
orams, Google


# CORPUS IURIS SUEO-GOTORUM ANTIQUI. 

Volumen II.

## Samling

 $\mathfrak{A} \mathbf{f}$
## Gurriges Gamla zagar,

PA
KONGL. MAJ:TS NÅDIGSTE BEFALLNING
Utgifven af


Andra Bandet. óstgötalagen.

STOCKhoLM, 1830; hos P. A. Norstedt \& Sümen.

# CODEX IURIS OSTROGOTICI, 

CUM NOTIS CRITICIS, VARIIS LECTIONIBUS, GLOSSARIO

## ET INDICE NOMINUM PROPRIORUM.

## 

## UTGIFVEN

AF

## 



STOCKHOLM, 1830, hos P. A. Norstedt \& Söner.

## praEfatio.

## I. De codicibus Iuris Ostrogotici manuscriptis.

1. Ex antiquis codicibus Iuris Ostrogotici manuscriptis unus tantum integer ad nostra tempora pervenit, codex scilicet membranaceus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B 50. Hic liber formae magnitudine insignis, $15 \frac{1}{2}$ pollices Suec. altus est, et $11 \frac{1}{2}$ poll. latus; continet, praeter unum folium in principio unumque in fine, quibus non usus est scriba, 106 folia tegumento tergino compacta. In interiori latere teguminis saeculo XVI scriptum est "OÖst Gotha lagh;" quae verba etiam leguntur in primo folio, praeter "Epitaphium Regis Mangni Ladulis" aliasque adnotationes eodem fere tempore scriptas. AEtate hic codex non videtur superare medium saeculum XIV; at forma, quam hic induit Ius Ostrogoticum, eiusdem prae se fert aevi notam ac recentior Iuris Yestrogotici codex, vel Ius Uplandicum, nempe ultimorum saeculi XIII decenniorum ' '). Scriptura, cuius specimen exhibet Tab. I, gran-

FÖRETAL.

## I. Om handskrifterna af Östgötalagen.

1. Den enda gamla handskrift af Östgötalagen, som ännu fullständigt ar $i$ behall, air en pergamentscodex a Kongl. Bibliotheket $i$ Stockholm, sign. B 5o. Den ar af ovanligt stort format, $15 \frac{1}{2}$ Svenska tums höjd och $11 \frac{1}{2}$ tums bredd; innehaller, utom ett af skrifvaren obegagnadt blad i början, och ett $i$ slutet, 106 blad, bundna $i$ skinnband. Pa inre sidan af permen är i 16:de arrhundradet skrifvet "Öst Gotha lagh;" hvilka ord affven läsas pa första bladet, jämte "Epitaphium Regis Mangni Ladulâs" och andra vid nyssnämnde tid skrifna antekningar. Denna handskrift synes ej vara äldre än frän medlet af 14:de drhundradet; men den form hvari Östgötalagen här visar sig, srnes vara samtidig med Vestgötalagens yngre codex, eller med Uplandslagen, d. ä. fran slutet of 13:de arhundradet i). Skriften i denna codex, hvaraf prof ses Tab. I, ar gan-
[^0]Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
> 1) Den här utbildade och pà Konung Magni Stadga of ar 1285 (VGL. IV: 19.) grundade läran om edsöresbrott, à ena sidan, och à andra sidan det som $i$ ES. 20. 2. säges om den händelse, dà biskop vid sin död efterlemnade bröstarfvingar, och hvilket forutsätter att Skenninge mötes beslut af ar 1248 ej hunnit befordras till allmän verkställighet, samt den i $\boldsymbol{i}$ EB. 2: pr. omtalade tvist emellan bror och syster, tyc-
dis est ac distincta. Libri in principio habent rubricam ${ }^{2}$ ), indicem argumenti capitum litteris numeralibus rubris litterisque initialibus alternatim rubris caeruleisve ornatum; postea plurimis locis novam rubricam; denique incipit textus littera initiali grandissima pictaque ornatus, quae quibusdam locis picturam complectitur, argumentum sequentis libri respicientem ${ }^{3}$ ). In textu, ubi incipiunt capita multisque aliis locis, litterae initiales alternatim rubrae vel caeruleae apparent ${ }^{4}$ ). Capita non incipiunt in nova linea, sed tantum in principio notantur signo 9 , et littera numerali minio in margine ${ }^{5}$ ) scripta, etsi multis locis omissa. Abbreviationes raro occurrunt; at, praeter abbreviationes usitatiores, hic nonnumquam litt. $a, g, r, s$ signis abbreviationis indicantur ${ }^{6}$ ). Littera $p$ semper usus
morata, ut taceamus alias rationes quas explicare hic non est locus, coniunctim indicant tempus haud longum post mortem Regis MagniBirgeri filii, vel circa a. 1290.
2) Praeter KrB. et VinsB., ubi rubricas adponere oblitus est miniator. Videnot. I. pag. 1; not. r. p. 152.
3) Ex. c. in littera $\boldsymbol{P}$ in principio libri Eps. apparet rex sacramentum dans dextramque imponens libro, quem tenet episcopus a sinistra ei adstans, alio episcopo a dextra adsistente sceptrumque regis tenente.
4) Litterae initiales grandiores, rubrae vel caeruleae, inveniuntur in libro BB., uno loco in indice capitum, et duobus locis in textu, ibi quoque in nova linea incipiente. Vide not. 32. pag. 187; not. 58. p. 215; not. 97. p. 223.
5) Uno tamen loco, KrB. 2, littera numeralis textui est inserta. Vide Tab. I.
6) Ex. c. kona, KrB. ind. 3r. pings, RB. 26: i. föris, KrB. 7:2. bryta, Eps. 16. haemdis, Eps. 2: 2. Vide Tab. I.
ska stor och trdlig. I början af hvar Balk finnes rubrik ${ }^{2}$ ), förtekning pa Flockarnes innehall med röda Romerska siffror och omväxlande röda eller bld begynnelsebokstäfver, derefter pd de flesta stïllen ännu en rubrik, hvarpa följer texten med en stor millad begynnelsebokstaf, hvilken pa nagra ställen innesluter en màlning som har afseende pa Balkens innehail ${ }^{3}$ ). Inuti texten finnas vid Flockarnes början och pe mínga andra ställen omväxlande röda eller bla begynnelsebokstäf ver ${ }^{4}$ ). Flockarnes början utmärkes ej med ny rad, utan blott med teknet I , samt med den $i$ kanten ${ }^{5}$ ) shrifna, ehuru pd minnga ställen uteglömda röda ordningsnumren. Förkortningar, förekomma silllan; men utom de vanligare förkortningarne, finnas hür pit ndgra ställen $\mathrm{a}, \mathrm{g}, \mathrm{r}, \mathrm{s}$ med förkortningstecken utmürkta ${ }^{6}$ ). Öfverallt
kes sammanlagdt, utom andra skäl, hvilkn här ej är stïllet att utveckla, utmärka en tid, ej lângt efter Konung Magnt Birgerssons dö̈d, eller omkring är 1290.
2) Utom vid KrB. och VinsB., der rubriken blifvit glömd. Se not.1. sid.1; not.1. s. 152.
3) T. ex. uti bokstafven P i början af Eps. ses konungen afliggande ed med handen pâ en bok, som hälles af en vid hans vänstra sida stäende biskop, under det en annan vid högra sidan stâcnde biskop hâller konungens spira.
4) Större röda eller blà begynnelsebokstäfver finnas $i$ BB., pà ett ställe $i$ förtekningen pà Flockarne, och pà tvà ställen inuti texten, som der äfven begynner pàny rad. Se not. 32. sid. 187; not. 58. s. 215; not. 97. s. 223.
5). Endast vid KrB.2. har numren fâtt sin plats inuti texten. Se Tab. I.
6) T. ex: kona, KrB. ind. 31. pings, RB. 26 : 1. föris, KrB.7. 2. bryta, Eps. 16. hæmdis, Eps. 2: 2. Se Tab.I.
est scriba; occurrit tamen illius loco aliquoties $d h$ in fine vocabulorum. Nullibi occurrit $q$, sed eius loco semper $k$. Littera $n$ in fine vocabulorum haud raro notatur apostropho ('), cui nulla inest potestas ${ }^{7}$ ). Interpunctorum, quae hic, ut alias in veteribus codicibus manuscriptis, non semper aptissimo loco sunt posita ${ }^{8}$ ), duo genera occurrunt, punctum et colon; unico loco (Vap. ind. 7.) apparet comma. In fine quaternionum custodes, quos vocant, adduntur. Recentior manus saeculi XVI in summo margine scripsit titulos librorum ${ }^{9}$ ), ac iuxta textum adiecit breves adnotationes de iis quae continet textus ${ }^{10}$ ). Praeter multitudinem mendorum scripturae, quibus laborat hic codex, quaeque saepissime constant litterarum praetermissione, qua haud raro plura vocabula in unum confunduntur ${ }^{11}$ ) - et alternationes in veteribus codicibus manuscriptis usitatiores, ex. c. litterarum $a$ et $a, o$ et $\ddot{o}$; hic sequentia tantum liceat observare: $r$ saepe omittitur in fine rocabulorum, ex. c.
brukas p ; dock förekommer $i$ dess ställe nagra ganger dh i slutet af ord. Ingenstädes förekommer $q$, utan $i$ dess ställe k. Bokstafven n är ej sällan $i$ slutet af ord märkt med en apostroph ('), hvilken är utan betydelse ${ }^{7}$ ). Af skiljetecken, hvilka här, likasom $i$ andra gamla. handskrifter, ej alltid äro satta pd det mest passande ställe ${ }^{8}$ ), brukas punkt och colon; pd ett enda ställe ( $V_{a \neq}$ ind 7. ), comma. Vid slutet af hvart lägg (quatern) finnas custoder. En senare hand af 16:de drhundradet har öfverst pa bluden skrifvit. Balkarmes titlar 9), och bredvid texten $i$ kanten tillagt korta anmärkningar angdende textens innehall ${ }^{10}$ ). Utom den betydliga mängd af skriffel, som denna handskrift innehaller, och hvilka oftast besta deruti, att bokstaffver blifvit uteslutne, hvarigenom ej salllan flera ord blifvit sammandragna till ett ${ }^{11}$ ) - samt de i gamla handskrifter vanligen förekommande omväxlingar, t. ex. af a och as, och ö; vilja vi blott anmärka: att $r$ ofta utelemnas i slutet af orden, t. ex.
drangia, delu, epa, flokka, saki, salu, be, biuua, $\underset{\text { enda, ör,a. }}{ }$
7) Ex. c. sin', KrB. ind. 3r. (vide Tab. I.) span', KrB. 2. han' in', Krb. 9.
8) Ex. c. til lagha soknir. pro til. lagha soknir \&c. HB. 3e 1. bor. haui \&c. pro bor haui. BB. 28: pr.
9) Librum KrB. appe!lavit Kyrckio Balken; libris ES. et VinsB. communem dedit titulum: Köpmàla Balker.
10) Ex. c. ad KrB. ind.11-13: Om altarelägi - dör wägfarande mann - Om Tiende icke bliffuer framförd, och om biscopz nempnd.
11) Vide ex. c. not. soo pag. 8; not. 80. p. 19; not. 53. p. 22; not. 19. p. 24; nott. 21, 26. p. 46. \&c. Vocabula errato seripta interdum
7) T. ex. sin', Kri.B. ind 31. (sa Tab: IV spean',

8) T. ex. til lagha soknir. $i$ stallet for til. lagha soknir \&c. RB. 3i 1. hor, haui \&c. for bor haui. BB. 28: pr.
9) KrB. har han kallat Kyrckio Batkens ESS. och VinsB. har, han gifvit den gemensamma titlen: Köpmála Balker.
10) T. ex. vid KrB. ind.11-13. Om altarelägi - dör wägfarande mann - Om Ti ende icke bliffuer framförd, och om biscopz mempion
11) Se t. ex. not. 100. sid. 8; nat. 80. s. 19; not. 53. s. 22; not. 19. s. 24 noth. 21, 26. s. 46. \&c. Misskrifna ord har skrifivaren

## IIII

w occurrit pro vu, uv vel uvu: w brukas för vu, uv eller uva:
arwm, awnd, gaw, halw, hwruit, wlte, wnnin, huwp, hwup, hwzs.
$u v, ~ v u$, pro $u$ :
uv, vu, för u:
uvar, Vuill, Uvill.
$z$ pro $\boldsymbol{\beta}$ :
z för p :
uighz, uizarlax.
Litterae duplicantur:
Bokstäfver fördublas:
dyll, skill, prall, barnna, hannum, kununng, nemnna, huarr, karre, epssins, gozssit, laghssaghu, attier, böttins, latter.
Litterae simplices pro duplicibus: Enkla bokstäfver för dubla:
anar, klokara, mana, nata, ucere.
Praeter "frequentes litterarum praetermissiones, quae maiori ex parte, ut
iam diximus, lapsui calami originem debent, hic haud raro idem quod in codicibus Iuris Vestrogotici manuscriptis factum offendimus ${ }^{12}$ ), quod nempe litteris vel syllabis similibus in duobus vocabulis concurrentibus, altera omittatur:
ma(a)rui, KrB. 7: 1. not. 70. pa (a), KrB. 27: pr; Vap. 32: 4. \& c. cella (a), Eps. 3: pry, Vap. 8: 2. su(a) at, ES. 4: r. aghi (i), Vap. 24: 2. $\operatorname{san}(t)$ porr, GB. 19. hua(t) patt, 尤B. 3: 1. huar(t) taka,: BB. 28: pr. par (ar), Eps. 29. not. 60; ES. 7. nastar (ar), GB. 4: pr; 9: pr. hevldar (ar), 玉B, io: 4. laghlystar (ar), BB. 50. (en) andakarla, BḄ. 1:4. flerum (unt), RB. $21: \mathrm{i} .1$ hyndesim(a) manzs (?), BB. ind. 5 r.

Pron. hani. (eam) interdum cum vocabulo antecedente confunditur:
kiplaran, bindran, Vap. 3ı: 2. sean,
Res singularị, quae. regulas grammaticae offendere videtur, at tamen inter vitia scripturad numerari nequit, in

> asterisco $(+)$ superne posito notavit scriba, etsi ea emendare postea oblitus sit. Vide not. 35. pag. 47 ; not. 67. p. 180.
12) Vide VGL. piraef. pag. VII, X, XII, XX.

Pron. han (honom) sammandrages stundom med det föregaende ordet:
RंB. 14: pr. firin, DrB. 1 f: 6 .
En grammatikalisk egenhiet, som förekoommer pa flera stillen i denna och de öfriga hundskrifterna af $\ddot{j} G L$.

Utom den mängd af uteslutningar af bokstäfver, hvilken till störrie delen, sisom förut är anmärkt, upkommit genom skriffel, förekommer det ofta' här, likasom i handskififterna af Vestgötalagen ${ }^{12}$ ), att, dá likljudande bokstïfver eller stafvelser i tvi ord sammanstota, endera af dem uteslutes:

[^1]hoc pariter ac ceteris Iuris Ostrogotici codicibus aliquoties offenditur; ubi scilicet duo verba per coniunctionem ok (et) connectuntur, posterius nonnumquam in infinitivo ponitur, etsi prius sit in finito modo positum:
pe haua ... ok biltugha uara, Eps. 8. utan hin giui ... ok cettin.... uita, DrB. 17: 2. böte ... ok küpa, DrB. 18: i. giui ... ok lukia, モB. 12: 1: takar ... ok laggyia, BB. 9: 7.-

- Hunc codicem, quem sequitur textus noster, in notis littera A insignivimus.

2. Praeter codicem iam commemoratum, et apographum ex illo transscriptum, de quo mentionem infra faciemus, unicus integer exstat, at ille multo recentior, codex Iuris Ostrogotici manuscriptus, chartaceus in 4:0, ex libris Nobilissimi Cubicularii Regii B. Rosenblad, qui eum a. 1822 emit in publica venditione bibliothecae a Nob. P. Tham Dagsnesensi relictae. Hic codex, tergino tegumento compacetiss olimgue fibulis munitus, continet r34 folia; ad calcem. Iuris O'strogotici fol. 121 dictá quaedam biblica sumt adinotata; sequitur postea edictum-militare Regis Iohanuis III dea. 1569, eadem manu quaipse iuris codex scritum; quae res, pariter ac scripturae ratio, deraonstrat hunc codicem saeculo XVI ad finem vergente esse exaratum. Litteris comtiset distinctis scriptus est; at valde deformatus mendis, quorum plerumque ea est caussa, quod soriba, ut illo tempore solitum erat, antiquum textum non intellexit. Libri hic non dispertiuntur in capita; quamobrem indices capitum, quaeque in nostro textu plerisque locis occurrunt duplices rubricae, hic non inveniuntur. Prima linea cuiusque libri grandiori-
och som ej kan anses som skriffer, bestär deri att, di tviz verber sammanbindas med ok (och), det senure stundom süttes i infinitivus, ehuru det förra stìr i en modus finitus:

Denna handskrift, hvilken. ligger till grund för vir text, hafva vi i noterna uitmürkt med bokstafien $\boldsymbol{A}$. 2. Utonv den nu beskivifna handskrift; och den afskrift deraf som vi $i$ det följande skola omtala, finnes nu blott en fullständig, men vida jngre handskikift af östgötalagen, nemligen en papperscodex $i$ 4:0, tillliörig Herr Kammarherren B. Rosenblad, 'som ar 182z' köpt den pá auktionen efter framlidne Hof-Intendenten P. Tham till Dagsnüs. Denna $i$ skinnband bundna och fordom med spännén försedda handskrift innehuiller 134 blad ; efter Östgötalagens slut, fol. 121, äro anteknade ndgra bibelsprak, hvarefter följa : Konung Johan III:s Krissartiklar af ar 1569, allt af samma hand som östgötalagen; hvaraf, iifvensom af stilen, $k a n$ slutas att denna handskrift är frin senare hälften af 16:de arhundradet. Den är skrifven med jamn och läslig stil; men mycket vanstäld af fel, hvilka merendels upkommit deraf att skrifvaren, sàsom vanligt var vid den tiden, ej förstatt innehallet af den ganla texten. Här finnes ingen indelning i Flockar, och salledes icke heller förtekningar pa Flockarnes innehall i hvar Balk, och de ivar text pa de flesta ställen. förekommande
bus litteris, iisque plerisque locis rubris, est exarata; in libro KrB . (qui hic appellatur Kyrckio Balcher) prima linea viridibus ornatur litteris. Idem valet de librorum titulis, qui tamen aliquot locis absunt, vel tantum constant adnotatione calci libri proxime antecedentis addita ${ }^{2}$ ) Vap. 32. hic incipit novam librum ${ }^{14}$ ). In capp. Vap. 30, RB. 2. et BB. 9 , 28. prima linea litteris ornatur grandioribus minioque exaratis ${ }^{25}$ ). In textu singulae periodi plerumque habent litteram initialem rubram (idque saepissime $N$, in vocabulo frequenter obvio $N(w)$, exceptis primis foliis, ubi hae litterae initiales sunt alternatim caeruleae vel virides. Pro $\boldsymbol{a}$, quod interdum tamen occurrit, saepissime scriptum est $a$. Nonnullis locis breves adnotationes in margine adiecit scriba, ex. c. ad KrB. 22. "Om Iwla Fredh,"' ad DrB. 18, rubris litteris: "Om lechare warder dräpinn."Hunc codicem in notis nostris appellavimus F. Scripturae specimen exhibet Tab. II.
3. De codice membranaceo, saeculo XIV ad finem vergente scripto, qui habuit 87 folia litteris numeralibns notata, ipsum iuris textum continentia, $7 \frac{1}{2}$ poll. alta et $5 \frac{1}{2}$ poll. lata, 3i folia maximam partem plus minusve lacerata, et 10 parvala segmenta sunt inventa in aliis manuscriptis libris, quondam ad coenobium Vadstenense, hodie
dubla rubriker. Första raden i hvar Balk är prentad med större stil, och pa de flesta ställen med röda bokstäfver; i KrB. (eller som den här heter, Kyrckio Balcher), med gröna. Det samma gailler om Balkarnes titlar, hvilka dock pa nagra ställen saknas, eller blott bestd $i$ en antekning vid slutet af nästföregànde Balk ${ }^{13}$ J. Vid Vap. 32. börjas här en ny Balk ${ }^{14}$ ). Vap.30, RB. я. och BB. 9, s8. börjas med prentade röda rader ${ }^{15}$ ). Inuti texten börjas meningarne merendels med röd bokstaf (vanligen $\mathbf{N} \mathbf{i}$ det sa ofta förekommande ordet Nw ), undantagande de första bladen, der dessa begrnnelsebokstäfver äro omväxlande bla eller gröna. . Här brukas nästan öfverallt a, men stundom förekommer $x . P a$ nagra fa ställen har skrifvaren giort korta antekningar ikanten, t. ex. vid KrB. se. "Om Iwla Fredh;" vid DrB. 18, med röda bokstäfver: "Om lechare warder dräpinn." - Vi hafva i noterna beteknat denna handskrift med F. Prof af stilen finnes Tab. 11.
3. Af en i senare halften af $14: d e$ arhundradet skrifven pergamentscodex, som haft $7 \frac{1}{7}$ tums höjd och $5 \frac{3}{2}$ tums bredd, och fordom innehallit 87 med Romerska siffror numrerade, och af sjelfva lagens text uptagna blad, hafva 31 till större delen mer eller mindre stympade blad samt 10 smd remsor blifvit funna limmade vid permarne af andra handskrifter, somfor-
13) Vide not. 1. pag. 26; not. 30. p. 96; not. 35. p. 114 ; not. 34 p. 165; not. 54 p. 189 .
14) Cfr. not. 3o. pag. 86.
15) Cfr. not. 68. pag. 84; not. 49- p. 165; not. 53. p. 199; not. 58. p. 215.
13) Se not.1. sid. 26; not. 3o. s. 96; not. 35.
s. 114; not. 34. s. 165; not. 54 s. 89.
14) Jfr. not. 3o. sid. 86.
15) Jfr. not. 68. sid. 84; not. 49. s. 165; not.
53. s. 199; not. 58. s. 215.
ad Bibliothecam Reg. Academiae Upsaliensis pertinentibus, quorum tegumentis agglutinata fuerunt. Hic codex haud incuriose est scriptus; caret divisione in capita; libri ornantur litteris initialibus grandioribus rubrisque, non vero rubricis. Litterae initiales singularum periodorum in textu (plerumque $N$ ) rubris lineolis sunt notatae. Capita Vap. 3o, RB. 2. et BB. 9. incipiunt in nova linea, littera initiali grandiori rubraque ornata, haud secus ac initia librorum designantur ${ }^{16}$ ); quod, pariter ac divisio in capita hic non facta, testatur de cognatione quadam inter hunc codicem et cod. F. nuper commemoratum, etsi vestigium hic invenitur textus qui antiquior fuit eo, quem continent ceteri codices qui integri ad nos pervenerunt ${ }^{17}$ ). Ex his foliis quatuordecim vel integra omnino sunt, vel prima tantum linea detruncata; haec continent sequentia fragmenta: a verbis (for)sate androm, Vap. 27: pr, ad hans bo skipta. som, Vap. 32: 6; a (ma)nz nat, Vap. 39: pr, ad an allom sembir, GB. 8: pr; a husfru för, GB. 16: pr, ad vel vil a fexprenes, GB. 19; a luti sinom Ganger, ÆВ. ıo: 2, ad sua at han varjer, 尼B. 20: 1; ab innan. pa hauer han, ES. I: I , ad men (lege mera an) ena frest, ES. 4: pr; a taka oc luke vt, ES. 16: 2, ad manapa tak. pa, VinsB. 6:3, praetermissa maiori parte $\%$ :i I.et
16) Cfr. not. 49. pag, 165; not. 53. p. 199. Loco primum citato, Vap. So, fragmentum tantum abscissae litt. $N$ apparet; quod tamen observari oportuisset in not.68. pag. 84.
${ }^{17}$ ) Vide Glossar. v. Kulder.
dom tillhört Vadstena kloster, och nu äro förvarade $i$ Kongl. Akademi-Bibliotheket i Upsala. Denna handskrift är temligen correct; saknar indelning i Flockar; Balkarne hafva större röda begynnelsebokstäfver, men inga rubriker. De inuti texten i början af meningarne förekommande stora bokstäfver (merendels N ) äro märkte med röda streck. Vid Vap.30, RB. 2. och BB. g. börjas pa ny rad, med stor röd begrnnelsebokstaf, likasom vid Balkarnes början ${ }^{16}$; ; hvilket, likasom det, att här ej finnes indelning i Flockar, bevisar nâgon slägtskap emellan denna handskrift och den näst förut beskrifne codi $\boldsymbol{F}$, ehuru här förekommer spar af en äldre text än den, som finnes ide andra ännu fullständigt i behall varande handskrifterna ${ }^{17}$ ). Af dessa blad äro 14 antingen alldeles hela, eller ock endast beröfvade den öfversta raden; dessa innehalla följande stycken: fran orden (for)sete androm, Vap. 27: pr, till hans bo skipta. som, Vap. 32: 6; frän (ma)nz næt, Vap. 39: pr, till æn allom sæmbir, GB. 8: pr; fran husfru för, GB. 16: pr, till vel vil a fæprenes, GB. 19; frön luti sinom Ganger, $\mathbb{E} B .10$ : 2, till sua æt han varper, $\not \subset B .20: 1$; fran innan. pa hauer han, ES. 1: 1, till mæn (läs mera æn) ena fæst, ES. 4: pr; fran taka oc luke vt, ES. 16 : 2, till manapa tak. pa, VinsB. 6: 3, med förbigdende af största delen af
16) Jfr. not. 49. sid. 165; not. 53. s.199. Did $V a p$. 3o. synes blott ett fragment af det afklippta stora N ; hvilket dock hade bort anmärkas i not.68. sid.84.
17) Se Glossar. v. Kulder.
tota 8. 2. cap. 6. VinsB. ${ }^{18}$ ); porro ab a sit allas fiskicer, BB. 8: 4, ad pan ae gift gaf, BB. 9: 4; a faste hanom lego, BB. 12: pr, ad hunduerke. カa a, BB. 15: 1; et ab alt hcerape, BB. 44: 1 , ad finem codicis. Sedecim folia dissecta, ubi ommes lineae sunt mutilatae, continent fragmenta ex Vap. 12: 4-17: 1; 32: 6-39: pr; GB. 3: pr-11:pr; 厄B. 3: ı-cap. 5; 20: ı-ES. 1: 1; 4: pr 16: 2; VinsB. 6: 2 -8: pr; RB. 26: prBB. ı: 1 ; 34: pr-37: pr. In decem minutis segmentis inveniuntur dispersa vocabula ex ES. 8-11: 1 ; VinsB. 8: 1-RB. 3: 2; 5: 2-8: pr; 23: 1 ; 25, 26 : pr; BB. 4: pr-6: 1; 9: 6; 10, $11: \mathrm{pr}$, ı. In mutilato folio, quod cohaeret cum illo, ubi ultima capita textus iuris sunt scripta, manus paullo recentior adnotavil illos locos, ubi res quaedam in iuris codice commemorantur, ex. c. "lik föres iui iorb owikt o (?) vi Cluckare warper heel slaghin af clucko $k$ iiii Man gar hor Man gar scripta brut v viii" \&c. AEtas illorum codicum, quorum tegumentis haec folia agglutinata fuerunt ${ }^{19}$ ), et stilus quarundam adnotationum ad istos codices pertinentium, quae hic aliquot locis inveniuntur, probant illum codicem, ad quem pertinue-

VinsB. 6: 1. och hela S. $2^{\text {18 }}$ ); vidare frain a sit ællas fiskiær, BB.8:4, till pæn æ gift gaf, BB. 9: 4; frîn fæste hanom lego, BB. 12: pr, till handuerke. pa a, BB. 15: 1; och frín alt hærape, BB. 44: 1, :till lagbokens slut. Sexton sönderskurna blad, hvaräst alla raderna blifvit stympade, innehilla fragmenter af Vap. 19: 4-17: 1; 32:6-39: pr; GB. 8: pr-11: pr; EB. 3: 1-cap. 5; 20: 1-ES. 1:1; 4: pr-16:2; VinsB. 6: я-8: pr; RB. 2 G: pr-BB. 1: 1; 34: pr-37: pr. Pa de 10 sinala remsorna finnas strödda ord ur ES. 8-11: 1; VinsB. 8: 1-RB. 3: 2; 5: 2-8: pr; 23: 1; 25, 26: pr; BB. 4: pr-6: 1; 9: 6; 10, 11: pr, 1. Pi ett stympadt blad, som sammanhänger. med clet som innehaller slutet af lagens text, har en nagot yngre hand anteknat de ställen der vissa ämnen i lagboken förekomma, t. ex. "lik föres iui iorp owikt o (!) vi Cluckare warper hæl slaghin af clucko $k$ iiii Man gær hor Man gær scriptæ brut $\nabla$ viii" \&c. Aldren af de handskrifter, vid hvilkas permar dessa blad varit limmade ${ }^{19}$ ), äfvensom stilen $i$ atskilliga till samma böcker hörande antekningar, hvilka här pa nàgra stäl-
18) Cfr. not. 76. pag. 156. Finis 5:i 2. tamen invenitur in uno ex foliis mutilatis post 5.4 . (cfr. not. 72. pag. 155.)
19) Quaedam folia fuerunt agglutinata codici Benz. N:o 7, qui, ut a Cel. I. H. Schröder, Professore ac Bibliothecario Upsaliensi, accepimus, continet plures commentarios diversis manibus, partim in charta partim in membranis scriptos, ut: miracula utilia audientibus, sermones de sanctis, statutum concilii arbugensis (de a. 1423?) \&c., et ante medium saeculum XV compactus esse videtur.
18) Jfr. not. 76. sid.156. Slutet of S. 2. finnes dock pi ett af de stympade bladen efter S. 4. (ifr. not. 72. sid. 155.)
19) Nagra blad hafva varit fastlimmade vid cod. Benz. N:o 7, om hvilken Herr Professorn och Bibliothekarien J. H. Schröder $i$ Upsala benäget meddelat den uplysning att den, innehällande âtskilliga af olika händer dels pà papper dels pà pergament skrifna upsatser, sàsom: miracula utilia audientibus, sermones de sanctis, statutum concilii arbugensis (af ar 1423?) m. m., synes vara inbunden i förra hälften af 15:de ärhundradet.
runt hae schedae, iam saeculo XV incidisse in truculeatas bibliopegi manus. - Specimen scripturae horum fragmentorum, quae litt. C insignivimus, continet Tab. II.
4. Duae schedulae membranaceae, ex codice deperdito, agglutinatae fuerunt tegumento codicis Iuris communis Christophoriani in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B 24. Codex ille, ad quem pertinuerunt haec folia, medio saeculo XIV, ut videtur, fuit scriptus; etsi minoris fuit formae (circa $6 \frac{1}{2}$ poll. altae et $5 \frac{1}{\frac{1}{4}}$ poll. latae), diffissam, ut dicunt, vel duplicem scripturae seriem quaevis pagina continuit. Seriptura, caius specimen exhibet Tab. IV, nitida est et distincta. Hic codex habuit libros in capita divisos, praemissis indicibus argumenti singulorum capitum. Libri rubricas habuerunt litterasque initiales grandiores minioque exaratas; litterae grandiores textui insertae minio scriptae vel notatae sunt. Fragmenta huius codicis servata constant uno folio cui prima tantum linea est abscissa, et tribus foliis magis mutilatis. Incipientia verbis: skal han biuPa ratum arua, モB. 12: pr, continent quae sequuntur usque ad: ok honum luka, C. I. ibid.; ex ÆB. 16, 22, 23: pr. disiecta tantum vocabula habent (capp. 13-15, 17-21. omissa fuerunt); porro exstant quae sequuntur a verbis: (hug)gin fullum sarum, EX. 23: i, omissis capp. 24-26, ad ok annar sitcer, ES. ind. 4; a mera haua sköpt (sic). ES. ind. 7, ad at sialf sins, cap. 3: pr; a sua pa ar, ES. 14: 2, ad sambar. pör bapum, ES. 15: ı; postea ex \$V. 1-3. ibid. non nisi litterae aliquae de

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fol II,
len finnas, bevisa att den codex till hvilken dessa blad hört, redan i 15:de arhundradet rakat i bokbindarens förstörande händer. - Prof af stilen i dessa fragmenter, hvilka vi hafva kallat C, finnes Tab. 11 .
4. Tvas strcken af en pergamentscodex, hvilka varit limmade vid permarne af en handskrift af K. Christoffers Landslag, tillhörig Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B $\mathbf{i 4}$. Den handskrift hvartill dessa blad hört, synes hafva varit skrifven $i$ medlet af 14:de arhundradet; oaktadt formatet har varit litet (ungefär $6 \frac{1}{2}$ tum högt och $5 \frac{1}{2}$ tum bredt) har boken varit skrifven $i$ spalt (eller tvd afdelningar pd hvar sida). Stilen, hvaraf prof ses Tab. IV, air jämn och redig. Här finnes indelning i Flockar, jämte förtekning pa deras innehall. Balkarne hafva haft rubriker och större röda begynnelsebokstäfver; de inuti texten förekommande stora bokstäfver äro röda eller märkta med rödt. De igenfunna fragmenterna af denna handskrift utgöra ett blad, der blott öfversta raden är afskuren, och tre mera stympade blad. De börjas med orden: skal han biupa retum arua, $\boldsymbol{E B}$. 12: pr, och innehalla det derefter följande till ok honum luka, $\mathbb{S}$. ı ibid.; derefter blott strödda ord ur XBB. 16, 22, 23 : pr. (cap. 13-15, 17-81. äro förbigangna); sedan fran (hug)gin fullum sarum, $\not \subset B . ~ 23: 1$, förbigdende cap. 24 -26, till ok annar siterr, ES. ind. 4; fran mera haua sköpt (sic), ES. ind. 7, till at sialf sins, cap. 3: pr; fran sua pa ær, ES. 14: \&, till sæmbær pöm bapum, ES. 15: 1; vidare ur SS. 1-3. ibid.
quavis linea; deinde a för uar sakt, 5. 4. ibid. ad hiolt til auarsto (sic) formt, 反. 5, et truncatae lineae ex sequentibus usque ad afhernde. ok annan, ES. 16: 2; et denique integer textus a samu paninga ad som nu ar, ibid. Codex ille, cuius tegumento agglutinata fuerunt haec folia, scriptus est circa initium saeculi XVI, quo tempore sine dubio quoque compactus est; unde concludere possumus illum codicem, ad quem haec folia pertinuerunt, eodem tempore esse dilaceratum. - Appellavimus haec fragmenta D.
5. Unicum folium ex codice membranaceo deperdito, pertinens ad Bibliothecam Reg. Academiae Upsaliensis, ubi inventum est in codice membranaceo, Benz. N:o 3o, qui olim fuit coenobii Vadstenensis, cuiusque tegumento agglutinatum fuit hoc folium, quod in imo mutilatum, continet maiorem partem indicis capp. libri RB.; a verbis: ep. ok forepis man, ind. 6, usque ad finem. Postea secuta est rubrica, quae tota fere est abscissa, ut ex parvulis quae restant, qualis fuerit iudicari nequeat. Tituli capitum ornantur litteris initialibus et numeralibus alternatim caeruleis vel rubris. Titulus libri RB. rubris litteris scriptus est in summo margine. Hic codex, medio saeculo XIV, ut videtur, scriptus, sine dubio eximii fuit pretii. Scriptura grandiuscula est ac nitida, fere similis ei, quam habet cod. G. Iuris VG., ${ }^{20}$ ) cuius formam hic liber quoque habuit. Quae in altera folii pagina, olim glutino lita, fuerunt scripta, lectu sunt difficillima.
20) Vide VGL. Tab. VI.
blott ndgra bokstäfver i hvar rad; derefter fran för uar sakt, S. 4. ibid. till hiolt til æuarsto (sic) femt, S.5, samt stympade rader af det följande till aflænde. ok annan, $E S$. 16: 2; och slutligen ostympadt fran samu pæninga till som nu ær, ibid. Den. handskrift, vid hvars permar dessa blad varit limmade, är skrifven i början af 16:de drhundradet, och har troligen da äfven blifvit inbunden; hvaraf kan slutas att den codex hvartill dessa blad hört, vid samma tid undergatt en valdsam förstöring. Dessa blad hafva vi kallat D.
5. Ett blad af en pergamentscodex, tillhörigt Kongl. Akademiska Bibliotheket $i$ Upsala, der det blifvit funnet fastlimmadt vid permen of en fordom Vadstena kloster tillhörig handskrift pd pergament, cod. Benz. N:o 3o. Detta blad, soin i nedre kanten ar stympadt, innehaller storre delenaf RB. ind. frdn ep. ok forepis man, ind.6, till dess slut, hvarefter fölit en rubrik, som är nästan alldeles bortskuren, si att man af det lilla som är quar, ej kan sluta till huru den lydt. Flockarnes titlar aro prydde med omväxlande bla eller röda begynnelsebokstäfver och Romerska siffror. Balkens titel är skrifven med röda bokstäfver öfverst pa sidorna. Denna handskrift, som synes vara fran medlet af 14:de arhurdradet, har utan tvifvel varit af utmärkt värde. Stilen är stor och vacker, nüstan lik den $\boldsymbol{i}$ cod. G. af VGL., ${ }^{20}$ ) hvilken denne äfven till formatet liknat. Pa andra sidan af bladet, hvilken varit limmad vid permen, är skriften
20) Se VGL. Tab. VI.
.Ille liber, cui agglatinata fuit haec :scheda, continet summulam decani up--salensis de ministris et sacramentis ecclesiasticis, scriptam, iudice Cel. Schröder, eodem fere tempore quo vixit auctor huius commentarii, Laurentius Olavi (*1332). Quod si ita sit, tegumentum quo nunc munitus est -hic liber, suiusque gratia spoliatus est codex Iuris OG., saeculo fere recen--tius, vel saeculo XV confectum esse -videtur. - Hoc fragmentum litt. E insignivimus.
6. Codex membranaceus, ex bibliotheca Generosissimi Comitis M. Brahe in Skokloster, continet Ius commune Magnaeanum, una cum libro de iure ecclesiastico ex codice Iuris OG. Hic codex, praeter folia quaedam chartacea, scripturae vacua, in initio et fine voluminis, habet 79 folia membranacea 10 poll. alta et $7 \frac{1}{4}$ poll. lata, tegumento tergino, cum oricalcheis laminis et fibulis, munita. Saeculo XIV ad finem vergente, ni fallimur, scriptus est. Liber de iure ecclesiastico, pariter ac codex Magnaeanus, in capita est divisus; attamen indice capitum caret. Capita, in nova linea incipientia, ornantur litteris initialibus alternatim rabris, caeruleis vel viridibus; máaximam partem habent rubricas, quae continent prima vocabola cuiusvis capitis, vel saltem $N w$ vel $W / m$. Divisio in capita hic prorsus abhorret ab illa, quam habet noster textus; convenit autem cum illa, quam continent duo codices mox infra commemorandi; quae res, pariter ac lectiones in his tribus codicibus saepe congruentes, probat inter eos propinquam esse cognationem. In
nästan oläslig. Den handskrift, vid hvilken detta blad varit fastlimmadt, innehaller: summula decani upsalensis de ministris et sacramentis ecclesiasti:cis, och är, enligt Herr Professor Schröders förmodun, samtidig med författaren till nämnda upsats, hvilken skall hafva varit Laurentius Olavi ( ${ }^{\prime}$ 1332). I sddant fall är dock bokens nuvarande band, hvartill en handskrift af ÖGL. mast lemna bidrag, troligen ett arhundrade yngre, eller fran förra hälften af 15:de arhundradet. - Detta fragment hafva vi beteknat med. $E$.
6. En pergamentscodex, tillhörig Herr Öfver-Hof-Stallmästaren m. m. Grefve M. Brahes boksamling pa Skokloster, innehaller K. Magni Erikssons Landslag, med Kyrko-Balk af ÖGL. Denna handskrift har, utom ndgra rena pappersblad $i$ början och slutet af boken, 79 pergamentsblad af 10 tums höjd och $7^{\frac{1}{4}}$ tums bredd, bundna $i$ skinnband med mässingsbeslag och spännen. Den synes vara skrifven $i$ senare hälften af 14 :de drhundradet. Kyrko-Balken är, likasom Landslagen, indelad i Flockar, men har ingen förtekning pa deras innehall. Flockarne börjas pd ny rad, med omväxlande röda, bla eller gröna begrnnelsebokstifver, och de fleste hafva rubriker, som innehalla de första orden $i$ hvar Flock, eller atminstone ett Nw eller Wm. Indelningen i Flockar är här helt annorlunda ain den, som finnes ivar text, men öfverensstämmer deremot med den, som de tva handskrifter hvilka nedanför skola beskrifvas, innehalla; hvaraf, afvensom af laisarterna, lvvari dessa tre handskrifter ofta sammanstämma, srnes att de äro sinsemel-

## XII

summo margine rubris litteris scriptus est titulus libri: Kirkio balkir. Hic liber occupat folia novem priora; fol. 10 pagina prima continet indicem recentiori manu scriptum, cum titulo: thætta ar lösingga haeradz aghor; folio verso legitur praefatio ex Iure Sudermannico transscripta, eademque manu ac ipse iuris codex exarata. Fol. II incipit codex Magnaeanus. Appellavimus hunc codicem $H$; scripturae formam proponit Tab. III.
7. Codex membranaceus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B i con- $^{\text {, }}$ tinet Ius commune Magnaeanum una cum Iure urbico. Tegumento tergino, cum oricalcheis laminis et fibulis munitus est; habet 129 folia membranacea, quibus usus est scriba, $11^{3}$ poll. alta, et $8 \frac{1}{4}$ poll. lata. Intus in tegumento legitur: Nillz Torstensons book; folium membranaceum in initio voluminis, praeterea scripturae vacuum, continet hanc adnotationem:
lan nära beslägtade. Öfverst pa sldorna är titlen Kirkio balkir skrifven med röda bokstäfver. Kyrko-Balken uptager de 9 första bladen; första sidan af fol. 10 innehaller en af senare hand skrifven förtekning med titel: thatta ær lösingga hæradz æghor; pa andra sidan är ett ur Södermannalagen ldnadt företal skrifvet af samma hand som lagboken. Fol. 11 begrnnes Magni Erikssons Landslag. Vi hafva kallat denna handskrift H; prof af stilen ses Tab. III.
7. En pergamentscodex a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B 1, innehaller K. Magni Erikssons Landslag samt Stadslagen, bunden $i$ skinnband med mässingsbeslag och spännen. Den har 129 af skrifvaren begagnade pergamentsblad, of $11 \frac{2}{2}$ tums höjd och $8 \frac{1}{4}$ tums bredd. Ins nantill pa permen star: Nillz Torstensons book; och pd ett rent pergamentsblad i början af boken läses denna antekning:
"Avno 1683 den 8 Augusti ankom denna book ifran Nyen mig tillhandd, öfwersänd och gifwen af Commendanten her Alexander Moraht Perswetof till mig
J. G. Sparfwenfeld."

