Ma šaltu æfe langa, ina frá, þeim gásum þá þier þud nam frá
er þimin þið og þeimsins tanga, hæ miðuði, á þanda skía, sá þurtu
Lúfa skál hán því eðgrjórd sanga, Látu sía, þans ænderði, þá, þier
svylíst sía
ef lúknumar götu giorir þu spranga,
gíðs um frá, þynn lund sé smá, y
méru ka
æn þán sem giorir þurióld stranga,
þóðugur sá, vel lýfa má, ef fríd
vill fá,
þá gólled giorir á möte nganga,
þinstu þá, þar jarðframta, þört
Leidina.