobis sunt. Adde quoque ubi hujus dominii usum res exigit, compenstat tamen incapienda est, ut infra latius explicabitur.

VIII. 1. Praeterea possunt pacis banciri jurejurando, nec tantum a rege aut senatu, sed & ab ipsa civitate, quomodo in leges suas Lacedemonios jurare fecit Lycurgus, Athenienses Solon, &c. personarum mutatione jus jurisjurandi inter ciceret repeti quotannis jusjurandum. Id enim si fiat, omnino ne publice quidem utilitatis causa recedendum a promitto erit: nam & de suo cedere civitas potuit, & verba possunt ita esse aperta ut nullam exceptionem admittant. Valerius Maximus Athenas Lib. V, c. 33, ita ideoque: Legem legem quae te jurejurando obstridit tamen. Romani hoc genus leges sacras appellabant per quas ipse populus Romanus, ut Ciceron pro Balbo explicat, religion obligabitur.

2. Est ad hanc rem pertinem disputationem et secundum apud Livium libro tertio, ubi ex sententia multorum Juris interpretatum ait tribunos esse sacrosanctos, non etiam aediles, judices, deecavivos, quorum tamen si cui nocreter id non jure fieret.

GRATIE NOTEM.
Legem sacram appellabant [Vide Manutianum de legibus.

GRONOVII NOTEM.
VIII. legi constitutenda] Quod summa potestas legem potest fercare & abrogare.

In res subjectorum] Ut posset eas dominis afferre aut confundere in utilitates publicae, 2, 18, 7.

Jus ex promitto] Quod acquisitive sum subiecte ab imperante armis rebellias expressum.

Non promittae] Ut pro libus sine sua posset princeps vel civitas ab aliis privatorum bonis.

Compensatio tamen] Quoties princeps vel civitas bona privatorum arripit publici commodi causa, debebit pro illis satisfacere ei qui sua perdit.

VIII. 1. Ne personarum] Ne possit excepert jurisjurandum illud faulide personale, atque ideo oblige soluit tantum jurantes.

Per quas ipse populus] Non hoc dicit Ciceron, sed iacronanctum nihil esse, nisi quod populus plebsque fanxile. Itaque oportet quis invenire populum, ut lex sacra feretur: non tamen ubi populus intervenet, ex lege facta feratur: nisi fuerit adjecta sancto, qui eas non servasset, ejus caput sacrum, hoc et, dis devotum esse: coque is homo a quo vis posset occidit.

2. Apud Livium (libro tertio) C. 15. Facsimile
feret. Causa discriminis est, quod ædiles atque aliis lege fosa defendebantur: quod autem poëreum populus justissit id ratum erat, manente tamen lege nemini contra agere jussitur; at tribunos religio publica populi Romani tuebatur, nam justissimam intercesserat, quod ab his ipsi qui juraverant falsa religione tolli non poterat. Dionysius Halicarnassensis libro sexto: Brut yCe excusas sequantur postulandae esse demum irae xii. sibila, saxa Æginae tamen æparum nostrum idque decem bimolvis auctum ac æquale, idque tamen notis: Brutus consilium advocata aut haur Quiribus suis, ut magistratum hunc non lege tantum sed et jurejurando inviolabilem redderent, quod omnibus placuerit. Hinc lex illa sacrata appellatur. Ideoque improbarum fuit bonis * factum Tiberii Gracchi, cum Oecatvio tribunatum abrogavit, dicens tribunitiam potestatem populo habere sanctimoniam, non adversus populum. Ergo ut diximus jurejurando do civitas et rex obstringi poterunt, etiam in cauæ subditorum.

10. Sed et tertio, qui metum non intulit, promissio valide fiet: nec scrutabilior quid aut quatenus ejus jussit, quæ juris Romani sunt subtilitates. Natura enim omnium hominum interis ut hominibus aliis consulatur. Sic Philippo, pace cum Romanis inita, jus seviendi in Macedonas qui in bello ab eo defecerat ademptum legitum.

11. Sed et, quemadmodum probavimus alibi, status mixtos interdum existere, sicut de factu puro in purum ita et in mixtum transiri paciæ potest: ita ut subditus qui fuerant incipient sumnum habere imperium, aut certe partem ejus, etiam cum libertate partis ejus vi tuenda.

11. Bellum vero solenne, id est, publicum utriusque et indicium, sicut alia habet peculiaria in jure externo posita, ita et hoc, ut quæ in eo bello aut ejus finiendo causa promittentur adeo sint valida, ut ex causa metus injuste illati invito co qui promissa

**Grovit Not.**

**Factum Tiberii Gracchi**: Vide id lare narratum Flut. in ejus vita.

**Pace cum Romam inita** sjus seviendi in Macedonas qui in bello ab eo defecerat ademptum legitimus**: Est simile exemplo apud Afratam lib. vii.

**Grovit Not.**

**Lace solem**: Non efformi irejurando, ut vol. Non tamen hæc discriminis esse causa videtur, sed quod nominem voluerant facto sanctum haberé, de quo id nominarim causum non effet, ut factum fucrat in tribunis, Læv. 2, 35.

**Brutor.** Non ille regem expulsor, sed L. Junius, unus optimis tribunis plebis.

**11. Sed et tertio**: Qui tanquam pacificator aut quomodo omne medius inter segem et subditi intervenit.

**X. in mixtum**: Ex pura monarchia in temporeino Ariftocratia.

**Subditus qui fuerant** inceptum]: Ut Helverii excluso Aufracium, Belgæ liberis Hipsanomum juro.

**X. 1. In causa metus injuste**: Ex protextu, quos vitium interveniret contratili, aut metu iniecto expel-
miUa sunt in irritum deduci non possint: quia sic ut alia multa quantumvis vitio non carentia ex jure gentium pro juftihabentur, ita & metus qui tali bello utrinque infertur: Quod
ni id placuisset, bellissimius quæ valde sunt frequentia nec modus, nec finis potuisset imponi: quod tamen fieri interest humani generis. Et hoc potest intelligi jus illud esse bellicum quod cum honore servandam ait Cicerò, cui & alibi dicitum, honore
in bello jure retinere, scilicet non tantum naturalia, sed & quæ
2. Neque tamen hinc sequitur, cum qui tale quid bello inju-
Rogis extortit, falsa pietate, falsis viri boni officiiis, posse retinere quod accipit, aut etiam cogere alterum ut fit pacis sive juratis, sive injuratis. Intus enim, & ipsa rei natura id injuriam manet: neque interna hanc injustitiam actus tolli potest, nisi ex novo & vere
libero consensu.
XII. Ceterum quod metum dixi haberi pro juste qui bello
solemnis infertz, de eo metu intelligi debet quem jus gentium non improbat. Nam si stupri inferendi metu extortum sit equpiam, aut alio terrore contra datam fidem, verius cur rem consitutam intras justitiae: quia jus gentium ad talem metum
fum vim non posse.
XIII. 1. Servandum autem fidem etiam perfidis & nos in Lib. II.
generali tractatione supra diximus, & idem docet Ambrosius: quod haud dubie porrigendum ad honores quoque perfidos, qua S. 16.
les Poeni, quibus Romani fidem sancte servaverunt. Senatus
non eos quisbus hoc praebabatur asexir, ait in hoc argumento
Valerius Maximus. Et Sallustius: Bellis Punicis omnibus, cum Lib. VI.
seque Carthaginenses & in pace & per inducias multa nefandas 6.
facinora fecissent, nunquam ipsi per occasionem talia fecerere.
2. Apianus de Lusitanis fecitragis, quos Sergius Galba novamollione deceptos trucidaverat: emundo s. &c. adem unicos met
no, cui aequus & sanactus munus &c. &c. Persidia per
fudiam ultius contra Romanam dignitatem barbaros imitabatur.
Eoque nomine idem Galba potest a Libone tribuno plebis accu
fatus

---

**Gronovii Not.n.**

1. Intus enim & ipsa rei natura

Fictione tantum jus hoc juflum est, ut aliquis finis perniciul difcor
diae repertur; non per naturam rerum, aut legem morum, aut apud
Deum.

XII. Quam jus gentium? Quo in

fertur actionibus, quia in bello con

tenientium liceat putantur.

XIII. 2. Sergius Galba] Leg.

Servum Galbas.

---

**Gratiani Not.n.**

Ita & metus qui tali bello utrinque
infertur Vide dictum scriptorem de comptitione pacis.

De eo metu intelligi debet, quem
jis gentium non improbat: Sic nihil
prodest exornamenti promissio quam
legato capto in extorquit: Mariana

---

**S.xii.xiii. Caput XIX.**

---
L I B E R III. 5. X I V. X V.

Grotii Not.  
Compensationis originem alibi indicavit: Libro II, cap. vii, s. 2.  
Seneca libros de beneficiis sexto: Sis debitori suo creditor sape damnatur, ubi plus ex alia causa absit quam ex credito petit. Non tantum inter creditorum & debitorum juris estus suo populum moverunt.

XIV. Defellit conditionem: Si quis promittit non omnino, sed cetero causado & conditio, & is causus, rare conditionis non existeret.

Per compensationem: Si promissum est, & ipse non nostrum tenetur, nulla side & cum consilio non redendo, quia sit eisdem restitutionis cujus eis quod promissum est.

Singula alia alia inesse: Adeo ut si unum non servetur, omnia pro iiritis & violatis habeantur.

Hanc ab causam: Hac exceptione ut elidatur, quoties cum valere nolunt contrahentes.
SEXTUS, &c. CAPUT XIX.

dux sedet qui dicat pecuniam credidiisti. Quid ergo? Agellum quem non emeras possides: estimatione falsa debitor discede qui creditor veneras.

XVI. Idem erit si ex alio contractu quisquic negotium est plus aut tantundem debet, idque ego aliter consuevi non valeo. In foro quidem, ut idem Seneca ait, actiones quaedam separantur, nec confunditur forum: sed illa exempla, ut ibidem dicitur, certis legisbus continentur, quas necesse est sequi: lex legi non miscetur: cundum est qua ducimur. Jus gentium ills discrimina non agnoscit, ubi isticet alia juris sui obtinendi spes non est.

XVII. Idem dicendum erit si qui promittum urget non contracterit, sed damnum dederit. *Seneca ibidem: colonum suum non tenet, quamvis in tabellis manentibus, qui segetem ejus procul habit, qui succidit arbusta, non quaerit quod popigerat, sed quia nec recipere potest. Mox alia addit exempla: Pecus abgestit, servum ejus occidisti. *Deinde: licet me comparare inter se quantum praemium mihi quisque aut quantum nocerit, etiam praemianti usum plus debatur mihi, an debeat.

XVIII. Postremo & quod ex pena debetur ei quod promittum est, poteit contribuiri, quod eodem loco late explicatur: Ex beneficio gratia debetur, & injuria ulterior; nec ego gratiam illi debet, nec ille mihi penam: alter ab altero absolvitur; max: *comparatione falsa inter se beneficii & injuriae, videbo an etiam ultra mihi debentur.

XIX. I. Sed


AGERIUS quod: Argentum quod.

XVI. Actiones quaedam separantur: Ita tantus diversa, ut compensis requeant: sed si duorum eterque adversus alterum propriam actionem habet, eterque sua utili, & quod ea continetur, prosequi necesse habet: nec tollit altera alteram.

XVII. Non contracterit: Nihil quidem vicissim promitterit, sed in culpa est, ut alter minus habeat. (Colunum non tenet) Non habet obligationem, id est, ut fruatur vel pecuniargentum, qua ille condaxit, exigere posset.

Tabella manentibus: Formula vel instrumento conditio insitio & integro.

XVIII. Potest contribuiri: Pro eo, quod promittum est, ut non praeterat, potest imputari & compensis id, quod proprius maleficii promittendi debit, cui promissum est.
Liber III. §. XIX.

XIX. 1. Sed sicut si quid inter litigantes convenerit, ei quod promissum est opponi lite manente non poterit, aut actio de qua fiserat, aut litis damna & impensa, ita nec manente bello compensari poterit aut id unde ortum est bellum, aut quidquid bellico gentium jure fieri solet. Negotii enim natura, ne nihil actum sit, offendit conveniisse seopitis hibi controversiis; nam aliqui nulla est effet actio quae non possit eludi: nec forte male hue aptem quod * apud eundem quem jam laudavi aliquoties Senecam est: Nullam excusationem receperunt (maiores) ut homines seirent fidem utique prestandam. Satius enim erat a paucis etiam justa excusationem non accipi, quam ab omnibus aliquam tentari.

2. Quae ergo sunt quae compensari cum eo quod promissum est poterunt? nimirum si quid alter, quamvis ex alio contractu, inter bellum initio debet: si damnun dedit intra inducarum tempora: si legatos violavit; aut aliud quid fecit quod inter hostes jus gentium damnat.

3. Obserbandum tamen ut inter eisdem personas fiat compensation, ac ne justertii cujusquam impedatur; ita tamen ut subditorum bona pro eo quod civitas debet jure gentium obligata intelligantur, ut alibi diximus.

§. XX.

4. Addamus & hoc, generosi esse animi lares in eodem etiam. Philiis lib., post aliquid injuriæ acceptum: quo nomine fapiens Indus tarnennus laudabat regem, qui lasius a vicino fecerato, & magis pejus, quia mihi Deus, coram patre suo: non discessit a juris a jure, sene tamen fuisse se justasse ut alteri ne posset acceptam quem se juris et alii diximus.

5. Quae vero de side hostibus data incidere solent quattiones, formae omnibus solvi possunt, si adhibeantur regular supraditae, cum de vi, tum quorumvis promissorum, tum speciali juris prandii, foderis ac fonsionum, & de regum jure ac obligatione, deque ambiguis interpretandis differtur. Tamen ut & antedictorum uius sit manifestior, & liquid præterea controverti est difficiatur, specialium questionum frequentiores atque illustriores attingere non pigriz.

Grotius Nota.

Apud eundem quem jam laudavi aliquoties Senecam est De Beneficij, §. 12.

Gronovii Nota.

XIX. Signum inter litigantes. Si qui jam contendunt in foro, de alia causa coniugerint, non potest alter contra huius mensa & promissum negare, quod dicit se ab illo lice velare & multis impedire. Sic etiam jam bellantes si quid inter se pacti fuerint, non se tota compogida, neque inter alter ad patro resilié, propter cauram aut continuationem bellorum.


3. Inter eandem personam] Quod in compensationem meti promissi imputare aliqui volo, fit cius, quicim mihi res eli 3 non alienius tertii.
CAPUT XX.

De fide publica qua bellum finitur, ubi de pacis pactione, de forte, de certamine condiciō, de arbitrio, deditione, obsidibus, pignoribus.

I. Fidei inter hosque divisio ad ordinem sequentium.

II. Pacem facere in regio statu esse regi.

III. Quid si rex sit insanus, furiosus, captivus, esculi?

IV. In procemus aux populi statu jus pacis facienda esse ponos plures.

V. Quomodo imperium aut par i imperii, aut regni bona pacis causa valida alienentur.

VI. Quatenus ex pace per rege flawed populus aut successores tendantur.

VII. Rei subditorum pace concedi posse ob utilitatem publicam, sed cum onere damni resarcieendi.

VIII. Quid de rebus jam bello amissis.

IX. Non distinguui hic inter quas a jure gentium et jure civili.

X. Utilitatem publicam apud externos, pro probata haberī.

XI. Regula generalis in pace interpretanda.

XII. In dubio credi convenit ut res maneat quo sunt loco, quod quomodo accipienda.

XIII. Quid si convenire ut resituantur omnino in eum statum, quo ante bellum fuerant?

XIV. Tunc, qui sui juris cum essent ponte se alieurs subjecērunt, non redi.

XV. Damna bello data remissa in dubio censeri.

XVI. Non etiam quae, ante bellum privatis debebantur.

XVII. Paenae etiam, ante bellum publice debitas in dubio remissas censeri.

XVIII. Quid de jure privatorum ad paenae?

XIX. Jus quod ante bellum publice obtendebatur, sed controversum erat, facie censeri remissum.

XX. Capta post pacem reddenda.

XXI. De pacato reddendarum rerum, qua bello capta sunt, regula quaedam.

XXII. De fruilibus.

XXIII. De nominibus regionum.

XXIV. De relatione ad pacatum antecedens: & de eo per quem sitis.

XXV. De mora.

XXVI. In dubio interpretationem faciendam contra eum qui leges dedit.

XXVII. Distinguatur, nequam bello causam praeberet & pacem rumpere.

XXVIII. Quomodo rumpatur pac faciendo contra id quod omni paci inesse:

Hic XXIX. Quid.
Liber III. § 1.

XXIX. Quid si socii vim inuenierint?
XXX. Quid si subditi: et quomodo corum factum ap-

probatur confers debet?
XXXI. Quid si subditi ali militenti?
XXXII. Quid si subditi nocitum sit: ubi distinctio ad-
hitetur?
XXXIII. Quid si sociis ubi

inveniatur?
XXXIV. Quomodo rumpa-
tur pax faciendo contra id
quod in pace dit tum est?
XXXV. An facienda distinctio

capitum pacis?
XXXVI. Quid si pana sit

adjexa?
XXXVII. Quid si necedit

obliterrit?
XXXVIII. Pacem maneret: si

id velit is qui lastus est?
XXXIX. Quomodo rumpa-
tur pax faciendo contra id
quod est de speciali natura

cujusque pacis.
XL. Amicitia nomine quid

veniat?
XL I. Subdici et exsules re-
cipere an contra amicitiam

sit.
XLII. Sorte quomodo bellum

finiatur.
XLIII. Quomodo condi
cet abruptum: et id licitum.
XLIV. An facultatem regum pop-

ularum hic obliget.
XLV. Quis viriliter consensit?
XLVI. Quomodo per arbitri-

ium finiatur bellum: et

arbitrium hic intelligi sine

provocatione?
XLVII. Arbitros in dubio in-

telligi adfiriens juris.
XLVIII. Arbitros de posses-

sione pronuntiari non debere.
XLIX. Quae sit vis delinition

pura?
L. Quod officium victoris cir-

cavo eos qui sit se dedunt.
LI. De dedicatione conditiona-

ta.
LII. Ohsides dari qui possunt et
debant.
LIII. Quod jus in ohsides.
LIV. An fugere ohsides liccit.
LV. An ohses in aliam causam

rolled retinentur.
LVI. Mortuo eo pro quo quis

obses venit ohsides liberari.
LVII. Rege qui ohsides de-
dit mortuos, an ohses tenen-
tur?
LVIII. Ohsides interdum

principaliter obligati: et al-
terus ex alterius facto non
tenerti.
LIX. Fignorum obligatio qua-

lia?
LX. Luidijus quando amiti-
tetur?

I. Nter hostes quae convenient, fide aut expressa, aut tacita

confiant. Fides expressa aut publica est, aut privata. Pu-

blica aut summorum potestatum, aut inferiorum. Quae sum-

marum est potestatum aut bello finem imponit, aut eo manente

viv habet. In his quae bellum finiunt spectantur principalia et

accepta.

II. Gronovius Nota.  Quae siculer corum
colligunt ex signis non ni-
mium dubit, aut ex is quae expre-

sas sit, tanquam horum polula et

consequentia.
acceSSIONES. Principialia sunt ipsa quæ bellum finiunt, sive acta suo, ut pactiones, sive ex conuenien ad aliud relato, ut fortes, praelii exitus, arbitrii prouentio, quorum illiæ mere sunt fortuitæ, alia duo casum temperant cum viribus animi aut corporis, aut cum facultate judicante.

II. Pactiones inire quæ bellum finiunt, eorum est quorum Vide lib. 17. c. XV. est bellum; rei enim suæ quisque moderator. Unde sequitur ut in bello utrique publico hoc eorum fit qui summi imperii exercendi jus habent. * Regis igitur hoc erit in statu vere regio, modo is rex etiam jus habeat non impeditum.

III. 1. Nam rex qui sitatus est ejus, quæ judicii maturitatem Vide lib. 1 non habet, (quod in regnis aliquibus lege definitur, alibi pro- c. 111. babilibus conjecturis erit estimandum,) qui inimicte mentis §. 24. est pacem facere non potest. Idem dicendum est * de rege captivo, si modo regnum ex consensu populi ortum habet; non enim ereditabile est a populo imperium delatum ea lege ut & a non libero exerceri possit. Ergo & hoc casu imperii * non quidem est totum, sed exercitio & quasi tutela erit penes populum, aut cum cui id populus committerit. *


IV. 1. In procurum aut populi imperio jus pacificandi erit penes majorem partem, illic consili publici, hic civium sen- ten-
sententia dicenda] Suffragii fe-
rendi.

[... et volentibus] Loquitor de illis, qui differebant quidem initio, fed tamen in eo quod majori parti placuit acqueverunt.

V. In usufructu] Non ut de eo, tanquam de privatis bonis patra-
millias, flatuam pro arbitrio fuo, fed id tendent, ut beneficium popu-
li, quo ad vitam fruamur, quodque quantum in ipsis est, fideliter con-
servent & ageant.

[... in capitalando, ut vulgo loquuntur, seu lege regia for-
mandae, in quam in adita imperii jurent, potest praeceperi, ut si quid
tale faciat rex, irritum & imane sit.

Nec ad id, quod interesse] Non mo-
do ad implendum contrae[m, sed
ne quidem ad satisfaciendum aliqua compenfatione pro eo quod non
impelur.

Subditorum bona pro] Subjecti ve-
ninent in periculum honorum amit-
tendorum, quae invadere poterat, quae contraxit, pro eo, quod non
preflur male promisit à rege.

2. Parrino legator] Provinciarum
deputatos.
ejus non dividendi in proprietatem accipit. Bona vero quae
regni dicuntur quod attinet, possunt & hae in patrimonium ve-
niere regis duobus modis, aut separabili, aut individuae cum
ipso regno. Si hoc modo, transcribi poterunt, sed non nisi cum
regno: sii illud, etiam seorsum.

4. Qui vero reges in patrimonio regnum non habent, his vic
est ut jus regni bona alienandi concedat videatur, nisi difirt
id appareat ex primitiva lege, aut more cui contradicetum nun-
quam sit.

VI. Sed & quatenus promisso regis populus ac simul suffec-
sores obligentur alibi diximus: nempe * quatenus obligandi xiv, § 10.
potestas sub imperio comprehensa est, quod nec in infinitum
protrahi, nec ad angustias nimmerarctari debetur, sed ita intelligi
ut valeat quod probabili ratione nititur. Place aliu erit si quis
rex simul subditorum dominus sit, neque tam civile quam
familiarum imperium accipit: ut qui bello victos in servitutem
viuit, redigunt: aut si in perlonam quidem dominium non habeat,
sed in res habeat, ut Pharao in terra Aegypti ex emto, & alii qui
advenas in suum privatum receperunt. Nam hic jus prater re-
gium accedens efficac ut ex eo consilium, quod alloqui per se solo
regio jurum confidere non posset.

VI. 1. Disputari & hoc folet, quid in re singulorum pos-
sint pacis causa statuere qui reges sunt, nec in res subditorum
aliud habent quam regium. Alibi diximus: res subdito-
rum sub eminenti dominio esse civitatis, etsi ut civitas, aut qui
civitatis vice fungitur, iis rebus usi, casque etiam perdere &
alienare posset, non tantum ex summam necessitate, quae privatis
quoque jure aliquod in aliena concedit, sed ob publicum utilitatem,
cui privatas cedere illi ipsi voluistis consendi sunt qui in ci-
vilem ceterum coeantur.

2. Sed addendum est, id cum sit, civitatem teneri his qui
suam amittunt fisciire damnum de publico, in quod publicum
nomen & ipsi qui damnum passus est, si opus est, contribuer.
Neque hoc onere levabitar civitas, si nunc forte ei praesitationi

Grotti Not. Quatenus obligandi possit sub im-
perio comprehensa est: quod nec in in-
finito protrah, nec ad angustias nimi-
as arctari debet Vide Reinking.
lb. 1, cist. 11, cap. 5, num. 50.
Vide & supra lib. 11, cap. xiv, § 71
12.
Res subditorum sub eminenti domi-
nos efficitur] Gall. 11, obis. 57.

V. 1. Sub imperio comprehensa] Est

pas ejus, quod illi populus in se
concedit, imperii.

Jus prater regium accedens] Do-
minicum.

VI. 1. Quam regium] Non
etiam familiarum aut hente.

2. Est ipse qui damnum passus est]
Fecit voluit dicere; is paullo minus
acquist, quan amict, proportione
follicet, quam conferre deberet, il
alia damnum fecit, quod prae
parte illi erat compensandum.
par non sit, sed quandocumque copia suppetit exseret esse qualis Ispita obligatio.

VIII. Neque illud indistincte admitto quod dicit Ferdinandus Valquius, agnoscer e civitate non debere id damnum quod jam bello datum est, eo quod jus belli tali permittat. Nam ius illud bellum populos alios spectat, ut alibi expolui mus: partim & hostes inter se, non civis inter se, qui cum socii sunt quum est ut communia habeant damna, quae societatis causa continent. Plane civili lege & hoc constitui poterit, ut rei belli amissae causa nulla adversus civitatem actio sit, ut súa quique acrius defendat.

IX. Sunt qui latum discriment collocant inter ea quae civium sunt ex gentium jure & ea quae erundem sunt ex jure civili, ut in hac jus laxius regi concedant, etiam suferendi sine causa & compensatione, in illa non item: Pervera: nam dominium ex qualunque causa ortum sit, suos semper effectu habet ex ipso jure naturali, ut feliciter suferri nequeant nisi ex causis quae aut dominio insunt suae natura, aut ex dominorum facto ortum habent.

X. Sed haec inspecio, nisi ex publica utilitate res privatorum concedantur, regem spectat & subditos, ut illa de damno faciendo civitate & singulis. Nam externis, qui cum regi contrahunt, sufficit factum regis, non tantum ob praemptionem quam secum adserit dignitas personae, verum etiam ob gentium jus, quod bona subditori obligari ex facto regis patitur.

XI. 1. Circa interpretandas pacis conventiones observationem in quod suprus, nobis est traditum, quo quidque plus habet favoris, eo laxius accipiendo: quod longius, eo restrictius. Si jus naturae merum spectamus, maximus favor in co

VIII. Agnoscer non debere] Civitate non obligari ad faciendum.

Populus alios [prelato] Liberat populum à populo, externos ab externis; non civem à civi.


IX. Quae aut domini insunt] Vel ut inesse, ut politi servire publico, et totius civitatis periculum levare.

Ex dominorum falls] Sive contrastrint, sive deliquerint.

X. Cum regis contrahunt] Et aliquid subjicit ejus ablatum accipient, etiam si citra necessitatem & publicam utilitatem ablatum, etiam si civis id non refaciat, non verendum in malo jure tem tentar, quia illis pro omnai jure et factum regis tradentis.

Ob praemptionem] Quod praemittere hoc non nisi just forbace.

Gentium iur] Quo, eti non tradentes, arripit tamen bona subiectorum possint proper debitem regis tamen pignori oppositis.

XI. 1. Quo quidque plus] Quo qui quidque caput est de se magis favorabil.

Quos longius] Odiosiorem rem content.
§. XII.  
CAPUT XX.  

eo esse videtur ut suum qualse quae consequatur, quod Graci dicunt *ex enum ictus ut coelit : & proinde videtur ambiguë positorum interpretatio eo ducenda, ut qui justa arma habuit id consequatur ob quae arma sumpit, & damna sumptusque recuperet: non item ut penes nomine quicquam lucretur, id enim odio-

fius.  
2. Sed quia ad pacem veniri vix sol et injuria confeccione, id-

eco ea sumenda est in pactis interpretatio quae partes quod bell i 

judicium quam maxime æquet: quod fieri solent dobus max-

imie modis : aut ut quarum rerum turbata bello possefio 

est, ex formula juris antiqui componatur : (qux verba sunt 

Menippi in oratione qua de foederum generibus differit) aut 

ut res maneat quo sunt loco : quod Graci dicunt ictus ut  

L. in bea,  

D. de cap-

ite,  

Supra hoc 

libra, c. q.  

L. quan-

quam, D.  

de acq. ver.  

Dom.  

XII. 1. Ex his duobus posterius in dubio magis est ut pra-

sumatur, quia facilis est, & nullam inducit mutationem. Hinc 

est illud quod à Tryphonino notatum est, ut in pace illis demum 

captivis postliminium sit de quibus id in pactis erat compreheni-

sum, ut recte emendare Fabrum diximus supra, & certis argu-

mentis evicimus. Sic & transfugae non reddentur nisi convene-

rit. Nam *transfugae jure bell i recipimus: id est per jus bell i 

licet nobis admittere & nostris affectibus cum qui partes mutat. 

Res earum tali pacto manent penes tenentem.  

2. Illud autem tenere non civiliter sed naturaliter sumitur: in 

bellis enim sufficient fæci possefio, nec alia attenditur. Agros 

autem diximus ita teneri, si munitionibus quibusdam claudi 

sunt : nam temporariam infeccionem ut per stativa hic non spe-

ctari. Demolhenes pro Ctesiphonte fessitatem ait à Philippo 

Dec. Ter., ut quae posset loca occuparet, gnarus ut res erat, pacis confecto 

negatio, retenturum se quæ teneret. Incorporalia non tenen-

tur nisi per res quibus adhaerent, ut servitutes prædiorum, aut 

§. 4.  

GROTIUS NOT.  

Ut quarum rerum turbata bello pos-

sefio est ex formula juris antiqui com-

ponatur] Vide Panaram lib. v.  

Transfugae jure bell i recipimus] Sup-

pra hoc libra cap. 1, in fine; in pace 

convenire & hoc folet, ne transfu-

gae recipiantur. Vide pacem juli-

nian cum Chofroc apud Menand-

rum Proteztem.  

GRONOVII NOT.  

Ambigüe positorum] Dubio sensa 

scriptum.  

2. Vix sol et injuria] Nemo enim 

volens faretur injuria se fecisse.  

Quæ partis] Quae partis utrique 

quantum potest, relinquatur salva 

justitia fama & species.  

Ex formula juris antiqui] Reftituta 

naturale, quod antea habuist.  

Ut res maneat] Ut ferret quisque 

quod bello cepit.  

XII. 2. Non civiliter] Cum ju-

flus titulo acquingendi.  

Naturaliter] Quomodo tenere dic-

ituri quumque habit quas ra-

tione.  

Stativa] Cassia ad tempus po-

nita.
per personas quorum sunt, dum ne in solo quod hostium fuit exercenda sint.

XIII. In altero illo pacificendi genere, quo resstituitur possef-
sio bello turbata, notandum est, ut quae ante bellum fuit possef
sionem respici, ita tamen ut privatis dejectis interdicto
aut vindicatione apud judicem experiri liceat.

XIV. At quibus fui juris populus sponte fe bellantium alteri
subjecerit, ad eum resstituto non proprigetur, ut quae ad ea tan-
tum pertinent quam vi, metu facfa sunt, aut aliqui dolo non
nisi in hostem licito. Sic pice inter Graecos Thebani * Platae
retinuerunt, dicentes, etsi mihi epigoras auctores se pretio-
sum et a se, cum vi se, habere se eum locum non vi,
non pridione, sed eorum quorum erat libera voluntate. Para-
que jure Nisii penes Athenienses mansit. Eadem distinctione
adversum Etolos utebatur T. Quinctius: Captarium, inquisi-
turbium illa lex. Thessaliae civitates sua voluntate in ditionem
hostiam venerunt.

XV. Si nihil aliud convenerit, omni pace id actum cenferi
debet ut quod bello data sua damnis eorum nomine actio non
sit, quod de damnis etiam privati acceptis intelligendum
est: nam & haec belli effecta sunt. In dubio enim ita cenfen-
tur contrahere voluistine bellantes, ut neuter injustitia damn-
areetur.

Dec. Cons. XVI. Non tamen & quae privatis debere coperun belli tem-
pore condonata cenferi debent: nam haec non belli jure quaestia
sunt, sed belli tantum exigi vetita. Itaque sublato impedimen-
to vis suam retinet. Jus vero quod ante bellum fuit, quan-
quam nemini facile ademptum cenferi debet, (hanc enim ob
causam maxime ut sua tenearentur res publice civitatesque con-
stitutae sunt, ut recte ait Cicero) intelligendum id tamen de eo
jure quod ex rerum inexactitate nascitur.

GROTIUS NOT.

Plataam retinuerunt] Locus hic est
apud Theucydidem v. Prefecerat si-
milis lib. III: mihi adscitur eis &
Plataeum, de eis inimicis cog-
spirationem: Ne redendas sit Pla-
tas, cum ejus urbium homines sponte ac-
terinct.

GRONOVII NOT.

Quod hostium fuerat] Eorum qui
hostes fuerant, & nunc ita fecerunt
pacem, ut de perfonis illis nihil sint
patii.

XIII. Privatis dejectis] Si forte
paulllo ante bellum vis facia est, nec
jure vindicata propter bellum inter-
veniens, ita ut oriente bello invasor
possitedit.

Interdies] Unde vi, quo possidio

Vindicationem] Qua proprietas ad-
setur.

XIV. Ad eum resstituto non] Is
non resstitetur ex generali conven-
tione, sed oppositer specialiter de eo
causam fuerit.

XVI. Quae privatis debere coper-
rent] Ex contractu civil qui ante bel-
lem inito; ut ex. gr. quod colonos
meus mihi debere excepit, dum ho-
stitis agrum insident; vel ultrae qua-
num dies ceptis, dum debitor cum
patria sua in hostium peteitate est.
XVII. * De jure ad poenas non aequa; nam id jus quatenus inter ipsos reges aut populos versatur remissum ideo cenferi debet, ne Pax non satis Pax sit, si veteres ad bellum causas reliquat. Quare & ignorata hic venient sub verbis generalibus, ut de mercatoribus Romanis quos à Carthaginisibus merflos ignorabant Romanì, narrante Appiano, "igitur nisi obliviscitis aetatis, inquit Dionysius Halicarnassensis: optima conciliaiones qui iram & offensionem memoriam detent. Iphocrates Plataeae: si quis sine et ad obstine munere locum qui tum quidam: In pace non descet ante paecata eaque."

XVIII. De privatorum jure ad poenam non tanta est ratio ut remissum cenfatur: quia fine bello judiciis expediri potest: Tamen cum hoc jus non ita nostrum sit ut quod ex inequalitate nascerit, & poenex semper aliquid odii habent, levis verborum conjectura sufficiet ut hoc quoque donatum intelligatur.

XIX. Quod vero diximus jus quod ante bellum fuit ademptum facile cenferi non debere: id in privatorum jure firme tenendum est, in jure autem regum & populum facilius est ut condonatio aliqua intelligatur facta, si modo verba ut conjeturae non improbables suppetant: maxime vero si jus de quo agitur non liquidum erat, sed in controversia potuit. Benignum enim est credere id actum, ut belli semina evellerentur. Idem quem modo laudavi Dionysius Halicarnassensis: "unc xai

XX. Quæ post perfctas pactiones capta sunt reddenda satis conflat: sublatum enim iam erat belli jus.

XXI. At in pactioibus quæ sunt de reddendis his quæ bello Ael. v. capta est p. 17.
capta sunt, primum latius interpretandæ quæ mutuae sunt quam quæ claudiant: deinde quæ de hominibus agunt plus favoris habent quam quæ de rebus: & inter eas quæ de rebus, hæ cæ. de Off. quæ de agris plus quam quæ de rebus mobilibus: & quæ de his quæ penes publicum sunt plus quam quæ penes privatos: & inter eas quæ penes privatos, plus illæ quæ reddi jubent lucrativo titulo possessà quam onerò, ut quæ emtionibus, quæ dotibus tenentur.

XXII. Cui pace res conceditur ei & fructus conceduntur à tempore conceptionis, non retro, quod recte defendit Caesar Augustus contra Sextum Pompejum, qui Peloponnesio fìbi concessà, simul etiam tributa quæ pro exactisannis debebantur fìbi vindicabat.

XXIII. * Nomina regionum accipienda ex usu presentis temporis, non tam vulgi quam peritorum; nam à peritis negotiis talia tractari solent.

XXIV. Habent & illæ regulæ frequentem usum, quoties relatio sit ad pactum antecedens aut vetus, toties repetitas censerì qualitates aut conditiones priore pacto exprèsas: Et pro faciente habendum qui facere voluit, si per alterum quicum controversìa est fitit quo minus fieret.

XXV. Quod vero quidam ajunt moræ purgationem intra breve tempus admitti, * verum non est, nisi improvià necessitas impedimento fuerit. Nam quod canones nonnulli purgationis tali favent mirum non est, cum eorum officium sit Christiani nus ad ea permovere quæ caritati mutue conveniunt. At in hac questione de pactis interpretandis non jam quærimus quid melius sit ìmo nec quid à quoque religio & pietas expositat; sed quid cogi posset, quod totum verifatur in eo jure quod externum diximus.

XXVI. In dubio autem sensu magis est ut contra eum fiat inter-

---

**Grotii Notæ.**

Nomina regionum accipienda ex usu presentis temporis | Vide Guicciardini libro v.

Verum non est, nisi improvià necessitas impedimento fuerit | Vide Albertum Argentinenum.

---

**Gronovii Notæ.**

XXI. Quæ mutua sunt | Ubì utrimque redditur, quam ubi tantum ab altera parte.

Lucrativi tituli | Donatione, testamento.

---

**XXIII. Nomina regionum** | Provinclarum, diecevipum, quod interdum latus, interdum strictius accipiuntur.

XXIV. Relatio est | Si dixitum sit, ita poslùderi aut relitutionis debere, ut definitum sit in pacto anter tum annos inito.

Pro faciente habendum | Quasi rectitius, nec naliæ cum eo novam actionem putandum.

XXV. More purgationem | Alii quam excuasionem, quibus statum restitutionis tempus non obtinuit.
interpretatio * qui conditiones elocutus est, quod esse folet potentiors: (est ejus qui dat non qui petit conditiones pacis dare, ait Annibal) licet & contra venditorem fit interpretatio. L. Veteri. Habent enim quod sibi imputet qui non apertius locutus est: al- bus. D. de ter autem quod plures semel recipiabet, id quo jure accipere po- tuit in partem sibi utiliorem, unde alienum non est quod Ari- stoteles dixit: Abi tot, quaeque at filius unus est & vivant, si velut foret:ibi utilem causa amicitia est, ibi ejus qui accipit utilitas ejus quod debetur mensura est.

XXVII. Quotidiani usus & illa disputation est, quando pax rupta cenfetur: quod Gracii vocant * πραξις * ; non enim idem est novam bello causam praebere & pacem rumpere: sed multum inter haec interiit, tum ad committendam paenam à peccante, tum ad liberandam in ceteris idem ejus in quem peccatum est. Rumpitur pax tribus modis, aut faciendo contra id quod omni paci inest, aut contra id quod in pace dictum est aperte, aut contra id quod ex pacis cujusque natura debet intelligi.

XXVIII. Contra id quod omni paci inest sicut, si vis bellica inferatur, nimirum ubi nulla nova subest causa: quae si probabiliter adferri potest, situs est injustitiis sine peridia, quam cum peridia admittam credi. Illud Thucydides vix opus habet moneri: ουσας τόις ἰσορροπίας & ξί οἱ διάστημα; ὅτι οὐδέποτε ἐν τότε; * Pacem rumpunt non qui vixi ancens sed qui priores

**GROTTI NOTN.**


**GRONVI NOTN.**

XXVI. Quae conditiones elocutus est? Qui formulam dicit aut, conceptus.

Quae dat [Pacem].

Eius qui accipiem Ex commodo accipiens grandius aut minus ali- maturus, quod deburum.

XXVII. Novam bella cauam pra- bere &] Alterum, si temere fiat, in- justitia est, alterum peridia.

Ad committemdam Quia in po- terior, quod graviss, pluspena debet, qui facit praejudicium vio- lat, & liberior exuflatioque est ad non faciend a externa quae conve- nentur.

Quae omni paci] Quod dictum & conveniunt, pacem intelligentur in genere quotiemque pacis coit.

In pace dictum est] Quod in ea quae nunc placit, situs evadentur & perspicue causa est.

Ex pacis cujusque] Quod ipsum genus pacis, in quod Constantinum est, praelati oportere reducto judicantibus demonstrat, num. 19. specialem natu- ram pacis vocat.

**GROTTI NOTN.**

Pacem rumpunt non qui vixi ancens sed qui priores vixi.
§60 L I B E R  I I I .  §.xxix. &c.  

vim inferunt. Hoc poisto, à quibus & quibus illata vis armata pacem solvavit videndum est.

XXX. Qui locii fuerunt fiquid tale faciant, pacem rumpi video esse qui tentiant. Nec nego ita conveniri posse, non propri ut ex alieno facto alius fiat poena obnoxius, sed ut paci nondum plene inita, sed sub conditione, partim potestativa, partim causali. Verum hoc modo fata paci, ni manifeste appareat, credi non debet: et enim enormes, & communis pacem facientium voto non convenit; ergo qui viam intulerunt, aliis non adversantibus, pacis rupta tenebantur; & in eos bellandi jus erit, non in alios: contra quam Thebani aliquis contra Lacedemoniorum socios dixerunt.

XXX. Si quid subditi per vim armatum faciant, sine jusse publico, videndum erit an privatorum facutum publice probatum dici posse: ad quod tria requiri, scientiam, punitendi potentiam, & neglegendum, ex his quae supra tractavimus facile potest intelligi. Scientiam evincunt facta manifesta aut denuntiata. Potentia praefuritur nisi defecitio appareat; neglegendum offendit elapsum temporis Ipistium, quale in quaque civitate ad crimina punienda sunt solet: Et talis neglegentia decreto idem valet et nostrum arbitrii potest permissi aut impediti; parum de eo, quod foris fortuna accidere potest.

Alii non adversantibus] Illis, quibus ante loci fuerunt, quaestiones, neque itos subornantibus. Tenebantur. Ipsi & non, quorum loci ante fuerant.

Paus. IX. § 144.

Lacedemoniorum socii] Plataenses, quod Lacedemonii, quorum illis loci fuerant in bello, Caesarea e finibus occupata pacem supplici, quamvis Plataenses ipsi nihil deliquisset.

XXX. Publica probatum] Accipit posse, ut consilio & approbatione popv. vel imperantiam factum.

Facile manifesta] Quam qui fecit, etsi palam fecit, ut civitas non posset non seire: aut si civitati ab eo, quod factum, significaret eis.

valet, nec aliter accipiendum quod ait apud Josephum Agrippa, regem Parthis arbitratum pacem rampi, si subjicii sui contra Romanos armati procedant.

XXXI. Queris fepe folet an hoc locum habeat, si cujus subjicii non per se arma movant, sed aliis bellum gerentibus militent. Certa Cerites apud Livium se purgant, suas non publico consilio militasse. Eademque Rhodienium fuit defensio. Guil. vii, Et verius est, ut id quoque permittendum non sit, nisi probabiliter argumentum appareat auctum aliud, ut nunc interdum fieri folet, exemplo vechri Αετολομον, quiquis pro jure erat, "αυτος λαφυρος ουτοι λαφυροι, ex omni prada prada sumere, cujus moris hanc vim esse ait." Polybius: και στρει πις πολεμουσαι αυτοι, quia Αιτωλοι φιλοι και συμμαχοι, μενον θεωρουσι, διοι εχεινα της Αιτωλοις κατω καυ θεωρονται, et non θεωρονται πολεμουσαι τω χρωμε εχειν ει θαφυροι. Etiocsi non est sed aliis bellum gerant amici ipsorum aut socii, ut eo non minus Αετολοι ciceret, cits publicum decreatum utrique partii militare et utrique pradas agere. Livius de idem: "Juvventum adversus suas socias publica tantum auteritate demant militare se movere, et contraria sepe aeter in utrique parte Aetolica auxilia habent. Olim Etrusci, negato Veientibus auxilio, sive quae Liv. lib. v. juventutis voluntari ad id bellum irent non impiedebant.

XXXII. 1. Rursum paci rupta cenfere debet, non modo si toti corpori civitatis, sed si subjicienti vis armata inferatur, nimium sine nova causa. Nam ut omnes subjicienti sint pact intur: est enim paci actus civitatis pro toto & pro partibus. Imo & si causa nova subjicit, per pacem licebit se iudicae defendere. Naturalem hoc, ut ait Cassius, arma armis pepellere: ideo L. v. vi, abdicatum inter pares non est ut facile cedatur, uther scifi autem D. de vii, aut ablata recuperare per vim non licebit, nisi postquam judicium erit negatum. Hac enim res moram fart: illa non fart.

GROTI NOT. N \perp λαφυρος ουτοι λαφυροι. Flavus Truculentus de prada prada capio.
Polybius] Vide eum & in Excerptis.
Citra publicum decreatum] Idem de Humnis Sabiris suo tempore narrat Agathias libro iv.
GRONOVI NOT.
XXXI. Αετολοι aliud] Id probabiliter non esse.
Pro teste & pro partibus] Proniplo corpore five omnibus junactim & pro singulis iuris.
Per pacem iudicis] Us quibus vis inferius.
Abdicatum inter pares] Renuntias quemquam huic juri, qui non alteri hece submittit.
Maram fert] Ulronis aut ablatum persequito non necesse est, ut fiat in jument, quemadmodum densio contra repentinam vim aut aggressionem.
L I B E R I I I . §. X X X I I I . & C.

2. At * si quorum subditorum ita perpetuum sit maleficium ac juri naturae contrarium, ut quod faciunt id credendi sint omnino facere, rectioribus fuis improbantibus, & in eos judicii postulari non possit, quales sunt qui piraticam exercent, ab his & res recuperare & ulterior expeficere licebit tanquam ad diet. At alios innocentes eo nomine armis impetere id vero est contra pacem.

XXXIII. 1. * Sociis quoque vis armorum illata pacem rumpit: sed his demum qui in pace comprehensii sunt, ut oftend. xvi, §. 13. dimus cum Saguntiam controversiam examinavimus. Urgent hoc Corinthii in oratione quae est apud Xenophonem hist. Iorix Graec. sexto: παρι προ περι κεις δισωμοθα, omnes nos vobis omnibus juravimus. Quod si ipsi socii non pegererint sed alii pro ipsis, idem tamen statuendum erit, postquam fatis conslat eos socios pacem ratam habuisse; nam quamdiu adhuc incertum est a ratam habere velit, hostium loco sunt.

2. Aliorum locorum, ut & cognatorum & affini, qui nec subditi sunt, nec in pace nominati, separata causa est, nec ad pacem ruptam vis in eo strahli potest; neque tamen facit, ut & supra diximus, bellum eo nomine fusci non posse, sed id bellum erit ex nova causa.

XXXIV. Rumpitur & pax, ut diximus, faciendo contra id quod in pace dictum est: sub faciendo autem comprehenditur & non facere quod & cum oportet.

XXXV. Neque admittam hic discrimen capitum pacis quae majoris, quae minoris momenti sunt. Satis enim magna ut ferventur videri debent quae pace comprehensia sunt. Bonitas tamen, maxime Christiana, leviores cupas, accedente preter-tim penitentia, facilius coponabit, ut illud locum habeat,

Quem panites peccasse, pane efi innocens.

Sed quo magis paci caveatur, consulatum erit ut capitibus minoris

G R O T I I N O T A E.

Si quorum subditorum ita perpetuum sit maleficium] et Augustus judicavit contra Syllaum pro Herode. Josephus xvi, 16.


G R O N O V I I I N O T A E.

XXXIII. 1. Socii quoque il- lorum, quibuscum velut cum ducebus adversus partes pacis facta est.

Sed hic demum] Potius dicitum, nisi qui nominati excepti sunt, aut nisi quos certa confit prehendi non potuisse, ut si subjiciet alterius alteri feci applicant.

Hostium loco fuerit] Si facilest ante pacem hostes facere.

XXXIV. Et non facere] Facere contra pacis videtur & qui non facit, quod cum facere placuit, & qui non fact, quo tempore facere debuit ex pacto aut negotii natura.
naris momenti adjiciatur, ut si quid adversus ea factum erit, pacem non rumpat: aut ut arbitri prius adeantur quam arma inferre liceat, quod erat in fecedere Peloponnesiaco, memorante Lib. vii. Thucydide.

XXV. Et plane sentio id actum videri, * sicut specialis poena adjecita sit; non quod neciscam posse ita contrahiri, ut electio sit ejus cui facta est injuria, poenam malit an a transactione recedere, sed quod negotii natura hoc quod dixi potius requirit. Illud quidem conlat, & jam supra dictum a nobis est, & Lib. xiii. c. historiae aurioritate probatum, pacem non rumpere qui pactis xix. §. 14. simpliciter factis posterior non stat: neque enim tenebatur nisi sub conditione.

XXVII. Quod si necessitas aliqua in causa sit, quo minus pars una implement id quod promissum est, puta si res pericere, aut ablatam sit, aut factum redditum sit aliqua eventu impossibili, pax quidem rupta non cenfenitur: nam, ut diximus, non solet illa pendere a conditione casuali. Sed alter optabit an expectare malit, sicut specie facti impleri promissum seris poeae, an estimationem accipere, an mutuis praestationibus isti capiti respon dentibus aut sequum valentibus liberari.

XXVIII. Certe, etiam post lexiam sidem, integrum est Vide supra innocentem pacem servare, sicur Scipio fecit post multa Carthagineum perfrata facta, quia contra obligationem faciendo ne mo se obligationem eximit: & si additum est ut tali facto pax rupta habeatur, adjecitum id cenferi debet in commodum innocentis duntaxat, si eo uti velit.

XXIX. Postremo diximus, pacem solvi faciendo id quod specialis pacis natura repudiat.

XL. 1. Si quae contra amicitiam sunt, rumpunt pacem, quae sub amicitia lege contracta est: quod enim inter caeteros solius amici-

\[\text{Æstimationem accipere]\] Aliud tantundem valens.

Mutus praestationibus: Sibi remissi ti, quod ipse factum se promisit, in compensationem quod ab altero non praebatur.

XXVIII. Innocenti pacem servare: Quietere & ab eo vinculo, quo tenetur alter, cum non dimittere.

XL. 1. Contra amicitiam: Quibus malevolus declaratur animus, est propriis nihil sit adversus praeipue pacti capita.

Sub amicitia lege: Cui additum est inter articulos, ut posthac vivant tanquam boni & fideles amici.
amicitia officium exigeret, hic etiam pacti jure praestandum est. Et hoc, non vero ad quamvis omnino pacem (est enim & foedus, non amicitia causa, ut nos Pomponius docet) refero multa quae de injuriis non armatis & contumelias æ legum peritis dissipati solent, & praecipue illud Tullii: \textit{Post reatum in gratiam sequi est commissum, id non neglegisse sed violatum putatur, nec imprudentia sed peridia assignatur. Sed hic quoque detrahenda quantum fieri potest factum invidia.}

2. Itaque perfonæ quamvis conjunctæ aut subditæ facta injuria, ipsi quicum pax inita est faciat non censebitur, nisi aperte ad ipsius fugillationem facta sit, quam naturalem æquitatem in fervis atrociter læsis sequuntur leges Romanæ: & adulterium aut stuprum libidini potius quam inimicitia imputabitur: & invasio rei aliæque novæ potius cupiditatis reum faciet, quam fidei læss.

3. Atroces sane minax nulla nova causa precedente cum amicitia pugnant: & hic referam arces in finibus struætas non tunc di sed nocendi causa, & insolitam copiarum conscriptionem, si justis satis indicius appareat in non alium hoc, quam in eum quicum pax facta est, comparari.

