







$$
\begin{gathered}
f \\
f+g i
\end{gathered}
$$






Noverint universi. Quod die veneris que est Idus marcii, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto. In presencia mei Bernardi de Belis scriptoris iurati sub Petro Marci, notario $/{ }^{2}$ publico Barchinone, et in presencia etiam Bernardi de Boscho et Amaldi de Boscho, testium ad hoc vocatorum, Guillelmus de Pedralbes, civis Barchinone, nomine suo et nomine Eligsen $-/^{3}$ dis, uxoris eiusdem Guillelmi et de voluntate ipsius Eligsendis, induxit Jacobum de Tornamira continue eorum in possessionem duarum peciarum terre cum arboribus diversorum generum $/^{4}$ et aqua ad rigandum et cum expleto quod in eis est et omnibus pertinenciis suis quas dictus Guillelmus de Pedralbes et uxor sua Eligsendis vendiderant dicto Jacobo, de Torma-/ ${ }^{5}$ mira et suis perpetuo cum instrumento publico facto per dictum Petrum Marci, notario Barchinone et quas tenebant per secundum presbiteratum altaris Sancti Laurencii constructi in sede Barchinone in territo-/ ${ }^{6}$ rio eiusdem civitatis Barchinone in pariliata sive Orta que consuevit esse Romei Durfortis, quondam, et predictam possessionem tradiderit dictus Guillelmus de Pedralbes dicto Jacobo/ ${ }^{7}$ de Tornamira hoc modo quod induxit ipsum intus dictas duas pecias terre et tradidit sibi de terra earum et de fructibus que in eis iaceat et postea exivit de dictis duabus $/^{8}$ peciis terre et dimisit ibi dictum Jacobum de Tomamira. Et de hiis petiit dictus Jacobus de Tomamira sibi fieri publicum instrumentum. Actum est hoc in die et anno $/{ }^{9}$ predictis, pre sentibus testibus supradictis.

Signum Petri Marci, notarii publici Barchinone, qui hec firmo.
Signum mei Bernardi de Belis scriptoris iurati sub Petro Marci, notario publico Berchinone, qui de mandato ipsius predictis interfui et hec scripsi, die et anno quo supra.

## 15 de Març de 1296.

Guillem de Pedralbes i la seva esposa Elisenda, ciutadans de Barcelona, indueixen a Jaume de Tornamira per a que continui en possessid de dues peçes de terra que ells li varen vendre i que tenien en segon presbiteriat en l'altar de Sant Llorenç de la Seu de Barcelona.