Fol. 1 incipit liber de iure ecclesiastico ex Codice Uplandico. In summo margine eiusdem folii adnotavit Sparfwenfeld: Legisterium vetus secundum antiquam Compil. Smeininam $N: o$ 10. Fol. 10 verso liber de iure ecclesiastico ex Iure OG. incipit ab indice capitum ${ }^{21}$ ); at initium tantum ipsius textus continent duo folia proxime sequentia; continuatio huius libri, una cum initio Codicis Magnaeani perdita sunt ${ }^{22}$ ). Post codicem Magnaea-

Fol. 1 börjas dert vanliga KyrkoBalken af Uplandslagen. Öfverst pa detta blad har Sparfwenfeld anteknat: Legisterium vetus secundum antiquam Compil. Smexianam N:o 10. Pa andra sidan af fol. 10 börjas ÖGL:s Kyrko-Balk med förtekninger. pa Flockarne ${ }^{21}$ ); men endast början af texten finnes pa de nästföljande tvd bladen; fortsättningen af KrrkoBalken, tillika med början af Magni Erikssons Landslag ar borta ${ }^{22}$ 。.

[^2]22 Jfr. not. 36. sid. 9.

## XIII

niam sequitur fol. $7^{2}$ \&c. Ius urbicum, et deinde foll. 124-129 constitutio Calmariensis de a. 1474, et ius aulicum R. Erici Pomerani, eadem manu qua ipsi codices exarata; ex quibus constat librum versus finem saeculi XV esse exaratum, etsi nitida scriptura de antiquiori aetate testari videretur. In duobus foliis membranaceis in fine voIuminis rec. man. saec. XVI piuxit tabulam consanguinitatis aliasque tabulas quosdam adfinitatis modos significantes. - Capita in nova linea incipientia, et litteris numeralibus rubris in margine positis indicata, habent litteras initiales alternatim caeruleas vel rubras, et rubricas, non tales tamen quales habet cod. H. Titulus Kyrkio Balkir in summo margine rubris litteris est scriptus. Specimen scripturae haius codicis, quem appellavimus I, continet Tab. IV.
8. Codex chartaceus in folio, ex bibliotheca Excellentissimi Comitis G. L. Gederhielm in praedio Ostrogotico Saby, continens Ius commune Christophorianum. In interiori parte teguminis legitur nomen Anna Simons Ditter grandibus litteris exaratum; in primo autem folio Josias Davidson quidam librum suum esse indieavit. Codex hic, rudibus ac incomtis litteris scriptus, tegumento tergino cum fibulis est munitus, habetque 262 folia, quorum 28 priora continent varias adnotationes maximam partem Latine scriptas. Fol. 29 ineipit liber de iure ecclesiastico ex Codice OG., quem tamen scriba, taedio captus, non ad finem perduxit, sed fol. 36 in media periodo desivit ${ }^{23}$, postea alias adnota-
23) Vide not. 54 pag. 18.

Efter Landslagens stat fözjer foi y \&c. Stadslagen, och derefter foll. 194-129 Calmare Recess af ar 1474, och K. Eriks af Pomern Gardsrätt; af samma hand som lagböckerna; hvilket bevisar att boken dr skrifven mot slutet af 15:de arhundradet, ehuru man af den vackra stilen skulle vilja sluta till en högre alder. Pa te $\downarrow$ pergamentsblad $i$ slutet har en senare hand af 16:de arhundradet malat en slägttafla samt udgra andra taflor som föreställa vissa svdgerskapsförhallanden. - Flockarne börjas hair pa ny rad med omväxlande bla eller röda begynnelsebokstäfver, med rubriker, hvilka dock ej likna dem $t$ cod. H, och med röda Romerska siffror i kanten. Titlen Kyrkio Balkir är med röda bokstäfver skrifven öfverst pa sidorna. Prof af stilen i denna handskrift, hvilken vi hafva kallat I, finnes Tab. IV.
8. En papperscodex i folio, innehdllande K. Christoffers Landslag, tillhörig H. E. Överste Kammarjunkaren m. m. Herr Grefve G. L. Cederhjelms boksamiing pa Säby, i östergötland. Pa inre sidan af permen läses namnet Anna Simons Datter med stora bokstäfver; och pa första bladet har en Josias Davidson anteknat sig som egare. Boken, som ar skrifven med ful och ojämn stil; är bunden $i$ skinnband med spännen, och har 26 s blad, af hvilka de 28 första innehalla dtskilliga antekningar, till större delen pd Latin. Fol. 99 börjas ÖGL:s Kyrko-Balk, hvilken skrifvaren dock ledsnat vid, sa att han fol. 36 stadnat midt uti en mening ${ }^{23}$ ), och derefter tillagt andra anteknin-
23) Se not. 54. sid. 18.

## XIV

tiones addens. Foll. 40-202 continent Codicem Christophorianum, cuius calci additae sunt variae adnotationes, et index ad dictum codicem. Liber de iure ecclesiastico post Codicem Christophorianum, at videtur, scriptus est, attamen eadem manu qua hic, qui a. i570, ut in fine quorundam librorum est adnotatum, exaratus est. : Liber de iure ecclesiastico eandem habet divisionem in capita, ac codd. H. et I. Capita incipiunt in nova linea, notisque designantur numeralibus in margine positis, primum Arabicis, deinde Romanis. Titulus huius libri in summa parte cuiusque folii legitur. In imo margine scriba addidit adnotationes nonnullas ex vulgari libro de iure ecclesiastico (ex Codice Uplandico) \&c., ex. c. fol. 29: Nw agha bönder huss a kyrkio bol föra \&c. Appellavimus hunc codicem K.
9. Praeter codices iam recensos, ex quibus lectionum varietatem in notis attulimus, apographum supra commemorati codicis A. exstat, scilicet codex chartaceus in folio ad Regiam Bibliothecam Stockholmiensem pertinens, sign. B 5r. Hoc apographum, tegmine membranaceo viridi compactum, continet 68 folia notis nameralibus minio pictis signata, praeter folia quaedam scripturae vacua in initio voluminis. Capita, notis numeralibus Arabicis in margine positis insignita, incipiunt in nova linea litteris grandioribus rubris vel caeruleis exarata. Litterae initiales rubrae vel caeruleae textui sunt insertae; hae tamen saepe sunt omissae, praesertim in libro RB. Tituli libroram pigmento rubro vel caeruleo sunt scripti in summo margine. In principio codicis, pariter ac libri VinsB., additae sunt
gar. Foll. 40-202 innehslla Landslagen, efter. hvars slut följa itskilliga antekningar samt ett Register ofver Landslagen. Kyrko-Balken synes varn skrifven senare än Landslagen, men är dock af samma hand som denna, hyilken, sisom vid slutet af nagra Balkar är anteknadt, är skrifven ir 1570. Kyrko-Balken har samma indelning $i$ Flockar som $\boldsymbol{H}$. och I. Flockarne börjas pd ny rad med siffror $i$ kanten, i början Arabiska, men sedan Romerska. Balkens titel läses öfverst pd hvar sida. I nedre kanten har skrifvaren tillagt ndgra antekningar ur den vanliga Kyrko-Balken (af Uplandslagen) m. m., t. ex. fol. 29: Nw ægha bönder huss a kyrkio bol föra \&c. Vi hafva kallat denna handskrift $K$.
9. Utom de nu beskrifna handskrifter, hvilkas olika läsarter vi hafvai noterna anfört, finnes ännu en papperscodex i folio a Kongl. Bibliotheket $i$ Stockholm, sign. B51, som är afskrifven efter den ofvan omtalte cod. A. Denna i grönt pergamentsband inbundna afskrift innehaller 68 med rödt bläck numrerade blad, utom nigra rena blad i början. Flockarne, ikanten numrerade med Arabiska siffror, börjas med ny rad, prentad med rödt eller blâtt blück. Inuti Flockarne finnas röda eller bld begynnelsebokstäfver; dock saknas dessa ofta, i synnerhet i RB. Balkarnes titlar äro med rödt eller blatt bläck skrifne öfverst pa sidorna. Vid bokens början och vid VinsB. äro rubriker tillsatta, som ej finnas $i$ originalet ${ }^{24}$ ). Vid slutet af Eps. och
rubricae, in autographo omissae ${ }^{24}$ ). In fine librorum Eps. et BB. legitur numerus annalis 1590 , quo anno hoc apographum sine dubio factum est. Orthographiam autographi non curiose observavit scriba; $p$ ubique mutavit in $t h, d h, t$ vel $d$; menda scripturae ex autographo plerumque accurate transscripsit, attamen nonnullis locis emendavit; multa male legit; multa vocabula errato omisit. Quibusdam locis, ubi verba autographi legere non potuit, lacunas fecit. Rarissime operae pretium duximus afferre lectiones huius apographi ${ }^{25}$. Scripturae specimen exhibet Tab. III.

Iam recognovimus illos codices Iuris OG. manuscriptos, qui adhuc exstant, vel de quibus fragmenta saltem sunt inventa. Plures codices huius generis circa initium saeculi XVII exstitisse, testantur editio de a. 1607 , calcique cius, 'etsi parce admodum, adiectae varietates. . Credi pósset etiam circa finem eiusdem saeculi exstitisse codices Iuris OG. manuscriptos, postea perditos. Etenim Lundius, in praefatione ad Ius Uplandicum una cum versione Loccenii Latina a. 1700 editum, quibusdam locis citat tales codices, quos iam perditos esse, aliquis posset autumare. Affert pag. 16 verba: "at lösa sik til kyns ok kundra manna, ok egh til annödhugx doms. Item alio loco: or annödgom stad lösa;" citatque in margine: "Memb. vet. c. $X X I X$ \& c. $X X X$. S. 1. Wadhamal OGL.;" sed allata verba iam Lundii tempore editiones Iuris OG. impressae

BB. läses dirtalet 1590, dd utan tvifvel denna afskrift blifvit giord. Originalets orthographie har af afskrifvaren ej blifvit troget iakttagen; $\mathbf{p}$ är öfverallt förändradt till th, $\mathbf{d h}$, t eller d ; skriffelen $i$ originalet ära merendels noggrannt afskrifna, dock pd några ställen rättade; mrcket har afskrifvaren läst orätt; ofta äro ord genom mistag förbigangna. Pa ndgra ställen der afskrifvaren ej kunnat läsa originalet, har han lemnat rum. Vi hafva högst sällan funnit anledning att anföra denna afskrifts läsarter ${ }^{25}$ ). Prof af -stilen finnes T'ab. III.

Vi hafva nu beskrifvit de handskrifter af ÖGL., hvilka ännu äro i behall, eller hvaraf dtminstone lem: ningar blifvit funna. Att i början af $17:$ de arhundradet ännu flera handskrifter af denna Lag funnits, derom vitnar $160 y$ ärs edition, och de vid dess slut, ehuru sparsamt, anförda varianter. Man skulle kunna tro att ännus vid slutet af nämnda drhundrade funnits numera förlorade handskrifter af $̈ G L . L u n d i u s a b e-$ ropar nemligen pi ndgra ställen $i$ företalet till den ar 1\%00, jämte Loccenii Latinska öfversättning, utgifna Uplandslagen, sidana hartdskrifter, hvilka skulle kunna anses numera vara förlorade. Han anför sid. 16 orden: "at lüsa sik til kyns ok kundra manna, ok egh til annödhugx doms. Item alio loco: or annödgom stad lösa;" hvarvid i kanten citeras "Memb. vet. c. XXIX \& c. XXX. §. 1. Wadhamal
24) Cfr. not. 1. pag. 1 ; not. 1. p. 152.
25) Not. 18. pag. 153; not. 79 p. 212.
24) Jfr. not. 1. sid. 1; not. 1. s. 152.
25) Not. 18. sid. 153; not. 79. s. 212.

## XVI

habebant in cap. 17. ÄB. Porro affert pag. 17: "Sun taki arf ok vrf sum sun," in margine citans "Fragm. \& meimb. vet. leg. OL. (lege OG.) c. $1 . \&$ 2. DaleLL. princ. Arfd. br." Sed ista verba numquam inventa sunt in codice Iuris OG.; nec magis leguntur in codice illo, cui Iuris Dalici nomen tribuerunt. Satis igitur patet has citationes non nisi pompae qualiscumque caussa esse adornatas; ac praeterea non magis esse curandas quam ea, quae Lundius fabulatur de "veteribus membranis" suis ad Ius Vestrogoticum pertinentibus ${ }^{26}$ ).

OGL.;" men de anförda orden funnos redan pd Lundii tid tryckta i ÖGL. ABB.17. Likasa anför han sid: 17: "Sun taki arf ok orf sum sun," och dberopar $i$ kanten: "Fragm. \& memb. vet. leg. OL. (äs OG.) c. 1. \& 2. DaleLL. princ. Ärfd. br." Men dessa ord hafva likasa litet ndgonsin funnits $i$ ÖGL., som de st̨̀ till att läsa $i$ den sd kallade Dalelagen. Det är saledes klart att dessa citater ens dast skola tjena till en prydnad, och för öfrigt förtjena lika liten upmärksamhet som hvad Lundius talar om sina "veteres membranae" af Vestgö" talagen ${ }^{26}$ ).

## II. De prioribus Iuris Ostrogotici II. Om Östgötalagens aldre edieditionibus. tioner.

1. Östgötha Laghen, Thän af Forna Swea ok Götha Kunungar ok Regänter, ok särdeles Kunung Knuth Erik hin Heligas Son ok Birger Jarl, Stadgadh ok förbätradh är widh ahrom 1168. ok 1260. Tryckt $j$ Stockholm, af Anund Olufsson. Anno Christi M DC VII. In fol.

Haec editio continet 65 folia litteris numeralibus signata, praeter folium in quo titulus inscriptus est, unumque folium in fine libri, ubi varietates quaedam ("ndghre varietates eller ditskilligheeter') sunt adnotatae. Titulum ab editore esse compositum, minime vero in codice aliquo manuscripto esse inventum, nisi forte in apographo quodam ex saeculo XVI; Regem autem Canutum et Ducem Birgerum ea ex ratione hic nominari, quod nomina eorum quibusdanc locis in ipso codice occurrunt - id observare opus non esset, nisi fuissent qui ex hoc titulo de aetate Iuris Ostrogotici iudicare vo-
26) Vide VGL. praef. pag. XLI - XLY.

Denna uplaga innehaller 65 med Romerska siffror numrerade blad; utom titelbladet, och ett blad i slutet, der "någhre varietates eller âtokilligheeter" üro anmärkta. Att titlen ar författad af utgifvaren, och visst icke funnits i ndgon handskrift, om ej i ndgon afskrift frdn 16:de drhundradet, och att Konung Knut och Birger Jarl hïr námnas af den anledning, att deras namn förekomma pa ndgra staillen i lagen - detta behöfde ej anmärkas, om ej denne titel blifvit aberopad sdsom bevis pa Östgötalagens alder ${ }^{27}$ ). Det är troligt att denne och de öfrige i Ko-

## XVII

luissent ${ }^{27}$. Hunc codicem, pariter ac ceteros Iuris codices tempore Regis Caroli IX impressos, cura Iohannis Thomae Burei, Antiquarii Regni, esse editos, verisimile est ${ }^{23}$ ). Editor secutus est codicem manuscriptum nunc non exstantem. Menda typographica non multa sunt; nec adest caussa cur adulterationes consulto factas suspicaremur; sed variae lectiones "sine dubio ex diversis manuscriptis codicibus sunt congestae; in quo id tantum magnopere est vituperandum, quod editor, ita faciens, rem quovis loco indicare neglexit; quod tamen vitium editori minus est imputandum, quam illius aevo, cui incognita erat accuratio quam postulat res diplomatica, quaeque proh dolor! nostro quoque tempore monumentorum antiquitatis editoribus hand raro ignota esse videtur. Varietates ultimo folio adnotatae ita inscribuntur:
."Efter thet at noghrestädz vthi the skrefne Laghböker, efter hwilke thenne Östgöthe Laghen tryckt är, finnes nüghre varietates eller itskilligheeter, sa at alle bökerne vnderstundom icke hafwe haft ett Ordesïtt,., och noghre fhd städhes litet emoot hwart annat, 1'/erföre äpe efter Konung Maje:tz nédige befalning, nüghre the förnämste ,yariętates här insatte, - sisọm här efterfölier."

Ex varietatibus hic allatis quaedam conveniunt cum cod. $\mathbf{A}^{29}$ ), aliae cum
27) Stiernhöök, de Iure Sveonum et Gothorum velusto, pag. 15. Burman, ont Province Lagarnes alder \&c., Vitterh. Hist. och Antiq. Acad. Handl. VI. 228. K. S childener, Guta-lagh, Greifsw. 18i8, p. XIV.
28) Burman, loco nuper cit. pag. 229 , not. 157, p. 232. not. 166, hoc pro certo adfirmat de codd. OG., Upl. et Hels.; non tamen indicans fontem, ex quo hanc hausit notitiam.
29) Vide nott. 47-49. pag. 33; not. 49.p. 87; not. 58. p. 199; not. 80. p. 202; not. 97. p. 203.

Nagra af de här anförda olikhetèrna öfverensstämma med cod. $\boldsymbol{A}^{29}$ ),
nung Carl IX:s tid tryckta lagbödKer blîfvit utgifna af Riks2Antiquarien Johannes Thom'ae Bureus ${ }^{25}$ ). Utgifvaren har följt en handskrift, somi numera ej finnes. Tryckfel äro ej vanga; ingen anledning förekom:mer till att mistänka upsatliga form falskningar; men utan tvifvel hafva läsarter blif vit uptagna uir olikd hand'skrifter, "lvadrivid endast det är att anmärka sicsom ètt stort fel, att detta skett utan att pd hvart ställe förhällandet blifvit anmärkt; ett fel som dock mindre bör tillskrifvas utgifvaren in hans tidehvarf, som ej kände den diplomatiska noggrannheitens fordringar, hvilka, ty värr, affven pa vair tid ej sülian synas vara obekanta för gamla skrifters utgifvare. De pa sista bladet anteknade varianter hafva foljarıde öfverskrift:
27) Stiernhö̈̈k, de Iure Sveonum et Gothorum vetusto, sid.15. Burman, om Province Lagarnes alder \&c., Vitterh. Hist. och Antiq. Acad. Handl. VI. 228. R. Schildener, Guta-lagh, Greifsw, 1818, sid. XIV.
28) Burman, pä nyss anförda stäle, sid. 229. not. 157, s. 232. not. 166, säger detta bestämdt om OGL., UplL. och HelsL., men anför ej. den källa, der han kämtat denna upgift.
29) Se nott. 47-49. sid. 33; not. 49. s. 87 ; not. 58. s. 199; not. 80. s, 202; not. 97. s.203.

## XVIII

( ${ }^{20}$ ), ;aliae denique cum $\mathrm{F}^{3}$ ); sunt vera aliae, quae in nullo codice adhuc exstante reperiuntur ${ }^{32}$ ). Suspicari aliquis posset nonnullas ex his varietatibus inventas esse in iis codicibus, quorum fragmenta restant, sc. C, D et E; sed isti codices, ut supra observatum est ${ }^{33}$ ); exitiale fatum subierant longo tempore antequam Ius OG. primum typis vulgaretur. Non igitur dubium est quin primo editori plures adfuerint manuscripti codices, iam prorsus perditi; quam vero ex hac copia cepit utilitatem, ea non nisi exigua est, cum ad quatuordecim tantum locos varietates, easque maximam partem parvi momenti, attulerit. - Etsi, ut infra dicetur, plures Iuris OG. editiones comparuerint, illa tamen quam nunc recensuimus, ante nostrum tempus unica est, ad quam manuscripti codices sunt adhibiti. Fontibus huius editionis destituti, ipsa manuscripti codicis loco uti coacti sumus; quamobrem eam in notis nostris insignivimus littera $B$, quae ideo significat itlum textum, quem primus Iuris OG. editor, facta, ut probabile est, pluridm manuscriptorum codicum collatione, verum esse iudicavit. Varietates calci adiectas appellavimus $G$.
30) Vide not. 7 1. pag. 98; not. 37. p. 123.
31) Vide nott. 47-49. pag. 33; not. 9r. p. ro5; not. 37. p. 123; not. 58. p. 199; not. 80. p. 202.
32) Vide not. 4I. pag. 29; not. 80. p. 35; not. 82. p. 149; not. 36. $\mathrm{p}_{\mathrm{i}}$ 198; not. 58. p. 199; not. 4r. p. 21 I; noti. 80,8 r. p. $2 i 6$.
33) Pagg. IX-XI. supra.
nigra med $C{ }^{30}$ ), några med.${ }^{1}{ }^{31}$ ); men en del af dem igenfinnes icke $i$ ndgon af de handskifter som ännu äro $i$ behall ${ }^{32}$ ). Man skulle kunna tro att nigra af dessa olikheter funnits uti de handskrifter hvaraf vi ännu hafva fragmenter quar, neml. C, $D$ ock $E$; men dessa handskrifter hade, saisom förut är anmärkt ${ }^{33}$ ), undergatt sitt beklagliga öde langt före den tid du öGL. första gangen trycktes. Det är derför otvifvelaktigt att utgifvaren haft tillgang till flera handskrifter, som nu äro allde. les förlorade; men den nytta han gjort sig af detta förrad är ganska ringa, enür blott vid 14 ställen olikheter, till större delen af föga betydenhet, blifvit anförda. - Ehuru ÖGL., sisom nedanför skall omtalas, flera ginger blifvit tryckt, sa är den nu beskrifna uplagan den enda som hittills blifvit efter handskrifter utgifven. Dà vi, i saknad af källorna till denna uplaga, mast behandla den likasom en handskrift, si hafva vi i vara noter utmärkt densamma med bokstafven $\boldsymbol{B}$, hvilken saledes beteknar den text som den förste utgifvaren af OGL., troligen efter jämförande af flera handskrifter, ansett vara den rätta. De i slutet anmärkta olikheter liafva vi kallat G.

3o/ Se not. 71. sid. 98; not. 37. s. 123.
31) Se nott. 47-49. sid. 33; not. 91. s. 105; not. 37. s. 123; not. 58. s. 199; not. 80. s. 202. 32) Se not. 41. sid. 29; not. 80. s. 35; not. 82. s.149; not.36. s. 198; not. 58. s. 199; not. 41. s. 211; nott. 80, 81. s. 216.
33) Sidd. IX-XI. ofvanför.

## XIX

9. Sweriges Rijkes Landz- och StadzLagh; Medh ett nytt och glagneligit Register widh endan bijfogat: Sampt
Vplandz
$\left.\begin{array}{l}\text { Ostgotha } \\ \text { Helsinge }\end{array}\right\}$ Laghen

Medh Hen. Kon. Mayst. Nadige Befallningh af Trycket vthgangne. Stockholm, Hos Henrich Käyser. Anno 1643. In 4:0 maj.
, Titulus Iuris OG. hic idem est quem habet editio de a. 1607 ; id tantum si excipias, quod numeris annalibus 1168 et 1260 hic addithr 1251 ; ac imo loco legitur: "Af Henrick Keyser, Ahr 1643.". Hic codex, qui, una cum titulo, occupat 142 paginas, nullo adhibito manuscripto codice, convenienter priori editioni est publicatus, etsi multa in orthographia discrepant, multaque alia irrepserunt menda, eaque ex parte gravissima. Oınittuntur ex. c. verba: pa skal-huarium perra, DrB. 20: 1; item: ban sum - annan dagh, BB. 30: 1; iterantar vero verba: pe sium - Nu. uitis, Vap. 1:5, e. s. p. Quod additur v. barn, Eps. 22, ${ }^{34}$ ) id sine dubio specie emendationis factum est. Varietates priori editioni adnexae hic omittuntur. - In fronte huius collectionis legitur epistola, qua Typographus Keyser opus suum dedicat Iudicibus in supremo Regis Dicasterio (Stockholmiensi). Loquitur ibi de codicibus iuris, quos antea in quarto maiori typis vulgavekat, qui vero iam divenditi erant, ut' nulla amplius exemplaria venam exstarent; quod tantum de codicibus Iuris Christophoriani et urbici est intelligendum, sam ceteri codices hoc volumine comprehensi, non antea in quarto editi erant.
34) Cfr. not. 87. pàg. 39.

Üstgötalagens titel dr här lika med den $i=1607$ drs uplaga, utom det att jumte artalen 1168 och 1260 afven nuimnes 1251, och nederst läses: "Af Henrick Keyser, ìhr 1643." Denna lag, som här uptager 142 sidor,: titelbladet inberaiknadt, air, utan. att udgon handskrift blifvit begagnad, aftryckt efter den aildre aqpagan, ehuru med mycken afvikelse $i$ afseende pa orthographien, och minga, tild en del ganska grofva fel. . Har utelemnas t. ex. orden: pa skal - huarium perra, DrB. so: 1 ; likasa: pæn. sum - annan dagh, BB. 3oris; onden: pe sum - Nu uitis, Vap. 1:5, fínnas deremot här tva ganger, o. s. v. Att ordet barn är tillagdt i Eps. 29; ${ }^{34}$ ) skall vail hafva namin af rattelse. Wh $i$ - den aldre uplagan efterdt tillagde varianterna üro här uteslutna. -I.I början af denna lagsamling finnes: en af Boktryckaren Keyser underteknad dedication till Hof-Rüttens, (a Stockholm) leddmëter, der kan tadar derom, att "the Laghbëcker" som Adn förut hädè "vthi Median quantò aff Trycket vthga latit," voro sat :atgangina, att inga exemplar mera funnos till köps. Detta bör dock endast förstds om Lands- och Stadslagen, if de, öfrige $i$ detta band tryckte lagara: ne hade icke förut blifvit i 4:0 uigifne.


## XX

3. Sweriges Rijkes Gamble Laghböker; Sasom:


Sampt Konunga Styrilse. Stockholm: Trrckte och vplagde af Henrich Kerser medh eghen bekostnadt, dhr 1650. In iz:0.

In altera pagina eiusdem folii; quod continet hunc titulum, legitur epistola qua Keyser hoc opus dedicat Reginae Christinae. Ius Ostrogoticum occupat 220 paginas, quarum prima continet titulum, in secunda vero incipit liber de iure ecclesiastico. Ex editione de a. 1643 transscriptus est hic codex; titulus, perinde ac in ista editione, habet numerum annalem i251, et in imo legitur: "Stockholm, Tryckt hoos Henrich Keyser." Haec editio haud incuriose sequitur summ archetypum; cum vero illius menda fideliter repetat, eaque novis mendis novaque discrepantia in orthographia augeat, non potest non vitiositate superare editionem de a. ı643. Unum tamen vitium quod habent ceterae editiones, nempe madhir pro modhir, GB. 12:1, hic emendatum est ${ }^{35}$ ). Hic quoque omittuntur varietates primae editioni subnexae.

Pa frinsidan af detta titelblad liises en dedication af Keyser till Drottning Christina. Östgötalagen som här uptager 280 sidor, inberäknadt titelbladet, pd hvars fransida KrB. börjas, är aftryckt efter 1643 ars uplaga. Tittlen tillägger, likasom $i$ nämnda uplaya, drtalet 1251, och nederst: "Stockholm, Tryckt hoos Henrich Keyser." Denna uplaga är temligen noggrannt aftryckt efter sitt original; men som felen i detta här troget äro uprepade, och tillökta med atskilliga nya fel, hvartill afven höra nya afvikelser i orthographien, sa är denna uplaga ännu mera felaktig än den af 1643; dock finnes ett fel i de öfriga uplagorna här vara rättadt, neml. madhir till modhir, GB. 12: 1. ${ }^{35}$ ): Aifven här äro varianterna i slutet utelemnade.
4. Swerikes Rikes Lagh-Böker, som äre, Landz Lagh, Stadz Lagh, Vplandz Lagh, Wästgötha Lagh, östgötha Lagh, Söderman. Lagh Wästmanna och Helsing Lagh. Sasom ock Kon. Majts Placat angdende Justitice Sakerne, Rättegangz Ordinantie, Rättegangz Process och Domare Reguler. Nu pa nytt medh , nyttige Concordantier och Register vthgingen och förbättrat. Cum Gratia et Priv. S. R. M. Svecie. Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, medh eghen Bekostnadt, ihr 1666. In fol.
Hanc collectionem, excepto Iure VG.
Denna samling air, med undantag af ${ }^{\mathbf{n}}{ }_{\mathrm{h}}$, edidit Claudiusikermañ, I. U.
VGL. ${ }^{26}$ ), utgifven af J. U. Doctorn

[^3][^4]Doctor et designatus Professor in Academia Dorpatiensi ${ }^{37}$ ), cuius tamen nomen non apparet nisi in titulis Codicum Iuris Sudermannici et Vestmannici, non antea editorum. Typographus Meurer eam dedicavit Regi Carolo XI, Reginae viduae Udalricae Eleonorae, Administratoribus Regni tutoriis universisque Regni Senatoribus. Ius Ostrogoticum, quod, practer titulum, occupat 6ı folia, ex editione de a. 1607 transscriptum est, eundemque titulum ac illa habet, id si excipias, quod post " 1260 " hic sequitur:
och utnämnde Professorn vid Universitetet i Dorpt, Claudius ikerman ${ }^{37}$ ), hvars namn dock endast air utsatt pa titelbladet till. Söder-manna-och Vestmannalagarne, hvilka ej förut varit tryckte. Den ar af Boktryckaren Meurer dedicerad till Konung Carl XI och EnkeDrottningen Hedvig Ele onora samt Förmyndare-Regeringen och alla Rikets Rad. Östgötalagen, som här uptager 61 blad, utom titelbladet, är aftryckt efter 1607 drs uplaga, och liar sainma titel som den, utom det att här, efter "1260" följer:
-"Nu pa nytt vthgaingen och medh nyttige Concordantier förmeredt. Cum Gratia \& Privilegio S. R. M. Svecia. Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer, Kongl. Booḱtr. medl egen bekostnadt, och fins hoos honom til.kiöps. ihhr 1665."

Quae in titulo commemorantur "concordantia," ea constant citationibus locorum parallelorum in ceteris iuris codicibus, praesertim in codice Christophoriano; uno loco, GB. 29: 1 , citantur''institut. justin. de ingenuis." Praeterea multis locis in margine adiectae sunt breves adnotationes, ex. c. lefz sughäl, KrB. 11. ykildagh, KrB. 20. hött ior med intet bött, Eps. 1. \&c. Hacc editio fidelius quam editio de a. 1643 idem archetypuin sequitur; attamen hic quoque multa offeriduntur menda, partim singularum litterarum; ex. c. edlhfört, edhsföre, pro edhsört, edhssöré, KrB. 19, partim vocabula rum omissorum vel additorum, ex. c.»

De ititlen omtalade "concordantier" äro $i$ kanten 'tillagda hänvisningar till motsvarande ställen $i$ de andra lagarne, i synnerhet till Christoffers Landslag; pd ett ställe, GB. 29: 1, hänvises till "institut. justin. de ingenuis." Dessutom äro pá manga ställen $i$ kanten korta anmärkningar tillsatta, t. ex. lefz sughäl, $K r B .11$. ykildagh, $K r B$. so. hött àr med intet bött, Eps. 1. \&c. Denna uplaga dr med mera noggrannhet än 1643 ars, aftryckt efter samma original; dock finnas äfven här manga fel, bestdende dels $i$ enskilda bokstäfver, $t$. ex. edhfört, edhsföre, för edhsört, edhssöre, KrB. 19, dels deri att ord blifvit

[^5][^6]tokt af tokt af pro tu tokt af, KrB. 13; verba: tha agho ther vth sott; RB. 3:1, hic bis leguntur; perinde ac verba: Tha a han halwa — kiännis, BB. 37 : 2. Ultimo sequuntur varietates, vel ut hic in superno paginae titulo appellantur, "Athskilnadher."

Latinam versionem Iuris OG. et aliorum antiquorum iuris codicum, a Loccenio compositam propriaque manu scriptam, continet volumen in 4:0, ad Regiam Bibliothecam Stockholmiensem pertinens, cui titulus communis est:
utelemnade eller tillagda, t. ex. tokt af tokt af för tu tokt af, KrB . 13; orden: tha agho ther - vth sott, $R B$. 3: 1, läsas här tva ganger; likasa: Tha a han halwa - kiännis, BB. 37: 9. Efterdt följa varianterna, eller som de här i den sa kallade columntitlen benämnas, "Åthskilnadher."

En Latinsk öfversättning af ÖGL. och andra gamla lagar, författad och egenhändigt skrifven af Loccenius, finnes $i$ ett band $i$ 4:0, tillhörigt Kongl. Bibliotheket i Stockholm, med denna gemensamma titel:

Codex Legum Regni Svecice Antiqvarum, Quales sunt Uplandica, West-- gothica, Ostgothica, Sudermannnica (sic), Wesmannica, Helsingica, Dalica, a Iphanne Loccenio IC. Latine versce.

Difficile est dicere quamnam editionem Iuris OG. in hoc opere usus sit Loccenius. Maxime videtur probabile iam unam iam alteram editionem ei ad manum fuisse. Quod de versione Iuris VG. iudicavimus ${ }^{38}$ ), id quoque de hac, et de omnibus Loccenii versionibus valet.

## III. De hac Iuris Ostrogotici editione.

Cum unus tantum vetustus Iuris Ostrogotici codex manuscriptus, sc. codex Regiae Bibliothecae Stockholmiensis $B 50$, quem nos appellavimus $A$ ', nunc integer exstet, hunc in textu nostro sequi necesse fuit. Neque in hoc, nec in alio quoquam codice Iuris OG. manuscripto inveniuntur $\int 5$; quamobrem nos, ex ratione in praefatione ad

Det är svàrt att säga hvilken af ÖGL.s uplagor Loccenius vid detta arbete följt. Troligast synes att han haft än den ena än den andra editionen till hands. Hvad vi hafva ytrat om öfversättningen af VGL. ${ }^{33}$ ), det galler äfven om denna och alla Lec,cenii öfversättningar.

## 1II. Om närvarande edition af Östgötalagen.

Emedan endast en gammal handskrift af Östgötalagen numera fullständigt finnes $i$ behall, neml. den af oss sa kallade cod. A, eller B 50 a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sd har denna mdst läggas till grund för var text. Da $\$ \int$ ej finnas $i$ denna eller nagon annan handskrift af ÖGL., sà hafva vi, af det skäl somi
38) VGL. praef. pag. XLVIII, XLIX.
38) VGL. föret. sid. XLVIII, XLIX.

Ius VG. allata, capita, ubi opus visum est, in $\iint$ divisimus; qua in re nexum tantum rerum respeximus, non curantes divisionem in editione de a. 1607 factam, multisque locis ineptam. Eo codice, vel illis codicibus manuscriptis, ex quibus a. 1607 editum est Ius OG., nunc non exstantibus, hanc editionem perinde ac manuscriptum codicem conferre, quaeque ibi a nostro textu discrepant, in notis indicare oportuit. Cum illa editio (a nobis B appellata), ut videtur, haud neglexerit antiquam orthographiam, varietates hic inventas eadem accuratione observavimus; ac si in antiquo quodam codice manuscripto eas offendissemus. Neque tamen ex illa editione, nec ex ullo manuscripto codice vel minimae orthographiae diversitates adnotari potuerunt vel debuerunt ${ }^{39}$ ); quod etiam dicendum est de manifestis typographiae mendis, et formis grammaticae regulis contrariis, ex. c. kirkiu pro kirkia, thretölftan pro thretölfter \&rc. Cod. A. fere ubique habet recentiores formas terminationum pronominum \&c. quam $B$; quod quoque loco observare ineptum fuisset, ex. c. alle pro allir, tue pro

[^7]företalet till VGL. är anfördt, mast, der sd nödigt funnits, indela Flockarne i $\mathfrak{L S}$; hvarvid vi endast sett pil innehallet, och ej rättat oss efter den af 1607 iirs utgifvare gjorda, pa många ställen opassande indelning. Enär den eller de handskrifter, som ligga till grund för 1607 ars edition, nu ej äro i behâll, sà har nämnda edition maist, likasom en handskrift, jämföras, ach olikheterna med vär text $i$ noterna anmärkas. Dd den gamla orthographiert $i$ nämnda uplaga (af oss kallad B) srnes hafva blifvit temligen troget iakttagen, si hafva vi ock anmärkt de här befunna olikheterna med lika noggrannhet, som om de funnits i en gammal handskrift. Dock har likusa litet här, som ur nagon handskrift, de obetydligaste olikheter $i$ orthographien kunnat eller bort anmürkas ${ }^{39}$ ); icke heller uppenbara tryckfel eller oriktiga grammatikaliska former, t. ex. kirkiu för kirkia, thretölftan för thretölfter \&c. Nüstan öfverallt har cod. A. nyare former för ändelserna af pronomina \&c. än B, lıvilket det skulle varit olämpligt att pd hvart ställe anmär-
39) En Recensent, med hvars onidöme ivi hafva allt skäl att vara nöjde, ytrar om första delen af vart verk. "Meddelingen af Varianter strækker sig endog til enhver Forskiel i Skrivemaeden." Nordisk Tidsrskrift for Historie, Literatur og Konst; udg. af Ch. Molbeck, 1. B. Kiöbenh. y827, ${ }^{1}$ sid. 612. Detta bör dock förstâs med den inskrärkning som vi upgifvit i företalet till VGL: sid. J.XVI, "vi hafva anmärkt alla olikheter; äfven $i$ afseende pà stafsältet, dả sảdant varit annıärkningsvärdt." Att, utan en sådan inskränkning, anföra alla olikheter $i$ stafsättet, vore bäde omöjlign och ändamâlslöst.
tuer, pre pro prear v. prea, pe pro per \&c. Pari cura observavimus varietates in fragmentis antiquorum codicum $\mathbf{C}, \mathrm{D}$ et E . Ubi necessarium duximus indicare litteras vel vocabula in cod. C vel D esse abscissa, id asterisco $\left({ }^{\circ}\right)$ significarimus ${ }^{40}$ ). Nonnullis locis inter parentheses adposuimus eas litteras, quas in parte folii abscissa scriptas fuisse iudicavimus ${ }^{41}$ ). Es ceteris codicibus, qui in formis vocabulorum grammaticalibus magis aberrant a veteri textu, diversitates illuc pertinentes nou adnotavimus; nec ulli fuisset usui afferre turbam illam varietatum, quae manifestis scripturae mendis originem debent, prassertim in codd. F et $\mathrm{K}^{42}$ ); etsi tales quoque adnotavimus, ubi vocabulis additis vel omissis constiterunt. Ubi eandem lectionem ex plaribus codicibus attulimus, ex. c. nott. 20, 24, 26, 37 . pag. 3, primo loco nominavimus eum codicem, cuius orthographiam, ut antiquissimane et optimam, in notam nostram recepimus; quod etiam in Iure VG. plerumque est observatum.
stsom det aldsta och büsta, blifvit pà de flesta ställen är iakttaget.
40) Ex. c. nott. 38, 4o. pag. 78; not. 36. p. 89; not. 53. p. go. \&c.
41) Ex. c. not. 36. pag. 78; not. 35. p. 142. \&rc. Vix opus est observare parentheses interdum, ex. c. not. 66. pag. 84, contrariam habere significationem, ut adeo l. c. litterae stuk adsint, ceterae autem sint abscissae. Not. 97. p. 85. significat (sak) h. v. quoque esse abscissam, si scriptum fuerit: fret ar ok sak fiaperting, pro fiapartiugh sak, ut habet textus.
42) Ex. c. in F. gärda pro gara, kyrckio Iordh pro kirkia giork, KıB. 1 ; in K. adzke kospaele pro atsku spialle, KrB. 15.
$k a, ~ t$. ex. alle för allir, tue för tuer, pre för prear eller prea, pe för per \&c. Med lika noggrannhet iuro olikheterna i fragmenterna af de gamla handskrifterna C, D och E anmärkta. Pa de ställen, der det funnits nödigt att tillkännagifva att bokstäfver eller ord i $C$ och $D$ äro bortskurna, är sìdant utmärkt genom en stjerıa ( ${ }^{\circ}$ ) ${ }^{40}$. Pa nagra ställen hafva de bokstïfver som sannolikt stitt pd den bortskurna delen af bladet, blifvit tillsatta inom parentheser ${ }^{41}$ ). I de öfriga handskrifterna, som i afseende pide grammatikaliska fornerna mera afvika frim den gamla texten, hafva de dit hörande skiljaktigheter ej blifvit anmürkta; áfvensom det hade varit ändamdlslöst att uptaga de minga oliklueter som upkormit genom uppenbara skriffel, $i$ synnerhet i $F$ och $K^{42}$ ), ehuru afven sidana blifvit anmürkta, da de bestitt i tillagda eller utelemnade ord. Da lika litisarter blifvit anförda ur flera handskrifter, t.ex. nott. 20, 24, 26, 27. sid. 3, har den handskritt blifvit först nämnd, hvars stafsitt, noten uptaget; hvilket äfven iVGL. 40) T. ex. nott. 38, 40. sid. 78; not. 36. s. 89; not. 53. s. 90. \&c.
41) T. ex. mot. 36. sid. 78; not. 35. s. 142. \&c. Det torde ej behöfva anmärkas. att parentheserna stundom, t. ex. i not. 66. sid. 84, hifvea en motsatt betydelse, sä att, pá anförda ställe, bokstäfverne stuk ăro $i$ behall, men det öfriga bortskuret. I not. 97. sa 85. beteknar (sak) att detta ord afven är bortskuret, sa vida der stditt \& pet ær ok sak fixpertiug, dâ deremot $i$ texten stair fixeprertiugh sak. .,
42) T. ex. i F. gárda: för. gæra, kyrckio Iordh för kirkia giorp, KrB. $1,-i$ K. sdake: kospæle för ætsku spiælle, KrB. 15.

## XXV

In glossario calci adiecto delegavimus lectorem ad glossarium Iuris VG., quoties superflua prolixitas ita potuit evitari. Ut lector statim possit videre quaenam vocabula in glossario Iuris VG. queque inveniantur, omnibus talibus vocabulis in fine adposuimus asteriscum ( ${ }^{\circ}$ ), ad quem etiam, ubi necessarium visum est, in parenthesi adnotavimus orthographicam eiusdem vocis formam in Iure VG., ut ibi eo facilius inveniatur; ex. c. ad brista, ${ }^{\text {a }}$ (brasta); ad bröplungi, "(brö̈ungi), \&c. Haud superfluum forsan est observare, necessarium esse, ubi notae in glossario citantur, conferre ipsum textum, ut intelligatur sensus citationis; ex. c. in V. piufs mal, ubi citatur RB. 17 . not. 34; quod intelligi nequit nisi conferatur textus, ubi legitur piufs taks mal, ex quo, cum cod. F. omittat taks, fit piufs mal.