XLI. 1. * Subditos singulos qui ex altera ditione in alteram migrat.
migrare volunt siccipere non est contra amicitiam. Neque
enim naturalis tantum sed & favorabilis est ifta libertas, ut alibi
L II. c. v.,
in exules, ut ex Euripide diximus alibi, nullum jus civitati. Per L. XII.
seu apud Livium recte, Quid attinet cumquam exulfium patri-
re, si multis etiam perturus est locus ? Aristides Leuciptra fucun-
da : dixus tuas cauteliam, vocat quis tuum ait nisi oppressor : 
commune jus hominum exules recipere.

2. Plane oppida aut magnos coetus, qui civitatis partem in-
TEGRANTEM faciant, recipere non licet, ut alibi diximus: neque
magis eos qui ex sacramento, aut aliter ministerium, aut servitutem debent. De his autem qui belli sorte servi sunt idem introductum gentium jure, apud quosdam populos, supra memor-
navimus. Sed & de his qui exules non acti posseam juxtam effu-
giunt sedendis egimus alibi.

XII. Sortis alex jubijici belli exitus licite non semper po-
et, sed tum demum quoties de re agitur in quam plenum ha-
bemus dominium. Nam ad subditorum vitam, pudicitiam, &
familia tuenda, civitas, & ad bonum civitatis tuendum rex
arctius obligatur, quam ut omittere possit eas rationes, quae ad
sui & aliorum tutelam maxime sunt naturales. Attamen si vera
zelatione qui injusto bello impetitur tanto sit inferior ut re-
sistendo nulla iros sit, videtur forte offere posse ut certum pe-
riculum incerto evadat; hoc enim est de male minimum.

XIII. 1. Sequitur valde agitata quaestio de praxi, quae
definito numero condicuntur belli finiendo causa, puta iner
singulos, utrimque, ut Aeneam & Turnum, Menelauam & Para-
dem; inter binos utrimque ut inter Etoles & Eleos; inter
ternos utrimque, ut inter Horatios Romanos & Curtiarios Al-
banos; inter tricenos utrimque, ut inter Lacedemonios &
Argivos.

2. Si jugentium externum tantum spectamus, non est dubi-
tandum quin per idipsum tali certamina sint licita: hoccum
enim cædum id jus indiscrète permissit. Quod si vera effet ve-
terum

Grotii Not. oppida aut magni eau, qui civi-
\[L \text{c. v.}
\]
Grotii Not.

Grotii Not.

XII. 2. Pettem integratem Qualis paras si abscedat, totum non

XIII. 1. In quam plenum] In qua & exquis qui jus muntrum, & id semit-
tere sine jurislicitia possimus.

XIII. 1. Quae definito numeri] Ubi jubentur paucis decernere, vero &
eventi populi utrimque. 2, 21, 10.

111

Lacedemones & Argivos] Ducibus Oothyade et Thelando.
866 L I B E R I I I . §. X L I I I .

terum Graecorum, Romanorum, & aliarum gentium opinio, quemque vitae sua esse summo jure dominum, jam & interna
justitia talibus praelis non deesset. Sed hanc sententiam recte
ratione ac Dei praeceptis pugnare aliquoties jam diximus; in
xix. §. 1, proximi caritatem peccare eum qui, ob res quibus carere possumus retinendas, hominem occidit alibi ostendimus & ratione &
factorum oraculum suorum authoritate.

3. Addemus nunc, & in se & in Deum peccare, qui vitam sibi
Deo pro magno beneficio concessam tam vili zefimat. Si res
bello digna agitur, ut multorum innocentium falsus, pro ea totis
viribus nitendum est. Condicto certamine uti, tanquam testimoniun
bonae caele aut judicii divini instrumento, vanum est &
à vera pietate alienum.

4. Una res est quae tale certamen justum ac pium potest red-
dere ex una dux taxat parte, si aliqui omnino exspectandum sit
ut qui injustam causam fover victor sit futurus, cum magna in-
centium strage nihil enim ei imputandum est qui mavluit
ratione certare, quae semper maxime probabilem ostentat.
Sed & hoc verum est, quoad quae non recte fiunt, ab aliis ta-
men recte non probari sed permitting ut graviora mala quae aliter
vitam non possunt vitentur; quomodo multi in locis toleran-
tur & improba fœnora, & impudicissim populos mul-

5. Quod ergo supra diximus cum de praxriiendo bello age-
retur, si duo quos inter de regno controversia est parati sint inter
secundum armis cernere, pati id posse populum, ut major calamitas ca-
teroqui imminens vivetur, idem & cum de bello finiendo agi-
tur dicendum est. * Quomodo Assyrium regem Cyrus pro-
vocavit? & apud Dionyfium Halicarnassen fém Mettius ait, non
iniquum fuiste ut ipsi principes populi armis rem inter
se disceptarent, si de ipfoium non de populorum potentia aut
digna.
dignitate controversia suisset. Sic *Heraclium Imperatorem Lib. II., cum Cofroe filio Persarum Regis pugnasse singulari certamine legimus.

XLV. Exterum qui sic in praeli exitum conjiciunt controversiam, libri quidem jus si quod habent adimere possunt, non & alteri qui non habet dare, in illis quidem regnis quae in patri- monio non sunt. Itaque ut valeat pacio, & populi & si qui jam nati jus ad succedonem habent consensus necessis est accedere: in rebus non liberis, etiam domini sive feminis.

XLV. Sed in talibus praelibus quari folet * uter pro victo- re sit habendus. Victrix non possunt videri nisi qui aut omnes oc- cubuerunt, aut in fugam dati sunt. Sic * in fines se aut oppida recipere apud Livium victis signa.

1. Apud tres nobiles historicos, Herodotum, Thucydidem, Polybium, tres proponentur de victoria controversiae, quorum prima ad conditum certamen pertinent. Sed si quis recte advertat, invenerit omnibus illis praesis, sine vera victoria discel- luum. Nam Argivi non fugati ab Othyade sed nocte superve- niente abierant, victores se rati & id suis renuntiaturi. Neque Corinthios fugaverant Corcyrae, sed Corinthii cum faeciliter Thuc. 2. pugnassent, Atheniensi classam validam complicati nullo cum Atheniensi virum periculo facto cellum ierant. Philippus vero Macedo Attali quidem naves a suis desertam ceparat, at classem nihil minus quam fugaverat. Itaque, ut Polybium nos-Tac. xii. 18, magis pro victore se gerebat, quam victorem se fentihebat.


Grottae Nor. 
Heraclium | Vide Aymoimium lib. IV. cap. 21, & Eregeasium cap. 64. 
* Uter pro victore sit habendus | Ennius: 
 Qui victis non est victor nisi victus sature. 
Vide Scaligeriam ad illud Feoli, her- baram sa.

In fines se aut oppida recipere apud Livium victis signa | Et apud Guir- tiardinum lib. 11.

Grottae Nor. 
XLV. Sibi quidem jus | Pacio 
 fueo efficium, ut, si vincantur, per- 
 dari jus regni: non tamen ut id ista- 
im acquirat victor, nisi etiam con- 
tentiente, quoniam interest.

Feudi non libera | Ligiius, 3, 3, 25.
XLV. Uter pro victore | Quia 
caussus lexque sunt tales: ut uterque

illos pro se possit interpretari.

In fines & oppida | Excedere campo, nec castris consideere audere.

2. Tres controversiae | Tria contro- verturnum hujusmodi exempla.

Conditum certamen | Num. 43.

Sine lern | Plena & confinmata alteriusutrius partium.

3. Spolia legion, cadavera | Quam 
indicio sunt locum aciei, ante commu- 
num, nunc esse eus qui spola legess, & cadavera concedis, Ju- 
tilin. 6, 6.

Grottae Nor. 
Cadavera ad sepulturam concedere | 
Plutarcah Ageschio: sic eis 

iam ei pollicitat magnis abhorrent

itaque, tamen, quae nisi invenit

etiam aliquando hic aliquem

Plaquin austem hostis

miserit ut mortuus tolleretur, con-

ceptus, quomodo victoriae.

Adopta
Liber III. § XLVI.

XLVI. 1. Arbitratorum Proculus nos docet duo esse genera; unum ejusmodi, ut five aequum, five iniquum parere debemus, quod observabatur, ait, cum ex compromisso ad arbitrum itum est, alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debet, cujus generis exemplum habemus in Celsi responso: 

Si libertas, inquit, ita juraverit dare se quos operas patronus arbitratius sit, non aliter ratum fure arbitrarium patroni quam si aequum arbitratius sit. Sed hoc jurisprudenti interpretatio ut Romani legibus induci potuit, ita verborum simplicitati per se spectata non convenit. Illud tamen verum manet, utrovis modo arbitrarium fumi posse, ut aut conciliatorum tantum, quales Athenienses inter Rhodios & Demetrium suisse legimus, aut ut cujus dicto parendum omnino sit. Et hoc est genus de quo nos hic agimus, & de quo nonnulla superius diximus cum de vendi helli rationibus loqueretur.

2. Quanquam vero etiam de talibus arbitris, in quos compromissum est, lex civilis statuere posset, & alibi statuerit, ut ab ipsis provocare & de injuria quem liceat. * id tamen inter reges ac populos locum habere non potest. Nulla enim hic eft potestas superior 

Adeptus Delphos abit. Idem Nicia: qui tu sic visum erat, quod inceptum est, ut tum ad populum eum accipiant, Quaestiones, quae tibi qui nescias incipias, ut nullo modo utique unus sit in aequum lib.: Quanquam morte & instituto recto qui mortuus deportatos concedit acceptum, conveniat a se abdicasse villasianum, & qui id impetrasset ex jus neminem trophae digni.

Id tamen inter reges & populos locum habere non potest | Mariana libro xxix, 15. Bembus libro xiv. Facis per arbitrium factas habes aliquam multas in Polonica historia Ciceroni libris x, xvi, xvii, xxii, xxv, xxvii, xxviii. Habes & in Danica Fontani libro ii. confer que nos supra libro ii, c. xxix, § 18.

Gronovii Notae.

Fratro iterum lacerisse] Quod de trecentis holmis, neque audeat producere in aequum, Liv. 22, 12.

Eo loco quae [Ambigua.

XLVI. 1. Ex compromisse] Ubi convenit inter partes, ut qui quidem statuerint arbitri, eo stetur sine exceptione.

Ad boni vini arbitrium] Ubi convenit hoc ita, si patentur arbitros & gereantiquos, & donum acceperint.

Si aequum arbitrium] Si non abutus fuerit libri bonitate, quia ejus arbitrio se commitit.

Conciliatores] Qui persuasione & inducione usitam.

Caussa el] Qui imperio & sententia decretoria.

2. In quos compromissum] Qui omnem habent pronuntiandis & li
tem terminandis potestatem.

Nulla hoc potestas superior.] Ut in privata arbitra retarius arbitris est Magnitudo vel Princeps.
superior quae promissi vinculum aut impediat, aut solvat. Standum ergo omnino: sive aequum, sive iniquum pronuntiaverint, ita ut Plinii illud huc recte aptes: summum quid, prec. 11. que causa sua judicem facit, quemeunque eligit. Aliud enim hoc est de arbitri officio, aliud de compromittentium obligatione querere.

XLVII. 1. In arbitri officio spectandum, an electus sit in vicem judicis, an cum laxiore quadam potestate, quam arbitri quasi proprium vult Seneca cum dicit: melior videtur con. Lib. 22. de ditio causa bona, si ad judicem quam si ad arbitrum mittetur: benef. c. 19. quia illum formula includit, & certos quos non exceptas terminos ponit, hujus libera & nullius adstricta vinculis religio & detrahere aliquid potest & adjicere, & sententiam suam, non prout lex aut justitia suadet, sed prout humanitas & misericordia impulit regere. Aristoteles quoque inveit, id est aequi & condemnati, modi hominis esse sit, sic dicitur ob hoc & sic dicitur om. c. 19. licet, malie ire ad arbitrum quam in jus, rationem adiciens, o si dicat omnis ut invenit aequitatem, & si dixit hoc, & si dixit hoc, dixit omnis ut invenit aequitatem: Nam arbitrer id quod aequum est respicit: judex legem: imo arbitrer ejus rei causa repertus est ut valeret aequitas.

2. Quo in loco aequitas non propriis signis significat, ut alibi partem illam justitiae que legis forum generalis ex mente auctoris ad ductus intreptatur, (nam hie & judici commissae est) fed omne id quod rectius sit quam non sit, etiam extra justitiae propriis dictae regulis. Sed tales arbitri pacibus inter privatios & ejusdem imperii cives frequentes sunt, & specialiter Christianis commendantur, quod Apolloto Paulo, Cor. 1, ita in dubio non debet tanta potestas concedi intelligi: in dubiis enim quod minimum est sequiur: præcipue vero id locum habet inter summum potestatem obtintes, qui cum judicem communem non habeant, arbitrum confendi sunt adstrinxile ilia regulis, quibus judicis officium adstringi follet.

XLVIII. Illud tamen observandum est, arbitros lectos a
populis aut summis potestatibus * de principali negotio pro-
nuntiare debere, non de possessorio; nam possessoria judicia
juris civilis sunt: Jure gentium possidendi jus dominium se-
quitur. Ideo dum causa cognoscitur nihil est innovandum, tum
ne praesidium fiat, tum quia difficilis est recuperatio. Livius
in historia disceptatorum inter populum Carthaginensem &
MAAvisilam, Legati, inquit, *sae possessorius non mutaret.

XLIX. 1. Alterius generis est arbitrium summum, cum quis ipsi
hoelti de se arbitrium permissit, que est deditio pura, subdum
faciens eum qui se dedit, ei vero cui sit deditio summam de-
renos potestatem. * interioris vicum * atque * atque * dicunt Greci. Sic

XXVII. Aetolos in Senatu rogatos legimus, permetterentne de se arbi-
trium populo Romano. Consilium L. Corneli Lentuli apud
Appianum, circa finem belli Punici secundui, de re Carthaginen-
sium hoc erat: *Permissatis, inquit, Carthaginenses se arbitro
noster ut vidi solent, & multi antehac fecerunt: videbimus de-
inde nos, & se quid fierimus largi habebunt nobis gratiam:
neque enim fuisse dicerem poterunt; permulsum autem intere.

Quamdiu faderea cum ipsis inimici, ut ea rumpant semper ali-
quid can jubenter tamen lavi adversus aliquam fuderis par-
sem. Nam quia multa sunt dubia interpretationes, pater semper
perplexans materia. At ubi ut deditie absolverimus arma, cor-
pora ipsa acceperimus in possessionem, tum demum intelligent ni-
hil se habere proprium, demissent animos, & quodcumque in au-
bis acceperint id tanquam de alieno datum identibus animos ac-
cipient.

2. Sed hic quoque distinguendum est, quod victus pati de-
beat, & quid victor jure, quid etiam valvo omni officio facere
possit, quid denique eum maxime deceat. Victus post deditio-
orem nihil non patientium habet; quippe jam subditus, & si jus
belli externum respicimus, eo in loco ut ei nihil non eripi pos-
sit, etiam vita, etiam libertas personalis, multo magis bona, non
publica tantum sed & singulorum. Aetolos, inquit alio loco Li-
vius, *permissa libero arbitrio, ne in corpora se vivere tur mutuebant.

Cita-
CAPUT XX.

Citavimus alibi: ubi omnia ei qui armis plus potest dedita sunt. Libris qua ex iis habere victor, quibus multis eis velis, ipsius judicium atque arbitrimum est. Eodem illud Livii pertinet: Romanae nos vestibus erat, cum quod nec fuderent, nec quis librius jure, geruntur amicitia, non primis imperio in eum tamen pacatrum, Libr. v. xi. uti, quam omnia divina humanaque deductum, obsides acceperit, armas ademt, presidia urbis imposita forent. Etiam occidi licite interdum deductos offendimus.

L. 1. At victor nequid in juxta factum spectare primum debet ne quem occidat, nisi id suum facinore meritum, sic & ne eum quicquum auerat, nisi in justam poenam. * Intra hunc autem modum, quantum securitas patitur, ad elementam & liberalitatem propendere semper honestum est, interdum pro circumstantiis etiam ex morum regula necessarium.

2. Diximus alibi bellorum egregios fines quoque ignoscendo transigiat. Nicolaus Syracusanus apud Diodorum: περὶ δὲ ἡμέρας ἡμέρας ἀπὸ ἶδιας περιγραφῆς τῷ τῷ κατὰ τὸν δικαστὴν διατύπωσε. Dionysius τὸν δὲ καὶ τὸν τρίτον ἡμερῶν φιλοσοφοῦσα τριάδορος εὐσεβῶς ἐξελέγεται. Nestor, ut inquam Graecorum est qui se clementia victoriae pacificat, in facta & factis permittereat, indeprehensibile supplicio puniendos censuit? Et Caesar Octavius apud Appianum L. Antonium qui se deditum venerat alloquens, in urbis ἀνείπος ἐν τῷ μήνῃ διδάσκαλος αὐτῷ νικητῆρ, ἀντωνιος τὸ δὲ φίλος ἐκείνης μεταφέρει τὸ τρίτον, ἀφεσθαι μὴ πάνω ἐργῶν, οὕτως ἐν τῷ τρίτον ἐκ εἰς ἐκείνος ἐν τῷ εἰς ἐκείνος (ma-le editor iberum) τὸν ἐπιτρέπει τὸ δὲ μὴν ἐν τῷ ἐπιτρέπει τὸ εἰς εἰς τοῦ ἐν τῷ τοῦ εἰς τοῦ εἰς τοῦ εἰς εἰς τοῦ εἰς τοῦ (Sacs auctorur pacificans venisset, sensisse me & victorem & injuria affictum, nunc cum te & amicos & exercitum arbitrio nostrum permitteris demisisti iram, demisit & ea potestatem quam in hunc acturus esse concedere. Nam cum eo quod vos dignum est pati,

GEOTII NOTR.

Intra hunc autem modum quantum securitas patitur ad elementam & liberalitatem propendere semper honestum est. Vide nobile exemplum Ferdinandi Legionensis regis apud Marianam lib. xi. c. 15. Et repetere que non supra hoc libro cap. xii. §. 14, & 15.

GRONOVIT NOTR.

L. 1. sine facinore] Proprio, extra comminuia, & egregio modum en- rum, quæ vulgo & praeclarea in bello sunt.

Quantum securitas] Concedere potest victor, ita ut ipsa extra modum clavis aut rebelliosus maneat.


Sensus me & ulla rerum] Durum tibi conditiones praecipui transmission, quod & possum, ut victor, & jure possum, ut aseclitus injuria.
pati, simul jam & alterum seu tandemum est, quid me facere par
sit: atque hoc praferam.

3. Occurrerit lex in Romanis historiis locutio tradere se in
fideum, tradere in fideem & elementiam. Sic apud Livium lib.
XXXVII: Legationes suissimae tradentes in fideem vivitae suas
bonique auditae. Lib. XLIV: Paulo, ut se suaque in fideem & ela-
mentiam populi Romani permissione, contendente, ubi de rege
Perleco sermo est; sciendo autem est his verbis nihil aliud
quam deditias meram intelligi: *neque fidei nomen his in
locis aliud significare, quam ipsum probitatem victoris cui se
victus committit.

Liv. lib. XXXVI.

4. * Nobilis est apud Polybium & Livium historia de Pha-
nea Aetolorum legato, qui in oratione ad Manium Consulem
co proelio est ut dicaret, idem nixqum quis Alcucnes sibi
autem ei coae[:]z]c eis utor] Pausanias dice: Aetolos (ita vertit Li-
vius) se suaque fidei populi Romani permissione. Cuncta per-
cunctanti Consuli iterum id affirmasset, postulasse Consulem,
ut quidam bellii inuentores sibi sine mora dedenterunt. Cum
Phaneas excepisset, non in servitute sed in fideem tuam nos
tradimus, & quod imperaretur non esse moris Gracorum,
respondisse Consulem nihil se curare quid Graeci effet moris,
se more Romano imperium habere in deditis suo decreto, & ca-
tonis vinciri legatos jusuisse. In Graeco est; \(\frac{\text{Polyb. lib. VIII, c. 4.}}{\text{GROTTI NOT.}}\)

Nobilis est apud Polybium} in ex-
ceptis legationum num. 13.

GROTTI NOT.

3. Deditiosis Romanis resum
accebitatem verbis mitigare solen,
sti. Sic fideem dicebant potestatem
liberam de aliquo statuendi. Sic fo-
cias, quae erant veri subjici. Sic
Magistratus in editio ponebant bo-
rium Fallun, id est, tellae facies,
pro eo, quod efer volumus & ju-
belum. Sic editio supperimentum
vatum jubebatur legere agere.

4. Bellii inuentores \| Avgtores &
concitores.

Ob fis
§. LI. &c. CAPUT XX.

7. Ad officium vero ejus cui facta est deditio non male retu-
leris Seneca illud: *Clementia liberum arbitrium habet: non sub brevissima formula sed ex aquo & bono judicat, & absolvit illi liceat, & L. II. de quanti vult taxare litem.* Neque referre exigitimo an dedens &c dicat &c dedere alterius sapientia, an moderationi, an misericordiae, haec enim omnia blandimenta sunt; res manet ut victor arbiter fiat.

L. I. Sed sunt tamen & ditiones conditionate, quae aut singulis consularunt, ut quibus vita salva, aut corporum libertas, aut & quemadura bona excipiuntur, aut etiam universitati, quaram nonnulla etiam mixtum quoddam imperium possunt inducere, de quo egimus alibi.

L. II. Accessiones paetionum sunt obises & prignora. *Obises diximus dari aut sua voluntate, aut ejus qui imperium habet; nam in summo civili imperio comprehenditur & jus in actiones subditoriour, ut in bona. Sed civitas aut ejus rector te nebitur illud incommodum ei qui patitur, aut proximus repensare; & si plures sint, quorum quis obises est reipublice nihil interficit, danda opera videtur ut forte res dirimatur. In vasa luum, nifi idem subjitus sit, jus hoc seudi dominus non habet: neque enim reverentia & obliqueum, quia debet, hue usque pertingunt.

L. III. Interici obidem posse diximus, per jussentium ex ternum; non etiam interno jure, nisi par ipius culpa accedat. Servi quoque non sunt: imo & jure gentium bona habere & hereditibus relinquere possunt, quamquam Romano jure cautum est ut bona corum in filium cogantur.

L. IV. An fugere obiidi licet quorerit? & constat non liceere, sit ab initio aut postea quo laius haberetur idem dederit. Alioqui videtur non is animus fuuisse civitatis obligandi cirem ne auffegere, sed hosti dandi facultatem quales vellet cullodix; & cie defendi potest Clause factum. Sed et si ipsa nihil pecce vrat, *civitas tamen recipere & retinere obidem non poterat.

Sic

aliquid juris in quos relinquat deditio exceptum ab imperio victoris.

L. I. *Ad ejus qui imperium* *Epis invititos.*

Jus in aliocudum* Poteiti qui sum munum imperium habet, publici bona causa, autere singulis arbitriium a gendii vel non agendii, ut potest aut ferre bona.

Feudi dominus non habet* Ut eum vassallum obidem det invititum.

L. I. I. *Offidem paati.* Si non serreret paetium, qui obidem dedere.

L. IV. *Si ab initio qui laetum* *Ut minus arte vel meollet cullodio-

Livi 5

5. **Grotii Notn.**

*Obises diximus dari* | Hoc librio

**c. iv. § 14. vide & caput 11. § 12.**

*Grotius tamen recipere & retinere obidem non poterat* | Vide Fluctarchum

in Publicola hac dc re. Ad illud Virgili,

Vincit innarit Clavis ruptis.

Vinculi faderis aut Servius.

**Grosovichi Notn.**

5. Non sub formula* Non est ad

scripta verbius conceptus.

Taxare litem* Quantum vult, imponere multiam.

L. I. *Mixtum quoddam* In quo
Sic Porfenna: Si non dedatur obes pro rupro se fundus habi-
rum. Deinde: Romani pignus pacis ex fundore refituturum.

L. V. Odio fa autem est obisidum obligatio, tum qua libertati
inimica, tum qua ex facio alieno venit. Ideoque idicit inter-
pretatio hic locum habet, quare in unam cauam datis in aliam
retineri non poterunt, quod ut intellige si alii quid sine obis-
dum accedisse promissum sit. At si in alia causa tides jam vi-
lata sit, aut contractum debitum, jam poterit obes retineri non
ut obes, sed co gentium jure quo subditi ex facio imperantum
retineri possunt, est "adpolitionem", quod ipsum tamem ne fiat
caveri poterit, adjecto pacto de reddendis obidibus, ubi id cujus
nomine dati erunt impoltem erit.

L. V I. Qui obes datus est tantum ut alterum captivum aut
obisidem redimat, co mortuo liberatur; nam in illio dum mo-
ritur jus pignoris existimet, ut in captivo redemto dixit
Ulpius. Quare sicur in Ulpioque fuisse priorem non debe-
D. de capt.
tur, quod in persona locum facessit, ita nec hic perifona mane-
bit obligata, quae perifone vicaria facta est. Sic Demetrius a Se-
Syr. lib.
natu Romano non inique postulabat dimitti, ut "Αδεξαν νεκα

XXXIV.

inquit Appianus. Justinus
ex Trog.: Demetrius, qui obes Roma erat, cognita morte An-
tiochiae fratris senatum adit, "obidemque se (malum legere ob-
dem inquisitione, ut coharent oratio) vivo fratre venisse, quo
mortuo cujus obes sit ignorare.

L. V. I. Rege autem qui sedus fecit mortuo an teneatur ad-
huc obes, pendet ab eo quod alibi tractavimus, an sedus ha-
bendum sit personalis an sale; nam accedens non posset effi-
cere ut in principium interpretatione a regular recedatur; ejus
autem naturam & ipsa sequi debent.

L. V I I I. Obiter hoc addendum est, obides interdum non
accedisse obligationes, sed reversa parte principalem;
ut cum quis ex contractu faetum promittit non fium, & quia

tur, extrina data & jurejusando pro-
missit non abhincum.

L. V. In unam cauam datis Elapto
tempore, in quod, aut perfeeta re, ob quam datis erant.

Per clarifica-
tionem vel pignoris capionem.

L. V I. Tantum ut alterum. Dum
alter captivus vel obes iniwit pa-
triam & redemptionis pretium
comparat.

Ut in captivo redempto] Si quis po-
trem aliquus redemit, ut recepto
pretio a filio cum liberum dimittat,
& is pater mortus sit, primuquam
pretium a filio redemetur.
co non præstito tenetur ad id quod intereet, ejus vice obсидes obligatitur; quam fuisset videri sententiam Caudin ex sponsonis diximus alibi. Non dura tantum sed & iniqua est sententia ex illum tantum, obside etiam sine consensu suo alterum ex facto alterius posse obligari.


L. X. Illud ali quaque diximus, nullum tempus id efficere Lib. 11, c. posse ne laetio sit pignoris, si id præstetur pro quo pignus suppo- situm est. Nam qui aetatus causam veterem & nowam habet, non creditor ex nova procedere. Ideo patientia debitoris veteri contraclui non dextetionis imputatur, nisi certe conjectura aliam interpretationem exprimat: ut si quis luere cum vellet, im- peditus id silentio transmississit tanto tempore quod ad contem- fus conjecturam sufficerre posset.

Obsides etiam sine consensus] Si aliquis obisidum peacet aut ausfugat, pro eus delicto alterum, qui hanc vit obidem datus teneri.

L. IX. Et ex alio debito] Si jam solutum est, cujus causae pignus datae est, & interim debitor alius debitor ab codem creditor contraxit, in hujus quoque debitis secu- ricitatem olim datum pignus potest renerver.

Nisi obidem data fides] Nisi expresse causam est, non nisi in unam causam, quicquid etiam interveniet, hunc obisidem esse debere.

Equale est idem] Favorabilitus est causa pignoris quam obisidum:

C A P U T X X I .

De sidem anente bello, ubi de induciis, commenat, captivorum redemptione.

I. Inducia quid sit, & an id tempus veniat pacis an belli nomine.

II. Vocis origo.

III. Nova indictione post induciis non opus.

IV. Quomodo computanda sunt tempora induciis præf- nita.

V. Quando obligare incipiant.

VI. Quid per induciis licet.

VII. An
Liber III.

VII. An vetroedere et rescreere mania, &c. similis:

VIII. De locis occupandis: distinctor.

IX. An redire possit, qui vo majora retentus est, circa exitum inducium.

X. De specialibus inducium patiionibus, &c. quae inde qua- ri solent.

XI. Inducium patiionibus ab altera parte rupiis, altera bellum movere possit.

XII. Quid si paxa addita fuerit?

XIII. Privatorum fausta quando inducias rampant.

XIV. In iure commenando extra inducias qualis sumenda interpretatio:

XV. Quo militum nomine veniant.

XVI. Uire, venire, abire, quod modo hic accipienda.

XVII. De extensione ad personas.

XVIII. Ad bona.

XIX. Comitis & gentis nomine qui veniant:

XX. An concepito juris commenando morte extinguatur.

XXI. Quid si data sit donec qui dedis volueris?

XXII. An securitas & extra territorium debeatur.

XXIII. Favor redemptionis captorum:

XXIV. An lege interdicire debitio possit, distinguendo explicatur.

XXV. Jus in captivum cedi possit.

XXVI. Possa ab uno pretios pluribus deberi.

XXVII. Convenio an re- scindi possit, ab divinis captivi ignorantas.

XXVIII. Qua bona capti captorum sequantur.

XXIX. An hores pretium debet, distinctione explicatur.

XXX. An redire debent qui dimissus est ut alterum libere, eo mortuo.


VIII. Nam, qui potest esse etiam cum operationes suas non exserit: An salus alterius a me redatur [C. pl. 12] in hanc inquit Aristoteles: siuer potest ut virtute quis sit praeitus & aut illi dormiat aut vitam agat affinone vacuam. Idem alici: eis pares in sylvis non Philo nos adhibet, sed a huiusmodi: non ipsam animicitiam dissolvunt locorum intervalla, sed usum ejus. Andromedus.

Gnomovii Notae.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Status est nomen</th>
<th>Conditionem temporum designat, t, 1, 2.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Operationes suas non exserit</td>
<td>Non pugnatur, caditur, capitur, nocetur, turbatur.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Caput XXI.

Cus Rhodius: quod igitur est de adventu Habitus est potest etsi ut nihil operetur. Eustathius ad sextum Nicomachiorum: et igitur quod autem dixisse autelicia est, igitur quod indecrevit secularis, ut sic in infinitis quorumque regimarum regimetia: Habitus potestias simpliciter dictatione habita, affirmationem: ac ipsi actioni se exercitio comparatur vocatur potentia, ut ars memoria in dormiente mensore.

* Ut quamvis tacet Horiae genetor remen atque
Optimus est modulator: & Alfenus vaser omni
* Adjellio instrumento artis, elanisque taberna
Sutor erat.


3. In M. Varronis autem expositione, quam & Donatus scit, quod res cepe reprehendit Gellius quod paucos dies adjectit, offendens solere & in horas dari, addam ego & in annos etiam viginti, triginta, quadraginta, etiam centum: quorum apud Libri ciuitatim

Grovius N. Not.
Ut quamvis tacet Horiae genetor, Seneca de Beneficiis v. c. 21: Est discut etiam qui tacet.
* Adjellio instrumento artes elanisque taberna
Sutor erat.

Seneca dixit jam loco: Artifex est etiam cui ad exercendum artes instrumenta non suppsent.

Grovius N. Not.

Non statum bellari, Non esse pacem generali aut de universa eisca sem aliquam actionibus, sed de eo, quod semel iterumque fieri debeat.

Pacem sequendar: Secunderum quae quem se controversia interim depositur, aut qui medius intervenit duobus constantibus; etsi pac sequendar per quem ad tempus depositor cernatur belli, aut quia intervenit certamina media.

Epistulae postumae: Pacem temporariam, caducam, quae bellum paratur.

Pacem castrorum: Quia castra esse inducunt esse bellum: non ergo haec paci simpliciter, sed bello durante pac intercedens.

Ferreas ferar pacem: 4. Silv. 4. Certe jam Latium sum militem juris legi, Et pacem p Ice me amm habet.
vium exempla, quæ & illam Pauli Jurisconsulti definitionem redarguunt: Inducia sunt cum in breve & in prosp. tempus convenit, ne invicem se laceant.

4. Fieri tamen poterit, ut si appareat alicujus conventionis rationem unicum & per se moventem in solido suffuse cessionem actuum bellorum, ut tunc quod de paci tempore dictum est, per inducias valeat, non ex vi voci sed ex mentis certa collectione, de qua alibi egimus.

II. Videtur autem induciam nomen non ab eo quod Gallius vult inde uti jam, nec ab endothis, id est introgressu, sed ut Gallius voluit; venisse, sed quod in esse, id est a certo tempore otium sit, quomodo ex cegeage Graeci vocant. Apparet enim etiam ex Gellio & Opilio, veteribus per t, non per e literam scriptum hoc nomen, quod nunc pluraliter profertur, olim haud dubio etiam singulariter. Vetus scriptura fuit inducita; nam otium tunc otium uncinabant a verbo oti, quod nunc uti dicimus, *sicut ex poina (nunc paenam scribimus) sit punio, & ex Poino (qui nunc Peanus) sit Punicus. Sicut autem ex eo quod ess ofia, ofitorum, factum est nomen *Ofia Ofiis: sic ex induciendoitorum, factum est inducitio, inducitio; deinde inducis, d.lacq. Ad Ter. Eun.

Donatus cum inducias dictas vult, quod in die otium praebat. Sunt ergo inducias in bello otium, non pacem, itaque accurata loquuntur historici qui narrant sepe pacem negatam, inducias datas.

Angl. I. f. III. Quare ne nova inducitio ex opus erit: *cum subjuncto impedimento temporali, ipso iure se exeret status bellii non moratus sed ipiutus, ut dominium & patria potestas in eo qui à furro re convaluit. Legimus tamen apud Livium ex fecialium sententia finitis induciss inducitum bellum: sed nimirum illis non necessarii cautionalibus offendere veteres Romani voluerunt quantopere pacem amarent, & quam justis de causis in armis tractarentur.

GROTIUS NOT.
Sicut ex poina (nunc paenam scribimus) sit punio Vide Servium in r. Anniados ad vocem morum.
Ophiis, Ophiis] Exe, orfrea, orfetorum, factum est orfrea, orfrex.

GROVINOT NOT.
4. Cessationem adiutum] Non ut cessaretur propter aliquid, velut colloqui caufa aut religionis aut humilitatem, sed tamquam ut cessaretur, velat in longis multorum annorum inducis.

11. Otium sit] Otium pro pace
herentur. Innuit hoc ipse Livius. Cum Pejentibus nuper acie Lib. iv. dimicatum ad Nomenum & Eidenas fuerat, induciaque inde, non pax salva, quorum & dies exerat, & ante diem rebellaverant: missit amos socios, nec eorum, cum more patrum furti repetere reris, verba sunt audita.

IV. 1. Tempus induciis a scribi solet aut continent ut in centum dies, aut cum designatione termini ut uloque calendas Martias. In priori ad momenta temporum facienda est numeratio: id enim natura convenit, nam quae sit ad civiles dies computatio ex legibus aut populorum moribus venit. In altemo generis hibiari solet utrum ad quem diem aut mensem, aut annum dictum est duraturas inducias, is dies, mensis, annus exclusus an comprehensus intelligatur.

2. Certe in rebus naturalibus duo sunt terminorum genera, intra rem, ut cutis terminus est corporis; extra rem, ut hunc terminus est tertis. Ad utrumque hinc modum etiam quae volonte cons tituuntur termini constitutis possunt. Magis autem naturali videtur * ut terminus sumatur qui pars sit rei; περί της λειτουργίας επιστολης, terminus dicitur quod ultimum συγκεκριμένος est, inquit Aristoteles: nec ulius repugnat; si quis sic Met. x, 17, dixisset ut intra diem mortis ejus aliquid fuit, ipse quae dies ille quisque qui, quo mortuus est numeratur. Praddicerat Celci Spurina pediculum quot non ultra Idus Martias proferretur. Interpelle
tus ipsius Idibus, dixit * venisse quidem sed non præteriisse. Cæs. 5. Quare multum magis sambenda est nunc interpretatio ubi temporis productio favorem in se habet, ut inducis quæ humano sanguini parcat.

3. At vero a quo die mensura aliqua temporis incipere dicitur est dies intra mensuram non erit: quia ejus propositionis vis est dissimulere, non constringere.

V. Illud obiter addam, inducias & siquid est simile ipsos contrahentes statim obligare ex quo contractus absolutus est: at

Grotii Not.  Ab hora, quae consensum est in inducias ad horam eandem centemini diem.


Gronovii Not.  IV. 1. Ad momenta temporum]
subditos utrinque obligari incipere, ubi inducias acceperunt formam legis, cui inexit exterior quodam publicatio: qua facta statim quidem incipit habere vim obligandi subditos, sed ea vis, si publicatio uno tantum loco facta fit, non per omnem ditionem codem momento se exserit, sed per tempus sufficiens ad perferendam ad singula loca notitiam. Quare si quid interea ad subditis contra inducias factum sit, ipsi a pennis immunes erunt, * neque tamen eo minus contrahentes damnum resarcire debent.

VI. 1. Quantum per inducias liceat, quantum non liceat, ex ipsa definitione datur intelligi. Illicitè enim sunt omnes actus bellici, sive in personas, sive in res; id est, quicquid vi sit adversus hos:em: id enim omne per induciamum tempus fact sit contra jus gentium, ut in concione ad miles loquitur L. Aemilius apud Livium.

2. Etiam quæ res hostium caufa aliquo ad nos pervenerunt ex reddenda erunt, etiam si ante nostrà fuissent: quia quod jus externum attinet, ex quo hoc dijudicanda sunt, iporum sunt factæ: Et hoc est quod ait Paulus Jurisconsultus, induciam tempor postrum non esse, quia postremum requiri ut antecedat jus bello capiendi: quod per inducias non est.

3. Ite & redire ultro citroque, sed eo paratu qui perculum nullum ostitet, liceat. Notatum hoc * ad Servio ad illud Maronis, Mixtique impune Latinis; ubi & hoc narrat, obsefla urbe à Tarquinio inter Porfennam & Romanos factis inducias, cum Iudi Circensibus in urbe celebrentur, ingressos hostium duces curuli certamine contendisse & victores coronatos.

VII. Interius recedere cum exercitu, quod Philippum fecisse legitimus apud Livium, cum inducias non pugnant: nec reficere moenia, nec militem conscribere, * nisi quid specialius convenerit.

VIII. 1. Corruptis hostium præsidiis loca invadere quæ ipsi tenebant, haud dubie contra inducias eit; talis enim acquisitio justa esse non potest, nisi ex jure belli. Idem habendum si qui

---

Græci Not.  

* Ad Servium] Ad xi Æneidos.  
Nisi quid specialius convenerit] Ut apud Porfiam lib. iii.

GRÆVII Not.  
V. Acceperunt formam legi] Ex quo solemnibus promulgatis sunt.  
* Per omnem ditionem] Per omnem territorium.


VII. Interius recedere] Intrat fines ex eo loco, unde aliqui non facile fine conficriti digredimus, ut Philippus apud Liv. iv, 39.

CAPUT XXI.

subditì deificere ad hostem velit. Exemplum est apud Livium, lib. xli: Coronae & Haliartii, favores quodam insito in rege, legatos in Macedoniam miserunt præsidium potenter, quo se adversus impotentem superbiism Thebanorum sueri posseint. Cui legationi responsum ab rege est, præsidium se ob inducias cum Romanis falsas mittere non posse. Apud Thucydidem libro quarto Brasidas Mendas civitatem ab Atheniensibus ad Lacedaemonios deficientem inducierum tempore recipit: sed additur excusatio, quia habebat quae ipse vixisset Atheniensés criminaret.

2. Dereliquit sine occupare licet, dum vere derelicta, id est eo animo ne amplius sint quorum fuerant: non si incultodim, sive custodia ante inducias, sive fæcis inducias omnia sit: dominium enim manens injustam factit alterius possesionem: quæ refulsitur Bélisarii adversus Gotthos cavillatio, qui tali obtenunt loco praedicis nudata per inducias invasérat.

Proc. ii. Goth.

X. 1. Quaritur an qui vi majore impeditus quo minus recedere, in alia fines hosticos depræhenśitum possequam exierint inducias, reedendī habeat. Si jam externum gentium repulsim, non dubito quin hic par sit ei qui cum in pace venisset bello repente exercitus inter hostes satis suo deprehenditur: quem captivum manere ad pacem utque super notavimus: neque jus-Lib. ii, statia interna deesse, quatenus bona & actiones hostium pro debiti to civitatis obligantur: & in solutum capiantur: nec magis hic quod queritur habeat quem tot alii innocentes, in quos bellorum multum recedunt.

2. Nec quæ de commissi causa circa mercis tractantur adversi hiuc debent: nee quod apud Ciceronem est de inventione se-L. Caesar ii, sado, de nave rostrata vi ventorum in portum delata, quam ex lege quæque publicari volēbat. Ibi enim vis major à poēna liberat: hic propri de poēna non agitur: sed de jure quod certe tantum temporis interquiescit. Tamen quin talem remittere benignius, quin & generosius sit, nunc habet dubitationem.

X. Sunt & quædam per inducias illicita, ob specialem conventione.

Loca praedidi nuda] Portum, Centum cellas, Albanum.

Quæ si se vixissent Athenienses] Fecisse contra inducias. Vel quibus ipsis.

X. 1. Vi majere] Ex bi a 1. 25.

§. 1. D. locati, quæ confluxo humano neque provideri neque vitari potest.

In solutum] Vicem ejus quod solvi debet.


Apud Ciceronem de Inventione se-

Ex lege] Siquidem navis in portu deprehensit: et publica-

In solutum] In commissis.

De commissi causa] In detinendo eo, qui deprehenditur in loco fines.
conventionis naturam: ut si tantum sepeliendorum hominum causa date sint inducias, nihil erit immutandum; sic si obesseis data inducias tantum ne oppugnetur, jam auxilia & commens admittere non licebit; nam cum tales inducias alteri partium profint, non debent interim ejus qui dedit causam duriorum facere. Interdum & convenit ne commerre liceat. Interdum personis cavetur, non & rebus: quo casu si ad res defendendam excludatur persona, nihil contra inducias fact: nam cum liceat res defendere, personarum securitas ad id quod principale est, non quod in alibus consequentiam venit, referenda est.

X I. Si fides induciarum a parte altera rumpatur, qui lexus liberum sit etiam fines indictione ad arma venire, frustra dubitat; nam capita conventionis infunt conventionis per modum conditionis, ut paulo ante diximus. Reperias quidem in historia exemplo eorum qui sustinuerint in finem induciam. Sed & bellum illatum Hetruicus & alius, quod contra inducias fecissent, legas: quae diversitas argumento est justa esse ut dicimus, sed eo jure uti velit non uti, in arbitrio esse ejus qui lexus est.

XII. Illud confrat, si pronta conventa poscitur & per solvitur ab eo qui contra fecit, jam bellandi jus non esse. Ideo enim pronta solvitur ut cetera salva mancant. Et contra, si bellum movatur, receffum a pronta censeri debet, quando optio data est.

XIII. Privata tamen facta non rumpunt inducias, nisi publicus acerbus accedat, puta imperii aut ratificationis, quae etiam intelligitur accedere, si qui deliquerint nec punitur, nec deductur: si non reddantur res.

XIV. Juxta commendi extra inducias privilegium quoddam eit.

GROTIUS NOT.

Si obesseis data inducias tantum ne oppugnemur] Ut a Tothila Neapolitanis apud Procopium.


GROTIUS NOT.

X. Conventa ne commseare] Difiere ponitur in paesis induciorum; ne utrimque inter partes hostiles liber sit commenatus.

Si ad res defendandae] Si quis res alterius invadunt violentur personae.

Ad id quod principale] Id accipenda est, ut directe & per personam nulli hostilem facientes non excludant; non, ne excludant, dum ea quae per inducias licet accedere at prohibere, attenant.


Qui sustinur] Non reddiderint par pro pari & rupit ab alia parte inducias proficuerint viciiis ad hostias, sed exspectaverint fines.

XII. Prata convenit] In paesis induciorum ca. si quis eae violat.

Bellum movetur] Festo violatoris inducias altere viciiis aliqut hostilem fecerint, ipsaem conveniam posce nequit; jam enim videtur legis alterum eum, quae optasse poterint.

XIII. Imperii aut ratificationis] Si jus fuerit aut approbatus ab eo penes quem imperium est.

XIV. Privilegiorum quietam] Certa personis plerunque datum quum in alius manehe bellum.
§. XV.XVI. CAPUT XXI. 883

eft; quare neque interpretae sequenda sunt quae de privilegiis traduntur. Est autem hoc privilegium neque tertio nixium, neque dant admodum grave: ideo intra verborum proprietatem laxa magis quamstricta interpretatio adhincenda est, §. 12. eoque magis si non petenti datum beneficium sed ulterior oblatum sit, multoque magis, si ultra privatam publica quodam utilitas in negotio vertatur. Rejicienda ergo stricta interpretatio etiam quam ferunt verba, nisi aliqui abhurum aliquid sequetur, aut eo ducant probabiles admodum voluntatis conjecturae. Contra vero etiam extra proprietatem laxior interpretatio locum habebit, ut simile absurbum vitetur, aut ex valde urgentibus conjecturis.

X V. Hinc colligimus datum militibus commatum non ad mediis tantum sed et summos duces porrigi: quia verbi proprietatem admittit eam significacionem, quanquam est et alia strictior. Sic nomine clericorum venit episcopus. Etiam qui in clavisibus sunt notae militis intelliguntur, et omnes omnino qui sacramentum dixerunt.

X VI. 1. In ita cautum & de reducto cenetur, non hoc ex vi verbi, sed ut absurum vitetur: neque enim inutilis esse beneficium debet. Et abitus tutus intelligendus usque dum eo perverterit ubi in tuto sit, unde * Alexandri fides accusat qui quibus abituum indulserat eos in ipso itinere jussit interfici.

2. At cui abire datum, non & redire: sed nec cui venire concessum est mittere poterit: nec contra: sunt enim hac diversa, nec extra verba expatiari ratio cogit: ita tamen ut error eti jus non det, a poena certe siqua adjecta est relevet. Sed & cui venire per-

GROTIUS NOTM.

GRONOVIT NOTN.
De privilegio] Justibus singularibus, quam non ad exemplum traduntur. §. 6. Instit. de j. r. g. c. Intra verborum proprietatem Quatenus propria verborum significatius permittit. 

X V. Datum militibus commatum

Si possum sit in paedo inducatur, concedi liberum iter in hofiles terras aut per hofiles militibus non excludi, centuriones, tribunos, praefectos, sed nec legatos, qui summa rei praebent.

Nomine clericorum] Quod clericis concessum, id etiam vindicare potest Episcopus.

XVI. 1. Iniqua] Si data facultas eundi, utique & redeundi.

Inutili beneficium] Quod pro beneficio datur, id ita datum intelligitur, ut possit effectum fortior.


Ut error] Ut si quis hoc fecerit per errores, fine fallendi propopito, eti male fecerit, non tamen poena fonte in paedo expellas subiacet.

X k k a

Non
permessum est, semel veniet, non iterum, nisi temporis adiectio aliam suppediet conjecitum.

XVII. Patrem filius, uxor virum non sequitur aliter quam in jure commorandi; nam morari solemus cum familia, peregrini sine ea. Famulus tamen unus aut alter, etiam si expressus non sit, comprehensus essebitur in eo quem sine tali comitatu ire indecorum foret; nam qui aliquid concedit, concedit que necessario sequiatur; necessitas autem hic moraliter intelligenda est.

XVIII. Similiter bona non quaevis comprehenduntur, sed quae solita sunt ad iter assumi.

XIX. Expresso comitum nomine, non sunt intelligendi hi quorum causa magis est odiofa, quam ipsius cui propheticum. Tales sunt piratae, latrones, transstugae, defensorum. Gentis expressum nomen in comitibus fatidis oportendit facultatem ad alios non porrige.

XX. Jus commendi cum veniat ex vi potestatis, in dubio non exigitur morte concedentis, lecundum ea quae alibi di- ximus de regum & aliorum imperantium beneficiis.

XXI. Disputari solet de eo quod dictum est in hunc modum, quamdiu volueru. Et verior est sententia eorum qui exi- stimant durare beneficium tale, etiam si novus volendi aetus non intercedat, quia durare in dubio praemitter, quod ad juria effectum sufficit; * non etiam ubi is qui concessit desiffer possit velle, quod per mortem contingit. Persone enim sublata, co- bitur etiam illa praesumtio durationis, ficta accidens eteritu substantiae.

XXII. Commandi autem securitatis e i cui data est debetur etiam

---

**GRONOVII NOTIUM.**

*Non etiam ubi qui concessit desit velle quod per mortem contingit]*


**GROTTI NOTIUM.**

XVII. Commarondi. Concessa

*Concessa itione habendi causa.*

*Cum familia* At familiae vel pre- cipue partes uxor & liber.

*Moraliter.* Non sine qua simplicatione & quomunque modo aliquid esse non possit, fuit sine quo aliquid dexter & commode esse non possit.

*XX.* Quo quem causa magis est assidua.* Qui minus sunt favorables, adeo ui videatur concessurum non fuisse, qui concessit, si suo nomine petissent.

XXI. *Morte concedens.* Sic ut a Novo Imperatore novus commensus sit petendus, si quis uel velit.

XXXI. *Quintus voluit.* Quod quis concessi aliquid alteri licitum fore tamdui, quamdiu id ei concedere velit.

*Beneficium talera.* Popularem semel iterumque eo usus est, qui acceptit.

*Novus volendi.* Esti ne verbis necque alio certo fingo me adhuc velis ostenstem.

