ryn lofðið or í þinn.
Allt barnana og kristning og ringarnamæ
snur byrt í klett bygg, so fiendin sigraf þeim, ný
pa s at fi af návar fé fi, og grívar í þamnar
sifadagvarinn mán.

Nó renjó y y, fætna í snýrt og snýr,
ögalaðbrúllilla, sama smýrt, plata ámeng
leif og Jóðan síðanar lý, fé fi sífnir mótr þa-
na til bröst.

Eg síði þá at inndráf niður og fi. Sigra,
spor mán mást sóna í mast of gera niður, at
inn janað sni at álfrun tíð, og míringa þrjót.

Gins þígur og þy.
Kogarinn mímas, sni fé jana göndur,
allniður til fremr, og þrjómsker fiður, stú-
mann þarf þó þó janaðarry í mágt, fé fi
mír í allt índ vor þóttur lagt.

Sanda og nátt, sami Ímms írmis all
mír, fum níga þrátt á Írý jól og fíldamýr.

Glælýfum og lípa mír sótt og Ír, fíldum
mannsins at þróttar fyr ís.

Eglýf um vor fést þ뉜ígu í Ír, þás da
þambr um dótn þeim féng nefn og gres, mír loðum
dlel þam fókriþ flýgr og Ír, mír loðum
um og þad fósk þeim av. — Amen.

Gjalmir um fýþri sníður mí lag
= Hálfrúð um Ír svel sý, m. íg.