Praeterea in ominibus hic easdem observavimus regulas, quas in praefatione ad Ius VG. exposuimus. In eo tantummodo fecimus aliquantulam immutationem, quod haud minus e textu notisque quam glossario eliminavimus longum $\int$, cum quo per obscuritatem facile commutatur $f$; ac ubique usi sumus minusculo $s$, quo nostro tempore plerumque utuntur typographi, quodque in manuscriptis quoque codicibus in eo tantum differt a $\int$, quod hoc saepissime occurrit in mediis vocabulis et in initio, $s$ contra plerumque in fine. Quae in glossario Iuris VG. addenda vel emendanda nunc reperimus, ea huic volumini subiunximus; et in sequentibas quoque operis nostri voluminibus sine

I det efterat bifogade glossarium hafva vi hänvisat till Vestgötalagens glossarium, sd ofta onödig vidlöftighet derigenom .kunnat undvikas. Pd det att laisuren genast ma kunna se hvilka ord äfven finnas uptagna i VGL:s glossarium, sa hafva vi vid slutet af alla sddana ord satt' en stjerna ( ${ }^{\circ}$ ), och dervid afvien; da det funnits nödigt, inom parentheser anteknat huru ordet i VGL. skrifves, pd det att läsaren ma der med lätthet igenfinna det; t. ex. vid brista, ${ }^{\circ}$ (bresta); vid bröplungi, ${ }^{\circ}$ (bröpungi), \&c. - Det torde behöfva erinras, att da noter i glossarium citeras, det ofta är nödigt att jämföra texten för att första meningen af citationen; t. ex. vid ordet piufs mal, der RB. $1 \%$. not. 34. citeras; hvilket endast blir begripligt genom jämförande af texten, som har piufs taks mal, hvaraf, da cod. F. utelemnar taks, upkommer ordet piufs mal.

För öfrigt fa vi i afseende pa de af oss följda grundsatser $i$ allt iberopa hvad vi i företalet till VGL. ytrat. Vi hafva här endast gjort den förändring, att vi bdde itext, noter och glossarium uteslutit det lànga f, emedan detta genom otydlighet lätt förblandas med f; och vi hafva ofverallt brukat det numera i tryck vanliga korta s, hvilket äfven i handskrifterna endast deri skiljer sig frin $\uparrow$, att detta vanligen förekommer $i$ början af orden och inuti dem, men $s$ deremot merendels i slutet. Hvad vi i glossarium till VGL. nu funnit att tillägga eller förbättra, det hafva vi anmärkt i slutet af detta band; och vi vilja âfven i de följande ban-

D
mora indicabimus ea, quae in antea editis addere yel emendare necessarium visum fuerit; nec ista, ut olim nobis erat propositum, iù ultimo demum volumine dare, ideoque in tempus et remotum et incertum differre volumus. Quod ad textum in primo valumine editum attinet, hactepus non adfuit, nec posthac , ut speramus, aderit caussa, cur ea, quae de cura ei impensa in praefatione adseveravimus, revocaremus ${ }^{43}$ ). Quin contra iucundissimum nobis fuit comperire, accurationem a nobis adhibitam ubique esse agnitam omíbusque probatam. At de singulis principiis, quae in opere nostro adornando: sequepra nobis proposuimus, animadversiones quasdam factas esse cognovimus, quibus hoc loco breviter respondere haud videtur alienum. Fuerunt qui reprehenderint veterem textum, a nobis editum non simul Latino vel recentiore Suecorum sermone esse redditum. Quibus respondemus, non recte facere eum nobis videri, qui cum textu antiquorum iuris codicum, quem, ea qua par est diligentia editum, per-
den af virt verk genast meddela de rättẹlser oc̣h tillägg till de förut utkomna delarne, som kunna finnas nö-, diga, $i$ stället för àtt, sasom vi för-, ut hade ämnat, meddela dem i sin sta bandet, och saledes spara dem dt en aflügsen och oviss framtid. Hvad den i första bandet tryckta textem beträffur, hafva vi hittills ej funnit, och hoppas att hädanefter ej fa anledning att atertaga dẹn försükran om dess pålitlighet sam vi i företalet gifvit ${ }^{43}$ ). Vi hafva tvärtom dinjutit den tillfredsställelsen att finna, att den noggrannhęt hvarmed vi gått tilh väga, vunnit ett allmänt erkännande och bifall. Men i afseende pa planen för virt arbete hafva atskitliga anmärkningar blifvit gjorda, hyilka det synes lämpligt att här i korthet uptaga och besvara. Man har klandrat att vi ej bifogat en öfversättning pa Latin eller nyare Svenska. Härpa svara vi, att vi anse det vara i sig sjelf orätt, att med de gamla lagarnes text, som, dà den är pà ett pâlitligt sätt utgifven, är för alla

[^8]43) Väl hafva nägra till VGL. hörande styçken (I. CB; Bryn; IV. 10, 19.) blifvic omtryckta i det af Herr Professorn m.m. J. G. Liljegren utgifna första Bandet af Svenskt Diplomatarium, Stockh. 1829, hvarvid átskilliga olikheter visat sig emellan den af Hr Liljegren och den af oss utgifna texten; men vid anstäld jämförelse med handskrifterna hafva vi funnit, hvad vi äfven kunde med visshet förutsäja, att alla dessa olikheter äro jämnt lika mânga fel i Hr Liljegrens verk. Vi nödgas mot vàr vilja anmärka detta, ej för att klandra ett äfven för fäderneslandfets laghi-, storia högst vigtigt arbete, hvilket vi högligen tillönska den bästa framgaing; utan blotc för att fran oss sjelfva afvända en orättvis nistanka för bristande noggrannhet.
petuo ace inconcusso iure sibi vindicat historia; connectat versiones, quarim emendationi mullus. poni potest terminus, quaeque numquam omni exceptione maiores esse possunt. Si vero tales versiones separatim sint edendae, unusquisque, qui tale opus suscipere voluerit eique par fuerit, ea in re eandem habet potestatem quam nos, qui nullo iure fines operis nostri ita ultra modum extendere possemus, ut immobili obice nobis praecluderemus viam qua id ad finem perduceremus, quod proprie ad nos pertinet, editionem mempe ipsarum antiquarnm legum; qua te necessarium minus necessario posit. poneretnus; quod eo magis perversum esset, cum neque a nobis, nec ab atio quoquam bonae honum codicum versiones praeberi poterunt, antequanr ipsi universi, glossarits', qualibus nos stu demus comporendis, instricti, fuerint dditi." Qui ad diligentia: harum legum studia se contulerit, qua in re nulla Versio satis affert adiumenti, is: sine dubio comperiet nostra glossaria, quae id efficiunt ut lector possit uno quasi obtuilu prospicere varias cuiusvis vocat buli significationes propriasque diversorum iaris codicam locutiones, ac ipse invenire insolentiora verba, eorumque significationes omnibus tocis ubi occursunt inter se conferre, veram utilitatem scientiae antiquii juris afferre, magis quah versionen vel optimam, quae ei tantum qualecumque potest esse praesidium, qui ab improbo labore abhorrens; superficié rei contentus est.


- In ephemeridibus Berolinensibus, Jahrbüctier für wissenschaftliche Kri-
tider historieris. orabbliga egendom; sammanbinda :öfverisittningar; för hvilkas förbättrandè ingen gräns finnes; och hvilkas riktighet aldrig kan blifva uphöjd öfver all tvist; böra dter siddana öfvensättningar särskildt tryckas, sa eger. hvar och eni som till ett sảdant arbete har hdg och skicklighet, dertill samına tillfülle som vi, hvilka för ingen del kurona anse oss berättigade att genom ett sadant onödigt utvidgande af vart arbete, göra det omöjligt att medhinna det som oss egentligen tillhör, nemligen utgifvandet of lagarnes original-text; och salledes :upoffra det nödvändiga för det mindre nödvändiga; hvilket dessutome vore ett sa mycket mera fört väzedt: företag, som det hvarken för oss ellet nigon aminan li\&ter sig göra att tillvügabivinga: गurgorlunda goda öfversättningar afi idéssa lagar, innàn de luinnit att fültstaindigt utgifvas med glossurier efter: den af oss följda plan. Enיㄴäsare, som vill greindligt studera idessa lagar,i för hnvilket ändamal ingen öfversdittning kan :blif.va ett. till rüchligt: hjet proedel, skall säkert finna att vara glossarier, som sätta läsaren. $\dot{\text { i tillfälle att: med }}$ en blick öfverse hvart ords olika betydelser och hviar lags egna talesïtt, samt att sjelf upsoika de obekantare orden och jämföra deras betydelse pa alla ställen der dè förekomma, äro afmera väspndtliginytta för vetenskapen än äfven der bästa öfversättning; hvilker abdrig kan blifva: mer än en nödhjelp för dèn, som : vill bespara sig !beswadnet "af ett grundligt studium.

En Recensènt $i$ Berlinier Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Augusti

## XXVIII

tik; Augusti 1826, N:is 21; 22, quidam animadvertit; partim quod manuscriptorum codicum vitia non'emendavimus, quo factum est ut lector ipse, ut iste refert, textum fingere coaclus sit; partim quod nimiam varietatum multitudinem, idque sine delectu, attulimus. Quod ad illud attinet, ubi unicus exstitit manuscriptus codex, textum intactum misimus, in notis tantum observantes quae mendosa esse, et quomodo haec corrigenda, nobis visa sunt; ubi vero plares manuscriptos codices habuimus, semper, ubi ille codex, quem in textu secuti sumus, manifestis laboravit mendis, in textum eas retulimus emendationes, quas praebuerunt alii codices, re tamen in notis indicata. Nos hanc regulam esse secutos, ex praefatione ad Ius VG. pag. LXVI discere potuisset ille praeceptor. Eadem loco attulimus quae ad alterum citatae reprehensionis membrum refutandum opus esse poterunt; et prudentissimus quisque .certe contentus erit quod, non ignaviter aut temere reticnimus omitia quae momentum quoddam afferre nobis non visa sunt. Omnes manuscripti codices ad Ius VG. pertinentes tales fuerunt, ut varietates eorum accurate adnotare oportuerit. Ex codicibus vero. Iuris OG. manuscriptis, quidam laborant turba manifestorum scripturae vitiorum, quae ineptum fuisset recitáre. Cum in continuatione operis ad eas pervenerimus leges, quae in multitudine exstant recentiorum codicum, ab antiquioribus ex:parte plus minusve aberrantium, tunc fieri nequit, ut ex omnibus istis codicibus omnes diversitates adnotaremus, quippe qua ex re invincibilis nasceretur confusio;
ohjelplig oreda; och derför màste vart förfarande da lämpas efter för-

1828, N:ris1, 22, har klanidrat, dels att de af oss följda handskrifterna blifvit aftryckta med alla sina fel, sa att läsaren skall ofta vara tvun+ gen att sjelf bilda texten; dels att varianter i alltför stor mängd och utan urval blifvit anförda. Hvad det förra beträffar, si hafva vi, der endast en handskrift varit att tillgas, lemnat texten oförändrad, och endast i noter anmärkt hvad vi ansett vara fel, och huru dessa borde rättas; men dà vi haft flera handskrifter att jümföra, lıafva vi öfverallt; der vi i den af oss följda handskriften funnit tydliga fel, i texten uptagit de rättelser som ur andra handskrifter kunnat hämtas, och i noterna anmärkt förhdllandet. Att vi följıt derina grundsats hade Recensenten af företalet till VGL. sid. LXVI kunnat inhämta. Pa samma ställe är äf ven anfördt hvad som behöfves till besvarande af den senare anmärkningen; och hvarje tänkande läsare skall sükert finna sig nöjd dermed, att vi icke af beqvämlighet eller sjelfklokhet uteslutit allt det som vi ej tyckt vara af vigt. De till VGL. hörande handskrifter funnos alla vara af den beskaffenhet, att deras olikheter borde noggrannt anmãrkas. Deremot hafva. i ndgra af. ÖGL:s bandskrifter funnits en maingd uppenbara skriffel, hvilka de屯iskulle hafva varit ändamdlslöst att anföra. Da vi ifortsättningen af vart arbete komma till de lagar, hvaraf finnas en mängd nyare, till en del frdn de äldre mera eller mindre afvikande handskrifter, da blir det omöjligt att ur alla handskrifter antekna alla olikheter, emedan deraf endast skulle upstd en

## XXIX

quainobrem mutatis'rebus mutanda erit agendi ratio. Cum vero certis finibus. circumscribantur quae ex codicum varietatibus afferantur necesse sit, isti fines in ompi caspita singt extendendi; ut potius inscio critico nauseam moveat copia varietatum eo judice inutiliter congestarum, quam diligens scrutator eaussam habeat verendi ne quid praetermissum sit, qupd afferri oportuisset. Veritas horum principiorum nobis tam luculenta est, ut certo praedicere possimus nos, donec ultimam operis metam contigerindus, ab lis non esse recessuros.
hallandet. Men da en viss gräns maste utstakas för det som skall anmärkas; sa bör denna gräns $i$ alla händelser sá utvidgas, att man häldré blottatelllèr sig för en oförstartdig Recensents misnöje med de manga $i$ han' tycke onödigtvis anmärkta varianterna, ön att en grundlig.forskare skulle behöfva frukta att $n d^{-}$ got af vigt kunde vara uteslutet. Riktigheter af dessa grundsatser är för oss sa klar, att pi med visshet kunna förutsäga; att vi ej komma att fran dem afvika, sa lange af vart arbete nagon rad aterstar.

Stockholmiae die III Novembris. . . . Stockholm den 3 November $1830{ }_{9}$ MDCCCXXX

## EXPLICATIO LITTERARUM, QUIBUS CODICES MANUSCRIPTI ETC SIGNIFICANTUR.

A. Codex Bibliothecae Regiae Stockholmiensis B 50 . (vide supra pag. I.)
B. Textus editionis a. MDCVU typis vulgatae (vide pag. XVI.).
C. Fragmenta codicis deperditi, ad Bibl. Acad. Upsal. pertinentia (jide pag. VI).
D. Duo folia membranacea ex alio codice deperdito, ad Reg. Blbl. Stockholm. pertinentia (vide pag. IX.).
E. Folium unicum e deperdito quodam codice, ad Bibl. Acad. Upsal. pertinens (vide pag. X.).
F. Codex Nobilissimi B. Rosenblad (vide pag. V.).,
G. Varietates calci priscae editionis Iuris OG. adiectae (vide pag. XVII).
H. Cod. Bibl. Generosissimi Comitis M. Brahe in Skokloster (vide pag. XI.).
I. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. B I. (vide pag. XII.)
K. Cod. Excellentissimi Comitis G.L. Cederhielm in Säby (vide pag. XIII.).
51. Apographum in Bibl. Reg. Stockholm. B 5r. (vide pag. XIV.)

Siglis nominum auctorum, quibus in glossario ad Ius VG. usi sumus, hic addidimus:

Gr. J. Grimm, Deutsche Rechts-Alterthïmer, Göttingen, 1828.
Locc. Loccenius, de versione Latina ${ }^{\text {Iuris }}$ Ostrogotici aliorumque iuris codicum ab eo conscripta, vide pag. XXII.

## XXXI

## CONSPECTUS OPERIS.

Codex Iuris Ostrogotici.
Kristnu balkar (KrB.) ..... pag. 1.
Kunungx epzsöre (Eps.) ..... 26.
Drapa balkar (DrB.) ..... 45.
Uapa mal ok sara mal: hor ran ok styld (Vap.) ..... 63.
Gipta balkar (GB.) ..... 94.
Erfpa balkar (欧.) ..... 112.
Eghna salur (ES.) ..... 13 r.
Uinsorpa balkar (VinsB.) ..... 152.
Rafsta balkar (RB.) ..... 163.
Bygda balker (BB.) ..... 185.
Glossarium ..... 235.
Index nominum propriorum ..... 399.
Addenda et emendanda ..... 401.

Her byrias östgöta laghbok. först kristnu balkar. i hanum trelias fokka i allivo ok tiughu. ${ }^{1}$ )
I. ${ }^{2}$ ) Um huru kirkiu skal byria
II. Un huru biskupe skal bap fa. ælla hanum gingærp gxra.

IIL. Um prestrer: cella Hirkia dela um seötninga innan hælpa.
i) Hanc rubricam e cod. B. mutuati sumus. Cod. A. hoc loco tanntum habet $\boldsymbol{H}$ grande, pigmentis rubro caerilcoyue ornatum; at rubrieam omisit miniator, $F$, habet titulum Kyrckio Balcher, viridi pigmento exaratum. H. rubr. Har byrias Kirkio balkir. oc tialias (sic). I. rubr: Har byrias kirkio. balkir Hurw kotung later sik kirkio byggia. K. titulum: KIRKIO BALKER. 5ı. add. rubr. Östgöta Lagbooken, et infra: Her byrias kyrckio Balken.
2) A. Litteris numeralibus I - XV a miniatore omiscis, nótas. Arabicas his locis addidit recentior manus. F. nec Capita, nec indicem habet. H. I. K. habent quidem divisionem in Capita, inter se șimilem, at I. solus habet indicem, quem, cum ab illo, qui in textu nostro legitur, omnino abhorreat, hic integrum exhibemus:
I Hrriru konnunger later sik kyrkio byggra aff nyo.
II Nu wm biscoper vil kyrkio vigia
III Um skötningar som grffuas til kyrkio IIII Nu delar prester ok kyrkia omı skötnyghoer
$V$ Nu vn huilkyn presther eller kyrkia varder mistinge vm sina jord
VI Nu hurv. presth skal til kirkio takas.
VII Nu kan kyrkia' brynna eller stulyn blyffua aff ypnom durom
YIII Nu vm prest gör maesso fall
$I X$ Nv vm barn iorff cristindhom (sic) vydher
$\boldsymbol{X} \boldsymbol{N v}$ hurv'ilokkare agher bara bok
XI Nw lysgher lik jnne vm nath oushth XII Nu vmi huru bondhe ager syata puessor XIII Nw hurn klokkare ager til tyder ryngia
XIIII Nw kan klokkia bandh lösna $X V$ Nw kan klokka nyder falla.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.

XVI Nv ringher then ey bidher klokkare
XVII Nu. hurv (h. v. bis est scripta) prester agger allan quik tyundhd
XVIII NK hurv bondhe skal twem luttonit jnbörya
XIX Nv om hussatho madker sydter $j$ sokn. oḳ ome tug aru sammean
XX Nus ager prester ok klokkare try attare varnygha
XXI Nu kan man siwker lygghia
XXII Nw wm staffkarll d"̈ör
XXIII Nw sytter bondhe quar medh try unidha
XXIIII Niw hurv byskopev ar. skylloger at vigia för syna tyundh
XXV Nu kan soknaren ok bondhen. delas 'vidher
XXVI All lagkalladh mal aqgev:för:biscops nepmidh (sic) slytas
$\boldsymbol{X X V I I : ~ N o ~ a g e r ~ e y ~ t u e s u c r e ~ a ~ b i s c o p s ~}$ namipdh kommea
XXVIII Nv dela prest ok sokhare
XXIX Nr vardher kona diger $j$ hoor
$X X X$ Um skripta bruth huru ther vm 'àr
XXXXI.Um löskolage knorze ther vme arr.'
XXXII. Um fyorton manna eedh atter gan-
' gev a biscopsi tingh :
XXXIII Nw um man ganger edth
XXXIFII Um athergangx nenipndh
$X X X V$ Niw wm helge dagx brut
$X X X V I$ Niw unt man ser at osydhom
XXXVII Item: vin jula frydh
XXXVIII Uvm pascha frydh
XXXIX Im pysdaga fiydh
XL Um kyrkio maesso hoelgdh.
XLIUmpedharss maess (lege niesso) halighdh ok skartorsdagx, helgd.
XLII Nv grffuer man egn syna j skoster (lege kloster)
XIIIII Un bardaga j kyrkyogardha.

IIII. Um huru prest skal') til kirkiu taka
V. Um æn kirkia kan brinna. of prester skal a kirkiu bole boa
VI. Um huru bonda skal olia. æella barn kristna. ok klokkare skal bok ok stol i sokn bæra.
VII. Um æn bonde dör ok huru lenge lik skal inne halda
VIII. Um huru klokkare skal ringia. ælla band lasna a klokkn: æella annar ringir.
IX. Um huat prestrer a firi pianist sina. ok hüru tiunda skal ${ }^{4}$ ) ok in biergha.
X. Um paska skuld ok klokkara giald.
XI. Um huru mang altara læghi æru. ælla huru gop pön skdlu uara,
XII. Um æn uæghfarande man dör. ok huru hanum skal til iorp fylghia. ælla stafkarle.
XIIL. Um æn bonde sitær kuar mæp tiunda. ælla huru biskups næmnd skal gæra. ok huat epum pær skal til bæra.
XIIII. Um huru biskups rett ma bort skripta.
XV. Um hor. ætsku spixl. ok skripta brut. ok forepis ${ }^{\text {s }}$ ) mannum hialper egh lönda skript.
XVI: Vm at egh ma ep a mote næmnd ganga. ælla annur næmnd fællir ok annur uer.
XVII. Um huru böta skal æn man gangær ep. ok dör för an ${ }^{6}$ ) han laghwnnin uarpxr.
XVIII. Um æn næmd uarpær atær dömd.
.XIX. Vm æn mange aghu i sakinne huem först skal ret gæra.
.XX. Vm huru prester skal hælghp biupa ok bonde kirkiu sökia
XXI. Um æn man se annan at osipum. pa skal ${ }^{7}$ ) præste til sighia

XLIIII Um man vardher wnnen före biscope
XIV Um hedith mordh
XLDI Nv ath byscops soknare ma ey tyngh stempna
XLDII Nww ma ey biscops soknare kono hor sak grffua
XLVIII Nu grffuer bonde androm, sak före kono

XLIX Nu för huadh mal man skal stempnas för kirkio dör
$\boldsymbol{L} N u$ wn prester eller bonde bairias LI Nu (Litt. $N$ omisit miniator) ume man lather sik vigia medh syna hustrv
3) A. skast primum est scriptum.
4) B. add. göra.
5) B. fore thes. Male.
6) в. ${ }^{\text {an }}$.
7) B. add. han.
XXII. Um iula fríp. ok paska. pingizs dagha. ok kirkmessu: ("æn man hugger annan.
XX. III. Huru ${ }^{9}$ ) man öki sak sina. um pætars mæssu. olafs ${ }^{10}$ ) mæssu ok lafrinzs mæssu.
XX. IIIL. Vm æn mæn ${ }^{4}$ ) giuær eghn til klostærs ælla kirkiu. ælla mæn bærias i kirkiu garpe.
XXV. Um æn mæn drepas i kirkiu inne. wlla man ${ }^{12}$ ) uarpær firi biskupe ${ }^{12}$ ) laghlika wnin.
XXVI. Vm me mopir myrpir barn sit hepit.
XX.VII Une huru firi hor skal stemna. ok annur hor mal.
XX.VIII. Vm hiona felagh huru biskupar ma lösa ok binda. ok ${ }^{14}$ ) huat oloflikt ${ }^{5 s}$ ) er.
XXIX: Um en man slate) prest ælla uighpan man. ol pön mal sum firi kird kiu dyr skal stemna.
XXX. Vm en prester bers ok bonde
XX.XI. Vm æn mapær later uighia sik. ælla kona gangær${ }^{\text {² }}$ ) i kirkiu æpter bonda sin. ælla barn sit.

Kunungær latær kirkiu byria. ${ }^{10}$ ) böndær til lukins gæra. ( ${ }^{(19} \mathrm{Nu}$ ær kirkia giorp: pa skal skötninga ${ }^{20}$ ) til kirkiu giua: ${ }^{21}$ ) ${ }^{\left(x t^{24}\right) æ r ~ t o l f ~ p y n i a ~}{ }^{23}$ ) sæpe a halfnapa ${ }^{24}$ ) trepe: ok tolf lassa æng: pa skal köpa ${ }^{25}$ ) bökxr ok messur klxpe. kalk ok klokkor. ok skrup allan pæn sum hialpa skal ( ${ }^{26}$ map manne $i h^{27}$ ) ok ur ${ }^{22}$ ) heme. bape kuikum ok döpum: pat skal alt sokn kusta:

[^9]19) I. om: $1 \mathrm{Tr}_{\mathrm{u}}$ - giorp.
20) B. I. K. skötning. H. sköthnig.
21) I. grffuas.
22) A. pare primum scriptum est.
23) F. tynna. H. thyni.
24) H. I. K. halfwa,
25) I. köpas.
26) B. F. H. I. K. mqnne. miadro
27) H. I. heme. K. henia.
28) K. wtan.

I Sipan skal biskupe bup fa: han skal $\mathbf{i}$ sokn koma mæp mannum :tolf. ok ${ }^{29}$ ) sialuær han prettiande: prim borpum æru böndær hanum skyldúghir ( ${ }^{(30} u p p i$ at halda ok prea markær hanum ${ }^{32}$ ) firi uix ${ }^{32}$ ) giua: pa skulu böndær hanum ( ${ }^{33}$ priggia pynia à gara. ok prea spen huetis. ok en pyn rugh. ok ${ }^{34}$ ) en pyn biug. prt skal han haua til ( ${ }^{35}$ sins borzs: ok ( ${ }^{36}$ fiura pyni hæsta' korn. ok pær ( ${ }^{(33}$ mixp tu las fopær. ${ }^{38}$ ) ok pry pund m ${ }^{2} \dot{p}^{39}$ ) sniör. ok ${ }^{4 b}$ ) fiughur pund in $x p^{39}$ ) flæsk. ${ }^{41}$ ) $\mathrm{ok}^{42}$ ) et marka nöt. ok ${ }^{34}$ ) tolf höns. ok kombær han egł a pöm dagh sum $^{43}$ ) han ma æta köt a. ælla ${ }^{44}$ ) smör: : pa gerin böndær honum sua manga ${ }^{45}$ ) fiska firi pæn annan kustin ok narin ${ }^{46}$ ) lipughe. ok et halft pand mæp ${ }^{47}$ ) uax. §. i. Nu pa biskuper will: kirkiu uighịai pa skal han fa manapa ${ }^{40}$ ) bup firi sik. ok sighia ${ }^{48}$ ) sokninne ${ }^{50}$ ) a huat dagh han kombær ${ }^{51}$ ) a: ${ }^{52}$ ) ok .pæn kostin ${ }^{33}$ )
 sum um uixla dagh ${ }^{59}$ ) giuas pa skulu ${ }^{69}$ ) preste til föpu ligia. ${ }^{65}$ ) alla pa sum ${ }^{62}$ ) sipan giuas $\not r^{63}$ ) kirkia ær uighp. pa $a^{64}$ ) pæn nald sum giuær huat han uill hælder giua preste til föpu.: ella kirkiu til skruz
.III.
व Nu dele ${ }^{65}$ ) prestær ok kirkia um skōtninga ${ }^{66}$ ) innan hæ(pa. ${ }^{67}$ ) pa skal
29) I. om. ok.
30) F. H. I. K. om. uppi. at halda.

3i) I. om. hanum.
32) B. wixler. H. F. wixsle. K. wigelssé
33) F. tria tynnor.
34) B. F. H. I. K. sic. A. om. ok.
35) H. I. sith brödh. K. - sin kost.
36) B. til hästafodhärs fänitan spän korns. H.
I. K. til haesta fodher. fyra thyni korn.
37) F. tu lass Foder till. Och \&c.
38) B. hös. H. І. К. höö.
39) H. I. K. om. mas.
40) I. om. ok.
41) A. Jalsk primum est scriptum.
42) B. H. I. K. om. ok.
43) F. om. sum. B. thär.
44) H. aellir, et sic fere ubique.:
45) F. nearga.
46) B. H. I. K. aud. sidßд̈n.
$47)$ I. K. om. map.
48) I. add. dag.
49) K: sighi.
50) H. I. K. soki.
'5i) I. vil koma.
52) H. I. K. om. a.
53) H. I. K. kost.
54) K. om. pa.
55) I. add. in.
56) H. mot.
57) B. F. H. I. K. sic. A. Skötinga.
58) B. ther.
59) I. daga.
60) I. add. the.

6ı) H. B. I. K. laggias. F. läggia.
62) F. H. I. K. om. sunь
63) B. F. H. I. K. om. ar.
64) H. K. agher. I. agher.
65) B. dela. H. deler. K. I. deelar.
66) B. F. Hs I. K. skötninizar.
67) F. H. I. K. häffdar. B. H. I. K. add: thät (H. ther) kallär innian (B. innör) try, ar wara.
penn $^{68}$ ) hemula sum gaf. ælla hans arwe: ( ${ }^{60}$ hauær annat ${ }^{70}$ ) perra laghhæfpat. pa hemule pæt. sids sialft: sum laghhæfpat hauær. mæp sokna næmdinne. antuiggia ${ }^{71}$ ) præste ${ }^{72}$ ) til föpu. ælla kirkiu til skruzs. huat hon ${ }^{73}$ ) uill hældær. 厅. I. Nu hulkit ${ }^{74}$ ) hældær præstær ælla kirkia mistinge ${ }^{75}$ ) uarpær siuna iorp sipan laghuart ${ }^{76}$ ) ær. warpær præstær. ${ }^{77}$ ) pa stæmni præstær. ${ }^{77}$ ) warpær kirkia. pa stæmne kirkiu gömarin um sumnudagh i kirkiu ${ }^{78}$ ) durum ok mæle ${ }^{79}$ ) til ${ }^{80}$ ) um löghurdagh ${ }^{81}$ ) a pinginu. ${ }^{82}$ ) ok domarin lægge hanum ${ }^{83}$ ) fæmt um porsdaghin ${ }^{84}$ ) til kirkiu garpzs. will ( ${ }^{85}$ saknin ( ${ }^{86}$. fæmtinne uæria iorpina præstinum ælla kirkiunne. ${ }^{87}$ ) huem ${ }^{88}$ ) hon uill bælldær sokna næmdin. ${ }^{89}$ ) uill hon egh $\mathrm{pa}^{90}$ ) stæmne annat ping. uill ${ }^{91}$ ) egh ${ }^{92}$ ) æn ${ }^{93}$ ) pa. pa stæmne pripia ping. uill egh æn $\mathrm{pa}^{94}$. soknin antuiggia ${ }^{95}$ ) kirkiumne ælla præstinumn $\left.{ }^{96}\right)\left({ }^{(97}\right.$ uæria pa böte firi niu markær. taki pæn prea markær ${ }^{99}$ ) sik sökir sialuær.99) huat pæt ær hældær ${ }^{100}$ ) præstær ${ }^{1}$ ) alla $^{2}$ ) kirkia ${ }^{3}$ ) $\mathrm{ok}^{4}$ ) prea kunungær. ok prea hæræpe.
.IIII.
I $\mathbf{P a}^{\mathbf{s}}$ ) ( ${ }^{6}$ skal præst til kirkiu taka böndær skulu uali rapa. prea) i ual la-
68) H. them: Male.
69) Verba: hauar - sokna nambdinne forte ex margine antiquioris codicis hoc loco textui sunt intrusa. Quod si ita sit, infra pro non legendum est han, ut habet not. 73 .
70) K. anner.
71) F. H. I. K. om. antuiggia.
${ }^{2)}$ H. I. K. prestenom.
${ }_{73}{ }^{7}$ F. H. I. K. hann. Male. Cfr. tamen not. 69. supra.
74) B. hwilikt. H. F. I. K. huilkit.
75) F. mistingz. H. mistninge.
76) B. H. I. K. laghäfdat.
77) H. I. K. presten.
78) K. add. .
79) B. male.
80) F. àth. H. I. K. oc; male.
81) H. I. K. Löghordaghin.
82) H. I. K. thinge.
83) H. I. K. om. hanum.
84) B. H. I. K., sic. F. Torsdagh. A. pörsdaghin.
85) B. H. I. K. sic. F. Sochnn. A. sokin.
86) H. I. K. om. a famtinne.
87). Adde ueri. H. add. tif.
88) B. H. I. K. sic. A. F. huat.
89) B. H. I. K. om. sokna nemdin.
9) B. om. pa.
91) B. add. hon. F. add. han. I. Vilia the.
92) $^{2}$ B. F. H. I. K. sic. A. om. egh.
93) F. om. an.
94) K. om. pa.
95) B. annatiggiä, et sic, aut antiggia, passim. H. I. K. annattyggia. F. antinga, et sic, aut anatighia, annatigha, antighia, antiggia, antigha, antingia, antingen, passim.
96 I. add. jordena.
97) H. om. uaria. K. böte $I X \& c$.
98) F. om. markar. H. K. add. then.
99) H. I. K. om. sialuar.
100) I. om. heldder.

1) B. prästin.
2) B. ällä. F. heller. H. I. K. allir.
3) H. I. K. F. sic. B. kirkian. A. kir.
4) K. om. ok.
5) F. Nw thà.
6) I. presth skal til kyrkyo takas.
7) H. B. K. add. praste. I. thera prest; male.
ta. ${ }^{\text { }}$ ) biskupar $a^{0}$ ) en af ${ }^{10}$ ) taka ( ${ }^{11}$ slikan sum ${ }^{12}$ ) han uill. prest ok egh prepp3 lingh. utan allum ( ${ }^{13}$ sæmi a. pöm i sokn aghu. f. 1. pa skal klokara taka. böndær prea i ual leggia. ${ }^{14}$ ) prester $\mathbf{a}^{15}$ ) en af taka slikan sum ${ }^{16}$ ) han uill. pa skulu böndær kirkiu nykil taka ok i hændær preste setia. ok prester klukkara. ${ }^{15}$ )

> .v.

I Nu kan kirkia brinna ælla stulin uarpa at ${ }^{\text {te }}$ ) ipnum ${ }^{19}$ ) durum: pa ( ${ }^{20}$ skal prestrin göra sokninne rett, ok mæle han til klokkarans. f. i. pæt ær prestins skuld a kirkiu bole boa. sionga $\mathrm{i}^{\text {21 }}$ ) kirkiu ottu sang ok mæssu. ( ${ }^{22}$ ok aptun sang ok alla tipi. ${ }^{22}$ ) gör prestær messu fall a pöm dagh sum ${ }^{24}$ ) forhælghp ær firi. pa ær han sakær ${ }^{25}$ ) ( ${ }^{26}$ at prim markum. pöm aghu böndær ${ }^{27}$ ) taka sum ${ }^{28}$ ) i perre ${ }^{29}$ ) sokn æru. utan han uitio ${ }^{10}$ ) lagha forfall ( ${ }^{11}$ sin: pæt æru hans lagha forfall. ${ }^{22}$ ) liggær sialuær i sot. ælla far ${ }^{33}$ ) af biskupe sinum bup. ${ }^{24}$ )

VL
I ( ${ }^{33} \mathrm{Nu}$ far prestar bup at han skal bonda skripta ok olia. Nu komber barn ok porf kristnu uiprr. pa ('sfar han egh bapum burghit. pa skal han³) för ${ }^{28}$ ) barn kristna. ${ }^{50}$ ) py at pæt hauær egh af kristnu ${ }^{40}$ ) fangit. ${ }^{41}$ ) pat æru ${ }^{42}$ )

[^10]lagha forfall prestins. ok ${ }^{47}$ ) far egh bonde ${ }^{44}$ ) skript ælla oling.45) $\mathrm{pa}^{46}$ ) ær ( ${ }^{47}$ prester at prim markum sakær. utan han uiti lagha forfall $\sin ^{48}$ ) mæ队 tuæggia presta49) epe ok ${ }^{50}$ ) sialuær han pripi. Far ${ }^{51}$ ) han ep gangit nari saklös. falks epær hans. ${ }^{\text {a }}{ }^{52}$ ) böte prea markær ( ${ }^{53}$ arua bondans. f. 1. Nu ær pæt klokkarans ${ }^{\text {s4 }}$ ) skuld. bera bok ok stol i sokn mæp preste.

## VII.

I Nu dör bonde. pa skal prasteras) til hans koma. ${ }^{50}$ ) lik hans wighia. vm nat iuis ${ }^{5}$ ) uaka ( ${ }^{55}$ menkte firi taka. uakæer egh prestær iui liki um nat. ok hauær egh forfall. ælla ${ }^{\text {ap }}$ ) lof af bondanum. pa böte prestrin prea markær arua bondans. uill han flere nætær inne halda. pa skal han ${ }^{60}$ ) örtugh preste giua. firi nat huaria han sipan uakær. ${ }^{61}$ ) (. 1. Nu ligger lik ${ }^{62}$ ) um nat ouight ${ }^{63}$ ) inne. böte prester ${ }^{64}$ ) prea markær. pöm ( ${ }^{55}$ taki arui bondans. ælla uiti lagha forfall sin. sua $\mathrm{vm}^{60}$ ) andra. ok ${ }^{60}$ ) $\mathrm{vm}{ }^{\text {© }}$ ) pripiu: ( ${ }^{69}$ sipan ( ${ }^{70} \mathrm{ma}$ arui bondans saklöst ${ }^{711}$ ) $\mathbf{u t}^{{ }^{72}}$ ) föra. ok sialuær iorpa. före han forra ${ }^{73}$ ) ut lik ${ }^{74}$ ) ouight æn sua længe ær inne haldit. $\mathrm{pa}^{25}$ ) böte firi preia ${ }^{26}$ ) markær. pöm mannum pa ${ }^{77}$ ) iorp aghu ( ${ }^{12}$ sum han ${ }^{29}$ ) förpe ${ }^{80}$ ) likit iui $i^{13}$ ) $N u a^{82}$ ) prestær likinu til iorpa fylghia ok

[^11]64) H. praeste. Male.
65) I. H. taky (H. takin) arffuin eller \&c. K. takin arffwa éller \&c.
66) B. F. H. I. K. sic. A. om. vm.
67) B. F. H. I. add. swa.
68) K. om. vm.
69) I. om. sipan - iorja.
70) B. F. H. sic. K. naa arffiven. A. marui.
71) H. saklös.
72) H. K. .o. wight.
73) B. förra. F. H. I. förr.
74) F. H. I. K. lijkit. F. add. och är.
75) F. H. I. K. om. pa.
76) B. F. H. I. K. sic (trea, tria, thre). A. peia.
77) H. I. the. K. ther.
78) F. om. sum - iui.
79) B. H. I. K. sic. A. om. han.
80) H. före. K. fore. I. förir.

8r) A. inni scriptum fuisse videtur; scalpro emendatum est.
82) H. I. K. agher.
 föris. andra um ${ }^{87}$ ) siunda dagh. pripiu $\mathrm{um}^{20}$ ) pretiugh. ${ }^{\text {² }}$ ) farpu um iamlanga dagh: ( ${ }^{00 \mathrm{ok}}$ at huarre offra pretiughu lius. æella pretiughu pænninga. ${ }^{9}$ )

## VIII.

 aptun sangxs. ${ }^{98}$ ) ok gen like. will bonde till pretius ${ }^{59}$ ) ringia lata. pa ( ${ }^{100}$ skal han örtugh klokkara giua. ©. I. Nu ${ }^{1}$ ) lusna band ( ${ }^{2}$ a klokko. pa skal klokkare um sunnudagh i kirkiu durum standa. ok ${ }^{3}$ ) sua um annan. ${ }^{4}$ ) ok ( ${ }^{5}$ sua un pripia. ( ${ }^{6} \mathrm{uk}$ ('sokn till sighia. Nu faldær klokka ${ }^{\text {a }}$ ) nipær sipan laghuarat ${ }^{\circ}$ ) ær. ${ }^{\text {º }}$ ) oks slar hæ1 ${ }^{11}$ ) klokkara. ${ }^{12}$ ) han ær gildær at prim markùm. pöm skal soknin ${ }^{12}$ ) böta arua klokkarans af kirkiu ${ }^{14}$ ) fe. ( ${ }^{15} \mathrm{Nu}$ bristor klokka ${ }^{16}$ ) sipan laghuarat ${ }^{17}$ ) ær. ${ }^{18}$ ) ligge ugild. Nu ær ( ${ }^{19}$ eigh til uarat ( ${ }^{20}$ slar klokkara til hællia. ligge ogildær. Nu bristær ${ }^{22}$ ) klokka. pa ær ( ${ }^{2}$ hon gild at prim markum. pöm böte
83) K. ock. Male.
84) H. I. agher. K. agher:
85) F. Messo. I. sialamessor.
86) I. segya.
87) F. ath. H. I. K. a.
88) I. $a$.
89) A. Loco litt. ae primum scriptum fuit ib. H. K. thruetiwght. I. tratyundha dag.
90) F. H. I. K. att hwarie thera haffica tretighi \&c.
91) I. add. ther köpi lyus förrae.
92) B. add. thätta. F. H. I. K. add. NHuct.
y3) H. I. K. add. at.
94) F. Ottosáng \&c.
95) I. K. om. ok.
96) I. aptons sang. maesso ok tydher ok geen lyka:
97) H. om. ok.
98) F. Aptosáng.
99) H. thratiuing $x$.
${ }_{100}$ ) B. F. I. sic. A. pro skal han habet skain.
H. K. om. han.

1) H. I. K. add. kan.
2) K. ath. I. ok klokcha.
3) H. I. K. add. sokn til sighia. Cfr. nott. 4, 6. infra.
4) F. add. Sochnn till sighia. Cfr. not. 6. infra.
5) I. om. sua um.'
6) F. H. I. K. om. ok - sighia. Cfr. nott. 3, 4. supra.
7) A. Loco vv. sokn til. sighia antea, ni fallimur, scriptum fuit: sua unt pripia.
8) A. Loco v. klokka antea, ut videtur, scriptum fuit faldar.
9) A. laghunratat scriptum est, at ultimae litt. at lineolis sunt inductae. F. I. laghwardt.
10) H. I. K. add. til.
11) F. i hiäll
12) B. klukkaran.
13) H. F. I. K. sokn.
14) F. I. kyrckiona.
15) H. I. K. om. $N u$ - ugild.!
16) F. om. klokka.
17) F. laghwardt.
18) B. add. Tha.
19) A. Loco vv. eigh til antea, ut videtur, scriptum fuit til unrat.
20) H. K. slaa haceal. klokkara. ligge \&c. 1. skall han lygghia ogrllder an klokcha slar hal han. Nw \&c.
21) I. add. ey. Male.
22) K. havi gilder. Male.



 lös. ${ }^{32}$ ) brytær han ( ${ }^{33}$ pa klokku uari ${ }^{2}{ }^{34}$ ), saklös. Nu giuær klokkare hanum sak 4 hui ${ }^{35}$ ) han ringde. pa dyli mæp tolf manna epe. ælla uiti mæp fughurtan manna epe. at han ringdi mep $\left({ }^{33}\right.$ lufi hans. sla $\left.{ }^{33}\right)$ ) klukka han til hrelliadif ligg ogilder klepsins bande a ${ }^{39}$ ) klokharin uarpa
.IX.
I $\mathrm{Nu} \mathbf{a}^{40}$ ) præstær firi pianist sina allan kuikan tiunda. $\mathrm{Nu} \mathbf{a}^{41}$ ) bonde tiuind da af korne sinu. af första röke ${ }^{42}$ ) han skær ok han ${ }^{43}$ ) in bær. han a tælia ut at akre ok up at andrum ok ${ }^{44}$ ) sætía $a^{45}$ ) huarn tiunda ${ }^{46}$ ) rök pær sum ${ }^{47}$ )

 præstex sin pripiangh ${ }^{57}$ ) al akre af takab ${ }^{33}$ ) pal al honde ${ }^{54}$ ) preste buip fal prink



|  | $\text { 3) } \mathbf{H}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\text { i) } \mathrm{H}$ | 41) B. F. H. K. sic A. om ainnd .an A An |
|  | H. I. gielde. K. gield. ,Tr | 43) K. |
|  | ) K. om. gialde. , , | 44) H . |
|  | H. |  |
|  | ) H. I. K. om. han. | 46) B. |
|  | I. clampher. |  |
|  | H. I. | 48) H. "oc hwat \&c. 'K. och hwarth tiunda'\&c. |
|  | 2), H. I. | 49) B. |
|  | Her ${ }^{\text {He}}$ | 50) B. F. H. K. om. sumin Ac A J , 1 |
|  | $5$ | 5i) F. schall. |
|  | 6) I. hans; cetera desunt. Rec. man. sheec. XVI't | 53) F |
|  | in marg. adnot. hier wantar ofmikitit, ${ }^{\text {, }}$ |  |
|  | H. K . | 55) H. K. om. ma |
|  | hälıà. H: dödhà K dồdz', ! | 56) B. om. spillis - gia |
|  | H: agher. K. Lor (pro" bët). Al | H. K. add. han |
|  |  |  |






 py mera at pön sein ${ }^{67}$ ) flere. ok ængin leghu drængær ( ${ }^{6}$ pa gæri pæssace) pænningana ${ }^{70}$ ) f. I. ( ${ }^{11} \mathrm{Nu}$ a klokkare haluan span korns. af allum pöm sum²) bape gaera priaste kopn ot koikia

## XI.







58) K. om. han.
59) A. Loco litt. $O$ miniator edrato mdposuit N. H. K. om. Ok.