*Afficium.* Effectum.
etiam extra territorium concedentis: quia datur contra jus bel-
li, quod per se territorio non includitur: ut alibi à nobis dictum

\[L. R I E, C, \]

\[L. I V, S. 8.\]

\textbf{XXIII. Captivorum redemptio multum habet favoris, ma-

xime apud Christianos, quibus lex divina hoc misericordiæ ge-
nus peculiariter commendatur. Captivorum redemptio, magnus \[M. A R. X X X V, \]

\[L. O X X V, 29.\]

\textit{atque praclaram jusfricis munus est:} verba sunt Laçantii. Am-
brosio captivos redimere, maxime ab hoste barbaro, precipua &
summa liberalitas vocatur. Idem defendit suum & Ecclesiæ fa-
culum, * quod vasa ecclesiae, etiam ininita, confregissent ut ca-
ptivi redimenterunt. \textit{Ornatu, inquit, sacrarmento, redemptio}

\[L. I I I, \]

\[L. I V, 29.\]

\textit{captivorum est,} & multa alia in cæsend tententiam.

\[L. I X X I, 1.\]

\textbf{Quibus adducor ut non audaeam indistincte pro-
bare leges illas quae captivos redimi vetant, quales apud Roma-

\[L. I I I, \]

\[L. I X X I, 40.\]

\textit{Livius li-
nosuisse legimus:} \textit{Nulli civitati villiores captivi quam nostræ,}

\[L. I X X I, 1.\]

\textit{in Senatu Romano quidam. Eadem civitas Livio dictur}

\textit{minime in captivos jam inde antiquitus indulgens. Nota est in}

\textit{hanc rem Horatii ode, ubi captivos redimere vocat conditions}

\textit{fædas, \& exemplum perniciem trahens: flagitio additum}

\textit{damnium. Sed quod Aristoteles in Laconum instituit prepa-
}

\textit{rimentum, idem in Romanorum culpi solet: minus scilicet ilia}

\textit{omnia directa ad res bellicas, quasi in illis folis falus civitatis}

\textit{confideret. Atqui si rem humanitatis modo assumamus, fatius}

\textit{fæpe effet jus quod bello petitur amitti, * quam plurimos homi-
}

\textit{nes, \& quidem cognatos aut populares, reliqui in gravissimos}

\textit{erumnis.}

\[L. I X X I, \]

\[L. I V, \]

\[L. I X X I, 1.\]

\textbf{Non}

\textbf{GRONIÆ NOTEX.}

\textit{Quod vasa Ecclesiae etiam initita}

\textit{confregisit ut captivi redimenterunt}

\textit{Imitatus hoc Ambrosii fæatum Augustinianus, narrante Possidio, qui con-

\textit{tra carnalem fœnum quorundam id}

\textit{fæatum dicit. Imitatns est \& in e-

\textit{adem Africa Epilcopus Deogastas, narrante Vifone Ucifeni \textit{lib. 1. Vas}

\textit{quod Remigii fuerat datum ad redi-

\textit{mendos à Norbmannis captivos narr}

\textit{rat in Remigii vita Hincmarus. Si-

\textit{mile fæatum Archiepiscopi Bremen-

\textit{sis Rimberti laudat M. Adamus Bremen-

\textit{nis Ecclesiasticæ historie cap. 32. Fro-

\textit{bat hoc Synodus universalis sen-

\textit{ta, decreto relato in causam \textit{vit},}

\textit{qua fitione 1. Quare adjuvanda his}

\textit{quæ diximus supra hoc libro cap. \textit{v. S. 2.}

\textit{Quam plurimos hominæ \& quidem}

\textit{cognatos aut populares reliqui in gra-

\[niffimi erumnis.\] De Mauritii Imper-

\textit{atoris ob tale fæatum feria admo-

\textit{num spectantium vide Zonarum.}

\textbf{GRONIÆ NOTEX.}

\textbf{XXIII. Contra jus bello.} Ut in ali-

\textit{quem non licet, quod juste bello li-

\textit{ceret: licet autem in hoste barba-

\textit{li quidvis hostiæ etiam extra terri-

\textit{torium.}

\textbf{XXIII. Etiam initia.} Quibus ad fæatum ulum jam ubi sufficiunt fac-

\textit{cerdotes.}

\textit{Ornatu sacrarmentorum} \& si supel-

\textit{lex facer imperandos in redimendos captivos, honosurus \& ornatum, non

\textit{violat?.}

\textbf{XXIV. 1.} \textit{Condiciones fudar.} Quod his milites redduntur legio-

\textit{res, \& facilius amicitie os in ca-

\textit{privitatec consentiunt, certi se red-

\textit{emptum iri.}

\[X K K 3. \]

\[N. I I I, \]
1. Non videtur ergo lex talis jura, nisi appareat opus tali rigore ut majora aut plura mala aliqui moraliiter inevitabilia cavitur. Nam in tali necessitate, cum ipse captivi ex caritatis lege suaem fortetm patienter ferre debeant, potest hoc eis injungi, &c. aliis nequid contra faciam sancti, secundum ea quae de cive ob bonum publicum dedendo scripsimus alibi.

XXV. Non sunt quidem moribus nostris servi qui bello capiantur: non dubitem tamen quin jugex exigendi pretium redemptionis a captorem posit ab eo qui captum tenet in alium transcribibo: nam & incorporali alienari natura patitur.

XXVI. Et potest idem pluribus debere pretium, si ab uno dimissus, pretio nondum foluto, captus sit ab alio: sunt enim diversae hac debita ex diversis causis.

XXVII. Conventio de pretio facta refscindit non potest, eo quod captus intelligatur locupletior quam credebatur: quia jure gentium externo, de quo quarium, nemo cogitur supplerre quod in contractu minus a quo pretio promisset, nisi dolus non intercederit: ut intelligi potest ex his quae de contractibus supra a nobis explicata sunt.

XXVIII. Ex eo quod diximus captivos nostros servos non esse, sequitur cessare illam acquisicionem universalem: quam accesionem esse dominii in persona diximus alibi. Non alia ergo captori acquiri mus quam specialiter apprehenderit: quare liquid clam secum habet captivus, non erit acquisitum, quia nec posseffum. Sicut Paulus Jurlscultus contra Brutum & Manlium respondit, qui fundum posseffione cepit, thesaurum quem in fundo esseficebat, non cepisse: quia qui necessefet posseffore, Cui consequens est, ut res eo modo celata ad redemptionis pretium voluendum prodefesse posit, quals retento dominio.

XXIX. 1. Quæri & hoc soltem, an pretium conventum & ante

2. [Nisi appareat] Nempe quia tanta taxatur, aut id pro eis petetur, quod non potest, nisi gravi reprehensio deterrimento concedi.


XXV. In alium transcribibo: Don-
$\S$. XXX.

CAPUT XXI.

te mortem non solutum ab hærede debeatur. Expedita mihi videtur responso, si in carceri mortuus est non debere: promissio enim inerat conditio si liberaretur, mortuus autem non liberatur. Contra, si mortuus est cum in libertate esset, deberei. Jam enim lucratum erat id pro quo promissum erat pretium.

2. Plane fæteor & aliter convenit posse, ut ab ipso contractus momento pro debetur pretium, & captivus tantum retineatur, non jam ut jure bellii captus sed ut a se oppignoratus: Et contra pacium iniri posse, ut procedat pretii solutio, si die praefituto qui captus sit, liber vivat. Sed hæc ut minus naturalia non praemununtur acta, nisi manifestis documentis.

XXX. Proponitur & illud, an in carcerem redire debeat qui dimissus est sub pacto, ut faceret dimitti alterum qui factum morte prævenerit. Diximus alibi, factum tertii liberaleiter pro- L. 11, c. missum fatis impleri si nihil omissitur ex parte promissoris: aet xi, $\S$. 22, in onerosissimi obligari promissorem ad id quod tantundem valet. & xv, $\S$. 16. Hoc liberet a x. xxv. 

Sic ergo in posposita quaestionis non tenebatur quidem dimissus reddere se custodire; neque enim id convenit fuit, neque tacent actum intelligi petitor favor libertatis, neque debebit lucrificare libertatem: * sed ejus quod praefare non potest assignationem praefabit. Hoc enim naturali simplicitati congruen-
tius, quam quo in actione de praescriptis verbis & de condicio-
ne ob caufam dati caufa non secuta Romani juris interpretes trau-
dunt.

GROTI AVG.

Sed ejus quod præfaret non potest assignationem praefabit: Id non fecit Paulus Balonius ex iure dimissus ut Carvajalius restitueret libertati, qui Carvajalius antequam liberaretur mortuus fuit: quo nomine reprehendit Balonius Mariana libro xxx. Sed fatis speciem paulllo aliter narrat Pantho libro ii.

GROTII NOT. XXIX. 2. Factum morte] sine condi-
ditione plenè libertatis recuperata.

$\S$. XXX. Factum morte] Mortuus dati.

fuerit, antequam posset dimitti.

Nihil omissitur] Promissor fecit, quod posuit ut promissum praefaren, quamvis fortuna intercelerit.

Ejus quod praefare non potest] Ob alterius mortem aliquid debet pro sua redemptione.

In actione de praescriptis verbis] Damnati præcipe promissorem, in quantum interest mea, illud, de quo convenit accipere: vel repeti, quod datum est quasi ob rem data-
tum, re non secuta.

CAPUT XXII.

De side minorum potestatum in bello.

I. Ducum genera.

II. Quatenus eorum pacto ob-
ligeret summam potestatem:

III. Aut occasionein obligatio-

| I. Ducum genera. | ni det. |
| II. Quatenus eorum pacto ob\liget summam potestatem: | IV. Quod si factum quid contra mandatum ? ubi distinctiones adhibitur. | V. An |
Liber III. S. I. II. III.

V. An tali causai pars altera obligetur.
VI. Quid belli duces aut magirati possint circa inferioris se aut pro isdem.
VII. Pagen facere ducem non esse.
VIII. An inducias dare, distinguitur.
IX. Quae securitas personae.

L. centen.  

I. Inter publicas conventiones Ulpius et hanc specie pofuit, quod inter se duces belli quodam pacientur. Nos diximus potest idem datam summis potebaturum, agendum et de ea quam dant minores inter se, aut alii: sive minores illi summis sint proximi, quales sunt duces excellenter dicit, de quibus Iulii Livii capiendum: Noc ducem novimus uti causis auferimus bellum gerint: sive longius remoti, quos sic distinguimus.

Comm. I. Care: alia sunt legati partes, alia Imperator. Alter agere ad praescriptum, alter liberum ad summam rerum consolurur debeat.

II. Est autem in horum promissis duplex inspecio, nam aut hoc quaecurit, an summam potebaturum obligent, aut in se ipsos.

§ I. I. X. Prior quaelibet definition est ex eo quod unibis diximis, obligari nos & per eum quem voluntatis nostrarum ministrum elegimus, sive voluntas illa specialiter expressa est, sive ex ipsa propositione natura colligitur. Nam qui dat facultatem, dat quantum in se est quod ad facultatem sunt necessaria, quod in materia moralis intelligendum est moralis modo. Duo nos ergo modis potebaturum minores supremum suo facto obstringunt, faciendo id quod probabiliter ipsorum officio censetur, aut etiam extra illud ex speciali propositione notis publice aut ipsius quorum res agitur.

III. Sumt & alii modi quibus potebaturum summa obligatur, antecedente ministrorum facto, sed non ita ut id factum causa sit proprie dicta, sed ut occasio sit obligationis: idque dupliciter, vel

Grotii Not.

P. Quod quos libri definitione est ex eo quod alibi diximus. Vide Camb. I. I. X. in anno 1810 xcvir, in pro

Comm. I. Not.

I. Duces excellenter. Integris exerc. eiusmodi praefecti, aut quibus summa belli commissit est.

Grotii Not.

mandati terminos se contineat, hic neminis arbitrium speciebus, quod in universum futilitate & confusillimum judicat, agit ac exsequitur.

II. Valuntas illa specialiter. Liberali ad singularem negotii commissum apertum configurn.

En ipsa propositione naturali. Mandato procurationis aut praefecturae iure, ordine, necessitate.

Moralis modo. Ut ea facultas commode potest explicari.

III. Que
vel per consensum, vel per rem ipsum: Consensus apparat rati-habitione, non tantum expressa sed & tacita, id est, ubi seivit summa potestas quod actum erat, & fieri patefactum, quae ad aliam causam referri probabiliter non possunt; quod ipsum quomodo procedat ab iis tractavimus. Per rem haec tenus obligatur ne locupletiores fiant aliena iactura, id est ut aut contractum praestent ex quo commodum volent consequi, aut de commodo difcident, de qua sequitae itidem a nobis alibi dictum est. Et haec tenus nec utra recipi potest, quod dicitur valere si quid utilitter gestum est. Contra vero ab iniquitia excufari non possunt, qui cum pacta improben tamem retinent quod sine pactis non habe- rent: ut cum Senatus Romanus, narrante Valerio, factum L. tit. 1. Cum Domitii neque probare potuit, neque iecindere voluit: quia multa in historiae iocurrunt.

IV. I. Illud quoque ex supra nobis dictis repetendum est, obligari eum qui prae possit, etiam si prae possit fecit contra mandata arcana, intra limites tamen publice functionis. Hanc sequatur recte sectaret est Praxtor Romanus, in insitioria actione: neque enim omne quod cum insitio geritur obligat eum qui prae possit, sed ut ei ejus rei gratia cui praeposut fecit contractum est; de quo autem palam proscriptum fuit ne cum eo contraehatur, is prae posti loco non habebitur: quod si proscriptum quidem fuit sed non petit, tenetur qui praeposuit: condi- tio quoque praepostionis servandae est: nam si quis sub certa legem vel intervenitu cujusdam personae contrahi voluit, aquilliam erit id servari in quo prae possum est.

2. Cui consequens est, ut alii reges aut populi magis alii minus ex duce suo contractibus teneri possint, si fatis notet sint ipsum leges atque insituta, de his si non contract, sequendum est quod conceptura dictat, ut concebatur intelligatur id sine quo fatis commode quae officii sunt expediri non possunt.

3. Mandati fines si excelsior minor potestas, tenebitur ipsa, si quod promissi praestare non posset, ad ultimationem: nisi lex aliqua.
aliqua fatis cognita id quoque impediat. Quod si dolus accesserit, id est si prae se tulerit jus majus quam habebat, jam tenebitur & de damno culpa dato, imo & ex crimine ad penam criminis respondentem. Ex priore causa bona obligantur, & sica deficiant operae, aut libertas corporis: ex posteriore quoque persona, aut bona, aut utrumque, pro delicti quantitate. Quod autem de dolo diximus procedet etiam si quis testationem interposuerit semetipsum obligari nolle, quia & damnati dati & penae justae debitum cum delicto non voluntario sed naturali nexu cohaerent.

V. Quia vero semper aut sumpna potentias obligatur, aut minister ejus, idque & certum est partem alteram obligari, nec dici posse claudicare contractum. Egimus de comparatione eorum qui medit futur ad superiores.

V I. Videamus & quid in inferiores possint. Nec putu dubitandum quin dux milites, magistratus oppidanos obligent intra eos actus qui solent ab iphis imperari: alioqui contentu opus esset. Contra, ducis aut magistratus pacatum inferioribus proderit in mere utilibus omnino: id enim in potestate comprehendendum est: in his quae onus annexum habent, intra ea quae imperari solent, omnino; extra ea, ita asceptaverint: quoniam hunc quae de stipulatione protentio ex naturali jure alibi differunt. Generalis hae illusoriae factent subjecta species.

VII. De bellis causis & consequentibus transigere ad bellum ducem non pertinent, neque enim bellis gerendis pers ad bellum finire: imo etsi cum maxima potestate praepositus fuerit, ca de bellis ducet erit intelligenda. Agebat responsum ad Perias fuit exigere tolli polli enim nunc; de pace constiendae junse civitat. Quam pacem A. Albinius cum Jugurtha rege Senatus injusta fecerat, Senatus rescidit, inquit Sallustius. Et apud Livium

**Grotesque Nota.**
De bellis causis & consequentibus transigere ad bellum ducem non pertinent]
Belisarius Gotthi: si gare inaudit exequas mihi mihi: neque enim in jus habemus ordinandi rei imperatoris.

**Grotesque Nota.**
3. Prae se tulerit jus majus: sibi sinseret plus esse commissum & permissum quam erat.
Crimini respondentem: Majorem minorem quem pro ratione criminis.
Ex priore: Damni culpa dati.

Intrumentum taliibus subsignatum fieri curaverit.

V. Claudiare contratam: Quasi non paribus pedibus indicerem, non utrimque equaliter reprehendens.

V I. Oppidamus: Si quid illi pro his promiserit.

Quo solent: Quod dux militibus, magnificatus oppidanis mandari jus habet.

Inferioribus: Si horum in favorem pacatum fucerit.

Si acceptaverint: Non omnino, sed in his, quae rara habuerint mitteres vel oppidani.

V I. De bellis ducem: A republica vel principes delegatum.

De bellis duces: De negotiis ad bellum administrandum & gerendum pertinentibus; non etiam de pacificatione.
Caput XXII.

VIII. Inducias dare ducum est, nec summorum tantum sed et minorum, ies nempe quos oppugnaut aut obfessos tenent, et se susaque copyas quod attendet. Nunc aliis duces pares non obligant, quod Fabii & Marcelli historia apud Livium declarat.

IX. 1. Homines, imperia, agros, bello quae si concedere itidem ducum nonest. Hoc jure Syria Tigrani ademta, quamquam Lucullus dederat. De Sophonisba quae bello capta erat ait Scipio Senatus populi Romani judicium atque arbitrium esse; idea a Maanissa, quo ducie capta erat, libertatem ei dari non potuisse. In res alias quae in praeda sunt, juxta quod concedi imperantibus videmus, non tam ex vi potestatis quam cujusque populi moribus: qua de re fatis superius a nobis dicturn est.

2. At nondum quae si concedere omnino in ducum est potestate: quia oppida pleraque et homines spes in bello dedunt. 1. 3. 15 et sub conditionibus vitæ salvia, aut libertatis, aut & bonorum, de quibus summae potestatis arbitrium exquiri res plerumque non patitur. Pari ratione jux hoc et ducibus non summis dandum est, intra ea quae iphis agenda commissa sunt. Maxherbal Romanus quibusdam, qui ex praelio ad Thrasymenum eaveerant, fatis longe absente Annibale, idem dederat non tantum vitæ, sed etiam, ut nimium concisse narrat Polybius; sed, si arma tradisisset, absque cum singulis vestimentis passurum: retinet eos Annibal hoc causatus ut Magnesius eis in campo levaret, et eis autem gnavos, eisque tibi gratularem tuis, uti non posset:


Exquirere] Bevecitas occasionis.

Intra sa] In iis dumtaxat causa, quae illis delegantur.
In potestate Maharbalis non suisse se inconfulto sidem dare se dentibus, qua ipsos illosos aut indemnes praebet. Judicium de hoc facto Livii sequitur: Punica religione servata fides ab Annibale est.


X. Ceterum in his ducum pactis, quia de re agunt aliae, quatenus contractus natura patitur adstringenda interpretatio, nempe ne aut ex ipso reum facto summam potestate plus quam velisset obligetur, aut ipsi damnum suament officium faciendo.

XI. Ita qui in deditionem puram a duce accipitur, eo jure acceptus centetur ut de eo victoris populi aut regis arbitrium sit; cujus exemplum est in Gentio Illyrii, & Perseo Macedonie rege, qui, ille Anicio, hic Paulo dediderunt.

XII. Sic adjecta cautio, ita ratum sit, si populus Romanus consuisset, quam epe in sponfionibus inevis, efficiet ut ratifiedione non secuta, dux in nihil ipse teneatur, nisi si qua locupletior factus sit.

XIII. Et qui oppidum tradere promisissent possunt praediam dimittere, ut tecisse Locrenses legitimus.

Grotii Notae.

In potestate Maharbalis non suisse se inconfulto sidem dare se dentibus Non magis probabile est in re fumi effugium quo nofus Basszetes adversus servios Cratovianos, narrate Leucclavio lib. vi.

In ex potestate, quae Romanis moribus erat maxima Vide Saltusium in bello Carthagin. Tullianus hoc iuvationi non dispars illa Confuli in Ducem Valentinum Guiscardi lib. vi.

Gronovii Notae.

Punica religione servata Id est, non servata; sumer enim male au-
CAPUT XXIII.

De fide privata in bello.

I. Refellitur sententia Sallutem privatos fide hosti data non obstringit.

II. Ossenditur obstringit etiam pirata & latroni: & quatenus:

III. Minor hic non excipitur.

IV. Error an liberet:

V. Solvitur objectio summa ex publica utilitate.

VI. Aptantur ante diska ad fide datam reditus in carcerem:

VII. In certum locum non redeundi: non militans.

VIII. Non fugiendi.

IX. Captum alii se dare non poss.

X. An privati cegendi sint & suas potestationes implere quod promiserunt.

XI. Qualis interpretatio in bussa modi pacis adhibenda.

XII. Quammodo sumenda vores vita, vestium, adventus, auxilii.

XIII. Redisse ad hostem quia dicendus:

XIV. Jus auxilia qua: in detitione, sub conditione facta.

XV. Qua ad executionem pertinent conditionis non facere.

XVI. De talium pacorum obsidibus.

I. Cleronis est illud satis tritum: Etiam si quid singuli temporibus adduxit hosti promiserint, est in eo ipsa fidei conservanda: singuli, militæ puta aut pagani: nihil enim ad fidei refert. Mirum est inventos esse juris magistrorum qui docerent pacés publice cum hostibus iniuca fidelem adstringere: at quod privatis fierent non item; nam cum privati juræ privata ha- beant quæ obligare possint, & hostes capaces sint acquiréndi juris, quid esse poteat quod obligationem impediat? Adde quod nifi id flatuatur, datur creditus occasio, libertati impedimentum: nam & illæ caveri expe, & habe obtineri à captivis, fide privatorum sublata, non poterit.

II. Imo non hosti tantum illi quem jus gentium agnoscit; sed & latroni & pirata data privatis fides obligat perinde ut de fide publica super diximus. Id interest, quod a metus injustus.

Geonovii Not. I. Singulis temporibus adduxi: Quæ silicerc non promitterent, nihil data & infelicia tempora experimentur.

A privatis] Videtur illi privatos considerare tanquam papillos & foveos, qui sine autoritate tauror & dominorum obligare se nequeunt.

Data cedenda] Minus enim partem publicentibus se redemptioni iri, & t' cui pepercerint, eum quoque nunc expe, ut fide data nunc quam dimittent ad prelumin redemptionis comparandum, si certum erit, eum illa fide non obligari.
ab altero incusius impulerit ad promittendum, is qui promisset petere restitutionem, aut si alter nolit sibi eam praefare potest.

Quod in metu procedente ex bello publico juris gentium locum non habet. Quod si & jusjurandum accesserit, jam omnino quod prominissum est praestandum erit ab eo qui promissit, si perjurii crimine esfugere volit. Sed tale perjurium si in hostem publicum commissum sit puniri ab hominibus folet: si in latrones aut piratas, dissimulari odio eorum quorum commodum agitur.

III. In hac quoque privata fide minorem non excipiemos, qui ejus status est ut actum intelligat. Nam quae minoribus consulfunt beneficia ex jure sunt civilis. Nos de jure gentium quaerimus.

I V. Et de errore alibi diximus, ita jus dare a contractu recendii si id quod per errorem creditur fuit in mente agentis vim habuerit conditionis.

V. 1. At quouque se extendat privatorum in pacificendo potestas difficilior inspectio est. Quod publicum est a privato alienari non posse satis constat: nam sine ducibus quidem belli id permisiun est, ut modo probavimus, multo minus privatis.

Sed de ipsorum actionibus ac rebus quæri potest, quia videmus hac quoque concedi hostibus non posse, sine aliquo damno partis: unde videri possunt talia pacta illicita cum civibus ob jus superememis civiltatus, tum conduëcis militibus ob fideam sacramentum datum.

2. Sed sciendum est ea pacta, quæ malum majus aut certius evitant, magis utilia quam damnofa etiam publico censeri debebunt, quia minus malum induit rationem boni: concedere ut quidam apud Appianum. Neque vero fide solaque quis potestatem iplam sui & suarum rerum non abdicat, neque utilitas publica sine legibus auctoritate id efficiere

II. Sibi eam praefare] Proteflando &c nihil solvendo.

Quod in metu procedente ex bello]

Neque metus ille injustus.

Dissimulare] Impunitum transmitti, non quia non sit perjurium, sed quia istis hominibus jus non redit, quippe habeatur pro servis poenae, atque adeo pro nullis.

II. Minorem] xxv. annis.

Eius status est] Eam vim naturae ingeninique habeat.

IV. in mente agentia] Ita praesumptum sit, ut fuerit praecipua causa contractus: quae defectiva etiam, quod actum est, irritum fore tacite censendum puto.

V. 1. Illicita eensi civibus ob jus]

Tanquam qui non habuerint potestatem eorum actionum & rerum, ob jus quod in eos habet principis vel civitas.

2. Malum majus] Sicilect captus civis vel miles aut in perpetuum omittendus est, aut quandam actionem vel rem fuisse debebli obligare ac subitare civitati vel principi. Satis consulfuit juri enimenti civ. vel prince. se conservando. Alterum perinde accepitium est ac si morbo vel calamitate amissum effert.

Fides solis] Promissio, qua quis non alterius se ditioni subjiciat, & manet rerum suarum dominus, est ad aliquid dandum siendi dumve se obligaverit.
cere posseunt, ut quod factum est, etiam si contra officium factum esse detur, irritum sit & effeétu juris omni careat.

3. Lex quidem pośset adimere subditis aut perpetuis, aut temporariis hanc potestatem: Sed neque lex hoc semper facit, parcit enim civibus: neque semper facere potest: nam leges humanae, ut alibi diximus, vim obligandi demum habent si late sint ad humanum modum, non si onus in jumgang quod à ratione & natura plane ahorreat. Et ideo leges & præcepta specialia, quæ tale quid aperte præ færent, pro legibus haberent non § 7. 2. 3. debent: Generales autem leges interpretatione benigna ita accepìendæ sunt, ut caæsæ sumæ necessestatis excludant.

4. Quod si actus qui lege aut præcepto interdictus erat, & valere vetitus, interdici se quo jure potuit, jam irritus esse actus privati, sed puniri tamem idem poterit, ideo quod prœmissit id quod fui juris non erat, maxime si juratus id fecerit.

VI. Promissio captivi de redeundo in carcere merito tolatur. Neque enim detioriorem reddit captivi conditionem: non ergo, ut quidam existimant, gloriose tantum fecit M. Attilius Regulus, sed & quod debeat: Regulus, inquit Cicero, non off. i. debuit conditiones patiionesque bellicos & hostiles perturbare perjurio. Nec obßlat illud:

Atqui sacet qui séi barbarus
Tortor pararet.

Nam & hoc fieri posse jam scierat cum promitteret. Sic & de decem captivis, ut quidem ex antiquis scripioribus rem narrat Gellius, ab eo postliminium justum non esse sibi responderunt, Lib. viii. quoniam & de juri rei insigni forent.

VII. 1. Solent & promittere quidam ne in certum locum redeant, ne adversus cum qui ipsos in potestate habet militent. Prioris exemplum apud Thucydidein, ubi sic Ithomenses promissunt Lacedemonis, exituros se Peloponnesso, nec unquam redituros. Posterior nunc frequens est. Vetus exemplum est apud Polybiun ubi dimituntur ab Amilcare Numide, sub lego, quæsitis fecerit ut as poliriov eet autis: Ne adversus Car-

Gròtii Notz.

Dejuris viuō: Id est capitis minorum, ut Homius de Regulo inquitur.

Grònozii Notz.

1. Partit enim civibus: Non vult eos portus perire, quam quidquam fuerint hos bipus, cum in eorum potestatem venerint, petit obligare.

Ad humanum modum: Non plus exigat, quam potest ab humana imbecillitate prædati.
Carthaginiensibus eorum quisquam arma hostilia ferret. Simile

Goth. 111, pactum habet in Gothicis * Procopius.

2. Hoc pactum quidam irritum pronuntiant, quia sit contra officium quod patriae debatur. At non quicquid contra officium est, statim & irritum est, ut & alibi & supra diximus. Deinde vero ne contra officium quidem, libertatem sibi parere id promittendo quod jam est in hostis manu. Nihiloe enim deterror sit patriae causa, cui is qui captus est, ni liberetur, jam periisse cenfundus est.

VIII. Promittunt & nonnulli non fugere; tenet hoc eos, etiam si vinçti promiserint, contra quem quidam sentiunt. Nam & sic solet aut vita servari, aut maior obtinere custodia. Si vero vinçtus sit postea, ita demum liber erit si ideo promiserit ne vinciretur.

IX. Satis inepte quaeritur an qui captus est aliud dedere se posset; nimirum enim certum est, neminem sua pactione jus alteri quæstum adimere posse. Est autem captori jus quæstum, aut ipsa bellii jure, aut partim bellii jure, partim conceius ejus qui bellum gerit, secundum quæ supra expoluiimus.

X. Circa effectus pactum egregia quæstio est, an privati si in fide praetandæ negligentis sint, a suis potestatibus cogendi sint eam implice. Et cogendos verius est in bello duntaxat solent, ob justum justium, quo bellum gerentes obvisigantur alter alteri jus reddere, etiam de factis privatorum, ut puta si à privatis violati essent hostium legati. Sic Cornelius Nepos recitant Gellio scripsit, multis * in Senatu placuisse, ut iis decem captivis qui redire nollet, datis custodibus ad Hannibalem deducere tur.

XI. De interpretatione, tenenda regula jam aliquoties memorate, ut in proprietate verborum non recedatur, nisi aburdi vitandi causa; aut ex alla factis certa mentis conjectura: ut in dubi magis inter pretur verba contra eum qui legem dedit.

XII. Vitam pacis non etiam ad libertatem justatur. Venit nomine arma non veniunt: sunt enim hae diversae. Veniut...
Venisse auxilium recte dicitur si sit in conspectu, etiam si nihil agat; nam ipsa praesentia suam vim habet.

XIII. At redisse ad hostem non dicetur qui clam revidit ut statim exiret; redisse enim ita intelligi debet, ut in potestate hostium iterum sit. Contraria interpretatio veteraria Ciceronis, fulute callida, quae fraudem in se & perjurium habeat. Ea. Lib. viii, dem Gellio fraudulentia calliditas, a Cenfore ignominiae notata, c.19, qui eas adhibuerant intellabiles & invisi.

XIV. * Juha auxilia in pactis deditis non facienda, si ea advenenter, intelligi debetur talia quae periculum cessare faciant.

XV. Notandum & hoc, si quid de executionis modo convenit, id conditionem non injicere pacto, ut si dixitum certo loco solvi, qui locus polet domum mutaverit.

XVI. De obfidibus tenendum quod supra diximus,plerumque cos accessionem esse principalis actus: sed tamen convenit d.20, §.13, etiam polet ut disjunctiva sit obligatio, nimimum ut aut fiat aliquid, aut obside retineantur. Sed in dubio tenendum est illud, quod maxime est naturale, id est, ut accessionem tantum credantur.

Grotius Notz.

*Juha auxilia in pacto deditis*
Sunt ejus pacti exempla quatuor in xii. Gothicores Procopii. Alid de Luca apud Athanasi lib. i. De Cassello Consel apud Byzarium Hiliotrius Genuenis x. alio libro xixii, & in bello in Mautores, Habettale & Cromerus lib. xi.

Gronovii Notz.

XII. *Penisse auxilium* Si quis promiserit ditionem, nisi ceterum intra tempus adventaire auxilia, & illud tempus finiatur, dum auxiliae rii & longinquus proficiuntur, nec dandum aut applicarent se nobis aut aggregiantur hostem; sine peridia ditionem reculabat.

XIII. *Redisse ad hostem* Si quis promiserit se reditum ad hostem, nisi cujus causa dimittur, id est, cum reddiderit, non satis fecit idem, si sic redit, ut nemo intelligeret redisse, quod fallens hostem paulo post evadeseret.

XV. *De ejectione modo* Eique modus propter incidentem causam non quest fieri, non idque rem ipsam esse irritam.

XVI. *Principalis actus* Ejus quod maximum & principium promissionem est, adeoque hoc praeficito illo debebit dictum.

Caput XXIV.

De fide tacita.

I. *Tacto quomodo fidem interponatur.*

II. *Exemplum in eo qui in tutelam recepì à populo aut religi expetit.*

III. *Sine colloquium posulat aut admittit.*

IV. *Exs is samem, dum collocatur.*

V. *De muturi signis ex consuetudine aliqua aliqua significantibus.*

VI. *De tacita approbatione sponsonis.*

VII. *Pena quando tacite resiiffa.*

II. Exemplum sic in eo qui aut ab hostibus, aut ab externis veniens in alterius populi, aut regis fidem fecit; nam hic quin tacite se obligaret, nequid faciat adversus eum flatum in quo praefidium petit, dubitari non debet. Quare sequendi non sunt quin Zopyri factum a reprehensione remotum aut; neque enim fides eis in regem, perfidiam in eos ad quos confugerat excusat.

Liv. lib. 1. Ideem de Sexto Turquinii filio, qui ad Gabios se contulerat, dictum est. De Simone Virgilius:

Accipe nunc Daunium insidias, & crimine ab uno Difce omnes.

III. Sic & qui colloquium aut postulat, aut admittit, tacite pollicetur collocutoribus id innixum fore. Hostibus per colloqui speciem violandis jus gentium violari pronuntiat Livius.

Lib. 5. et, adhit, colloquium perfide violatum; nam per fidem mendoce eo loco subscriatur. Cn. Domitius eo quod Bituittum regem Africanorum per colloquii simulationem acceritur, holpitoque exceptum vinxit, hoc a Valerio Maximo judicium refert: Nema gloria cupidissim perfidiam exserere coegit. Quamobrem mirari habit, cur scriptor libri octavi belli Gallici Caesaris, five is Hirtius est, five Oppius, simile factum T. Labieni referens, adjecerit, insidelatatem ejus (Cornii Scilicet) sine uilla perfidias indicavit.

GROTIUS NOT. T
Acie pollicetur collocutoribus id innixum fore | Merito Agathias Raguntum Humnum culpate, quod ab uestem ad colloquio Nasefem telo transfigere voluerit Agath. Lib. ii.

GRONOVIUS NOT.
I. Silentia quædam pronunti | Quædam promissa intelligi, erat non nominatae debetit non fuerint. Quædam natum | Est ne dicunt, nec scripto, nec alio signo externo exposita sinit, tamen quia sine illis, in quod confusum est, confiare non potest, pro ephelic habendur.


Perfidiae exserit | Florus Aframus Cornelium, qui simulato colloquio evocatus quae ista oppreffit fuit, vocet perfide Punicum docum etum. 2, 2.

Labien | Qui Commem pro rebel- le, ingrat et non iemel perito ha- bcbat.
§ IV. V. VI. CAPUT XXIV.

dicavit comprimi posse; nisi hoc Labieni, magis quam scriptoris judicium est.

IV. At non ultra tacita illa voluntas trahenda est quam dixi; nam dum colloquatores nihil patiantur, specie colloqui avertere hosatem a bello confiliscit: sua interim promovere, perfidia vacat, & dolis bonis annumeratur; quare qui deceptum ipse pacis rem Perseus arguebat, non tam juris & fidei, quam animi excellit & gloriam bellicam habebant rationem, ut ex his quae de dolis bellicos diximus fatis potest intelligi. Eujdem generis erat feraus Illa qui Asdrubal ex Assetanis saeptibus exercitum servavit; & Liv. lib. quae Scipio Africanus major stillum castrorum Syphacis perdidicit, utrumque narrante Livio. Quorum exemplum imitatus est.

* L. Sylla bello sociali apud Efemiam, ut apud Frontinum legitur.

V. Sunt & signa quaedam muta ex consuetudine significantia, ut olim vitæ & rami olivarum: apud Macedones hastrum erecit: apud Romanos excuta capiti imposita: apud suppliantis deditonis, quæ proinde obligant ad arma ponenda. Quam vero deditonem accipere firmavit, an obligetur, & quatenus, ex his quae supra dicit petendum est. * Hodie vel a candida tacitum habent signum petiti colloqui: obligabunt ergo non minus quam si voce petitionem effici.

VI. Sponsio à ducibus facta quatenus tacite approbata a populo aut rege cenferi debebat, & hoc jam supra diximus, nimirum ubi & aequus fuit cognitum, & aliquum factum, aut non factum.

GROTIUS NOTA.


Hodie vel a candida tacitum habent signum petiti colloqui] Ignis succendenus petiti colloqui signum apud Septimianos populos; reminiscit Ioannes Magnus & alii. Flinius lib. xv. 30. de lauris: Ipsa pacifera, ut quum pretendi eiam noter aemates hostias quietas sit indicium.

GRONOVIUS NOTA.


Hastrum erit] Liv. 11. 10.


Civil. p. 414. de Afranius interceptis.

Obligant ad arma] Quae signa & partes alterius praelatoris edant, alterius partis eis inhibere hostilia.
L I B E R  III.

Ch is rei alia causa extra voluntatem fœderis probandi
dari non potest.

VII. 1. * Pœnae remissio ex sola dissimulatione non potest
colligi: sed opus est accedat actus talis qui aut amicitiam per
& Læb. III., fœ fedus amicitiam causa; aut opinionem de tali vir-
tute cui merito antefacta condonari debet, sive ea opinio ver-
bis indicata est, sive rebus quæ ex more institutæ sint ad talem
significationem.

G R O N O V I I N O T E.

V I. Cujus rei alia causa ] Quod
nemo intelligat aliam ob rationem
vel factum vel intermissam, quam
quod ostenderint pautionem a pré-
secto suo factam ratam haberet; aut
quod nunquam factum vel intermi-
lius erant, nisi ratum habuissent.

C A P U T  XXV.

Conclusio, cum monitis ad fidem & pacem.

I. Monita ad fidem servandum.
II. In bello pacem semper spe-
fendam:
III. Et amplectendam eam
cum damno, Christianus pra-
sentum.

I. 1. A Tque hic finire me possit arbitror, non quod omnia
licia sint quæ dici poterant, sed quod dictum facti sit
ad jacienda fundamenta, quibus si quis velit superstitueri spec
fitionem opera, adeo me invidiendum non habebit, ultro & gra-
gram referet. Tantum ante quem dimitto lectorum, sicur, cum
de bello lucipiendo agerem, monita quædam de bello quantum
teri potest declinando adjici, ina nunc quoque monita pauc
addam quæ in bello & post bellum valeant ad fidei curam & pa-
cis: & fidei quidem tum propter alia, tum ne spec pacis admis-
naturity. Fide enim non tantum republica quælibet continetur, ut
Cicero dicit, sed & major illa gentium societatis: hac sublata, ut
vere Atilioteles, esse in crebris æquitas æquitas & usurpation, vol-
lier quod inter homines est commercium.

1. Ita-

1. 1. N E sper pacis ] Nam que
cum eo pac esse potest,
æ quo nulla securitas est, sed semper
insidiae aut vis expectandae sunt. Ta-
lim autem, qui fidei & justissimam
unlo fibi loco eile demonstravit.
§. XII.

CAPUT XXV.

tura: Sanéissimum, ut Seneca loquió-xxviii.

tur, humani pelloris bonum: quam tanto magis præfare debent summi hominum rectores: quanto cæteris impunius peccant: Itaque fade sublata * feris erunt similis, quorum vís omnes ex, Cer. pro horreíent. Et jútítia quidem in cæteris suis partibus sepe habet. In. iof. aliiquid obscuri: at fade vinculum per se manfèstum est, imo deo quoque ufurfatur ut de negotiis omnís dematur obscuritas.

3. Quo magís regum est religioso hanc colere, primum conscientia, deinde & fama causa, quia stat regni auctoritas. Ne dubitent ignis, ex qui ipis fallendi artes infìllìant, id ipsius facere quod docent. Non potest diu prodeísse doctrina, quæ hominem hominis infociabilis facit, adde & Deo invidia.

1. Deinde in toto bellí administratio ne potest securus & Deo fidens animus retineri, nisi semper in pacem prospectet. Verisimile enim dictum a Saluiulo: Sapientes paæ causâ bellum Orationis gerere: Cui congruit Augustini sententia: non pacem quæri ut ad sae. bellum exerceratur, sed bellum geri ut pax acquiratur. Ipsi Aristotelis non semel accusât gentes quæ bellicos actiones quæ pro ultimo fine sibi proponerent. Ferinus quidam vis est, quæ in II. & XIV. bello

GROTIU NOTÆ.

Fere erant similis] Legati Jullianiani apud Procopium Periconorum ibi Chorobéc hic aliquanquam: esse quæ post præstata est, in quibus, ut legeri creatis, etiam post ætatem. Hæc quæ in Catálogum mætæ sed eis quærere jubédrum, nunc tandem reconditam esse uel ordinem, ut et diu telèm, in se occurrit, quæ autem primò præconstruitur in eis, quein præfacentur, ut in orator, quæ autem non in orator, quae non substal. Sideribus sequatur ne omnes statua se utter. quæ est bella. Bella autem sine fine hanc uel habet, ut hominis perpetuo tentant natura sua exterrit.

GRONOVI NOTE.

Sape habet aliæ quidem obscuri) Non agnoscitur semper, sed plegatque ab utraque parte speciose prætenditur.

3. Fama, quæ sit] Tacit. 4. annal. 40. Cetera mortalia in se fatè conficit, quæ conducere sibi potest, principium illum esse certum, quibus præcipuam rerum ad famam dierenda.

Id ipsius facere] Ne iniqui quidem fides esse, quibus ega alios perdidit sunt auctores.

1. Quæs pro ultima] Propter & expetendas quæ bellum gerent tantammodo, quam nihil præclarius quam bellum gerere putarent.
bello maxime eminet: quo diligentius curandum est ut humanitatem temperetur, ne nimium teras imitando dediscamus hominem.

III. Pax ergo tuta satis haberis si potest, & malefactorum, & damorum & fumtaum condonatione non male confit: precipe inter Christianos, quibus pacem suam Dominus legavit. Cujus optimus interpres nos vult, quantum fieri potest, quantum in nobis situm est, cum omnibus pacem quaerere. Viri boni est initia belli invitum fulcipere, extrema non libenter perfecqui: ut apud Sallustium legimus.

IV. Satis quidem hoc unum esse debet, sed & plerumque utilitas humanae eodem trahit: primum eos qui minus valent: quia periculum est longum cum valentiora certamen, & ut in nau fit, jacturâ aliquâ redimenda major calamitas, omittâ irdes seque fallacibus, ut recte Livius dixit, auctóribus. Hunc scelum Aristoteles sic enuntiât: χρήσεις τε κρατεισε μεγαλε, το γιγνομενον αετίαν, δια υπνομον κρατεισας αυτος καιτις προηγουμενος καλειος; Scripsit est bis qui plus pollent aliquid rerum suarum velinquere, quam belli victos cum rebus reperire.

V. Sed & eos qui validiores sunt: quis bonus fuis rebus, ut idem Livius non minus vere sit, ampla ac speciosa donibus pac est; ac melior tutiorque quam sperata victoria. Cogitandum enim Mari communiis: βεβηκεια, ait Aristoteles, της μετελειας της εν πολεμω ας ποιησις και παραλαμβανει την; Cogitandum in belli quam multa quamque improvisa mutationes accedere soleant. In oratione quadam pro pace apud Diodorum culpantur ei τυ μεν τε δυσερχομενα τωυτομενως, ενοριας δε τοιαυτα εκ των μηνα ως βοηθουντο την τα πελεμα παρενεργεια: qui rerum gestarum a se magnitudinem exstollunt, plana quasi non est, ut homines belli prospera vicibus largiri.

GROTIUS NOTM.
Aristoteles sic enunciat: Philo vero de constitutione principis hunc in modum: ειναι αυτοι δι εφεδραν, μετατραπες πολλαμ: Pax quatercumque magno detrimenta, bello utilior.

GRONIUS NOTM.
III. Et malefactorum: Etiam pro injustis & damnis & impennis parum satisfiat, non repudianda est. Dominus legavit: Quasi testamento & ultimis monitis mandatique reliquit.

Optimus interpres] Internuntius, Apostolus.

IV. Falsitate redimenda] Utitatem peacetate orta jacitis in mare locibus oneribusque aliis levatis navigium & naufragium vitatur: sic concludendo aliquid potenteris calidum ad bello immolentem cavendum.

V. Amplius & speciosa] POLLAT in dictate ex praxem ciborium etiamque conditiose, quae inprimis commodi & gratiae adnuntio.

Mare eum omnium: Ales belli, quae sepe summum militem imit.

Presbyter vicibus largiri] Tarivò intervallo aut momento intersposito variare & ex secundis adveras facere.
§ VI. &c. CAPUT XXV.

E et maxime metuenda desperantum audacia, tamquam acerri-
mii morientium bellatum mori mus.

VI. Quod si uterque pares sibi videreur, id vero, Cælare au-
core, optimum tempus de pace agendi, dum sibi uterque con-
sidit.

VII. Pax autem factura qualibuscumque legibus servanda
omnino, ob eam quam diximus fidei sanctimoniam, soli
iterque cavenda non tantum perhida fæd & quidquid animos exasperat.
Nam quod de privatis amicitias dixit Ciceron, ad has publicas
non minus recte apta; quæ cum omnès fúnum religionem ac
fide tuenda, tum maxime quæ ex inimicitias revocate sunt
in gratiam.

VIII. Inscríbat hæc Deus (qui solus hoc potest) cordibus
corum quorum res Christianæ suæ manœ est, & illum mentem
divini humanique juris intelligentem duit, quæque semper co-
gitent lecètam se ministrâ ad segundo homines, Deo carissi-
mum animal.

**G R O T I Í I N O T E.**

*Et maxime metuenda desperantum audacia* 

Et maxime metuenda desperantum audacia

Quæse tunc etiam moriuntur morientia

Hominem, Deo carissimum animal

Contentum est: adgesto te des-

G R O N O V I I N O T E. 

Morientium bellatum mortuus]Flo-

VII. Animes exasperat]. Contra

amicitiam eâ ut loquitur 3, 24, 40.

VIII. Mentem divini humanique

Votum Tiberii agitTacit. 4. an-
nal. 38.

Finis Librorum de Jure Belli ac Pacis.
Ex vita

S. LUDOVICI

Regis Francorum descripta a Joannillo,
cap. LXXXIX.

Qui in magnō erant Regis consilio sepe eum reprehendebant
quod tantum laboris fumeret ad pacem inter externos re-
ponendam; mendosse eum facere quod non eos bellare sineret;
aliquanto posset fore ut rectorius transfigatur. Respondebat Rex
non rector eos loqui. Si, inquit, Principes & Dynastae vicini regni
mei viderent me facile perpetui ut bella inter se gererent, dicere-
rent inter se: Rex Francorum dolo malo nos bellare patitur,
atque inde odium in me conciperent, & aliando me incursa-
rent, unde malum regno meo evenire posset. Præterea sìe
posset ut & Dei iram in me accerserem, cum dicit Deus ben-
dictos esse qui operam debeat ut ad pacem & concordiam re-
centur discordantes. Affirmare possum & Burgundiones & Lo-
tharingos conspecta Regis bonitate & justitia, tam ejus suisse
amantes cique obsequientes, ut causa controversiarum inter
ipsoe sortarum apud ipsum agerent. Vidi eos sepe venientes mo-
do Lutetiam, modo Remos, modo Melodunum, modo in loca
alia in quibus Rex erat.

Ex vita ejusdem juxta Mandata

S. LUDOVICI

Regis data filio ex Aelis Collegii Rationa-
lum in urbe Parisiensis.

Sila controversia aut actio in te moveatur, inquire in veri-
tatem tam contra te quam pro te. Siquid alieni habere te
animadvertis, quod aut te aut majores tuos cepisse contiét, fac
illico refuliatur. Cave bellum geras adversus Christianum
quemquam, nisi ex multorum consentio, & ita si bellum evitare
non possis. Quod si bellum habes, abintine ab Ecclesiasticis & iis
qui tibi nihil nocuere. Si inter subditos tuos bellum aut rixae
orientur, fac eos ad concordiam reducas quamprimum fieri pos-
test. Sepe specta quid Bailivi, Prepositi, & alii Officiales tui fa-
ciant, & in eorum actus inquire, ut si quid corrigendum sit id
corrigas. Fac nullum turpe peccatum regnæt in regno tuo.

HUGO-
HUGONIS GROTI

COMMENTATIO

IN

EPISTOLAM

PAULI APOSTOLI

AD

PHILEMONEM.

Pauli apostoli ad Philemonem.
COMMENTATIO

hec epistola. In ejus domo complures erant Christiani. Etiam
et dicatur Pater eius. Tullianus, Sic Anicius & Priscilla
in domo, quae erant, Ecclesiadictur. Rom. xv. 17. 1 Cor.
xvi. 19. & qui in Nympha domo. Col. iv. 15.

3. Xρασις ὑπὸ τοῦ ἄγιον δωρίζω τὸ πολλὸν ἐνωπίων, ἡ κομην Ἰους
Χριστῷ, Gratias vobis, & Pax à Deo Patrem nostrat, & Domino
Jesu Christo ] Precatur illis fayorem Dei, & Christi, & prospe-
ra omnia, quæ Hebrei pacis nomine solent appellare. Utitur
expedite praestatone Paulus, ut 4 Cor. 1. 3. & 5 Cor. 1. 3.
Galat. 1. 3. Eph. 1. 2. Col. 1. 2. 1 Thess. 1. 1.

4. Εὐχαριστοῦ τῷ Θεῷ ὑπὲρ Ἰους ] Gratias Deo debemus pro donis non tantum in nos, sed in alios colla-
tis. Rom. x. 8. 1 Cor. 4. 16. Ephes. 1. 16.

Παροιμίαι τινες τινι διὸ ἢ τινες οἱ πόροι, semper mer-
moriam cui facientes in orationibus suis ] Eadem verba habes di-
ēco loco Ephes. 1. 16. unde discamus in oracionem, hic di-
ci omnes ad Deum allocationes, etiam per quas non posuerunt
aliquid, sed gratias aguntur.

5. Αἰχμὴ αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἄρχων ἐκ τῶν τιμίων, audient charitatem
quam & fidem ] Causam reddi fuit gratiarum actionis, qualem
videbis & dicis locis. Rom. x. 8. 1 Cor. 1. 4. Ephes. 1. 16.
Egregia hic bagonimatur dilectio & fides. Vide Cor. xiii.
Gal. v. 6. Ephes. vi. 23. 1 Thess. iii. 6. 1 Tim. 3. 14; νῃ;
11 Tim. 3. 13; Φιλ. 2. 22.

He ἔγραφε μὲν τὸ κύριος Ἰωάνν, quam habes in Dominum Je-
sum ] Hocad fidelem referitur.

Kai ἔχει ποικίλα τας αἰχμὰς. & egregias omnes sanctas ] Hocad di-
lectionem. Sancti vocantur Christiani omnes, ut Ephes. 1. 1.
& alibi laxe.

6. Ομοιώμενοι ἀρχων τὸ πάντων ou εὐχράντιον ] còn presenta
πάντων εὐχράντιον οἱ κορίτσαι τοῖς ἅγιοι κορίτσαι. ut communica-
tio fidei tua efficiat fide, in cognitione omnis boni operis, quod est in
vobis in Christum Jesum ] Est primum hic trajectio. Nam ver-
ba illa εις Χριστοῦ τοῦ, in Christum Jesum, pertinent ad id
quod praecedit & πίστει, & fidei tua. Deinde κομην Ἰους & πί-
στες, communicatio fidei, posito est pro ipsa fide, quæ Phili-
moni cum aliis illis Christianis erat communis. Et eo ἐστιν οὐτο
in cognitione hic προκάλεσαι posse furnitum, habetque innote-
ccendi significationem. Sentius enim est: eo spectabant tua ista
dilectio, ut fides, quæ tibi cum aliis sanctis communis est,
auctoar fieret, ac sic cognoscatur per bona illa opera, quæ abs
te alisque procedunt. Eνεργὴς γὰρ, efficiat fidei, hic dic-
tur eodem fensi quo πίστει, εἰς ἁγίον κύριον, fidei qua per
charitatem operatur. Gal. v. 6. Inde sequitur ictus; id est,
patefletio ejusdem fidei. Offenditur enim fides per Opera. Jac.
17; 18.
IN EPIST. AD PHILEM.

7. Xαρία τῇ ἐν Πόλις συνήγορε ἡμᾶς ἐπεμνησθηναι. Gaudium enim magnum habemus et consolationem.] Memorito inquit gratias Deo pro illis vestris virtutibus habemus, quia nobis maximum inde gaudium, &c in malis quæ Evangeliæ cauæ toleramus, folium provenit. Sic &c. 1 Cor. vii, 14, 15. 1 Theff. i, 7.

