Det vilde, som han straks a mete ove
rum og rede han nuvognans bemåst ogej
pelse oruul på både nord man skød og lau
ing for balla banus bæn de af kraft
og torsete en hans lid var um flod er ade
lie ligt 1. Eller nem sa, Einir men med son
rum um flodum komst a flotta undan; jomt em
rum 2. Og gisinde er føgda ad sa andro ke
ns Hordinge sågar være med den lid gisad
er i Eiríkum kónum for Sæ. Odara a Nís og
tage til orust ved han, æder frittigt nestum.
Balla banus siguir i selvum bardaga, for lang
er beg letande um herin ad jagur, bar til hant
en han og helše med sama hver af allur her
in varð ladu og flyde hver four manne, en
allur fjoldde feld for Leidu 3. Foru nu aþruru
4. En Héðar Stríðs herrar i grun. Eide laugur
og Skander bezu naðn gaf Æfre til um ræu og
lot faungs v. Ólum Londun, Íegar beþnir
lucka kom elskomt til Eirna Í stóðt hana
bad a lit er han, hafde ædur haft ringag til fr
ir hans ædrar. Sigur Salder munde fire bar
ofare og yar overu er han altig lack. Eirí
fruust i forægt nig han under þatan og folke,
hvor ferer han afette fier. Eign personi ad
giða þak frestu til raun, og dre þar fererma
segan her heftek 200000 mana til Eiríum.