6o) H. K. om. bape.
61) F. add. och warj saakkơ's.
62) F. haffiuj. H. K. ok j. thry okupta: een luth kirkio - niannoni. Hafwi then: halmen pe aghnana som arwodhei haqver: AL ta tiunde \& c .
63) F. H. K: 'imi. $N / 4$.
64) B. F. H. K. skyldugher.
65) B. Egh ok. F. H. K. om. oqk.
66) H. K. akke.
67) A. sem quoque legi potest. R. pein. F. seen. H. K. aeru.

69) F. H. K. the
70) H. B. F. K. paninga.
71) H. K. om. Nu - kuika.
72) F. om. sum.
73)" H. "thera Male.
74) H. K. om. uns,
${ }^{75)} \mathrm{K}$. om. Nu.
76) H. B. F. K. praste.
77) H. K. han .a. .I

79) H. K. F. anr.
80) Verba: Nu - wari saklös toc locp ins terrumpunt seriem, oraluonis Supra apto veet $\mathrm{Ba}: \mathrm{Nu}$ alle pe sum egh Qe, inserendaffuia-: sent.
81) E. ann.
82) Lege illa:
83) H. godhan.
84) H. K. कнаgria ma iHz sipa quoque logi potest; K. sım, male) paruing leef a altarath oc swa \&c.
 skans.
 la pianistssum (Papöm bape tianda hon ok kukaji

> XIL



 at preste bup fa. will egh : prester til ${ }^{2}$ ) koria, pa $a^{3}$ ) ham halda likit ${ }^{4}$ ) /inne


 skyldir! ${ }^{14}$ ) hạn til kirkiu föra ok gript ${ }^{\text {² }}$ ): graua: ok preste bup fan will ieigh poser




## XIII.



 pripia. ( ${ }^{24}$ Sitær kuar um pry böte biskupe prea markær. Nu ${ }^{25}$ ): före bonde ${ }^{26}$ y 5 egh tiunda til ${ }^{27}$ ) firi paska. pa $^{28}$ ) halde pöghine ${ }^{29}$ ) hans rezskap ${ }^{30}$ ) up $^{31}$ ) utan kalle han firi kirkiu dyr æpte paska. ok uiti pæt mæp epe fiughurtan manna at
 ok $^{33}$ ). pe.wltu sialuir at pe uilda egh; uipær taka. orka ${ }^{34}$ ) egh epe böte pre öra. ( ${ }^{35}$ œ" han sat minnalkaar æn um pry ar. sat han um pry ${ }^{36}$ ) ar ${ }^{37}$ ) böte pre markær sum" för uar' saght. §. 1. Nu ( ${ }^{38} æ r$ biskuprer skyldughær firi tiundasin. : wighia krismu ok klærka. kalk ${ }^{39}$ ) mæssu klæpe: 'huari ${ }^{40}$ ) pripia ar til ${ }^{41}$ ) sokn koma tuæggia; natta gingær'p af præste taka ${ }^{42}$ ) miæp nannum tolf ok siah-1 uær han prattande: $:^{43}$ ) pa $a^{44}$ ) han folk ${ }^{45}$ ) færma $a^{46}$ ) ok ${ }^{47}$ ) nemdir sea: (5. 2. pa biskupær uill næmd' sea. pa skal han fa manapa bup firi sik. prestær $\left.\mathbf{a}^{40}\right)^{\prime}$ næmd gæra ( ${ }^{49}$ sanna mæn i næmd sætia ok ${ }^{50}$ ) egh uipærdelu mæn. ( ${ }^{51}$ ok egh soknara. ok eg4 pæn i epumin ${ }^{52}$ ) stop. ok pe skulu sitia i næmdinne sum pe
 næmd bæra. pa skal næmdin sitia sik ensamin ok talas uipær. alla pa epa
20) K. och.
21) F. H. K. om. sum.
22) H. agher. K. aiger.
23) K. om. sua firi.
24) Ai Litt. S a miniatore omissam, add. rec. man. F. Nw sitter \&c. H. K. om. Sitar marker. Cfr. not. 35. infra.
25) H. K. Ok.
26) B. bonden.
27) H. K. om. til.
28) H. K. om. pa.
29) H. K. tho eg.
30) H. F. redhskape.
31) F H K sic B vpe A
32) $H$, vppe. Aom. ho. v. $\because$,
32) H. add. ath.
33) F. H. K. om. ok.'
34) A. Litt. a omiss. supra 'linearn' add. 'scriba. B. F. H. K. Orkar. K. F. add. hak.
35) H. K, Sitter guar wme thry aar böte biL "skope thre piarker. DW ar \&c. Cfr. not. 24 supra.
36) B. sic (thry). F. try. A. pru.
37) F. add. qtarr.
38) F. schall Biscupir firj \&c.
39) H. F. K. add. oc.
40) K. om. huart. Male.
41) B. sic. F. H. K. i. A. tik.
42) F. om. taha.

44) H. agher. K. agher.
45) A. folf prinum seriptiom est...
46) K. skerma. Male:
47) F. H. K. om. ok.
48) H. K. agher.
49) H. K. sanninda maer. :
50) H. K. om. ok. , ivi -. ins .: .. ... .. -
51) H. K. Ey thïm ji edmam stodho oc eri! solnara of the \$G
52) Fo Eedenoms
53) F. om. ia uibar.
54) H. K. aghir.
sum ${ }^{59}$ ) hon ( ${ }^{56}$ uær $\mathbf{p a}^{57}$ ) uarin uarpi. ${ }^{58}$ ) alla pa epa $^{59}$ ) hon fælle $\mathbf{p a}^{57}$ ) uarin fælde. utan næmdin uili nakuara epa ${ }^{60}$ ) undi kunungx ${ }^{61}$ ) dom læggia. ælla laghmanzs. pa bipin pe epa pær til pe uarpa ${ }^{62}$ ) fællde ælla uarpe. ${ }^{63}$ ) S. 3. all lagh . kallap mal aghu ${ }^{64}$ ) a biskups næmd kuma ekke huma ${ }^{65}$ ) mal. Alli epa aghu à biskups næmd kuma. ( ${ }^{66}$ pæssin mal aghu a biskups næmd koma. hor. mene$p a . .^{67}$ ) skrokuitne. ${ }^{68}$ ) oskriptap ${ }^{69}$ ) mandrap. kirkiu ran. ( ${ }^{70}$ hælghu dagha bardaghi. ok hælghudagha brut: ( ${ }^{71}$ Pessa epa pa ( ${ }^{72}$ fælle biskups næmd. sua at pe böta ${ }^{73}$ ) bape biskupe ok kuinunge. ( ${ }^{74} \mathrm{ok}$ sua alle perral uprættar epa. ok forfalzs epa. ok göpslu epa. ok sætis epa. Ok-alle pe epa sum firi pessin ${ }^{75}$ ) mal gangas. pæt æra ${ }^{76}$ ) iorpa delu ${ }^{77}$ ) manhælghis mal. ${ }^{78}$ ) piup(a mal. ${ }^{79}$ ) rans mal. ${ }^{80}$ ) ok ${ }^{87}$ ) pe epa: sum firi trulldoma ${ }^{82}$ ) suerias. Nu $a^{83}$ ) egh tuæsuare ${ }^{84}$ ) a biskups næmd koma. prt $^{85}$ ) $\mathrm{a}^{83}$ ) slita hærazs næmd. ( ${ }^{86} \mathrm{Nu}$ uitnar man' sinn piuf. ælla uitna ${ }^{87}$ ) mapær ${ }^{88}$ ) man til draps. ${ }^{\text {.9 }}$ ) ælla sighær ok sua at $^{90}$ ) pæssa $^{91}$ ) sæt ${ }_{-}^{92}$ ) uill iak ta-
55) F. H. K. om. sum.
56) H. fallir. warin faelde. the edha hon farllir ey the waren saklösa. wtan nampden \&c. K. steller (sic) warrin felde. Alle the eedhe hon er feller warin saaklös wtan nempden \&c.
57) F. the.
58) ${ }^{\text {F }}$. add. $O c h$.
59) A. v. epa bis est scripta.

6o) F. om. epa.
6ı) B. F. H. K. sic. A. kunugit.
6a) K. ом uiarpa.,
63) H. K. add. Nw han soknaren oc bonden delas vidhir. soknaren sighir edhin wara gangin ij. andre sokn. bonden.j.andre sokn. war thet giorth jo thera : sokn. tha. göri annattwiggia' warni allir faelle. aer':that eg. giorth $j$. there samus sokn. tha skal nempden sighia them $j$. huat sokn thet invan giorth $j$. the sokn skah annattigigia waria allir falla.
64) H. skulu.
65) H. wina. K. wini Male.
66) K. om. pressin - koma.
67) F. Menedhara.
68) H. K. F. sic. A. B. skokuitne.
69) F. H. K. sic. A B. oskiptap...
70) K. helga bardaga.
71) Verba: pessa - setis epa hic malesunt
inserta; post verba: Ok alle pe epa - trulldonia suerias sequi debuissent.
72) H. K. fallir biskops nampden.
73) H. K. F. böte.
74) K. swa ook. H. Ok siva oc.
75) F. K. sic (thessin). B. thäsin. H. thaessa A. tessin.
76) H. К. ar.
77) H. jordha dela.
78) F. Manhelgdaniaill.
79) F. Gipthamall. Male.

8o) K. Bansmal. Male.
8r) B. F. sic. A. o. H. K. om. h. v.
82) H. K. F. truldom.
83) H. K. agher.
84) F. twe Swäria; male. H. tivoduere; male. K. twe sware.,
85) F. thå.
86) H. K. Ok vithna \&c. Verba: Nu uitnar. - biskups namd koma seriem orationis interrumpunt. Ante verba: $N u$ :a egh tucesuare ponenda fuissent.
87) B. H. K. witnar.
88) Ed nedh. Male.
89) H. K. B. add. aellir til haldz. (B. add. äl(a) til fulsaris. allir til skeno.
90) K. om. at.
91) H. K. add. samu.
92) H. F. add. tha.
$k^{93}{ }^{93}$ ) af dik $^{\text {sum }} \mathrm{pu}^{94}$ ) tokt $n \mu^{95}$ ) af mik. ælla suær man annan til fræisis. ja aghu egh pe ${ }^{98}$ ) epa a biskups næmd koma. ( ${ }^{97}$ sueria pe ${ }^{98}$ ) bapir a enuma dagh: $\mathrm{pa}^{99}$ ) ma egh biskups rætte ${ }^{100}$ ) bort skripta. ${ }^{1}$ )

XIIII.
If Suæria per egh bapir a enum dagh ok skriptas han för æn han fældær uarpær. ${ }^{2}$ ) pa skal han ${ }^{3}$ ) fasta ok egh fæ böta. ( ${ }^{4}$ utan ( ${ }^{5} h w z s$ maprin han skal bape fasta ok fæ ${ }^{6}$ ). böta. ok all pön mal a biskups næmd feld uarpa ok skriptap uarpa ${ }^{7}$ ) manap firi biskups tilkuæmd. per skulu fasta ${ }^{\mathbf{8}}$ ) ok egh fæ böta. utan hwupe mannin ${ }^{9}$ ) hạ skal bape fasta ok fer $^{10}$ ) böta. §. 1. Nu dele ${ }^{11}$ ) prestær ok soknari ${ }^{12}$ ) præstær sighær bondan ${ }^{13}$ ) ( ${ }^{14}$ skriptapan uara firi næmda bup. ${ }^{15}$ ) ok ${ }^{16}$ ) soknare sighær eigh. ${ }^{17}$ ) pa skal præstær han skriptapan ${ }^{18}$ ) uita mæp epe sinum firi biskupe ${ }^{19}$ ) ælla prouaste. ${ }^{20}$ )
XV.

I Nu uarpær kona dighær i hore ællas ${ }^{21}$ ) ætsku spiælle. pæn sum ${ }^{22}$ ) Py ualt. han ær sakær uip biskup at prim markum. ok konan se saklös. pær hialpær 6 hanum egh lönda skript firi. ${ }^{23}$ ) utan han ${ }^{24}$ ) haui sik skriptat ${ }^{25}$ ) för: æn han nis$\mathbf{s e}^{20}$ ) at hon hauande ${ }^{27}$ ) uar. Nu kære biskups soknare till hans: pa . skil han
93) H. K. hafwa.
94) F. B. H. K. sic. A. om. pu.
${ }^{95}$ ) B. om. nu.
96) H. K. thaessa.
97) B. hic incipit Cap. XIV. K. om. .sueria $\rightarrow$ skripta.
skripta. H. supra lineam errato add. ey. . : 99) F. H. thär.
, ©0) B. F. H. rätt.

1) H. skriptasi
2) K. wardh.
3) H. K. om. han. F. add. Eegh; males
4) K. om. utan - böta.
5) H. hwfwdz manne han skal fustai \&c.
6) B. H. sic. A. fa. F. om. b. v..
7) B. om. uarpa.
8) H. K. om. fasta.
9) F. Huffuudz Madrin. K. hıwudz madirent
io) F. H. K. om. fa.
10) B. F. H. deta
11) A. Scriba in eo fuit, ut Joco litt voi scriberet a, qua factum est ut illae litt. deformatae sint.
12) A. bordant seriptumest, at $t$ deletum.
i4) H. K. F. skriptat hafuia.: Meic..
15.) Bu:Fu H. K. sic. AI manda fall. :1. :
13) Нл Kıomion.
14) H.J K. mey
15) H F. H. K. sic: Ac stripprate
16) F. add. sinom.
17) H. K. add. sinom.
18) H. K. add. $\dot{\text { 2 }}$
19) F. H. K. om. sumb.
20) F..om. firi.
21) K. om. hava
22) B. F. K. sic Ad Hiskiptata
23) B. F. H. K. wiste..
${ }^{27}$ ) B':Fı H6! Ka dighir. -
vita mǽ épe fughurtan manna sua. at han uar skriptapær ${ }^{28}$ ) för. æn han ${ }^{29}$ ) 'uisse ${ }^{25}$ ) at hoh hauande ${ }^{30}$ ) war. §.' 1. Nu'takær mapær yppinbarlika ${ }^{31}$ ) skript
 biskup at prim markum. pær firi hialpær hanum egh lönda skript. (7 ${ }^{27}$ Ella gær hor ælla ætsku spiæll. ælla takær yppinbarlikat ${ }^{\text {by }}$ ) skript firi mandrap. ælla firi 'menépa. ok faldær atær i samu synd. pæt kalla ${ }^{38}$ ) skripta brut. pær $\mathbf{a}^{39}$ ) han ${ }^{40}$ ) biskije $e^{41}$ ) firi prea markær. Nu liggær ( ${ }^{42}$ mapær i löska læghi ok takær sik skript af sinum præste ok faldær atær i samu synd. pa taki sik ${ }^{43}$ ) atær ${ }^{44}$ ) skript af sinum præste ok uari saklös firi fea gialdit. ok haldær præstær hanum ${ }^{45}$ ) ulaghilica up $\mathrm{a}^{46}$ ) paska dagh firi löska læghi. $\mathrm{pa}^{{ }^{47}}$ ) böte ${ }^{48}$ ) biskupe prea markær ${ }^{48} \mathrm{~F}$ 2. 2. Na gangær flughurtan manna epær atær a biskups næmd pa pe ${ }^{49}$ )
 firi biskups sak.
XVI.
. II ( $^{\mathbf{N u} \text { ma ængin ep ganga a mot biskups næmd. ælla kumangx, gær hon }}$
 num hana atær döma. ${ }^{55}$ ) ©. 1. Nu fællir annur næmd ${ }^{56}$ ) ok annur uær. pa a ${ }^{57}$ ) pön næmdin witzs orp sum gærpin uar gör $i$ py at bape hæraz næmd ok

[^12]43) F. om. sik.
44) F. H. K. om. atar.
45) K. om. hanum.
46) F. om. a.
47) F. om. pa.
48) H. add. praster.
49) B. F. H. K. add. twe.

5o) H. F. K. swaria.
51) F. Huffuudz Madring. H. höfivdanaadhern. H. K. add. een.
52) F. orätt.
53) B. F. H. K. sic. A. kunugx.
54) Lege map. F. K. medh. H. medh. F, add. yppinbara Donibir., och medh.
55) H. K. drifina.
56) H. K. namipden.
57) H. aghe. K. ägher.
biskups namd $d^{58}$ ) skulu ${ }^{59}$ ) i allum malum ${ }^{60}$ ) pær $^{61}$ ). sant $^{62}$ ) leta $\left.a^{63}\right)$, sum gærpin uar gör. ${ }^{64}$ ) ok pön næmdin skal ${ }^{65}$ ) fælla ælla wæria. ( §. 2. Nu uarpær mapæer fældær ( ${ }^{66}$ næmd. ok ${ }^{67}$ ) han kalla ${ }^{68}$ ) sik egh fældan $\mu$ ara; far han siu mæn af næmdinne. pa ær pæt hans witz orp ok uari uarpær. ${ }^{69}$ ) Nu skil pöm a sum ${ }^{70}$ ) i næmdinne æru. uilia flere uæria pa ( ${ }^{71} æ r$ wart. wilia flere fælla pa ( ${ }^{72} æ r$ fælt. ( ${ }^{73}$ æn per wilia ${ }^{74}$ ) sum flere æru. Nu wil næmdin huazke ${ }^{75}$ ) gæra fælla, ælla wæria. ok soknarin sighær han fældan uara. pa stæmne bondin næmdinne ${ }^{76}$ ) antuiggia ${ }^{77}$ ) uæria sik $^{78}$ ) ælla fælla sik. will hon buarte ${ }^{79}$ ) gæra. pa söke ut alla lagha soknina. ${ }^{\text {o }}$ ) ok sua ${ }^{81}$ ) lionga ping æfter: gör næmdin egh ræt i lionga pinge ${ }^{82}$ ) huarte ${ }^{\text {e3 }}$ ) fælla ælla uæria. böte firi ${ }^{84}$ ) tolf markær. Nu æn siax uilia ${ }_{1}^{35}$ ) uæria ${ }^{86}$ ) ok siax ${ }^{87}$ ) fælla. pa aghu pe uitzs orp sum uæria uilia: sua æer ${ }^{28}$ ) ok i allum noomdum. ©. 3. Nu skal biskups næmd sapnind, leta ok hærazs næmp lagha gærp.

## XVII.

I Nu gangær man ep. ælla wærka ${ }^{85}$ ) andra ${ }^{90}$ ) sak sum biskups sak ær innan ok dör för $æ n^{91}$ ) malit uarpær laghunnit ${ }^{02}$ ) $6 \mathrm{k}^{93}$ ) eprin uarpær (fæeldær. ${ }^{94}$ ) $\mathrm{p}^{3}{ }^{3}$ dör ${ }^{95}$ ) biskups ${ }^{96}$ ) sak mæp hànum. ok pe "sum ${ }^{97}$ ) liuande weru^) bótin sak ${ }^{99}$ ) st

| 58) B. F. H. K. nämd. | 80) K F. soknana. |
| :---: | :---: |
| 59) H. K. F. skal: | 81) F. om. sua. |
| 6o) B. F. H. K. sic. A. om. nalum. | 82) H. K. thingen 0. |
| 61) F. om. par. | 83) F. huadke, et sic, aut huaske, hvarcke, |
| 62) F. sannind. B. san witne. H. sannan vit- |  |
| na (sic). K. samma witre; | 84) K. om. firi. |
| 63) H. K. add. ther. | 85) H. K. om. uilia. |
| 64) K. om. gör. | 86) A. uilia primum scriptum est. |
| 65) H. K. om. skal. | 87) F. add. willia: |
| 66) K. och nempden kallar \&c. Male. | 88) H. K. om. ar. |
| 67) H. om. ok. | 89) H. B. K. varkar. |
| 68) B. H. K. kallar. | 90) H. K. add. tha. |
| 69) H. K. saklös. | 91) K. om. ren.: |
| 70) F. H. K. om. sum. | 92) B. H. laghwnnzt. P. laghutrnhit. K. lagh |
| 71) H. K. vari vardh. | wunnitt. |
| ${ }^{7}$ ) K. falle. | 93) Rectius alla. |
| $\left.7^{3}\right)$ H. K. om. an - aru. | 94) F. faister. Male. |
| 74) F. add. falla. | 95) H. K! add.' oc |
| $7^{5}$ ) H. huarte. K. hwatte. | ${ }^{\text {96) }}$ B. F. H. 'K.'sic.' A. bistp |
| 76) H. add. bidhi. K. 'add. bidhia: ', | 97) H. K. add. medh hanom. varo (K. ond. |
| 77) H. annattwiggia. |  |
| ${ }_{78)}$ K. om. sik. | 98) F. H. K. add. the. |
| 79) F. huaske. | 99) K. saki. |

na: pæt æru ${ }^{100}$ ) prea markær biskupè harar pæn sum ${ }^{1}$ ) egh war lönlika skriptapær. ( ${ }^{2}$ æn eprin fællis. Nư ${ }^{3}$ ) kunungx sak ælla hærazs sak. ælla malsæghan, da sak. hana, skulu böta mạnsins ${ }^{4}$ ) arua, pa æn, sakin ${ }_{\varepsilon}$ uar för laghwnin hanum liuande. pa skulu hans arua böta sua biskups sak sum kunungx sak.

## XVIII.

ๆ Nu uarpær næmd atær dömd. alles per sum ${ }^{1}$ ) i hænne, suoru. pe æru saki at siax markum. ena mark kununginum, ${ }^{6}$ ) andra malsæghandanum. pripio hæræpe: of pre markær biskupe. huat hældær hon gik atær firi osamind.) 7 rella firi olagh. pær hialpær pöm egh (lönd skript firi biskups sak. py at ( ${ }^{\circ}$ pær wr huar hwuzs man firi sialuan ${ }^{10}$ ) sik. §. r. Nu gifs ${ }^{11}$ ) nokrum ur nemdinne ok suor æekke. han böte (2ikununginum. ok malsæghandanum ok hæræpe. ok se saklöos ${ }^{13}$ ) firi biskupe. ${ }^{14}$ ) Sua ok $i$ allum ( ${ }^{15}$ pöm epum atær ganga ${ }^{10}$ ) firi ( ${ }^{17}$ men. allum pöm pær ${ }^{18}$ ) gæfs ${ }^{19}$ ) ur. pe aghu egh biskupe böta. §. 2. Nu kære ${ }^{20}$ ) soknarin til bondans sighær ban haua standit i pöm epe sum atær ${ }^{21}$ ) ær brutin mæp ${ }^{22}$ ) biskups næmd. ( ${ }^{23}$ ælla kununģ. ok ${ }^{24}$ ) bondin sighær ( ${ }^{25}$ ne gen. pa ær pæt hans uitzs orp dylia ${ }^{26}$ ) mæp tolf manna epe, gitær, han ep, gangit naspi saklös. ( ${ }^{27}$ bristær at epe böte sum ${ }^{28}$ ) skilt $æ r$.

## 100) H. F. ar.

1) F. H. K. om. sumı.
2) H. K. för an edhrin faldes.
3) A. $A E n$ чuoyue legi polest; etenim mipiator forsan ervato pro $A$ adposuit $N$. Cfr. not. 59. pag. io; not. 16, 25. p. 21. \&c. F. H. K. Än. Sed B. Nu.
4) B. F. H. K. sic. A. neansis,
5) F. ella. H. K. alldr. Male.
Б) B. sic. H. K. konunge. . F. konungen. A. kunginum.
6) B. F. sic. K. osınth. A. osanninind. H. osannnd (sic).
7) H. K. lönda skripth. F. londa schript.
g) H. om. par. K. hwar är höffwitz ncan \&c.
8) H. K. sialfum.
9) F. gafz.
10) K. konunge malsegande \&rc.

Corp. Jur. Sv. G. Ant., Vol. II.
13) A. Litt. sak bis sunt scriptae.
14) B. F. H. K. sic. A. biskpe. -
15) F. thessom. Eedhom som dther \&c.
16) H. K. gangas.
17) B. män. H. K. om. men. àlluni.
18) F. om. par.
19) B. H. K. gifs. .F. gafz.
20). A Loco litt $A$ primum scriptum fuit s.
21) F. H. K. om. atar,
22) H. K. a.
23) F. opp. alla kunungx.
24) F. H. K. om. ok.
25) H. K. ney. tha \&c.
26) B. F. H. sic. K. $d x$ li. A. om. h. v.
27) F. Gitter egh Eedh gangitt, Bäthe. \&xc , K.

-28) $\mathbf{K}_{n} . \mathrm{om}_{1}$ sumh $_{n}$
$\qquad$
. XIX .
( $\mathrm{Nu}^{29}$ ) sum ${ }^{30}$ ) mange aghu i sakinne. bapitiggia malsæghande ob ${ }^{3}$ ) kunungx soknare. biskups soknare. ${ }^{22}$ ) hærazs soknare. pa ("3a han malsæghandanum ${ }^{24}$ ) först ræt gæra: ælla lagh ${ }^{15}$ ) fæsta. ær egh malsæghandin til. ælla ( ${ }^{56}$ kære egh æfte ok fæst $e^{37}$ ) enum ${ }^{3}$ ) ( ${ }^{30}$ af soknarumin lagh ok sipæn bepas flere till. pa skal han taka epataka ${ }^{40}$ ) sin ok til pings ${ }^{41}$ ) koma. ok sua ${ }^{42}$ ) sæghia : hær ær taki ${ }^{43}$ ) min ${ }^{1 t^{44}}$ ) epe pöm iak fæste enum pöm ( ${ }^{45}$ i atte sakinne. Sipan læggin pingsmæn hanum ${ }^{4 \theta}$ ) fæmt ok före pæn ep sik af handum. nu æn egh ær epsört ${ }^{47}$ ) a †öm dagh. pa pæn dagh sum ${ }^{44}$ ) næst ær ok epzsöre ${ }^{49}$ ) ær a. ok kombær nakuar pæı a stæmnuna sum $\mathrm{i} \mathrm{a}^{\text {so }}$ ) sakinne pa gange $\sin$ ep æn po at pæn kumi egh sum eprin uar fæstær. ok ${ }^{\text {si }}$ ) hete saklös. §. i. Nu kunnu per koma sum $i$ aghu sakinne ok han ${ }^{52}$ ) uill egh sin ep ganga hete fallin. kombar ængin perra sum $i$ $a^{53}$ ) sakinne. pa siti pær til ( ${ }^{54}$ daghrin ær urpinga ok fa $\sin ^{55}$ ) stæmnu manna ep ok se saklös.

## XX.

I Nu ær pæt bondast skyld. um sunnudagh til kirkiu koma. præstær $a^{57}$ ) hælgp biupa ok fastudagha. glömir præstær ok ${ }^{\text {se }}$ ) brytær bonde. pa ær prestær sakær ( ${ }^{59}$ ok bonde osakær. biupær præstær ok brytær bonde. pa ær bonde sa-
29) B. F. add. thär. H. K. add. the.
43) H. K. edha taki.
3o) F. H. K. om. sum.
44) A. v. at bis est scripta.
31) F. K. om. ok.
32) B. add. ok.
33) H. K. agher han .a.
46) A. v. hanume bis est scripta.
34) K. sic. B. F. nealsäghaindä. H. mealseeghandom. A. nasaghandanum.
35) F. lagha.
36) B. kiärir. H. K. krafwer akke.
37) B. F. H. K. add. han.
38) B. F. H. K. sic. A. eum, cum signo abbreviati $n$, a rec. mian. addito.
39) H. K. soknare, om. af.
40) H. edhz taka. F. Edz tagha.
47) F. Edzöre.
48) F. K. om. sum. H. ther.
41) A. Signum abbreviati $n$ forte add. rec. man.
49) H. .̈̈z̈rt. K. edzoret.
50) K. om. a.
42) H. K. om. sua.
51). H. K. om. ok.
52) F. om. han.
53) H. K. agha
54) K. om. sequentia.
55) B. sidhän.
56) F. H. sic. B. bondans. A. boda.
57) H. agher.
58) H. om. ok.
59) F. om. ok bonde osakar.
 sokna ${ }^{63}$ ) a ( ${ }^{64}$ uatnump rella uxghum; par skal hank skript taka ok egh ${ }^{65}$ ) fape bogta. §. i. Nu firi allum andrum malum. ( ${ }^{68}$ ella andrum fallum pa hialpær lönda skript firi fea bot. ${ }^{67}$ ) gær han puæra uarknap ${ }^{68}$ ) a pöm dagh sum ${ }^{69}$ ) forhælgp
 siax örum, rita it.

## XXI.

ๆ.$\left.\left.N u^{72}\right), s e^{73}\right)$ mapær man at osipum, pa skal han preste til sighia pa $a^{74}$ ) præstær um sunnudagh i kirkiu durum standa, ok ${ }^{75}$ ), sua um amnan. ok sua ${ }^{76}$ )

 stær hem til hans ganga ok $\mathbf{k}^{75}$ ) bipia han retta sik ${ }^{79}$ ) (ok , sua ${ }^{70}$ ) sighia; ${ }^{79}$ ) iak hauær pik kallat. Nu uill ( ${ }^{20}$ han egh rexta sik. pa skal prestær taka pöm sum $^{81}$ ) kirkiu fæ göma ${ }^{82}$ ) ok ganga hem til hans ok bipia han retta sik. Nu dull ${ }^{3}$ ) han. pa ${ }^{2}$ skal han ep presti festa ok päm sum¹) kirkiufe rapa i i solninne. at han wr egh sandær ${ }^{\text {4 }}$ ) at perre gerp. giter han ep gangit wari saklös. falzs ${ }^{85}$ ) at epe pk will rextta sik. pa skạl han skript taka ok egh fex ${ }^{86}$ ) bö- 8


[^13]


 ( ${ }^{44}{ }^{0} k \not{ }^{205}$ ) pær til aptunsangær ${ }^{66}$ ) ær sungin a attunda dagh æftir tolfta dagh. ( ${ }^{9} \mathrm{Nu}$ gangær in paska fripær a opinsdaghinum i dymbiluiku ${ }^{99}$ ) pa up bindas klokkur. ${ }^{\text {² }}$ ) ok $æ{ }^{100}$ ) pær til aptunsangær ær sungin a atlunda dagh æfte för-


 pær til aptunsanger sungin a daghinum. Huar sum bærs i pæsse hælghp. han ※r sakær wipær biskup at prim markum. ælla dyli mæp tolf manna epi.
XXIII.

リ. $\mathrm{Nu}^{6}$ ) : skærdax hælghp ok pætars mæssu ${ }^{7}$ ) i liongköpunghe. ${ }^{\text {a }}$ ) $\mathrm{ok}^{9}$ ) olafs mæssu i. skeninghe. ofk um lafrìnzs messu ${ }^{10}$ ) i supurköpunge. huar ${ }^{11}$ ) sum pa huggør. slar ælla ${ }^{12}$ ) dræpær makuarn (pæpan! ${ }^{13}$ ) farande. æella, pit farande. æella ${ }^{14}$ ) pær's) varànde. hani äkìr: sak sing ht fiuratighi markum. paer skal tiughu markær hawa kunungær af. ok tiughu markær biskupær.
88) F. Nümpna.
89) F. H. göra.
90) H. om: bape.
91) H. giaeldha.
92) H. gaar.
93) H. saghder:
94) F. om. ok - sungin.
95) H. ae.
96) A. Loco litt. $g$ antea scriptum fuit s.
97) F. om. Nu - första dagh.
98) H. dymbel dagha viku.
g9) B. H. sic. A. kokku.
100) B. H. stander:

1) H. daghenom.
2) H. om. paer.
3) B. fridhär.
4) H. add. at.
5) F. om. aptninums - sungin a.
6) B. F. add. vnı.
7) H. add. haeldh.
8) H. lingköpunge. F. Linköpingh.
9) F. H. add. one.
10) H. add. haelgdh.
11) F.' Hoo'
12) H. om. alla.
13) H. F. B. sic. A om. papan.
14) H. add. oc.
15) B. F. H. sic. A. om par.

\# Giuær ${ }^{16}$ ) mapær ${ }^{19}$ ) eghn ${ }^{18}$ til klőstær ${ }^{19}$ ) ælla ${ }^{20}$ ) kirkiu osiukær: pa ma han helan huwf ${ }^{\text {lot }}$ lut giua. ok ${ }^{21}$ ) haluæn æn $\mathrm{i}^{22}$ ) hæluanum liggær. Nu dela pön innan hæffa. pa a han witzorp uita huat ${ }^{23}$ ) han gaf. ok uita luat han ${ }^{24}$ ) hafpe ałær. ( ${ }^{25} \mathbf{P} æ t$ ær en ${ }^{26}$ ) hawp lutær. ${ }^{27}$ ) sua manga arftaka ${ }^{28}$ ) sum han hauær ( ${ }^{29} \mathrm{pa}$ ma han giua slikan ${ }^{20}$ ) lut sum en perra takær. ( ${ }^{31}$ Antuiggia dylia at han aldrigh ${ }^{32}$ ) gaf. ællas ok wita at pætta gaf han ok ( ${ }^{33} \mathrm{egh}$ mera. Nu æn klöstær ${ }^{34}$ ) hauær laghhæfpat. pa wæri mæp fiughurtan manna epe. f. I. Nu bærias mæn $i^{35}$ ) kirkiu garpe pa ær kirkiu garpær ouighpær. ${ }^{36}$ ) pa skal han ${ }^{37}$ ) sokna mannum prea markær böta ${ }^{38}$ ) firi huart mæssu fall sum ${ }^{39}$ ) per fa. ok lata ${ }^{40}$ ) atær skira ${ }^{41}$ ) kirkiu garpin.

> .XX.V.

I Nu dræpas ${ }^{42}$ ) mæn i kirkiu. ælla gærs hor i kirkiu. ( ${ }^{43}$ pa ær wixl af kirkiu. ${ }^{44}$ ) pæn sum ${ }^{45}$ ) uixla spiællum ${ }^{46}$ ) ualdær han skal kirkiu ${ }^{47}$ ) uighia lata. §. 1. Nu warpær man firi biskupe ( ${ }^{48}$ laghlika wntin. pa skal biskupær hanum fæmtir læggia. will han egh rætta sik. pa skal biskuprer han ${ }^{49}$ ) i forbup sætia. ${ }^{50}$ ) firi

| 16) A. Loco litt. G miniator adposuit $N$; ab | 32) B. aldre; 'et sic passim. |
| :---: | :---: |
| ipso scriba, ut videtur, emendatum. H. ${ }^{\text {WW }}$ | 33) B. mera aldre. |
| gifiwer. | 34) F. Closter. |
| ${ }_{17}{ }^{\text {7 }}$ ) B. F. H. sic. A. mapr. | 35) H. add. kirkio. alla. |
| 18) F. Engh. ${ }_{\text {19) }}^{\text {F. Closter. H. klosters. }}$ | 36) B. F. oskirder. H. oskardher. |
| 20) F. H. add. till. | 37) F. om. han. |
| 21) F. H. om. ok. | 38) H. gifwa. |
| 22) H. om. i. | 39) B. F. H. om. sum. |
| 23) H. ath. Male. | 40) H. F. lati. |
| 24) H. om. han. | 41) H. skara. |
| 25) A. De litt. P idem valet, quod supra, not. | $42)$ B. F. sic H. drapis. A. dapas. |
| 16.de litt. $G$ est dictum. - Verba part - en | 43) F. om. pa - kirkiu. |
| perra takaer supra post verba: i hrelwanum | 44) B. add. bortu. |
| liggaer inserenda fuissent. | 45) B. är. F. H. ther. |
| 26) H. om. en. | 46) A. Litt. $i$ omiss. supra lineam add. scriba. |
| 27) F. add. Och. | F. wigzslospilldum. |
| 28) F. Arffaghara. | 47) B. F. H. sic. A. Krkiu. |
| 29) F. om. pa - takar. | 48) H. lughwnneri. |
| 30) H. add. een. | 49) H. hanom. |
| 3i) H. om. Antuiggia - epe. | 50) B. F. lata. |

skrift ok egh firi fea giald. Nu siter ${ }^{51}$ ) han $\mathbf{i}$ forbupi $u^{52}$ ) nat ok iamlanga. pa ma biskupar han i ban setia. Nu siter han i banne nat ok iamlanga. pa ökis sak hans. pa ær ( ${ }^{33}$ han at niu markum sakær. Nu all ${ }^{54}$ ) annur misfall pön sum ${ }^{55}$ ) man kunnu ${ }^{56}$ ) bænda pa ökis. skript hans ok egh feia giald. ${ }^{57}$ ) Nu uill han egh bötas firi. pa skal biskupar kununge til sæghia. kunungær mase) han halshugga lata ok ${ }^{\text {s0 }}$ ) utan kirkiu garp læggia. pa skulu hans rætti arwa eghn ${ }^{60}$ ) hans ${ }^{61}$ ) taka. ok ${ }^{62}$ ) kunungær lösöra.
.XX.VI.
9 ๆ: Nu myrpir mopir barn sit hepit. pa ær hon sak at fiuratighi markum. pem skal luka ${ }^{63}$ ) kununna mals man. ${ }^{64}$ ) af hænna ( ${ }^{65}$ panningum. ok ( ${ }^{66}$ sialfs sins pænninga sipan ${ }^{67}$ ) egh uinnas hænna at. Nu æn ( ${ }^{68}$ pæn kærir æptir sum fapir uar barnsins. ${ }^{\text {c9 }}$ ) pa skal konan bötas) hanum atta örtughur ok prættan markær. ${ }^{70}$ ) ( ${ }^{71}$ kununginum atta örtughær ok prættan ${ }^{72}$ ) markær. ok biskupinum ${ }^{73}$ ) atta örtuhær ${ }^{74}$ ) ok prettan markær. pa ( ${ }^{75}$ æn han ${ }^{76}$ ) egh æfte kære ${ }^{77}$ ) sum fapir $\mathbf{u v a r}^{78}$ ) barnsins. pa skal kunungin ${ }^{79}$ ) haua af kununne tiughu markxr. ok tiughu ${ }^{\text {eo }}$ ) biskupar. kænnis kunu hepit morp. pær skal egh soknare æftir sökia. ${ }^{81}$ ) pæt skal hæræzs næmd slita. ${ }^{82}$ ) Nu æn hana ${ }^{83}$ ) uænis ${ }^{54}$ ) pön sak ok warpær egh takin uipær. pa skal hæræz næmdin annattiggia uæria hana ælla
51) A. Litt. $i$ lapsu calami est deformata.
52) B. F. H. om. um.
53) B. F. H. sic. A. pro han at habet hat.
54) H. ar. Male.
55) F. H. om. sum.
56) H. kan.
57) B. F. H. fägiäld.
58) H. skal.
59) H. om. ©k.

6o) F. äng.
61) F. H. om. hans.
62) F. H. om. ok.
63) H. gifwa.
64) H. frander.
65) B. F. päningum män the winnas, ok \&c.
H. peeningom meedhan the winnis aat. NW an \&c.
66) F. sic. B. sialfsins. A. siafs sins.
67) B. F. add. än.
68) F. han käre.
69) B. F. H. sic. A. barsins.
70) H. add. Ok.
71) B. H. Kununge. F. om. kununginum a. .o. o. p. nearker.
${ }^{72}$ ) B. H. sic. A. prattam.
73) B. F. H. biskupi. H. add. böta.
74) B. örtughar. F. ortuger. H. örtuger.
75) H. ey. ©hen kare apter. som \&c.
76) B. H. thän. F. thet.
77) B. kiärir.
78) B. H. war. F. är.
79) B. F. H. Kununger.

8o) B. F. H. add. markär.
8ı) H. stampna.
82) H. leta.
83) H. henne.
84) B. F. H. witis.
fella. (5. 1. Nu ma egb biskups soknare ping stæmna firi ængte huma ${ }^{85}$ ) mal ( ${ }^{56}$ ottan firi yppinbar mal ok laghwnnin.

## .XX.VII:

9 Giwær ${ }^{67}$ ) soknare bondans kunu hor sak mæp stæmdu ${ }^{88}$ ) pinge sua at bondin. gaf egh hænne förra sak. $\mathrm{pa}^{\text {at }}$ ) böte soknarin fiuratighi markær. Nu ma egh biskups soknare bondans ${ }^{\text {00 }}$ ) kunu ( ${ }^{(11}$ sak giua firi hor. utan bondin giui hænni sialwær sak. ${ }^{92}$ ) $i$ kirkiu. ælla $i$ annare samkuæmd. $p a$ æn han giwær hænne sak firi samfundum. pa skal han antuiggia33) dylia mæp tolf94) manna epe. ælla bötees) biskupe pre markær. Nu æn han takær annau man inne mæp hænne i hor siangh ${ }^{\text {og }}$ ) ok windær pöm tilo ${ }^{97}$ ) horsakinna mæp lagha witnum ok lagha domum: pa skal ${ }^{\text {º }}$ ) egh böta biskupe firi sak bænua: firi99) py at hon ${ }^{100}$ ) hauer allu py forwerkat ${ }^{1}$ ) sum ${ }^{2}$ ) hon atte $i$ bo hans, ok han $a^{3}$ ) egh. suara ${ }^{4}$ ) firis) hana utan han taki hana sipan ${ }^{6}$ ) atær ${ }^{7}$ ) in til sin. ok sua æn hon löpær bort mæp andrum manne. fran bondanum ok gær hor. pa skal han egh büta firi hana biskups sak. py at hon hauær allu py forwerkat sum ${ }^{8}$ ) hon atte $\mathbf{i}$ bo bondans. Nu æn hon löpær bort firi owistan ${ }^{9}$ ) skuld ( ${ }^{10}$ ok egh firi osipa skuld. $\mathrm{pa}^{11}$ ) bondin ${ }^{12}$ ) sökia ok swara firi hana alt pær til biskupar hawær pem skilt at. ©. I. Nu æn bondin giwær andrum manne ${ }^{\text {15 }}$ ) sak mæp stæmdu ${ }^{14}$ ) pingi firi kunu sina. sighær han haua giort hor undi sik. pa a ${ }^{15}$ )
85) H. vina. Male.
86) H. fore vtan opinbars nuaal. oc laghwnneth.
87) A. Loca litt. $G$ miniator adposuit $N$; ab ipso scriba, ut videtur, emendatum.
88) H. stampno. Male.
89) H. om. pa.
90) H. om. bondans.
91) H. hoor sak gifua vtan han gifui \&c.
92) H. om. sak.
93) H. annattigghia.
94) A. Verba map tolf bis scripta sunt.
${ }^{95}$ ) B. F. H. sic. A. om. böte.
96) H. horsanggenne.
97) B. om. til.
98) B. F. add. han.
99) F. H. om. firi
100) F. hann. Male.