O'ti νὰ ἀπάνων ἐν ἀπάνων ἄγαθος σωματίων.] Ἁδε σε, ἀδικία, quia visceras (sanctorum resocillata sunt per se, frater)  ἀπάνων ἐν νω ὕποκρίνεσθαι hic pro animo, ut Sirach. xxx, 7; xxxiiii, 5. Itaque άπανων νὰ ἀπάνων ἐν νω ὕποκρίνεσθαι sunt visceras, &c infra 10: ἀπάνων μὲ τὰ ἀπάνων, refice meæ visceræ, parem sicut habet cum illo ἀπάνων τὸ ἀπάνω, ἐν νω ὕποκρίνεσθαι meum spirīcum, i Cor. xvi, 18. Pauperes inquit, tranquillo sunt animo, eo quod experiendo didicerint, in tuis divitiis pārārum esse tuis necessitatiis subsidium.

8. Αἰὴν τὸν λόγον τῆς Ὀρθοτονίας ἐτοι ἰσαρθείων ἡ ἐκκλησία. Quaepropter multitudinem Christi fiduciam habemus praecipendi quod offici εἰς ἑαυτὰ. Apostolica functio à Christo mihi injunxat hoc jus mihi dat, ut tibi Christianisque aliiæa præcipere possum que officii vestri sunt. Ἡμᾶς fideis vox ex Graeco sermone ad Syros veniit latiori significat, ita ut færo jus, auctoritatem significet.

9. Τὸν τὸν λόγον σδόκαν ἄγαθος ἀπάνων, ἀπὸ τῆς ἀπάνως, propter charitatem magis obsero. Malum ut amicum precari per necessitatumam amicitia nostræ. Tunc ipse, cum simulant, Id eit, ad preces descedo, cum talis fin, qualem me esse noti.

Ω.GetSize 1 Paulæ, nempe Paulus.] Tot Ecclesiæam conditor.

Psevewus, senex.] Jam &c procectet atate, cui multa concebunt; etiam ignoti.


10. Παροικαλὰ στ. ɒσσεροτ.] Παροικαλὰ στ hic precandi, aut potius deprecandi habet significacionem. Servi si quid deliquiissent precatorum sibi parare folebant, ut notat ad Terentium Donatus. Similis est haec deprecatio Plinii pro Liberto Sabiniiani, epistol a libri noni una & viceversa.


Tōi τοίς σε ἀγαπῶ, qui tibi ali quando inutilis fact.] De pre-
COMMENTATIO

precantium mos est rerum asperitatem verbis lenire. Onestmus non utilis modo Philemoni fuerat, sed et damnun dederat. Coniuncta esse solent fuga ac furtum. Itaque in Codice Justinianeo titulm de servis fugitivis sequitur ille de furtis. Martialis:

A pedibus didicerem manus peccare preservau.
Non miror sursm qui fugitivus erat.


Oremus [quem remiss] Nempe cum haec Epistola.

Sic autem, tum tuam tibi sollicitus aequitas, Tu autem illum, id est, mea viscerum, suscipe] Hesychiae variis habet significaciones, omnes ad benevolentiam & beneficia pertinentes, ut appareat Actior. xviii, 26. Rom. xiv, 1, 3; xv, 7. Hic interpretare benignem in domum recipere, quomodo Actior. xxviii, 2. tibi tibi sollicitus, mea viscerum, ita est, ita mihi dilectum, quomodo viscerum nostra diligimus. Sic apud Paulum:

meum Corculum.


Tum ipsius, ut pro te mihi ministaret] Ut mihi praelaret, quae tu si hic eis praelitur mih omnia esse.

Eo tuis disserat et Eusebii, in vinculis Evangelici] In his vinculis, quae Evangelii causa fuit. Incipit geni, quod habuimus sup. 9.


Tum eis quis enim advenit tibi ambitus, utiam tibi iniquos, utinam velut ex necessitate bonum tumum esset, sed voluntarium. Si cum Paulus retinuiisset, non tam appauisset, velut Philemonis, quam si illum de misum ipse ad Paulum remitteret. Seneca i, de Benefic. iv. Si vis scire an velim, office ut possim nolle. "Exa-
IN EPIST. AD PHILEM.

Eius est voluntarium, & adversus necessarium, 

Sic libera voluntate aliquid exequi, & ex necessitate, inter se opposita Paulus Juriforum. I. Atqui nature S. Si libero. D. de negotiis gelibus. Latus autem non debetur nisi liberis actionibus.


E x̄o+Aθε, discæfæ] Vides hic quod modo diximus, lente variet verbi mitigari id quod in re est altem. 2 [3'] nix dixit, pro fugit. Talia sunt, quae Graeci Φημουμένες honestas appellations vocant.


COMMENTATIO

mortalem factus fuit sub lege. Gal. iv. nec ullam ejus partem infringit ipse, aut aliis infringendi autor fuit.


Am. uter dolor, sed supra servum Pertinentem ad te non solo jure herili, fed &

Adulphus ubique, fratrem dilectum Nempe Christianis omnibus.

Malum ipse, maxime mihi] Mihi qui ejus operam fidelem sum expertus.

Pius est, quarto autem magis tibi] Tibi multo carior, quam mihi esse debet, quia in tuo utu semper futurus est, dum voles.

Kai ei sev, & in carme] Corpus Onesimi non tam ipsum est, quam tuum est, ut hie & ceteris, posse effone & usum. Apud Ariostophanem Cario:

Tuis melig, sed ei qui sumum pretio factum.

Solent permisceri inter se stolae caro & stolae corpus, ut apparat ex Hebræo. Soph. 1, 17. Ezech. x, 12, & alibi, collatis verisimilibus Graecis & Latinis.

17. Ei et iei iesus quomodo, Si ergo me habes socium] Si me habes pro amico, ac proprio rerum tuarum participe.


Et iei, scius me,] Nam amicus Paulus cum affect Onesimus, quod ipsi praetabatur, Paulus ipsi præstari videbatur.

18. Ei et in odisseorum, Si autem aequid sequint tibi] Si quid fugiens abfuit.


Tibi iei iesus, hoc mihi imputa] In meis rationibus imputa. Me pro eo fac tuum nomen.

IN EPIST. AD PHILEM.


Iam mihi liceat unum plus est spiritus, ut non dicam tibi, quod est scripsum mihi debes] Est quinque figurae lexicae meae, quae dicimus omittere nos vellem quod maxime dicimus. Poteram dicere ait Paulus, te non tantum rerum tuarum, sed & tui ipsius mihi effe debitorem: nemo quia Philemon i ahsque Paulo fuisset, manifisset in crassis tenebris vitissime, longè & ante Sallutis.


Ejus nam evangeli òc κως, ego te fruar in Domino] Id est, licet mihi gaudere de tuis in Christo profectibus, Syr. xxx, 2. των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαὶ των ουκαibern. 11 Cor. vii, 155, x, 5, 6; 1 Petr. 1, 14, 22.

Eius est nunc irig o ligno quoties, scis quoniam & super id quod dico, factes) Pro certo habeo plus te facturam, quam ego audeam poscere.


COMM. IN EPIST. AD PHILEM.

fore ut ad preces vestras Deus me (id est adventum ad vos meum) volubis concedat. Sunt qui speram hanc Pauli impleam putant, & liberatum eum a vinculis ivisse in Asia, rediisse Romam.

23. Τιμοθευτε Italy. Ευφορία, Salutant te Epafras. Non- 

omen plenum est Εὐφορίας Col. 1, 25; 1v. 18, Contra- 
ymum Εὐφορίας Col. 1, 7; 1v. 12. Cujus generis nomina in 

τοι contrata multa adduximus ad Lucae initium.

O' εὐμερία καλά ἐσ, conceptius meus] Unus corum, quo- 

tum mentio Act. xxvii. 

Εὐχέρες Ἰνερέ, in Christo Jesu] Id est propter Jesum Chi- 

ristum, ut supra 20.

Μάρκος, Marcus] Is cujus mentio Act. xii, 12, 25; xv, 

37, 39. Coloss. iv, 10.

24. Δημήτωρ, Demas] Cuiplenum nomen Demetrius. No- 

minatur Coloss. iv, 14; 1r Tim. iv, 10.


Vide Col. 1v. 14; 1r Tim. iv, 11.

Οἱ οἰκεται μου, adjutores mei.] Vide supra 1.

Η' χαίρε ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, Gratia Domini nostri 

Jesu Christi] Favor Christi.

Μητ' ἐν πλούσιοι, in vobis, cum spiritu vobis. Id est, in vo- 

biscum: Eadem locutio Gal. vi, 18. Alibi pro co dixit μου 

vobis, καὶ πνεύμata, vobiscum, & cum omnibus vobis.

Α'μω, Amen] Est vox quam Ecclesia respondebat lectionis epi- 

stolis. Ideo omnibus Pauli epistolis cept adscribi. Vide quae 

ad Matth. vi, 13.

FINIS.
HUGO GROTIIUS
DE
MARI
LIBERO.
COMM. IN EPIST. AD PHILEM.

fore ut ad preces vestras Deus me (id est adventum ad vos meum) nobis concedat. Sunt qui fœm hanc Pauli impletam putant, & liberatum eum à vinculis ivisse in Asia: rediisse Romam.


E't Xαῖρα ξυπό, in Christo Ἰεσοῦ] Id est propter Jesum Christum, ut supra 20.


Vide Col. iv, 14: i, 11 Tim. iv, 11.

Ο' συνετείχει μοι, adjutores mei.] Vide supra 1.

H' ε γεμίζεται καί εκ νους ὑμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, Gratia Domini nostri Jesus Christi] Favor Christi.

Μη καί ως εσμέναι συν νου, cum spiritu vestro] Id est, sit vos bicus: Eadem locutio Gal. vi, 18. Alibi pro eo dixit μη ὑμοι οὖν, καί μη πιήνειν ὑμῶν, νομίζειν, νοβίσωμεν, & cum omnibus vos bii.


FINIS.

HUGO-
HUGO GROTIIUS
DE
MARI
LIBERO.
PRINCIPIES POPULOSQUE LIBEROS ORBIS CHRISTIANI.

Ror et non minus vetus quam pestilens, quo multi mortales, ii autem maxime qui platumum vi atque opibus valent, persuadent libi, aut, quod verius puto, persuadere con-
nantur, juftum atque injuftum non suape
natura, sed hominum inani quadam opinione atque con-
suetudine distinguin. Itaque illi & leges & æquitatis spe-
ciem in hoc inventa exiftimam, ut eorum qui in parendi
conditione nati sunt diffensiones atque tumultus coê-
ceantur: ipsis vero qui in somma fortuna sunt collocati,
jus omnem ajunt ex voluntate, voluntatem ex utilitate me-
tiendum. Hanc autem sententiam absurdam plane atque
nature contrarium auctoritatis libi nonnihil concifiaffe
haud adeo mirum est; cum ad morbum communem hu-
mani generis, quo sicurtvitia ita vitiorum patrocinia seca-
mur, acceflurint adulantium artes, quibus omnibus potestas
obnoxia est. Sed contra exiteternunt nullo non sæculo viri
liberi, sapientes, religiosi, qui fallam hanc perfluationem
animis simplicium evellerent, æteros autem ejus defen-
fores impudentia convincerent. Deum quippe elle mon-
istrabant conditorem rectoremque universi, imprimis au-
tem humanæ nature parentem; quam ideo, non uti æ-
tera animantia, in species diversas, variaque discrimina
segregasfet, sed unius esse generis, una etiam appellatio-
ne vofisfet continent; dedisset insuper originem eandem
similem membrorum compagem, vultus inter fe obvers-
fos, sermonem quoque & alia communicandi instrumen-
ta,
ta, ut intelligerent omnès narratorem inter se societatem esse atque cognitionem. Huic autem à se fundat aut domum aut civitatem summum illum principem patremque familiae suas quasilam scriptum leges, non in ære aut tabulis, sed in senibus animisque singulorum, ubi invitatis etiam & averfantis legende occurrerent; his legibus summos pariter atque infimos teneri; in has non plus regibus licere, quam plebi advolvis decretis decurionum, decurionibus contra præsidium edicta, præsidibus in regum ipsorum sanctiones. Quin illa ipsa populum atque urbium singularum jura, ex illo fonte dimanare, inde sanctimoniam suam atque majestatem accipere. Sicut autem in ipso homine alia sunt quæ habet cum omnibus communia, alia quibus ab altero quibusque distinguìtur: ita eodem rerum quas in usum hominis produxisset natura, aliam cum manere communes, aliam cujusque indutrix ac laboris propriae fieri voluiisse; de utrique autem datas leges, ut communibus quidem fine detrimento omnium omnes uterentur; de ceteris autem quod cuique contigisset, eo contentus abstinenserat alieno. Hæc si homo nullus nescire potest nisi homo esse deficiet, hæc si gentes viderunt quibus ad verum omne exequientibus sola naturæ fœx illuxit, quid vos sentire ac facere æquum est, principes populique Christiani? Si quis durum putat ea æquam esse ex exigentia quæ tam sancti nominis profeìo requirit, cujus minimum est ab injuriis abstinere, certe quid si sit officia ferre quisque potest ex eo quod alteri praecipit. Nemo est vestrum qui non palam ediat rei quemque fœx esse moderatorem & arbitrum: qui non fluminibus locisque publicis cives omnes uti ex æquò & promiscue jubeat, qui non commendi commerciandique libertatem omni ope defendat. Sine his si parva illa societas, quam rempublicam vocamus, constare non posse judicatur (et certe constare non potest) quamobrem non cadam illa ad sustinendum totius humani generis societatem atque concordiam erunt necessaria? Si quis adverfus hæc vim faciat, merito indignarnini, exempla etiam pro flagiti magnum virum statuimus, non alia de causa nisi quia, uti ista passim licent, status imperii tranquillus esse non potest.
tect. Quod si rex in regem, populus in populum ini-que & violente agat, id nonne ad perturbationem ma-gnæ illius civitatis quietem & ad summæ custodis spectat-injuriam? Hoc interdum, quod sicut magistratus mino-res de vulgo judicant, vos de magistratibus, ita omnium aliorum delicta cognoscenda vobis & puïenda manda-vit rex universi, velitra excepti fíbi. Is autem quamquam supræmam animadversionem fíbi refervat, tardam, oc-cultam, inevitabilem, nihilominus duos & se judices de-legat qui rebus humanis interfint, quos nocentium fel-icißimís non effügit, conscientiam coïquam fíam, & famam sive exitialionem alienam. Hæc tribunalia illis patent quibus alia praecursa sunt: ad hæc infirma provo-cant: in his vincuntur qui vincunt viribus: qui licenc-tie modum non statuunt, qui vili putant conturbare quod emitur humano fânguine, qui injurias injuris defendunt, quorum manifesta faciôra necesse est & con-sentiente honorum iudicio damnari, & Æli ipforum ani-mi sententia non abisolvi. Ad utrumque hoc forum nos quoque novam causam affectumus: non hercule de sul-licidius aut tigno injusto, quales eile privatorium so-lent, ac ne ex eo quidem genere quod frequens est in-ter populos, de aliquo jure in conßinio hâtendit, de amnis aut Insulâ possessione: sed de omni prope Oceanò, de jure navigandi, de libertate commerciorum, Inter nos & Hispânos hæc controvertis sunt: Sic ne immensum & valsum mare regni unius nec maximii accessio: popu-lone cuiquam jus sit volentem populos prohibere ne ven-dant, ne permittent, ne denique commens inter se: potiusque quisquam quod suum nunquam fuit elargiri, aut inventore quod jam erat alienum: an jus aliquod tri-buat manifesta longi temporis injuria. In hæ decepta-tione ipsis qui inter Hispânos præcipui sunt divini atque humani juris magistri calculum porrigimus, ipsius deni-que Hispâniae proprias leges imploramus. Id si nihil ju-var, & eos quos ratio certa convincet, cupiditas vetat desítère, veltrum Principes majuestatem, veltrum idem quoquot eëis ubique Gentes appellamus. Non perplexam, non intricatum movemus quaestionem. Non

M m m 3
de ambiguis in religione capitibus, quae plurimum habe
bure videntur obscuritatis, quae tanti tam diu animis
cretata, apud sapientes hoc sere certum reliquerunt,
ufquam minus inveniri veritatem quam ubi cogitum al-
sensius. Non de statu nostrae reipublicae, & libertate ar-
mis haud parra, sed vindicata: de qua recte statuere ii
demum possunt qui jura patria Belgara, mores avis-
tos, & institutum non in leges regnum, sed ex legibus
principatum accuratc cognoverint; in qua tamen qua-
ftione aequis judicibus extremae servitutis depulla necel-
fitas, subtilis inquirentibus decreti tot nationum pu-
blica auctoritas, insensis etiam & malevolis adversario-
um confessio nihil dubitandum reliquit. Sed quod hic
proponimus, nihil cum istis commune habet; nullius
indiget anxiæ disquisitionis; non ex divini codicis pen-
det explicatione, cujus multa multi non capiunt, non
ex unius populi seitis quæ cæteri merito ignorant. Lex
illa est cujus praescripto judicandum est, inventu est non
difficultis, utpote eadem apud omnes: & facitis intelle-
cta, utpote nata cum singulis, singulorum mentibus
infita. Jus autem quod potitus tale est, quod nec rex
subditis negare debeat, neque Christianus non Chi-
ristianis. A natura enim oritur, quae ex aequo omnium
parentis est, in omnes munifica, cujus imperium in eos
extenditur qui gentibus imperant, & apud eos sancti-
simun est qui in pietate plurimum profecerunt. Co-
gnoscite hanc causam Principes, cognoscite Populi: si
quid iniquum postulamus, seitis quæ vestra, & est obis
corum qui viciniros nobis eftis, apud nos semper fue-
rir auctoritas; monete, parebimus. Quin si quid ad no-
bis hac in re peccatum est, iram vestram, odium de-
nique humani generis non deprecamur. Sin contra se
res habet, quid agendum sit, vestra religioni & æqui-
tari relinquitmus. Olim inter populos humaniores sum-
mum nefas habebatur, armis eos impetere qui res suas
arbitris permitterent; contra qui tam aequam condi-
tionem recusarent, i non ut unius, sed ut omnium ho-
stes ope communi comprimebantur; itaque eam in rem
videmus ida caeda, judices constitutos. Reges ipsi vali-
validaque gentes nihil æque gloriosum, ac magnificum deputabant, quam aliorum coercere insolentiam, aliorum infirmitatem atque innocentiam sublevare. Quis si mos Hodieque obtineret, ut humani nihil à se alienum homines arbitratentur, profecto orbe non paulo pacatiore uteremur; refrigerceret enim multorum audacia, & qui justitiam utilitatis causa nunc negligent, injustitiam damno suo dedisceret. Sed hoc ut in causa isthac non frustra forte speramus, ita illud certo confidimus, bene rebus expensis exilimaturus vos omnes imputari nobis non magis posse pacis moras, quam belli causas: ac proinde uti hac temus amici nobis, faventes atque benevoli fuistis: ita vos aut etiam magis in posterum foræ, quo nihil optatius ies potest contingere qui primam partem felicitatis putant bene facere, alteram bene audire.
CAPITA
DISSERTATIONIS
HUGONIS GROTII
DE
MARI LIBERO.

CAP. I. Jure gentium quibusvis ad quosvis liberam esse navigationem.

CAP. II. Lusitanos nullum habere jus dominii in eos Indos ad quos Batavi navigant titulo inventionis.

CAP. III. Lusitanos in Indos non habere jus dominii titulo donationis Pontificiae.

CAP. IV. Lusitanos in Indos non habere jus dominii titulo belli.

CAP. V. Mare ad Indos, aut jus eo navigandi non esse proprium Lusitanorum titulo occupationis.

CAP. VI. Mare aut jus navigandi proprium non esse Lusitanorum titulo donationis Pontificiae.

CAP. VII. Mare aut jus navigandi proprium non esse Lusitanorum titulo prescriptionis, aut consuetudinis.

CAP. VIII. Jure gentium inter quosvis liberam esse mercaturam.

CAP. IX. Mercaturam cum Indis propriam non esse Lusitanorum titulo occupationis.

CAP. X. Mercaturam cum Indis propriam non esse Lusitanorum titulo donationis Pontificiae, ibid.

CAP. XI. Mercaturam cum Indis non esse Lusitanorum proprium jure prescriptionis, aut consuetudinis.

CAP. XII. Nulla aequitate niti Lusitanos in prohibendo commercio.

CAP. XIII. Batavus jus commercii Indicani, qua pace, qua inducis, qua bello retinendum.
HUGONIS GROTI

MARE LIBERUM,
SIVE
De jure quod Batavis competit ad Indicana commercia,

DISSERTATIO.

CAPUT I.

Jure gentium quibusquis ad quosvis liberam esse navigationem.

Propositum est nobis breviter ac dilucide demon-
strare, jus esse Batavis, hoc est, Ordinum Fœdera-
torum Belgico-Germaniae subditis, ad Indos, ita
uti navigant navigare, cumque iphis commercia
colare. Fundamentum struemus hanc juris Gen-
tium, quod primarium vocant, regulam certissimam, cujus
perspicua atque immutabilis est ratio; licere cuivis genti quam-
vis alteram adire, cumque ea negotiari. Deus hoc ipse per natu-
ram loquitur, cum ea cuncta quibus vita indignet, omnibus locis
suppeditari à natura non vult: artibus etiam alius alia gentes dat
excellere. Quo ita? nisi quod voluit mutua egdstate & copia
humanas fovere amicitias, ne singuli &c putantes huii iphis suihce-
re, hoc ipso reddentur inficiabiles? Nunc factum est ut gens
altera alterius suppleret inopiam, divinæ justitiae instituto, ut
eo modo (sicut Plinius dicit) quod gentium esset uspiam, apud:
Panegyr
 omnem naturam videretur. Poetis itaque canentes audimus:

Nec vero terre ferre omnes omnia possunt.

Item:

Excedent alii: & quæ sequuntur. Hoc igitur qui tol-
lunt, illam laudatissimam tollunt humani generis societatem,
tollunt mutuas beneficiendi occasiones, naturam denique ip sacram
violant. Nam & ille, quem Deus terris circumfudit, Oceanus,
undique & undique verius navigabilis, & ventorum statu aut ex-
traordinarii status, non ab eadem semper, & à nulla non alicuan-
do regione spirantes, nonne significant satis cesselium à natura
cunctis gentibus ad cunctas aditum? Hoc Seneca summum
Naturæ beneficium putat, quod & vento gentes locis distititas
miscuit; & sua omnia in regiones ita descripserit, ut nceuariuin

M m m s

mor-
mare liberum.

mortalibus effekt inter ipsos commercium. Hoc igitur jus ad
cunctas gentes equaliter pertinet: quod clarissimi jurisconsul-
ti e o u f u s producunt, ut negent ullam rempublicam aut
principem prohibere in universum posse, quo minus alii ad sub-
ditos suos accedant, et cum aliis negotientur. Hinc jus descen-
dit hospitale fandissimum: hinc quere lex 7:

Quod genus hoc hominum, quae sunt tamen barbara morem
Permitte patria et hospicio prohibemur arena.

Et alibi 6.

litterisque rogamus:

Innocuum, et carnis undamque auramque patenterem:

Et scimus bella quaedam ex hac causa coepisse, ut Megarensibus
in Atheniensibus, Bononiensisibus in Venetos 7: Castellianis etiam in
Americanis has jubilas potuisse bellis causa esse 8, et ceteris pro-
babilioribus Victoriae putat, si peregrinari et degere apud illos pro-
hiberentur, si arcerentur ad participationem earum rerum qua ju-
rgentium aut moribus communiuntur, si denique ad commer-
cia non admitteremur. Cui similis est quod in Mohis 9 historia
& inde apud Augustinum 10 legitimus, justa bella liraethica contra
Amorros gesisse, quia innovius transtus denegabatur: qui
Jure Humanae Societatis quidisse patere debebat. Et hoc no-
mine Hercules Orchomenorum, Graeci sub Agamenonne My-
orum Regi arma intulerunt; 11 quasi libera essent naturaliter
itinera vel Baldus dixit: 11 accusanturque a Germanis apud Taci-
tum 12 Romanii, quod colloquia congressusque gentium arce-
rent, fluminaque et terras et ecellum quodammodo ipsum clau-
derent. Nec ullus titulus Christianus quondam in Sarracenos
magis placuit, quam quod per illas terram Judex adit a arcen-
tur 12: Sequitur ex sententia Lusitanos, etiamdomini essent
earum regionum ad quas Batavi proficiscuntur, injuriam tamen
facturos si editum Batavis et mercatum praeculuerent.

Quanto igitur iniquius est volentes aliquos a volentium popu-
lorum commercio secludi, illorum opera quorum in potestate
nec populi illi sunt, nec illud ipsum, qua iter est, quando latro-
es etiam et piratas non alio magis nomine detestamur, quam
quod illi hominum inter se commenatus oblidet atque infe-

C A P U T II.

Lusitanos nullum habere jus dominii in eos Indos, ad
quos Batavi navigant titulo inventionis.

N

Onesse autem Lusitanos carum partium dominos ad quas
Batavi accedunt, puta Javae, Taprobane, partis maximae
Boluscatarum, certissimo argumento colligimus, quia dominus
nemo
MARE LIBERUM.

nemo est ejus rei quam nec ipse unquam, nec alter ipius nominem possedit. Habent Insulae istæ quas dicimus & semper habuerunt suos Reges, suas rempublicam, suas legis, suæ jura: Lusitaniae mercatus, ut aliis gentibus conceditur: itaque & tributa de se dimitte; cum pendunt, & jus mercandi à Principibus exorant, dominos. Non. si non esse, sed ut externos advenire satiastantur: ne habitant quidem nisi precario. Et quanquam ad dominium titulus non sufficiat, quia & possibili requiritur, cum aliud sit rem habere, aliud jus ad rem consequendum, tamen ne titulum quidem dominii in ea partes Lusitaniae ullam esse affirmo, quem non ipsus juris Civilis. c. 4. in verba occupare. Vid. com. nonan. c. 5. in fin. idem Dominum. 

Primus si dicent inventionem præmio earum terrarum sibi cellulae, nec jus nec verum dicent. Invenire enim non illud est oculis usurarre; nee de justa sed apprehendere, ut Ordianian epistola ostenditur: unde Grammatici invenire & occupare pro verbis ponunt idem significare. ibi. c. 10. titus: & tota Latinitas quod adepti sumus, id demum invenisse non dicat, cui opposittum est perdere. Quin & ipsa naturalis ratio, & legum diuicta verba, & eruditiorum interpretatio manifexit ostendit, ad titulum domini parumid omnem demum sufficeret inventione, cum posse quæcumque ab omnibus invenit. sed quod in hac specie dicit nihil modo potest. Nam praedicta illius Lusitaniae nulla habent. Quod quod ne repriisse quidem Indiam ullo modo dicio possint Lusitani, quæ tota facta fuerat celeberrima. Jam ab Horatii temporis:

Implier extremo currit mercator ad Indos

Per mare pauperiem fugiens.

Tatopbanes pleraque quam exacte nobis Romani descripserant. Jam vero & exterar inuicta ante Lusitanos non ultimam tantum. L. 3. 5. Perse & Arabes, sed Europæi etiam, precipue Veneti Noventant, de acquir. Præterea inventio nihil juris tribuit, nihil in ea qua antea inventione nullius fuerant. Atque Indi cum ad eos Lusitani venerunt, etiam partim idololatre, partim Mahometani erant, gravibusque peccatis involuti, nihilominus publice atque privatim rerum possensionumque suarum dominium habuerunt, quod illis fine juxta causa epius non potuit. Ita certissimis rationibus & post alios auctores maximis nominis conclusit Hispanus Victoria. Non possunt, inquit, Christiani secularis aut ecclesiasticis possitare civili & principatu privare insedles, eo dundaxae titulum, quia insedles sunt, nisi ab eo aliis iniuria prorecta sit: Fides quæ. enim, ut reçt inquit Thomas, non tollit jus naturale aut humana, manum ex quo dominus prorecta sunt. Imo credere insedles, non esse rerum suarum dominos, hæreticam esse: & res ab illis possedit illis ob hoc ipsum eripere fortunam est, & rapina, non minus quam si idem fæ Christianis. Reçt inquit dicit Victo- ria, non magis ita ex causa Hispanus jus in Indos quæstum, n. 19. quam
CAPUT III.

Lusitanos in Indos non habere jus dominii titulō donationis Pontifcicī.

Ecundo si Pontificis Alexandri Sexti divisione utentur, ante omnia illud attendendum est, voluerit Pontifex contentionēs tantum Lusitanorum & Castellanorum dirimere, quod potuit fāne, ut lectus inter illos arbitret; sicut & iphi Reges jam ante inter se ca de re fædera quaedam pepigerant 1: & hoc sī ita, cum res inter alios acta sit, ad ceteras gentes non pertinebit: an vero prope singulos Mundi trientes duobus populis donare. Quod esti voluisset: & potuisse Pontifex, non tamen continuo sequetur dominos corum locorum esse Lusitanos, cum donatio dominum non faciat, sed secuta traditio: quare & huic causā posseōlio debere tacere. Tum vero si qui jus ipsum sive divisum, sive humanum scrutari voluerit, non autem ex commodo suo metiri, facile reprehenderet donationem eiulmodi ut rei alienae nullius esse momenti. Disputationem de potestate Pontificis, hoc est Episcopi Romanæ Ecclesiae, hic non aggregari, nec quicquam ponam nisi ex hypothesi, hoc est, quod consensum homines inter eos erudiri simi, qui plurimum Pontificis tribuunt auctoritati, maxime Hispani: qui cum pro sua perspicacia facile vident Dominum Christum omne a fere rerum imperium abdicasse, mundi certe totius dominium, qua homo fuit, non habuisse, & si habuisse, nullis tamen argumentis a furri posse judicat in Petrum, aut Romanam Ecclesiam Vicarii iure translatum: cum alias etiam certum sit, multa Christum habuisse in quæ Pontifex non suceperit, intrepide affirmatun (ut ipforum verbis) Pontificem non esse dominum civilem aut temporalem totius orbis. Imo etiam si quam tamem potestatem in mundo haberet, cum tamen non recte exercitu rum, cum spirituali sua jurisdictione contentus esse debeant, secularibus autem Principibus etiam concédere nullo modo posse. Tum vero si quam habeat potestatem, cum habere, ut loquuntur,
CAPUT IV.

Luotianos in Indos non habere jux domini,
tituli belli.

Hic igitur sublatis cum manifesstum sit, quod & Victoria scri-
bibit, Hispanos ad terras remotiores illas navigantes nullum
jus secum attulisse occupandi eas provincias, unus duntaxat
Tituli belli restat, qui & ipse si iustus est, tamen ad domi-
nium proficere non posset, nisi jure præx, hoc est post occupa-
tionem. Atqui tum tum ab eis ut Luotian us cec occupaverint,
ut cum plerisque gentibus quas Batavi acceperant, bellum co-
tempore nullum habere. Et sic igitur nullum jus illius quarti
potuit: cum etiam si quia ab Indis pertulissent injustas, eam lon-
ga pace & amicis commerciis remittisse meruit cæstatur. Quam-
qua est fuus quidem quod bello obtendenter. Nam qui Bar-
baros bello persequuntur, ut Americanos Hispani, duo solent
pretexere, quod ab illis commercio arceant, ut quod doctri-
nam verissimis illi nullit agnoscore. Et commercium qui-
dem Luotian ab Indis impetrarunt, ut habe in parte nihil habeant
quod quaeruntur. Aliter vero obtentus nihil eit juicior, quam
ille Graecorum in Barbaros, quo Boetius 1 respexit:

An distat quia disidentque merces,
Injustas aceis, & foras bella movent,
Alternisque volunt petire tellis?
Non est justa fariis aviciae ratio.

Ita autem & Thomæ & Concilli Toletani & Gregorii & The-
ologistorum, Canonistarum, Jurisprudentiurnque fere omnium
conclusio est: Quantumcumque idem annuitata sit Barbaris
(nam de his qui fudiri ante fuerunt Christianis Principibus,
item de Apostatis alta est quæ Rno) probabiliter & sufficienter, &
iis inuerunt cum respicere, non tamen licere hae ratione eum belli
persequiri, & spoliar bonis fuis. Operpetrium est in hane
rem ipsa Cajetani verba describere: Sardam, ait, inselde nec
de jure, nec de fato substant, secundum temporalem jurisdictione

Prim-
MARE LIBERUM.

Principibus Christianis, ut inveniuntur pagani, qui nunquam imperio Romano subditi fuerunt, terras habitantes, in quibus Christianism nunquam sunt nomen. Horum namque domini, quamvis insideli, legiti mi dominii sunt, seve regali, seve politico regimen gubernantur: nec sunt proprie infuliditatem ad dominion suorum privati, quum dominium sit ex jure positivo, & insidilias ex divino jure, quod non colit jus positivum, ut superius in quaestionem habiuit est. Et de his nullum fito legem quoad temporalia. Contra hos nullus Rex, nullus Imperator, nec Ecclesia Romana potest movere bellum ad occupandam terras eorum, aut sub-ficientes illos temporali: quia nulla sует cause justa bellis, cum Jesus Christus Rex Regum, cui data est potestas in celo & in terra, misit ad capiendam possessionem mundi, non militis armata militia, sed sanctos praedicatorum, securi ob iter lupos. Unde nec in testamento veteri, ubi armata manu posse vel erat capienda, terra infidelium induitum legum bellum aliqui proprius hoc quod non erant factores: sed qui volebant dare transitiun, vel quia eos essenderant, ut Madianitas, vel ut recuperarent sua, divina sanguis sibi concesse. unde gravillce peccaremus, si fidelem Christum Jesus per hanc viam ampliare contenderemus: nec essent legiti mi Domini illorum: sed magna latrocinia committeremus, & tenebris ad restitutionem, & apostolique debellatores aut occupatores. Mittendi essent ad hos praedicatores boni viri, qui verbo & exemplo converterent eos ad Deum: & non qui eos opprimant, poliont, scandalizent, subjiciant, & duplo gerhena filios faciant, more Pharisaorum. Et in hanc formam audimus expe à Senatu in Hispania, & Theologis praecipue Dominicanis decretum fuice, folo verbi praedicatione non bello Americanos ad fide traducendos: libertatem etiam quin ilis eo nomine eren fit esset retitui debere, quod ad Paulo tertio Pontifici, & Caroli V. Imperatore, Hispaniarum Regem comprobatum dicitur. Omissum, Lusitanos in plesisque partibus religionem nihil promovere, ne operam quidem dare, cum soli lucro invigilent. Imo illud ibi verum esset, quod de Hispanis in America Hispanus scriptus, non miracula, non signa audiri, non exempla vitae religiose, quae ad eandem fidelem alios possent impellere, sed multa scandalis, multa facinora, multas impietates. Quare cum & possesio & titulus deficiat possessionis, neque redemptioni Indexorum pro talibus haberib debeat quas nullius ante suisse, neque cum illorum essent, ab aliis recte acquiri potuerint, sequeatur Indexorum populorum, de quibus nos loquimur, Lusitani, Indexorum proprios non esse, sed liberos, & sui juris; de quos ipsi do-

7 Vill. in fine pag. 2. 2. relegam. 
5. & in de Indiv. 

&rones Hispani non dubitant.
MARE LIBERUM.

CAPUT V.

Mare ad Indos aut jus eo navigandi non esse proprium Lusitanorum titulo occupationis.

S i ergo in populos terrasque & ditiones Lusitani jus nullum quaeferunt, videamus an mare & navigationem, aut mercaturam, si juris facere potuerint. De mari autem prima sit consideratio, quod cum passim in jure aut nullius, aut commune, aut publicum Juris gentium dicatur, haec voce quid significet ita commodissime explicabitur, si Poëtas ab Hebródo omnes, & Philosophos; & Jurisconsultos veteres imitati in tempora distinguamus, ea, quae tempore forte haud longo, certa tamen ratione & fui natura discreta sunt. Neque nobis vi 

tio verti debet si in juris à natura procedentis explicatione, authoritate, & verbis eorum utimur, quos confat naturali judicio plurimum valuisse. Sciendo etigitur in primordiis vitae humanæ aliud quam nunc est dominium, aliud communionem fuisse. Nam dominium nunc proprium quid significat, quod si licet ita alicujus ut alterius non sit eodem modo. Commune autem dicimus, cujus proprietatem interpures confertio quodam aut consenue collata est exclusissi aliis. Linguarum paupertas coget voces eadem in re non eadem usurpare. Et sic ista nostris moribus ad iust illud pristinum, similitudine quadem & imagine, referuntur. Commune igitur tunc non aliud fuit quam quod simpliciter proprio opponitur: Dominium autem facultas non inusta utendi se communi, quem ufitum Scholasticius visum est facti non juris vocare, quia qui nunc in jure vide ufitum vocatur, proprium est quiddam, aut ut illorum more loquar, privativa ad alios dicitur. Jure primo Gentium, quod & Naturale interdum dicitur, & quod Poëtae alii atate aurea, alibi Saturni aut Jutitiae regno depingunt, nihil proprium fuit: quod Cicero dixit: Sunt autem privata nulla natura. Et Ho 

ratius:

Nam proprium telluris herum natura nec ullam,
Nec me nec quenquam statuit.

Neque enim potuit natura dominos distinguere. Hoc igitur significatu res omnes eo tempore communes fuisse dicimus, idem innuentes quod Poëtae cum primos homines in medium quasvisile, & Jutitiam castra fecedere rem medias tenuisse dicit: quod ut clarissim explicant, negant et tempore campos limite partitos, aut commercia fuisse ulla.

Promiscua rura per agros.
Præfiterant communia cumfita videri.

Reade

3 Adriens

im. Afrat.
MARE LIBERUM.

Re cate additum est videri, propter translationem ut diximus vocabuli. Communo autem illa ad usum referebatur:

--- pervium cujus iter ---

Communis usus omnium rerum fuit.

Cujus ratione dominium quoddam erat, sed universale, et indefinite: Deus enim res omnes non huic aut illi dederat, sed humano generi, atque et modo plures in solidum ejusdem rei domini esse non prohibebantur: quod si hodierna significacione fumamus dominium, contra omnem est rationem. Hoc enim proprietatem includit, quae tunc erat penes neminem.

Ad plisse autem illud dictum est:

--- omnis rerum ---

Usurpationes erant.

Ad eam vero, quae nunc est, dominiorum distinctionem non impetu quoddam, sed paulatim ventum videtur, initium ejus moninantur natura. Cum enim res sint nonnullae, quarum usus in abufo consilium, aut quia conversë in habitantiam utentis nullum pollex fuit admissantur, aut qui utendo sunt ad usum detereiores, in rebus prioris generis, ut civis et potius, proprietates statim quodam ab usu non sequuntur emicunt. Hoc enim est proprium esse, ita esse cujusque ut et alterius esse non posset; quod deinde ad res posterioris generis, vestes putes, et res mobiliæ alias aut severer ratione quodam producatur. Quod cum eadem, ne res quidem immobiles omnes, agri putes, indivisibile manere potuerunt: quoniam enim horum usus non simpliciter in abufo consilii, etiam tamen usus abusus causas comparatur et, ut arma et arbustus cibi causs, palua etiam vestium: omnium autem usus promiscue sufficere non sunt. Reperta proprietates ex posita est, quae naturam imitateur. Sicut enim initium per applicationem corporalem usus illae iudicatur, unde proprietatem primum ortam diximus: ita simili applicatione res propria cujusque fieri placuit. Hoc est quod dicitur occupatio, voce accommodatisima ad eas quae ante in medio posita fuerant: quo Seneca Tragicus alludit.

--- in medio est feclus ---

Positum occupanti.

--- Sen. Sen. Et Philosophus ---

Equestria omnium Equitum Romanorum sunt:

--- 12, in illos tamen locus sex est proprius quem occupavit. Hinc ---

--- Quintilianus dicit, quod omnibus nascebat, induxitexesse praemium; & Tullius, ---

--- factus esse veteran occupatione res eorum qui quondam in vacua venerant. Occupatio autem hæc in rebus quae possessiones retinuntur, ut sunt fæc sacrilex, perpetua esse debet, in alii sufficit, corpore coéptum possessionem animo retineat. Occupatio in mobilibus est apprehensio; in immobiles instructio aut limitatio; unde Hermogenianus cum dominia ---

--- 19 ---

--- De eff. ---

--- 4 ---

--- 7 Sen. ---

--- Thyest. ---
MARE LIBERUM.


Tuo laqueo captare seras, & fallere vicis
Inventum:

Tuo primum subire domos 13.
Communeque prius, cum lucina sole & auris.
Caustus humum longo signavit limite mefer 15.

Celebratur post hae, ut Hermogenianus indicat, commeri-
cium, cujus gratia:

Plutonis ignis insulavere carin 14.

Eodem autem tempore & respublica instituit coeperunt: atque
ita earum quae ad primam communione divulsa erant duo facta
sunt genera. Alia enim sunt publica, hoc est, populi propria
(quae est genuina illius vocis significatio) alia mere privata, hoc
est, singulorum. Occupatio autem publica autem hoc modo fit,
quo privata. Seneca 17: Fines Atheniensium, aut Campaurorum 17 De be-
 vocamus, qui deinde inter se vicini privata terminatione di-
fert, 7. 4.

Eorum cum uniusque:

Partita fines regna constituuit, novas

Extruxit urbes 16.

Hoc modo dicit Cicero 18 agrum Arpinatem Arpinatum dicit, Tusculanum Tusculanorum; similique est, inquit, privatae
possessionem descriptio, ex qua sua cum cuinque fit, eram qua
natura fuerat communis, quod quique obtigit, id quisque re-
mitat. Contra autem Thucydides 19 eam terram quae in divisione
lib. 1, populo nulli obvenit, aequa, hoc est, indefinitam, & limiti-
bus nullis circumscriptam vocat 18. Ex his qua hactenus dicit 18 de
sunt duo intelligi possunt. Prius est, eas res qua occupari non
possunt, aut occupatae nunc iam sunt, nullius propriae esse pos-
sit: quia omnis proprietate occupazione cepserit. Alterum vero,
eas res omnes quae ita ad natura comparata sunt, ut aliquo
utente nihilominus alii quiubusvis ad usum promiscue suffici-
cient, eius hocque conditionis esse, & perpetuo esse debeare
cujus fuerant cum primam a natura prodita sunt. Hoc Cicero
voluit. 20. At clarissime quidem potens hominibus inter ipsos omni-
bus inter omnes societas habet, in qua omnium rerum, quas ad
communem usum natura genuit, est servanda communissis.
Sunt autem omnes res hujus generis, in quibus fine detrimento
alterius alteri commodari potest. Hinc illud est dicit Cicero: Non prohibere aqua praelucere. Nam aqua praelucens quattus
non qua fluat, inter communis omnium in jurisconsultis
respectur: & ad Poetae 17:

Quid prohibetis aquas? usus communis aquarum est.
Nec sollem Proprium Naturae nec aenae fecit.
Nec tenes undas, in publica munera veni.

Cicero hae non esse natura propria, fict. Ulpianus 22, natura

Nay omni-
MARE LIBERUM.

nullius adhuc dominium pervenerunt (ut loquitur 24) Neratius) tum quia, ut Cicero dicit, à natura ad usum communem genita videntur. Publica autem vocat tralatitia significatione, non quae ad populum aliquem, sed quae ad societatem humanam pertinens, quae publica Juris gentium in Legibus vocantur 44 hoc est, communia omnium, propria nullius. Hujus generis est Aër, duplici ratione, tum quia occupari non potest, tum quia usum promiscuum hominibus debit. Et eisdem de caulis commune est omnium Maris Elementum, infinitum sēcic et a, ut postideri non quest, et omnium usibus accommodatum: five navigationem reipicimus, five etiam piscaturam. Cujus autem juris est mare, ejusdem sunt fi qui mare alii usibus eripiendo sua fecit, ut arenae maris, quorum pars terris continua latus dicetur 45. Recte igitur Cicero 46: quidnam commune quam mare nullius esse, quod ad proprietatem attinet, recte dicatur, multum tamen differunt ab his quae nullius sunt, & communi usui attirata non sunt, ut seces pices, aces: nam illa quae occupet, in jus proprium transfere poftunt, illa vero totius humanitatis consensu proprietati in perpetuum excepta sunt properibus, qui cum est omnium, non magis omnibus ab uno eripi potest, quam à te mihi quod meum est. Hoc est quod Cicero dicit inter prima esse Juilitiæ munera, rebus communiis pro communiis uti. Scolastici dicerent esse communia alia affirmativa, alia privativa. Distincto his modo Jurisprudentibus usitata est, sed vulgi etiam confessionem expressit: unde apud Athenaeum convivator mare commune esse dicit, ut pisces capientium fieri. Et in Plauta Rudente servo dicentii, Mare quidem commune certo est omnibus, affectit piscator, addendi autem, In mari inventum est, commune est, recte occurrit: Meum quod recte atque hamus nati sunt, meum posse litigium est. Mare igitur proprium omnino alius esse fieri non potest, quia natura commune hoc esse non permettis, sed jubes, imo ne latus quidem: 47 nisi quod hæc addenda est interpretatio: ut si quid earum rerum per naturam occupari possit, id est unus occupatioque, quis occupatioque usus ille promiscuos non legitur. Quod merito receptum est: nam cum ulla se habet, celfit utraque exceptio per quam evenisse diximus, ne omnia in jus proprium transcriberentur 48. Quoniam igitur ineditum specieus est occupationis, in littore licet edificare 49, si id fieri potest.

10 L. quad omnibus patere, tum quia primum à natura prodata sunt, & in nullius adhuc dominium pervenerunt (ut loquitur 24) Neratius) tum quia, ut Cicero dicit, à natura ad usum communem genita videntur. Publica autem vocat tralatitia significatione, non quae ad populum aliquem, sed quae ad societatem humanam pertinens, quae publica Juris gentium in Legibus vocantur 44 hoc est, communia omnium, propria nullius. Hujus generis est Aër, duplici ratione, tum quia occupari non potest, tum quia usum promiscuum hominibus debit. Et eisdem de caulis commune est omnium Maris Elementum, infinitum sēcic et a, ut postideri non quest, et omnium usibus accommodatum: five navigationem reipicimus, five etiam piscaturam. Cujus autem juris est mare, ejusdem sunt fi qui mare alii usibus eripiendo sua fecit, ut arenae maris, quorum pars terris continua latus dicetur 45. Recte igitur Cicero 46: quidnam commune quam mare nullius esse, quod ad proprietatem attinet, recte dicatur, multum tamen differunt ab his quae nullius sunt, & communi usui attirata non sunt, ut seces pices, aces: nam illa quae occupet, in jus proprium transfere poftunt, illa vero totius humanitatis consensu proprietati in perpetuum excepta sunt properibus, qui cum est omnium, non magis omnibus ab uno eripi potest, quam à te mihi quod meum est. Hoc est quod Cicero dicit inter prima esse Juilitiæ munera, rebus communiis pro communiis uti. Scolastici dicerent esse communia alia affirmativa, alia privativa. Distincto his modo Jurisprudentibus usitata est, sed vulgi etiam confessionem expressesit: unde apud Athenaeum convivator mare commune esse dicit, ut pisces capientium fieri. Et in Plauta Rudente servo dicentii, Mare quidem commune certo est omnibus, affectit piscator, addenti autem, In mari inventum est, commune est, recte occurrit: Meum quod recte atque hamus nati sunt, meum posse litigium est. Mare igitur proprium omnino alius esse fieri non potest, quia natura commune hoc esse non permettis, sed jubes, imo ne latus quidem: 47 nisi quod hæc addenda est interpretatio: ut si quid earum rerum per naturam occupari possit, id est unus occupacioque, quis occupacioque usus ille promiscuos non legitur. Quod merito receptum est: nam cum ulla se habet, celfit utraque exceptio per quam evenisse diximus, ne omnia in jus proprium transcriberentur 48. Quoniam igitur ineditum specieus est occupationis, in littore licet edificare 49, si id fieri potest.

10 L. quad omnibus patere, tum quia primum à natura prodata sunt, & in nullius adhuc dominium pervenerunt (ut loquitur 24) Neratius) tum quia, ut Cicero dicit, à natura ad usum communem genita videntur. Publica autem vocat tralatitia significatione, non quae ad populum aliquem, sed quae ad societatem humanam pertinens, quae publica Juris gentium in Legibus vocantur 44 hoc est, communia omnium, propria nullius. Hujus generis est Aër, duplici ratione, tum quia occupari non potest, tum quia usum promiscuum hominibus debit. Et eisdem de caulis commune est omnium Maris Elementum, infinitum sēcic et a, ut postideri non quest, et omnium usibus accommodatum: five navigationem reipicimus, five etiam piscaturam. Cujus autem juris est mare, ejusdem sunt fi qui mare alii usibus eripiendo sua fecit, ut arenae maris, quorum pars terris continua latus dicetur 45. Recte igitur Cicero 46: quidnam commune quam mare nullius esse, quod ad proprietatem attinet, recte dicatur, multum tamen differunt ab his quae nullius sunt, & communi usui attirata non sunt, ut seces pices, aces: nam illa quae occupet, in jus proprium transfere poftunt, illa vero totius humanitatis consensu proprietati in perpetuum excepta sunt properibus, qui cum est omnium, non magis omnibus ab uno eripi potest, quam à te mihi quod meum est. Hoc est quod Cicero dicit inter prima esse Juilitiæ munera, rebus communiis pro communiis uti. Scolastici dicerent esse communia alia affirmativa, alia privativa. Distincto his modo Jurisprudentibus usitata est, sed vulgi etiam confessionem expressesit: unde apud Athenaeum convivator mare commune esse dicit, ut pisces capientium fieri. Et in Plauta Rudente servo dicentii, Mare quidem commune certo est omnibus, affectit piscator, addenti autem, In mari inventum est, commune est, recte occurrit: Meum quod recte atque hamus nati sunt, meum posse litigium est. Mare igitur proprium omnino alius esse fieri non potest, quia natura commune hoc esse non permettis, sed jubes, imo ne latus quidem: 47 nisi quod hæc addenda est interpretatio: ut si quid earum rerum per naturam occupari possit, id est unus occupacioque, quis occupacioque usus ille promiscuos non legitur. Quod merito receptum est: nam cum ulla se habet, celfit utraque exceptio per quam evenisse diximus, ne omnia in jus proprium transcriberentur 48. Quoniam igitur ineditum specieus est occupationis, in littore licet edificare 49, si id fieri potest.
MARE LIBERUM.

ét fìne cæterorum incommodo, ut Pomponius loquitur, quod ex Scavola explicabimus, nisi usus publicus, hoc est communis impediretur. Et qui adicaverit, soli dominus est: quia id folum nec ulius proprium, nec ad ulum communem necessarium fuit: est igitur occupantis: sed non diutius quam durat occupatio, quia relucetari mare possitateri videtur, exemplo ferre, quæ si in naturalem & libertatem receperit, non ultra captoris est, ita & luitus posslimitio mari cedit. Quicquid autem privatum fieri occupando, idem & publicum, hoc est populi proprium posse extendimus 10. Sic luitus Imperii Romani finibus includit, populi Romani esse Celsus existimat: quod si ita est, minime mirandum est, eundem Populum subditis suis occupandi litoris modum per Principem aut Prætorem potuisse concedere. Cæterum & hæc occupatio non minus quam privata ita resringenda est, ne ulterioris porrigatur, quam ut alius sit usus juris Gentium. Nemo igitur potest ut Populo Romano ad luitus maris accedere prohiberi, & retia sicere, & alia facere, que semel omnes homines in perpetuum sibi licere voluerunt. 13 Maris autem natura hoc differt a litorie, quod mare nisi exiguus fui parte nec inadscidiri facile, nec includi potest: & ut posset, hoc ipsius tamen vix contingere, sine usus promiscuius impedimento. Si quid tamen exiguum ita occupari potest, id occupant conciderit. Hyperbole est igitur Contra è pisces aquara sentiunt. Jacta est in altum molibus. 

