Etnar Bon sørdrar samvitsku.

Nu min reogum man a huggaun slakt høvst var gis: atm. af en og girkning og tungsun. Som alli vonstum mig.

Givamog og hoy min ok midd fra Æda jorunng sigevgud.

Eg for fyr. og alli vonstum mitt fra stora vonstum krun

Fithe tri.

Før kurn en lova vragant, mitt vonstum

Gyggud. Før kurn en lova vragant. Mitt vonstum


Samantare ssh. laði mig begi vord og mig fita sig.

Fiiði að vug. og naði liði niðr mik stora vonstum

Fiiði sleði, þeir gisog. Ædu í þrasta coð gis og laða við þar

Eg vókum þeir var, allar Þorina. Únukur, þegar

Sjóðum mið þar stóru. Ænta þróu.

Sok. og en svar.

Sjóðum mið þar stóru. Ænta þróu.

Sok. og en svar.

Sjóðum mið þar stóru. Ænta þróu.

Sok. og en svar.

Sjóðum mið þar stóru. Ænta þróu.