1) H. F. B. sic. A. om. forwarkat.
2) F. ty. H. the ther.
3) H. agher.
4) F. suäria. Male.
5) H. om. firi.
6) F. om. siban.
7) H. om. atar.
8) B. F. H. om. sumn.
y) F. owithi H. ondsco. Male.
9) F. om. ok - skuld.
10) Pro pa a. B. F. sic. H. add. agher.
11) B. F. H. add. badhe.
12) F. H. om. manne.
13) H. stampno. Male.
14) H. agher.
pæn bondin ${ }^{16}$ ) sum æftir keere ${ }^{17}$ ) egh böta biskupe hast heldær ${ }^{19}$ ) hin som ( ${ }^{(9 / h a n ~ k æ r p e ~ t i l ~ f a l z s ~ æ l l a ~ w æ r s ~ f i r i ~ h o r s i a n g i n a . ~}{ }^{29}$ ) \&. 2. Nu ma egh hisknps soknare bondans dottur. ælla hans ${ }^{\text {al }}$ ) systur. ælla hans frenkunu hor sak giua. ælla firi ætsku spiæll röpa. ${ }^{22}$ ) firi ${ }^{23}$ ) utan han ${ }^{24}$ ) innitakin se. ællas ${ }^{23}$ ) bær barn witni. giwær saknare hænne för ${ }^{20}$ ) sak. pa böte prea marker firi hwart ping sum $^{27}$ ) han stæmnir. taki mark malsæghandin. mark kunungur. mark alli mæn. pa æn annat perra ${ }^{20}$ ) ær mæp sannu. ${ }^{20}$ ) pa $^{30}$ ) böte biskupe prea markær.
.XX.VIII:

- $\mathrm{Nu} æ \mathrm{r}$ pæt biskups rættær ( ${ }^{3} h i o n a$ fælagh binda ( ${ }^{32}$ ok lösa. ok wita hual ${ }^{33}$ ) luflikt ær. ok sua ${ }^{\text {35 }}$ ) huat sum ${ }^{3 s}$ ) oloflikt ær. Nu æn han. skil hionafælagh ${ }^{33}$ ) at. pa pæt perra sum ${ }^{35}$ ) by waldær. böte ${ }^{36}$ ) biskupe prea markær. walda pön io bapin. pa böte ${ }^{37}$ ) huart ${ }^{38}$ ) perra biskupe ${ }^{39}$ ) prea markær.


## XX.IX.

- $\quad \mathrm{Nu}$ æn man sla ${ }^{40}$ ) præst ælla wighpan man ${ }^{41}$ ) pa böte biskupe niu markær ok firi ængti banz mal annat. ©. I. Firi42) pæssin mal pa skal mame stæmnas ${ }^{45}$ ) firi kirkiu dyr. warpær prestær ælla wigḥæer man slaghin. annat ( ${ }^{44}$ um hionafælagh. pripia æn bonde sitær kuar mæp tiunda. pa skal han ${ }^{45}$ ) æfter paska firi kirkiu dyr kalla. ok $æ k \mathrm{me}^{46}$.) halda hans rezskape up um pascha

16) B. sic. H. F. bonde. A. bondim.
17) H. F. kgerde.
18) H. om. haeldar.
19) B. F. H. sic. A. pro han karpe habet
harpe.
20) H. horsakenne.
21) H. bondans.
22) B. H. ropa.
23) F. H. om. firi.
24) B. H. hon.
25) F. H. Eller.
26) F. H. förra.
27) B. F. H. om. suñ.
28) F. add. tighie.
29) H. add. funnith.
3o) H. om. pa.
30) H. hionalagh.
31) B. sic. H. F. bonde. A. bondim.
32) H. F. kgerde.
33) B. F. H. sic. A. pro han kerpe habet harbe.
34) H. horsakenne.
35) H. bondans.
36) B. H. ropa.
. om. firi.
37) F. H. Eller.
38) F. H. förra.
39) B. F. H. om. sumı.
40) F. add. tighie.
41) H. om. pa.
42) H. hionalagh.
43) H. om. ok lösa.
44) B. F. H. sic. A. huf.
45) F. om. sua.
46) B. F. H. om. sum.
47) H. tha böte thet.
48) F. om. böte. H. add. thön badhen.
49) F. hwar.

3g) B. H. om. biskupe.
40) B. F. H. slar.
41) H. om. nian.
42) A. Pro $F$ miniator errato addidit $N$; $a b$ ipso scriba, ut videtur, emendatum.
43) H. stampne.
44) H. ar wm hionalagh.
45) B. F. H. sic. A. om. han.
46) B. egh.
dagh. ${ }^{47}$ ) ( ${ }^{440 k}$ all pön mal sum till skript höra. pa stæmni49) hanum firi kirkiu
 æftir andrum malum firi kirkiu dyr æn pön ${ }^{53}$ ) sum ${ }^{54}$ ) nu æru saghp. böte ${ }^{55}$ ) prea markær pæn sum kallape.
XXX.

T $\mathrm{N}^{50}$ ) bærs prastær ${ }^{55}$ ) ok bonde ot fa bapir ${ }^{50}$ ) iamna ${ }^{50}$ ) akomu. ælla bape ${ }^{00}$ ) fullsære. iamkin bape sarum sinum. ok bondin ${ }^{61}$ ) böte biskupe ${ }^{62}$ ) niu markær firi bannit. ok gangi til roms ok lati sik pær. ${ }^{63}$ ) lösa af hanninu. Nu warpær præstær sar ok egh bonde. böte prestinum æfte lanz laghum. ${ }^{64}$ ) ok firi bannit böte biskupe ${ }^{65}$ ) niu markær. ok gange til roms ${ }^{66}$ ) ok lati sik ${ }^{67}$ ) af lösa. (f. I. Nu vitir prestær bonda ${ }^{\circ \circ}$ ) at hán hauær. han slagit ælla sarghat. ær pæt fullsære. pa gange bondin pretylftan ep firi sik. ær pæt skena ælla wrezs werk. gange tolf manna ep ( ${ }^{89}$ firị sik. ælla böte lagha bötær.

## XX.XI

- Nu latær man wighia sik mæp kunu ${ }^{70}$ ) sinne. pa geri hwar æftir sinum wilia. ok ( ${ }^{11}$ huart perra akke ${ }^{72}$ ) minna til offærs $\mathbf{o k}^{73}$ ) til ${ }^{74}$ ) lius æn tua örtughær, ok gangær ${ }^{75}$ ) husfru ${ }^{76}$ ) i kirkiu æfter ( ${ }^{77}$ barn sit ælla bonda sin. pa gæri ${ }^{77}$ )

47) F. H. om. dagh.
48) H. Fiardifa wm all \&c.
49) B. stämnin.
50) B. mali.
51) B. F. H. Kallär.
52) H. om. han.
53) F. om. pön.
54) B. F. H. om. sium.
55) F. add. firi H. add. fore.
56) F. H. om. Nu.
$5_{7}$ ) B. F. H. präster.
57) H. bonde. Male.
58) F. Jänıpnada. Male.

6o) F. böthe. Male.
61) H. badhen. Male.
62) H. biscopenom.
63) F. H. om. par.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol II:
64) B. H. add. lagha böter.
65) B. om. biskupe.
66) A. Verba: ok gange til romes bis sunt scripta.
67) F. H. add. thär.
68) H. F. bondanom.
69) F. om. firi sik.

7o) H. hustru.
71) F. huar. H. angin minna \&c.
72) B. aikhe. F. iche.
73) H. allir.
74) B. H. om. sil.
75) H. gaar. F. gar.
76) B. sic. F. H. hustru. A. susfru.
77) H. sin bonda. allir apter sí barn. F. ${ }^{-}$Bonda sin. Ella effther Batn sutt.
78) H. giui.
 $\mathrm{pa}^{\mathbf{a}^{82}}$ ) præstær hana i kirkiu lepa. will egh præstær hana $i$ kirkiu lepa. ${ }^{37}$ ) böte firi prea marker. mark ( ${ }^{84}$ bonda kununna. ${ }^{35}$ ) tua markær biskupinum. ${ }^{20}$ )

Har'ㅁ) byrias kunungx epzsöre. i pöm talias flokka fughurtan ok tiughut:
.I. Vm hemsokn ok husbrut. ælla huar sum i frip skal bipia.
II. Um æn man hæmnis a sæt maal ælla bötær fæsta: ælla hæmnas ${ }^{2}$ ) a annan.
III. Vin æn man takær kunu mæp wald. ælla mapær sitær firi andrum a pingx wægh ælla kirkiu.
IIII. Um huru længe man hauær frip til pingx ok kirkiu.
V. Vm æn man æltir annan af stæmnu ælla lagha tilmælum
VI. Um æn man lepir annan til stukxs ok huggær af fot ælla hand.
VII. Vm æn man lræmnis a kunungx dom. ælla före) man mæp wald ${ }^{4}$ ) af sinum garpe.
VIII. Um huru skipta'skal æfte pen kunungx epsöre bryter.

IX Vm at per forwærka egh perra husfra lut ælla perra barna.
X Um huas) sum biltugha mæn haldær ok pæn pe haua brutit nip skal firi pöm bipia.
II XI. Um huru harazhöf(pingi') skal biltugha mæn uptælia) pær ma egh epa amote ganga.
79) H. add. swa.
80) B. hwarium.
81) B. kirkiu gange. H. kirkio gangenoms
82) H. agher.
83) H. add. tha.
84) H. bondanont oc hustrunce \&a.
85) B. H. add: ok.
86) F. add. finis huius Membrj; et infra: Her Epther Fölier Edeöris Balcher. H. add. rubris litteris:

Nw ar sakt vm kirkio rat. Gudh göme os alla slet.

1) A. Litt. init. $H$ omisit miniator. F. om. rabr. Cfr. mot. 86 praeced.
2) B. hänınis.
3) B. förer.
4) B. Walde.
5) B. hwar.
6) B. Härads höfdinge.
7) B. sic. A. pro uptalia habet skal ut; at rec. man. saec. XVI supra tineam scripsit uptailias:
 ælla wart.
XIII: Vm at all pön mal sum). epzsöre æru skulu shitas a kunungxs refst
XIIII: Vm ( ${ }^{\text {ºtat }}$ en man ma epzsöre bryła ok hemsokn gæra.
$X V^{\prime}$ Um at egh ${ }^{11}$ ) ma kona ezsöre bryta. ælla ughurmaghi ok egh præll.
XVI Vm æn prell kan epzsöre bryta. ok huru bonde skal firi han böta.
XVII: Um æn kona myrpi man sin ælla man kunu sina ælla pön ${ }^{12}$.) wænas pa sak.
XVIII: Vm æn bonde kan rapa kunu sinne sua at hon kan fa döp ${ }^{13}$ ) ( ${ }^{14 a f .}$ ok huru ( ${ }^{15}$ sipan ærwis.
XIX Um æn kona dræpær man sin. pa takær hon ængte af hans gozs ok egh hindradaxs gæf.
XX: Vm æn annat perra dræpær annat mæp wapa. ok huru pær bötis ælla ærwis.
XXI Um æn man myrpi barn sit. ælla kona sipan pæt ær kristit
XXII Vm æn barne kan ofharplika rapit warpa. ok huru pær bötis firi.
XXIII ${ }^{10}$ ) Um æn mopir ligær barn sit hæl. .ælla barnit hawær stiupfapur.
XXIIII: Um æn pæt sum myrt ær hauær samsypini ${ }^{\text {tr }}$ )
XX:V Vm æn mapær myrpis ælla kona ${ }^{18}$ ) bærs if falstær ok legs a tön.
XXVI: Um æn mapær warpær $i$ horsiang dræpin ok huru sum ${ }^{29}$ ) han skal witna.
XX.VII Vm æn mapær gær hemsokn a akær ælla eng andrum
XX.VIII Um æn mapær warpær olaghlika halshuggin. hængdær. ælla stæghældæm
8) A. Loco litt. a alia quaedam litt. antea fuit scripta.
9) B. om. sum.
10) B. än man \&c.
11) A. Loco litt. e antea scriptum fuit $a$.
12) B. thöm. Male.
13) A. Pro $p$ primum scriptum est $f$.
14) A. Loco vv. af. ok aliud quoddam vocabulum antea fuit scriptum.
15) B. thär bötis älla ärwis.
16) A. XXII scriptum est; $I$ atramento addidit rec. man.
17) B. samsydskine.
18) B. add. ok.
19) B. om. sump.

XX:IX Vm æn mami kennis drap ok synis ${ }^{20}$ ) a likinu pa pæt ær nyhit. ${ }^{27}$ ) ælla innan manap.
XXX. Um æn pæn man hittis sum lepir hær a land sit utlændzskan.

XXXI Vm æn mapær stial eld i hus annars, ælla manne ${ }^{22}$ ) uitis pön sak. æila rapær annan pær til.
XX.XII Um æn mapær stial korn af ${ }^{33}$ ) akre ute ok brytær gozs las.
XX.XIII Vm æn kona warpær i hemsokn drepin. ok huru höght sum ${ }^{24}$ ) hon ma gildas. ${ }^{25}$ )
XX.XIIII Um æn mapær warpær dræpin utan warp ok waku. ælla warpær sænktær nipær.

12 耳æssin mal æra kunungx edzsöre. Ripær man hem at andrum pæs uifiandis. at han will bondan. ælla nakuat hans hiona. ælla annan pæn sum ${ }^{26}$ ) i hans garpe gæst hawwr. ælla hans garp sökir i prangum. ( ${ }^{27}$ paghar han i garpin kombær skapa at ${ }^{28}$ ) gæra. dræpær ælla slar. ${ }^{29}$ ) ælla huggær fullum sarum. ælla slar skenu. ælla gör blopuiti. Alle per sum ${ }^{30}$ ) ¡ær æru mæp i flok ok farunöte. pe hawa brutit epsörit. (f. 1. Ripær ${ }^{\text {¹ }}$ ) man at amars garpe firi
 at han far af döp. ælla fullsære. ælla blopuiti. ${ }^{24}$ ) sipan han kombær a hins tompt sum han til hialpa sökir. ællas garp hans: pa hawær han ok alle (3spe sum mæp hanum uaru brutit epzsörit. Nu takær pæt hin sum ${ }^{30}$ ) firi löpær för æn han kombær a hans ${ }^{37}$ ) tompt sum han flyr til. alla i hans garp: pa ( ${ }^{3}$ hawa per egh brutit epzsörit. ©. 2. Nu ripa per hem at manne ok æn po

[^14]at pe uilia skapa gera ok gita per $^{30}$ ) egh: ok ${ }^{40}$ ) pa æn pe sla egh til blopza ok egh hugga. ok egh drepa. pa ær höttær mæp ænguil) böttær. Bryta per hus exlla skena. ælla skiuna manne.' ælla skiuta ok kombær egh blopuiti innan. pa böte prea markær. ælla dyli mæp tolf manna epe ok gange ække ${ }^{42}$ ) förra ${ }^{43}$ ) tolf manna epin för æn næmdin ${ }^{44}$ ) hauær han ${ }^{45}$ ) uart firi ${ }^{46}$ ) epzsörit. ( $\int$. 3. Nu kan man ${ }^{47}$ ) pæn sum ${ }^{48}$ ) hemsokn gær i py suma ${ }^{49}$ ) han hemsokn gör warpa sar ælla dræpin. ælla far blopuiti. pa ær pæt alt ogilt sum ${ }^{50}$ ) han fa i hemsokninue. (8. 4. Nu kannu per firi fara ok wilia flyia. all ${ }^{51}$ ) pæt sum ${ }^{52}$ ) pe fa $\mathbf{i}$ garpe ${ }^{33}$ ) ælla a tomptinne. pæt ær alt ogilt. Nux pe aghas uipær i garpzs lipi: ok falla fotrer innan ok huwp utan a pöm sum ${ }^{\text {s2 }}$ ) hemsokn giorpe. uari ogilt. ${ }^{54}$ ) falla föter utan ok huwp inmarr uari gildær. py at prepan fioll hawp ${ }^{55}$ ) sum fötær stopu. §. 5. Nu kan pæn löpa ur sinum gar戸e sum per ripu hem at. ok dræpær. slar. ælla hugger. sipan per komu ur hans garpe. böte æpte lanzs laghum. far harr sar ælla warpær dræpin. sipan han kombær ${ }^{56}$ ) ur sinum garpe. pa bötin ( ${ }^{57}$ per æptir lanzs laghum sum pæt giorpu. §. 6. Nu fa ${ }^{58}$ ) pæn sar sum hemsokn gær ælla warpær dræpin pæn sum ængin skapa giorpe. $\mathbf{p}^{\text {a uari ogilt pat sum }}{ }^{50}$ ) han fik. ok huarte han flyr egh frip. ok egh hans bo skiptis. (C. 7. Nu hittas mæn i garpe satte ${ }^{60}$ ) ok skilias at ${ }^{61}$ ) osatte $:^{62}$ ) prr $^{63}$ ) 13 ær egh brutit epzssörit atan han gange ur garpe sipan han warpær wrepær. ok hæntir ${ }^{64}$ ) sik hialp ælla uapn. ok ganger sua atær i garpin ok huggær. slar. ælla dræpær. pa hauær han ok alle per sum ${ }^{65}$ ) mæp hanum uaru brutit epzs-
39) B. om. per.
40) B. F. om. ok.
41) G. littlo.
42) A. v. akke bis est scripta, at altero loco lineola inducta.
43) B. F. om. förra.
44) A. Loce prioris $n$ scriptum fuit $m$; scalpro emendatum.
45) B. om. han.
46) A. v. firi bis est scripta, at priori loco lineola inducta.
47) B. om. man.
48) B. F. om. sum.
49) B. om. sum. F. shär.
50) F. om. sum. B. thät.

5s ) B. F. sic. A. allt.
52) B. F. om. sum.
53) B. F. sic. A. garpis lipi.
54) F. ogillder.
55) B. sic. A. F. om. huwp; at in cod. A. rec. man. saec. XVII in margine add. hoffnudh. Cfr. VGL. II. Add. 7:4
56) F. kom.
57) F. om. per - Nu fa pan.
58) B. far.
59) F. om. sum.

6o) B. sate. F. sathe.
61) F. om. at.
62) B. osate. F. osdithe.
63) B. Tha
64) F. hämptar.
65) B. F. om. sum.
sörit. ©. 8. Nu a ${ }^{\text {pæn }} \mathrm{i}^{66}$ ) frip bipia sum husit aghær ok hemit. ok pæn a boskiptit ok sua bötrina sum sarit fik. Nu hauær annar bönina ${ }^{67}$ ) æn aruace ${ }^{\text {an }}$ manzssins. sum drapit fik. ( ${ }^{69} \mathrm{pa}$ skal han bipia firi hanum sum husit aghær. ok sua brat han hauær bipit firi hanum ${ }^{70}$ ) ok han hauær böt uip kunungin. pa stæmne sipan draparanum annat ${ }^{71}$ ) ping ok uitne han sum ${ }^{72}$ ) i drapamalum skils. ok fari po friplös firi hans arwm. pær til sum ${ }^{73}$ ) han hauær böt uip pöm. ${ }^{74}$ ) sipan han hauær bët uipær ( ${ }^{75}$ hans aruac. pa uaxi saklös bape ${ }^{76}$ ) frit kununge ok hærape. firi7) friplösuna: py at han hafpe förra böt uipær kunungin. Nu ær pæt landboe sum hemsokn gærs till. ælla hauær leght hus ælla lani ${ }^{72}$ ) far han ælla nakuat hans hiona. sar. ælla skenu. ælla blopuiti. ælla warpær drapin. ${ }^{79}$ ) pa a han bape boskipte ok sarabötrina ok $\mathbf{i}$ frip bipia. Nu æn annar man ( ${ }^{\text {s0 faar }}$ pæn sum landboans ${ }^{\text {sil }}$ ) garp sökir sar æella skenu. æella warpær drapin: ${ }^{82}$ ) pa a han boskiptina ${ }^{33}$ ) ok ${ }^{24}$ ) bëtrina sum sarit fik ælla drapit ${ }^{\text {s5 }}$ ) ok bipi pæn i fripin sum iorpæghandin ær. ok egh landboan. utan iorpattarin gærisis) gærningina. ælla han uisi pit at skapa gera: pa bipi ( ${ }^{37}$ iorpattarin landboan i frip.

## IL.

' 1 Nu ( ${ }^{38}$ hæmnis man a sxt mal ok böt ( ${ }^{99}$ han haưer brutit epzssörit. pa skal næmdin ${ }^{00}$ ) pxt $^{92}$ ) uita huat hældær annar ${ }^{22}$ ) skilnapær ${ }^{33}$ ) kom perra mæl-

| 66) F. om. i. | 81) B. F. sic. A. landboas. |
| :---: | :---: |
| -67) A. Loco prioris $n$ primum seriptum est $t$. | 82) B. F. dräpin. |
| 68) F. Arfiwe. | 83) boskiptit legendum videtur. |
|  | 84) A. v. ok bis est scripta. |
| gher - honom. | 85) F. Drâpin fick: |
| 71) ennat legendum .videtur. | 86) F. giorde. |
| -72) F. sason. | 87) A. Litt. iord bis sunt scriptae. B. land- |
| ${ }^{73}$ ) B. F. om. sum. | boan iordautarim (sic). Lege landboan iorp- |
| 77) F. add. Och. | attaran. |
| -75) F. Arfwana. warj \&c. | -88) F. änn Mann hämpnis. |
| 76) F. om. bape. | 89) B: Tha hawer han. |
| 77) B. add. there. | 90) B. F. nämd. |
| 78) takit, addendum videtur. | 9) F. om. pat. |
| 79) B. dräpin. F. Dräpưt. | 92) B. F. sic. A. annan. |
| 80) B, thän - sökir far sar :\$c. | 93) B. skiälnadher. |

 han bryte ${ }^{\text {oc }}$ ) epzssöre kunungx. utan pa sen egh borghapa: ok sua se firi skilt. at. böttins ${ }^{\text {7 }}$ ) pa egh innan prn dagh sum pe saghpu. ${ }^{98}$ ) pa mattin pe hæmnas. æn uarpa bötær borghapa. pa skal bötrina borgharan ${ }^{99}$ ) kræuia ok egh hæmnas. hæmnis han sipan bötrina æru borghapa pa hauær han brutit epzssörit. Nu æn nakuat ær böt af botinne pa mughu per egh hæmnas. f. 2. Nu ma egh man hæmnas a annan ( ${ }^{100} \nsupseteq n$ annar gær gærpina. hæmnis han sua. pa brytær han epzssöre kunungxs. pa skal pæt ${ }^{1}$ ) hæraps næmd uita. huat hældær pen sami sum han ${ }^{2}$ ) hæmdis a giorpe gærpina ${ }^{3}$ ) a han ællas annar. giorpi pæn sami egh gær户ina ${ }^{3}$ ) a han. pa skulu per pæt uita. huat hældær annar skialnapær kom perra mællum ellas han hæmdis a annan. hæmdis han a anman. pa hawær han brutit epzssörit.
III.

I Nu takær man kunu mæp wald. pa hauær han brutit epzssörit., synis a manninum. ${ }^{4}$ ) ælla a klæpum hans ( ${ }^{5}$ pæt sum konan ${ }^{6}$ ) ref. ælla ${ }^{7}$ ) kununne. ællas $\mathrm{op}^{8}$ ) ok akallan. pa skal hærapzs næmd uita huat pær ær sant um. Nu 14 bryzs han wipær hana ok gitær egh sin uilia framt') slitær klæpe hænna. höris $o p^{2}$ ) ok akallan. pa hanær han brutit epzssörit. ©. i. Nu sitær man firi andrum $a^{10}$ ) pingxs uægh. ælla kirkiu uægh. ok uill han ${ }^{11}$ ) drepa. sargha ælla ${ }^{12}$ ) bæria. för æn han kombær til pingh ${ }^{13}$ ) ælla kirkiu. ok dræpær. ( ${ }^{14}$ sargha ælla sla blopuiti. pa hauær han brutit epzsörit. Nu kombær skialnapær manna mællum ${ }^{15}$ ) a pingx wegh ælla kirkiu ${ }^{16}$ ) ok egh af langre awnd, far annar

| 94) B. F. ällär, et sic, aut ätlă, passini, | 5) F. ther kona \&c. |
| :---: | :---: |
| 95) F. Vthfasta. | 6) B. kuna. |
| 96) F. böthe. Male. | 7) Pro alla a. B. F. ällas a. |
| 97) B. F. bötins. | 8) F. roop. |
| 98) B. F. laghdu. | 9) B. F. främt. |
| 99) F. Borgada. Ma | 10) F. i. |
| 100) F. och annar giorde gierningena. Himp- | 1i) F. add. schada. |
| 1) F. om. pat. | 12) B. allas, et sic passim. 13. F. thingx. |
| 2) B. F. sic. A. om, han. | 14) B. F. bárghar 'alla star. |
| 3) F . gierningena. | 15) B. mällin. |
| 4) E. Manne. | 16) B. add. wägh. |

drap af andrum. pwr ar egh brutit epzssörit. Nu sitær man firi andrum a pingx uægh ælla kirkiu. ( ${ }^{17}$ uxgh. ok æn po at han ( ${ }^{28}$ uili skapa gæra ok giter egh. pa ær ok höttær mæp ængu böttrer. Nu huggær man klæpe ælla vakn ${ }^{19}$ ) annars skiutær uiti innan. ${ }^{21}$ ) pa dyli mæp tolf manna epe ælla böte prea marker. 8 . 2. Nu dreppr man annan. huggær ælla slar blopuiti a pingi. ${ }^{22}$ ) ælla i kirkiu sialure. pa ær ${ }^{\text {per }}{ }^{23}$ ) brutit epzsörit. utan pæt se mæp uapa. furi $\left({ }^{(24} \mathrm{py}\right.$ at per aghu alle frip haua

## IIIL

9 Nu ( ${ }^{25}$ mn man far hem til sin af pinge alla kirkiu. huar sum gar garulngh til hans for æn han hem kombær til sin. ( ${ }^{26}$ han hauær brutit epzsörit. C. I. Nu ripær han ${ }^{27}$ ) til pænningx öls för æn han hem ripær ( ${ }^{2}$ rellar ok annarsstazs. för $æ n$ hem til sin. ok ${ }^{29}$ ) sitia pær hans ouini ${ }^{30}$ ) firi hanum ok dræpa ælla sargha pa haua por egh brutit epzsörit.

## v.

I Nu æeltir man annan af pingstæmnu. .ella ${ }^{\text {si }}$ ) andre stæmnu. pær ( ${ }^{\left(n_{s} \text { sum ep }\right.}$ skal ganga. ( ${ }^{3}$ lla af annarre stæmnu. ælla af lagha tilmælum. per bryter han sum æltir epzsörit. æn po at pær kombær ${ }^{34}$ ) ængin akoma a. py at ængin pör$\mathrm{p}^{35}$ ) sækta ælla sökia firi hötzlum; ( ${ }^{56}$ pæt kalla ${ }^{37}$ ) lagha tilmæle uara. man ( ${ }^{3}$ stæmne manne ping ok warpær slaghin æella æltær af uæghinum æella ${ }^{2}$ a han ripær til pingx ok uill mæla at pingstæmnu sinne. æella sitær femt ok warpær

[^15]slaghin ælla æltær af. ælla ok pa han vill sighia til epa. ælla ok pa han uill sin ep sea: pa æru pæssin lagha tilmæle ok egh flere; huar sum ${ }^{39}$ ) annan slar ælla æltir af. ( ${ }^{40}$ pe haua brutit epzsörit. Nu skal pæt hæræzs næmd uita ${ }^{41}$ ) huat han flupe hældær prængdær ælla sialfsuiliandis. ælla hin ælte han af pingstæmnu. ællas kom annar skialnapær perra mellum ók egh af pingstæmnunne. 5. 1. Nu a han frip heman ${ }^{42}$ ) fran $\sin$ ok til stæmnu. ok sua atær hem til sin. dræpær man han. sarghar ælla sla ${ }^{43}$ ) blopuiti. a uæghinum til fæmtinna. ælla fran fæmtinne. pær firi at han stæmde. ællas fæmta uildi. pa hauær han brutit epzsörit. S.2. Nu sitia per firi hanum a uægh ok gita han ${ }^{44}$ ) huarte dræpit ælla sarghat. ælla slaghit blopuiti. ( ${ }^{4 s}$ pær ær ok höttær sköt böttær

## VI.

I Nu lepir mapær man til stoks ok huggær af hændær ælla fötær. pa ( ${ }^{46}$ alle pe sum mæp hanum uaru pe haua brutit epzsörit. ( ${ }^{47} \mathrm{Nu}$ kumbær i uak- 15 na ${ }^{48}$ ) skipte mallum ${ }^{49}$ ) perra. pa ær egh brutit epzsörit.

## VII.

II Nu hæmnis man a kunungx dom dræpær ælla slar. huggær fullsære. æl-
 ælla hæmnis a han sipan han hauær smb ulpær han. sina sak: ælla sit fæprini laghlika uart firi hanum. hæmnis han ${ }^{51}$ ) pær firi. pa hauær han ok alle per sum ${ }^{52}$ ) mæp hanum uaru brutit epzsörit. pa uiti hæræpzs næmdin ${ }^{53}$ ) huat hælcær han hemdis. ælla kom annar skialnapær perra mællum. §. i. Nu ripar
39) F. om. sum.
40) B. Thär är brutil \&c.
41) B. add. hwat thär är sant vnt.
42) F. hemmia. Male.
43) B. F. slar.
44) F. om. han.
45) F. Thâ är höttir \&c.
46) F. haffwa alla the medh honom woro brutit Edzörit.
47) A. Loco litt. $N$ signum $\begin{aligned} & \text { I errato adposuit }\end{aligned}$
miniator. B. om. $N u$ - epzsörit; sed inter varietates (G.) dicuntur "aliqui addere" haec verba.
48) F. G. wapna.
49) G. mällum. F. millom.

5o) B. F. dome.
5i) F. om. han.
52) B. F. om. sum.
53) B. nämed.
man hem at andrum ok före han mæp uald ur sinum garpe. æn po at han bryte ${ }^{54}$ ) egh hus. æ̣lla ${ }^{55}$ ) gær ængum ${ }^{56}$ ) blopuiti i garpinum. paghar han kombær ur ${ }^{57}$ ) garpinum ${ }^{58}$ ) bindær han fullum bandum dræpær ${ }^{59}$ ) huggær fulsære. ælla stukka. pa hauær han brutit epzssörit. utan pæt se kunungx dombær. ælla annars pæs dombær ${ }^{60}$ ) sum kunungx dom hauær: ælla ${ }^{61}$ ) lepes a han sandær ${ }^{62}$ ) piufnapær. ælla takx map ${ }^{63}$ ) randzsak ${ }^{64}$ ) ur husum hans sandær ${ }^{65}$ ) piufnapær:

## VIII.

I Nu æru all pæssin mal kunungx epzsöre. huar sum föm brytær æ huru mange sum ${ }^{66}$ ) pe æru hælzst saman. ( ${ }^{67}$ pe haua allu py foruærkat ${ }^{68}$ ) sum ${ }^{68}$ ) pe aghu ouan $\mathbf{a}^{70}$ ) iorpinne. ok biltugha uara umin) alt rikit. ok perra gozs sum ${ }^{66}$ ) pe aghu skal ${ }^{72}$ ) skiptas i prea lyti. en lutin malsæghandanum. annan kununginum. pripia hæræpinu.
IX.

9: Nu foruærka per egh pera barna lut. ok egh perra husfru ${ }^{73}$ ) lut. ok ængsins pæs lut sum ${ }^{66}$ ) i bo a mæp pöm utan perra lut en samins. ${ }^{74}$ ) . $\mathrm{py}^{75}$ ) at engin $\mathbf{m a}^{76}$ ) annars lut foruærka. sua skal huar ensamin sina sak böta:
.x.
I Nu huar sum pöm haldær. pæt ær sua undistandande at huar sum puur föpir mera æn et mal. ælla hialpær pem til nakuat ilt at7) gæra. sipan per
54) A. Pro $y$ primum scriptum est u.
55) F. add. och.
56) B. andrum.
57) F. i. Male.
58) B. F. garde.
59) B. add. alla.
6o) B. F. budh.
61) F. Ellas, et sic passim.
62) F. fullir.
63) B. F. mädh.
64) F. ransachann.
65) B. F. om. sandar.
54) A. Pro $\boldsymbol{y}$ primum scriptum est $u$.
56) B. andrum.
57) F. i. Male.
58) B. F. ס .all.

6o) B. F. budh.
62) F. fullir.
B. F. madh.
65) B. F. om. sandaer.
66) F. om. sum.
67) B. Tha hawa ther allic \&c.
68) F. firigiortt.
69) B. F. om. sum.
70) F. om. $a_{\text {. }}$
71) F. öffuer.
72) B. om. skal.
73) F. hustru, et sic passim.
74) B. ensamin.
75) A. Pro $\boldsymbol{y}$ primum scriptum est $u_{-}$
76) F. a.
77) F. om. at.
uarpa biltugha.: ælla ueta pem nalouara ${ }^{78}$ ) foruist han bôte ${ }^{79}$ ) fiuratighi markær
 pa skal hæræzs næmd uita huat sum ${ }^{84}$ ) pær ær uist hauær mæp pöm. ælla giuær pöm en mal uarp. pa böte han prea markær ælla dyli mæp tolf manna epe. Nu æn kirkiu sokn. ${ }^{86}$ ) ælla fiarpungx hæræpe. ælla alt hæræpe hauær samuist ${ }^{87}$ ) mæ ${ }^{88}$ ) hànum. pa dyli ælla büte æfte py ( ${ }^{89}$ sum framlepis skils firi biltughá $\left.{ }^{90}\right)^{\text {mæn. ©. 1. Nu aghu per biltugha }}$ uara pær til pæn¹) bipær firi pöm sum per bruttutil: ælla hans arui. ælla annar pæn sum ${ }^{92}$ ) husit ok hemit a. sum for uar skilt. paghar han bipær firi户öm: $:^{93}$ ) pa skal kunungur pö̀m frip giua. ælla pæn: sum ${ }^{\text {d2 }}$ ) kunungxs pylikt uald hauær at han ma pöm frip giua: pa skulu per hösa uip kunung mæp fiuratighi markum ok やæt ær hans ensak. s. 2. Nu skal um all epzsöre hæræas næmd uita huat $\operatorname{prr}^{94}$ ) ǽr sant um. pön hæræzs næmd sum af py hæræpe ær sum gærpin ${ }^{95}$ ) uær ${ }^{96}$ ) gör i :

## XI

9 Nu skal hæræzs höfpingi ( ${ }^{97}$ pöm a pingi biltugha leggia. ok alla pöm ${ }^{92}$ ) up tælia. sæghær hæræzs höfpingi egh uita pöm up tælia. pa skal ${ }^{99}$ ) annan dagh undi taka ok pæt sannasta leta. ok sipan ${ }^{100}$ ) skal han a pöm dagh sum ${ }^{1}$ ) til ær takin firi næmd a pingi pöm ( ${ }^{2}$ up tælia: ok pe sumr) han pa up tæl:

[^16]86) B. F. sic. A. sok.
87) F. sanıfund.
88) B. F. sic. A. om. nupp.
89) F. framdelz \&c.
90) B. F. fridhlösa.
91) F. hann.
92) F. om. sum.
y3) B. hanum.
94) F. thet.
95) F. gierningen.
96) B. F. war.
97) B. F. sic. A. om. böm a pingi.
98) B. sic. F. thänt. A. pön.
99) F. add. hann.
100) B. sic. A. F. om. sỉan.

1) B. F. om. sum.
2) B. F. sic. A. ut talia.
pe skulu biltugha uara ok egh dylia. Nu ma han egh ep per firi ganga: egh 16 tolf manna ep ('egh pretylftan ep. ok egh tuxtylftan ep. huar sum pær ganger ep firi han ${ }^{4}$ ) böte firi ulagh.
XII.

I Nu ma egh pæn skapan fik uitna. sökia ælla stæmna up a pæn sums) skapan giorpe. för ${ }^{6}$ ) næmdin hauær antuiggia) fælt ella uart: utan han - skal fara til pingxs ok yppinbara pær malit. ok sipan²) skal malit standa kuart til kunungxs refst. ganger han nakuarum uitnum a för pa æru pön ulagh. Nu æn næmdin fælle ${ }^{9}$ ) han. ${ }^{10}$ ) pa ma ${ }^{11}$ ) hin egh for ${ }^{12}$ ) han sökia fy at han ær biltugha. Nu æn namdinat) uar firi epsörit pa ma han sipan sökia. huat prot ær heldær drap. sar. ælla ${ }^{14}$ ) blopuiti. ælla skena. sua ma pren sum gærpina ${ }^{15}$ ) giorpe sipan næmdin hauær han uart firi epzsörit. mæp epe dylia æfti lanzs laghum.

## .XIII.

I $\mathrm{Nu}^{16}$ ) prossin ${ }^{17}$ ) mal all sum ${ }^{10}$ ) æru epzsöre. pön skulu slitas a kunungxs refst.

XIIII.
I Nu ma en man hemsokn gæra ok epzsore ${ }^{10}$ ) bryta. ${ }^{20}$ ) æn (or ${ }^{21}$ ) pa matte egh $^{\mathbf{2 2}}$ ) en man hemsokn gæra. för æn epzsörit gafs.

> xV.

I Nu ma egh kona epzsöre bryta. py at hon ma egh biltugha uara. ${ }^{33}$ ) f. I.

[^17]Nu ma egh ughurmaghi epzsöre bryta. kæris pæet til hans. pa skal næmdin han suæria egh. ( ${ }^{24}$ ughurmagha uara. ك. 2. Nu ma egh prell epsöre bryta py at han ma egh biltugha uara: ${ }^{25}$ ) py at ${ }^{26}$ ) uare pæt sua at han matte biltugha fara. $\mathrm{pa}^{27}$ ) bruti han giarna epzsörit. pær til at han matte ${ }^{29}$ ) biltugha uara. ${ }^{29}$ )
XVI.

ๆ Nu æn han kan bryta epzsörit. pa skal pæn sam prexlin a böta atta örtughur ok prettan markær: pa æn bondin will egh böta firi han. innan furum lagha pingum. ok fiurum lagha fæmtum pa skal prelin up hængia uip garpzs lip ${ }^{30}$ ) pas sum han a.

## XVII.

I Nu kan sua ${ }^{31}$ ) uarpa at kona myrpi man sin: ælla bonde kunu sina. pa skal han stæghla æn han gær pat. ${ }^{32}$ ) ok hana stenka æn hon gær pæt. Nu uænis pön sak til perra: pa nar pret sua forst ${ }^{3 x}$ ) $i$ laghum at pön skuldu uæria sik mæp iarne ok gupzs domi. ok sipan ( ${ }^{4}$ birghir iarl han gaf af iarn byrpina: pa ær pæt sua at uilia pe sum æfte kæra bipa kunungxs refst. pa skal lata ${ }^{\text {prn }}{ }^{35}$ ) fanga sum kæris til. ok bape leta at uitnum æn san uitne hittas pær til. ok sua mæp kuskan. ${ }^{36}$ ) æn han ${ }^{37}$ ) will egh sialuær uipær ganga. hittir man pær fulla sannind til ælla uitni ælla gangær sialuær uipær. ${ }^{39}$ ) pa skal han stæghla ok hana stenka lata. Nu æn pæn sum æfte kære ${ }^{30}$ ) will egh $^{40}$ ) bipa kunungx refst. utan stæmni ok söki ${ }^{42}$ ) æfte. pa skal pæn ${ }^{42}$ ) dylia mæp pretylftum epe sum sakin gafs. ${ }^{43}$ ) bristær at epe böte fiuratighi markær ok egh lif hans.
24) B. F. wuara fämtan ara.
25) B. F. fara.
26) F. om. at.
27) A. pr primum scriptum est.
28) B. add. sidhan.
29) F. warda.
30) F. lidhj.

3i) F. om. sua.
32) B. F. thät.
33) B. F. först.
34) F. Birge Järill; et sic in sequentibus.
35) B. F. sic. A. pön.
36) B. add. ok swa mädh lokkan.
37) B. F. sic. A. om. han.
38) B. F. sic. A. om, uibaer.
39) B. sic. F. kärer. A. kare.
40) A. v. egh omissam in margine add. scriba.
41) B. sökir.
42) B. han.
43) B. F. gifs.

## XVIII.

ๆ Nu fa han rapa hænne of harplika sua at hon $\mathrm{fa}^{44}$ ) döp af gen hans uilia: pa skal han ${ }^{45}$ ) sökia sum framlepes ${ }^{46}$ ) skils firi drap. ok egh staghla: ${ }^{47}$ ) pa hauær han forurerkat ( ${ }^{48}$ allu py han atte up taka af hænna gozs. py sum lösöra æru. ok allan hænna rættan pripiungh sum hon giptis til. pa takin hænna ( ${ }^{49}$ arua af hans gozs. ok bötrina firi ${ }^{30}$ ) hana: ok prt gange aldrigh ha${ }^{1} 7$ num ${ }^{51}$ ) til arf $\mathrm{s}^{52}$ ) bondanum ok ængum af hans æetta lægh. ${ }^{33}$ ) utan pön hauin bapin barn saman ( ${ }^{54}$ haua pön bapin barn saman pa ( ${ }^{55}$ skulu barnin hana ærua. ok pæn ${ }^{56}$ ) skal barnin ${ }^{57}$ ) röghta ( ${ }^{55}$ sum næste möprinis frændin ær æn egh æru barnin til skials kumin. ok göma pæt barnumin ${ }^{\text {so }}$ ) undi sinne uærn pær til ( ${ }^{60}$ pön til skials koma: ær egh bæggia barn til pa skal ( ${ }^{61}$ undi möpringa ganga. pæt sum ${ }^{62}$ ) hon ${ }^{63}$ ) atte. py at ængin a pæn annan ærua sum dræpær: Nu ${ }^{64}$ ) kan barnit pæt döia ok hauær egh rettan skaparua $æ f t i$ sik. pæt ${ }^{65}$ ) .æruis6) aldrigh ¡æn ætta læggin sum drapær ${ }^{67}$ ) pæn ætta læggrin sum næstær ær ok skapan fik. ( ${ }^{\text {ses }}$ pe æruin barnit.