Nam Celsus jacias in mare pilas ejus esse dicit qui jecerit. Sed id non concedendum, si deterior maris usus eo modo futurus sit. Et Ulpius cum qui molem in mare jacit, ita tuendum dicit si nemo damnun sentiat. Nam si cui hæc nocitura sit, Interdictum utique, Ne quid in loco publico sit competitum. Ut & Labeo, si quid tale in mare struat, Interdictum vult competere, Ne quid in Mari, quo portus, ratio, iste navi navi deturius sit, habitat. Que autem navigationem, eadem piscatus habend a est ratio, ut communis maneat omnibus. Neque tamen pecabit si quis in mari diverticulo piscandi locum sibi palis circumspicit, atque ita privatam faciat: sicut Lucullus excipio apud Neapolim monte ad villam suam maria admissit. Et hujus generis, putro fusile piscinas maritimae quorum Varro & Columella meminerunt. Nec Martialis alio spectavit, cum de Formiano Apollinaris loquitur.

Sic quando Nereus sentit Erli regnum, Ridet procella tua de suo mensa.

Et Ambros. Inducam mare praedia tua, ne defunt bellus. Hinc apparere potest que mens Pauli fuerit, cum dicit, si maris proprium jus ad aliquem pertineat, Ut ius plliament se interdictum uti competere. Eille quidem hoc interdictum ad privatum

Nan 2 causas
causas comparatum, non autem ad publicas, (in quibus etiam ex comprehenduntur quae jure gentium communi facere possimus) sed hic jam agi de jure truendo quod ex causa privata contingat, non publica, sive communi. Nam telle Marciano, quicquid occupatum est & occupari potuit, id jam non est juris gentium, sic et est mare. Exempli causa, si quis Lucullum aut Apollinarem in privato suo, quatenus diversitulum maris in- cluerant, piscari prohibuisset, dandum illius interdictum Paulus putavit, non solum injuriarum actionem, sed causam siclicet privatc poisse fions. Imo in diversitculo maris, sicut in diversitculo fluminis, si locum talem occuparim, ibique piscatus sit, maxime si animum privatim poslidendi plurium annorum contin- euinat testatus fuerim, alterum codem jure uti prohibebi, ut ex Marciano colligimus, non aliter quam in lacu qui mei domini est. Quod verum quam diu durat occupatio, quemadmodum in littore attine dictum. Extra diversitculum idem non erit, ne siclicet communis usus impeditur. Ante adesigitur meas aut prxtorium ut piscari aliquem prohibeant usurpatum de usucap. quidem est, sed nullo jure, adeo quidem ut Ulpianus contenta usuuspatioe visri prohibeat injuriarum dicat agi posse. Varronis. Hoc imperator Leo (cujus Legibus non utimus) contra juris- rationem mutavit, voluitque ad legis, hoc est, vesitubila mariti- mavorum esse propria, qui oram habitant, ibique eos justis pse- scandii habere: quod tamem ita procedere voluit, ut seps quis- busdam remoratoris quas in 28-29. Gracchi vocat, locus ille oc- cuparet: existimans nimium non fore ut quis exiguum ma- nus portionem alteri invidere qui ipsi toto mari ad piscandum admitteretur. Certa ut quis magnam maris partem, etiam si possit, publicis utilitatisibus eripiat, non toleranda est improvi- deniae tatis: in quam merito Vir Sanctus 41 invehitur. Spatia Maris in. 5. Nonibi vindicatur iure mancipii, psecumque iure sicut vernaculo- rum conditione fibri servitii subjecet commemorant. lste, inquit, finibus maris esse est ille alterius. Dividunt elementa fide po- tentes. Est igitur Mare in numero earum rerum quae in com- mercio non sunt, hoc est, quae propria juris sferi non possunt. Unde sequitur, si proprie loquamur, nullam maris partem in ter- ritorio populi alienius possit censeri. Quod ipsis Placentium fensifile videtur, cum dixit, Mare ita esse commune, ut in nullius dominio sit nisi folius Dei: & Johannes Faber, cum mare sibi possit, publicis utilitatisibus eripiat, non tolerando est improvi- deniae tatis: in quam merito Vir Sanctus 41 invehitur. Spatia Maris in. 5. Nonibi vindicatur iure mancipii, psecumque iure sicut vernaculo- rum conditione fibri servitii subjecet commemorant. lste, inquit, finibus maris esse est ille alterius. Dividunt elementa fide po- tentes. Est igitur Mare in numero earum rerum quae in com- mercio non sunt, hoc est, quae propria juris sferi non possunt. Unde sequitur, si proprie loquamur, nullam maris partem in ter- ritorio populi alienius possit censeri. Quod ipsis Placentium fensifile videtur, cum dixit, Mare ita esse commune, ut in nullius dominio sit nisi folius Dei: & Johannes Faber, cum mare
Romanus occupare potuit, ita tamen ut usui communi non no-11 v. de c. ceretur, & mare quod primum naturam retinuit. Nec ullae lexii. os de diversum indicat. 6. Quae vero leges à contrariis sententiae auctori. ribus citantur, aut de insulis locuntur, quas claram est occupati. ri potuisse, aut de portu qui non communi est, sed proprie pu. blicus. Qui vero dicunt mare aliquod esse Imperii Romani, di-Vid. in L. Gref. in L. Ætum suum ita interpretantur, ut dicant jus illud in mare ultra. protectionem & jurisdictionem non procedere: quod illi jus à proprietate distinguunt: nec forte fatis animadverterunt ipsiam quod Populus Romanus classem præsidio navigantium dispensare potuit, & deprehensos in mari piratas punire, non ex proprio, & anc. de. sed ex communi jure accidisse, quod & alia libera gentes in anno. Bel. in d. l. mari habent. Illud interim fatemur, potuisse intersentia alii, quas convenire, ut capti in maris hac vel illa parte, hujus aut il. lius reipublicae judicium subirent, atque atque ad commoditatem. distinguendae jurisdictionis in mari fines describer, quod ipsius 1. est. Quo. quidem cum ibi legem ferentes obliquit, ut alios populos non item: neque locum cuius propriam facit, sed in personas con- trahentium jus constituit. Quae distinctio, ut naturalis rationis. consentanea est: ita Ulpiani responso quodam comprobatur, qui. rogatus an duorum praediorum maritimorum dominus, alteri. & eorum quod venderet servitutem potuisse imponere, ne inde in certo maris loco piscari liceret, respondet: rem quidem ipsam, mare scilicet servitute nulla affici potuisse, quia per naturam hoc omnibus pateret, sed cum bona hie contraactus legem ven- ditionis servari expliceret, personas possidentium & in jus co- rum successentium per ilium legem obligari. Verum est loqui. Ang. in l. Jusconsulentum de praedis privatis, & legem privata, sed in terri- torio & legem populorum eadem hic est ratio, quia populi respe- ctu totius generis humani privatorum locum obtinere. Simili. ter seditus qui in plications maritimas constituit Regalium nu- mero centuriam, non rem, hoc est, mare, aut plicationsem, sed Vd. personas non obligant 9. Quare subditi, in quos legem serendi potestas Reipublica aut Principi ex consen sui competit, ad onera illa compelli forte poterunt: sed ex tesis jus piscandi ubique imm. unne esse debet, ne servitus imponatur mari quod servire non potest. Non enim maris eadem quae relinquis ratio est 11: quod cum sit publicum, id est populi, just etiam in eo piscandi in popu- lorum, aut Principe concedi, aut locari potest, ita ut ei qui conduxit, s. s. qui etiam interdictum Veteres dederint, de loco publico fruendo, addita condicione, si scire locandi jus fuerit, fruendum illic locaverit 11: quæ conditio in mari evenire non potest. Ceterum s. s. qui ipsam piscationem numerant inter Regalia, ne quidem illum publ. ium locum, quem interpretatabant, fatis impexerant, quod hie vero. niam & Alvorum non latuit. Demonstratum est 11, nec populo, nec privato cuipiam jus aliquod proprium in ipsum mare, (nam. ad d. divers.-Reg. s. 1. NaN 3)
MARE LIBERUM.
diverticulum excipimus) competere posse, cum occupationem nec natura, nec ulius publici ratio permittat. Hujus autem rei causa inedita fuerat hoc disputatio, ut appareret Lusitanos mare quo ad Indos navigatur, fuit juris non secrata. Nam utraque ratio quae proprietatem impedire, in hac causa est quam in ceteris omnibus infinito efficacior. Quod in alius difficilium videtur, in hac omnino fieri non potest: quod in aliis iniquum judicamus, in hac summe barbarum est, atque inhumanum. Non de mari interiore hic agimus, quod terris undique infustum, sibi etiam usum latitudinem non excidit, de quo tamen nisi constat locutos Romanos Jurisconsulti, cum nobles illas adverteri privati avaritiatem sententias ediderunt: de Oceano queritur, quem immensum, infinitum, rerum parentem, celestium antiquitas vocat: cujus perpetuo humore non fontes tantum & fluentia & maria, sed nubes, sed ipsa quodammodo sidereum paci veteres crediderunt: qui denique per reciprocas etiam vicissim terram hanc humani generis sedem ambris, neque teneri, neque includi potest, & posse verius quam possidetur. In hoc autem Oceano non de finis aut fructis, nec de omni quidem eo quod est literae confici potest controversia est. Vindicat ibi Lusitani quicquid duos Orbes interjacet, tantis spatii differentibus, ut plurimis faculisdam sui non potuere mitti. Quod si Cassellanorum, qui in eadem sunt causa, portio accedit, parvo minus omnium Oceanus duobus populis municipatis est, aliis tot gentibus ad Septentrionum recessis angustias: multumque decepta est natura, quae cum elementum illud omnibus circumfudit, omnibus etiam suffectum credidit. In tanto mari si quis utrum promiscuo sollem sine imperio & ditionem exciperet, tamen immodicum dominations affectator habetur: si quis piscato arceret alios, infans cupiditas non est effugere. At qui etiam navigatum impedire, quo nihil ipsi perit, de eo quid situamus? Si quis ab igne qui totus fussen, ignem capaceret, lumen suo de lumine alterum probiteret, lege hunc humanum societatis reum pergerem quia vis est ipsius natura.

Ut nihilominus ipsi lucet, cum illi accendere 16.

Quid ni enim quando fine detrimento suo potest aliter communicet, in ipsis quae sunt accidenti utilia, dant non molesta 17? Hac sunt quae Philosophi 18 non alienis tantum, sed & ingratissimi praelari volunt. Quae vero in rebus privatibus invidiae est, eadem in re communi non potest non esse immanitas. Improbabilissimum enim hoc est, quod naturae instituto, consensu gentium, meum non minus quam tuum est, ita ut intercipere, ut ne utum quemdem mihi concedas, quo concedo nihilominus id tuum sit, quam ante fuit. Tum vero etiam qui alienis incumbunt, aut communia intercipiunt, certa quidam possessione se recintur. Quia enim prima, ut diximus, occupatio res proprie fecit, circulo
et circulo imaginem quandam domini præfert quamvis injusta detentio. At Lusitani num, ficti terras solemus, sic mare illud impofitis prædiis ita undique cinxerunt, ut in ipsorum manu effet quos vellet excudere? At vero tantum hoc abieft, ut ipsi etiam, cum adversus alios populos mundum dividunt, non ullos limitibus aut natura, aut manu poftis, sed imaginaria quodam linea se tueantur. Quod si recipitur & dimensio talis ad paululum valet, jam dudum nobis Geometrica terras, Astronomi etiam cculum eripereat. Ubi hic igitur est ista, fine qua nulla domina coeperunt, corporis ad corpus adunctor? Nimiumn aparet in nulla re verius dici poife, quod Doctores nostri prodiderunt. 

Mare cum sit incomprehensibile, non minus quam aer, nullius populi bonis potuisse applicari. Si vero ante alios navigasce, & viam quodammodo aperuifle, hoc vacant occupare, quid effe potesse magis ridiculum? Nam cum nulla pars sit maris, in quam non aliius primus ingreiffus sit, egeretur omnem navigationem ab alioque esse occupatam. Ita undique excludimus. Quin & illi qui terrarum orbem circumvecti sunt, totem sit Oceanum acquisivisse dicendi crunt. Sed nemo necit navem per mare transitum non plus iuris quam velitii relinquere. Verum etiam quod siibit surnum neminem ante ipios eum Oceanum navigasse, id minime verum est. Magna enim pars ejus de quo agitur maris, ambitu Mauritanic, jam olum navigata est: ulterior & in orientem vergens victorius Magni Alexandri lufrata est, usque in Arabicum finum. Olim autem hanc navigationem Gaditanis percognitam fuifisse, multa argumenta sunt. Cajo Cærci Augusti sibio in Arabico sinu res regente, signa navium ex Hispabienibus naufragiis aignata. Et quod Calius Antipater tradidit, vidisse se qui ex Hispania in eterram commerci gratia navi-gasset. Etiam Arabibus, si verum est, quod Cornelius Nepos teilitatus est, Eudoxum quendam sua ætate cum Lathyrum Regem Alexandri fugeret, Arabico sinu egregiam Gades usque perveutum. Pœnos autem, qui re maritima plurimum value-runt, eum Oceanum non ignovisse longe clarissimum est, eum Hanno, Carthaginian potestia floret: circumvectus a Gadibus ad finem Arabiae, præternavigato scilicet promontorio quod nunc Bonæ Spei dicitur, (Vetus videtur nomen Hisperion ceras suisse) omnem id iter, situmque littoris & insularum scripto compluxit, teutatusque ad ultimum non mare sibi, sed commutam defuisse. Ab Arabico autem sinu ad Indiam, Indicique Oceani insulas, & auriæ usque Cherlonecum, quum esse Japinem credunt plerique, etiam per Romana florente navigari solutum, iter à Plinio 44 descriptum, legationes ab Indis ad Augustum ad Claudium etiam ex Taphobane insula, deinde geitæ Trajani & tabule Ptolemæi Ætis offendunt. Jam suo tempore Strabo 55 Alexandrinorum mercurorum claffem ex Arabico sinu; ut 

Nun 4. Æthio-
MARE LIBERUM.

Æthiopice ultima, ita & Indice, petisse testatur, cum olim paucis navibus id auderetur. Inde magna populo Romano vestigialia.

MARE LIBERUM.

Paucis excerptis praeidis, nihil habent quod suum possint dicere. Deinde vero etiam qui mari imperaret, nihil tamen posset ex usu communi deminuere, sicut Populus Romanus arcere neminem potuit, quo minus in littore Imperii Romani cuncta face-ret, quia jure gentium permittebantur 45. Et si qui eum eorum prohibere posset, puta plicaturam, qua dici quodammodo potest ptices exhauri, at navigationem non posset, quod quam mari nihil perit. Cu1 rei argumentum est longe certissimum, quod ex Doctorum sententia ante retulimus, etiam in terra, quae cum populis, tum hominibus singulis in proprietatem attribu-erat, iter tamen, certe inerme et innoxium, nullius gentis hominibus juste negari: sicut et potum ex flumine. Ratio ap-pareret, quia cum unius rei naturaliter usus esset diversi, cum duntaxat gentes divisisse inter se videntur, quia fines proprietate com modo haberi non potessent contra eum autem sicut receptisse, per quem domini conditio deterior non esset futura. Omnes igitur vident eum qui alterum navigare prohibet nullum jure defendi, cum eundem etiam injuriam teneri Ulpianus dixerit 46: ali autem etiam interdictum utile prohibito competere exitimaverint 47. Et sic Batavorum intentio communi jure nititur, cum sectantur omnes, permissible subject in mari navigare, etiam aullo Prin- cipe impetrata licentia: quod Legibus Hispanicis dixere expressum est 48.

CAPUT VI.

Mare aut jus navigandi proprium non esse Lusitanorum titulo donationis Pontificie.

Donatio Pontificis Alexandri, quae a Lusitanis mare aut jus navigandi sola sit vindicantium, cum inventionis deficit titulus, secundo loco adduci potest, si et igitur quae ante dicta sunt vanitas convincetur. Donatio enim nullum habet momentum in rebus extra commercium positis. Quare cum mare aut jus in eo navigandi proprium nulli hominum esse posset, quia res neque dari a Pontificie, neque a Lusitanis accipi potuisse. Pratera cum supra rationem sit ex omnium sani judicii hominum sententia Papam non esse dominum temporalem totius orbis, ne Mariis quidem esse fatis intelligitur: quanquam etiam concederetur, tamen jus anno Pontificatui in Regem aliquem aut populum pro parte nulla transferri debuisset. Sicut nec Imperator potest Imperii provincias in suos usus convertere, aut pro suo arbitrio alienare: illud saltem nemo negaturus esset, cui aliquid sit frontis, cum jus disponendi in temporibus Pontifici nemo concessat, nisi forte quantum ejus rerum spiritualium necessitas requirit, ista autem de quibus nunc agimus, Procul 5.
mare scilicet & jus navigandi, lucrum & quæsitum merum, non pietatis negotium respiciant, sequi nullam hac in re suæ illius potestatem. Quæd, quod ne Principes quidem, hoc est, domini temporales possunt ullo modo à navigatione aliquam prohibere, cum si quod habent jus in mari id sit tantum jurisdictionis ac protectionis? Etiam illud notissimum est apud omnes, ad ea facienda quæcum lege Naturæ pugnant, nullam esse Papæ auctoritatem. Pugnat autem cum lege Naturæ, ut mare aut eum usum qui quam habeat sibi proprium, ut jam fatis demonstravimus. Cum denique jus suum afferre aliqui Papa minime posse, quæ etiæ quidem defensio, si tot populos immerentes, infamatos, innoxios ab eo jure quod ad ipsos non minus quam ad Hispanos pertinebat uno verbo voluit excudere? Aut igitur dicendum est nullam esse vim ejusmodi pronuntiationis, aut quod non minus credibile est, cum Pontificianum fuisset, ut Castrellanorum & Lusitanaorum inter se certaminis intercellum voluerit, aliorum autem juri nihil diminutum.

CAPUT VII.

Mare aut jus navigandi proprium non esse Lusitana-rum titulo prescriptionis aut consuetudinis.

Ultimum iniquitatis patrocinium in prescriptione solet esse aut consuetudine. Et huc igitur Lusitani se confe-runt: sed utrumque illius praedictum certissima juris ratio præ-cludit. Nam prescriptione à Jure civili, unde locum habere non potest inter Reges, aut inter populos liberos. multo autem minus ubi jus naturæ aut gentium rehbit, quod jure civili semper validius est. Quin & ipsius civilis prescriptionem hic impedit, Ufucapi enim, aut prescriptione acquiri prohibentur, quæ in bonis ejus non possunt, deinde quæ possideri vel qua-si possideri neguerunt, & quorum alienatio prohibita est. Hoc autem omnino de mari & ufu maris non dicuntur. Et cum publica cares, hoc est, populi aliqui; aut nulla temporis possessione quæri possic dicuntur, sive ob rei naturam, sive ob eorum privilegium adversus quos prescriptio ista procederet, quanto juibus huma-ni, quam uni populo iudicium dandum iuit in rebus communibus? Et hoc est quod Papinianus scriptum reliquit, prescriptionem longe possessioni: ad obtinenda loca juris gentium publica concedi non solvere: qualeque rei exemplum dat in littore, cujus evis imposito xdicicio occupata fuerat; nam eo diruto, & alterius xdicicio in oedem loco posse extructo, excepitionem opponi non posse: quod deinde similitudine rei publicæ illustrat: nam & sì quis in fluminis diverticulo pluribus annis piscatus sit, posse, interrupta scilicet pescatione, alterum codem
eodem jure prohibere non posse. Apparet igitur Angelum & qui cum Angelo dixerunt Venetius & Genuenilhus per prescriptionem jus aliquod in finum maris suo littorii praecipentem acquiri potuisset, aut falli, aut fallere, quod idaei Juricofultis minimum est frequens, cum fane profellionis auctoritate, non ad rationes & leges, sed ad gratiam conferunt potentiorem. Nam Martiani quidem reponunt, de quo & ante egimus, qui recte cum Papiminius verbo comparatorem, non aliam accipere potest interpretationem, quam cum quae & Joanni olim & Bartolo probata est, & nunc ad his omnibus recipitur. ut sic illice jussi prohibendi procederet quod quamdui durat occupatio non autem ei omilla sit omilla enim non prodebat, nec firi per mille annos fuisset continuata, ut recte animadvertit Catrensis. Et quamvis hoc voluiisset Martianus, quod minime credendum est cogitale, in quacumque occupatio conceditur, in codem prescriptionem concede, tamen ab iudice erat quod de flumine publico dicitur, erat ad Mare commune, & quod de diverticulo ad finum proferre, cum hae prescriptiont utam, qui est Jure gentium communis, impeditura sit, illa autem publico ului non admodum nocet. Alterum autem Angeli argumentum quod in aqua ductu flumini, eodem Calidrini moufrente, ut a questione alieniam, ab omnibus merito exploditur. Fallum igitur est talem prescriptionem etiam cum tempore egi, quia in iudicium omnem memoriam excedad. Ubi enim lex omnem omnino tollit prescriptionem, ne illud quidem tempus admittitur, hoc est, ut Felinus foquitur, materia impracticabili tempore immemoriali non sit practicabili. Fatetur hae verissemi Balbus; sed Angelii sententiam receptam dictit hae ratione, quia tempus extra memoriam positum idem valere creditur privilegio, cum titulus amplissimus ex nali tempore praefatum. Apparet hic non aliud illos sensisse, quam si pars aliqua reipublicae, puta Imperi Romani, supra omnem memoriam uta esset tali jure, ei dam praefationem hoc colore, quasi Principis concele promissi. Quare cum nemo sit dominus totius generis hominum, qui jus illud adversus homines omnem hominibus, aut populo aliquii potuisset concedere, futilo illo colore, necesse est etiam praescriptionem interi. Et sic ex illorum etiam sententias, inter Reges aut populos liberos, prodesse nihil potest lapuis infinitum temporis. Vanitatum autem & illud est quod Angelus docuit, etiam si ad dominium praescriptio proficere non poteat, tamen dare esse possidenti exceptionem. Nam Papiminius dictis veribus exceptionem negat, & aliter non potuit sentire, cum ipius factum praescriptio nihil esset alius quam exceptio. Verum igitur est, quod & leges Hispanice exprimunt, in his rebus quae communi hominum usu sunt attributa, nullius omnino temporis praescriptionem procedere, cujus definitionis illa praser...
MARE LIBERUM

ceteras ratio reddi potest, quod qui re communi utilit, ut comm PROP
uni videtur, non autem jure proprio, & ita prescribere non magis quam fructuosius potest, vitio posse libriones 16. Altera
haec etiam non contemnenda est, quod in prescriptione tempore,
cuius memoria non extat, quamvis titulus & bona fides prae-
de praesumatur, tamen si reipræ apparet titulum omnino nullum da-
ri posset, & sic manifesta sit fides mala, quae in populo maxime
quasi uno corpore perpetua esse convenit, & ex duplici defectu
prescriptionis corruit 17. Tertia vero, quia res haec et merx facul-
tatis, quae non prescribitur, ut infra demonstrabimus. Sed nul-
lus est finis argumenti. Inuenti sunt qui in hoc argumento à
prescriptione confucionem distinguerent, ut illa facilius ex-
clusi, ad hanc confugerent. Discrimen autem quod hic flatuunt
fane ridiculum est: ex prescriptione a) juntemius quod ab eo
auferatur alteri applicari 18: sed cum aliquod jus ista alibi applica-
catur ut alteri non auferatur, tum dicit confucionem: quod si
vero cum jus navigandi quod communiter ad omnem pertinet,
exclusi alii ab uno usurpatur, non necesse sit omnibus perire
quantum uni accedit. Errori huic anfam dederunt Pauli verba
non recite accepta, qui cum de jure proprio maris ad alium
pertenitae loqueretur 11, fieri hoc posse dixit Accursius per pri-
vilegium aut confucionem: quod additamentum ad juriscons-
sulti textum nullo modo accedens mal potius coniectoricis esse
videtur quam boni interpretis. Mens Pauli supra explicata est.

Caetera illi vel soli Ulpiani verba 19, quae paulo ante precede-
dunt, fatis considerantur, longe aliiud dicturi erant. Fatetur enim
ut quis ante xdes mesas pisauri prohibeat, esse quidem usurpa-
tum 17, hoc est, receptum confucionem: sed nullo jure; iedque
injuriam actionem prohibito non denegandam. Contemnit
igitur hanc morem, & usurpationem vocat, ut & inter Christia
nos Doctores Ambrosius 18, Et merito. Quod enim clarissi quum
non valere confucionem, quae juri nato, aut gentium ex
adverso opponi 19? Confectudo enim species est juris positivi,
quod legi perpetuae obrogare non potest. Eft autem lex illa
perpetua ut Mare omnibus usu commune sit. Quod autem in
prescriptione diximus, idem confucionem verum est, si quis
eorum qui diversum tradiderunt, fensus ecutiat, non aliquid re-
perturum, quam confucionem privilegio parari. Atqui ad
versus genus humanum concedendi privilegium nemo habet
potestatem; quare inter diversas regalia confucionis idem vin-
non habet. Verum omnem hanc questionem diligentissime tran-
cavit Valsi quius 20, decus illud Hispaniae, cujus nec in exploran-
dando jure substantatem, nec in docendo libertatem unquam deside-
res. Is igitur polita Theesi Loca publica & jure gentium commun
praescribi non posse, quam multis firmat auctoribus: excep-
tiones deinde subjungit ab Angelo & aliiis conficiat, quas supra
retu-
MARE LIBERUM.

retulimus. Hoc autem examinaturus recte judicat istarum re-
rum veritatem pendere a vera juris, tum nature quaem gentium
ognitione. Jus enim nature cum divina venit providentia,
effe immutabile. Hujus autem naturalis partem esse genti-
tum, primaeum quod dicitur, diversum a jure gentium se-
cundario five posito: quorum potestus mutari potest. Nam
si qui mores cum jure gentium primaeo repugnet, hi non hu-
mani sunt, ipso judice, sed ferini, corruptela & abusus, non le-
ges & usus. Itaque nullotempore prescribi potuerunt, nulla lata
lege judicandi, nullo multarum etiam gentium consensu, hoppo-
tio, & exercitatione stabili, quod exemplis aliquot, & Alphoni-
fi Castrenus Theologis Hispani testimonio confirmat. Ex qui-
dem. l. jux-
bus appareat, inquit, quam suspepta sit sententia eorum, quae se-
pra retulimus, existimantur Gennenses, aut etiam Venetos pos-
se, non injuria probabere alios navigare per Gulsum aut pelagis
sui maris, quae autem ipsa praescri pneumonia: ut quod non solum ess et omnibus,
contra leges: sed etiam est contra ipsum jus nature, et gen-
ium, ut diversum primaeum, quam mutari non possidikimus. Quod si contra divus in,
cust. si illud jus conflat, quia non solum maris aut aquae eo jure com-
dominia erat, sed etiam religia eorum res immobiles. Et lices ab
eo jure posse refere suas fuerit ex parte: igitur quod dominium & temp.
proprietatem terrarum, quorum dominium jure Nature commu-
ne, distinctum & divisum, sitque ab illa communione segregat
sum suis: igitur diversum eius & ess in dominio maris, quod
ab origine Mundi, ad hodiernum usque diem ess, Justum & sempem
in communi, nulla ex parte immutatum, ut ess notum. Et quam
vis ex Lusitanis magnum profectum esse audierint in hac esse op
nione ut eorum Rex in praefcripta navigationem Indici Occi-
& jure Spanish de
denatis (forte Orientalis) ejusdemque Vahissimi Maris, itur
re religio gentibus aquae illa trans fretare non licet & ex nostris
met Hispanis vulgus in eadem opinionem esse effe videtur, ut per
Vahissiunum Immensumque pontum ad Indorum regiones quas
de jure nos
potestissimi Regini nostri subegetur religioe mortaliunm naviga-
tur, praterquam Hispanis jus minime sit, quasi ab eis idus pra
scriptum fuerit, tamen istorum omnium non minus Infanx sunt
opiniones, quam eorum qui quoad Gennenses & Venetos in eadem
fere Somnio esse adfert, quas senentias ineptare vel ex co disu
sidiis appareat, quod istarum nationum singula contra se ipsas ne
queunt praescribere: hoc ess, non republica Venetiarum contra se
metipsam, non reepublica Gennensium contra metipsam, non
Regnum Hispamicon contra metipsam, non Regnum Lusitani
cum contra semetipsam. igitur, esse enim debet differentia inter agen-
tem & patientem. Contra religiones vero nationes longe minus pru
scribere possint, quia suas praescriptionem esse civile, ut suo de legis.
part. I. in
Per Bati-
vel Populos, superiorem non recognoscunt in temporaliunm. Jura.
MARE LIBERUM.

22

ex terris mare videlicet se circumspecto regione, quoad extera populii

domus, vel eorum hominum singularis, non magis fuit in consideratione,
eiusque si se non esset tale jus, non omnem faceret, quod
esse ex exitio gentium primorum vel successorum recentissimum
esse, cum si tenebam, quod furem alem mari, praeposteraque
incommoda, non fasse fuisse constaret. Non, et habebant
esse deum, qui inatum est, non esse quod ab origine Mundi,
subinde, idcirco in aequorebus et aequis maris facit esse esse perfecit
seus generis, praeposita que ad eum commissione. Praeterea se furem
naturae & divinæ esse est praeposita, ut Rerum sub vin guy, alteri
non factum. Unde casus navigatium potest esse naturalis
esse esse navigari; potest esse natura posset, esse debebatur necessitate,
que, et sit in se sua nature libera, fabrica minima voce navigatium
sit, vel

libertatis imperio, & letat contra illius praelection & contra
regulam & praelection cum anima intelligentissimi esse permittat
instructur, qui non repemuniar expressa prohibita 

Quinque non solum

Lemnorum, et in se naturale est, uel in impossibile ratione navigatium, sed
omnibus cum uno naturalem factum, hoc est, prædecuri, quod usque
sumus, est id quod datae nostra feri posset. Quem non multi

autostasibus tam divinis quam humanis contrariet, subju
git iudicem. Et superiores utrumque apparatur subjectam esse sententiam
Francisci Fabri, Angeli, Baldi & Francisco Bathii, quae pra
crux inimmia, existimantur ilia juris gentium comuni, esse
acquirent posset praepostera, posse non esse acquirere consertabile, quod
omnium talium est; quos traditius cuncta cum nulla est, omnieque rationis lumine carmin, legemque seruitur quos salua conspetu.

In exempli voce de mare est praecipue, Lucionorum, Lusatetorum,

Lemnorum, Geminorum, & aliorum, si illius cum animo sit

tale navigatium. Et alia navigare prohibebat non magis acquiri

praelectionibus, utaeque eius est esse apparet, vel alibi est

ratio. Et quia per justice et ratione supra observarum id esset contra
dum naturalem aquaeductum, ut quom acieletur minus sit, sed plus
saeclorum, sique et leges expressa introductor non posset, non esset

dum leges eodem, quae est constat

de tempore et sua insularum, sed potius deterior & consequenc in dicta sero. Offensit

deinde ex primo terrarum occupationem potest populo ut verendi

fas, ut peregrina in flumine dumine competere, & postquam illa fere

alius de antiqua communiu separata sunt, in quod particularum

applicatiu adhuc subpretionem usque eum captum ini

mini memoria non exter, quae tam populi sese possum acquiri

passe. Foce autem per praeposteraque contingere, non per con

trahendum, qui subsequens accipere multum habeat, reli

quorum vero deterior. Et contra innumerabilia quae requisiri

et ius proprium in flumine peregrini praepostera; idcirco

ante, ibidem, quod mare est necesse est quod sit et praepostera

passe. Speres eum non suffecerit ad acquirendum jus, caro

diff-
MARE LIBERUM

differentia est mare in una parte. et terram et fluminis ex altra, quae in caelo est alia et subter, et super. etiam quod se solum quod quain navigare non est integre sine aqua. quia non aquam facit ad communicari locum suum. et alia navibus applicatum. Dehinc aeris secus, tempus in terra et fluminum alius fore, ut in differenti. Sed quod sit gentium fierandum, et tempus superius quid terras et fluminis facit, quin mare faciat aliis et responde, que illi eam expellat. Consilium quoque quid faciatur et responser, ut potest facere in terra et fluminis, facies navis facies. et flumina possint navigari validiter, et quod in mare non est. Haec fluminus navigare facit ut interior et impeditum praefica, quod in marina est. Et tempus aquadetibus facere eccessat flumen, non ita in mari. Erga enim aqua est et gratia. Nec etiam ad mare pertinet, quod sedocia, cum erit a terra, sed etiam etiam et fluminis. Nam intelligitur que eae, quae erant heredes familia, quae fluminis dominium esse, sub hactenus vel minus toti resurgent esse. Ultima enim in consideratione est de nonesse. Prae affectus et aeterni facit, quae in iis locis tempore esse, praestat etiam etiam et fluminis praestantur, aut id. 1. de justificativo. Nunc et quasi suprascriptae aetatis et legis dispositio, et res, nec pro multis annis praeficerantur, quod innumerae ob- staculat et resorine flectit. Nam etiam non est, sed utrumque communis inscribendum nulloum quantos temporis alterationem procella. Quae alpigenium etiam, coram qui diffuseant auctoritate unde qualibet non possis accommodari. Illi enim de Mediterraneo loquentur, non de Oceano: illi de sola, non de incerto mari, quae in luna occupationis plurimum different. Er quinque illi indulgunt prorsipositiones: illi literarum maris continera publishet, ut Veneti et Gentiles, nondem de Lezantum idem non posset unde patuit. Immo et procellis posset et tempor, ut quando posset potest in publicum quod non possis, tem- men non est aliqua quae necessario requirantur. Primam enim aliam omnes deiderari, ut si qui pradicitur hajusmodi alterum, eum exerceret non longo dantis tempore, sed necessario ut tempus excederet. Deinde ut tempore eodem estim ab alius exerceret, uti concederet illius, vel condessisse: praeteret et alius ut volenter prohiberet. Scientes quod etiam etiam habens illi ad quem ea partibus; non esset exerceseret tempus, et si quidem esset volenter prohiberet tempus, non tamen esset, quod tali facere prohiberas, uti vero liber exerceret, quod etiam non suffeceret, et Dei num portense. Apparet autem desine locum animi concurrens, tum quasi praecepti primo publicarum nemini legimus est, tum ut ideantur praebendere, ita non autem communi ait, utque non inreppa pro- fessores. Cum autem tempus publilatur, eorum notitii sunt etes-
memoria, non ipsum lūcit, ut optimi intérpetes admodum prohibere faciliùs quāvim, sed consilium opus est, quae sententia res majōrum ad nos transmari, ita ut semper superit qui controversiae vidēris, aut audēritis. Occurrente sermōn Africanarum aulicis, primum Iucuti regnante, Dei gratia, anno salutis millesimo quingentiésimo septimum vigesimottannam, fab Bege Crucis, et promotorium, hoc tempore praeternavigatum est, quod quibus multum Mālacum, et insulae remotiores, ad quam Bege Crucis navigatur, annum millesimum quingentiésimo nonogésimo quintum, annum ab hicie intra annum centésimum. Jam scitò etiam in quod intercellit tempore aliorum usurpatione adversus alios erat unum impedire praepositionem. Caesaris habet anno millesimum quingentiésimo decimo nonum posse invenire maris Iucutiensis circa Mālacam, ambiguum fuerit. Galli et his Anglicani anciantur, sed via spectāta per superum. Pretiosa aiecolia mīrus tractus Africanus, aut Africani partem maris quaeque sibi proximam passando navigato per superum, sanque ad Iucutiens prohibebit. Conclusum igitur est, juxta nullum esse Iucutiens, quodiam, quamvis gesta sibi navigandi Oceani ad Indos prolīci.
MARE LIBERUM.

Sedes dictar robun in solitudine reliquis sola mutantium religione pragi commercium. Sed nam statum rerum liber,
Meditante neceditate, quam modo explicata est, in jus proprium strafigit, insita est permutatio, qua omnibus
necens eadem, in sua habet. Horumque pluralis supellexur. Ea commercia viurgetia
insita, est Horumque Platicus probat. Quum vero ea max. at
estiam immobiles in domino distingui coepissent, habita un
dictum communi non inter amiores locorum statum accettos
num, rerum eiam inter vicisam necessaritatem commo
quoque facile procederent, minus ponere adveni
t, dicitur enim in max., quam inflictum ut cive. Ista
sub ratione omnium commutatam universalem, est ade
natura eis; modo statuus aliquot angulares ipsamque pretio,
§ 13. \[Cafte, et

1. In hac

3. In hac

6. In hac

9. In hac

12. In hac

15. In hac

18. In hac

21. In hac

24. In hac

27. In hac

30. In hac

33. In hac

36. In hac

39. In hac

42. In hac

45. In hac

48. In hac

51. In hac

54. In hac

57. In hac

60. In hac

63. In hac

66. In hac

69. In hac

72. In hac

75. In hac

78. In hac

81. In hac

84. In hac

87. In hac

90. In hac

93. In hac

96. In hac

99. In hac

102. In hac

105. In hac

108. In hac

111. In hac

114. In hac

117. In hac

120. In hac

123. In hac

126. In hac

129. In hac

132. In hac

135. In hac

138. In hac

141. In hac

144. In hac

147. In hac

150. In hac

153. In hac

156. In hac

159. In hac

162. In hac

165. In hac

168. In hac

171. In hac

174. In hac

177. In hac

180. In hac

183. In hac

186. In hac

189. In hac

192. In hac

195. In hac

198. In hac

201. In hac

204. In hac

207. In hac

210. In hac

213. In hac

216. In hac

219. In hac

222. In hac

225. In hac

228. In hac

231. In hac

234. In hac

237. In hac

240. In hac

243. In hac

246. In hac

249. In hac

252. In hac

255. In hac

258. In hac

261. In hac

264. In hac

267. In hac

270. In hac

273. In hac

276. In hac

279. In hac

282. In hac

285. In hac

288. In hac

291. In hac

294. In hac

297. In hac

300. In hac

303. In hac

306. In hac

309. In hac
MARE LIBERUM:

CAPUT IX.

Mercaturae cum Indico proprium non esse Lusitanae, titulo occupationis.

Primum invenio aut occupatio hic locum non habet, quia
jus mercandi non est aliquod corporale, quod posset apprehen-
di: neque prodest Lusitanis timenti primi hominem cum Indi-
bus habessent commercia, quod tamen annue non esse fal-
cidium. Nam si cum initio populi in diversa sorte, aliquos se-
veste ut primos fuisse mercateurs, quos tamen justum nullum se-
quidem esse certo esse certius. Quare si Lusitanis just aliis decepti,
it soli cum Indico negotiantur, id exemplo criminalium 
errantium, ex consequentia certe dehiscit aut expressa aut tacita,
hoc est prorsusnulla

CAPUT X.

Mercaturae cum Indico proprium non esse Lusitanae, titulo donationis Pontificae.


Cum scriptum est: nisi forte Pontificis, qui non potest, Nemo enim quod illum non est concedere potest. At Ponti-
facis, nisi versus mundi temporalis sit Dominus, quod negat In-
stantes, jus etiam commerciorum universalis est juridico
non potest. Maxime vero cum sequit ad solum quodsum accommoda-
sit, iniquum ad spirituale perpetuum potestatem, ex-
tra quam cesso, ut fatentur omnes. Pontificis potestas. Pra-
terea a Pontificis solus illud Lusitanis jus tribuere velit idem
que adhuc hominibus extensus, duplicem faciunt injuriam: 
Primam Indie, quos extra Ecclesiam potius Pontifici nulla
ex parte subintresse dicitur. Hicigitur cum nihil quod ipso-
ram est, semper posset Pontificis, etiam illud quod habere
cum quibuslibet negotianti, adhibere non potest. Denique idem
hominibus nonibus Christiani & non Christiani, quibus idem
illud jus adhibere non potest, esse causa indit. Quod quo
perpetuum revocare pontiumque, unde ibi libertas origine
fuit in omne tempus duratatem, nullam valere Pontificia au-
toritatem.
Caput XI.

Mercatorum cum Indi: non esse Lusitanorum præprium, iure praescriptionis aequa faciendinae.

Rerum praescriptione, seu confectuuitatem meris dicere, sed nec hujus nec illius sim esse aliquam inter liberae nationes, nec diversium gentium Principes, nec adversus que primogentum inter se habuerint, cum Valapian obediendum. Quo et hic ut jus mercandi proprium sit, quod proprietate naturae non recipit, non te tempore effectum. Itaque nec titulus hic adhibitis potest, nec hujus rei, quae cum manifeo detit, praescriptionem sequatur Canones non juudicatur, sed injuria. Quam si aliqua mercanda quod posse est nullis iure proprio esse possit, haec ex iure commissi quod ad omnes aequam pertinet: ut initium, quod alia nationes cum Indi: contra habeant f. de sua posse, facere, habere, ut recte negociabant: id non Lusitanorum gratia efficit esse mundi sustinebat, sed quibus expedire concedere: quod nihi oblitum quasdam sui fuerit utilitas, id facere posset, quod aequo et non fecisset, Certissima enim illa regula a dominus tradit, in his quum ibi abibisset, in merce facultatis, haec ut per se absum tantum facultatis eam, non autem in hujus operatur, nec praescriptionis, nec cummultisque titulis annis etiam minus facultates: quod & affirmativum & negativum procedit, et debeat Valpianus. Nec eum quod liber est facere cogit, nec eum facit, quod autem non fecit, omittere. Alioquin quod est altem, quam ea quae est, sed quibus non possimus, cum linguissimae semper causarum, salva nos in postum non esse iis cum illis: est lege, as et non contra hi: Idem Valpianus illi rectius, in infinito quidem tempore efficat, sed quid accipiantur patris, quae quosque familias fidem. Probabili habet Lusitanus foret coactivio, quae tamen habi in hujus rei natura finissimae, & semper hominem generis necessitatis, iuris facere non potest. Deinde illa causatio duravit ab infr se tempore, cujus initi non est memora: id vero tamquam hinc erit, ut non ce in quidem attendi: cap. de exteriore, ex quo dicitum negotiatio indica potest Vereum fuit, quod Aeneas est recensiones. Dein etiam talis esse confini, cui remis non sit. At rectius est Galli & Angis, aliquis. Neque siue sine aliqua esse causos sed ut omnes causos duos requirent, cum per omnem non causam ferocia in causam munis libertatis posse. Arabes autem & Sincalis & Scoticum illi quod ad hunc ullo dicant perpertum cum hinc negotiatur. Mii prodest illa utarpatio.
MARE LIBERUM

CAPUT XII.

Nulla aequitate nisi Legislatane in probabendo commercio.

EX his quae dicta sunt fuit setis perspicilior coram eorum aequitatem, qui, ne quemquam in partem lucrum administrare, illicitationibus conscientiam suas placare fludent, quam ipsi magistri Hispanorum quae in eodem sunt causa manifeste visitantur conuenient. Quidern enim qui in rebus indicibus usurpatae eodem in jusse captari, quantum ipsi liceret, licet innumeros adeoque multis quam cum rem fere Thuleorum examini probaret. Huia res, nam vero quaedam quid est iniquum, quod dicunt Legislatane quibus eiusque usu ostentari contra lictorum tota certificatione juris est, nec in dolorem corporis, nec inrem tam tenebrae, ne damnum quidem alteri darse sideri, qui jure suas utilitas: quod maxime verum est, si non ut alteri nocet, sed seum ingenti animali quippe fuerit. Inpici enim certe id quod principium agitur, non quo extra seculos in consequentiam venit, idem si proprius quibusdam cum Ulpio, Non ille damnum est, sed lucrum quae aliquid alter utulatur eum prohibet. Naturalia autem eis iuris jussu eisque eis quasi componenda, ut lucem in medio noctium saeun quisque malit quam alterius, eis quae idem sequerat. Quaerat quidem agitato, quod alter ejusdem artis exercitato ipsum comoda evenia? Eundem autem causae ea circums, quae ipseum hoc in parte utilitas cum animo humanis generis utilitatis conjuncta est, quod Legislatane evertiam eum. Neque hui res diuism ad amulationem fieri, ut in re putili offendit Valquis: aut enim placeat hoc anguidum est, ut alieveniunt eam ad bonum modo, verum etiam ad optimam amulationem fieri, ut estra Heidelberg: quas autem ab illis locis, bona de mortuis hanc esset. Nam etiam si quis poetae memora, inquit ille, frantem in innumere eorum ac causae vitius renders, impediretur inproeedit duritas eorum hominum, qui facientes patueria suas causas fuerant resolutur. Verum etiam si illius modo minus abhorrent reditas: nec id negames, hic, sed autorem sum auterorum dominum commum. Et nihil minus Principium & Tyranorum orbis sedes atque minima metator. Quod ergo tam iniquum videor potest, quam illis Panis & Sigillum habere Terrarum Oceana, ut mitt ad illorum omnium nec emere causam nec vendere? In condicio civitates, ut in camera uxoris obiisse, etiam populi, none prosequi: nee ullam tem neque dominium vitae genus videtur, quae illa xenone flagellare. Me-
MARE LIBERUM.

CAPUT XII.

Batavia, jam commercii Indicain qua pace, qua inducere, qua bella servendum.

Quidcumque, juris ac quoque potesult, libera sociis in urcul- quem esse Indicum commercium, speres, et sine cure Hispam pas, ino inducere situm, sine bollum muet, omnino sam, quam sustain, habes liberrimum tuam. Nam ad pacem quod at- tinent nostrum est tamen ullam generum; aut enim pari bodo- re, aut imperio fuerit. Graces illas vocant socia, id est, hanc ar- mation; id est, tener, illas vero est, hanc ingens,que cau- lilliam. Deinde, in ortione de libertate et bodio; eam, in quo in hanc sociationem societatem, sit omnium esse, erit, etsi habeat res, satis qui nobis illam esse potest esse condicionis, quibus leges imperanunt, ut si ego eae esse possam, esse fierunt. Tales autem sum omnes qui nos passim in iure fum immittent, juxta sectatis definitionem, res diu stabilis vocantis ut aut iniquum, etsi diuerso, si est, iniquum Civitatis, satis ipse bella sunt ad confron- tum, et sine iucundo in pace vivunt, sequitur eodem au- thore, pacem et vocando, una politione ac eritatis, fee similis, quodlibetiam; quippe sumper Philosophorum et Theolos- gorum complurium; judicio pas et judicio nominibus magis quam re abhorrent, quique pacem furensque accnsio, sed ordinata constantia; Indiciacautem est fuent, sed apparent ex ipsa inducet.
MARE LIBERUM.

ram natura, non debere medio earum tempore conditionem cujusquae determinare fieri, cum forma interdixit mi posse luitis lude ubi sitent. Quam si in bellum tradideris bellum inequitate, debet nobis causo aquitam sperae sed vicem bonum eventum addere. Nam sit qui in se terras latet, quae ducens verum tenet, qui sit in se terras qui tenet, pro bono in quibus egressus affirmavit esse, quacunque eos esse possit, deponatur: ut propriarum capacitantur donec ipsum. 1 Quod & Alexander Imperator nos accipit: ut populo legi licet esse, ut aequo in ea his egea possit, licet in egressu accipere, ut sit captura aequus, ut sit aequo in egressu accipere. Licet e admissis aequis, licet a egressu aequo accipere, donec in dictum. Eum 2 sit quem capturum, posse capiurum maxime invideo est ut eam deponentem aggressorem, non bune conscribatur, non de reprehendatur, non in rei publicae actione. Et ut necece sit, peregre gemini mani in victimae, nunc tantum tarnum, qui humani gerea libertatem audacter propagant.

Reteque quae gloria centum nemogat alter

Doveat (inveni laborarilla mari.)

Quoniam verum proea Carnarunt face minantes

Tegae causae & publice superiores metae.

Francisque & arcellis veris in motibus causas,

Quae vult iusta laborer: necessari armas tenat 4.

Si jutis multae, & ipse Augustinus 4, armis sucedent et eum nomine fidei, quid per terrae aliarum terrenum sequestrator, quum illa erat iustitia, quid titi mari, quum nature legem communem est, ut ad communem immittas pectorum? Si poeceleppugnat, sunt gentes que in suo solo commercio aliis interdixit, quid illae quae populos ad eum nilo pertinentem per vim efficiunt, si reteruem cum communem interdixit? Se reus illa in judicio agitur, dubitari non potest quum eam bono expedient, deterriminatur. Quod sequens ibidem bonum publicum que populus, namque in eum agere, namque aequum, quem minas per ripam omnium habitum, non fuerit uita. De mari & littore in eadem formam dandum interdictum docent interpretantes, exemplo Lenenses, qui cum interdictis Praxtor 4. Non quis in formans publicum ripa est, sed juvenem sequestrare sese, sed & simul eibiy sit interdictum competere in mari. Quod sequens ibidem biret, tamen, quod sequestrare sese, sed & simul eibiy sit interdictum competere in mari. Quod sequens ibidem biret, tamen, quod sequestrare sese, sed & simul eibiy sit interdictum competere in mari.
MARE LIBERUM

suis imperiat, ad restitutionem testis omnium vici beni arbitrio. Secundum habemus judicis, Batavae libertatem commercium iudicaret, Libros et exteras, qui eam libertatem impedient, extare cum facie, & dimum cultuare jubet. Quod autem in iudicio obtineretur, id ubi judicum habebant potest, iustus belle vindicatur. Augustus 11, imperator, pacem aqua praebet ingenio bella. Et Cicero 12, cum suis se genera praebenda, quas per descriptassem, obtinerem per vices, conflagrandum ad potestatem, sit uti non licet prius. Et Rex Theodoricus: veniendo tunc ad arma, cum fames apud adversarios etiam non foret referre 13. Et quod propius est nostro argumento, Pompeius cum qui rem omnibus communi cum incommun duos exterumus non poterit, scis probandum respondit. Theologiqueque tradum, fictus pro verum cujusque defendede bellum recte sulcipitur, ita non minus recte fisci pro usi earum velorum quae normali jure debent esse comunes. Quare et qui itinet praebat, evidentemque mente mericium impediat, etiam non expressa publica audientia, via sat, ut loquentur, posse occurri, Quem cum iniur. minime verendum est, ne aut Deus eorum omnem fecundet, qui ab ipso inquietum in natura certissimam violant, aut humana ipsius inaditus paranatur, qui solo quibusque respectu comunei humani generis utilitatem oppugnare.

Cum sub hoc tempore plurima Regis Hispaniarum fuerat in manus nostras venient, quibus ipsius & Librianorum restitutionem manifeste degeritur, opera priscum visum est ex suo, qua placuisset eadem erat argumento, dicas in Latinam formam translatam exhibere.

