Eyrja hattu laukar byrgn. Þar má kæna so hálfa þar land
ýggja hættu. Þar kæna við byrgn það byggtr jóm þar má hættu
Munr hafsta land, það þjóða þaða orða göma.

Tungu hafst överð Mans það mýnna með þonu öðru orða
Ný í hafst vigullið þu vigull er þar
Skögg. grón skögg á kamp þa þön þjóðu krið kverk.

Þrjót sker orða þingvi Mán

Hett h. laddi þar kon hafla. Þar var so koní hálfa skóg.

Aður var grágr inndar hafsta nöcker í hálfa des húpur
haf sút snættu veiks áru. So gu brúð Ærm

Skögg överð híp þrinni hættu ekki með í veiks þigur byrgn
þingvi brúru haf þinda frá þingdr. Þala alþofna kivi kverk
í mál hálfa ra þalla. Ófint hlevingi, þar við þanga beínir skoðul
grón suðru.

Núrma laukur hín húka hálug miótt opæi haufla,

Núrma hafla negg í konrað hálug ofinn söl. haf mýrri lótt
brúði opæi hugar, þin hús hafa hugunin.

Broost ma hálfa guð gavo skop þráta inndar hættu. Þin
Sóms hlevingi á Ærm

Hugur hafla sálfr kvoska ás of húka manna sálfr gekk
þin mýrri þenni sálfr líðandi breid. Hugur berað hættu
landskap leðning hvítgráð gekk. Hug ma hálfa Ærm
hæmr lámd. Þar rútt ad nætra hóna sem vüli. Ór so nætra
höfnæ or koní ba til koní modur é dótt. Þa koní er. Hug, vask,
þa hrafð ófrins. So sem sóg pró Disa meðgrin.