## XIX.

'9 Sua ${ }^{69}$ ) ok æn hon dræpær han. pa takær hon ængte af hans gozs ok egh hindradaxs gæf. ok ængin pæn rett sum ${ }^{70}$ ) hon uar gift til. ælla giuin. utan pön lrauin bapin barn saman. (1'haua pön bapin barn saman. pa skal bar-
44) B. F. far.
45) F. add. Saá.
46) F. framideles.
47) B. stäghla. F. stegla.
48) B. sic. F. altt thet hann \&c. A. alt pat
sum atte ut up taka.
49) B. rätte arwar \&c.
50) B. F. sic. A. om. firi.
5t) B. F. add. atir.
52) B. F. sic. A. arfxs.
53) B. ätta lägge.
54) B. F. sic. A. om. haua --saman.
55) F. skall Barnitt.
56) F. thet.
:57) F. Barnero.
44) B. F. far.
45) F. add. Saá.
46) F. franideles.
48) B. sic. F. altt thet hann \&x. A. alt paet sum atte ut up taka.
49) B. rätte arwar \&c.
50) B. F. sic. A. om. firi.
5i) B. F. add. atir.
52) B. F. sic. A. arfxs.
53) B. ätta lägge.
54) B. F. sic. A. om. haua - saman.
55) F. skall Barnitt.
:57) F. Barnero.
58) B. sic. A. F. pan naste möprinis fraendin an egh ar barnit til skials kumit.
59) F. Barneno.

6o) F. thett till skälz kommer.
6i) F. altt vndi Möderneth \&c.
62) B. F. om. sum.
63) B. han. Male.
64) B. F. sic. A. ok.
65) F. Thà.
66) B. ärwir.
67) B. dräpär. F. draap.
68) B. Thän ärwir barnit.
69) F. $N_{\mathbb{w}}$ sá.
70) F. om. sum.
71) B. sic. A. F. om. haua - saman.
nit ${ }^{72}$ ) han ærua. ok $\mathrm{p}^{\text {n }}{ }^{73}$ ) skal barnit röghta $\mathrm{p}^{7 n^{74}}$ ) næste fæprinis frendin ${ }^{25}{ }^{75}$ ) $\mathrm{n}^{76}$ ) egh ær barnit til skils ${ }^{77}$ ) kumit. ok göma pæt barninu undi sinni uærn. pær til at pæt til skials kombær: ær egh bæggia perra barn til. pa æruin fæprinis frændær. ok takin allan sin rett ok bötær firi bondan.

## xX.

II Nu dræpær annat perra annat mæp uapa. pa böte sum i uapa botum skils ok haui allu py foruærkat ( ${ }^{288}$ sum hær ær nu firi skilt sum huart ${ }^{79}$ ) perra atte mæp andru at ${ }^{\text {º }}$ ) taka.

## XXI.

I Nu myrpi man ælla kona barn sit sipan pæt $\not \mathrm{r}^{81}$ ) kristit. pa skal han stæghla ok ( ${ }^{82}$ hana stenka lata æn pæt uarpær yppinbart. ${ }^{33}$ ) ( ${ }^{(84} \mathrm{k} æ r a$ pön firi kunungx refst. pa skal pylik ${ }^{\text {s5 }}$ ) atletan uara par æfte sum iui pæt förra morpit uar skilt: ok pæt $^{\text {b }}$ ) perra sum myrpir pa skal pæt mista pæs arf. ok pæs ætta læggær. py at æugin ma annan sik til arfs dræpa.

## XXII.

I Nu kan ${ }^{87}$ ) oflarplika rapit uarpa sua at pæt dör af. pa skal pær firi bötas sum skils firi i botum. ok egh lif sit ${ }^{88}$ ) firi gialda. ok po $a^{89}$ ) aldrigh pæn ærwa sum dræpær. huat hældær han ${ }^{20}$ ) dræpær mæp uapa ælla uilia.

## XXIII.

I Utan ${ }^{91}$ ) mopir kunni liggia hæl ${ }^{92}$ ) barn sit. pa ær egh hon uærp ( ${ }^{9 \text { arf }}$ sit

[^18]83) F. yppenbaratt.
84) B. Kiäris thät firi \&c.
85) F. tylchitt.
86) B. tha.
87) Adde barne: Cfi. ind. Capp.
88) B. F. om. sit.
89) F. äge.
90) B. F. sic. A. om. han.
91) A. Loco litt. $U$ miniator errato pinxit $N$.
92) F. i hiäall.
93) B. at mista arf sit.
 sit mæp sinum uilia. pa uærin hana hænna frendær mæp pretylftum epe at hun la aldrigh ${ }^{\infty}$ ) ${ }^{p æ t}$ hæ ${ }^{p s}$ ) mæp sinum uilia: ok hauær hun sua fatöka frændær at pe orka egh pretýlfan ep ganga. pa (æggin97) pxt til hærezs næmdinna. ${ }^{98}$ ) huat hun uill hældær uæria ælla fælla: $\wp$. I. $\left({ }^{(9 \mathrm{kan}}\right.$ sua uarpa at hun giptis. pa gömi sik at hon læggi egh sit barn i siang mæp stiupfæprinum. Dor ${ }^{109}$ ) $p_{\text {®t }}$ i sianginne ${ }^{1}$ ) mæp stiupfaprinum ${ }^{2}$ ) $p^{a}$ a hun $a^{3}$ ) mista aruit. Nu kunnu per pretta fæprinis frændrini4) at pæt la döt i bæggia perra siang ok pön ${ }^{5}$ ) sighia ne gen. pa ligge pæt til harazs næmdinna.') fællir næmdin pöm 18 pa bötin fiuratighi markær ok ut aruit.

## XXIIII.

ๆ Drepær) mæp uapa pa bö̀te sum i uapabotum skíls. ok haui po foruerkat allu aruinu. py sum ${ }^{8}$ ) han ællæ ærua matte. utan ${ }^{\text {pxt }}$ ) myrt $æ^{10}$ ) haui samsypini. ${ }^{11}$ ) hauær pæt samsypkini ${ }^{4}$ ) p.a $æ$. pret pes arui. ok pæs arf skal ( ${ }^{12}$ pæn sum næstcer ær a pæs alf ( ${ }^{3}$ göma. egh pæs sum drap alla myrpi ok undi sini uærn ${ }^{14}$ ) göma æn egh ær sypkinirs) til uitzs kumit pær til pæt til uitzs kombær æn eglr ${ }^{16}$ ) ær ${ }^{17}$ ) perra fapir ælla mopir liuandis sum ække drap ælla myrpi.

## XXV.

I Nu myrpir mapær man. æella kona man: æella man kunu. xlla kona kunu biær ${ }^{\text {re }}$ ) i fiælster ok lægger a lön. pa skal ban steghla ok haua stenka la-

| 94) F. om. Nu. | 7) A. Loco litt. D minator errato adpostuit $\boldsymbol{N}$. |
| :---: | :---: |
| 95) F. i häall. | 8) F. om. sum. |
| ${ }_{\text {96) }}$ B. F. sic. A. aldirgh. | 9) B. add. sum. |
| 97) F. läggis. | 10) B. F. ar. |
| 98) B. nämdinne. | 11) B. F. samsydhskini. |
| 99) F. Nw warder sa att \&c. | 12) F. tagha. thänn näster är it thess halff. |
| ${ }_{\text {soo) }}$ ( B. F. Droip. | sont egh Drap. ella \&c. |
| ${ }^{1)}$ B. siang. F. Säng. | 13) B. taka sum eght drap älla \&c. |
| ${ }^{\text {2) }}$ ) B. F. sic. A. stipfapinum. | 14) B. würni. Male. |
| 3) B. F. om. at. | 15) B. sydhskine. F. Syskinnit. |
| f) Forte addendum sighia | 16) A. v. egh bis est script:. |
| 5) B. ther. | ${ }^{\text {17) }}$ ( B. F. sic. A. om. ar. |
| 6) В. här adz nünıdinne. | ${ }^{\text {18) }}$ ) B. F. bär. |

ta $\left.^{19}\right)$ æn ( ${ }^{20} \mathrm{p} \ddot{\mathrm{n}} \mathrm{n}$ uarpa takin uipær ælla yppinbar uitni hittas til. uilia pön² $)$ kæra firi kunungxs reft. pa skal han ælta hana lata fanga ok leta pær at mæp sannum uitnum ok kuska ælla ${ }^{22}$ ) lokka. ${ }^{23} a^{23}$ ) æn pön uilia sialf uipær ganga ælla æru yppinbar uitni til: pa skal han stæghla. ok hana stenka lata. ${ }^{24}$ ) Nu uill egh hin sum æfte kære kunungx refst bipa: pa gangi hin sum til kæris pretylftan ep for sik. gitær banas) egh ep gangit böte furatighi markær ok egh lif sit:

## XXYI.

I Nu uarpær man i horsiang dræpin. bær til uitne bulstær ok blea. ${ }^{26}$ ) pa skal ${ }^{17}$ ) han fiætra mæp kununne ${ }^{28}$ ) ok til pingx föra: a han skulu uitne ganga. pæt tue mæn uita at han uar dræpin i horsiang. ok ${ }^{29}$ ) sua ${ }^{30}$ ) andre tue at pæt. ${ }^{31}$ ) uar skærskutat retlika a sama dagh ok- sama döghni. pripiu tue pæt uita at han ær sua ${ }^{32}$ ) sotær ${ }^{33}$ ) sum lagh sighia: pa ma han utan ${ }^{34}$ ) kirkiu garp læggia ok ogildan döma: ( ${ }^{35} \mathrm{Nu}$ uarpær han egh uitnapær för æn han ær döpær. ${ }^{30}$ ) pa skal arui ${ }^{37}$ ) hans gozs taka. uitnas han for æn han döpær ær. pa skiptas hans lösöra. ${ }^{\text {² }}$ ) aruani taka iorp hans. pa ma bondin huat han uill hèldær hana agha ælla burt lata. allu hauær hon foruærkat py hon a ( ${ }^{30}$ ouan a iorpinne omynd ok ( ${ }^{40}$ allum lös örum for utan iorp.

## XXVII.

I Nu gangær man at andrum a akær ("hans um uar ælla a akær ok æng
19) F. nm. lata.
20) F. thänn warder.
21) B. add. thät.
22) A. as additum est, at deletum.
23) B. F. om. pa.
24) F. om. lata.
25) B. F. om. han.
26) B. blöa. F. blyia.
27) A. skak scriptum est, at scalpro emendatum.
28) B. F. horkununne.
29) F. om. ok.

3o) B. om. sua.
3i) F. hann. Male.
32) F. om. sua.
33) B. söktär. F. sotthir.
34) B. F. sic. A. utam.
35) F. $N w$ giffuer Mann androm saak, Att hann gör hoor vndi hann.- Warder hant tagin wider och slipper vndann. tha Dytj medh tretolfftom Eedke. Ella böthe fiuratighi marcher. Nis warder \&c. Cfi. Vap. 3o: pr.
36) B. F. sic. A. döpaet.
${ }^{3}$ ) F. add. hans.
38) B. add. ok.
39) B. F. om. ouan a iorpinne.
40) B. F. allu fä.
41) B. mans. F. ella Engh. Hans. om wäär ella Höst. och Dräpir hann. Thả \&c.
um hôst. ok drapar ${ }^{62}$ ) pa ær han tuxgildær ok all hans hion. ok alt pæt ogile hin fa sum til hans gangær. ©. '1. Hua ${ }^{43}$ ) sum hæmnis a pön mal sum ugild dömas ( ${ }^{44}$ han brytar kunungx ${ }^{45}$ ) epzsöre æn han gör Mopuiti.

## XXVIII.

ๆ Nu uarpær man a sina saklösu‘f olaghlika halshuggin. hængdær ælla steghldær. ${ }^{47}$ ) pa pæn sum ${ }^{48}$ ) pat giorpe. han böte sua ${ }^{49}$ ) sum skils i drapa botum. ${ }^{50}$ ) ok pe ${ }^{51}$ ) sum han uitnapu ${ }^{52}$ ) fastin. ok bötin siax markær. sipan ${ }^{53}$ ) fri bandin ${ }^{54}$ ) fiuratighi marker. ok stokkapis han sua at fötrer rutnapu af hanum. pa bötess) andra fiuratighi markær. stukkapis han maklika: pa böte prea marker. ok pæn $s u m^{56}$ ) han dömde böte fiuratighi marker.
XXIX.

ๆ Nu kænnis manne drap. symis pæt ${ }^{57}$ ) a likinu antuiggia pa pæt ær nyhit manzs handanærk. alla okst pa pat takx up innan manap. pa aghu aruani at sökia han sua sum $i$ drapamalum skils. ok ${ }^{\text {si }}$ ) orkar han ( ${ }^{55} \mathrm{gen}$ at suæria mæp prætylftum epe. pa uiti hæræpzs næm Khat sum ${ }^{50}$ ) pær ær ${ }^{60}$ ) sant um. sy19 nis pat egh ${ }^{61}$ ) a likinu innan manap pa pat wr ny hit. pa dyli hin sam sakin gifs ${ }^{62}$ ) mæp pretylftum epe. bristær hanum epær pa böte fiuratighi mar$\mathrm{ker}^{63}$ ) $\mathrm{eg}^{64}{ }^{64}$ ) bo hans skiptis. ok $\mathrm{k}^{63}$ ) lif hans pær firi gangi.
XXX.

I Nu hittis pæn man sum lepir a land sit ${ }^{\text {co }}$ ) hær utlænzskan. bær skiold
42) B. dräpär.
43) B. sic. F. Ho. A. Sua, miniatoris errore
44) B. F. sic. A. be bryta.
45) B. sic. A. kungx. F. om. h. v.
46) F. add. och.
47) B. stäghäldär. F. steglader.
48) B. F. om. sum.
49) B. om. sua.
50) F. Drapnailom.
51) B. F. sic. A. om. pe.
52 F. withna.
53 B. add. bötin. F. add. böthe.
54) F. Bande.
55) B. bötín
56) B. F. om. sum.
57) F. om. pret.
58) F. om. ok.
59) F. sic. A. B. egh suaeria. Cfi. DrB. 3: 2.
60) B. F. sic. A. om. ar.

6i) B. F. sic. A. om. egh.
62) B. F. sic. A. gafs.
63) B. F. add. ok.
64) B. om. egh. Male.
65) B. F. add. egh.
66) F. om. sit.
iuir pang ok panbriko.07) hæria land sialfs; sins ok brennir. ${ }^{68}$ ) bindær ${ }^{69}$ ) folk ok bort före. lepis mæp uitnum: pa hauær hạ firiwærkat eghn sinne. ok liui sinu ok sua allu py sum ${ }^{70}$ ) han a innan lanpzs $5^{71}$ ) ok laghsaghu af hans gozs ${ }^{72}$ ) taki en pripiung pæn sumº) skapan fik: annap kuniungur. pripia alli mæn. Nu pær pylikt mal ${ }^{13}$ ) uitis manne. pa skulu han uitna siax boande mxn ok sumeria han par sannan at uara.

## XXXI

ๆ $N u$ stial mapær eld $i$ hus annars ok will han inne brænna. pæn sum ${ }^{74}$ ) sua ger han hetirs) kasna warghær. warper alt takit saman hand ok brandær. pa $\mathrm{ma}^{76}$ ) hanum ogildum ${ }^{77}$ ) i eld skiuta. ok haumer han foruærkat eghn sinne. ok allu py sum ${ }^{74}$ ) han a innan lanzs ot laghsaghu. taki pripiung af pann sum $^{73}$ )
 likt mal uitis manne. pa skulu ok siax boande ${ }^{44}$ ) mexp han uitna, ok (suæria han per sannan at uara. f. i. Nu uitis manne $e^{62}$ ) at han hauær angan , rabit til ( ${ }^{33}$ slikra gærning ælla pylikra. pa skal han uæria sik mæp pretylflfuma eape gitær egh ep gangit. böte fiuratighi markæer ok ( ${ }^{4} \mathrm{egh}$ lif sit. ©. 2. Nu ær han egh takin at utans ${ }^{35}$ ) uænis perre sak. ( ${ }^{86} \mathrm{pa}$ ar pæ ${ }^{85}$ ) epær pretylfter. bristær at epe böte (s fiuratighi markar. ok egh lif sith ak egkr eghn sina. . ${ }^{-}$

## XXXII.

II Nu stial man korn af akre ute ok ${ }^{29}$ ) bryter guzs las. bindær sær byrpe ok bær i ( ${ }^{\text {olloppiu}}$ ælla i skogh ok priskær: han hetir aghnabakær. warpær han
67) B. thangbrykko. F. tângbrinckio.
68) B. F. sic. A. bannir.

6g) F. Brinner. Male.
70) F. om. sum.
71) A. Pro $p$ primum scriptum est $t$.
72) B. F. add. tha.
73) F. om. mal.
74) B. F. om. sunis
75) F. hether.
76) B. F. skal.
77) F. ogilldann.
78) F. on. sunt.
79) B. F. sic. A. झriłitia.
80) B. thylikin sak. F. tylchilt saak.
81) B. boandis.
82) B. F. man.
83) F. tylchre gierningk. 'Thi \&kc.
84) F. Lijf hans Egh firi gange.
85) B. F. ok.
86) F. Thet är Eedor \&c.
87) B. om. patt.
88) F. fiedertiuskt. Egh \&cc.
89) F. om. ok.
90) F. ladhu ella och $i$ \&c.
takin uipær ${ }^{91}$ ) ok wnnin laghlika. pa hauær han foruærkat liui sinu ok eghn sinne ok allu py sum ${ }^{92}$ ) han a. gange alt til skiptis: taki pripiung pæn sik ${ }^{93}$ ) sökir. annan ${ }^{94}$ ) kunungær. ${ }^{95}$ ) pripia ${ }^{94}$ ) hæræpe. pa skal ( ${ }^{96}$ til pingx fara: pær skulu uitni a han ganga $\mathrm{p}^{207}$ ) skulu tue suæria. at han ( ${ }^{98} æ r$ at py sandær piuuær. pæt skulu andre tue ( ${ }^{90}$ uita ok suæria at pa han nar stulin" pa uar laghlika skærskutat. ${ }^{100}$ ) ok $^{1}$ ) sua pripiu tue at hanum $æ r^{2}$ ) fuldær piufnapær a bak bundin. Nu taks egh agnabakær mæp. pa ær pæt epær prætylftær: bristær at epe. böte ${ }^{3}$ ) fiæpærtiught ok atær pæt sum ${ }^{4}$ ) han tok.
XXXIII.

『 Nu war戸ær kona dræpin i hemsokn. ( ${ }^{5} \mathrm{pa}$ ær pæt sua gilt sum för uær ${ }^{6}$ ) skilt i hemsokn. ok hon uarpær gild at attatighi markum. Nu aghu pe uitzs orp $^{7}$ ) sum ${ }^{4}$ ) æfte mæla ( ${ }^{8}$ perre kunu uita at hon uar mæp barne dighær. pa $æ r$ hon gild at hundrapa markum. Wilia per uita at hon uar mæp tuem: pa ær hon gild at siaxtantighi markum: ©. I. Nu uarpær man a skipum drepin innan borpzs ok bita. han ær gildær at attatighi markum.

## XXXIIII.

I Nu warpær han dræpin utan wærp?) ok uaku: ( ${ }^{10} \mathrm{pa}$ ær han gildær at hundrap ${ }^{11}$ ) markum. Nu ær han sænktær nipær. pa ær han gildær at siaxtantighi markum: ${ }^{12}$ )
91) F. niedh.
92) 'F. om. sumb.
93) F. sitt.
94) B. F. thridiung.
95) B. add. ok.
96) F. hann till Tingz förd.
97) F. Och.
98) F. om. ar - pa her.
99) B. om. uita ok.
100) B. F. sic. A. skaeskutat.

1) B. F. om. ok.
2) F. war.
3) F. add. fore
4) F. om. smis.
5) F. om. pa - hemsokn.
6) B. swar.
7) B. F. sic. A. uitzs örb.
8) F. withe thet att \&c.
g) B. ward. F. wairdh.
9) F. Hann är gillder \&c.
10) B. F. hundradhe.
11) F. add. rubr. litt. Her endas Edzöris Balcher. Her epter fölier Drápmala Batcher med Willia.

Här byrias"drapa balkcer. i hanum talias flokkai) en ok tüughu.
I.I. Vm æn skiahapær kombær manna mællum ok drepær huar perra annan
.II. $\mathrm{Um}^{2}$ ) æn mapær dræpær annan ${ }^{3}$ ) ok huru drapara skal hæfta. ælla pær bötis oranbot.
.III. Um æn inlandingær ${ }^{4}$ ) drepær inlænding. ok huru uitra skal drapara ælla stæmpa.
IIII. Vm æn man hauær samuist mæp friplösum manne ællas) han dör i friplösu.
V. Um huru drapara bo skal skipta. ælla, man rapær undan, boskipti. ok um haldzs bötær.
VI Vm 'æn mænne ${ }^{6}$ ) kænnis ualruf ${ }^{7}$ ) ok firi rap. ok ${ }^{8}$ ) foruist ok uipæruist.
VII. Um huru oranbot skal böta ok huru ${ }^{\text {e }}$ ) ora skal uip annan.
VIII. Vm æn fræls ok annöpughær dræpa. ælla man ok kona, hulkit ${ }^{10}$ ) sum pær skal til draps taka ${ }^{11}$ )
.IX. Um æn man dræpær kunt. æella kana man. ok kununna drape a egh oranböt ${ }^{12}$ ) fylghia ok egh ughurmagha ok egh hærra ${ }^{12}$ ) pukke. ${ }^{14}$ ) egh ensak. ok egh epzsöre.
X Vm æn utlændingær warpærs) dræpin. pæric fylghir egh oranbot ok egh firi pæn sum löstær ær. ${ }^{17}$ )
XI: Um ( ${ }^{18} æ n$ man uarpær a skoghe drepin. ælla friplös mapær dræpær man a skoghe.
XII. Vm æn hæræpe gifs sak firi morpgiald.

XIII Um æn pæn warpær dræpin sum hetir hæræzspiækkær ælla pæn sum löstær ær mæp ( ${ }^{19}$ fæ ok frænda epe.

1) B. Flukkar, et sic in sequentibus.
2) B. sic. A. Loco litt. $\dot{U}$ miniator errato adposuit II.
3) A. annam scriptum est, at $m$ scalpio mutatam in' $n$.
4) B. Inländinger
5) B. add. huru.
6) B. meanni.
7) B. Waldruf.
8) B. om. ok.
9) B. add. man.
ro) B. $\hbar$ wilikt.
1i) B. add. af.
10) B. Oranboth.
11) B. sic. A. haerrra.
12) B. add. ok.
13) B. sic. A. wapaer.
14) B. that.
15) B. add. mädh fä ok frända Edhe.
16) B. nadher warder i Skoghe \&x.
17) B. om. far ok.

XIIII. Vm brytia gildi æn per dræpnir uarpa: ok iui hærra pukka æn perra mæn dræpas.
XV. Jım men man dræpær man ${ }^{20}$ ) pa kunungur æer i landinu ælla dræpær man mæp kniui.
XVI. Vm æn fostre dræpær frælsan man. ælla fræls man fostra. ælla frels man annöpoghan:
XVII. Um at egh ma uitna pæn frælsa firi drap pes annöpugha. sella: gæfpræll uarpær dræpin
XVIII. Vm æn lurkær landafæghi uarpær dræpin. ælla fekare' ælla ughurmaghi dræpær man
XIX. Um at ( ${ }^{21}$ egh ma ughurmagha uitna til draps. ælla dræpær ughurmaghi ughurmagha.
XX: Vm at aldrigh aghi pæn arf sum annan dræpær til ærfs. ${ }^{22}$ ) ælla man uill man böttan uita.
XX.I. Um æn amröpughær dræpær annöpughan man

## har byrias drapa balkarr ${ }^{23}$ )

Nu kombær skialnapær manna mællum ok ${ }^{24}$ ) dræpæ์, huar perya annan: $\mathbf{p}^{25}$ ) liggeen mapær ( ${ }^{26}$ gen manne. ok bötin ${ }^{27}$ ) bæggịa perra arua, kunungxs ræt. atta örtughær ok prættan markær ok samulep hærape huar perra:

## II.

i.

21 1 Nu diæpær mapær man koma til arua manzsius ${ }^{28}$ ) ok fa draparan ok ${ }^{29}$ ) hug$\mathrm{ga}^{30}$ ) рær nipær a fötær pæs döpa: pa liggær pær maןær gen manne. ok pæs perra arwa sum förra drap han böte bape kununge ok hærape sum. ${ }^{3}$ ) för uar
20) B. annan.
21) B. sic. A. pro egh ma ughurmagha habet eghurmagha.
22) B. arfs.
23) B. om. hąc rubr. F. habet rupr. Drâpnaala Betcher madh Fpiltia.
84) F. om. olk.
25) F. Thit.
26) B. F. sic. A. pro gen manne hwibet geanc.
27) B. sic. F. böthe. A. börcin. ....
28) B. F. sic. A. manzsis.
29) B. F. om. ok.
30) F. Hugger.

3」) B. swa sum. F. sàsom.
skilt. ${ }^{32}$ ) ok pön sam ${ }^{33}$ ) xttin oranbot ( ${ }^{\left({ }^{4} \text { sum }\right.}{ }^{\text {for }}{ }^{335}$ ) drap: ok pex araa sumn ${ }^{36}$ ) sipan drap. per skulu huatske böta kưnunge. ælla hæræpe. ok egh oranbot æn per sannan ${ }^{35}$ ) drapu. ©. i. Nu fa pe draparar ok dræpa egh ginsta. ${ }^{28}$ ) pa aghu per ${ }^{\text {han }}{ }^{\text {²9 }}$ ) til ${ }^{40}$ ) pingxs föra. egh aghu per han um arma binda ok egh stukka utan han ${ }^{41}$ ) morpare se. mæp lagha hæftum skulu per han göma: pæt æeru lagha hefte. ${ }^{42}$ ) fiètra ok ærma bande binda. ok hüs iuir hahum lykkia' ok iuir ${ }^{43}$ ) huse uarp halda. Nu kunnu mæn koma pe sum ${ }^{44}$ ) hans fræidær æru ok uilia draparan mæp ualde af pem taka. ræna pe han ${ }^{45}$ ) pa bryta per kunungxs epzsöre. ælla rena per han ${ }^{46}$ ) a pinge æflla $a^{47}$ ) pingxs uægh. pa bryta pe ok ëpzsörit. pa æn per ræna pem ok huatske a pinge ælla i heme !4s) pa haua per brutit gislinga brut. pa ( ${ }^{49}$ pen ${ }^{14}$ sum pær ${ }^{50}$ ) ær forman at. han ær sakær at fiuratighi markum. of ${ }^{51}$ ) huar ${ }^{\text {pann sum }}{ }^{52}$ ) pær uær ${ }^{53}$ ) i fluk ok ${ }^{54}$ ) farunöte mæp pa ${ }^{55}$ ) böte prea markær. Nu flytia ${ }^{56}$ ) per han til pingxs. pa skal han ${ }^{57}$ ) uitnas sum ( ${ }^{58}$ fram alepe skils. ok sipan ma han saklöst halshugga lata. ${ }^{59}$ ) ك. 2. Nu ma egh taka draparan i stailfs sins heme. alla i atnnars manzs heme utan pe takin han gensta ${ }^{a 0}$ ) uip drapit. pæt ær sua undistandande. at æru per nær stadde pa mughu per taka han. ok egh ganga ut $i$ annan garp æftir hanum. utan han se friplös. ( ${ }^{11}$ pa æn han ær friplös pa skulu per sum han uilia taka uarp iuir pem garpe halda sum han ær innan. egh mughu per han paghar mæp ualde taka: per skulu hæræzs höfpinga büp fa. hærazs höfpingi skal bup kafla up skerra. ok mæp ( ${ }^{62}$ hæræzs mannum pit ${ }^{63}$ ) koma. Nu

[^19]æn pæn sum draparan hauæp inne, ellit4 ${ }^{64}$ ) pöm. af uarpe. ellas hærans höfpiugau bort. pa hauær han brutit ( ${ }^{65}$ gislinga lagh: pa böte huwzs mannin pær. ær at fiuratighi markær. ok huar pæn sum ${ }^{66}$ ) pær uar mæp i Glok ok farunöte pa böte prea markær: kan pæn $^{67}$ ) sum hin uæria uill fa sar. pa æer pæt alt ugilt sum ${ }^{68}$ ) han far. Nu æٍ han ${ }^{68}$ ) far ${ }^{70}$ ) egh han. pa ma hærazz höf(pingi dyr iuir hanum bryta. ok mep, wald han pær ${ }^{71}$ ) ut taka ok til pingxs föra. pær, skal ${ }^{72}$ ) han uitna lata ok sipan ( ${ }^{73}$ halshugga han. Nu far ( ${ }^{7}{ }^{4}$ bonde hærazs höf pinga bup ok kombær egh75) ælla pæn sum ${ }^{70}$ ) i hans stap ær: pa skæri bondin, bup kafla up ok fa bup fiarpungxs höfpinganum ${ }^{77}$ ) ( ${ }^{88}$ af hærapinu. ok ( ${ }^{79}$ sipan giuiu per hanum pæn sama rat sum han ${ }^{80}$ ) skulde haua af hærazs höpinganum: ${ }^{81}$ ) ok sipan stande (pæt til hæræzs, næmdinna ${ }^{82}$ ) huat bæræzs höpingin ${ }^{83}$ ) fik bup ællar eigh. æella han hafpe san forfall. ælla pæn sum ${ }^{84}$ ) $\mathbf{i}$ hans stap ær. ${ }^{55}$ ) ( ${ }^{38}$ hauær huatske ${ }^{87}$ ) han ælla j pæn i hans stap ær forfall. ${ }^{00}$ ) böte ${ }^{\text {e9 }}$ ) fiuratighi markær: pa taki malsæghandin atta örtughur ok prettan mærkær. ok ${ }^{\text {º }}$ ) samulep kunungur ok hæræpe.

## III.

22 Nu dræpær inlændingær inlænding. pæn sum drap ("han hauær firihug$\mathrm{git}^{92}$ ) fripi sinum. ok allu py firi huggit sum ${ }^{\text {b3 }}$ ) han a innan lanzs ok lagh-. saghu. for utan eghn sinne. pa ma drapara ennæt ping stæmna ( ${ }^{940}$ ok a för-
64) B. altir. F. Eltar.
65) F. gislinga brutt. böthe huusmadren thär. aff fiuratighj \&c.
66) F. om. sum.
67) F. han.
68) F. $a$.
69) B. F. sic. A. om. han.
70) F. wär. Male.
71) F. om. par.
72) F. om. skal.
${ }_{73}$ ) F. han Halzlugga latha.
74) F. bondin Häridzhöffdingenom.
75) F. add. Hann.
76) F. om. sum.
77) Verba quaedam hic omissa esse videntur.
${ }^{78}$ ) F. om. af - harazs höpinganum.
79) B. the giwin hanum.
80) A. v. han omiss. supra lineam add. scriba.
81) B. häradz höfdinganum.
82) B. nänıd.
83) B. F. häradz höfdingen.:
84) B. F. om. sum.
85) B. war.
86) F. om. haucer - forfall.
87) B. sic. A. hutske.
88) B. sic; add. Tha. A. pro forfall habet: bup fangit.
89) F. add. firj.
90) B. F. om. ok.
91) B. hawi, om. han.
$92)$ F. förgiortt.
93) F. om. sum.

9f) B. om. ok. F. om. ok a.
sta pingi fripsôkia han: pæt skulu tue mæn uita at han rer sander at py drape. pæt skulu andre tue uita at pæt uar skærskutat a sama dagh ok samas) döghni sum ${ }^{96}$ ) atte ok lagh uaru. pripiu tue pæt uita at hanum uar laghlika ping stæmt firi sina sanna gærp: pæt skulu uara böndær ok boande mæn. pæn annars ${ }^{97}$ ) bo beta sum ${ }^{93}$ ) sinu hauær uidh hætta. ekki löska mæn ælla leghu drengia: ( ${ }^{98}$ pæn skal til draps taka sum a wighualle uar ok egh annan. utan hærra9) uisi manni sinum. ælla bonde præli sinum. pa ma taka huarn sum ${ }^{93}$ ) hældær will. pæn sum uisa ${ }^{100}$ ) ælla pæn sum drap. ${ }^{1}$ ) §. I. Nu uill han egh sökia sum æpti kære innan²) nat ok iamlanga. ( ${ }^{3}$ kombær pæn til pingxs sum drap innan ${ }^{4}$ ) nat ok iamlanga ok ganger ${ }^{5}$ ) wip drapinu. pa ær hæræpit saklöst. ok ${ }^{6}$ ) sipan uipær gangan ær gör. pa taki pæn til sum sandær ( ${ }^{7} æ r$ at py drape. æn po at iamlangin se ute pa söke sua ${ }^{\text {b }}$ ) sum i drapamalum skils. nu æn huatske han ${ }^{9}$ ) gangær egh uip innan nat ok iamlanga ok ${ }^{10}$ ) hin stæmnir ${ }^{11}$ ) egh. pa ær hæræpe sakt uip kunungin at fiuratighi markum firi morp gialdit. ${ }^{12}$ ) sipan ma han ${ }^{13}$ ) sum eftir kære. huatske sökia. ælla stæmna. æella hæmna. §. 2. Nu sökir man annan firi drap. ok ${ }^{14}$ ) hin sum ${ }^{15}$ ) kæris til sighæer sik egh nær haua uarit pa sum ${ }^{16}$ ) hin war dræpin: pa skal ${ }^{17}$ ) hin ${ }^{10}$ ) a mote suæria uista uitni mæp siax mannum a sama dagh sum hin suor sakina in til hans. sipan skal bo hans i takam standa. a fæomtinne pa skulu pe suæria tolf manka ep æpte huart uittnit. ${ }^{19}$ ) $\mathbf{p}^{20}{ }^{20}$ ) ær huar ${ }^{21}$ ) perra prenne tylf-
95) F. om. sama.
96) B. siva sum. F. sasont:
97) Pro a annars.
98) F. Thá skall thänn tagha sont \&e. $\therefore$
99) F. Härade. Male.
100) B. wisar. F. wiser.

1) F. Dräper.
2) B. F. firi.
3) F. ons. kombar - ininlanga.
4) B. firi.
5) B. F. sic. A.gagair.
6) F. om. ok.
7) F. Dräpare är. Sinn thi att Mâlzägin see vthe \&c. Male.
8) B. F. om. sua.
9) F. Hin.
10) A. oh primum scriptum est.
11) B. F. sic. A. stannir.
12) F. mordgälld.
13) B. F. hin.
14) B. F. om. ok.
15) F. $A$
16) B. F. om. sum.
17) A. v. skal bis est scripta.
18) B. han.
19) A. Altera lineola litt. $n$ lapsu calami est omissa.
20) F. sic. A. B. pa. Cfr. Vap. $8<2$.
21) B. hwart.
tær. ok sua suæria at hinir sum för suoru pe suoru bape sant ok lagh. Nu orkar egh annar ${ }^{22}$ ) tylftar ${ }^{23}$ ) epum pa falzs fetillös byrpe. pe sum för suoro $\mathbf{i}$ pöm uitnumin ${ }^{24}$ ) sum falzs firi per skulu fasta. ok böta malsæghanda ok bærape ok kununge, ok biskupe. Nu æn pe suæria bapir tylftar epa. pa uiti hærazs næmdin huat pær ær sant um. Nu uær hæræzs næmdin draparan ok fellir hin sum sot ${ }^{23}$ ) hauær. pa skulu pe uisa hanum ${ }^{26}$ ) sannan drapara: ælla böte hæræpit pet morpgialdit. \&. 3. Nu gangær han uipær ${ }^{27}$ ) at han uar a wighualle ${ }^{\text {a }}$ sum $^{28}$ ) hin ${ }^{29}$ ) drepin uar, ok pæs egh uiliande ælla ualdande at han döp fik: pa gaf sua birghir iarl i lagh. ${ }^{20}$ ) at han skal a fæmtinne prætylftan ep föra. sua sum för uar skilt. ${ }^{31}$ ) (C. 4. Nu æn han ${ }^{32}$ ) sum ${ }^{33}$ ) drapit kænnis uill egh mote ${ }^{34}$ ) suæria huatske pa han sökir han ælla a fæmtinne. pa skal hin egh tylfta epa ${ }^{35}$ ) æpte sin uitne suæria: ${ }^{30}$ ) pa skal draparans ${ }^{37}$ ) bo skiptas ok han sialuær friplös fara um alt pært pingunötit. ${ }^{38}$ ) sum han uar ( ${ }^{39}$ friplös gör a ok egh uiparin. utan pe sum æftir kæra farin til lionga ${ }^{40}$ ) pingxs ok ( ${ }^{11}$ uitin pær mæp tuem mannum at han uar laghsottær ${ }^{42}$ ) a malpingi firi sina 23 sanna gærp. sipan skal han friplös fara um alla pa laghsaghu. ok alle pe sum ${ }^{43}$ ) a lionga pingi uarpa giorpe friplösi.

IIII.
I Nu hua ${ }^{44}$ ) sum samaist hauær mæp hanum sipan haṇ ær friplös gör ok laghlysning kom $^{45}$ ) æpte hanum i hæræpit: ær pæt en man. pa böte prea mar-
22) F. annat thera.
23) A. tulftar primum scriptum est.
24) B. witnum.
25) F. Söcht.
26) F. thäm.
27) F. add. Dätt.
28) B. F. om. sum.
29) F. han.
30) F. add. Sa.
31) F. add. Hin à Fulle tolfte Eede sisom förr war skiltt.
32) B. F. thän.
33) F . är.
34) B. a note.
35) B. tylfar edh.
36) F. add. Och,
$3_{7}$ ) B. F. sic. A. draparas.
38) B. thingmöttit. F. tingomıöthe.
39) F. laghsöchter à Mâltinge och egh widare. vthann will thänn som Effter käre fara till lionga tingz, och Swäre needh twem att hann \&c.
40) B. F. sic. A. lioga; pro 0 primum scriptum est $g$.
41) B. witnin thät müdh \&c.
42) B. F. laghsöktär.
43) F. om. sum.
44) B. F. hwar.
45) F. om. kom.
kær $\mathfrak{m l l a}$ dyli mæp tolf manna epe at han hafpe egh samuist mæp hanum sipan han uissest) at han uar friplös. Nu æn all sokn hauær samuist mæp hanum pa böte prea markær ælla dyli mæp sokna næmdinne sua ${ }^{47}$ ) sum skilt ær. Nu æn fiarpungxs hæræpe hauær samuist mæp hanum fa bötin tiu markær ælla dylin ${ }^{48}$ ) mæp fiarpungx næmdinne sua sum skilt ær. Nu æn alt hæræpe hauær samuist mæp hanum pa bötin fiuratighi markær. ælla dyli ${ }^{49}$ ) mæp hæræz næmdinne sua sum skilt ær. ©. I. Nu æn han hauær böt uip kununng ${ }^{50}$ ) ælla hæræpe. ælla ok uip malsæghandan ok egh ${ }^{51}$ ) uip alla pa prea. pa pe sum samuist haua mæp hanum ( ${ }^{52}$ pa skulu pe böta pæs rat sum egh uar böt uipær ok egh mera. §. 2. Nu æruir han sipan han uarp ${ }^{53}$ ) friplös gör ok hans bo ær skipt. pa skiptis egh pæt sum ${ }^{54}$ ) han æruir ${ }^{55}$ ) sipan: pæt skal standa ok bipa hans oskipt. dör han i friplösunne. ${ }^{56}$ ) pa skulu ${ }^{57}$ ) pæt ta-
 Nu uærkar man sak i friplösu ok dör i friplösu. pa döia alla saki mæp hanum: Nu æn han kombær atær i frip pa skal han böta alla pa ${ }^{59}$ ) sakir sum uærkapus i friplösunne. Nu æn pe kæra til hans arua ok sighia at han uær ${ }^{60}$ ) egh friplös. pa aghu aruani uitsorp ${ }^{61}$ ) uita mæp prænne fiughurtan manna epum at han do ( ${ }^{62}$ i friplösu ok $\mathrm{py}^{63}$ ) ær iak egh skyldughær at ${ }^{64}$ ) böta firi hap. ${ }^{55}$ ) §. 4. Nu æ firi huat male man uarpær friplös pas skulu per sua böta sum ( ${ }^{66}$ samuist haua mæp hanum ok i, allum pöm malum sum til friplös manzs höra sua ${ }^{67}$ ) sum nu ær skilt ${ }^{68}$ )
46) B. F. wiste.
47) F. om. sua.
48) B. F. dyli.
49) B. dylin.

5o) B. Kanungin.
51) B. F. sic. A. om. egh.
52) B. the skulu böta.
53) B. wardär. F. war.
54) F. om. sum.
55) F. Erfde.
56) B. F. fridhlösinne.
57) F. skall.
58) F. ther.
59) F. om. pa.

6o) B. F. war..
61) B. add. at.
62) F. Sotthir och bettir. Orcher ther egh ty. thi böthin saisom skilz. Nw e \&c.
63) B. sic. A. om. py.
64) B. om. at.
65) B. hanum.
66) F. Santwistas medh honom. Och allom Màlom thäm till \&c.
$6_{7}$ ) B. om. sua.
68) B. säght. F. sagdt.

I Nu skal drapara bo skiptas. egh foruærkar han ${ }^{69}$ ) simna husfru lut. ok egls sinna barna lut. ${ }^{70}$ ) ok ma ban egh sialuer skipta mellum ( ${ }^{71} \sin$ ok sinna husfru ælla sinna barna sipan han hauær sakina uærkat: pa hans bo skal skiptas. ${ }^{72}$ ) pa skal kunungxs soknare pær nær uara ok malseeghande ok ${ }^{73}$ ) hæræzs höfpinge. ok ${ }^{74}$ ) skulu kununna frændær ok barnana ${ }^{75}$ ) nær uara. nu skil pöm a ( ${ }^{78} \mathrm{pe}$ sighia omynd mere cara ok soknarane ${ }^{77}$ ) sighia ${ }^{78}$ ) uara mime. pa aghi hænna frændær uita mæp epe fiughurtan mama at hænne uar sua mykit til omynd giuit a gipta kuælde ok mætt a fæstninga stæmnu. Nu sighia barnin sik uara laghskipt uipær fapur sin för æn ("han pa gærp giorpe ok soknareog) sighær ( ${ }^{31}$ ne mot. pa aghu pön uita mæp epe fiughurtan ${ }^{82}$ ) manna at pön uara lutskipt uipær han för æn han pa sak giorpe. Nu æn pæt ær bondans son 24 sum drap. ok kunungxs soknarin ${ }^{\text {83 }}$ ) sighær egh han uara lutskiptan ${ }^{\text {4 }}$ ) fran bondanum: pa ær pæt bondans uitzorp uita ("3han lutskiptan fran sik mæp epe fiughurtan manna. han a egh hanum til hafs ${ }^{\text {b6 }}$ ) at uisa. ok egh i hirpgarp. ${ }^{07}$ ) ( ${ }^{89}$ han skal hanum byght ${ }^{89}$ ) bo i hændær setia. pa ær han uipær. son sin lagh skiptær. hauær han egh byght ${ }^{\text {to }}$ ) bo hanum i hrondær setia. pa fa hanum boskap. pæt æru kuiki kuste per sum bo skal mæp byggia: pa pæsse epa" ${ }^{\text {º }}$ gangas sumín nü æru saghpe. pa skal kunungxs soknare ok malsæghande ok ${ }^{\text {eq }}$ ) hærapzshôfpinge nær uara: py at per æru alle malsæghanda ("at py male. Nu rapa pön undan skiptinu af hans gopzs. pa bötin firi prea markær. ælla dylia)
69) F. om. han.
70) F. om. lut.
${ }_{71}$ ) F. sic (sigh. och [och bis scriptum est] sinne hustru \&c.). A. B. sinna husfru ok sin alla mallume sinna barna \&c.
72) F. schipte
73) F. om. ok.
74) B. F. add. thär.
75) B. F. sic. A. barnna.
76) F. seyia konunne omynd mera \&c.
77) B. F. soknare.
78) B. sigher.
79) F. thä Hann Gärdh \&c.
80) B. F. sic. A. sornarin.
81) F. egh. Tha \&c.
82) B. F. sic. A. fiughurtam.
83) B. F. soknare.
84) F. schiptan.
85) F. Hans lutt schiptan.
86) F. Halff z. Male.
87) F. Härgärd.
88) B. F. sic. A. om. han skal.
89) F. bytt. Male.
90) B. add. skulu.
91) F. om. ok.
92) F. thär áth. Nw \&c.
${ }^{93)}$ B. dylin.
 mæp tolf mannum ælla bôte pre markerr.: f. i. Nu haldxer annar ok âhnar dreppr.97) pa skal hanam a sama dagh stiemna sum draparanum ok mexper) sinum ${ }^{\text {9 }}$ ) uitnum huarn perra beta. ${ }^{100}$ ) Böte halzs bani i lagha fæmptum tiuz ghu merkær") halde fripi sinum bötir han egh " pa skiptis bo hansé pa flyia tre firi en. Nu ${ }^{2}$ ) uill halzé bani amote suæria. par) suæri sua amote sum skilt uar æn draparin uill amote sueria. Nu fly ${ }^{4}$ ) halz bani ok ${ }^{5}$ ) ar bortux um pry ar. gangi atær in mæp samu sak sum han flupi firi. pæt æru tiughu markær. ('sen drapari kumi aldrigh i frip för æn retter arui bipær firi hanum. utan pa kunungær ${ }^{7}$ ) ær nytakin til kunungx ok han ripær eriks gatu ok taker inlændingh ${ }^{8}$ ) sina: pret æra fiuratighi markær af buariu herexpe. pa ma han prim mannum frip giua. sua at pe skulu egh böta sum samuist haua mep pöm. po huaru æru per ngildi firi rettum arwm. æ pær til pe haua böt uip pöm.
VI.