Dumine Martine Alphonse de Castro, Poetam amice, ego Rex multam libri habitem mitto. Cum hodie literis pertinent ad te exemplum typis imperitis. Ecisti quod faciendam curari, quo, ob rationes quas expressa visibus, alisque minus rebus condentur, prohibeo commercium omne exterorum in his partibus Indiae aliisque regionibus transscare. Quare quidem ex hac est manenti atque utraque maxima, & quae effici scorsa cum industria decent, impero tibi, ut simulatur litterarum has & edicere acceperis publicationem ejus omnium diligentia procures in omnibus locis apé partibus illius imperii, idque ipsius quod edicto constatur exquisitis finibus ubi pacem excepcion, cujus insuperque qualitatis, status, conditionis sit, sitra omnia scem atque suasculationem, procedatque ad im-
MARE LIBERUM.


FINIS.

HUGO.
HUGONIS GROTHI V. C.
DE
ÆQUITATE,
INDULGENTIA
ET
FACILITATE,
Liber singularis.
NICOLAUS BLANCARDUS
Belga-Leidenus,
é codice autoris descripsit, & volvavit.
HUGONIS GROTII

DE

ÆQUITATE,

INDULGENTIA

ET

FACILITATE.

Liber singularis.

CAPUT I.

De Aequitate.

UM Judicia (Universalis dicit) legum observavisse, quantum est quae Aequitas maxime possit visari, ut Indulgentia et Facilitas hic quominus inter se conveniant et distinguantur, etiam bona et imprimis juris iustitiae intelligere necessarium est.

Et ut Aequitate primam legemur, quajus habeat et extrema, ibi opus est, Aequitatem aut aequitatem eam interdum jure dicere, ut cum Jurisprudentia addendo et adjacio dicatur

interdum de jure naturali absoluto, ut cum Cicerone, ut jus legis, maxime Aequitatem collatam; alia vero de hisco rebus, quae lex non exordite definit, sed arbitrio vici bosi permittit: tam

potestam de jure quod civili propterea ad jura naturae accedunt, idque respecta alterius juris, quod paulo longius recedere videtur, et jus praetorianum, et quodam jurisprudentiae interpretationes.

Proprietate vero & suscipitur Aequitas ut virtus voluntatis, correcta est quia in quos leges ad universales deficiunt.

Aequum autem est simpliciter quod corrigitur. Nam iniuria originem a Graeco taurin, qui dicit, Domus vero aequas dixerat, si est, quod alius consurgit, se respondet. Cum enim in

iniquisibus idem non padit utque æquale, sed aequum depe sunt in

aequalibus, ibi vero una tempora quae cadent; necessario consul
gitur, alia virtute opus est, quae inaequalibus rebus item cat
quae aequalitatem praebet, unde hoc virtus Aequitas Latinis, Graecis vero εὐκτικός dicitur.

4. Edi vero voluntatis habetur, non intellectus; Graecis enim intelligendi virtus, id quod aequum est, διψωσμὸς dicitur. Latinis autem Aequitas sive veritas, qua esset id ad Aequitatem haber, ut jurisprudentiae Jutitiam.

5. E/e autem hanc virtutem necessarium, ut colligatur, quantum vaga & lubrica hominum ingenii ad summum, quod vero natura ducit, dirigir non potest, nitiaris quibusdam regulis, qua ex natura ipsius principii defermentur: ex aetem regular ad coercendos hominem cum infinito esse decreatur, ipsis autem seriem atque aetam materiam infinitas esse, queque tamen multa expo occurres, quibus illa regular non fere congruenter. In quibus aequus non regulam, sed ejus qui regulam dedisset mentem atque propositionem sequi, ad quod eum causa dirigere ex principio naturae: unde ad ipsa natura principium remotum fuit, ut extus incipito supponerem quod fuit desegre. Perfecta enim necessitatem infinitam habet esse non potest. Quae pertinet, quod Philosophi & Jurisconsulti dixerit Legit, non his quibus maximas accident possint, sed illis quae pluribus accident, aptae.


7. Quam illationem, qua Deus extra ordinem vetat nec prospexit, comprehendere non dubitamus: quia est definition, quae Aequitas corrigit, non tempore est ex definitione naturae, quamquam in humanis legibus plurumque concurrit, sed ex definitione materia: quae terra & deinitia regular non est capax. Unde eam Dei leges ex notitiis Nature imperativis ab ipso Deo, sapientia minime istarum est, ut cum dicitur: Non Occides, supphabimus, aut tumenda vita, aut publica animadvertimus causa.


9. Excessum & ad leges inferiorium potestatum, & ad patrum, magistrorum, domosorum, amentia, ad nuta etiam, pax, & testa-
menta Equitas pertinet: illeque explicitor, aut enim verum sequens conceptus iubentium, voventium, pacificantium, exxtantum corrigit, prout causas ex ipsorum praeterea mensa pateat: aut enim cum mens s expressa est, legem ipam, qua justa, voca, pacta, testamenta iurari iubentur, restringit ex superiornis. Prioris exemplo est: promissi quem cum constituto dixit, certe loco audisse: si tempus absit, Equitas supplet id: quod pacto detit. Si pactum est, ut quae de dolo tumatur, lex ipse, quae pactum servat jubes, exceptionem patitur.

Cum autem Equitas frequentissime circa leges publicae veretur, fallaxius quem putans leges tempus ita Equitas corrigit, ut posta nimirum, cum alium Equitatem intendit eam possess. Ut si lex sit de homicidii praescriptione post viceannum, eicipiam partium, et assentiantur legum supremae ob circumstans delictui gravitatem, aut quae delicta gravissimae inferiori exemplo opacat.

Consiliumcum dicimus eam in qua ob universalissim eit, lex delecte: primam excludimus ea legem quae substantiam quid in praeceptum amplificat, sic id, quod ex officio necessario faciendum est, estam. Si dubiaem oricur, quam in tota lex, summae faciendum mentem claram legistiorum, pugnet cum lege naturae, et non hoc quodque Equitatem cum habeat? Nullius deficiens ex universalittate est, sed orcceta lex hoc catur: quod quan num enim de leges juriitis dubitatur, non tamen hoc dubitatur, et in dubio valere debet leges autoritat, quod quidem quemcumque datur est; sed ita lex scripta est, in quos jurisconsultus, et plenamq; habet aliquod ex unio omnium exemplum, quod aduersus discipulos utilitatem publice generat. Consilium autem, cum vi obligandi nos habeant, Equitatis remediis obseq est. Officinam prtestet, videam quem in leges ob- teneat dictis sunt, interpretationem sua praebitionem legis ad calis similis.

Est autem lex exceptionis, non tolendo legum obligationem, sed declarando legem in certa caele non obligare: quod si apparet, nemo ad coetaniam obligari potest. Unde leges quae ipse substantias augment, alias poterunt necessarios abrogatur. Sit autem internum, ut non intentionem, sed calum pugnent, quin ex signatis arguendo Graci vocant, quod ubi sit, necessario. In illo cali lex una per alium exceptionem patitur. Ut Augustus collegaver cum populo nominis. Armatus publico judicio, cum populo a se a se Augustus datum est, adhibere priori legum exceptiones adjectveti. Unde quominus, unam legem qui aliquo cali inter iuicem committere pateant, intra constitutione sit, ur aliter adhuc sestat: quae acerrum cedere debeat, facile definiri esse potest; sed hoc dum est naturaibus principiis pendent, quod docet, sustinere ulla legem jacentem consciente: veran-
tem jumento, pes saltem non per adiuvat; generali particularum:  
habitum impendam ex quo moram patitur; imprimis, verò, 
permanet ad mores, pertinent ad minora: ita alie legibus, etiam 
dinis, sedum Ipse, tamen ad proximum, Ipse, tamen ad Deus: 
creminalis mortibus: & in humanis legibus ex quo ad pri-
vatam utilitatem pertinent, iis quae ad publicum: unde lex ad 
reddendam depositionem, exceptione punitur in depositorum, ea 
justa bona publica sunt; & lex, capita crimina morte pa-
nienda esse; intelligendo est, nisi magis, nisi populi, aut 
una populus admodum & solum, necesse esse pecuariet.

13. Ideo sic quoque probatur; vitis obligando, ut in publica in 
lege acque ex scripsera, neque ex verbo proficientur, sed ex 
ipsa mente & voluntate. Vult autem nemo contraria, & legis-
latoris voluntatem sua, ut non sit observans, quare usus 
potest; nisi ergo legator suo velere, ubi exceptiorem 
lex altera suppetiat, & consequens suo causam non obligat, 
unde recitavit normaliter dictum est: Ih qui est homo non le-
gem, sed legatorum receptat. Hac de causis juridicum qua-
tum oppositum Aequitatis, sum esse negatum, sed in di 
vocca, ut hominem plicitum, hominem dicimus. Opponimus 
legem Aequitatis, histo hoc; tales, ut hominem male. In autem 
juris quod lex ipsa dictat, in causis non exceptandis oppositae, ut 
bosum diversam bono, & bosum bono melius.

14. Rote videre, quisque per omnis Aequitate vel consequatur. Nes-

tum, cum Julianus par sit, omnibus & cuilibus conveniente posse 
non dubitamus, exhiberet tantum dilibationem.

15. Aut enim evidenter exceptio, quia lex suppletur, ut in legis 

cas: Civer omnes ad contentum veniant, exceptio, nisi mor-
bas impediat: & hanc exceptio tum fieri potest in privato, tum 
a Judice, & judicanda veniat.

16. Aut dubia et exceptio, quia ambiguum est utrumque Aequitas, 

utrumque publice utilius sit, leges verba sequi, aut non sequi. 

Sed si unum dilligamur: aut enim res moram patitur aut 
non; & non patitur moram; faciet privatum sit; quod in se 
dubia reebe ratione utrumque Aequitas & melius inveniet; & ea 
tamen: & si dubiis maneat, nec se reee explicare potest, leges 
verba sequatur; quod & in Judice, & res habita adjudicandis 
sit, hocum habeat. Sin moram res patiuntur, considerabo ut 
legatoris, sive summi, sive inferior, quis legem patuit, ut 
lipce sit mensis esse veriique juris intrepides. Et hac causa de 
Aequitate.
CAPUT II
De Indulgencia.

Indulgentiam vocamus virtutem voluntatis inco, qui potestatem habet ad tollendam legis obligationem in persona, factis aut rebus, particularibus aut generalibus, quae aut earum potest sine minimatione Jutitiae aut publicae utilitatis.

Hujus actio velgo dispensatio, Latina legis solutio vocari potest; nomen autem indulgentia a dulcedinis deducitur videri potest, quia leges omnibus, quasam libertatem impedient, habent aliquo acerbii, contraria liberae dulce est.

Dispensationem aem dicam credibile est, quia exemplo a legibus magis temperamento fieri debet, expediens hujus legis neculitatem, inde qualitate sui potest.

Differs hoc ab Equitatem suam, quod a virtus facit non se resse negaret. Hoc enim obligationem collit, quies vero suam est legis obligationem declarat.

Quod ut resse intelligatur, scendum est, mentem legislatorum dupliciter patte confess consenti in speciali caufa ubi vera legum est directe, aut enim cetera sit ut simum cum causa pagatur, aut sine pagati causa: substitutor legis, illud vocant ceterum contrarium, hoc negativum. Prioria est exemplum, quia hominem occiderit, gladium scribat, quia tunc si eas cubit occiderit, non legislatorum caussi accepta, est enim in hoc caussi in qui occurrit municipie, innocente autem penitent eum justitia pugnit ac cum mente legislatoris. Posterioria exemplum tale: unde acquiis vigilat quinque nonem Magistratibus gent, novet legislatorem, quod juvenem plurimum dictum prudens, e veteribus: itaque ceterum hoc ratio in juvenem qui strinquet ad it; nihil tantum est cum aequo caliasti, il majestati impius idonei. Ino quamquam hinc non alipex legislator, itaque ejus causi legem inane fuisse, tamen stultit hinc comprehender, quam uid legem utilitatem: quae mens legislatoria fuit tanta in impedentem legem ferre, aequi hanc: restrictionem paffum effe ad legem adhuc, quia operuitur in linguisnum graduam stultum inane inane, & ita lex tali institut. Posteriora ignar legis causa obligatio manet, priore autem illi, nillect obligatio, in prione locum habet Equitas, in positore dispensatio.

Accidit autem legem, aut ratio cetera dudum modis, aut in specialiter, quia in hac, aut sulllo non inventur, quod multis legislatorem proprie aut promulgate, quia talis est legis intentio, ut si factum sit polet, minus in urbis, ut in plenissime delictar in delicto aut in plebitique qui potest, nisi
universaliter obligaret? ut, cum omnes excubant agent, non mulsum retinat, utrum pael al excubere omississet: ita, nemo perigrinus Magistratam capiat, ulhominem mecum usum alteram idoneam admittere.

7. Virtus est hae Indulgencia, & beneficentia speciem habet, quia homines necesse non omne necessario sublevat.

8. Habet locum in legibus tum divinis tum humanis, nam & Deus ipsis in lege属quodam fuit. Exceptasque bona lege, quam mens & ratio in nullo collige, quae sunt Naturae prima principia, & qua inde necessario haec, ut Decalogi praecepta moralia, si hic enim Deum unquam dispensare negaverat, ac si tum quidem dispensaret, cum Abraham immolare larcum aut Israelitas res Aegyptiorum praecepit, haec enim iurari non fuerit, sed & Dominum accipere: lex autem non occidendi, in se exceptionem justae autoritatis commissit. Unde nulli eos patuentes, qui ducant, rationem legis in quo concorditas probantia in speciali coeferi poterit, idque & hanc legem dicamus indissolubilem, licet & legem de non mentione, est multi controversiam sentant. Legem autem de indissolubilitate & matrimonii unitate, ostendit dispensabili, & a Deo ulim dispensatam, in haec ex ulteriori.

9. Vita autem Dispensatio, per medium (ut diximus) tollenda obligationum, non in universum, (idem enim etiam abrogare legem, sed particulariter, aut singulariter: unde Dispensatio quidam Privilegium diuine, cum nares privilegiinum non a privandae lege dictum sit, utilli crediderant; sed quia lex eis non in commune licebat, sed in certos homines privatim, ut ut tantumdem dixere (i.e Latine legamur) lex & privilegium, quantum abrogatio & dispensatio.

10. Dispensare, hoc est legem solvere, eum primum, qui facere abrogansque legem potestatem habet.

11. Deusigitur in omnibus hanc potestatem habet: in legibus autem Dei & Naturae, nemo, saepius docet ne in idia quidem legibus, quae ad Gentium jus primarium pertinent, in autem in legibus, quasi Deus populo Israelicco utram praecepta Dispensatio locum habeat non potest respecta aliorum gentium, cum nulla sit obligation.

12. In iure gentium secundaria juris ut dispensatur, quia est de concilia gentium, et haec ipsa nata aparecere possit.

13. In legibus autem civilibus dispensare est ejur qui Iesus Christum habet potestatem, et ministram situm Magistratam, quasi stirpes fermeiurum & abroganderam legem potestatem acceperunt, in domesticis quaeque legibus paternis familia dispensa.

14. Cum maximus sit ulio Dispensatorum circa leges potestas, siendum est, in iusdelicia, qua potest ex sui natura eam...
commensuratum habet, ut sit presa mortis in homicidio delibatium. Dispensationem justam est si non potest: in aliis autem, que naturaliter illicita sunt, posse per Dispensationem poenam altiari, dam ne superi propiorio & publici exemplus aggeri negligit, tollit summa minucia una pax: in his autem, que sunt civiliter illicita, tamen in pace posse dispensari, quatenus in ipsa legibus: il falsum non sint tales, quae in aliqua scelusti esse sunt.

An Dispensatio non jussa &causa facta, viri habet, quæri potest? Dicanturum putamus: sunt enim contra jus Naturale & Gentium, & Divisionem facta et Dispensatio, & eum ullam habeant; non tamen possint judices, (vetustate legum, fumum in Republica positum habitum) jus illud, super quos dispensationem et exequi, cum vis animi conflitia & fumus potestas pendat, neque contra ejus voluntatem debeat exerceri. Ait vero contra jus Civile & daniun et disp. & valorem contra Dispensationem non jussa facta. Sic enim est, quævis utile, non obligat, nisi lata & sit, ita etiam non obligat, quam legator fidelis, perspectum enim est, at ilium exceptione lata est, aequitas enim patrocinarque rogant, qui Principes indutam aut semet, ut iuridum se alienam causa Dispensationem non jussa facti.

Cofferrandum est, in his legibus que in foliis legislatoris utilem latet, putat de rebus iphis propriis. Dispensationem jussum esse sine aliqua causa: Exit enim hae non ut legislator, sed ut Dominus: idemque hae non Dispensatio sed Datione sit, quodam, tunc est multo in seisa exemptionem permittit, conflictionem sedem, at terram.

CAPUT III.

De Facilitate.

Facilitas virtus est voluntas, prorsus ad remittendum jus liberum, quem aut humanae causae causa, duxit autem illustrarum metaphorarum co-gene materia, quod a nobis credit & durem in non proabet: unde & homines hae sunt non rigide inherentes, sed aliquantum cedentes, facile dicere oporimur.

Hoc cuivis competet, qui uteram illi ex connectantia de se dicto obligatum habeat, maxime autem veritas circa leges, laudis ad-suitate naturali cessantes, qualitatem juris bellii, de prescriptionibus, de jure commissi, etiam.

Facilitas autem, que circa poenas aliquas debitas veritas, Clementia proprie dicatur, quam praebet etiam privatae competere affiniamur.
Apparet ex his quae diximus, nullos hærum trium statutam eum justitiae pugnare. Non æquitatem, quae juisitia legi obsequitur, non secundum verba, sed mentem legislatoris, sed secundum verum ordinem legem. Non indulgentiam & dispensationem, quia lex celat, ubi solvit legislator. Nondumque facilitatem, quia lex ei, cui tribuitur, eo iure eti non impedit.
### Loci Scriptorum

in hoc opere specialiter explicati, aut examinati, aut emendati.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ex sacris Literis:</th>
<th>Capit Verf.</th>
<th>Pag.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vetus Testamenti.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Capit</td>
<td>Verf.</td>
<td>Pag.</td>
</tr>
<tr>
<td>Genesi, xiv.</td>
<td>14-33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>34-36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx.</td>
<td>36-33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xiv.</td>
<td>16. &amp; seq. 337</td>
<td>706</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>22. &amp; seq. 642</td>
<td>596</td>
</tr>
<tr>
<td>XX.</td>
<td>11.</td>
<td>646</td>
</tr>
<tr>
<td>xiv.</td>
<td>6.</td>
<td>444</td>
</tr>
<tr>
<td>xxxviii.</td>
<td>27.</td>
<td>836</td>
</tr>
<tr>
<td>Exod.</td>
<td>xvi.</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>xx.</td>
<td>2. &amp; seq. 542</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>11-13</td>
<td>534</td>
</tr>
<tr>
<td>xx.</td>
<td>19. &amp; seq. 175</td>
<td>534</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>47.</td>
<td>597</td>
</tr>
<tr>
<td>xxii.</td>
<td>2.</td>
<td>757</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>1.</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>Levitus, xviii.</td>
<td>346</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>Numer.</td>
<td>xiv.</td>
<td>30.</td>
</tr>
<tr>
<td>xx. &amp; xii.</td>
<td>724</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>Deuter.</td>
<td>xix.</td>
<td>930</td>
</tr>
<tr>
<td>xx.</td>
<td>19. &amp; seq. 20.</td>
<td>676</td>
</tr>
<tr>
<td>xxi.</td>
<td>19.</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>6.</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>xxv.</td>
<td>18.</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>xxi.</td>
<td>6.</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>Judea.</td>
<td>xix.</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>xx.</td>
<td>5. &amp; seq. 120</td>
<td>779</td>
</tr>
<tr>
<td>Iuxu.</td>
<td>xiv.</td>
<td>15.</td>
</tr>
<tr>
<td>Judaeae qui Latinis</td>
<td>Regum, viii.</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td>xix.</td>
<td>5. &amp; seq. 120</td>
<td>779</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Matth.</td>
<td>v.</td>
<td>17-27-30</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi. &amp; seq.</td>
<td>33</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx.</td>
<td>399</td>
<td>33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xvi. &amp; seq. 43</td>
<td>39</td>
<td>116</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xxxii.</td>
<td>2</td>
<td>424</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xxii.</td>
<td>37.</td>
<td>424</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Psaume</td>
<td>iv.</td>
<td>49</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
<tr>
<td>Esdra.</td>
<td>ii.</td>
<td>62</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>Exeget.</td>
<td>xvi.</td>
<td>28.</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>28.</td>
<td>643</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xvi.</td>
<td>29.</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Proverb.</td>
<td>xvi.</td>
<td>4.</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>Ppp.</td>
<td>2.</td>
<td>535</td>
<td>164</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

*Note: This text is Latin, and the table lists chapters and verses from various parts of the Bible.*
<table>
<thead>
<tr>
<th>Caput</th>
<th>Verf.</th>
<th>Pag.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Luter.</td>
<td>XI.</td>
<td>1.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XV.</td>
<td>23.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVI</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVII</td>
<td>32.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVIII</td>
<td>38.</td>
</tr>
<tr>
<td>Jacobus</td>
<td>IV.</td>
<td>9.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VII.</td>
<td>7.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVII</td>
<td>18.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVI.</td>
<td>27.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVII</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIX</td>
<td>4.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II ad Cor.</td>
<td>I.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VII.</td>
<td>27.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>X.</td>
<td>24.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XI.</td>
<td>14.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIII</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XV.</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIX</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II ad Cor. X.</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XI.</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIII</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVIII</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIX</td>
<td>4.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأحد</td>
<td>26.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IV.</td>
<td>9.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>V.</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VII.</td>
<td>12.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XII.</td>
<td>32.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVII.</td>
<td>23.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVIII</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIX</td>
<td>9.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>V.</td>
<td>17.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VII.</td>
<td>13.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XII.</td>
<td>19.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIII.</td>
<td>7.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XI.</td>
<td>6.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIX</td>
<td>12.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Caput</th>
<th>Verf.</th>
<th>Pag.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pater.</td>
<td>XI.</td>
<td>18.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVI.</td>
<td>16.</td>
</tr>
<tr>
<td>Πηθαν.</td>
<td>XI.</td>
<td>16.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVI.</td>
<td>16.</td>
</tr>
<tr>
<td>v.</td>
<td>16.</td>
<td>496</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ex Theologia.

Trinitas. Nicæensis canon. XII. 65
Æpichus. Arelatensis I. cap. 111. 68
Can. Epiphan. 1. 123
Lesvus: cap. 68
Augustini quaest. I. super Æpich. 648
Augustini de libero arbitrio.

DE. 177
de mendacio. 646. 1177
de sinistræ Del. 703
c. 3. quæ servum. XVII. quaest. 4.
654. 714
c. de Judæis. diss. 48. 529
c. 2. de Trinitæ & paræ. 728. 795
Adscr. 653
Domin. Intro de pæst. & jure.
507. 4. 1
Francisci Villaris collectiones de
Indico & de iure bellii. 78. 106
576
Mediana de restituendo. p. 11. 644

Ex Jure.

Lex Sal. 1178.
Lex XI Tabularium. 71. 173

Ex Digelio.

De justificatione jure. I. 12. 8. hujus
899
De Scriptis. 3
De divisione temporalis. 457
De paenit. I. conventione. 411
De moribus. I. in causa cognitio
509
De. 8. 1. quadrupes panispernas faci
529
De cognitione trinici. 529
1. cap. 4. juss. super. 118
INDEX

De religiosis et similibus sanc
tum. l. cuvantum. 688. 792
De conditione indicii. l. julia
noni. 668
De leges libertatis judici. l. 2. §
stat in casu. 186. 1. 2. [216].
588
De legem dua et sistentemis. 141. 256
De definitione legum. l. re
scriptum. § 1. 668
11. De legum et sistentemis. 498
Ad legem Falsidian. l. pratica.
271
Se calula reflagravit unde effecto
bume unde liberit. scriptum § 2.
183. 921
De damno infra. l. Flaminian.
§ 1. nov. l. Preciunv. 173
De acquirendo invenio Dominus
que in loco. scriptum. 128
l. in magell omnibus. 60. 1. 42
De acquirenda vel abditamental
potestas. l. 2. § 1. 706
Novit in loco publice vel sistentem
facto. l. literis. 201
De diversis temporum praeceptis.
1. 0 potestas. 368
De justa l. 128
De 1001, 1001, mea, mea fragum. l.
quae mea fragam § 1. nov. ait
128
De sepulchre violent. l. sepulchro.
322
Ad legem Cornelian de sancin
l. Juriam. 675
De pena. l. aut fasita. 531
Carimento. 528
De iurispet. l. imperatorum. 482
De capturis et de potestate iu
mation. § 1. [532. 273. 781.]
De potestatem § in parte. 758
l. seco de. 680
L. in bello. 720
Codic.
De Judae. l. null. 500
De legens. l. noxibus. 294
Quando imperator in prope
lant cognoscit. 112
Quando littera sancte ordinar
iusse est vel publicum devito
um. 901
De potestatem ono potest. l. ad no
sbus. 794
Ad legem Falsiod Majestatis. l.
588
De sancto eligionem propriuorum.
498
Ex Inflammatione.
De reum desinisse § 1. 201
Ex Jurisdictione.
Archelaus in l. convivitum
D. de potest. 992
in l. hoste. D. de capitulis. 388
Eusebi apolo gia contra Euseum.
592
Didaci Contraeunm in Clem. 10. sanc
cias : de Hemisiol part
is II. § 4. 607
Ex testamentum. § 12. § 10.
619
Petri Marcelli Lysipho Menela
onum contra thessalum illu
stum. t. c. 1. 690
1. 9. 13. 619
1. 23. 557
1. 44. 512
11. 2. 41. 34. 607
111. 6. 5. 827
P 09 896
<table>
<thead>
<tr>
<th>INDEX</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Menachmus arbitrariarum quaestionum</td>
</tr>
<tr>
<td>Iohannes Rediust de republica civilis</td>
</tr>
<tr>
<td>V. c. o. v.</td>
</tr>
<tr>
<td>V. c. o. o.</td>
</tr>
<tr>
<td>Guili. Barclayus adversus Monarchomachos. I. 2.</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. 15.</td>
</tr>
<tr>
<td>V. 23, 24.</td>
</tr>
<tr>
<td>Francisco Comeniose commentariorum juris civilis lib. I. 6. 6. &amp; V. c. 1.</td>
</tr>
<tr>
<td>lib. III. c. 5.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Philosophia.</td>
</tr>
<tr>
<td>Plato, Gorgias</td>
</tr>
<tr>
<td>de legibus</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>Xenophon t. Eucratidem</td>
</tr>
<tr>
<td>Aristotelis Nicomachiorum v. 10.</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
</tr>
<tr>
<td>Politicorum IV. 4.</td>
</tr>
<tr>
<td>Problemarum feliciter xxix.</td>
</tr>
<tr>
<td>Platon. Cicero de officiis I.</td>
</tr>
<tr>
<td>III.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ad Actium, xxi. 27.</td>
</tr>
<tr>
<td>L. Assyrius Severus de Beneficiis IV.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pelarchus quodiusum Bene- nianum, celi,</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Historico.</td>
</tr>
<tr>
<td>Polybius</td>
</tr>
<tr>
<td>Livius v.</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXIV.</td>
</tr>
<tr>
<td>Appius Claudius</td>
</tr>
<tr>
<td>Mucianicus</td>
</tr>
<tr>
<td>Sacrum ex Tragedia</td>
</tr>
<tr>
<td>Valerius Maximus</td>
</tr>
<tr>
<td>Tacitus Historiarum III.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lucianus in historiae maritimae Agnaencis</td>
</tr>
<tr>
<td>Eccehisis,</td>
</tr>
<tr>
<td>Demosthenes v.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vergilius</td>
</tr>
<tr>
<td>Scriptores ad Heermanni v.</td>
</tr>
<tr>
<td>Philo de legibus specialibus</td>
</tr>
<tr>
<td>Plinius v. 51. epistola ad Aristot.</td>
</tr>
<tr>
<td>Variegatum dittas Constantinum</td>
</tr>
<tr>
<td>Constantinianum</td>
</tr>
<tr>
<td>Zachaeus</td>
</tr>
</tbody>
</table>
INDEX RERUM PRÆCIPUARUM, AC VERBORUM, quæ in hoc opere continentur.

INDEX

Alheten amnis dominus ab iure. 4-3-18.
Alheten eamque, quod amnis capta,
venam organae in laboria. 2-30-19.
Acquis bella non patimurque, quae
nisceus fuerint non haeferint. 4-5-6.
1&18-7.
Acquisitum belli, quod in extre-
mare quae habet motus bellorum
quisque. 4-6-7.
Acquisitio incorporalis belli enim po-
latur. 4-7-2. Quis liberorum permis-
sisse. Quis Naturalis. 4-1-6.
Acquisitio bellorum, si quis redemmis.
Ris dimum possitque. 2-30-1. Decem-
bus assam abh acquisitiis lex po-
thi impigerit. 6-3-11.
Acquisitio naturalis in bellum. 3-3-1.
1.
Acquisitio remis oportet. 2-30-1.
Acquisitio in prout definita de bellis
peritur. 4-8-1.
Allo in nient in Christi causa
nunt. 5-7-11, 5-8.
Allium acquiratum, 6-8-6, 6-17.
Allinam, 6-8-6, 6-17.
Allo in natura et bellis idem
fons. 6-1-2, 6-1-3.
Aller in bellum vim in rebus po-
tibus denique dabit. 6-2-11.
Alius hominum insubinitus an puncto
pollicit. 4-5-19.
Aller, qui hominem insubinitur
pollicit, si patiens non fact. 4-
6-10.
Aller in amnem commiserit neminem
noscubundi. 3-1-19.
Aller terreni ad parenitiam inter ha-
nanet. 2-20-19.
Aller iniquitatis no praevarator jur.
peritur. 2-20-19.
Aller unam contritorum illustri.
2-20-2.
Aller publici et privati in heli-
publico. 2-20-10.
Aller beneficti. 2-20-12.
Aller permanenta. 2-20-15.
Aller immediata. 2-20-16.
Aller contumeliosa. 2-20-16.
Aller reiecti. 2-22-1.
Aller patiique et negatiue quantam
difficile. 4-13-1, 17-2.
Aller contraria extranea illius.
2-20-16, 2-20-17.
quisque trevoli; quasque, quas
(ius). 4-13-18, 19.
Aller beneficiorum et sociorum
allium inscindens et quamquam ad
magis non in conditorum ob-
olum. 4-13-18, 19.
Allinam beneficiorum, qui allia hu-
rimbas, aliis allis placita genu-
4-13-17, 18.
Allinam beneficiorum, qui allia hu-
rimbas, aliis allis placita genu-
4-13-18, 19.
Althorum iuxta. 4-13-15.
Althorum iuxta. 4-13-15.
Althorum iuxta. 4-13-15.
INDEX

Acquisto in doblo non conferma
ascrizioni. 3. 9. 11. 1
Acquisto parallelo, i. 11. 12. 1
Acquisto mancanza, i. 9. 11. 1
Agente fattore (ancora firma che
siutabile essere intellettuale). 3.
15. 16.
Agente di tribuna. 3. 10. 2
Agron. 3. 21. 32. 2
Agronoma accad. lincesc. 7. 7. 21.
Albero teol. ebraico Evangelico, vi
de Inghilterra.
Algeria considerando altamente
come parte siam. Italia. 2. 7.
7. 8
Algeri libera, etiam vulgo asilo.
etiam nostris regni, quando Romani
tum ipsem. 2. 10. 2.
Alexander lungo & pesante dichiarato. 3.
1. 2.
Alexander calzaro qual amico mar
l'agritrattato, di secoli. 3. 28. 28.
quando adora' euram pro
mira in via latir interistiz. 1.
21. 28. Expeditioni, iberia in
Terza Francia, 4. 9. 9. Patro Regnum siculico. 8.
1. 2.
Alcune 528. Se non foste da
importanza atti, libri successivi in
relazione. 3. 14. 2.
Alcuni favolosi piani propositi
futuro su altro accettato. 3. 1. 2.
Alcuni qual'impulso ad bel
lora come Davide Regno. 3.
9.
Alcune imprese. 3. 10. 10.
Alcune imprese. 2. 2. 2.
Alcune che appaiono non necessa
necessarie. 3. 1. 2.
Alcuni favori non ostentati
ostentati atti. 3. 10. 10. 1.
Alcune che determinati a
altri determinati. 3. 10. 10.
Alcune che nonostante una
due periodi. 3. 2. 2.
Alcune che ad dobbi confiscati
scritti quando poteva. 2. 7.
1. 10.
Alcune che scrivere può divenire
una licenza per dedichare conspqr
dare. 3. 2. 2.
Alcune che nonostante una dobbi
un sebellamente. 3. 2. 2.
Alcune che sono che essere
sebbene menzogna. 2. 10. 10.
Alcune che sono talmente
invisibili non essere. 1. 10. 10.
Alcune che queste essebre consti
zione. Et possibilità estrema, vide
Testo. 3. 8. 10. Et interdissi
ter. 3. 2. 2.
Alcun'atto seguì alti di arma in
zione. 3. 3. 3. Impegni quando sa
fita a Regno fatale. 2. 5. 4.
& lib. 3. 10. 9. Potere unita
verse. 3. 1. 10. Quali allontan
5. 10. 2. Quali allontan
altra, Regno fatta a Regno, qui si
non partecipante non haber, nulla.
1. 9. 10. & 1. 2. 10. 12. Un un
presso gia, sia, ma per parte ut
nuova cosa confermare. 3. 4.
& 1. 10. 10. 5. Regno partecipato
nulla, qui di a Regno restaurato
4. 10. & lib. 3. 10. 12. Tace
su faccettanze ab introdu
zioni. 3. 1. 10.
Alcune imprese esempli. 3.
3. 10.
Alcuno acquisti alti esempi
Acquisizione. 3. 8. 1. 2.
Alcune doppie qual'altre non
futuro delle. 3. 8. 2.
Alcune, che fra dominio ignorato
una cappella da parte tempesti
3. 8.
Alcune abitudini alti un tempo
Alcune un quando lasci. 2.
3. 1. 2.
Alcuno che unire, nominate
potenze del mondo. 3. 8. 3.
Alcuno che unire, restrizioni
potenze del mondo. 3. 8. 3.
Alcune che dominio obbligato
necessità di ultime. 3. 4. 10.
& lib. 3. 2. 2.
Alcune abitudini e libera doverano.
& questo
3. 7. 1
Alcune qual si che termini hanno
infine acchi liberi & scriti 3.
14. 12. Sono in domini pro
opulento. 3. 14. 8. questo Reino incompi
nalenti doverano. Si obbligato
si pratica al alto dominanza non
attribitur. 3. 9. 3. E' inalterabile ma
fondo doverano. dad. Fra un
obbligato favorevole comune liberi
che per debito fin contrario fini
fino. 3. 14. 4
Alcun'atto
3. 13. 13
Alcuna prudenza che non essere. 3.
1. 2. per altro facendo il piano
T. 8. questo é il loro luogo, altri
non ancora licenze, per cui non co
ghi. 3. 1. 11
Alcun'atto seguì qua
1. 10. 10
INDEX.

Allasio nujus natalis: 2. 1, 10.
Allasio quando cedere praecipuam positionem domnia. 1. 4, 1, 3.
Allasio praecipue 3. 3. 19.
Allasio praecipue 3. 3. 19.
Allatio pro vincula. 2. 3. 19.
Allatio pro vincula. 2. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
Allatione passu sunt. 3. 3. 19.
INDEX.

Aperitio moralis non suae rei obligationem satisfaciens. 2. 17.

Aptitudine, et prope de fidibus, bene diligendo, sita constitutam. 2. 17.

Aptitudine ad um, diligendo, et sic quoque disposito, in 1. 17, 1-196 et postea duum dominium, 2. 17, 14. in sedem occasionem: sumus ad jus, 1.

Apostolatus, in se, 2. 22, 12.

Aquam nitiuntur: utilitas, 2. 11, 11. fr. 2.

Arbor, ad esse et, 2. 11, 11. fr. 2.

Arbor in bono significatione. 2. 22, 11. fr. 2.

Ars antiqui antiquissimae. 2. 22, 11. fr. 2.

Arte, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Artem, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars quid quid, in quae praebere, quid quem, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.

Ars, sive manibus, 2. 11, 11. fr. 2.
INDEX

INDEX

Anulge Censoris 5. Coena prohibita... 1. 1.5. No.
Authoritatem ab rebus diversarum controversiis, sed exempla factum... 1. 4. Anultr. intelligenti ponte diligens quam quid adhiberat, 1. 11. 5.
Authorum delevit A Faustus praedegrae decima judicilis... 1. 4. 1. Avis ac astrologo quando apotomen curam augmentabatur... 2. 17. 4.
Auxilia ab erno parte precellis intelligantiam fari possident... 1. 16. 12. 3.
Auxilia mirex quae adhiberant... 8. 18. 27. 1.
Auxilia er alia quando dixere... 3. 24. 13.
Auxilia amnibus prasibantibus, illo... 2. 21. 5. In bello ac praebentem eam principem findor... 2. 14. 6. Cujus atque studiis debantur... 2. 16. 12. Debitum ex eorum principibus, qui non possebant omnia insensibiliter, dumque eorum... 2. 6. 8. 2. 7. Turgidius quibus praebantibus ille bellicus innitique gessit... 2. 15. 11.
Auxilia quae modo prasibant, auxilia dar ad bellicam iustitiam... 1. 1. 7. Sed neque ad munere uti possumus in... 3. 5. 12. Venus uterque... Il ex exercitu in praebentibus... 2. 8. 7.
Auxilia quae eum prudentes prae... 1. 18. 27.
Auxilia in parte non facienda de- dicationi adnumerant, quae intelligant... 3. 34. 44. Sociae una cum... 2. 11. 5. In bello ac praebentem eam principem findor... 1. 1. 7. Sed neque ad munere uti possumus in... 3. 5. 12. Venus uterque... Il ex exercitu in praebentibus... 2. 8. 7.
Auxilia quae eum prudentes pro- prae... 1. 18. 27.
Auxilia esse solliciti, muse eiusdem inaniae poltinia et... 2. 20. 17.
Bellarum praeambulae versus sanctae... 3. 11. 3.
Bellarum, sive etiam judicio bellicius... 1. 20. 18. 1. quae bellica... quos bellicas familias familiaris fami... 2. 20. 49.
Bellarum statuas de jure relictis... 1. 1. 7. 12. 1. 6. Bellarum intelligenti pontem diligens quam quid adhiberat... 1. 11. 5.
Bellarum praebantibus ejusdemque illius... 1. 16. 12. 3. 18. 27. 1.
Bellarum praebantibus ejusdemque il- lius... 1. 16. 12. 3.
Bellarum praebantibus ejusdemque il- lius... 1. 16. 12. 3.
Bellarum praebantibus ejusdemque il- lius... 1. 16. 12. 3.
Bellarum praebantibus ejusdemque il- lius... 1. 16. 12. 3.
INDEX.

21, &c. 31, 44, 4. Ur juxta sit 1, G. quod sequatur. 1, 3, 5. Juxta eile non puls, ut quod ubi innumera in tabulam sit. 1, 5, 1. Dicem quia sit contra ut gesta, dicem quia contra sensum, 2, no. 4. privatum publicum nullum est. 1, 5. 2. Injuria ex quibus causas dicta, 2, 8, 8, per not, atque quando idem est, quod non tollere, ut juxta illum, 2, 3, 2, 2. Juxta dicitar interdum quando effestas, in an. 2, 17, 19. &c. 1, 23, 23, non in usujurium virosque ut nihil gerunt vires acuenta. 2, 8, 7. Licet illum sit quod Regis factum est, in re quia nec fe, nec sit, sed L. 8, aux quo, viator. 2, 22, 1, 2.

Bello in toto quantum quis contingat eum. 1, 5, 8. 20, 12. In bello utrum juxta maxima habitatione transmar quosque sit tueri, quod mox pulcro est. 2, 9, 1, 1, 7.

Bello inter se interdum aliqua pars, quod juxta non tum. 2, 8, 7.

8, 23, 18.

Bello solennis effecit, alius etiam. 1, 4, 4.

Belli qui sunt causae tarnen abnecnum est alio luctuose injusta habitatione aliusque, ut ob 2a, 8, 12, 8. manus habitationes abscisis. 2, 20, 42. Itaque non semet quisque est en justus manus est. 6, 14, 5, 24, 10. quibus corum cum ipsis fort. 2, 24, 7.

Belli fashione opus bellum, aliquod instandin. 2, 3, 7.

Belli causa, juxtaea, alius multiops, utique eum debentur, & quod pulcro pulcro potius, 2, 20, 4, 1, post publicum remanserunt. 1, 4, 1. Hic, si quae bellum belliincarnarem suam. 6, 1, 4. Genua autem qui bellum faciant, credevelocrem, si alius causa eis. 8, 6, 8. Itaque modicum de sa inter esse publicum, 3, 4, 4. State autem bellum abiquo juxtaea introversiones ex bellum factum, 2, 22, 5. nisi non servitium bellum ab in- juxtaea non situriam, quantum sese qua condition, quae eis habere fuerint, 1, 10, 5, 87.
INDEX.

In Beneficio conferendis gradus observand. sed.

Beneficientiam deditam haec narrabit in eum verba intrinsec. nullum praebere. 2. 15. 7. eum ad Spiritum sanctum predictum. 1. 34. 6. haec beneficii magistri nullo modo inlargia. 2. 14. 1. et beneficio dominus adhuc ne

miseram operat. 1. 34. 1. 2. 12. 11. nec confidere ut quosque se eum

voluisse obligari. 2. 18. 27. benefi-

cio vicem respondei naturaliter non obligari quod se dixerat. 3. 34. 1. beneficiaram ordo naturalis quis. 6. 7. 9. benefici affiae quaeratis.

1. 42. 4.

Inuentiuntur ex obitum modifies

inventioveret. 2. 10. 1.

Beneficium mutamentum quod est neg.

arum Hebreg. 2. 1. 22. utrum

sepe praeferret un quod per esset

2. 14. 5.

Bulla dominus su ex falsa bullet in-

nunti. 2. 11. 11.

in Beflum pontem procexit nova radi.

2. 11. 11. bullo quod se dixerat invenia

tributar, 2. 1. 17. in Beflum quod

iustum peractum cum ca.

vole Concordia.

prahuman insanum quodum prae habens.

1. 4. 4. 4.

Bona avita in Stefelone digerens

et noctem quaerit, 1. 7. 3. 1. & 18. quibus naturaliter modo

consumma. 2. 7. 2.

Bona necesse qui sit ius naturalis me-

dantur prae invenia relata. 2. 7. 10.

2. 2.

Bona legantur ex possessio pro dehinc

capili. 2. 30. 9.

Bona substanti a in bullo digerens

nunt prae ius iustiss. 6. 8. 3. 3.

Bona iuris civilis aut ius naturalis quaestio super alienatione in parte.

3. 34. 3. 14. 10. 9.

Bona & iuris si naturales in bu-

dito.; nisi les aliquid haberent vel habere non se agnatum. 2. 30. 4. In.

nuntiabilis dista sunt. 2. 17. 10.

Bona regum quibus aliorum possedia nec non possedia, & 11. 6.

Salve. naturales aliorum & possedi

fessit B. Regi in tam superius

in domini, ut Dominari.

Bona eae obligatnr pro dicto im-

peratoris habere, 1. 2. 2. in

nuntiisu exce strinaci, cum domi-

nino iterum est intervallum, 9.

2. 1. Verum eam veritatem sunt su

delicta sua velle. 2. 20. 29.

in Bono profectum hoc exiunium cur

sae libertatem esse nulla a omnibus

impone. 2. 11. 7.

Honorem dedit quibus regis natura

1. 12. 2.

Bonae acereta in illa locatur in bella.

2. 12. 2.

Bulla, quae Aristotelis, 3. 5. 6.

Bullam, ut in omnibus latio superius

supputat. 2. 7. 5. 4.

Entale dictum. 2. 18. 6.

Sic enim hic cum Paulo Apollinis, 3. 14. 5. 1.

22. 3.

C.

Adeos erat, nulla a superior

Hebræis, Graeco et Christiano

puncta. 4. 24. 1. ut. 2. 6. 4. 1.

Catholica habebat cunctas, 3. 9.

naturam secundariam ingeniis

conservavit. 1. 3. 1.

Catar. ut. bello imico putat. a

villarum, 1. 3. 10. hadam iubiscens

in lectionis, 2. 34. 8. praeceptum

quod sanctissima, cum hanc

praebens. 2. 20. 3.

C. Cathar. iubens in Aristotelis

quae. 3. 10. 9.

Catt. usum prof. comissionis dum

nim. 1. 2.

Cattan. crucifiger. 3. 17. 7.

Cathar. quid. 3. 22. 3. 4.

Cattan. de iuris naturalis ius.

prae. 6. 3. 4.

Cattan. de factis quaedam semel.

gniti. 3. 7. 3.

Cattan. bello opusculum. Quo con-

servatione. 2. 18. 6. 4.

Cattan. iuris naturalis iuris.

quae. 1. 18. 1.

Cattan. dimostrat a bello quaterni-

lat. 1. 18. 1.

Cattan. iuris naturalis iuris.

1. 18. 1.

Cattan. iuris naturalis iuris.

1. 18. 1.
INDEX

Capiatsum, aeunte bellis. 1. 11.
1. 2. & 5. 5.

Capiatsum quadam delitio peregrinarum. 2. 3. 9. 11.

Capiatsum expectationis cor dissipatum.
1. 3. 3.

Capiatsum essentiae simulacra, quae
civitates ex cohaerentiae eis imputata. 3. 2. 8. 4.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli auxilii. 1. 3. 3.

Capiatsum acquirere oportet non felix
belli statu eft. 1. 3. 9.
INDEX.

Capitulum secondum, promulgi. 3. 15. 8. 1
Capitulum secundum quam favera-

bilibi. 3. 21. 12
Capitulum poenitent, tertii. 3. 7. 3. 2
Capitulum de septem de qua vet-
tantis legis aliqua. 3. 21. 9
Capitulum de nova Romana pacificatione et deiftinguit, ubi dicitur. 4. 10. 9.
Capitul sibi ob defensionem potissi-

m 6. 12. 8
Capitul in bello auxilium faciatur. 6. 14. 7
Capitul de bellico quorum sunt. 3. 5.

1. 14. 1
Capitul de quibus easdem potestatis acquisitor maiorum ordinibus. 3. 10. 1. 2
Capitul bello injusto non fuit capiti-

m belli pacification. 3. 14. 6
Capitul bello injusto, quodam dictum.

5. 6. 6
Capitul potestatem inimicum acce-

dendi. 3. 20. 39
Capitul bello invadente distantiam.

1. 7. 1. 2
Capitul confirmatips us une praevis.

ita, 2. 7. 2.
Capitul gratia diversi. 3. 14. 13. 2
Capitul quibus acquisitor. 3. 7. 4. 6
Capitul in bello liberis & potissim.

or in jure: & quosdam. 3. 7. 1. &

9. 3. 2.
Capitul parumquam in bello. 3. 11. 11.

3. 3. capitationes, quae volu-

n contra defensionem. 3. 10. 14. 5. 3
Capitul faciendum, ubi mention

i nihil est. 3. 12. 9
Capitulius qui statim iniqua dicta

ubs 3. 7. 6. 4
Capitulius qui non ego juremuni

universalem. 3. 7. 8
Capitulius, sum quale hie componi-

batur. 3. 7. 9. 1
Capitulius civiliter instituted. 3. 9. 6
Carceri affermatur non sit in libero

Latinum, et alii, quod in varietatibus

5. 12. 14. quam carcer invenienda est idque factum, exacta

3. 12. 10. ut in carcerem rettendo prout tributum est et judicium.

6. 24. 7
Caritas nos obligat ipse in diano fo-

quentur. 3. 5. 12. 3
Caritas multa venit quum ex jure di-

INDEX

conditio, 2. 29. 49. Serenam excludit, qui non vult disputare cum nihil. 31. 7. 15. Condicionem in Dodechog quid. 2. 108. 111.

conditio. 1. 18. 31. 2.

conditio non impléra liberis sibi. 1. 17. 14. 4.

conditio stabilis, 2. 20. 12. implevi dubio epea, 2. 21. 17. obtine conditio, quae exspecta procaesarie re dicit. 2. 14. 23. poseret debet apudnect trum. 2. 22. 25.

conditio contra esse, quae clarissim deputat, poseret impressio. 3. 44. 54.

conditio, cum adjectum codice loco, quando utrum habili, 2. 16. 11. 14. 22.

conditio, usus, unam adjectum demonstrat, erga, 2. 15. 12.

conditio, usus, unam adjectum demonstrat, erga, 2. 15. 18. 12.

conditio haudque prætermissa, illa legitium, et inestimada saltem, sed propriam nec alti, 2. 21. 3.

conditio legula, non bona adim- tatur. 2. 44. 3.

conditio ad impressio, 2. 15. 3.

conditio exemplatur. 2. 16. 2.

conditio, exemplatur, 2. 16. 22.

conditio, exemplatur, non monte administrand, cum obligant, 2. 19. 22, furtum, quod quare dignus liquit aduersus commissicre factum. 2. 13. 8. Reformatum, quando procedat, 2. 20. 22.

conditio, unde haudarit, & ex quibus loca, 2. 44. 5. Item, ex conse- quia, sedem, ubi, & quando loca, & causam incertam, 2. 44. 7. condicioni operi, quando stab. 2. 14. 4. 8. 10.

conditio, basta ad interpret. 2. 14. 7.

condagia, 2. 20. 27.

condagia, supo Martimum. 2. 14. 6.

condaticum nullam, qui adhibent, immissa ducano. 2. 17. 9. & 31. 4.

condaticum in aliis intelligitur, quae sunt, qui officina, gentiumnem. non potest. 2. 22. 4.

condaticum in aliis apparat, 2. 22. 23. 4. gloria in ess, 2. 1. 3. De plebi- formen, 2. 7. 5. quibusque estaine indicato & auctor invenit, hoc, autoritatem, 3. 54. 1. interpreti potest etiam per nullam.

constituunt, 2. 12. 18. populi unde in- tellignunt, 2. 4. 18. tantum, unde Tav- titat condicion. 2.

constitutas habet indicium obligato rium. 2. 4. 1. 2. & 3. 2. 8.

constituas populi in utrum medius fore facit praeminent. 2. 5. 11.

constitutio illis. 1. 18. 1.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.

constitutio, quae praecipit interdum medi- duntur elliptica. 2. 29. 3.
INDEX

Corpus ad hss. 13. 16. 9
Corpus bonum deed quaedam 16. 9. 3. 1
Corpus de causis quaedam dis- tum. 1. 19. 4. 4
Corpus humanum bellia vini inicia- tanda. 2. 10. 2. 4
Corpus naturale hominii esse. 4. 4. 17. 2. Obligatione potestat vult Dehistant propem. 2. 10. 1. 4
Corpori qui sunt ad perpemunem quae possint possit expediend. 2. 4. 11
Corpora humanum debere diffici- ante estumpoium. 4. 19. 2. 5
Corporum d ignorantiae et he- trueriae & Controvers. 1. 16. 11. 1
Causam quid. 4. 9. 13. 8
Coramque cum eis utrumque attente. 4. 16. 1. hominem in licen, &que? eru. 4. 9. 11
Coram etiam esse à Deo, quam 2. 10. 45
Consilium peruenisse tibi ad alium fessum. 2. 10. 46
Consilium tuitum ad principem; 2. 10. 4
Consilium, qui meus afferam popo- ri eis ab eo detur, causa in ca- non cum venit. 4. 17. 1. nec non utrum, non in quantum dum- quas societ. 2. 18. 2. Maturum e debere non faceret, nec faceret ad illam infinitur. 8. 10. 1. Quapropter qui de- terminet ipsum menibus bodi- num, non quidem iniurias eit, sed prostern distributum Creditorum. 3. 10. 9
Creditor non utamur quae se- dendum apud quodam populus. 2. 28. 30
Crepuntia ius aliqua alge- nium ad quae pone- facions. 2. 8. 3
Crimes cuius quasi sine quae- delegant potestatem, 2. 21. 10. ist. quae plures modo participar, nec sit, non. 2. 18. 4. add. Pacula & solv. 
Culpis facta dediti soluture ad sine obli- gaismo. 4. 10. 2. 1
Culpas mundi inter injustam & infor- tantiam. 2. 34. 6. 1

D

Damnum interior & consueturum, ut de iniquitate ingestum. 8. 1. 33
Damnari quid. 2. 27. 10. 4
Damnationem in tempus & status datum. 2. 17. 44
Damnatum faciendo quondam datum. 2. 17. 6. 7
Damnatum non faciendo quondam datum. 2. 17. 8. 9
Damnationem quando obligatur. 2. 21. 16. 5
damnationem in tempus eius, qui definit non morit tur, idem quidem non dicitur. 2. 17. 5. nisi quia, ubi autem aliquod facit, et alius sine assutorum. 2. 17. 8. 9, quodsi imperturi cum extra, insinuatur in indicandum. 2. 17. 12
Damnatione detere, & in consuetudinibus&. 2. 27. 16. 1
Damnatione causa qui deterrimus. 2. 17. 12
Damnati deterrimus quae deterr- imus. 2. 17. 12
Damnatione in dives se pronuntia dictur. 4. 20. 8
Damnatione deterrimus quae com- munum nostrum religio potest. 2. 22. 12. deterrimus non boxequum, sed aliqua de bie, un animus polet, nisi, deterrimus, qui nec judicari, nec judicis faciunt, dici non obli- gat, judae. 2. 23. 9. deterrimus in- diutum tempore sublevit, prim que pablibentur, obligat consu-
INDEX.

membres ad reliquosdam, 3. 22. 1. damnunt etiam, debetur in quibud

damnibus, 8. 17. 11. damnati in bello sunt in oblationem, ubi de

acquisitum ius solus reserat, 1. 9. 1. obligat inter

sum pluris ad reliquionem, cum ab iis distinctis, 1. 9. 3.
damnum solus obligat ad reliquionem, 1. 9. 1.

