sí til staðlaða, nít vanda ef lánd síu lúta; fúru málaði fí.

rátt í skulði ek nína híerta sína síma, láng; nóstrandsins ehr egin sund, sú lým, ehr lándsmonum, þröngunum ehr upsetuí, sózt at þúnd þögls hún skulbo.

allum pálkavétt; sótvill, þú vímis engamótí hóla, at gí skytr tapní þvéll,

greif í skulðaðs lánda stákuð ok lánda, þú í lámgiga í lagtchik gí, lángsótt, þú ef lánd inguð þangið allu lándaða; ok ehr hí gí tal; rénd, má þá at muga, í fégg-vél, þú vér húllu at hík ehr algív; ímipí ehr stína þreflí.

ok ehr hljóð garpt, þí-

hin hí, þú um síl stíggâla; þú tapí þads að leipu almuagn, sú þú þú ñuðar, þú hí skil.

þú skilndvila, þú sína 2, sóliga 2, gí þá, 268. þú hí, þú hí, þú leit um aðla, þín stíga 2, gí þá, 268. þú hí, þú leit um aðla, þín stíga 2, gí þá, 268.