ๆ Nu lannis marne (?ualruf ok taks i handune hanum pa wr pat fiuratighi marka sak. taks ${ }^{10}$ ) egh i haadum hanum ${ }^{11}$ ) pæt ær epær tolf manna. ælla böte ${ }^{12}$ ) prea markær. ( ${ }^{13}$ Sua ær ok firi rap ok firt foruist ok fri uipæruist.
VII.

I Nu skal pön æt $^{14}$ ) oranbot böta sum (arabor. ${ }^{15}$ ) pret ar half siunde mark ok fiura örtughær. pær skulu tua lyti fæprinis frændær böta ${ }^{16}$ ) ok pripiung

[^20]7) B. F. sic. A. künunguer.
8) F. in täningh
9) F. walldrooff tags $i$ Handom hans, tha är thet fiedertiucht. Tagz egh \&c.
io) B. F. sic. 'A. itak.
11) F. hans.
12) F. om. böte.
13) B. F. sic. A. om. Sua - uiparuist. Cf? ind. Capp.
14) B. ättin.
15) B. F. a radher.
16) B. add. afo
( ${ }^{17 f}$ frondrini a möprinft. mr sambropir til ; pa hoffar han halft firi alluup ( ${ }^{18}$ huat sum ${ }^{19}$ ) (pet ær beldær apalkunu son. ælla friplly son.' sipan ppen sump ${ }^{20}$ ) hanum ær.næster. pa hofpe han ${ }^{21}$ ) halft firi allum. sipan alle pe sum ${ }^{20}$ ) innan zetta æru til siunda manzs pa gialde sua man sum man. ${ }^{22}$ ) sua taks oranbot sum hon ${ }^{23}$ ) bötis. ${ }^{24}$ ) fæprinis frændær ${ }^{25}$ ) tua lyti. ok möprinis frændær pripiungh: ok sua pæn: sum ${ }^{26}$ ) nexfær ær a faptinit ${ }^{27}$ ) han ${ }^{\text {² }}$ ), hofpe halft firi fæprinis frændumin ${ }^{29}$ ) ok halft pæn sum ${ }^{29}$ ) hanum ær næstær. Nu pæn sum ${ }^{30}$ ) næstær ær hanum ${ }^{31}$ ) $a^{32}$ ) möprinit han skal böta halft af pripiunginum. sua ok pæn sum pær ær ( ${ }^{(33}$ næst ban a böta halft af py sum atær ær af ${ }^{34}$ ) pripiunginum. æella dyli mæp tolf manina epe at han uar egh draparanum sua skyldær at han a hanum oranbot böta. f. i: Nu kombær oran manna mællum ok aghu per alli ena kirkiu. Nu pa hin standær inne sum orar. pa ma hin ${ }^{35}$ ) saklöst ${ }^{30}$ ) uti standa. Nu æn annar ${ }^{37}$ ) standær sunnan kirkiu. pa ma hin ${ }^{35}$ ) saklöst ${ }^{36}$ ) standa norpan kirkiu. Nu aghu pe bapir et pingh. pa a han annanuagh ${ }^{38}$ ) til pingxs ganga sum han orar uip ok suara sak sime æn hanum ær ping ( ${ }^{3}$ stæmpt. ælla mæli at sinne pingstamnu. ${ }^{40}$ ) sipan skal han af pinge ganga. ok ${ }^{41}$ ) sua ma han saklöst samfundir haua ok egh annur lund. utan han gange mæр gripum. huar sum annurlund ${ }^{42}$ ) gær agangu andrum. han ær sakær at prim markum. ælla ( ${ }^{43}$ dyli mæp tolf manna epe at han giorpe hanum ænga olagha agangu. §. 2. Nu aghu draparans frændær stæmna ${ }^{44}$ ) sinum frændum til oranbot: féprinis frenderas) fepringúm. ot möprinis frendær môprin-
17) F. Modernes. ir \&c.
18) F. om. huat.ㄷ- fripllu son.
19) B. om. šum.
20) F. om. sum,
21) F. om. han.
22) B. add. Ok.
23) A. Pro $h$ primum. seriptum est k. F. om. hon.
24) B. add. til.
25) B. F. sic. A. faprdar.
26) F. thär.
27) B. fädhrinit. F. Fäderneth.
28) B. F. frändum.
29) F. $e$

3o) B. F. om. sum.
3i) F. om. hanum.
32) B. F. sic. A. v. a omiss. supra lineam add rec. man.
33) F. näster à bötha \&c.
34) F. i.
35) B. annar.
36) F. saaklös.
37) F. hann.
38) B. F. annan wägh.
39) F. stämptno. Sedann \&c.; Male. $\because$ ':
41) F. om. ok.
42) F. andra lund.
43) F. om. dyli map.
44) F. om. stamina.
45) F. om. fraender.
gam. pæs frændær sum ${ }^{46}$ ) dræpin tur pe skulu' ora ${ }^{47}$ ) æptè $\cdot$ botinne ${ }^{48}$ ) ot egh stæmna. æ pær til ( ${ }^{49}$ ora uip fæprinis frændrina ${ }^{50}$ ) at per fa tuælytina ${ }^{35}$ ) af botinne. ok per $\left.^{52}\right)^{\text {; }}$ til uiper möprinis frendrina at pe fa pripiungh af botinne.
VIII.

I Nu ær ${ }^{33}$ ) alt at enu drape ( ${ }^{54 f r æ l s ~ m a n ~ o k ~ a n n o ̈ p u g h æ r: ~ p a ~ s k a l ~ p æ n ~ f r æ l-~}$ sa ok egh pæn annöpugha til draps taka. Nu ær ${ }^{55}$ ) alt i enu drape man ok ( ${ }^{56}$ kona: pa skal mannin til draps taka ok egh kununa. Nu ma egh kunu til halzsbænd uitna.

## IX.

I Nu dræpær man kunu uari pær sua alt um sum förra ${ }^{55}$ ) uar skilt æn man hafpe man dræpit. nu æn hon atte laghgiptan bonda pa süke han sum atte a draparan. ok taki bötrina ok boskipti ${ }^{58}$ ) pa æn hun atte egh bonda. $\left({ }^{59} \mathrm{pa}\right.$ söke hænna arue. ær han egh maghandẹ pa söke hans mals man. §. I. Nu dræpær kona man. ok ${ }^{60}$ ) uilia per hæmnas sum. efter mannin æru. pa- skulu per egh ${ }^{61}$ ). a hana hæmnas $\mathrm{i}^{62}$ ) ængum pöm frip sum för uar skilt, ${ }^{63}$ ) $\mathrm{N} \mu$ æn per hæmnas a hana paghar ælla ok obrutnum fripinum. pa liggi ogild firi sialura sinna gærp. æn egh ma kunu til pingxs föra: ${ }^{64}$ ) ok egh halshugga ${ }^{65}$ ) firi drap. Nu æn han ( ${ }^{66}$ uill sökia kununa frí drapit. pa skal hænna malsmanne ${ }^{67}$ ) ennæt ping stæmna sua sum for uar skilt. ( ${ }^{68}$ uill ( ${ }^{69}$ han a mote suæria. ba: suæri ${ }^{70}$ ) sum för uar skilt. Nu uill han egh amote suæria: pa haưr hon firi higgit

[^21]59) F. om. pa - hans.
60) B. F. om. ok.
61) A. v. egh bis est scripta.
62) B. sic. A. F. om. i.
63) F. skilder:
64) F. om. föra.
65) B. F. sic. A, halhiugga- B. add. lata.
66) F. à kunu \&c. Male.
67) B. sic. F. Mâlzmıan. A malnıanné.
68) F. om. uill - skilt.
69) A. Loco vv. han a mote antea scriptum fuit: a mote suaria, et han supra v. a additum.
70) B. sic. A. suari.
furatighi markum: ${ }^{71}$ ) egh ma kopa frip fya. (72ok egh ma hænna bo skiptas: bötir hænnna malsman i lagha fæpptum. pa skal hænna forrst3) böta mæpan74) 26 peet uinzs, at ${ }^{75}$ ) ok sipan sialfs sins: bötir han egh $i$ lagha fæmptum. pa skal bo hans skiptas ok han frip ${ }^{70}$ ) flyia. ${ }^{77}$ ) (C. 2. Kununna ${ }^{77}$ ) drape ma egh oranbot fylghia. dræpær kona ælla ughurmaghi man. pær fylghir egh hærra pokke. ok egh ensak. ( ${ }^{79}$ ok egh epzsöre.

## X.

ๆ Nu uarpær utlændingær dræpin. han ( ${ }^{50}$ ær gildær at furatighi markum. ${ }^{11}$ ) egh frip flyia ${ }^{82}$ ) ok egh hans ${ }^{33}$ ) bo skiptas ${ }^{84}$ ) firis) pæt drap. py at han ma egh flyia fran sinum frendum ok ut ${ }^{80}$ ) firi hins ${ }^{87}$ ) sum ${ }^{88}$ ) han drap: perre) fylghir egh oranbot. ( ${ }^{90} \mathrm{Nu}$ skal ègh oranbot böta firi pæn sum löstær ær mæp, fre ok frænda epe. Nu æn han uill sökia firí drapit. pa skal han stæmna ennæt ping sum ${ }^{91}$ ) för uar skilt. ${ }^{192}$ will han a mote surería. pa skal han ( ${ }^{93}$ sua suæria sum för uar skilt. will han egh gen suæria: pa skal han böta fiuratighi markær. will ban egh böta pōm'i lagha pingum ok lagha fæmptum. pa æpti pot at han uar sotter: ${ }^{24}$ ) pa skal han friplös fara ok hans bo skiptis. (f. i. Nu
 sum ${ }^{\text {o }}$ ) han ger: sum pæt ær uipær han ( ${ }^{100}$ uarpær giort.
71) F. add. och.
72) F. Egh och henne \&e:
${ }^{7}{ }^{7}$ ) F. försto.
74) F. Männ.
75) B. F. om. at.
76) B. om. frip.
77) B. F. sic. A. ivia.
${ }^{78}$ ) B. F. sic. A. Loco' litt. $\boldsymbol{K}$ miniator errato adposuit $N$.
79) F. om. ok egh epzsöre.
80) F. giller dth fiedertiughu. Egh \&c.
81) B. add. Ok.
82) A.' Pro $y$ primum scriptum est $u$.
83) F. om. hans.
84) B. F. skiptes.
85) B. F. sic. 'A. Ars.
86) F. om. ut.
87) B. add. fränder.
88) F. om. sum.
89) F. Här.
90) F. och egh oren booth. Böthe epter thän Man som löster \&c. - Verba: Nu - frannda epe hic minus apte sunt inserta; quae enim postea sequuntur: Nu an han \&e. agunt de alienigena supra commemoralo. De caede hominis e servitute redemti infra sermo est, Cap. 13: 1.
91) F. sâsom.
92) B. om. will - skilt.
93) F. swäria sâsom förr war sagde.
94) B. síktär.
95) B. vtländinger. $\mathbf{F}$. vthlaininger.
96) F. Att han far \&c.
97) B. add. ban.
98) B. F. om. at.
99) F. om. sum.
s00) F. görs.
XI.

I Nu uarper man a skoghi dræpin: ok ${ }^{2}$ ) uita egh huar. ( ${ }^{2}$ sum han drap. will pæn til fara sum æpti mæli ${ }^{3}$ ) pöm manne. pa skal han pöm by stæmpa sum eghnina a. ( ${ }^{4} \mathrm{ok}$ byrin skal hæræpinu til sighia ok kræfia uipær gangu manzssins. Nu kombær pæn sum drap ok ${ }^{5}$ ), uill nipær gangal pa skal hæerapzs höfpinga bup fa ok han skal bupkafla up skæra ok pöm manne tilipingxs fylghia. han skal a pinge uipær ${ }^{6}$ ) ganga sua ${ }^{7}$ ) at han ær sandær bani at pöm manne. ${ }^{8}$ ) pa skal hanum uarpa til pingxs ok fran. uiku at uatne. ælla rost at lande ${ }^{9}$ ), Nư kombær egh uipærgangu maprin innan nat ok iamlanga. pa ær ${ }_{0}^{10}$ ) hærape sakt at furatighi markum. kombær pæs manzs arue innan nat ok iamlanga ok ${ }^{5}$ ) bindær laghlika in sak sina: pa skal han up taka præitan markær ok atta örtughær: pa skal han sak sina mæp pingstæmnum ${ }^{11}$ ) in binda, stæmna pry ping ok prea fæmpti. ${ }^{12}$ ) fiarpa lionga ping. ( ${ }^{13}$ a lionga pinge skulu uitne hans fram ganga: pæt skulu tue $i$ pingi uita, at a pæs byiar eghn uar han dræpin: pæt skulu andre tue uita at ( ${ }^{14}$ pæt uar laghlika skærskutat. pripiu tue pæt uita at $\mathrm{prt}^{15}$ ) uar laglika ping stæmpt. pa takær af perre bot kunungær tuænne prættan markær ok tuenne atta ortughær: ok pripiung rættær arui. py egh hæræpe at egh takær pæn sum böte ${ }^{16}$ ) Kombær ban egh innan, nat ok iamlanga ( ${ }^{17}$ ok uitna sum nu ær saght. pa takær kunungǽr alt pext ${ }^{18}$ ) morpgialdit. ©. I. Nu dræpær friplös mapær man $i^{19}$ ) skoghi. nu gangær han til byia ${ }^{20}$ ) ok hittir at bonda ok gangær uipær gærp sinne: ${ }^{21}$ ) Nu uill iak til pingxs fara ok ${ }^{22}$ ) ganga viper drape. pa $a^{23}$. bonde ${ }^{24}$ ) han i grup taka, ok bup- 27

1) B. F. om. ok.
2) F. om. sum han.
3) B. F. mäler.
4) F. Byren Häradeno tillseye, kräffic \&c.
5) F. om. ok.
6) B. F. sic. A. om. uißar.
7) F. om. sun.
8) F. Mannom. Male.
9) A. Loco v. lande antea scriptum fuit uatni.
10) F. add. thet.
11) F. tingzstämpno.
12) B. F. fäntär sitia.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
13) F. Tha skall wittne, \&rc.
14) F. om. pret - uita at.
15). B. F. thär.
16) B. F. böter.
17) B. om. ok - saght.
18) F. om. pat.
19) F. $\boldsymbol{a}$.
20) B. F. byiar.
21) B. add. ok sigher swa.
22) F. om. ok.
23) F. om. a.
24) B. bondin.
kafla up skæra: pa aghu böndær hanum laghlika til pingx fylghia. pær ${ }^{25}$ ) mughu alle mæp friplösum manne ${ }^{26}$ ) saklöst pingh haua. Nu hittas .pe sum ( ${ }^{27}$ hæmnas : aghu :a han. dreepa ok af daghum taka: pær liggær maper gen manne. ok per sum drapu bötin ( ${ }^{22}$ furatighi marker firi grupspiællin. pær uarpær ${ }^{29}$ ) friplös gildær: pær takær pæn malsæghanda ret ( ${ }^{30}$ sum han i frip tok. ær pret hærepe pa takær pæt :malsæghanda ret. ær pæt bonde pa takær han malsæghanda ret.
.XII.

1. Nu gifs hæræpe sak firi morpgiald. pa skal hæræpzs næmd pæt ${ }^{3}$ ) uita at han do af sylt ok sot ok egh af manzs hand uærkum. ${ }^{32}$ ) ælla ok a ${ }^{33}$ ) pær gaf rættær arue sannum sak mæp stæmdu pinge innan nat ok iamlanga. ælla ok ${ }^{1 t^{33}}$ ) pær uar uipærganga gör ${ }^{34}$ ) ( ${ }^{35}$ innan nat ok iamlanga. ok ${ }^{30}$ ) orkar egh py. pa skal ${ }^{37}$ ) hæræp morbgiald ut festa. .pxt skal æpti mantali ut bötas. pxt skulu ${ }^{30}$ ) all ${ }^{39}$ ) folkfrels hion ${ }^{40}$ ) gæra sua man sum man ${ }^{4}$ ) innan fæmtan ara mankyns $\nsim r^{42}$ ) ( ${ }^{43}$ firi all pön $\nsim r$ morpgiald aghu gæra pa bötis morpgiald æn pön myrp uarpa ok egh firí flere. Nu a hæræpzs höfpingi mantal næmna. ok sua huar morgiald ${ }^{44}$ ) böta sum pær skills: ${ }^{45}$ ) sitærr ${ }^{46}$ ) man kuar ok gör egh morpgiald ( ${ }^{47}$ ut. böte firi pre öra. sitær aldær hasskapær ${ }^{48}$ ) kuar böte pre bra $^{\text {49 }}$ ) ok tht morpgialdit.
.XIII.

- Nu uarbær dræpin pæn man sum ${ }^{\text {s0 }}$ hetir hæræpzs piækkær. pæt ær pæn

25) B. F. sic. A. pame
26) B. F. sic. A. om. naänne.
27) F. hämpd aigho å hann tagofai: Dräpa hann, thär ligger Mann gen Manne, ther \&c.
28) F. fidertiucht firi Grudspillann.
29) B. F. sic. A. uarp.

3o) F. om. sequentia usque ad finem Capitis.
3i) F. om. pat.
32) B. F. handawärkum.
33) F. om. at.
34) B. F. add. a härads thinge.
35) B. F. sic. A. pro innan nat habet innat.
36) B. om. ok.
37) B. F. sic. A. skak.
38) B. sic. A. F. skal.
39) F. om. all.

4o) B. add. vt.
41) B. add. the.
42) B. äru.
43) F. om. firi - bötis morpgiald.
44) B. F. noordgiäld. B. add. vt.
45) F. Lysis.
46) B. F. sic. A. star.
47) F. böthe trea \&c.
48) F. Härskaper.
49) Lege markar.

5o) F. ther.
man sum gangær bælgra manna mællum ok frænda sinna ok ær huarghin: stapnapær. ${ }^{51}$ ) han ær gildær at fiuratighi markum. egh frip. flyiai ok egh hans bo skiptis §. I. Nu uarpær dræpin pæn man sum löstær ær mał ${ }^{52}$ ) fæ ok frænda epe. han ær gildær at ( ${ }^{53}$ fiuratighi markum: ok egh hans bo skiptis ok egh frip flyia. æn han uill böta sum ${ }^{54}$ ) drap. sipan han uarpær ${ }^{55}$ ) satær ${ }^{56}$ ) i pin-: gum ok fæmptum. ©. 2. Nu dræper præll frælsan ( ${ }^{57}$ man: pær: takær pæs manzs arue pripiung af ( ${ }^{58}$ fiuratighi markum. pær liggær nipri karls sak ok ${ }^{59}$ ). kunungx ${ }^{60}$ ) egh ma prælin uitna. ok orkar pæn sum ${ }^{61}$ ) prælin atte dylia mæp prætylftum epe pa se saklös. orkar han egh py. pa böte sum skilt ær: æn fostra ma uitna ( ${ }^{62} \mathrm{py}$ at hans bo skal skiptas æn han dræpær man. Nu nill. egh bondin böta firi han i pingum ok fæmptum. pa skal ${ }^{63}$ ) dom a pingi taka til pæs at taka eki uipiu ok binda um hals prælinum ok up hængia uip lipstolpa bondans. huggær för nipær æn uipian rutnar. hælte uip fiaratighi markum.

## .XIIII:

I Nu uarpær dræpin kunungxs bryti i npsala. bo. ${ }^{64}$ ) han ær gildæer at fiuratighi markum: pöm a kunungær taka sua gaf birghir iarl ilagh, för uaru pæt ${ }^{65}$ ) tolf markær. (f. I. Nu ${ }^{66}$ ) uarpær dræpin iarls bryti i ropzs bo. han ær ${ }^{67}$ ) gil-. dær at niu markum. ( ${ }^{68}$ pöm a iarl taka. §. 2. Nu uarpær biskups bryti dræpin i stafs bo ok stols han ær gildær at niu markum böm skal ${ }^{69}$ ) biskupær taka. §. 3. Nu uarpær laghmanzs ${ }^{70}$ ) bryti dræpin. han ær gildær at siax markum. pa skal han haua stallara ok stekara ok furatighi sæssa $\mathbf{a}^{71}$ ). sialfs sins
51) F. stadd wider. Male.
52) B. mädh. F. medh.
53) F. fiedertiucht, egh \&c.
54) F. add. han. Male.
55) F. war.
56) B. sötter. F. söchter.
57) F. thär tager Mans \&c.
58) F. fiedertiughu. Thär \&c.
59) B. F. sic. A. om. ok.

6o) F. add. Och.
6I) F. är.
62) F. In han Dräpir, ty att:kans boo skalh skiptas. Nw \&c.
63) F. add. thess.
64) B. F. ödhe.
65) F. om. pat.
66) A. Inter h. v. et sequentem ${ }_{2}$, littera quaea dam scripta at deleta est.
67) B. F. sic. A. om. ar.
68) F. om. pöm - taka.
69) B. $a$.
70) F. Ländzmans.
${ }^{71}$ ) F. och. Male.
kust. ©. 4. Nu uarpær pæn dræpin sum ${ }^{72}$ ) nam gær i garpe bondans sum fæt a. ligge ogildær. uarpær han dræpin utan garp ${ }^{73}$ ) pæs $\not \mathrm{r}^{74}$ ) fæt a nari gildær sum skilt ær. ©. 5. Nu uarpær dræpin bonda bryti han ær gildær at prim markum. pöm a bondin taka. nu kallar annar ${ }^{25}$ ) brytia ok annar bolaxs man: ( ${ }^{6} \mathrm{pa}$ a han uitzsorp uita mæp epe fughurtan manna at han uar bolaxs man ok egh bryti: uari sua gildær bolax man sum bonde. §.6. Nu uarpær dræpin kunungx man han ær sua ${ }^{77}$ ) gildær sum för uar skilt firi frælsan man: $\mathbf{o k}^{72}$ ) iui at kunungx pukka. prot uaro först tolf markær. ( ${ }^{7} \mathrm{ok}$ sipan gaf sua birghir iarl i lagh at pæt skulu uara fiuratighi markær: pa uar pæt sua först. ${ }^{\text {oo }}$ ) at uarpis) han dræpin firi borpe ælla bryggiu sporpe. ælla innan hæræpe pa skulde ${ }^{22}$ ) pukka taka. ${ }^{23}$ ) ok egh ælla: pa gafs pæt sua $i\left({ }^{84}\right.$ kunung eriks daghum at $æ$ huar han uar ${ }^{35}$ ) drepin. pa skal taka pukka ${ }^{86}$ ) firin ${ }^{87}$ ) pe sum han aghu taka. ك. 7. Nu uarpær hærtugha man dræpin. pa ær han sua gildær sum för uar skilt firi frelsan man. ok hans pukke $\not \mathrm{r}^{88}$ ) uiu markær. ( ${ }^{59}$ pöm skal hærtughi haua. ${ }^{\circ 0}$ ) §. 8. Nu uarpær dræpin biskups man ban ær sua gildær sum för uar skilt. ok biskups pukke æru niu markær ©. 9. Nu uarpær drǽpin pæs hærra man sum hauær stallara ok ${ }^{91}$ ) stekara ok fiuratighi sessa a sialfs sin kost. pa ær han sua ${ }^{92}$ ) gildær sum för uar ${ }^{92}$ ) skilt. ok hans pukke ær siax ${ }^{-}$marker pöm a taka pæn sum ${ }^{96}$ ) han pianape.

## XV.

ๆ Nu dræpær mapær man pa sum ${ }^{99}$ ) kunungær uar i landinu. sua at han ${ }^{50}$ )

[^22]85) B. F. warder.
86) B. F. sic. A. om. pukka.
87) Pro firi han.
88) B. äru.
89) F. om. pöm \&c. usque ad finem S. 8.
90) B. taka.
91) F. om. ok.
92) B. F. sic. A. om. sua.
93) F. $̈$.
94) F. om. sum.
95) F. är.
96) F. man.
uisse ${ }^{87}$ ) at ${ }^{99}$ ) han skulde koma i landit. ( ${ }^{99} \mathrm{pa}$ ökir han sina sak mæp ${ }^{100}$ ) furatighi markam pæt ær kunungx ensak. §. I. ('Nu dræpær mapær man mæ\} kniui. han ökir sina sak mæp fiuratighi markum: pæt ær kunungx ensak.
XVI.
9. Nu dræpær fostre frelsan man. haui firi huggit bo sinu. pæt skiptis mællin $^{2}$ ) karls ${ }^{3}$ ) ok kunungx ok rætzs arua. ok hauær ${ }^{4}$ ) han firi huggit atta markum. ${ }^{\text {pes }}{ }^{5}$ ) sum ${ }^{6}$ ) uan a til hans pöm taki rettær arui. §. i. Nu dræpær ('frels man fostra. böte atta markær pöm sum uan attes) til hans. §. 2. Nu dræpær fræls man annöpughan. böte prea markær slika sum han skal lösa mæp. pæt æru siax markær pænninga. ælla prea markær uapmala. tolf alna til öris ælla fughur nytia nöt ${ }^{9}$ ) pæn uxa sum ${ }^{10}$ ) prea uare hauær draghit. ${ }^{11}$ ) pa ko sum ${ }^{12}$ ) prea kalua hauær burit.

## XVII.

I Nu ma egh uitna pæn frelsa firi drap pæs annopugha. utan ( ${ }^{13}$ han dyli mæp tolf manna epe ælla böte sum skilt ær: ok egh ma hældær pæn frelsa 29 uitna firi fostra drap. ©. i. Nu kunnu pe hittas ${ }^{14}$ ) frels man ok annöpughær dræpær huar perra annan. pa ær pæn frelse gildær: ok prellin'5) ugildær. py at han uar egh folk freels. ©.2. Nu uarpær gæfprell dræpin han ær gildær at prim markum. taldum. utan hin ${ }^{10}$ ) giui ut aruit sum pæt hauer inne. ok ættin æpte ep fiughurtan manna uita at han uar egh gæffrell:
97) B. F. wiste.
98) F. änn.
99) F. hann Oker sina \&c. 100) B. at.

1) F. om. hanc $S$.
2) B. F. mällum.
3) B. F. sic. A. kars.
4) F. thi haffuj.
5) B. F. add. bonda.
6) F. om. sum.
7) F. Frelssann Mann fostre. Male.
8) B. F. a.
9) F. Nyttige Nö̈th.
10) B. F. om. sum.
11) B. add. ällä
12) F. om. sum.
13) B. F. dyli han. F. post haec iterum habet verba: then frelssa - Dylj han.
14) B. add. widher.
15) B. thräl.
16) B. han.
XVIII.
I. Nu uarpær dræpin lurkær landafæghi. ${ }^{17}$ ) pæt $æ^{19}$ ) pæn mapær ${ }^{19}$ ) sum gangær mæp ( ${ }^{20}$ pik ok ringapum ${ }^{21}$ ) bulla. han ær gildær at prim markum. ©. i. Nu uarpær lekare dræpin: pa böte arua hans priggia iamlanga gambla kuighu. ok köpa ${ }^{22}$ ) hanum nyia hanzska ok nyia skoa ok smyria ${ }^{23}$ ) bape. pa skal ${ }^{24}$ ) taka kuighuna ok lepa up a högh. ok halan i hand arua lekarans sextia: ${ }^{25}$ ) pa skal bondin til hugga mæp gisl pry hug far han haldit ${ }^{26}$ ) haui at botum sinum. ${ }^{27}$ ) slippær hanum kuighan pa slippe hanum aldær faghnapær. 8. 2. Nu dræpær ughurmaghi man. pæt ær pripiungær af ( ${ }^{28}$ iuratighi markum ( ${ }^{29}$ pæt takær malsæghande. ok huatzske karl ælla kunungær ${ }^{50}$ ) ( ${ }^{31} \mathrm{Nu}$ kallar annar ughurmagha ok annar kallar ${ }^{32}$ ) egh. pa hauær pæn uitzsorp sum ${ }^{23}$ ) han uill uita $\mathrm{til}^{34}$ ) ughrmagha ${ }^{35}$ ) mæp epe fiughurtan manna: pær liggær nipri ( ${ }^{66} \mathrm{kars}$ sak ok kunungxs. pær fylghir egh uapa epær ${ }^{37}$ ) huat han dræpær man ælla kunu. inlænding ælla utlænding. mæ户 uapa ælla uilia: pa böte sum skilt ær.
:XIX.
ๆ Nu ma egh ughurmagha uitna til draps. uill hans mals man dylia firi han. pa dyli mæp prætylftum epe. ælla böte firi han sum skilt ær. ( ${ }^{3}{ }^{3} \mathrm{Nu}$ dræpær ughurmaghi ${ }^{39}$ ) ughurmagha. pa böte sum skilt ær.
17) B. landafaghir. F. landufegher.
18) B. F. är.
19) B. F. man.
20) F. om. pik ok.
21) F. Ringande. Male.
22) F. köpe.
23) F. Smörie.
24) B. add. han.
25) F. om. satia.
26) F. hollenn.
27) F. om. sinum.
28) F. Fiedertugu huad Hann Dräper \&c.

Cfr. nott. 29, 30. infra.
29) B. Aghe thät. F. om. pat - kunungar.

3o) B. F. hic add. quae textus noster in fine h. Cap. habet: huat han drapar - sume skilt ar. Cfr. not. 37. infra.
31) F. hic om. $N u$ - uapa epar, eaque inserit post verba: Nu drapar - sum skilt ar, quae textus habet in fine Cap. 19. Cfr: nott. 38 , 4 1 . infra.
32) F. om. kallar.
33) F. om. sum.
34) F. om. til.
35) B. F. vghurnagha.
36) Lege karls. B. F. Kunungx sak ok aldra manna. Thär \&c.
37) B. F. add. ok egh härra thukka. Quae in textu sequuntur: huat - sum skilt ar, supra habent. Cfr. nott. 3o, 3r.
38) F. habet verba: $N u$ - skilt ar, et: $N u$ kallar - uapa epar (vide not. 31. supra) post ea, quae textus in pr. Cap. 20. habet. Cfr. not. 41. pag. 63.
39) B. F. sic. A. ughumaghi.
. XX .
 mapær man böttan uita. han skal uita böttan han mæp prottan takum ok prettan tylftum ( ${ }^{4 z \mathrm{ok}}$ tua uitnis mæin ${ }^{43}$ ) mæp huarium epe. pa skal sua huar takin suæria. ok fughurtan ${ }^{44}$ ) mæp ${ }^{45}$ ) huarium perra at han uar taki at enne mark of hon uar lukin preettande sua at han uar taki at enne mark ok atta örtughum. ok fiughurtan ${ }^{44}$ ) mæp hanum at pæt uar sæt ok böt.

## .XX.I.

ๆ Nu dræpær annöpughær annöpughan pæn sum ${ }^{46}$ ) draparan atte han böte prea markær slika sum han skal lösa ${ }^{47}$ ) mæp. pæt æru siax markær pænninga. ælla prea markær uapmala. talf alna til öris. ælla fughur nytia nöt ${ }^{48}$ ) sua sum för uar skilt. Nu æn pæn sum prelin drap ${ }^{49}$ ) uill uita han atær bötan: ${ }^{30}$ ) pa uitis) mæp epe fughurtan manna.

Harr') byrias uapa mal ok sara mal: hor ran ok styld'. i pöm"tatias 30 foka: en ok furatighi:
I. Vm huru uapa ep skal ganga ok um flere uapa mal:
.II. Um æn maper fa bana af hæste manz ælla af andru fæ manzs.
.III Vm æn annöpughær. præll²) ælla fostre, kona ælla ughurmaghi dræpas i wapa.
.IIII Um æn man ælla kona stiala. ælla ${ }^{3}$ ) huru mykit pön standa inni firi.

[^23]47) B. lösas.
48) F. nyttige Nööth.
49) F. Dräpitt haffuer.
50) B. F. böttun.

5i) B. F. add. thät.

1) F. habet rubr. Särmaill Medh Willia.
2) Vox prall errato hic est addita. Vide textum Capitis.
3) B. sic. A. add. firi.
.V. Vm æn man uarpær sarghapær höghstu4) sarum.
:. VI. Um æn man hugger annan mæp wrezs hænde ok huru pæn sari skal uitna sik ok annan fripsökia; ok huru böta skal firi sar ok drap.
VII Um all afhug at pe æru fixpærtiugh, mæp uilia ${ }^{5}$ ) gör ${ }^{6}$ ) pær fylghir egh ${ }^{7}$ ) lytis bot. ${ }^{\text {a }}$ )
VIII. Vm æn annar fạ) sar ok annar drap. ælla man sökir annan firi drap ok sar.
IX. Um at egh ( ${ }^{10}$ ma döpan uitna firi ( ${ }^{11}$ drap ælla sar: ælla ændra ${ }^{12}$ ) akomu.
X. Vm æn bonde sargha ${ }^{13}$ ) husfru sina fullum sarum ælla sla ${ }^{14}$ ) skenu. pa bötær skulu omynd ${ }^{15}$ ) fylghia.
XI. Um æn mapær læggær annai mæp kniui.. han öki sak sina at ${ }^{10}$ ) furatighi markum ok huru pa ${ }^{17}$ ) skiptas
XII. Vm kunungx man. biskups. hærtugha. ${ }^{12}$ ) hærra uarpa hugne fullum sarum. ok um perra pukka.
XIII. Um æn man gangær at andrum a akær ælla æng hans ${ }^{19}$ ) um höst ælla uar. pæt $æ^{20}$ ) tuægilt
XIIII. Vm æn kona uarpær sua slaghin at hon föpe döt barn. han öki sak
$\because$ sina at furatighi markum.
XV: Um æn kona huggær man fullum sarum. .xlla ughurmaghi ok um lytis bötær.
XVI Vm ( ${ }^{2}$ n man huggær. kona ælla ughurmaghi. præl annars. ælla prell sargha ${ }^{22}$ ) fralsan ${ }^{23}$ ) man
XVII. Um æn man huggar at manne ok uarpær annar firi. ok huru pær skal uapa ep ganga.

[^24]13) B. sarghar.
14) B. slar.
15) B. Ormynd.
16) B. mädh.
17) B. add. sidhan.
18) B. add. älla.
19) B. om. hans.
20) B. är alt.
21) B. Madher ällà kuna, ällir Vghurmaghi hugger Thräl \&c.
22) B. sarghar.
23) B. sic. A. fralsa.

XVIII Vm afhug pön i uapa geras, ella man stingær ut ögha a andrum mæp uapa.
XIX Um æn man slar annan mæp hornum ælla hiæltum ok lösisis ${ }^{24}$ ) ben ur skænu ${ }^{23}$ )
XX: Vm æn man slar annan til blozs ok hurn höght han ma uitna sik ok $\because$ firi retlösu.
XXI. Um æn man sla ${ }^{26}$ ) sundær arm ælla ben ${ }^{27}$ ) a andrum. æella man slar 3i annan fulla skenu pa kununger ex i landinu eila blöpuiti. ${ }^{28}$ )
XXII Vm æn ${ }^{29}$ ) kona slar man fulla skenu. skiutær ælla skiueær, slar kinpust ælla gör blopuiti.
XX.III Um æn man slar anuan mæp stang. ælla præll fa ${ }^{20}$ ) skenu ok fostre ælla man gör skenu mæp sapa;
XX.IIII Vm suarta slagh ok ${ }^{31}$ ) ughurmagha æn han gaer skenu $i$ uapa:
XX.V. Um æn man $\mathrm{fa}^{30}$ ) sar af fe manzs. ælla fræls man ${ }^{2 n}$ ) akomu af annars handuærkum. ${ }^{33}$ )
XX.VI. Ym æn man dyll firi :akomu. dyli' fri malsæghandanum ${ }^{34}$ ) ok egl $^{35}$ ) firi sokuaranum. ${ }^{36}$ )
XX.VII Um forsat ok atolo. ${ }^{37}$ ) ælla man bryter manhælghp a andrum. ælla man : ${ }^{3 x}$ slar annan kinpust. .
XX.VIII Vm all manhælghpa mal. pa skal malseghanda ( ${ }^{39}$ först ræt göra ok soknare şighèr uarà löntika böt: "
XXIX Um æn mapær uarpær stokkapær olaghlika,
XXX. Vm æn mapær giuær andrum hor sak. ælla man sæl frelsan man. ok fiæpærtiugh ${ }^{40}$ ) iorpa, ran.
24) B. lösas.
25) B. Skenu:
26) B. slar.
27) A. v. ben omiss. in marg. add. scriba.
28) B. Blodhwite.
29) B. om. an.

3o) B. far.
31) B. sic. A. om. ok.
32) B. add. fa.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II:
33) B. Hañdawärkum.
34) B. Malsüghandurit,
35) B. sic. A. om. egh.
36) B. Soknarum.
37) A. atlöf primum fuit scriptum.
38) B. sic. A. Verba slar ansan omissa,supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
39) B. sic. A. om. först rat göra:
40) B. füdhärtiught.
XX.XI Um dombrut qk trulldom ok ${ }^{\text {11 }}$ ) um höghsta ran ok anur ${ }^{42}$ ) rana
XX.XII. Vm gorpiuf ok flere stylde. ${ }^{33}$ ) ok huru_ranzsaka skal ælla pri giua enum piufsak
XXXIII Um æn piuuær ær wnnin mæp lagha44) domum. ælla man ${ }^{45}$ ) sleppi piuue hura han ma uitna band sin.
XXXIIII Vm æn annar slar band af piaue æn kunungx soknaye., ælta man renir, piuf af andrum.
XXXV. Um æn löska kona stial fullan ${ }^{46}$ ) piufnaph hou wr sak at prim markum.
XX.XVI Vm alla pa saki sum kona gær pa skal hænna gifta man suara alt pær til hon ær gift.
XX.XVII Um æn löska kona stial pön sum ${ }^{47}$ ) egh haurer mals man imman lanzs ok laghsaghu.
XX.XVIII Vm æn man spana hion manzs: ælla man takær fæ manzs i piufs handum
XX.XIX Um æn man stial ur lapum manna: ok suattan æn frels mapar snatta. ${ }^{42}$ )
XL: Vm: æn ughurmaghi stial fulla piuft wella snattar.


$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$har byrias uapa mal ok sara mal: hor. ran ok styld. ${ }^{49}$ ).
 ma flere hug til uapa taka $¥ n$ et. af enu hugge kunnü tu sar uarpa. takær hand ok huwp. pæt ær höghste uape. tiughu marker' ok tolf manna epær sua ${ }^{\text {sa }}$ ) at pæt uar mæp uapa ok egh mæp uilia. pæt aghu alli suæria ok ængin piggia. ok sua skal alt: $2^{53}$ ) enne stæmnu ep ganga ok fæ böta. pa taks egh til
41) B. om. ok.
42) B. annur.
43) B. Stylder.
44) B. sic. A. lagh.
45) B. sic. A. om. man.
46) B. sic. A. fullan.
47) B. om. sum.
48) B. snattar.
49) B. F. om. hanc rubricam.