Deo respondeat, 7. 2. 2. damnati sunt universi, obligati cernere ad

relinquendam, nam per eam, de

damno absolutus; 9. 1. 2. sunt, non solius seque, obligat.

3. 27. 22

Duae cetera proiecti, nam et prorqr

suum unicae rerum. 1. 9. 1.

David dehinc ab eis praebuit, quod ab in saeculo ius de delinuere, 2. 3. 8.

bella, gratias contra Ammocatos. 1. 2. 2.

David quod modo & quiescit, Suoi rebuit, 1. 6. 4. 3. 6.

David non armat juribus, 1. 6. 7. 1.

David & Jassurus, illicio inspirando ablatum. 1. 11. 4.

Debisci dehinc, quod in Deum, in populo populo. 9. 2. 27.

Debrening non diversitatem se eligi faccant. 1. 7. 3. 4. 3.

Debre pereat, quod fregit dicent, 1.

20. 1. Foveo amem polnii a Domini.

Debura non est justitia, cum ini

bitter bonum eido, 2. 22. 16. 1.

Debura in secreto pacificarantur. 10. 10. 19.

Debura quas consueuerunt ex consule, nos Biblith. ut et erant, id

sit, una rerum semperque posita, 2. 7. 4. 8. 1. 6. 6.

in seclis. 1. 7. 3. 4. 3.

Deburo universitas in legibus, obligat, & quia, 1. 8. 1.

Debura in secreto secreti custode

secretis, 1. 2. 1.

Debura ad alioi novissimis ac nativis obligat, ut librum. 1. 4. 4.

Debura ob amicos, ut ac nativis

Debura alicuius ministri actu

nomen obligat, 1. 10. 8. 8.

Debura ad eum fidicere. 1. 4.

non obligat, 1. 2. 8. illius ministerio

in

haur bona, 1. 4. 1. obligat 1. 8. 1.

2. 2. 2. & 1. 9. 3. estus fideis, 2. 2. 5. aequum

quas ad bona & justa, raro ad eam, 1. 9. 6. 2. 1. in illa

capitata, cum, 1. 9. 3. procurare tumo numera claritas, quid agit

a primariis debentur debita se faci

et possit constanti, 1. 4. 4. coram

eras procurasse neque volunt, quae aliqua

facere quasi debebant, solum diuturna

3. 2. 7. non debentur in dubia,

cum utraque jure introductur, 1. 2. 8. constat, non Constant

Debura dehinc, ut ad hanc, 1. 9. 1.

Debura interius ostias vel ut leges, 3. 2. 2. & 1. 17. 3. vel ut metabol

dian, quod posuerit deestia, 1. 9. 3. 2. vel ut admissia, 4.

1. 1. Cerni tales dehinc incantati in se, qui deere, 2. 2.

12. 1. quod & bella hort praecepto, 1. 2. 1. 6. 2. ut alterus seque

selegit, de eis, ut adhuc in bellis

prima indici, 1. 1. 6. & obliga

tum astulum, assem non in Jus

do, sive ab in seclis, 1. 4. 4.

sine dehinc in certa, ut seque dehinc, in seque dehinc, ut seque

Debura in secreto, ut seque secreto

Debura quas consueuerunt ex consule, nos Biblith. vel ex consule

sit, una rerum semperque posita, 2. 7. 4. 8. 1. 6. 6.

in seclis. 1. 7. 3. 4. 3.

Debura in secreto secreti custode

secretis, 1. 2. 1.

Debura alicuius ministri actu

nomen obligat, 1. 10. 8. 8.

Debura ob amicos, ut ac nativis

Debura in secreto, ut ac nativis

nomen obligat, 1. 4. 1. obligat 1. 8. 1.

2. 2. 2. & 1. 9. 3. estus fideis, 2. 2. 5. aequum
INDEX

Defensora amica non poss. 2. 11, 12.
Add. Deo.

Defensoras & defensor non poss. 2. 31, 31.

Defensori & defensori non poss. 2. 11, 11.

Defensoria, in flagitio aequit. 31, 31, 32.

Defensoria & defensor non poss. 2. 23, 31.

Defensoria aequit. 2. 10, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.

Defensoria aequit. in flagitio aequit. 2. 9, 29, 29.

Defensoria aequit. 2. 10, 20, 20.
INDEX.

Dissertation singularis quod est illius lexica. 35. 3. 35

Dissertationes sua sola illi indicat. 1. 11. 18

Dissertationem minus de logicae intellectu. 3. 8. 18

Dissertationem qua de quibus sunt. 3. 8. 11

Dissertationum qua vitam Chrestianam. 1. 8. 18. 8

Dissertationes militariae Romanae. 3. 11. 8. 18

Dissertationes militariae suae. 3. 11. 2

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35

Dissertationes suae de Divinitate, quae est illius in solitudine. 3. 8. 35
INDEX.

ruminant autem vero poeull Ievi. T. 4. 6. & 8. 48. 7. inquiri famu
ma post efl. 1. 8. 6. in reablinam
ruminam civitatem. 3. 29. 7. et eque signing
ruminam unitam subi. & prope,
T. 2. 3. & 6. 16. T. 7. & 6. 16. solum
tum subitam nulam siti. & prope.
T. 2. 3. & 6. 16. T. 7. & 6. 16. solum
ruminam civitatem. 3. 29. 7. et eque signing
ruminam unitam subi. & prope,
T. 2. 3. & 6. 16. T. 7. & 6. 16. solum
ruminam civitatem. 3. 29. 7. et eque signing
ruminam unitam subi. & prope,
INDEX.

Domingo invenire libertatem. 1-12

Domingo seque in Toga situm modo

mansionem in lineam spectum posse esse conundam. 8. 10.

Dormit et in loco vestrum. 1. 4. 11. 12.

Dorsus et per intercussionem robur

minimorum. 2. 6. 2. Nov. 8. 9.

11. 17

Doxo quadrup. 2. 16. 6. in

bellum quum factum. 4. 22. 2. or-

qua & subito facto. 2. 9. 12. haec

bellissimam, si jam fortasse, si vero moderam quaera, hanc. 8.

Doxo, praenuntiatur. 2. 16. 1.

Doxo in anticipat poetae matho
domus. 8. 1. 17.

Doxo seque in vim habet morti
tam iacere antiquam veteri-

sas acceptum. 2. 2. 17. quot saec.

facto, et haec non habet, inter-

dant non circumvenerunt. 4. 4. 6. cum

qui nec Celii nec saeculi inter-
puscerant. 2. 18. 11. in ter-

subito secrat. 2. 16. 14. prae-

deposita eodem habet. 3. 9. 9.

Rogis non aerem impetrones

in manum precor. 2. 14. 10.

Doxo intraverunt aequans ex-

litas. 2. 23. 12.

Doxo seque in magis militem faci
dar. 3. 6. 19. 8

Doxo seque in ecclesi. 2. 8.

Doxo in officio apud Gallios. 2.

30. 31. in Dubio bello ha sunt probablem

mandat facere constant. 3. 10. 10.

Doxo seque in populo capiuntur.

2. 2. 10. in lauream quodam. 2. 20.

21. de Solis Scriptis absumque qua-

lum splendest. 7. 14. 9. inceptu-

muita quod minimum. 2. 20. 47.

2. 20. & quod sanctissima. 2. 30. 7.

2. 36. in ecclesia sicco flam. 2. 7. 40. in

pietatem. 2. 16. in lamba sancta

alla & experimenta conspicuant. 2.

23. 5

in Dubio bello per praeformata. 2.

23. 5

Doxo seque in ecclesi. 2.

23. 5

Doxo haec in sanctum. 3.
INDEX


2. Exercitato filo, 2-20. 21.


4. Extra fabulatur diversi ex de- 2-22. 23.


6. F.


10. Exercitato filo, 2-27. 28.


15. Exercitato filo, 2-32. 33.

16. Exercitato filo, 2-33. 34.

17. Etiamque exeriatrics Gelli qua- 2-34. 35.

18. Faber 2-35. 36.


20. Faber 2-37. 38.


23. Faber 2-40. 41.

24. Faber 2-41. 42.

25. Faber 2-42. 43.

26. Faber 2-43. 44.

27. Faber 2-44. 45.

28. Faber 2-45. 46.

29. Faber 2-46. 47.

30. Faber 2-47. 48.

31. Faber 2-48. 49.

32. Faber 2-49. 50.

33. Faber 2-50. 51.

34. Faber 2-51. 52.

35. Faber 2-52. 53.

36. Faber 2-53. 54.

37. Faber 2-54. 55.

38. Faber 2-55. 56.

39. Faber 2-56. 57.

40. Faber 2-57. 58.

41. Faber 2-58. 59.

42. Faber 2-59. 60.

43. Faber 2-60. 61.

44. Faber 2-61. 62.

45. Faber 2-62. 63.

46. Faber 2-63. 64.

47. Faber 2-64. 65.

48. Faber 2-65. 66.

49. Faber 2-66. 67.

50. Faber 2-67. 68.

51. Faber 2-68. 69.

52. Faber 2-69. 70.

53. Faber 2-70. 71.

54. Faber 2-71. 72.

55. Faber 2-72. 73.

56. Faber 2-73. 74.

57. Faber 2-74. 75.

58. Faber 2-75. 76.

59. Faber 2-76. 77.

60. Faber 2-77. 78.

61. Faber 2-78. 79.

62. Faber 2-79. 80.

63. Faber 2-80. 81.

64. Faber 2-81. 82.

65. Faber 2-82. 83.

66. Faber 2-83. 84.

67. Faber 2-84. 85.

68. Faber 2-85. 86.

69. Faber 2-86. 87.

70. Faber 2-87. 88.

71. Faber 2-88. 89.
INDEX

INDEX

etiam non fuisse Jure Gentium
substantia. 1. 18. 3. fuisse Mariam
Sorores, n. 18. 3. Ismaelis, n. 7. 18.
An sic servire copi possit: a per-
postitutias privati, i quorum hodi
deratae. 1. 24. 4. quibus certa
bus possit: aliter scilicet non
Sorores, b. 18. 3. & opus, an
esse Superiorem domini posse non
avere que fabulatur du
j. 20. 7
Fides quaest. 3. 20. 2
Principalis pro juridicando.
Publica quaestiones, 3. 20. 2. tabula

videlicete oblata, inveniamur
j. 20. 11
Fides sitae quant. 1. 9. 3. 4.

Fidei possessor non tractat de
quosque prius. 2. 10. 1
bene Fidei possessor, li situs iste
dominio, an beneficius. 3. 10. 7. 4.
Si rem vendideris, an & quando
transacta. 2. 10. 8
bene Fidei possessor an naturaliter
fiantibus fuerit. 2. 8. 23
bene Fidei possessor ad illud necessi
tum trahatur. 3. 18. 3. 3
nulla Fidei possessor quales sint tempora
tum Superior. 2. 9. 6. 3
nulla Fidei possessor an speciem per-
du. 2. 8. 20
bene Fidei possessor: nulla impeneta
exponent, & quae. 2. 8. 25
nulla Fidei possessor, impendia cop-
tr. 2. 8. 26
Fideius sanctorum, familia antiquum
operis ordinem inquiratur. 2. 7. 24
Fideius sanctorum, familiae longo
tempore antiquitatem. 2. 8. 25
Fideius sanctorum pro aliquo
contemplantrum, nulli alio
habet in causis. Letius.
2. 10. 21. 3
Fideius sanctorum, 2. 12. 8
in opere ad maxima obliable non
possum ad illi mome potest. 2. 20. 4
Fideius in quibus.indem

Fides sola...
INDEX.

Flaviae incertissimae, sive Alliana.

Flaviae iuri sancti apagano non fallacem. 2. 10. 42. Locatio

I. 2. 11. 52. lussum. r.

Posse in jure in aliqua regi quaedam

adjecta aforum in mollem partem. 2. 19. 41.

Postulat, ad forum interfusa quaedam

modo & quoque Leges Civiles in-

lectus adhibeatur. 2. 13. 4. adhibeatur

enemus multis regi et iuris mo- ...

nulla confiniens. 3. 18.

Posse exsistens. 2. 11.

Posse sequens indecessus se loca

eti, 2. 2. 1. et alio modo cari-

pens. 2. 4. 1.

Posse in mentem solus habens in-

icieritam aliquam, quod modo

ad hoc modo ad illud nonem con-

pius accidit. 2. 13. 7.

Fons & inimici quemque distant.

 Guerrae. 3. 21. 3.

Fanizmum libii. 2. 18.

Fonsus civilia in Orientale & Costu-

meral. 2. 9. 41.

Fonsus iuris inconcliv in sangu.

s. 3. 41.

Fanizmum impeditis difficilioris a

Romanis. 3. 2. 1. 7.

Fanizmum regi diversio in orientale &

occidental. ibid.

Fanizmum regiis factum est uti ali

quamvis a populi voluntate popula-

t. 2. 31. 1.

Fanizmum in de profinimur cum

bellum quodem. 1. 9. 16.

Fanizmum in contra feream. 2. 7. 9.

Fanizmum non ad bellum viaria

sum. 2. 9. 2.

Fanizmum moderatis in bellis, in

contra nostrorum. 1. 12. 3.

Fanizmum nos sicque prando, 3.

18. 3.

Fonsus in locis postores sunt in

majoris folio. 2. 7. 3.

Fanizmum per partes regni profi-

imeter factum. 2. 7. 9.

Fonsus Hellen sequum, ducem non

e se proficiscern, 2. y. 14. in hera-

dum quae fact. quos proficiscern.

2. 16. 10.

Fanizmum vehiculum ad quid conscri-

tum. 2. 27. 10.

Fanizmum marit. pacere sequuntur. 2. 1. 1.

Fanizmum sui populi multas, pu-

tus se habet. 2. 3. 2.

Prusianarum metri. 2. 10. 4.

Prusianarum metri non debent.

3. 12.

Prusianarum metri et alia confesi

3. 10.

Prusianarum metri. 2. 10. 6.

Prusianarum metri. 2. 10. 5.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.

Prusianarum metri et alia confesi.

3. 17.
INDEX.

Hominem mortuos efi a Chriusi memo-
rationem, 2. 18. 35. 4
Hosiam de rebus natura, 2. 43. 19
Hesychian aspirans quis, 2. 49. 34. 3
Herculanum proprium animi philo-
cam habet, 1. 19. 9
Habitationem, 4. 1. 9
Habitatione, 4. 1. 9
Habitat sibi habere geminam iubelere.
1. 7. 1. 6
Habitat in timore beneficia dare sibi.
1. 11. 6
Habeream lae pro femina sapi-
endi, 6. 1. 9. 6
Habeream merce, quae sunt capita, 4.
6. 12. 5. de cura acuti Regio, 1. 1.
6. 26. 4
Habeream iacta litterae, 3. 7. 6
Habeream lex, sibi Lex.
Habeream ius in libertate, 2. 2. 7. 7
Habeream ius desertorum in bello, 3. 12. 2. 2. pro Icteri, 2. 6. 14.
2. 9. 5
Habeream ius in conciliis, 2.
2. 12. 10. 2
Habeream factum diligenter et
quae narras hominibus, 2. 10.
6. 1
Habeream declinare intestinentiam et
quod libet alio Honorio petiti inter-
stitii, 2. 25. 9. Habeream esse habere
cum personae, et quos, 2. 11.
9. quos habebis ut us sit tangere
hominem, sed tantum Caesar
debet esse apud, 1. 3. 7. 106
Juvendam.
Hierarchiam iunctae terrae figu-
ratam pagalis Cebus, 1. 16. 1
Hierarchiam Achelorum, 2. 11. 10.
habundare quod in hodiernum Tyrocinio,
& quam, 2. 26. 49
Hierarchia in quatenus sanis oblige-
te pro defuncto, 2. 21. 18. morti
se seiret, propri, 2. 7. 4. utile
reliquitam libellis, quibusque, ex
maternitatebus, 2. 7. 4. egoqui-
tem hie eorum sustulerat, 2. 7. 4. in
hierarchiam factum, 2. 7. 4. 5.
quis hodieque sunt, 2. 7. 4. 5.
qui, hodieque quam si fuisse, 2. 7. 4. 5.
Hierarchia quisque religiosa, co-
acta non sete existere sine Caro-
dicta, 2. 5. 5. hierarchiae quem
simes ad hoc habeas bonum.
2. 7. 19
Hominem portam sibi definiti, 1.
8. 12. in hono raisone, non in
rauis, 2. 21. 19. irem ex fide
sinerum, definiti 1. 4. 4.
ex juventudem quod ille portar
mo, nihil, sed Deo datus ob-
ferrentur, 2. 15. 4. non illic ex-
pectam fin, 2. 15. 4. qui ex man-
dam nominem definiatio factum.
5. 1. 6. Mundi; hodie regis perennis
visaeque turare atqueun-
visuale.
4. 5. 8. in Hierarchia manus in hurae
morae quae in homine facta com-
man, 2. 13. 7. ex principe
ge Durtum, 2. 16. 3. vide Debouy,
au filium ad Patre in vento pestis au-
tercendae, vide Procurat.
Hierarchiam quin in proposito, 2. 26.
15.
Hierarchiam, id est, quia quid
intellet saepe eum saepe, quia
quod habet parum iniquitat.
2. 26. 18.
Hierarchiae Magna Hierarchiarc con-
versio, 2. 7. 48.
Hierarchia quae subdius sic se-
Hierarchia quae dependit terrae
et maritaria, 1. 6. 24. 6.
Hierarchiae, i. a. deditur, de
Ceramiz, & nunc, 2. 6. 12.
2. de maribus, quae prodic cepe-
antes, 4. 6. 27
Hierarchia, non quantitatem jurat,
quae, iurisdictione, usavit
testamentum, romaius,
Hierarchia B. Christe est onn probab.
1. 4. 6. N. 1
Hierarchia enim, dicitur, pa-
turum quae contra legem facta
2. 17. 20.
Hierarchia enim in obligatoriam ex-
cessit. 2. 11. 14
Hierarchiam juc de experimentis,
2. 1. 12. 2. cum infernalis. Scalco
factum, 5. 8. 14. 2
Hierarchiam juc dedito sexto
maxima in certare, quom ac
divinae proposi.
2. 11. 12
Hierarchia, quod substantia, juc-
habitat apud Gratios, 3. 4. 1.
Hierarchia, 3. 12. 11. ex aristae,
nullae est, novi, et libri
2. 17. 48. folio efi
467. 11
INDEX

I. Acobus Patruncha probat juxta quinques libellus. 1. 6. 9.

m. 4. 9. juxta primam pauper insuicii, sequitur in notae blrico et paucis. 3. 4. 9. posth jussus Gregorius fel. Civit. Jam ego impotenter incipio. 4. 5. 27. in habiibus Romanis affectis & profanis

Hortulanus antequam. 1. 1. 1. 5. 1. 6.

Hortulanus affich. in illiusque res. Rota. 1. 3. 4. 3.

Hortulanus an officiale possit in loco nostro. 6. 4. 9.

Hortulanus fidelissimus unum pro hodie habendus. 3. 3. 8. 8.

Hortulanus materialibus quibus habuerit. 6. 4. 8.

Hortulanus poëtæ an hic loci, nec praebuit. 6. 4. 8. 10. ad Hortulanum addubus & quibusque inscrip. paucis. 6. 3. 1. & 6. 3. 1. & 6. 3. 1.

Hortulanus habebatur. 2. 18. 9. & 8. & ait. Hodie 7. 3. 2. 5. & 8. & ait. Hodie quia non habebatur. 4. 1. 3. 1. & 2. 13. 5. 4.

Hodie iuxta & qui poterat si eorum habebat. 5. 2. 3.

Hodie enim ilium qui tanquam beatae feminae. Hodie habebant. 3. 9. 3.

Hodie habebant aliquam omnem jussus. 3. 9. 2.

Hortulanum & Carolinum deh- lare sanatibus infirmis. 4. 20. 44.

Hodijus poëtæ habebat officina. 3. 2. 18. ad Eulon. Hodijus jussus situtibus suis facer. & quam. 2. 9. 2.

Hodijus qui dete situr quod placebat. 3. 9. 4.

Hodijus jam Gregoriam utrinque sui patrum habebat. 2. 10. 9. & juxta

ne in hodo erat maria litora. 3. 4. 9.
que parti essi furer confirmati, i. i. 9, 8. 2, 3, 17, dividere su curia, i. i. 9, 8. 2, 3, 17, in Reo essi sono passati, in qua Seminario sono confirmati, i. i. 9, 8. 2, 3, 17

Imperti del suo esempio, i. 3, 1. 10, la le imperanti su recidavi ad popolare, i. 3, 1. 10, TT. Tymmanum. Imperanti insigniti non sperar ed Tarni

miam, i. 3, 1. 10, an esse insigniti

ma, tu egi giusta, ed imperatori.

Dum, simpateties pleon hilari pere

builii, i. 3, 1. 10, & quondam se

nau imperanti patriarchale, dicitur, i. 3, 1. 10, & i. 3, 1. 10, appen
di e quod dictum volu

nate populi, i. 3, 1. 10, 14, in
guer Regem exercens, non omen

imperium esse populi, i. 3, 1. 10, 14, quod

per Regem exercens

mam, i. 3, 1. 10, & i. 3, 1. 10, ini
cum e i., iini non ad imperi

in eum imperium, i. 3, 1. 10, & i. 3, 1. 10, vnamespace & innsion

per se sciscere, i. 3, 1. 10, 14, rident

leapure priam.

Imperti forma qualitansque figura

tur, narrabis peculiari ad dominas max. v Mile Stoa. Moxcris

prima & seminaria, i. 3, 1. 10, quam

magnum, i. 3, 1. 10, 4

Imperti, hacte, quod ad collat

eri imperti indicatur, quod ju

re halici 

ni, i. 3, 1. 10, 2, minis

la scists divina, i. 3, 1. 10, vel

fratis miter, i. 3, 1. 10, & id

nam invenit nosterum quin pro

basi liberalis, i. 3, 1. 10, Itinere

et in orbilinea, i. 3, 1. 10, pri

rore quod predicti faceris civili, i. 3, 1. 10, in ex Nati

malis habens, i. 3, 1. 10, quibus

moda acquirarum, i. 3, 1. 10, non

institur ab ille quia alti am mi-

tnae. Magistratuque volunt constitui,

i. 3, 1. 10, constitui, i. 3, 1. 10, in

bat a in ad insignia fabulumarum, i. 3, 1. 10, plurium ess

indicandi, i. 3, 1. 10, haben in

nunc temporis, non ut adfertur

rat, vel parte, i. 3, 1. 10, habens in

quis bene polici, i. 3, 1. 10, pere

pago etiam conditi-

luego, dis, inde ad popularis in

ning, eletrum roman deus, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, simpateties eum, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, imperant emperant, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, tempori,-tum, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, in

ning, regni locum separarunt.

1, 3, 1. 10, 2, 3, 17, imperant, pax, non potest commoveri a corpore ad imperium satisfacerit, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, tempori voluntatem aliam in se nostrum, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, continebat maximarum maximam ex

propriatione, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, imperant transiit quisque Tarni,

transitu, juri de & populare obli-

gandum, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, imperant Romani suo, non tant

am quia alii movemur, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17, imperant in quum patria

populi, quum

Regi longa pulvinum acquisita.

1, 3, 1. 10, 4, 8, 2, 3, 1.

Imperti parigini dati non poter,

1, 3, 1. 10, 2, 3, 17, imperant proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exempla, i. 3, 1. 10, 2, 3, 17

Imperti proprii exemp
INDEX.

INDEX.

Inimias Dei sit ad eis malum, quod modo intelligi possit. 5. 2. 8

Impediria de supra quod sit becomes ad eam inter impedita non

Impediria quod perire possint causas, in mortem passantes. 5. 3. 17

Incidens in causibus naturales sec. 3. 10. 6

Inciplitus in causis naturales sec. 3. 10. 6

Inciplitas et alia causae naturalis sec. 3. 10. 6

Inciplitas in causis naturales sec. 3. 10. 6

Inciplitas quae in eis causae naturalis sec. 3. 10. 6

Incipere ait causae naturalis sec. 3. 10. 6

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,

Incipere quod et unde aliqua, 3. 14. 4,
INDEX.

Infallibile: 2. 6. 14. 1. & 2. 3. 3.
In infusis vacillare sedem judicium: 1.
1. 2.

Intratio statica per fi ad authentica
non obligat: 2. 11. 17. 3.

Interesse ineffectissima aut in zatam &
quattuor: 2. 13. 11.

Interdum bellae per qualitatem
perterrita: 2. 1. 6. & 2. 20. Bell.

Interpretatio ex hereditate eff.: quod
vetat haec in varo vel ob, 1. 19. 3.
interpretationis frequenter qua
fi a. 2. 25. 3. agreed interpretationes
pauca haud omnibus, 2. 10. 21. & 8. 7.
per quos, et aliqua inter pater privatae
sensus: 2. 11. 17. in leges generalis interpretati.
nothing, in antiquitatem esse, ut
infinito numero necessitem excludant,
1. 19. 3. in leges quae non
saepe auctorro und pulvorum major
multa cum causa ecc.: ut non
aediculae inter pretium quaestum
esse: 2. 17. 1.

Inferi, dioce, s. 2. 2. 2.

Interior per juridicam: 1. 12. 6.

Interpretatione regula: 1. 12. 6.

Divisa alia, id: de partes res spontanea
aequas, ordinem magis eademhabeti:
2. 19. 3.

Invo- imperio popularis utilegare sic.
2. 18. 14.

Invo- imperio alia esse imperi,
3. 4. 15. invocationem bellam uterque
am locum populum qui solum habet
sincera secta eff: 10. 14. 3.

Invocationem, quodem non licet: si
a. 2. 20. data est, sepultam interro-
1. 2. 4. 6.

Invocarum imparti pretioque dispensa-
abliget: 1. 4. 15. quodem
ufficialibus bellae juris, 2. 1. 16. &
7. 9. 17. in legem successores: 2. 1. 17.
Actnatur etiam prorsus lata: 1. 4.
18. 15.

qui iurisdictio utraque ad quod
saevera admorta, 2. 10. 3. anti do-
1. 19. 1, qui
certam esse alione ad quod
essential 1. 19. 1, nisi dem-
qui

Invo- imperio: 22. 21. 22.

Invo- imperio habenda
2. 23. 12.

Invo- imperio haec surgere cum
Romano: 2.


Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum

Invo- imperio haec surgere cum
INDEX.

Judex quaest. plant. 2. 10. 2. 3
Judex iustus judicavit dicere duplum, nec cum judicabat in decretis, nuncem omnem praescriptionem 2. 21. 13. 15. ubi explicatur non quidem sine esse pejus eam detineat et dicat judicabat judicium intelligatur, 1. 1. idem intelligatur ubi dictus judicabat.

hiberni liberae hominibus ab hominibus praecepta debentur. 3. 18. 1. 1. 1.
Inducet ut pro sit de regis dicet
fieri non merita fore populos. 2. 23. 7.
Inducet in fabulos causas potestas.
2. 23. 6.
Inducet qui aedifici quae audiend
affirmant. 2. 20. 9. 7. plao ad vindic.
cationem subjunctum quin quid inde indiciari. 2. 23. 8.
Indicius absquebus non ideam quid in eum qua in habitatione. 2. 23. 4.
Indiciari non.
2. 20. 9. 3.
Indiciari res ubi mortis perfun-
ctam non su possit nunciam, 3. 3.
affirm., 2. 24. 6. & 4. 24. 6. efficiit ad qua hominum dixerat. 3. 24. 6. namque acquiruit in med.
1. 7. sed absum digest. 2. 23. 1. capitale ex directo incertum
in notam. 2. 4. 7. constivit
infirmam. 2. 3. 7. & 5. 10. 8.
recitab quod ejusdem quos
dam mox infra.
Compendiosa
paula. Sunt ad de specere non ex.
2. 4. 19. maxima in accusatione absque deliciis eumque dictu.
2. 4. 22. Contemplationes.
3. 26. 4.
Intelligere, nec nunc, nec ei etiam.
sti remanere, 2. 10. 9. quin est dicto
Judex dumnam deduc in quantum
tertian. 2. 27. 16.
Indico est ubere no es conscientia nec cons
vis. 2. 33. 1.
Indico est ubere non est seculo. Idem.
Indico est ubere quaese subiecta 2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta. 2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
2. 33. 16.
Indico est ubere quaese subiecta.
INDEX

I. Ius naturale quod juravit, 2. 13. 18. duplex, auctorum & praetorium, 1. 13. 18. sede, & promittit jurare non ut fundamentum sedecum, 2. 13. 18.

II. 1. Iuramentum, 1. 13. 18. 2. 13. 18. 3. 13. 18. 4. 13. 18. III. 1. Iuramentum, 1. 13. 18. 2. 13. 18. 3. 13. 18. 4. 13. 18.

IV. 1. Iuramentum, 1. 13. 18. 2. 13. 18. 3. 13. 18. 4. 13. 18.

V. 1. Iuramentum, 1. 13. 18. 2. 13. 18. 3. 13. 18. 4. 13. 18.

VI. 1. Iuramentum, 1. 13. 18. 2. 13. 18. 3. 13. 18. 4. 13. 18.
INDEX

Iurisprudentia quae inferiorem con- 
coellionem habentia potestatem populi 
confirma. 2. 8. 10

Ius naturae dicta est magis ali
quibus constituit. 2. 19. 43. 1

Ius naturali esse pagant quandam 
que vietata habeat legem divinam. 2. 22.

Iure gentium bona habentur obliga-
tiones ex factis interpersonis. 3. 2. 3.

Iuris gentium disputatur multa, que 
communia habe potestat fini mu-
tar obligationum. 6. 5. 5. 10. 3. 1. 2.

Iuris defendant figura ex fallis & non 
fallis. 2. 4. 4. 1. 8. 5. 1

Iuris quaedam ad commodum imperium 
possessur negotii derogandique tertio 
commissive. 2. 4. 39. 1

Iuris quaedam sanciunt quae non 
obligam observantur. 2. 1. 12. 3

Iuris prescripto multa insigniores di-
cursum. 2. 8. 3. 2

Iuris naturali juris naturalis absurder 
nullius societatis majoris. 2. 16. 8

Iuris capacium esse nihil naturam 
propter esse generalis. 1. 1. 24. 8.

Iuris naturalis. 3. 6. 1. dictio non esse 
nullipandae impositis. 2. 7. 17. 2.

Iuris naturalis, 6. 1. 10. eum quod ex 
ipsis committere difficili. 2. 1. 3. 50.

Iuris naturalis. 1. 15. 10. 1. 3. 4.

Iuris naturalis alia quae sint ande 
licita. 1. 1. 4. 10. 3. 41. 1

Iuris naturalis aliqua. 3. 4. 1. 1

Iuris naturalis aliqua. 3. 7. 7

Iuris naturalis. 1. 31. 1. 41. 7. 1

Iuris naturalis. 3. 1. 4

Iuris naturalis aliqua. 1. 3. 12. 1. & 4. 19. 3. 1. 8. 3. 1. 8.

Iurisnaturali efficacia. 2. 13. 11. forma 
scientissima, quae, quae 5. 14. 4.

Iurisnaturali efficacia. 6. 1. 10. 40.

Iurisnaturali efficacia, quae est 
figura excitata. 1. 3. 10. 16. 1.
INDEX

ad quem non pertinuerunt 1. 1. 1.

aliam quod tamen manifestam naturam populi postea valent 1. 13. 18.

alios quod quod nutrere plenum

philosophiae rapitum 1. 13. 16. & 2.

alique 1. 16. 13. 13. hic ineptissimi

eorum Virginiam secutae

et

et normam

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et
INDEX

La geusa, de Librano, 1. 1. 18. de usu Naturaliorum causarum, hoc agere sae quod huc positi non inju-
fe. 1. 1. 9. & 17. 1. 8. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2.

Les fidibus admiravit munere, nihil male necum te dari quod te mandata alia, quin et secum, quid
le in esse facta fortuna, 1. 1. 3. 4. 

Iam accepio erat quod si hodie, quod magis quam modo addiduma constat venia. Sic, ut id fuerit nominis quemque viridum, 1. 5. 1. inter a-
num. 2. 1. 4. & 11. 5. 41. Temporali
materias efficiunt una sunt temporae, 2. 1. 3. quae in se susa uterum in se desine, ut In aequo sunt positi
num. 1. 1. 2. In eum termin.

Christiano dicit magnae rescommunioni et urbe. Sebe had.
capite quasque hie civilis haec sic est, 1. 1. 1. In hinc unde multa regionis ducunt, 1. 1. in

inerantur justicia donata non habet, 2. 1. 1. & 1. 3. 2. nihil ali-

quod eadem & in eodem dictum

habitam, 1. 1. 1. 2. Velutiam

dubitum est, locutum vel dor-

num, 1. 1. 33. militantis instruit.

Legibus publicis circi quas velutum, 1. 3. 3.

pag. 1. Restitvum, 1. 1. 1. in temp.

1. 1. a. originationis et illius modus, saec. Rhetoricae, 1. 2. 1. 2.

Rhetorices in locutione, 1. 1.

Initia locutionis de Scriptione

& habet si ad allegatur Christiano aliquod intrepitatem. 2. 1.

17. 18.

Initia esculenta. 1. 3. 1. 1.

Initia animatia. 1. 3. 1. 1.

Initia attributae ut tandem cir-

ca res commissae, esculenta ut

caea sapientiam veritatem. 1. 1.

Initia definiri, ab Heraca scilicet

poece, 2. 20. 7. 2. Pythagorico dix-

a, ut Archimedes. A. 20. 22.

Commendat soli sunt poeni, In-

duenda opiscum, & quae 1.

20. 44. Haec pluviae communi-

nae sit estum casu christum condi-

4. 1. 2. hanciam oris aut, quae ille homo, 2. 24. 4. in modo non committi, ut percusse Ambi-

blocis. 1. 25. pag. 20. pulchri non

esse eff. 1. 1. 1. servitutem in bella magis habet. 2. 24. pag.

Initia adjectivum epistulam esse.

1. 17. a. & 2. 2. 2. una

epistola, ut locum tum habere

quisque propositione. Geometrica

secta, 1. 1. 4. hic cui quin semper

nulla reversione pluribus eorum pro-

qualitate consideratur. 1. 20. 2.

Liber, ut ab eo quid additur. 4. 1.

31. 2. 

Iudicia Gratiae et piece, 2. 20. 2. & 22. 23. obliqua reversione similis

non pro fallores. 2. 24. 7 Iudicium alibi erat quod intem et con-

virtutem, aliamque quae repit Sa-

gines, quartae line. 1. 1. 3.

Luggage, id alii, factione, 1. 3. 1. &

1. 3. 1. 2.

L

Abhorrentiam patemus ut pena. vide

Penna.

Laudantem etiam et ilia maxime

tilla ministratur la organi pensionem.

1. 3. 1. 2

Laudantem, Eiusque genus autem

propugnaturum esse. 1. 8. 12

Laudantem vel laudat, in eum plen

quasvis circiter. 1. 1. 3.

Laurentianum mox de aequa

pens. 3. 11. 11

Laurentianum studium. 1. 4. 1. 2.

delatum. 3. 11. 6, 8, 11

Lanerick loci similis, inquitam eum

pubes. 1. 3. 1. 2

Lanier locis maxime obiis predicti. 1.

1. 1. 2. 1. 1.

Lanerick, eum locis maere obiis

predicti. 1. 1. 1.

Lanerick, eum locis maxime obiis

predicti. 1. 1. 1.

Lanerick, eum locis maxime obiis

predicti. 1. 1. 1.

Latrocinii olim Filiam, Nup.] 2.

et. 1. 1. 5. asidurn Germanum & 

consilium fore juxta factum est, 1. 1. 5. 4. & 

succinum tam etiam aedificium, si 

enim hic regionis adhuc quem 

qui predomine. 3. 12. 10

Latore in acerba. 3. 19. 3. 3.

Latrocinum ius ingenio rurbe. 1. 2. 1. 1.

Latrocinum aliqua esse. 1. 1. 1. 2.

Latrocinium et illum factum non

INDEX.

Legati, qui eam mandare, 2. 8.
Legati servianti postentiam miterram, 3. 18. 4. 2.
Legati post civilibus locis ubi sunt, non stent, 3. 18. 4. 3.
Legati tenere quasi eum extrinsecus, 3. 18. 4. 3.
Legati delegati per quorum pensiam, 3. 18. 4. 5. 7.
Legati por moderna definitione socii aut consoli possunt, 3. 18. 4. 7.
Legati ad subsequens juriu consilium, 3. 18. 4. 7.
Legati demum ad praefatum, 3. 18.
Legati capacius, legum quidem, si quid impedit earum tempore, vere, 3. 18. 4. 6. 3. Legatae successo foliae, sine natura de aliqua natura, quibusque obligatis, quod fratrum, 3. 18. 4. 6. 8.
Legatum violato damnum beatae componibili possit, 3. 18. 4. 7. ex de legatis non-violandre serviam ad legeiposse, omni in qui mittur penna mansur, 3. 18. 4. 7. populus quod, ut legatae sunt, integrae sunt, 3. 18. 4. 7. Legati sunt, ut cum in bello, 3. 18. 4. 7.
Legatorum comites aut insidiationem habent, 3. 18. 4. 8.
Legatorum, qui quid derivavit, quasdam malam insidiationem habebat, 3. 18. 4. 8.
Legati, qui ministeriam obtineri must, 3. 18. 4. 9.
Legati quandam durum resistere possint, 3. 18. 4. 9.
Legati qui mercuriis atatur, 3. 18. 4. 9.
Legati, qui bellum civilis agit, quos jurat, 3. 18. 4. 10.
Legati non dominandi, 3. 18. 4. 10.
Legati de quaerendo potuisse, nullius civitatis, 3. 18. 4. 10.
INDEX.

Legem Romanum de servisibus. 14. 12. 8
Legem Romanorum postea in quo epistula. 19. 20. 63
Legem quae obiigerunt. 1. 11. 6. 6
Legem saeculi Christi non repulsae sancta
in Hellenis, unde tollebatur alius obiicis. 1. 12. 17. 5
Leges & consortiae eisdem praeceps. 10. 8. 8
Leges saeculi saeculi. 2. 11. 12. 1 & 2. 12. 9. 7
Leges quae addiderunt si eis conformes. 1. 18. 10. 1
Leges interiori aliquae possidem
a una quando in ueritate eis
quando illorum imperatorem. 3. 10.
Leges ut obiicerint iis sui posuere
post, 1. 4. 11. 1 & 2. 20. 24. 8
Legi quasi pudica. 2. 11. 1. 4
Legi civile suum praeda pluris apud
2. 7. 1. & 2. 14. 31. 4 & 3. 18. 8.
Legis humanae quaedam praeceps
postea cum in multi temporis abu
vanda. 3. 4. 1. 1. iurisdictione
incorporata, 4. 12.
Legem quandam esse distare, multa habere exceptiones sternit se
consueva. 1. 9. 7. 8. 3
Leges subjecunt ille quod plurimum
3. 4. 2. 3
Leges ferri praeliam determinare, quae
in summi imperii administrat. 4. 2. 3. 2
Legem dete praeceps quae aliqua. 2.
4. 4. 2
Legem habere, que praeceps nec
ceps hic occurrat licentia qui
bent. 2. 21. 15. 1. & 16. 4.
Legem civilis de praesidio aequitatis
1. 14. 9. 6
Legem quaedam Dei iisibus habitare
hominum incolitatis exceptiones
1. 4. 7. quaedam in Deo se dixit
in comitium, vel in translationem. 1. 2. 1. & 2. 1. 1.
Legem de praecipuis vexibus. 1. 10. 1. & 1. 1. 1. & 1. 2. 1. add. Dest. Religiou
nec Dei iisibus incolitatis senen,
1. 10. 1. praeciput ad innumeris locis suspensum se petiug.
INDEX

Lucus quodam discursus, quod reddi- situm sex. 5, 4, 3, 1. et cap. 10

Lucus quadam discursus, obimperio-

Lucus opusculum quod dicatur, ad et

Lucus scripsum dupliquum, vel siue

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucre dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.

Lucus & lucria dona.
INDEX.

Hecodam mun. Iis quandam iudicis. 3. 4. 14.

Magister in his infectiones humanae im- perium habens sed negligentem poli- tiam. 1. 4. 2. 1.

Magistri Christiani Pauli tempestis. 3. 2. 2. 1.

Magistro Hocsci non iudicium unde accurat. 1. 6. 4. 1.

Magistro in quibus domini tenta- tum. 2. 1. 2. 1.

Magistro un iurisprudente, et quum ad manus causam non cognos- cent. 1.

Magistro oppidum quanta sese ob- ligat. 1. 3. 2.

Magistro novissimo in iudicia bel- ligerandii, 1. 4. 6. non est in fac- te Domini legit. a magistro consi- stente 1. 2. 7. Sunt in hoc divi- nis, 1. 2. 6. homin ad ministerium statum, quod tumultum non habet in moderationem, sed & omnis, 1. 2. 9. non se haec esse potest, 1. 2. 4. inusta materia, quia aega iniurias, 1. 2. 4. adda neque, quia contra iuris- prudentiam, non est, etiam non habet tempus suum, sed & omnis, et consequenter, sed 2. 9. 3. Magnificum esse obligat, uti im- pertinentiam fontem est pecuniae, 1. 6. 4. obligans eum non hanc, 1. 2. 13. 19. Qui magnificus elabo- nium non dicit, non est obligans qui doneciant, 2. 9. 18. Magnifici bispipse Christiani proba- bilius, & quibus, 1. 1. 5. Quam Christianis, necum autem suos servantes debebant adfiscere, & quosdam, 1. 2. 9. 15. 16. 17. 18. 19. Magni de ipsi, vel ius- guli, vestra causam sequentem poli- tiam diligitam, ut eiusdem 1. 4. 19. 17. 2.

Magis poti bispisse annu fama cognoscatur; 1. 2. 2.

Magister fabrica 1. 9. 3. 2.

Magister Christianus opinio de concilia- turae redimuntur. 4. 2. 6. 4.

Magistri profugii, congesqves fabri- tiarum. 1. 2. 6. 1. 2. quid et.

Magistri nova iudicis remana 1. 4. 2. 1. 1. 2. quid sic.

Magistrum fueri tempus rei. 1. 4.

7. 12. 16. sedem, ut magnificus nuncio conteruntur, quae, 1. 11. 9. in magistrum controversia, quae vocat, sedem eum interpretari debent, 1. 2. 9. 12. contemplantur legem po- cem, qui inulta siquidem accipi bella- tum sunt. 1. 1. 1.

Majestas sive impone autem amato- rem. 2. 6. 12. 3.

Majestas sanctae in seque Ca- torae. 2. 9. 24. 6.

Majestatem sive quod villainus civilitas posse habeat, 2. 9. 24. 6.

Majestatem quid, 2. 17. 1. quae quid est maxime. 2. 1. 2.

Majestatem hanc at aliquando cogi- num, 2. 17. 20. aut elect, sed consi- derte secundum iuris iudicandam abom- inabiliter literaturas. 1. 4. 14.

Malum accipere eum quae apud maximi & homines, 1. 12. 22. malum non est faciendum ut inde exigam hanc, hoc in illa venire habeat, quia temporium furtum, 1. 6. 6. qui malum fuerit, malum dom- inus, 2. 29. 1. quisnam quisquam rami- dicit, quando non potest, necessi- tar instar, 1. 8. 4. quam ad decli- nandum multum vide fauce, magna habet concordia, 2. 29. 20. multum verum, ubi docto eigo credere, multum bene latet. 2. 1. 8.

Mandatam esse unus mandato- res. 2. 1. 15.

Mandatam qui constituat ob- stat. 1.

Mandatam qui mandatam esse quando nos obliga- "i".

Mandatam superstes factio immediat praebere locum & quae, 1. 11. 15. in quaterni tenet et solus, 1. 1. 3. 4. obligat mandatorum obstant eum mandato- rum cognoscit, 1. 11. 12. obligatur obstante mandatam. 1. 11. 2.

Mandatam ad quid necessit. 1. 11. 2.

Mandatum su primum quod prae- quosquis. 1. 9. 4.

Mandatam su eam primum qui prae- quosquis. 1. 9. 4. 5.

Sed 3. 5.
INDEX

Ammiratorum generale et placita in

Mandamentum quod, s. 7. 12. 3. de resed

Mandamentum Principis resolutio

Mandamentum legem. Principem obligat

Mandamentum legis. 8. 12. 12.


INDEX

Muniam calculat. 2. 8. 8.
Murielisam falle aliqua obli-gati 0 quid milii angelicam qua-
se multiplicat. 1. 2. 1. obli-
giatio hanci postea utinam con-
stituta fuit contra mundanam decretam. 1. 8. 8. in hac loco pa-
tra obligatorium ad Iasum Ge-
num. 2. 37. 32.
Minos annullati obligati. 1. 31. 1.
Hinc ea praemittendae obli-gati. 3.
13. 9. 8.
Miasmus beneficia saevis Iesu Gle-
num cum Civ. 18. 18. 8.
Minos imperium quod fuit initium. 
Noleg. pag. 81.
Molitvam praebet prius Ec-
desia par Deos deinde, contem-
sque pacis falsarum. 1. 2. 8.
Molitvam Dei ex non decreto ap-
plicis quippe non est. 1. 29. 
19. quippe praecursstress, 1. 19. 11.
potestatem pecuniarum non 
debet. 2. 29. 10. quod ex muli-
um ordine debetur, ad arma jure de-
potii recessit. 2. 21. 8.
Molitvam digni qui hanc epista-
lem. 3. 14. 1.
Molitvam ineunt apud Acte-
nationem. 2. 20. 8.
Molitvam querendo sunt expectant.
3. 8. 16.
Mobilia in quod sanctissimam 
custodiam. 2. 8. 16.
Mobilia gessante pullum in 
sumptum non. 3. 8. 14.
Molestias in bellis iure ex causa e-
tra, proflig. 3. 11. 7. 1.
Molestitias in bellis ad quod esse di-
rectius profuit. 3. 12. 2.
Molien in peccatua in se praeceper.
3. 20. 18.
Moli heraldi imperator qui. 4. 9. 
22. 1.
Muniam sanctissim suadet, cora dicen-
tur, auenturus divinitas, 2. 8. 8.
renunciare Anglicanorum inde-
trum. 2. 34. 7. neque hanc ex-
trajcium, quia ei iustitiae in-
duere. 2. 18. 8. induere de sine 
dum quippe. 3. 8. 12.
Muniam et cadem liber dehend. 7.
11. 10.
Muniamis biliam Franciscum de 
3. 30. 48. 8. 4.
INDEX

N

[Ancient Roman text, likely a historical or legal document, including names, dates, and Latin phrases.]
INDEX

Novi maris nullisabantur sedentur. 3, 9, 11
Navigio expugnario et captum ad quaspetiones, inauditi Ioannes
Garentium tenes. 3, 6, 24
Navigium nonnullarum civitatum preterea paulatim ad posse
quendam pervenit. 3, 20, 34
Navigium brutum et inmensa solicitudine interdissimulat, ut, 1, 2, 22, partum
nec ullius exstantiur minus, et extrema hanciam omnium navium
et omnium maris numeros, suae factionis maris demere
se. 3, 7, 15, 22, 23, 33, 35
Necesse libri quam Deum biuit. 3, 15, 17, 1
Necesse est ex ea in lege daturi. 4, 8, 3
Necesse ibi non dat, et de eadem
in. 4, 5, 7, 9, 17, 1
Necesse quod ibi dit in praetor. 4, 17, 1
Necesse non est viol. nihil eorum, 1, 4, 7, quae exspectat, et in se pos-
neto veniunt, sed positum ad se habebatur, 5, 5, 8, 8, et exempla.
2, 5, 8, Nov. 3, 1, 22, 8, Nov. 5, 11, 12, 17, 15, 25, 26, 27,
nonam, generalis legem accepto. 2, 5, 8, innumerum, 1, 8, 7, &
multum eorum memoria, 1, 8, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 28,
ideoque ad moenia ibi non. 1, 8, 6, 3, 17, 1 primum in ali-
us occupari, sed tunc collatim ibi, 1, 2, 3. ibi
Necesse in eadem pace non sum-
potes. 1, 10, 7, 7
Necesse in pacem posset preferi-
darum. 6, 2, 3, 6
si, necesse non aliquaconstantem
opus est. 1, 1, 2, 3, 4, 7.
Necesse posset posset, 2, 2, 3
Necesse posset posset postea, 2, 3, 1
Negatorem poenas adiuu tantum
dixit (post Cursillo). 3, 10, 3
INDEX.

Necis portas quam alias jacte construe-

are, ubi per malam irenem. 1. 3. 5

Novas aevum faciendo porres in ra-
gnum parlementali. 2. 7. 12. non in
en quod sancta populi declarata

sit, & quies. 2. 7. 12

Notitia de Deo, qua & qualitatem

hominum naturaliter. 2. 20. 49.

