**Dziedziczenie beztestamentowe według Nowel Justyniana**

Justynian uregulował (zreformował) **dziedziczenie beztestamentowe**, w konstytucjach wydanych po ogłoszeniu Digestów, Kodeksu i Instytucji - tj. w Noweli 118 z 543 AD i uzupełnił ją Nowelą 127 z 548 r. AD.

Nowa regulacja prowadziła do:

* *zniesienie dziedziczenia według więzi agnacyjnych* - na rzecz **kognacji (więzy krwi)**,
* **zrównanie pozycji kobiet i mężczyzn**,
* **kaskadowego ujęcia klas** (jeśli powołani z wyższego stopnia nie zostali dziedzicami, powoływani do spadku byli dziedzice z dalszej klasy)

Reforma miała na celu w szczególności unikniecie "spadku leżącego" (sytuacje gdy spadkodawca nie miał żadnych krewnych uznać należy za wyjątkowe)

Justynian podzielił spadkobierców na cztery klasy.

 *Jeśli nie znaleziono dziedziców w jednej klasie (nie było ich lub nie przyjęli spadku) spadek ten przechodził na dziedziców w kolejnej klasie, itd.*

Klasy dziedziczenia:

1. **zstępni** (descendenci) - żyjący wykluczali swoich zstępnych),
2. **wstępni** (ascendenci) oraz **rodzeństwo ”rodzone”** (tj. takie, które miało z spadkodawca wspólnego ojca i matkę) i ich zstępni
3. **rodzeństwo przyrodnie** (jedno z rodziców wspólne ze spadkodawcą) **i ich zstępni**
4. **dalsi krewni kognacyjni**

Spadki nieobjęte przez nikogo z uprawnionych przypadały państwu, w przypadku gdy zmarły był duchownym-kościołowi, a po zmarłym żołnierzu-legionowi

**Pozycja małżonka:** spośródmałżonkówspadek otrzymywać mogła tylko kobieta - i to pod warunkiem, że została uznana za ubogą. Wówczas kobieta liczyć mogła na tzw. kwartę ubogiej wdowy. Kobieta dziedziczyła wtedy ¼ spadku, gdy zmarły nie pozostawił więcej niż troje dzieci. W przeciwnym razie wraz z jego dziećmi dziedziczyła w częściach równych.

Mężczyzna nie miał prawa do kwarty po żonie.

**Podsumowanie:**

* Justynian przemodelował dziedziczenie beztestamentowe według kryterium więzów krwi wraz z systemem klas dziedziczenia (taki model dziedziczenia beztestamentowego obowiązuje zasadniczo do dziś);
* Spadek pozostawał wśród krewnych (choć często więzy społeczne między spadkodawcą a dalszym krewnym-dziedzicem, np. siostrzeńcem mogły być nikłe);
* Wzmocnienie pozycji małżonka (kwarta ubogiej wdowy o funkcji alimentacyjnej)