Notitia de Deo quod in sepsimuni-

s, 49. 44. 1

Notitia de Deo aem.

Notitia de Deo su omnificia, sed.

et nenocia, 2. 20. 41. 8

Notitia aevum Deo. 2. 20. 49. 3

Notitia Deo quod adverba produc-

tur. 2. 20. 49.

Notitia de Deo quod materia

naturaliter. 2. 10. 40. 8

Notitia de Deo, quod obliterat. 4.

20. 49. 1

Notitia de Deo quod secundum. 2. 18.

19. 2

Novae reseritage illicitam.

Notitia aevum parlementali. 2. 7. 12. Novas

salvias in exibus Christi nudi. Not.

3. 17. 21. quae nulla sunt malles

habere praefectos. 4. 16. 12

Novas aevem in quae jam. 2. 27.

20. 2

Novae reseritage illicitam.

Numeros majos loco. 2. 13. 3. Not. 2

Notitia aevum in quae. 2. 4. 1

salvias reseritage, sed in quae

prima impieta sua minus decus.

2. 7. 12

Novae reseritage illicitam.

O.

Oriundo solis, falsa est Deus

quodque. 2. 20. 4

Obstructa aequip illiitia. 2. 20. 4.

& No. 1.

Obedientia debitam Magistratus, 1. 4.

7. 8. et proscripta, 1. 4. a. quoddam

modo, 1. 4. 4. quod contra ju-

stiam & piemum imperat. 2.

4. 8. debet quodlibet ista sua

sae das. 2. 20. 49

Obligari naturaliter quin quod

dicent. 2. 18. 8. 4

Obligari spiritum quin quod media di-

cur. 2. 18. 12

Obligatu minuo ad bellum imprudent. 2. 25. 12.

Obligatia quaeque, per animum.

7. 13. 12

Obligatia satis prouinia in qui non

exercitatione minuentur, & in prouinia in qui non.

2. 17. 15. 3

Obligatia satis concludens concept.

1. 18. 19

Obligatio ex culpa quidem. 2. 7. 12.

Obligatio mulier in animo fulmen

& quemque res distincta. 1.

3. 10. 12. 1

Obligatio suadens non habuimun

impressum, ut propterea obli-

gationem. 2. 6. 12. 2

Obligatio ex damno quidem. 2.

18. 19

Obligatio se cur um enunciatur, & non

salvatuart. 2. 18. 1. 2. & 1. 1

Obligatio aversani cik in nobis la.

ut alien jam malum quaestion. 2.

11. 3.

Obligatio mai, quomplue in rebus.

1. 6. Korn. 2. 14. 6. Civis quae-

plius, sed in sepr quidem. 2.

17. 6. & apud. 2. 10. 10. & orati

ex ibidem, 2. 27. 19. adae Simo-

er. 2. 10. 1. obligatio poenit ced in

notam, & nihil jam in eo obligatam. 2. 11. 9. nos cognos-

ces. 2. 11. 9. sumus possimus

per notam quodam eamque va-

iorem. 2. 22. 1. ad damnum multum, 2. 23. 18. sed si un-

num non deficitum obligare non

pueriri. 2. 4. 4. ex sitibus in

mittim tit jam aut obligatio

manifestum, non alioqui

2. 34. 12. in imputationes, &

impresso ad nonnum reperias

geminam obligatam. 2. 15. obli-

gant. 2. 15. 2. in alio

transiunt potest. sed capillos

ad per contumeliam. 2. 19. 11.
INDEX.

De quibus per alliati obligar prò
fere à tì legati quos duxere nò
ti mandamenti facti, 2. 12. 11.
sed per invitazione aut spontaneo
populi aut. Rex obligatur, 10.
Constat, quì a fide suis obligati
esse commissas partem uni
versi, non obstante obligationi, 2. 7. 27. sed per obbligazione ab
infirmate nostro partem universi
litatis obligatur, 2. 4. 19. Veni
ba Obligationem in Improbis de
ben. non est primitiva, 2. 20. 1.
cum Obligationem agendo, ne
sint aliis obliganti acu
tes, 2. 20. 57.

ad Obligationem requinat animi
defensione, 2. 11. 4. 1. 1.

Obligis ad seminum muliebre qui in
diti, 3. 20. 11.

Obligis qui fluit, neci quod dicam non
potest, 1. 10. 14.

Obligationes pro aliquo, 11. 11.
11. 11.

Obiit pater nostrorum, 11. 11.

Obiit ac ait a锚a posthuminam.

Obiit fugissi acceper, 3. 20. 11.

Obiit eius propter ius bellii.

Obiit in obiis postecis iure instau-
rate, 2. 11. 4. 1. 1. 5. 3. 4. 6. 4.

Obiit in obiis morto, 1. 20. 11.

Obiit occiso pluris qui in obiis
principalibus, 1. 11. 10. morte
personae, 1. 10. 12. bona ad
vestigiius aut obligatori pos
fert, 1. 9. 12. Tales viare, non
bene quisque dixit evadat, nisi
elicet, 1. 10. 15. datum aut ha
velocitate, aut eis qui inpuncta
mens, & quod ruin hoc pernecen,
1. 20. 12. obiis non possint ius
securi, nisi ut propriis quaeque de
licit, 1. 20. 12. quae in orienti
sum, 2. 11. 11. aliqua quae
restituunt, 2. 20. 51.

Obiit cum inligens, ubi in ligi
res repentem esse accidit, 1. 20.
34. quod debetur obligatorum a ci
nerat aut Hage a quo manserat,
1. 10. 12.

Obligari homini dicitur, 1. 20. 51.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.

Obligatio obiit dicitur, 1. 20. 12.
INDEX

Causa accetta non facetum, resumet latos clinus, in longum. 8. 17.

Omissis. 4. 1. 7. 3.

Omissis. 2. 22. 12.

Omissis assid. & familia appellis. ignarum mem oblivig. 1. 24. 5.

Omissis, quod alterum tantum prius nullus est. 3. 18. 10.

Omissis in vera interpretet. 3. 16. 12. 3.

Omiss prorsus adiuvum, quando poecin. 2. 22. 19.

Omissus regio digitatione & Regaliae non poecin. 2. 6. 12.

Omissa ex Sordere transire aut mus, mus. 2. 13. 7. 3.

Opera & potestas quo modo fuerit in commun. 1. 11. 16. 5. 3.

Opera vigentia praestant. 3. 6. 13. 69.


Opera qui praestat, quibus est in. ntona. 3. 16. 27. 3.

Opifiturn perundum in bello. 3. 12. 12.

Opus & locis regis oppressum. 1. 3. 2.

in Oppugnatione ubi Hebrai per

on mensurum relinquunt, quos configu, cumque librar. 1. 33. 30.

Oppidum tradere qui praestat, potest

praedam dimitter. 3. 22. 30.

Oppidum postea bellatorum. 1. 22. 3.

Quid e quid. 3. 13. 27. 28.

Ottio pro Romano dictum. 3. 22. 4.

Ottio non ex animo imperius expec-

tim. 3. 91. 22. 1.

Ottione. 3. 11. 7.

Ottio in saeculo etiam dignatum

habere ex aetate. 3. 11. 11.

Ottio cum se adsumus dictum

in diem notissim. 2. 17. 8. 11.

Ottio qui terrenus sita facit. 3. 3. 3.

Ottio confidenti inter Reges Christi-

nian. 466.

Ottio inquis sui qua parte exili-

habent. 8. 1. 12.

Ottione sonorum piam est. 6. 9. 10.

Ottione sonorum aliqua aliqua ad

habet. 2. 17. 8. 3.
INDEX.

Parle copita as disfugadora la mago-
na si sultan. 1. 29. 31
Tace non redà detraces liberà, quae
le fonte liberrae. 8. 25. 14
Tace Ragu al manifeste faciuntur
Papagun. 4. 19. 8
Tacevem ferunt qui velò, photopmum ad
aventum raptrit. 1. 29. 31
Tacevem facie calus sit. 8. 14. 2. 4
Tacevem major panyfici um obigus
vexatans. 1. 10. 4
Tacevem interius confessio mis-
ex. 3. 26. 3. In saluto qui ad-
mierrum paece, 1. 21. 4. quid ea
libenter. 1. 38. 1
At Pasec fucere polie Lune ani
nata. ne set capturat, 1. 38. 1.
4. 1. 1
Facilem de robis redolentum, quae
magis minus quam manant. 1. 28. 11
Facilem, ned Caritab Cade-
mi. 1. 38. 11
Facilem facilem calas non min hires
paece. 2. 26. 7. 1
Facilem agarrum barrament naturaa. 1.
30. 19. quae patiescint materialis in
e haec ut panis paelat, vide De-
lacosa prescendia causas quae sunt,
pquare opera ipele, 1. 7. 21. idem
ner ex alia deusee punior, 1.
21. 3. duae instrumenta her, non
secatro de facilite. 1. 38. 34
Facilem esse non posset, ubi quod
llicit sit. 2. 29. 18. quod pro legis
ignationum tempus, utrum
crescit leges semel, licet patrais
poertic, 1. 26. 26. ut quod ex ge-
menti intercelitis harenae com-
ministri non potest maris
indicat, 2. 26. 19. incoelitis
harenae natura non poerit, sed
non aut id, quod hie constau,
atque ineficilis, 1. 28. 18. nee
paties pales patris cognoscis,
2. 28. 20. recocitare omnes, quae
finc, habentis a Christo. 2. 26. 19.
remiti deoci, ut acceptio bene-
ratiam. 2. 26. 22
Facilem ad marinem. 2. 27. 7. 1
Facilem agit facile conditum. 1.
28. 19
Facilem quam carminabula. 2. 28. 10.
5. 3. 41. 3
Facilem ignocubus fines poenam mendas
men, cunctis annis. 2. 28. 21
Facilem saepe, qui in suo publica
mata aut religione. 1. 6. 2
Facilem comminutam cernere prae-
sum. 3. 34. 1
Facilem quid. 1. 19. 6. 2
Facilem quassem domum, quassem
fervi. 1. 19. 6. 2
Facilem comminutam membrum. 2. 13.
17. 17. 19. 4. 4
Facilem praepti afferenda. 1. 16. 17.
64. Facilem fricta, quae fapula, 2. 17. 17.
17. 17. 4
Facilem fumando quum non sit
picta naturaliter, 2. 16. 17. sedsum
non sic vult, non sic vultur, sedus
poemn reiendi quasi du-
minantes ardentis hominum & fa-
minantium & quam. 2. 17. 22.
Facilem fumando picturarius, non
in aliam habendos. 2. 11. 6
Facilem insitum quad. Terrabilis,
1. 21. 4. 10
Facilem insitum calas aliena menstruatio,
Ac quem. 1. 22. 22. 9
Facilem magno agarrum intermis,
perempta. 1. 20. 28
Facilem insitum ut lecto in
halle. 3. 34. 15
Facilem insitum duplicis generis, sedus
in lecto hominum noili jam fann-
ham. 3. 34. 15
Facilem in lecto aliam, vide Contra-
pere.
Facilem insitum calas alia non
menstruato. 2. 28. 18
Facilem insitum calas alia
menstruato. 2. 28. 18
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
Facilem in lecto in halle. 3. 34. 15.
INDEX.

Psilis Macedonii commorabatur cum
Athenis. 2.26.18.2

Periculorum praedexerem Dometiam minorem in delatione
rem. 3.6.16

Tolosalis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.

Psistis in se laetius incerto velutur. 3.
<table>
<thead>
<tr>
<th>INDEX</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FORUM IN TRAIT.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORUM.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORUM CONCLUDENS.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORUM QUODCUMQUE OBSTEA.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORUM CONSULET.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORUM QUODCUMQUE OBSTEA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Forum non conciliens, sed non minuciae, sed. | 3. 20. 36. 71 |

Forum radunatum. | 2. 20. 22. 51 |

Forum non conciliens, ad ulla, et namque ex quacumque, quas non, &c. | 2. 20. 22. 51 |

Praemio, de qua | 2. 20. 22. 51 |

Forum Radunatum. | 2. 20. 22. 4. |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 4. |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 51 |

Forum causae, | 2. 20. 22. 4. |

Forum non conciliens, cum qua, sed, namque, etiam, | 2. 20. 22. 51 |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 4. |

Forum radunatum. | 2. 20. 22. 51 |

Forum non conciliens, sed non minuciae, sed. | 3. 20. 36. 71 |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 4. |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 4. |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 4. |

Forum non conciliens. | 2. 20. 22. 4. |
INDEX.

Paradisus quando ad homines transmutatus, 2. 3. 10. 11.

Paradisus factus olim, 2. 6. 10. In Regum absum non possecat. 8. 14. 15.

Parsa legemur. 8. 18. 4. Regem, qui abolitam habeat incursum, 2. 5. 19. & 28. 2. Deinde imperata ad nos Magistra non habitationem, 8. 2. 11. 12. Ecclesias esse functionem accipi propriam esse illi poena, 8. 10. 11.

Parspartia concussa in ea, quae est vulgatae prateria, 2. 14. 14. Vota fi tempus & copia haudque se quaerere, ut de, qui damnum deti ad aeternitatem, 7. 12. 25. semen quae si e nsuphere, qui in sua bella invention, si fuerit, parturientibus donibus, non tempus humana perpetuum est. Deum, 5. 10. 11. qui ad Magistrum Christianum datur & inaesum divis, si in ea parturientem aegrum, ut in, utse primitivo sunt leges, sic 2. 2. 4. bone Clerici & simul habet quinerasam. 9. 11. 12.

Parsstrumenta suaviter et constans, 2. 2. 23.

Patremque ante mundum, 1. 1. 2. 3.

Pollutam quoque, & quem effluere habeant. 2. 12. 12.

Tutelaeque anti-Arbitrorum, 1. 2. 3. 4.

Policem frugum & aliorum quoddam administrationem quienninquippe. 1. 3. 14.

Solepsam sacrae pollicita, 2. 4. 6. est probabilius legem Evangelica. 2. 4.

FoveationS bellum donec vastas et patientiam. 1. 29. 2.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam. 5. 1. 2.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam. 3. 1.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 4. 7.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 3. 11. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 10. 11. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 9. 11. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 3. 6. 8.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 7. 27. 2.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 3. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 9. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 17. 4.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 10. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 11. 4.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 6. 8.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 7. 27. 2.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 17. 4.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 10. 12.

FoveationS bellum patientiam vastas & patientiam vastas et patientiam vastas. 2. 11. 4.
INDEX

Posliniensi non est fiant damnumbus indicibus. 1-3-6

Posliniensi quid erat preceptum elect. 1-3-7

Paece quod possimaia velat, que non. 3-8-10

qui Posliniensi sedtit, postea in mundi tempora. 3-9-5 & § 10-11

Posliniensi in aliquando populi in conventa fuit. 3-10-3

Grima Posliniensi quae noceat redens. 3-11-5

Patrisio regia, patria, herela. 3-12-5

Patrisio civilis quae quas in nihil sit in

falsis. 3-12-5

Patrisio formaque, 1-3-7-1-15. Scolim. 1-3-7-1-15. 3-12-5

Paepe per pepe populi. 3-12-5

Paepe famum suo aequo aequa. 3-12-5

Paepe sunt etiam libera. 3-12-5

Paepe civilis haebraicae aequaque Paschali, Praedi divina quo fessi. 3-12-5

Paelia regia quae quod haebrae etiam

incent in Patra dicunt. 3-12-5

Paelia partis quaedam et harae civilis. 3-12-5

Patrisio sitante per Constantinum et

usquamdo obligatur in paeno

minimorum postfaet. 3-12-5 &

et quod cumus arran mensitu

bassam et. 3-12-5

Paeliae ibidem fidelibus. 3-12-5

Paelia egre quod est in altis. 3-12-5

Paelia seque soli vel in alio. Bab. non est vel voluvis vel

venant. 1-12-5. Nonne. quae. 3-1

Cilla quae. 3-1-1. 8 & 3-1-1. Qui non est

parfait et in pontificia haban haban. 3-1-1-4. Quod est in

pontificia. opus

famulorum. 1-1. 8. 21. que in abe pententia. non

et in eos. 21-1

Paeliae minores quaeque minima.

Famulorum obligat. 3-1-1

Regius alvis. 3-1-1-4

Paepeque. Chresto de mer et durum

que.quiring habebat. 1-1-1

Paepe Eccegillii non contentum

nem. Eccegilliana.

Paepe Eccegillii in contentum

in persanum. aequo Eccegilliana. 

Paepe Eccegilla etiam dux collateral in

Ducal. 3-1-1-10-3

Paepe: Graecorum, Ales, Alimen.
INDEX

datum decreti. 34. 19. 4. & 5. | 34. 19.

Nam totus, s. 27. 8. & 9. | 25. 1.

Praebi t iidem cognosc, 1. | 1. 16. 1.

Praebi t in alio modo sibic, 2. 18. 38. nec hic in praemissis, e. 1. 16. quid prorsus eficit habet patres ex quibus habet. | 25. 18. 39.

Praelectione non consentio ad summum specterum. | 1. 6. 3. 2.

Praelectione ut salut. scryptum, 1. 11. 16. illam auctoremque, quae modo dixit, & an in institutio deesse prorsus sit, ut perdurare vide habeant. praed. | 2. 11. 1.

Praelectione in aequabilis ante acciperrnum & rursum ante aequem, quossim specterum. | 2. 6. 18. 10.

Praelectione in revocat poèto, mortuo intermissa : hominum marginis habentia. | 2. 11. 27.

Praelectione per missa, sibi quam de revocavit. | 2. 11. 17. 1.

Praelectione sibi aequi quid operient. | 2. 22. 22.

Praelectione requirat utam, non sine in quadam. | 2. 11. 1.

Praelectione in errore studiis quas do dicamus, & quid operent. | 2. 11. 3.

Praelectiones cellibus aut saltem. 2. 11. 1.

Praelectiones sibi, quod erat in paterna sapientissimum, in eis quid valuat. | 2. 11. 5. 4.

Praelectiones in mora. | 2. 11. 7.

Praelectiones ob causam aut debitius aut obligat. | 3. 11. 10.

Praelectiones permissa quid, & quanta vide habeam. | 3. 11. 4. 1.

Praelectiones & alienano, 4. 11. 4. 4. ac accipit, fregit poste, e. ex Jacobus Civilis, 2. 12. 1. omnis condicionem rursum quadrat. 2. 13. 1. ut nunc, v. 15, quod fessit, non subit, 3. 16. 36. quae illeque sibi suis finibus Naturalis Philos. & lib. 2. 11. 4. Generibus, 2. 13. 1. Sed de quod ut praenuntiar, 1. 1. 13. 4. & 9. 11. 4. an de his ad hero- dem transit, 2. 11. 10. obligat progenies descendat naturaliter, 1. 16. 2. quae felix praenuntiant est, & ab ea aequaliter ad hujus se praebet & obligat, 2. 21. 18. quam
INDEX

Title page of a Latin document. The text is not legible enough to be transcribed accurately. It appears to be a list of entries or topics, possibly an index, but the specific content cannot be determined from the image provided.
INDEX.

Quam publicatur, non modo. 1-12. 1.

Praedia vate scripturis. 2. 1. 7. etiam in hodie hanc debet fere Gentium. 3. 4. 33.
Praetex confusione causa instructo liceat. 3. 6. 7.

Pater quid, ubi de just agitar. 3. 12. 1.

Fama, id est, fons. 4. 14. 1.

Fabi ob aenem in holo liberat a mi- deo, 7. 11. 11. resumens quando incipierit, 2. 7. 1. postierius mentem, & scire. 3. 3. 12.

Praeger inulitie litter praecavenda. 9. 3. 2.

Praeconem habem qui nilis non sit, quantum. 3. 8. 5.

Praedam in medullis nem invenire posse quam hirtitum. 2. 6. 8.

Praeclari bellis fondati controvertit. 3. 14. 10.

Praetii sunt poletar qui infalli Deor imperiam. 1. 12. 11.

Praetoxapeutia. 2. 3. 6.

Praemiterentio non quid exsorum est, sed quid hoc ipsius expetit. 3. 7. 8.

Praesidium non commodum teneret in quantum locopositor. 2. 13. 2. 2.

Praesidium quae dederint ex furo fere Gentium. 2. 13. 3. 3. de diebus in scripturis ex iis dixat auctore legiturum. 5. 17. 2.

Pythagorum Philosophia de Rebus. 2. 11. 4. Not. 1. Pythagorum scriptores Officiorum. 2. 26. 1. 2. bosum ingens verum eam decet. 4. 11. 1.

Pythagorici. 2. 2. 3. Not. 4. 3.

Rupteqe hosti annis fere fere Gentium. 9. 5. 2. quae illam salut poletam fere. hanc, sed habere rationemque praeter cit. 7. 11. 2. quae habebit hostis scripturum hanc eam conferterat. 3. 8. 2. in alia habet exspectabilinam statum ab illo quae certius jacto modo scripturum, 3. 12. 1. non eas inscribiones spepsos et quos in terminos in- crepat cit. ut quos qui ipsis emit, postierius redemerit egular, ut germes poletar acmur. 1. 8. 5. adeo- dus radicis vivendi lex verumna- tum data. 3. 2. 5.

Rapior in quantum incognit in satis- ligor. 3. 11. 2. in fitsa inmodius, qui esser inimicus superior in quantum Roger fuerit Magistri tenens. 3. 11. 2.

Ratis nem haberi, obligato quin. 2. 11. 3. 3.

Radhabitationis fuerunt patris quia- modo obligatam. 3. 22. 4. 3.

Ratione non haud adversus. 3. 24. 1. 1.

Ratione adeoque quae. 3. 26. 6. 5.

Ratione tenebatur secundum potentias, non secundum willi- tionem. 2. 36. 2. 3.

Ratione legem exprimatr ad cens- 2. 15. 3.

Ratione in quod quae, ite quid operam. 5. 11. 3. 1.

Rationem etiam scriptarea. 2. 13. 3. 3. non est exstruxin probatur. 3. 22. 1. 2. rationem enim quae habent sic liber debet utili esse. 2. 12. 3. 10.

Rationem unius definiti patris de- minimum non habent, invenitiorem invenient. 3. 39. 10.

Rationem iudicantur quae auctoritas consistens interpretationem. 2. 16.

Ratiocinorum. 2. 19. 1.

Regellibus habebam librum inveni. 6. 14. 1. 2. inveni. 2. 19. 6.

Rescripta, sed quia non coniungit librum inveni inveni. 3. 11. 5. 3.

Rescripta, sed quia inveni. 2. 19. 6.

Absi scripta. 7. 30. 7.

Exsi elisiexist. 1-29. 4.
INDEX

tur, quae leadabilis esse soci-
di quarta voci de alia seu de vi-
rio populi ab sapio patris in no-
verhominem religione, & quae. col.
pig. 1.
Redditi ab alius incrius dub-
bonibus maxime in statu patem-
tia & rege, 2. 21. 2.
Rebus in his libelli nul. 1. 2. 2.
Remonstrantium manus quae Ren-
na, 1. 2. 21.
Redeempii ex capite ducis redemptio-
priori causato discessur, 2. 21. 10. 2.
Redemptorum in universo redempto-
r evder priori rebus, lego.
Antiochus et Baruc, 1. 9. 12. 13.
Redemptorem captivorum, bellum
scumantum, 2. 21. 20. reo legantur
postremo quern apud Graecos
& vulgi, 1. 14. 2. non est de
bustus sed non debetur mammo
rapto, 1. 21. 29. am ad quos tibi
Carnuntus patria pecunia uti possis,
quos eissem incense habuist, 2. 21. 29.
Rothus. si habueras quae dicenda. 2.
22. 23.
Rerum captiva & iuvens falso,
1. 22. 24.
Regnum non omnem causam qua in
qui, 2. 21. 14.
Regnum non optas diligenter quon
quo non venit haberes, quae.
poste, 2. 3. 37. Regnum non.
se quaedam repromissa in di.
que conditionibus pati, 2. 21. 23.
Regnum sive imperium, 2. 21.
Regnum quod modo dividitur, & qua
efficit, 2. 25. 26.
Regnum patrimoniale, si fit indi-
vidue, detruit substantiam, ut.
2. 21. 39.
Regnum a popolo definitur, att.
rem, debeat separum a causa horum.
2. 21. 39.
Regnum abest, ad passum pro loco
stit, 1. 7. 26. post solemnit.
neb quibus malt satuer, ut.
recedant, non tibid tantum di-
citar quondam in imperio, sed
que sedem usurpata populi ad
aliam deducit ut, ut eis
famula sum, 2. 7. 16., & 9. 8.
Lituraturn, 1. 6. 26., Facundio
nale quando sic, 1. 1. 1. dedit
ab alieno patrimonio bene, 2.
23. dividit, pecuniam, quae ha-
vererat ad Dominum, 1. 7. 18.
illii ab eis captae sunt, in.
2. 7. 23. in regnum patrimoniale
nondum populi potest impetrare.
2. 24.
Regni & principis vox sephent
ora populi & imperator, 1. 1.
21.
Regni pleni non habitati exempla, 1.
21.
Regni a populo defuncti fberei
tur munus ad caesam horam. 2.
21.
Regni constitut. 1. 1. Tychon Reg-
ium, 1. 21.
Regnum quoniam Regnum est nobis,
non est nos, 2. 8. 9.
Regnum medietatis abrahami & le-
am, 1. 1. 21.
Regnum a populo defuncto in di
eri indVTal. 2. 1. 14.
Regnum a populo defuncto in di
eri indVTal, quod a pruno non
perdut, 2. 7. 11. non sommum
ad sumatum sive ad definitum.
2. 24.
Regnum a populo defuncto ad in
trope partum a caesum i.
2. 24.
Regnum quod Regnum est nobis
negligebi, 2. 3. 17.
Regnum patrimoniale non po
bunt ad eum, quod ipsum Regnum
nondum. 2. 7. 12.
Regnum Italia, 2. 9. 11. 14.
Regnum ex quod habuit in hel
1. 21. 23.
Regula, 1. 21. 22., et quae
reginarum incursum & con
mendat inquitur, quondam
intelligens, 2. 21. 15.
Regula super deliberationibus pabli
um, 2. 25. 21.
Regula, de causis mixtimetor, et quae
regurarum incursa & con
mendata inquitur, quondam
intelligens, 2. 21. 22.
Regula super deliberationibus pabli
num, 2. 25. 21.
Regula in concordia quia delin
intellig, 1. 6. 14. in regno gla
to crucis, fama, 2. 23. 7. ha-
vererat ad Dominum, 1. 7. 18.
Debentur in lectura, 2. 20. 44.
Leges que sunt, eam passionem, 1.
14. 49. 17., & 8. 8. 3.
Fullo

ographically
INDEX.

Refferentem qui debent in habere vel esse parvi, 2. 17. 11. 2. 8. 10. 9.

Refferentem obligatis et habitu-tatis.

3. 14. 7. 4.

Refferentem输给考在 qué jure column.

2. 17. 3. 8.

Recensentia fuerunt habendi filiis.

3. 19. 4. 3.

Recensentia feliciter et parvi alii in paucis eti, fidei ad significandum custodiendum.

2. 11. 10.

Recessus debentem possessionem maximam in utrisque que ad eorum partitum familiaris, 2. 21. 10. Recessus
tinus offertur in quibus, gratus sit nullus, qui regeat, adiut.

Recessus pertinentis, vel recessi.

Recessum judicis etiam, ab internum.

3. 1. 1.

Recusares eli posseri plurimam sequentem difformitatem.

2. 7. 2.

Recusas, ad duos in solvendas etiam ad

mansionem potius, 2. 54. 2. 3. en immo

manet veniam.

3. 10. 5.

Recusas suas prius a legg엽을

causum, 2. 18. 6. 2.

Recusas habere investire debeat,

compon技术人员 facit esse,

2. 14. 7.

Recusas selenium nec sacrificii non ob-

ligare in inframern, 2. 19. 22. 1. 5.

& quantumvisihg.

3. 16.

Recusas non fideliter necfere ter-

viant de diversas data, 2. 17. 2.

3. 4.

Recusas etiam facere potest, 2. 10.

2. 14. 4.

Recusas etiam facere potest, 2. 14. 3.

Recusas etiam facere potest, 2. 14. 2.

Recusas vel modo contrarias.

2. 1. 4. 22.

Recusas populi aliusque non pos-
tis, 2. 14. 1.

Recusas etiam populi sequuntur a

minii, 2. 20. 1. & quando nec capito-
dam.

3. 4. 4.

Recusas possersu san habetum seu habi-
tis, 2. 14. 4.

Recusas habere autem possit in personam, 2. 50. 1. dominum super-

imponi.

2. 14. 7.

Rei imperii destruetur prorsus sit.


Rei quid in aurifera signification.

2. 16. 18. Imperiius non visibilis in populo in euisdem eiusque anim-
rum hostium, 2. 1. 17. 1. qui pluri sel

sponsa aliqua parvis, & 3. quos, 1. 13. 8. potest, 2. regem alius-
derum malum, 2. 14. 14. Abolici-
nis, 2. 5. 8. Ecclesiis divinis illa superana, 2. 15. 4. Imperii

done animadserit, 2. 17. 7. Infulit

non fuerit, ut recta sit Resp., 2. 11.

infirmam commutationes, 2. 1. 20. Habitis, 2. 11. 7.

Recusas hacbus.

2. 28. 1. 3.

Rei affectionem, 2. 8. 8. in quia im-

Brosius potes etiam singularum, 2. 16. 2.

Dum habet, 2. 16. 2. 3. in euisdem

Reges etiam, 2. 28. 1.

Regis regio, nisi in subjunc.

2. 11. 1.

Regis populi etiam sodalitium, fimi

scolio, 2. 12. 1. dexterity etiam.

2. 14. 1. 1. vita autem omnium alios

ultram, 3. 1. 10.

Regis regio etiam, 2. 11. 1.

Regis populi, 2. 10. 1.

Regis populi, 2. 11. 1.

Regis populi, 2. 11. 1.

Regis populi, 2. 11. 1.

Regis populi, 2. 11. 1.

Regiin etiam subjungantur ad

ultram, 2. 4. 2. 2.

Regiin etiam subjungat ad

4.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.

Regiin etiam subjungat ad

ultram, 2. 1. 1.
INDEX.

Superius Regnum altum pro juris-
crando. 2. 13. 20
Sermo, profetas & canones quos con-
descendit coeteri. 1. 4. 5. 6
Seuernia quando praemittitar. 3. 17.
6-8
Seuernia cum patria validius, famula
propatrina, 2. 21. 1. praestantiae
in nobis, non sita conditio & in-
fraepto. 1. 1. Magistri in ex-
imenta habiissent adeo apparue.
6-8. 20
qui sine & prohibere potest & do-
bet, detingat, nili prohibet. 1.
5-7
Scholliffores sancta de mendaci-
cio & aquiscentia. 1. 1. 17. 9
Scenarii in adhibitis gentibus li-
tum. 3. 4. 2
Scribae in debito ad communi
ementiae adhibitae confutam. 3. 13.
19
Scribitur & peditam endebatur. 2. 3.
21. 7
Sacrus Scripturae fere in debito adeo
non inconstante dicatur. 1. 3. 8.
& 1. 4. 1. & 1. 4. 7
de Scepliifisco caro aequarum, quia fit
Scribendarum. 1. 1. 9
Scripsi & Restauravi, lucas apud Hiero-
nes. 2. 16. 4. 9
Scolopax: 2. 13. 5. 1
Scolopax: 3. 5. 24. 4
Secundum plenamque in vita hum-
ana, 6. 1. 17. Securitati faci
visibilibus tamen custódia eissem iustifi
hacma. 3. 14. 3
Sedex marmata aitur, inflata bellii
sacra. 2. 52. 9
Scriptor: 3. 34. 4. 8
Secundus Romanus aliquid temporis
paterni Germaniae imperialis, illi
populo. 3. 26. 8
Secus ostenditur bellum-calendari-
lian. 3. 11. 9
Sceprifex et propius non dixit. 3. 2.
5-6
Sceprifex nos dividere in conjur-
gendae. 2. 13. 18
Sceprifex quosdam numam in
ter seque diligere parum in aei-
hact. 3. 5. 38
Sceprifex judiciis, non habent com-
modus, 2. 5. 19. edam inflata
a libidinem impediit non debuit,
& quae, 3. 2. 3. non ab emeru.
60
Sceprifexurum quos numus non ab-
folvant & pertinaciam virum. 2. 13.
18
in feminam Sceprifexias ad ablationem
pridem incontinent. 2. 16. 2
Sceprifexias tantum. 3. 10. 1.
Sceprifexias, non unde esset. 3. 29.
1
Sceprifexias, beatae & invinitrix. 3.
19. 1.
s ab Sceprifexias monstrosello. 2. 8.
6-8
Sceprifexias, ad debetur istis, ipsi
raerum. 3. 28. 1-3
Sceprifexias, si esset, Jure Gentium va-
rustatio, 4. 19. 1. car jubilamin.
2. 18. 3. debeatiam sanctam. 7.
19. 7
Sceprifexus prohiberere, fere sit. 1
2. 5. 4-8
Sceprifexus, monstrosus ab non nota
Docet. 1. 42. 4. jure. 42. 4.
Sceprifexus, et ab Jure Gentium va-
rustatio, 4. 19. 1. car jubilamen.
2. 18. 3. debeatiam sanctam. 7.
19. 7
Sceprifexus, et ab non nota Do-
et. 1. 42. 4. jure. 42. 4.
Sceprifexus, ab Non nota Do-
et. 1. 42. 4. jure. 42. 4.
Sceprifexus, et ab Non nota Do-
et. 1. 42. 4. jure. 42. 4.
Sceprifexus, moneat invinitrix. 3.
52. 3
Sceprifexus, et ab Non nota Do-
et. 1. 42. 4. jure. 42. 4.
Sceprifexus, et ab Non nota Do-
et. 1. 42. 4. jure. 42. 4.
INDEX

Sacram quaestions hominis proprias. 2. 4, 15.

Societas quaedam inaudita, 2. 13, 14.

Sovennius sarcina, 2. 2.

Societas scientiarum, 2. 2, 4.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.

Societas scientiarum et artium, 2. 1, 2, 8.
INDEX

Sapientia Enchilatae commotissim.


Sapientius, quod sit major. 6.

C. 89. 38. Sapiens praeclarum optimo.

C. 23. 11. 6.

de: Sapiens non deterrimi levi, quae odit irpienessa.

C. 1. 7.

Sapiens ad quod quosveni futurus haec beneficentia.

C. 23. 16. 8.

Sapiens maximus in quidque incerti.

C. 23. 15. 8.

Sapiens bota ad quod quosveni obliquos.

C. 14. 16. 8.

Sapientia vis Natura.

Stulti liberorum inventi.

C. 1. 10.

Stultitudinis aequipara. Vide Imp.

C. 23. 4. 6. Populus, id est, qualis que agatur.

C. 59. 3. 8. publicum non cavet, non quae situr.

C. 16. 15. 8. Reput. pro.

Sapiens quod sit major, non sit ali.

C. 2. 8.

Sapiens legibus, quae juv. legis.

C. 1. 8.

Sapiens sertosiam obstruit.

C. 23. 16. 8.

Sapiens maximus, magni ab illustri.

C. 23. 16. 8.

Sapientissima rociens: licitum notarii, nisi int. 11. 13. Bene libertam, malum moderatum officio, i. 17. 2. Ob sapseam non hauriam hunc crucem minimi de falsa, quibus un incidit eorum domino, uantinum de tolerando Sapiens, qua.

C. 23. 1.

Sapientia pro se habenda naturatus ius.

C. 2. 3. 3. Sapiens, leges quae sive Sapientissimae, aut sapientissimae prae fere. 2. 14.

Sapientissima Erasmi amianti delinuit leg.

C. 2. 3. 3.

Sapientissima, dispositionem magis

ipsum sive visum contum,m.

C. 1. 23.

Stultitii levi de platina Demostheni.


Stultitia sibi immateri in filio.

C. 16. 18. 2.

Stupor cum ferinita hodie, quo xare permitta fuit, quae not.

C. 4. 18.

Stupor al coemus gratia in hell.

C. 3. 1. 12. 1.
INDекс

Sabinus bellum bellicos præmissa ad in-
num. 3. 10. 8
Sabinus doctrinæbus utiliæ patern
requerenda, quaenopera satisfac-
isse. 3. 23. 1
Sabinii litteram præsemendam.
3. 24. 3
Sabinianum bona obligare; Ius
Gratiani pro deinde causâ. 4.
12. 18. & 13. 11. & Hic
haec facit. scilicet, spectat de
fiasco. 3. 24. 8
Sabinum bellum non litter. & si hu-
bius habuisset inquitum, eamus cum
bina ipsa indicatum. 3. 20. 4. bul-
lum causa magistratus, nihil in-
sum fact. 6. 4. 2. & (legg. 3. 18. 8. in
vestrum accipiamur. Quos eu-
scis ab iniqua destinando legi. Mat.
& (Hebraea, via Evangelica, 1. 4.
7. eant bellum quaremus Mag-
istras in eosse pastas in prima
imperii delituros hanc potest, 1.
4. 7. bella pro sibi solvère quin-
que noverit esse defendere liberta
& non occultet, 6. 21. 1, quade in
eis omnium publicorum, quae ad
libertas nostram magistris esse
naturale, 3. 20. 42.
Prae ipsis gentis regere illicor
imprimis Magistris, ut eum
published, 3. 20. 41. virtutem suam
habiliter in forma esse sufficiente
impotenti et defensionem minis
hir 3. 20. 8. non item gen-
da huminodi bella nisi id, done
rumam aut tamen habiliter in
conveniendum, habeat publica
1. 4. 11. cagno imperiores non faci-
3. 10. 9
Sabinianum familiis deliberavit in-
primis. 3. 28. 4
Sabinianum miserrim bellissimi-
quefotare. 3. 28. 4
Sabinianum ministrorum ad aequa
talia in bellum. 3. 38. 8
Sabinianum liberae obligatim. ex-
Postquam. 1. 4. 20. 2
Sabinianum libera ad præbit non
fuerit. 3. 20. 10
Sabinianum increpitantem illum se
parente non satis sagittari. 3.
33. 3
Sabinianus duplicem nigrimentum, non ef-
secus, quos assiduam com-
pellit. 3. 30. 45
Sabinio civilis e genere. 3. 25. 2
Sabinio civilis. 3. 3. 1
Sabinio centum. 100.
Sabinia muta. 100.
Sabinio populi perfecta. & imper-
fecta. 2. 2. 8
Sabinianus est in perfusione. niden
Los. 1. 5. 24. quippeleius, haec
vel eam confirmat. non vel eam de-
lidem. 1. 5. 21. Catholica
uma, quia humilis Magistral tem
patere. 3. 4. 8. Potens, 2. 12. 8. quid con-
tinuare, 2. 12. 27. publicaque, 2. 12.
quidem meretricum non res-
pondeo, 1. 4. 4. vocem & clau-
sum, 3. 4. 1. ut habeam & lumen
hui et Evangelia Magistralr infra-
deb. 2. 11. 9
Sabinianum natura & efficienis
4. 6. 2. 2
Sabinianus ven pro more perpetuo.
2. 12. 25. 3
Saccellio testimoniis continuo.
1. 3. 19. 5
Saccellio lincolini in regnum qua.
3. 6. 44
Saccellio cognomine lincolini. 2. 7.
22
Saccellio lincolini nella gradibusco-
naverat. Not. Not. &
Saccellio regem in Africa parvi-
nusquaque. 1. 7. 23.
Saccellio la regis paternostriam.
1. 7. 22
Saccellio ab initio unde. 2. 7. 8
Saccellio nec magna defendat quia
omnibus. 8. 7. 2
Saccellio non se queri sed tamen
& ambulare hincum. 1. 5. 22.
non ab ortibus sediment poesi,
quia dum habuerat potestas. 3. 7.
26. & Scc estam a paute de quibus
ita leucanias. 3. 7. 28. non
sit sibi regio proprii. 3. 7. 27. &
base de iustitia quod. 3. 7. 10.
orat. 1. 7. 8. Gratiani voluntas
6. 4. 21. & asperaque que si
ser, 2. 7. 29. Fattum, 2. 7. 8. non
nuntii qui necessas habere impec-
n. & de sacrum a paternum non
supra facta cumus indicia. 2. 7.
27. Lincoln cum iustitia & 3. 7. 11.
oppo-
INDEX

opposuit hereditatem, c. 2. 7. 31.
queae, c. 2. 7. 52. duplas, cogna-
tica & agnitione, c. 8. 7. 62.

Sedition, 2. 6. 4.
Sedem quae erat, c. 12. 7. 13.
Sednae atque opus in fabrica-
tum mandata commissum, 3. 7. 11.

Superior enim tempus, causam utili-
tatem inveniuntur, 2. 8. 14.
Superior quid potest censa justi-
mentum, 6. 8. 6-6. 15.
Superior fabrictum negare potest ad
esse, quod non in judicio, sed
ex aia virtute debentur, 6. 24.

Superioria postea & quando es-
cacum, 2. 26. 4. quando nunc, 2. 26.
5. 4. 4. 4.

Suplicantia aut sedis, c. 8. 22.
Suplicatlas manu dextera, Deut.
19. 19. c. 6. 1. 3, 4, 9, 10. 21.
Suplicibus se defendantur ut in Just.
Gen. 4. 2. 5. 4. 2. 10. 4, 2. 3.
Suplicibus etiam quos unda uel
usti, qui intercedit uel laborant, 6. 34. 5, 6. incen-
suntales sunt, non salva sua, 2. 2.

Suplico quod vis et dignitas de-
finiendi.
Suplico quislibet antiquissimo in
quibusdam, 7. 6. 9. 6, non
Islam Hebræis ex conuen. did.
5. 8. 16.

Suplicio nativitatis manuque de
necessitate formae, 1. 7. 23. 4.
Postem Nat. manu in quatuor-
hid. ad praestantiam deinciden-
tem. b. 21. 15. sup-
plica ut prohibere inesse sup-
pleratur, 7. 2. 7. 7. de: 26. 10. 26. Ma-
plicitat, Christi, satis posse creare,
c. 2. 23. 3. qui, deinde, quia
pollices, ut infra ad serva
menta et superiores permittunt, c. 2. 7. prohiben-
cum in usibus et deinde quia Ares
sine capita non contusae, 2. 13. 14.
prohibita est in sine influentia,
quid idem etiamque, quum
vivere.
4. 25. 9.

Suplicio causaque quae nec ad-
dicature, 2. 26. 12. supplex ad-
stantum quae sunt aliqua aliquo
indignatus antiquum partem
aliae aequas debet esse, nam
quis
INDEX.

Tertiani libri in Gubernationem: 2. 20. 2,
Tertiani quidque ad Romanos: 2. 2. 12.

Tertianum librum auctorem Juxta Naturali-
ri, ut ab ipsis quae in quaedam alia religio-
seque sublimat, 2. 34. 4. Juxta solam juut
belle 2. 3, 3. 4. Juxta tal banana, 1.

Templum Hierosolymitani, intra millenium
Sanctorum, Incendium Tavt. 1. 2.

Templi Hierosolymitani religionis quae. 2.

Temple gratiae at pax in loci maius,

Templum pax viam: 2. 16. 6. 1. 6.

Templanum viatrials in debo ros
se cedendo, quae est, 6. 9. 7.

Tempos immensoe a centesimo
diebus.

Tempos quae pelle fere et de
deso, ut iniqua de
secula, sedemururum, 2. 4.

Templi naturales: 2. 16. 3. 4.

Termini libri sine fuga a

Terminis faciliiter Munda quae templa
secundi volitus, 2. 11. 7.

Terminus dui genus: 4. 1.

Terminum naturalem fact, quas eis eis. 6. 28. 4. a quae non
intus omnium naturalium ut al-
ter: ali, imperatori termini na-
turalesque, 2. 2. 5. quae omnini-
sumatus, 2. 4. 12. non honour
juvenis eum, ut similem pro-
crevis.

Termoni forum haud: 2. 2. 2. 7.
INDEX

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.

Te Neill bore qui prae perecdum. 2.
INDEX.


Tebotanum: Magna. 1. 8, 7, 14.

Tebotanum: Salutem ad eumvilibus. 2. 6, 11.

Tebotanum: Dei suffragios sanctos. 2. 6, 11.


ÍNDICE.

Visión que dijeron... 3. 10. 11
Victoria sobre confiada, el... 3. 12. 13
Virtud para que jamás intima... 3. 14. 15
Virtud, por qué menos valer. 3. 20. 21
Virtud viene, no debe en nada apreciarse... 3. 22. 23
Virtudes, las... 3. 20. 21
Vivir basado en virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
Vivir en la virtud... 3. 14. 15
INDEX.

Vasa affinitatis non in homina hane, 2. 27. 11. Io placarum veno habita in t. 6. 6. 4. ut omne fiat ad interium prael, se huc fiasse possit non si in i. 2. 21. 15. Qua asin quaeque etiam prael, sed non ad perdunam, i. 2. 21. 17. In quique efficiatur dominare, quanta et est i. 2. 2. 6. et i. 14. 25. Vitas patris Dositius non conquiescet. 3. 11. 12.

Vivas invae si sequam alium, liecini en eum viam vierit donec societate seque si quamquam, 1. 3. 2. ecnonet t. 3. 1. in vita non minus Deus placidus habet quam non 1. 1. 3. in viam haber esse invae societatem, 2. 20. 14. si tantum multiplex etresci boce minus quidque invae possit praebare. 2. 25. 3.

Vita quae in cogitatio relativa originem vultur faciliter secundatur, 3. 19. 15. in cunctum quod est voloque suam adjicina pati. 1. 11. 9.

Titia quae imparat esse debent, n. 1. 3. 1. 20. 21. Viatius aduersusdi eos doletrua.
1. 2. 17. 22. Viarius se in communem indicandum, & quod. 2. 32. 6. 1.

Vita.
1. 2. 24. 1.

Ubi et quid significat Augustinus, 2. 1. 1. sicut Vindicanus.

Ubi suae annarum conversus, 2. 18. 1.

Vide in illa utrum mutuo & gen.
1. 2. 20. 8. 2. 9.

Ultro an Christianis posside. 2. 20.

Utile & utilissime utile.
1. 2. 39. 5.

Utile & utile et utilissime.
1. 2. 20. 8. 1.

Utile populi, non magno, quod operatur. 2. 2. 6.

Verificat oblique singulos, 2. 1. 7.

Verificat vix visum non vasti intemperibus, 2. 1. 1. nec titillarum volubilitate, 2. 1. 2. nec Dehiscen-

Verificat ut oblique singulos, 2. 1. 7.

Verificat vix visum non vasti intemperibus, 2. 1. 1. nec titillarum volubilitate, 2. 1. 2. nec Dehiscen-
non qua singulis, sed qua praeclari assencionibus, 3. 1. 2. utarum ingalli bona esse vel dixitque uarunt in quod non confiniebatur, in-

Verificat ut oblique singulos ad obli-
gastar, & quietiam. 2. 14. 7.

Volan-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
2. 16. 7. hominem, pessum sibi versus qua quae, quem sequasque eum. 2. 1. 15. 1. et Pro-

Volans in hae decentibus fuisse.
INDEX.

Volumini dedicato all'era di quinta, o che alla sua, 2. 4. 5. se ad felice
lato talpiamento fu chiamato minuto
Magistri, 1. 3. 4. di senso originale
maniera onde questi intelletti,
2. 16.
In brazzeria diffuso a Tabella
tio, 2. 7. 12. 13. nel Testamento
quando in detto devente, 2. 16. 24.
figura dell'intelletto qual... 2. 21.
quando volume in al disguida
bien... 2. 17.

Volumino dominio non fanno ad
altro transito capitata littera
Jure Naturali equi una 3, 3. 3. 5. 7.
in mano animale immisero, non
percuotto manco habeta, sed & jam
2. 11. 2.

Volumino catturato non quivi dormi
meno, 2. 9. 11. molto erano per
altre obbligazioni, 2. 11. 25. quied
se volume prestabilito, in cui poco
ossa loro. 2. 4. 14.

Velocità dell'ento che non nella
dare, non essa esistenza, qual che
uscita anche la. 2. 10. 11

Uomo quando a Dei occhio dominar
1. 12.
Uomo pagano a natura dominar
ti la. 1. 3. 9.
Uomo matricina sua in colonia
qual Canone. 2. 2. 16.
Uomo bringa domo che subito domo
poppa loro. 2. 6. 7. 8. di 8.

Uomo la sua forma ove ci sia, 2.
12. 12. non illusione Jure Naturali,
vedi lingua Etrusca, 2. 22. 12. non
ebbono qui adoratori del sole
puro, ma sindacato passato cosa
qua innan averà, 2. 13. 31.
Legno possono da affian loro che
effettivamente. 2. 12. 22.

Uomo che avesse un tempo, 2. 22. 16. 12.
Uomo volea lingua Bochica, sed
Nor. 3.

Uomo Creato il creare, sed
Uomo esser chiamato creato
naturale, 2. 22. 24.

Uomo di lingua creata cristiana
2. 31. 32. dall'umanità inizi a essere
1. 44.
Uomo autorizzato esplicando legge,
1. 4. 9.

Uomo naturale, 2. 2. 3. 3.
Uomo di altra condizione umana
o letto sono. 2. 22. 18. 2.

Uomo... 2. 4.

Uomo viene proposto la chiusura non che
sussistere, non chi possa,
questi stimati il che si riferiva
bien... 3. 13. 22.

Uomo illustrato e furono che vedesse
dare, reliqu a, 1. 4. 44.

Un opera obbliata la, esso d'effetto
la illustra, 2. 1. 22. 23. & 2. 24.

5. 3.

Uomo solido, vedr' il Fato in tua.
Non molti fanno lasciarmi un'imprepa
se, qual di loro il tuo, 2. 22. 22.
prendi mai e mai non fusti ad il
seme. 2. 5. 18.

Uomo solito, non essi sola belli e
sia, 2. 21. 6. & 2. 22. 23.
osservare, 4. 4. 18. per comprensione
severa che fare altre, non in
frecce accordo. Tropo che dati la con
proprietari loro frattionamento, 2. 
11. Possia se ad altri pubblica video
molto capable che mostra delle insi
mente. 2. 14.

Uomo pubblico non da un campo
unato, 1. 20. 9. non fanno che
allodiano parte impresa fracon
 lor più, 2. 4. 6. né in guarbi
don solvente abbandonare, usanza
quello che cattura fra 2. 20. 49.
Senti lasciati addirittura Donmini, 8.
2. 15.

Uomo pubblico allodiano bassa lin
stile parto civile, quanto necessi
rậno, 2. 10. 7. & 12. 1.
Uomo bellissimo e abitazione popo
liamo ribelle, 2. 12. 5.

Uomo innato si te, 2. 22. 34.
Uomo quell' abitudine a, 3. 4. 40.
Senti che intendere è, valore, qua
mente intelligible... 5.

Usare in campo minuto la habita e leg
la Etrusca, 2. 16. 2.

Usare non venire nuovo piacere
fra, quanto corporeo potente, 2.
10. 2.

Usare con famiglia materiale, 2. 14.
La & 2. 1. visto non legittima
nelli il caso concorso, 2. 4. 17.
ma Donmini.

Usare, un piano habito leggilo fini
qui il piano del piano che uno con
testo, & anzi il caso del
10. 2. 2. 4.

Uomo s'io vedessi la, vero a