5o) B. F. om. ok.
5) F. om. ok.
52) F. om. sua.
53) B. at.
uapa utan bape uilin pæn ær hiogi ok pæn sum ${ }^{54}$ ) sarit fik: bape aghu pe et ${ }^{2} \mathbf{t}^{\text {s5 }}$ ) suæria i epinum pær a kunungx soknare nær uara. pæn ærso) sarit giorpe: ban skal ${ }^{57}$ ) kunungx sokuara bup fa. mæp tuæggia boanda manna uitnum. kombær han egh til epsins ok hauær po bup fangit. pa gangi ep sin ok se saklös. Nu far han egh bup. pa ær pæn eprer olagha æn pe suaria ${ }^{58}$ ) pæn ep sua at egh ær kunungx soknare nær. Nu sighær pæn sum sarit giorpe at han fik hanum bup. ok ${ }^{59}$ ) kunungx soknare sighær egh. pa ær pæt bondans ${ }^{60}$ ) uitsz orp æn ${ }^{61}$ ) kunungx soknare stæmde ${ }^{62}$ ) æpte. uita ${ }^{63}$ ) mæp epe fiughurtan manna. pe tue sum kunungx soknaran uarapu uip at han skulde til epsins kuma ( ${ }^{64}$ ok tolf æftir Nu stæmnir kunungx soknare egh æptir utan uill bipa kunungx refst. pa skal ${ }^{\text {s5 }}$ ) hæræps næmd uita buat pær ær sant um. alt skal sendær ${ }^{66}$ ) a enum dagh ep ${ }^{67}$ ) ganga ok fact böla. i pöm epe ma ængum giua ur: sua sum nu ær um pænna uapa epin skilt. sua skulu alle uapa epara ${ }^{69}$ ) gangas bape firi drap ok fullsære. ok skeni. ok firi all manhælghpa mal. §. i. skiutær ${ }^{70}$ ) spiute. kasta ${ }^{7{ }^{7}}$ ) stene. ${ }^{72}$ ) kombær huarghin nipær för æn $^{73}$ ) skapa gær. pæt æru tiughu markær ok uapa epær: kombær (örra ${ }^{24}$ ) nipær æn pær sum skapa gær pæt ær handlög ${ }^{75}$ ) uape. 户̄æt ær half siunde mark ok fiurar ${ }^{75}$ ) örtughær ok egh uapa ep. Nu skiater man spiute: mellá kasta ${ }^{77}$ ) stene iuir hus ok $s^{78}$ ) egh huar sum ${ }^{79}$ ) nipær kombær pæt ær handlös ${ }^{75}$ ) uape. ( (. 2. Nu draghær ${ }^{80}$ ) man. ${ }^{81}$ ) spiut. sætær man ${ }^{82}$ ) stræng ælla stampu. ${ }^{33}$ ) gærpir ${ }^{84}$ ) garp grauær kældu. ger kuæun æella broa, faldær af uærkum : far af pana:- halda egh uerk

| 54) F. thär. |  | 70) | B. add. man. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 55) A. v. at bis est scripta. F. om. fi. |  |  |  |

liggi ogit. ${ }^{25}$ ). nu balda uærk til bana. pön baldin til halfra bot. : Nu , komber. man undir kuærn slar til hælia. ${ }^{\text {as }}$ ) gangær undan perre ok undir apra. pa skal 33 pæn ${ }^{87}$ ) gialda sum pa kuærnina ${ }^{89}$ ) $a^{89}$ ) sum haldær. pa skal han mæla at pönc sum $^{90}$ ) handuærkin ${ }^{91}$ ) attu sum ${ }^{92}$ ) han fik döp af. pær aghu pe uitzor $\mathrm{p}^{93}$ ) dylia mæp tolf manna epe at han fik egh döp af hans handuærkum. ${ }^{24}$ ) Nu æn flere aghu i perre kuærn ælla uærkum sum hioldu pa95) böte huar sum ${ }^{66}$ ) a til i pöm alla gangin ${ }^{97}$ ) i gialdit mæp hanum. ©. 3. Nu akær drængær bondans ( ${ }^{98}$ til skoghs ok faldær a han las. pa liggi ogildær ap9) sialfsins handuærkum. ${ }^{94}$ ) 8.4. Nu faldær möllari undi kuærn ok far af döp pæn sum takær lut af tulle han ær gildær at prim markum. brænnir ${ }^{100}$ ) han kuærn mæp wapa up pa ær hon ok ${ }^{\mathbf{1}}$ ) gild at prim markum. Nu æn annar man faldær undi kuærn pæn sum egh takær ( ${ }^{2}$ tull ælla lut af. ( ${ }^{3}$ han ær gildær at halfre bot. ©. 5. Nu hugga mæn træ faldær ok fa4) en bana af. han ær gildær at halfre bot. halfre siundu mark ok fiurum ${ }^{5}$ ) örtughum. i perre bot stande hans lutær först kuar. ( ${ }^{6}$ ok pe sum mæp hanum hioggu') gialdin ( ${ }^{\text {s }}$ pat sum fat ær. Nu uitis pöm pæt at pe hioggu mæp ('banum sum bana fik af perra ( ${ }^{10} h a n d u æ r k u m$. pa aghat pe uitzs orp at dylia at han egh bana fik af perre handurrkum: gita per egh dult pa bötin halua bot sürr för uar skilt.
II.


Nu bitær hundær ${ }^{11}$ ) man til bana ælla slar hester. stangar uxe. huggær runi.

| 85) F. ogillder. <br> 86) B. F. häliar. |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| 87) F. hant |  |  |
| 88) B. sic. F. quarinana. A. kuarina. |  |  |
| 89) F. agger. |  |  |
| 90) F. om. sum. |  |  |
| 91) B. handawärkin. |  |  |
| 92) B. thär. F.är. |  |  |
| 93) F. add. att. |  |  |
| 94) B. F. handawärkum. |  |  |
| 95) F. om. pa. |  |  |
| 96) | B. add. han. |  |
| 97) | F. gânge. |  |
| 98) | F. om. til skoghs. |  |

85) F. ogillder.
86) F. halın.
87) B. sic. F. quarinana. A. kuarina.:
F. ager.
88) B. handawärkin. F. handawärckom.
89) B. thär. F. är.
90) F. add. att.
91) B. F. handawärkum.
g) D .
92) F. gânge.
93) F. om. til skoghs.
94) F. a.
95) F. Nw brenner.
96) F. om. ok.
97) B. sic. A. lut alla tull. Fit tull aff. \&c.
98) B. Wari gilder.
99) B. F. far.
100) B. F. sic. A. siun
101) F. the medh \&c.
102) A. Litt. o omiss. supra lineam add. scriba.
103) F. som sagt är. Male.
g) F. them bana fick. tha agha \&c.
104) B. handawärkum; om. $\ddagger$ u - handłueirkum.
105) B. F. sic. A. humdar.
af huliku ${ }^{12}$, manzs fax han fa $^{13}$ ) bania af. pa ær pæt gill at half ${ }^{14}$ ) siandu mark ok fiurum örtughum.. gange $x$ bani först $\mathrm{i}^{15}$ ) bot ${ }^{15}$ ) utan huindær ok maper. Nu uitis pæt manne at annar fik bana af hans fre. pa a han uitzo orp ${ }^{17}$ ) at dylia. gitær han egh dult. pa ${ }^{10}$ ) böte halua bot ${ }^{19}$ ) sum skilt ær.

> .III.

I Nu uarpær annöpughær i uapa dræpin. pa ær han sua gildær i uapa sum ${ }^{20}$ ) uilia. Nu dreppr ${ }^{22}$ ) prell i uapa. gialde sua bonde firi uapa sum firi uilia. ( ${ }^{22}$ Warpær fostre i uapa dræpin: ælla gær han drap ${ }^{23}$ ) gialde sua firi uapa sum firi uilia. \&. 1. Nu uarpær kona ælla ughurmaghi i uapa drepin ælla dræpa pön i uapa bötin ${ }^{24}$ ) sum för uar $^{25}$ ) skilt æn fræls man hafpe pæ ${ }^{26}$ ) giort. utan perra mals man $^{27}$ ) fulle epin ${ }^{28}$ ) firi pem. ©. 2. i allum uapa pa bötis egh pukke ok egh ensak.

## .IIII.

I Nu stial man ælla kona ok firiuerka ${ }^{29}$ ) sik. ${ }^{30}$ ) alt pæt pön gæra i sua höghum sakum sum pön sitia inni firi. pa suari pren sum pöm ${ }^{33}$ ) haurer inni mæp sik. ${ }^{30}$ ) paghar höghra stighær n $^{32}$ ) pön sitia inni firi. pa a æettin bapa taka ol böta firị pöm.

> .v.
7. Nu uarpær mapær sarghapær högstu ${ }^{33}$ ) sarum uarpær gældær. gialde ( ${ }^{34}$ fue ratighi markær firi sar hans. ok furatighi marker firi lyti hans, ok furatighi

markær firi son han matte afla. ok furatighi marker firi dottur, ok han sialuær. ${ }^{35}$ ) gilder at siaxtan tighi markum. ok mæle sialuær $x f t e$.

## VI.

ๆ Nu huggær man annan sar mæp uilia. skær uddær ok æg. porf uip lin ok læki. ${ }^{36}$ ) spik ok spiær. aghe han uizs orp sum ${ }^{37}$ ) sar sin sökir til ( ${ }^{38}$ fulz ok fiæpærtiugx. pa skal han ping stæmna. mæp tuem mannum i pinge sar $\sin ^{39}$ ) lata miæta ok fermt sitia. ${ }^{40}$ ) sua annat ping stæmna ok andra fæmt sitia. sua pripia. ping ok pripiu fæmt. fiarpa tionga ${ }^{41}$ ) ping. pær skulu uitne hans fram ganga. pæt skulu ${ }^{42}$ ) tue mæn suæria at han fik af hanum sar mæp uilia ok ureps hænde. pæt andre tue suæria at pæt uar miætit ${ }^{43}$ ) til fulzs ok fiæpærtiughx. sua pripiu tue at pæt uar skærskutat ok laghlika lionga ping stæmpt. uill han a lionga pinge böta prettan markær ok atta örtughær ælla a lionga pingxs fæmt. pa halde fripi sinum. ©. I. Nu firi drap ælla fulsære æn sannum ær sak giuin: pa skal han egh flere folk uakn ${ }^{44}$ ) ( ${ }^{45}$ i botinne haua $æ n$ pry. ${ }^{46}$ ) skiold. suærp ok kætilhöd. ${ }^{47}$ ) ok ækki flere utan hin ( ${ }^{48}$ uili sum uip botinne takær: sipan skal han bôta oskapap klepe ok leript ok uapmal. ( ${ }^{49} \mathrm{ok}$
 firi sar ælla drap: ælla annur manhælghpa mal. ælla ok ambur mal pö̀n'sums ${ }^{\text {s3 }}$ ) man kan ${ }^{54}$ ) böta manne ${ }^{55}$ ) firi: sæmbær egh ( ${ }^{56}$ bapum pem sum bötir ok pem
 tanzs manna uitnum ok epe. at hanum uar fult ut. lukit per skulu tolf ( ${ }^{\text {sím man- }}$ na ep efte suéria a frominue at hini suoru bape sant of lagh. §. 3. Nu àr
35) Pro sialucer ar. Sic F.
36) F. B. läkir,
37) F. om. sum.
38) B. F. sic. A. fult ok fiapartiugth.
39) F. om. sin.
40) F. sökia. Male.

4i) A. Pro o primum scriptam est 5 .
42) F. om. skuble,
43) F. mätitt.
44) B. F. folkwapn.
45) F. om. i botinne.
46) A. tu prinmum scriptum fuit.
47) F. kiättill Hydide. . . 1 il
48) F. withi och will som witer bothoni ac!
49) B. redhu, om. ok.
50) B. F. pänninga.
51) F. om. ok.
52) B. F. sic. A. 'ad̈d. pat.
53) $F$. om. sum.
54) B. F. skal.
55) B. F. andrum.
56) F. sic. A. B. pens bapum.
57) F. miätzmaanna edhe. \&c.
58) B. F. män äpte \&c."
pæt ær firi fulsere ok biupær ${ }^{\text {sy }}$ ) han! spa sum nu ær saght ok hin uill egh uip taka a lionga pinge. ok egh a lionga pingx fæmt; pa skal han egh friplös fara. uill han egh böta sua ${ }^{60}$ ) sum nu ar skiltt ${ }^{61}$ ) pa skal han friplös fara ok hans bo skiptis. ${ }^{62}$ ) (f- 4. Nu ma egh pæn sum ${ }^{63}$ ). stæmnir andrum sak giua æn pem sum ${ }^{64}$ ) han forstu ${ }^{65}$ ) gaf sak mep stæmdu pingi. sökir han annan pa gör han ulagh. 6. 5. Nu uill han ( ${ }^{66}$ sarit firi lata pöm sum ${ }^{64}$ ) pæt giorpe. ælla of minna an lagha bötrer taka ok minska kunungx ret. pa uar pet sua först at ${ }^{67}$ ) böte ${ }^{68}$ ) ban fura marker ok fiura ${ }^{69}$ ) gaf han af pa skulde han ${ }^{70}$ ) ena mark kununge ok andra mark ${ }^{71}$ ) hæræpe. sipan gaf birghir iarl sua i lagh at syntis ar ${ }^{72}$ ) ok akoma til fullsæris. pa skulde han kununge ok hæræpe fullan ræt gæra. ${ }^{33}$ ) ok malsæghaudin gæri af sinum ret huat sum ${ }^{34}$ ) han uill. . ©. 6. Nu uill han egh sökia sik utan stæmnir hanum ok bipær han dylia: pa skal han dylia mæp tolf manna epe. gitær han ep gangit uari saklös. ${ }^{75}$ ) falzs at epe 35 ok $æ{ }^{76}$ ) fulsære. pa böte kununge ok hæræpe fullan rett: ${ }^{77}$ ) ok malseeghandanum ${ }^{78}$ ) ena mark py at han uill ${ }^{79}$ ) egh sialuær sik sökia,

## VII.

1. Nu all afhug pän sum ${ }^{\text {®0 }}$ ) mæp uilia gæræs. pön æru all fiuratighi marka sak. Nu fylghir egh lytis bot ${ }^{81}$ ) fixpærtiughu sare. utan ${ }^{22}$ ) mapær uarpær gældær. ©. I. Nu uill man fullsæere uita sæt ok böt uipær malsæghandan: han a uita mæp prænne fiughurtan manna epum: uill han kunungx ræt ælla ${ }^{63}$ ) hærezzs settan uita. pa a buarn ${ }^{\text {84 }}$ ) rettin uita settan mæp fiughurtan manna epe.
59) B. F. sic. A. bipar.

6o) F. om. sua.
61) F. sagdt.
62) B. F. skiptas.
63) B. är.
64) B. F. om. sum.
65) B. F. förstu.
66) B. sum sarit fik firi lata \& c.
67) F. och.
68) B. bötte.
69) F. add. marcher:
70) Adde böta v. gialda.
71) B. F. om. nıark.
72) F. ther.
73) F. bötha.
74) B. F. om. sum.
$75)$ B. sic. F. saaklöst. A. sakôs.
76) A. egh additum est, at lineolis oblitteratum.
77) B. F. sic. A. rat.
78) B. F. malsäghanda.
79) F. wille.

8o) B. om. sum.
81) F. lythis böther.
82) B. F. sic. A. ut.
83) B. F. ok.
84) F. hann. Male.

## .VIII:

I Nu aghas tue mæn ${ }^{\text {s5 }}$ ) uipær ok far annar sar ok annar drap. Wa legxs af
 Nu æn man sökir annan firi drap. ælla firi sar. ælla firi huat summ) han sökir han: pa skulu i allum uitnum boande mæn uara. ok egh löska mæns) ælla leghu drengia: ${ }^{\circ}$ ) (f. 2: Nu sökir man annan firi sar ok han sighær sik osakan ${ }^{91}$ ) firi uara pa skal han amote suæria uista uitne mæp siax mannum a sama dagh sum in suors sakin til hans ( ${ }^{52}$ a femtinne sipan skulu ${ }^{93}$ ) per suæria tolf manna ep æpti huart uitnit. pæt ær huar perra prænne tylftær: ok sua suæria. át hini sum förra suoru pe suoru bape ${ }^{94}$ ) sant ok lagh: nu orkar annar perra egh tylftar epum. pa falzs fetillös byrpe: per sum för suoru i pöm uitnumin sum falzs firi: pe skulu fasta: ok ${ }^{95}$ ) böta96) malsaghanda ok kununge ok hærape ok biskupe. Nu æn per suæria bape tylfta epa pa uiti hæræzs næmd, huat pær ær sant um. Nu gangær han uidp at han uar nær pa han sarghapær uar ok egh pæs uiliande at han uar $\mathbf{p}^{97}$ ) huggin: pa skal han a fæmtinne protylftan ep föra sua sum för uar skilt: $\mathrm{ok}^{\text {º8 }}$ ) hin a fylla tylfta epa sum ( ${ }^{9}$ saght uar. Nu æn pæn sum sarit kænnis uill egh mote ${ }^{100}$ ) suæria ('huatske pa han sökir han rella²) fæmtinne. pa skal hin egh tylftar epa æpti sin uitni suæria.

## .IX.

I. Nu dræpær man annan: hugger æella gör andra akomu. dör hín sum gerpina giorpe för æn han uarpær ${ }^{3}$ ) uitnaper. pa ma egh döpan uitua: pa skal

[^25]arwm hans stæmna. per skulu antuiggia dylia sum skilt ær. ælla böta sum skilt ${ }^{\wedge}$ ) ær.
. X .
व Nu sarghar bonde husfru sina fullum sarum: pa böte sum skilt ær. Nu slar han hana skenu ok uarpær lyt af. pæt skal hænna gipta mapær ut sökia. ok $^{5}$ ) bondin ut böta. pa bot skal gipta mannin in taka ok til omynd leggia. taki ( ${ }^{6}$ pren pa bot sum omynd takær. Nu raper han hænne ok far egh fulsere ${ }^{7}$ ) sella skenu ( ${ }^{8}$ ok uarper egh lyt.') pa uari ogilt.
XI.

I Nu huggær man annan fullum sarum i kunungx fripi. pæt ær pa kunungær i landi ær sua at för komu bup i land firi han. pa ökis sak pæs ær hiog at furatighi markum. ( ${ }^{10}$ fiuratighi marker kunungxs ensak. ok fiuratighi markær skiptis i pry. kununge ob ${ }^{11}$ ) hæræpe. ok malsæghanda. ©. i. Nu sarghar man annan mæp kniui fullum sarum. pa ökis sak hans til fiuratighi marka: ok fiuratighi marker kunungs ensak. ok ${ }^{12}$ ) furatighi markær skiptas ${ }^{13}$ ) i pry: kununge ok ${ }^{11}$ ) hæræpe ok malsæghanda. Nu ${ }^{14}$ ) sæghær kunungx soknare knifs lagh uara ok bondin sighæer egh. ok gangær po uip sarinu. kunungx soknarin ( ${ }^{15}$ stæmnir ok sökir æptir. pa uæri sik mæp prænne tylftum æella böte fiuratighi markær: dyl han sarit ok malseghandin giure hanum uitzs orp. pa dyli mæp tolf manna epe. gitær han ep, gangit fa ${ }^{16}$ ) uari saklös firi knifs laghit: nu xen han gitær egh ep gangit firi malsæghandan ${ }^{5}$ ) ok haffe po sarghat han 'ok egh mæp kniui: pa uæri sik mæp prænne tolf manna epum firi knifs laghit. uill egh kunungx soknarin sözia a han: pa skal herexp næmd uita huat

[^26]Corp. Jur. Sv. G. Ant. Yol. II.

1i) B. F. om. ok.
12) F. om. ok.
13) B. F. skiptis.
14) F. thà.
15) F. sücher och stämopner.
16) F.' om. pa.
17) B. F. madsäghandanumi.
pær ær sant um: Nu uarpær knifs lagh mæp uapa giort. pa dyli han ${ }^{10}$ ) sum ${ }^{19}$ ) pæt giorpe at pæt uar mæp uapa ok egh mæp uilia: giter han ep gangit uari saklös firi knifs laghit. gitær han egh pa böte sum skilt ær. $\left({ }^{20} æ l-\right.$ la dyli sum skilt $æ r$.
.XII.
ๆ Nu uarpær kunungxs man huggin fullum sarum. $\mathrm{pa}^{21}$ ) a kununger fukka taka fiuratighi markær: of pæn sum ${ }^{22}$ ) sarit fik han a sarabötrina sum för uar saght. ${ }^{23}$ ) æ huas man sum ${ }^{24}$ ) han $æ$ r $^{25}$ ) pukka a taka. ( ©. I. Nu uarpær biskups man huggin fullum sarum pa a biskupær niu markær firi pukka taka. C. 2. Nu uarpær huggin hærtugha man fullum sarum: pa ær hærtughans pukke niu markær. ©. 3. Nu uarpær huggin pæs hæira man sum hauær stallara ok stekara ok fiuratighi sessa a sialfs sins kust. pa ær hans pukke siax markær. §. 4. Nu æn kunungxs man. ælla hærtugha. ${ }^{26}$ ) ælla biskups. ælla pæs hærra man sum pukka a taka. far han ${ }^{27}$ ) minne akomu æn fullsære. pa fylghia pær egh pukka bötær.
XIII.

T Nu gangær man at andrum pæs uiliande at han uill han skapa ${ }^{28}$ ) ælla hans hion: gangær a hans akær um uar. ælla a ( ${ }^{29}$ bans akær ok æng um höst. huggær ælla ${ }^{30}$ ) sla ${ }^{32}$ ) blopuiti ælla skenu han ælla hans hion ${ }^{32}$ ) pa ær alt $\ddagger$ pet tuagilt ${ }^{33}$ ) sum ${ }^{34}$ ) han gær: ok alt pæt sum ${ }^{35}$ ) ban sialuær $\mathrm{fa}^{36}$ ) pæt ær $^{33}$ ) ugitt. 37 Nu æn nakuar skialnapær kombær braplika perra inællum a akıe ælla æng um byrghpa tima pa böte sum för uar skilt. ok huars perra akoma ${ }^{38}$ ) synis. ${ }^{39}$ )

[^27]29) F. Engh och a iker ont Höst.
30) C. F. om. alla.
31) B. C. F. slar.
32) B. hiona. F. hionom.
33) B. F. twägilt.
34) B. om. sunt. F. e.
35) F. om. sumb.
36) B. C. F. far.
37) B. add. alt.
38) B. F. sic. A. add. sum.
39) B. syntis til.
ok ængte firi fripbruti. C. I. ( ${ }^{40} \mathrm{Nu}$ æn man far af enum manne ${ }^{4}$ ) saendær flere sar ${ }^{42}$ ) ok dör egh af. pa gialdin pön egh mera all an ${ }^{43}$ ) et fullserre. (f. 2. Nu kumbær skialnapær manna mellum ok fa bape iamna akomu. pa iamkin ${ }^{44}$ ) bape ${ }^{45}$ ) sarum sinum ok bötin bape kununge ok hæræpe: ${ }^{46}$ )

XIIII.
ๆ $\left.\mathrm{Nu}^{47}\right) \not \approx$ huat ${ }^{48}$ ) inlændingær ælla utlændingær. kona ælla man ælla ughurmaghi uarpær sarghapær ${ }^{49}$ ) fullum sarum: pæn sum ${ }^{50}$ ) pæt giorpe. pa böte sum för uar saght. ${ }^{51}$ ) utan kona uarper huggin ${ }^{52}$ ) sua at ${ }^{53}$ ) hon föpe döt barn: $\mathrm{pa}^{54}$ ) ${ }^{\text {æn }}$ sum ${ }^{55}$ ) pæt gör han öke sak sina at fiuratighi markum: pöm skal taka kunungær ok ${ }^{\text {s6 }}$ ) bæræpe. ok malsæghande: §. i. Nu æn kona kan uarpa barp ælla sar ælla ok annur lund kan gæras til hænna: pæt a hænna gipta mapær sökia. ${ }^{57}$ ) ${ }^{38}{ }^{58}$ ) alt pæt sum ${ }^{59}$ ) pær bötis firi pa höre hæmne halft til ok halft hænna gipta manne sum ${ }^{\text {s0 }}$ ) hana sökir. utan han uarpe ræntær gipta mala. pa ( ${ }^{66}{ }^{1}$ ötær hörin gipta manninum til. alla hon kunne firi ligga ${ }^{62}$ ) sik. ælla han kunne taka uingæua firi hana.
.XV.
I Nu æn kona ${ }^{63}$ ) huggær man fullum sarum: pa ${ }^{64}$ ) böte hænna mals man prea markær: ena mark kununge andra ${ }^{65}$ ) hæræpe. ( ${ }^{66}$ pripiu malseghanda af hænna gozs. ©. i. Nu skal egh kona firi knifs lagh ælla frip brut æn pæt

[^28]gærs pa kunungur ær i landinu fiuratighi markær ${ }^{67}$ ) böta. ok egh hærrum pukka böta æn hun perra man ${ }^{68}$ ) sargha. ${ }^{69}$ ) S. 2. Nu ( ${ }^{70}$ ma egh kununa uitna firi sarit. ${ }^{73}$ ) hænna malsmanne skal stæmna. orkar han $a^{(7 x}$ ) dylia firi hana mæp tolf manna epe pa uari saklös: orkar han egh epe. ${ }^{73}$ ) pa böte sum saght ær: ${ }^{74}$ ) æ huat ${ }^{75}$ ) hon gær fullsære mæp uapa ælla mæp ${ }^{76}$ ) uilia. pa skal pæt uara prea markær. warpær pæn lyttær sum sarit fik: pa skal malsæghanda ræt lyti mæp halwu böta. ك. 3. Nu æn ughurmaghi sarghar man fullom sarum: pa skal pxt sua ${ }^{77}$ ) böta sum nu ær skilt ${ }^{78}$ ) æn kona bafpe giort utan alla prea markær ${ }^{79}$ ) pöm skal malsæghandin haua: ok pær a i huarte karl ${ }^{\text {so }}$ ) ælla kunungær: nu uarpær lran lyttær af. pa skal lyte mæp haluu böta. Nu sæghær hin sum ${ }^{81}$ ) sarit fik han maghanda man uara ok hans mals man sighær egb. pa a mals mannin ${ }^{82}$ ) uitzs orp at ${ }^{83}$ ) uita mæp epe fughurtan manna at han uar ${ }^{84}$ ) innan fæmtan ara. Nu æn han kære ${ }^{85}$ ) til bans sipan han ær maghanda man ok gærpin uar gör för æn han warp maghanda man: pa skal han ( ${ }^{\text {ss }}$ ut luka ughur38 magha botina. ${ }^{37}$ ) ok uita mæp fiughurtan manna epe at han uar ughurmaghi pa ( ${ }^{88}$ sum han pa gærp giorpe. ok pær hörir egh uapa epær til. æn po at pæt se ${ }^{89}$ ) mæp uapa giort: py at all ughurmagha gærning ( ${ }^{00}$ taks til ${ }^{19}$ ) uapa: ok han bötir egh mera firi uilia æn firi uapa: $æ$ huat hældær pæt ær firi blopuiti ælla firi² ${ }^{29}$ skenu: ©. 4. Nu $æ$ huat ${ }^{93}$ ) pæt ær mapær æella kona. aghurmaghi ælla annöpughær nakuara akomu fa ${ }^{\text {a4 }}$ ) gæra. antuiggia mæp uapa ælla ${ }^{\text {5 }}$ ) uilia pe sum minue ær ${ }^{96}$ ) æn fiæpærtiugh: ${ }^{97}$ ) pa skal $æ$ lyte mæp haluu böta:
67) B. C. F. sic. A. nuaker.
68) B. mï̈n.
69) B. C. F. sarghar.
70) F. skall egh heller mad kona \&c.
71) C. sar.
72) B. C. F. om. at.
73) F. om. epe.
74) F. om. ar.
75) C. B. F. add. haelder.
96) B. F. om. nıap.
77) F. om. sua.
78) F. sagdt.
79) B. F. markrena.
80) B. karler.

8i) F. thär.
82) B. malsmadhrin.
83) F. om. at.
84) C. F. ar.
85) C. karer.
86) F. Vthletha (pro Vtlata).
87) F. böthir.
88) B. om. sum. F. the gärd giordes.
89) F. war.
90) F. skall tagz ey till wäda, att hann \& Male.
91) C. firi.
92) B. C. om. firi.
93) F. add. heller.
94) C. F. far.
95) C. F. add. meß.
96) B. F. sic. A. om. ar.
97) F. fiuratighj marcker.
pæt ær sua undistandande ${ }^{99}$ ) at ${ }^{\text {º }}$ ) ( ${ }^{(1001 y t i s ~ b o ̈ t æ r ~ æ r u ~ s u a ~ m y k l a ~ s u m ~(' s i a l f s ~}$ hans botin: ok $\mathrm{i}^{2}$ ) lytis bot a huarte karl ærla kununger. Nu æn han uarpær lyttær i anlite sua at huarte ${ }^{3}$ ) hyll hattær ælla huua: ælla ok bristær armbær ælla ben sua at lyt uarpær ${ }^{4}$ ) af. (5lla ok sua at hand ælla fotær krumpna ${ }^{6}$ ) af ælla fingær: pa skal lytis bot nat ok iamlanga inne standa: uarpær hanum bætra innan nat ok iamlanga sua at han uarpær egh lyttær: ${ }^{\text {? }}$ ) pa skal han egh lytis böter taka. ok pa nat ok iamlange ær ute. pa stæmue æpte lytis bot ok ække ${ }^{\boldsymbol{b}}$ ) förra: ${ }^{\bullet}$ ).

## XVI

I Nu huggær man rella kona ælla ughurmaghi præl annars fullum sarum huat ( ${ }^{10} \mathrm{prtt}$ ær hældær mæp ("uilia ælla uapa: pa böte firi siax öra ok leghe hanum lakir. of halde uppe daxnærkum ok föpe pralin mapan han sar liggær. warpær han ${ }^{12}$ ) lyttre af: pa haui han pen lytta ok fa bondanum ${ }^{13}$ ) olyttan firi: i saramalum æru per ${ }^{14}$ ) bapir iamgildi prexl ok fostre. (f. i. Nu sar-. ghar prell frelsan man. skiuuær ælla skiuter. slar blopuiti ælla skenu. ælla riuær frælsan man: ( ${ }^{15}$ han hauær firi huggit sik ${ }^{16}$ ) ok sinu gildi: ær pæt fostre pa böte pæn sum ${ }^{15}$ ) fostran ${ }^{19}$ ) a pöm sum ${ }^{19}$ ) sarghapær uar atta markær pær aghi i huarte karl ælla kunungur. o $\mathbf{k}^{20}$ ) sua ok ${ }^{21}$ ) æn pæt mæp uapa giort uar. ${ }^{22}$ ) uarpa ${ }^{23}$ ) pe sargbape prell ${ }^{124}$ ) ælla ${ }^{25}$ ) fostre: pa pæn sum ${ }^{26}$ ) sarghape böte sua firi uapa sum firi uilia: ( ${ }^{(27}$ sua ok huat sum gars til annöpughxs pa

[^29]bötis sua firi uapa sum firi uilia. (. 2. Nu hamblar man præl annars manzs. ${ }^{28}$ ) huggær af hand ælla fot mæp uilia:-gialde ${ }^{29}$ ) atær ${ }^{30}$ ) fullum ${ }^{31}$ ) gialdum ælla annan firi ${ }^{32}$ ) ok mæp prea markær. pæt ær bondans pukke. aghe i huarte karl ælla kunungær
.XVII.
ๆ Nu huggær man at andrum ${ }^{33}$ ) ok uarpær annar firi: pæt ær priggia marka sak æn pæt ær fullsære ok taka bape til uapa. egh ma flere hug til uapa taka æn et. ok pæt taks egh til uapa utan bape uilin pæn ( ${ }^{34} æ r$ til hiog ok ( ${ }^{35}$ hin sum sarit fik. bape aghu pe suæria ${ }^{36}$ ) sum för uar skilt. gita per uapa epin gangit. pa uarin saklöse firi kununge ok hæræpe huat pæt $æ r^{37}$ ) höghre 39 sak ælla læghre. ©. I. Nu uill man uapa ep fæsta: $\left({ }^{38}\right.$ pa skal han fæsta $\left.{ }^{39}\right)$ han innan nat ok iamlanga: ${ }^{40}$ ) gör han egh sua $\mathrm{pa}^{41}$ ) hete fallin: Nu fællis ${ }^{42}$ ) uapa epær ælla gangær atær firi olagh han faldær kununge ${ }^{43}$ ) til feia ${ }^{44}$ ) ok allum mannum. ok malsæghande lite at fæstningh ${ }^{45}$ ) sinne. Nu skal uapa epær ${ }^{46}$ ) sialfsuiliandis fæstas. stæmni ${ }^{47}$ ) hin ${ }^{48}$ ) æfte sum akomuna ${ }^{49}$ ) fik pa ma egh uapa ep sipan ganga. ${ }^{50}$ )

## XVIII.

I Nu hugxs minste fingær af mæp ${ }^{51}$ ) uapa pa böte ${ }^{52}$ ) firi fingær öre. ok annan firi lyti ok halfmark firi lækis gæf. Nu uarpa all finghur fingær af huggin mæ户 uapa: pæt æru tolf öra firi sar: ok tolf firi lyti. ok half mark at ${ }^{53}$ )
28) F. om. manzs.

2y) C. B. F. sic. A. giale.
30) F. add. hann.
31) B. F. sic. A. fullu.
32) F. add. ella. Male.
33) B. C. F. manne.
34) F. thär hiogg.
35) C. paen ar saret. F. thänn thăr Såreth \&xc.
36) C. (ep g)anga
37) F. add. eller.
38) C. han scal han*
39) F. om. fasta.
40) C. add. oc ganga innan* F. add. och gainge hann innan Natt och .Jämprlanga.
41) F. om. pa.
42) F. fästis. Male.
43) B. F. sic. A. hununge.
44) B. C. F. fear.
45) F. B. sic. A. faestingh.
46) B. sic. A. F. ep.
47) B. F. Stänıner.
48) F. hann.
49) B. akoma.
50) B. gangas. F. add. Och à mothe Swäria

5i) F. om. map.
52) B. F. sic. A. böt.
53) F. firj.
lekis gef. Varpær ${ }^{54}$ ) pumul fingær ( ${ }^{55}$ af huggin mæp uapa. pæt æru tolf öra. py at han ær half hand. ok tolf öra firi lyti. ok half mark firi lækis gaf. Warpær all ${ }^{56}$ ) hand af huggin mæp uapa: pæt æru prea markær. ( ${ }^{57}$ ok prea markær firi lyti. ok half mark frist) lækis gæf. firi all uapa uærk pa skal sua böta firi lyti sum firi sar. f. I. Nu stingær man ögha ut a andrum mæp uapa. pæt æru preia markær. ok firi lyti ok lækir sua sum för uar ${ }^{59}$ ) skilt. Huggær man næsa ælla örun af andrum mæp uapa. pæt æru prea markær. ok sua um lyti ok læki ${ }^{60}$ ) sum för uar skilt. ${ }^{61}$ ) Hugger man ta $^{62}$ ) af andrum mæp uapa. böte sua firi $\left(x^{62}\right.$ ) sum firi fingær. Huggær ( ${ }^{63}$ af fot mæp uał)a: böte sua firi fot sum skilt $æ^{64}$ ) firi hand. ©. 2. Nu firi allan uapa $\mathrm{pa}^{65}$ ) taki alt sarpuli ok ${ }^{66}$ ) aghi $\mathrm{i}^{67}$ ) huarte karl ælla kunungær.

## .XIX.

I Nu slar man annan mæp hornum ælla hiæltum. stangum ælla stafrum: bristær hup ælla ${ }^{68}$ ) huld pæt ær full skena. pæt æru ${ }^{69}$ ) siax markær. taki sarpuli fiura markær. ok ${ }^{70}$ ) mark kunungær ok ${ }^{70}$ ) mark hæræpe. Nu lösis ben ur skenu fylghir öris bot. lösas ur siax pa ${ }^{65}$ ) fylghia siax öra: lösis ur pæt siunda ok skælla all i skalu: $\mathrm{pa}^{71}$ ) ær skena fiæpærtiugh.

> XX.

ๆ Nu slar man annan til blops: ( ${ }^{2} \mathrm{p}$ a ær pret priggia marka sak taki ena mark ( ${ }^{33}$ kunungær. ok ena pæn sik sökir: ok mark alli mæn. Nu hauær han ${ }^{74}$ )

[^30]67) A. Scriba in eo, ut videtur, fuit, ut pro $i$ scriberet $h$, quo factum est, ut illa littera deformata sit.
68) ok sine dubio legendum est. Cfr. Cap. 23: pr.
69) B. F. är.
70) F. om. ok.
71) B. Thät.
72) A. Pro pa ar primum scriptum est paer, at litt. a supra lineam add. scriba.
73) F. thänn sitt söcher. Och marck konunger: Och marck \&c.
74) F. thänn.
uitzsorp sum ${ }^{75}$ ) sik sökir ${ }^{50}$ ) pa hauær han uald ${ }^{77}$ ) huat pæt ær hældær siax markær ælla preia markær. pa skal han stæmna pry mal ping ok fiarpa lionga ping: $a^{78}$ ) lionga ${ }^{79}$ ) pinge skal han mæp uitnum sinum ${ }^{80}$ ) a han ganga: pæt uita pe tue at han fik af hanum pa skenu mæp uilia ok ureps hændi: pæt uita andre tue at pæt uar miætit til sua mykils sum nil sökis. huat pæt ær hældær siax markær ælla prea markær: ${ }^{31}$ ) pæt pripiu tue uita at pæt ${ }^{〔 2}$ ) uar ${ }^{63}$ ) laghlika ping ${ }^{84}$ ) stæmt. Nu sighær han sik egh sannan pær at uara: pa skal 40 han ( ${ }^{85}$ amote suæria mæp efe fughurtan manna at han æer egh pær sandær at. ælla han uar egh pær $^{86}$ ) nær pa han ${ }^{87}$ ) akomu fik: sipan skal hin sum uitnape ${ }^{88}$ ) suæria finghurtaa manna ep a fæmtimne at lúni ( ${ }^{39}$ siax suoru bape sant ok lagh: orkar han egh epinum ${ }^{90}$ ) pa æru hinne falne ${ }^{91}$ ) sum suoru $i$ uitnumin: suæria pe bape pa uiti"hæræzs næmd huat pær ær sant um. Nu æn han suær egh amote hanum : pa skal haı ${ }^{\text {² }}$ ) egh fiughurtan manna ep æpte sin uitne ganga. pa $a^{93}$ ) han a lionga pinge böta sum för uar skilt. ${ }^{94}$ ) (f. s. Nu skill pem a um bötrina: ${ }^{95}$ ) pa aghu hans miætanzs mæ口96) uitzs orp pæs sum ${ }^{97}$ ) ut skal luka sum för uar saght. ${ }^{98}$ ) ok pæn sum bötir han a bups epa lata æpte botinne ganga. sua sum framlepis skils i pöm malum ${ }^{90}$ ) sum ${ }^{100}$ ) til lionga pingxs höra: Nu gær han egh ræt firi sik. pa skal fæmt af ${ }^{\prime}$ ) lionga pinge ${ }^{2}$ ) til hans næmna: ${ }^{3}$ ) nu uill han ræt firi sik gæra $a^{4}$ ) fæmtinne. pa ær-

| $7^{5)}$ B. F. om. sum. | 90) B. edhum. |
| :---: | :---: |
| 76) B. F. sic. A. sörir. $_{\text {cor }}$ | 91) F. fillder. |
| 77) F. wal. | 92) F. om. hak |
| ${ }^{78)}$ F. $I$. | 93) F. om.a. |
| 79) A. Litt. o lapsu calami deformata est. | 94) F. sagdt. |
| 80) F. om. sinum. | 95) F. bothena. |
| 8i) F. om. ntarker. | 96) F. müthes Män. |
| 82) B. thär. | 97) F. om. sum. |
| 83) B. F. sic. A. om. uar. | 98) B. skilt. |
| 84) B. F. lionga thing. | 99) A. Loco v. malum antea scriplum fuit |
| 85) F. mothe Swäria fuggurtan Manna edh. | alum. |
| 86) F. on. par. | 100) B. F. Ow. sumt. |
| 87) B. add. tha. | 2) B. add. hem. |
| 88) B. sic. A. uitna. F. wittner. | 3) $\mathbf{F r}$ laggia. |
| 89) E. sworo santt \&c. | 4) F. i. |

pæns) egh fallin a fæmtinne ('gör ræt: nu uill han egh ret gæra. pa ær ute hwuzs sakin ok tolf markær firi ping ok femtir.

## XXI.

I Nu slar man arm ælla ben sundær a andrum sua at lösas bapi ænda:') pæt ær full skena: pa böté) sua) sum firi skenu ær skilt. §. i. Nu slar man annan fulla skenu pa kunungær ær $i$ landinu: pa okir ${ }^{10}$ ) han sina sak at fiuratighi markum sum för uar saght. ${ }^{11}$ ) Nu æn han ${ }^{12}$ ) sla $^{13}$ ) blopuiti pa kunungær ær i lande: pa brytær han egh kunungx ${ }^{14}$ ) frip. utan han gæri pæt ${ }^{15}$ ) $i$ kunungxs garpe.
XX.II.

I Nu sla ${ }^{18}$ ) kona man fulla skenu. böte firi preia markær. ælla sla ${ }^{16}$ ) kinpust skiutær ælla skiuuær ælla gær blopuiti. böte ( ${ }^{17}$ hænna malsman pæt sama ælla dyli mep tolf manna epe. egh ma kunu ${ }^{18}$ ) uitna firi akomu.
XX.III.

I Nu slar man annan mæp stang ella stafre bristær huld ${ }^{\text {dy }}$ ) innan ok halder hup utan: pat kalla ${ }^{20}$ ) suarta slagh: pa a pæn uiz orp sum ${ }^{21}$ ) firi ær staddær ok ${ }^{22}$ ) til hiog giua ${ }^{13}$ ) ep tolf manna: ælla böte prea markær: pa æn hat uarpær sua barpær at han gangær krumpin ${ }^{24}$ ) i lifdaghum sinum. pa böte ${ }^{\text {pæn }}$ sum ${ }^{25}$ ) pæt giorpe fiuratighi markær. f. I. Nu far prell ælla fostre skenu ælla uarpær barpær: böte tua öra pæn sum barpe. ok fulle atær dāx-
5) B. F. han.
6) F. thet gör. Nw \&c.
7) F. I Sänder.
8) B. F. sic. A. om. böte.
9) B. om. sua.
10) B. F. ökir.
11) B. skitt.
12) B. mean.
13) A. sk primum scriptum est. B. F. slar.
14) B. F. sic. A. .kunungh.
15) B. F. giärd.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
16) B. F. slar.
${ }^{17}$ ) B. F. thät sama: silla dyli hänna malsmadher (F. Mälzman) mädh \&c.
18) B. F. kuna Maie.
19) B. sic. F. hullditt. A. hup.
20) B. F. kallar.
21) F. om. sum.
22) B. add. hin sum. Male.
23) F. gainga.
24) B. F. add. mädh krykkium.
25) B. F. om. sum.
uærkin. ok lati lækia han. warpær han ${ }^{26}$ ) lyttær af, pa hani han pæn lytta ot fa bondanum olyttan ${ }^{27}$ ) firi huat $p æ t$ ær haldær ${ }^{28}$ ) mæp uilia giort ælla mæp uapa. §.2. Nu gær man fulla skenu mæp uapa: pæt æru öra tolf ok uapa epær at pæt uar mæp uapa ok egh mæp uilia. uarpær ban lyttær af. ${ }^{29}$ ) pa stal dyti anæp haluu böta

## .XX.IIII

I. Nu ger man blopuiti ælla ( ${ }^{30}$ sla man suarta slagh i uapa pret .eru siax p̈ra ok uара epær:3.) uarpær lyttær af pa skal ${ }^{32}$ ) lyti mæp; halw böta . §. i. Nu gær nghurmaghi skenu mæp uapa. pæt æru öra siax. ${ }^{33}$ ) egh uapa epær ok 41 egh kunungx sak. ©. 2. Nu firi allan uapa: pa taki alt sarpuli. ok aghi ${ }^{34}$ ) huarte kar ${ }^{35}$ ) ælla kunungær.
$\qquad$
XX.V.

ๆ $\mathrm{Nu} \mathrm{fa}{ }^{36}$ ) man sar af $\mathfrak{f}$ manzs huat pæt ær hældær hæstær ${ }^{37}$ ) ælla bundær. ælla huat fæ sum pæt ær. pa böte firi siax öra. warpær han ${ }^{38}$ ) lyttær af pa skal ${ }^{32}$ ) sua lyte böta sum sar. Nu uill han dylia at hans fæ hanær egh $p^{\text {xt }}$ giort. pa hauær hin ${ }^{39}$ ) uitzs orp ( ${ }^{40}$ sum sik uill sökia mæp tuem mannum iata at haiio fo hauer pet giort. : §. i. Nu far frols man nlamu af annats manzs ( ${ }^{4}$ handuærkum: pa böte pæn sum uærkin a siax ordis waipper lytter
 garpe ælla af uærkum pæs manzs han a egh: pa böte pæn uxrkin a pent


[^31]36) B. F. far.
37) B. F. sic. A. om. hastar.'
38) F. om. han.
39) B. F. han.
40) F. sit will \&c. $\quad . \quad$,
41) B. handawärkum. F. warckom, böthe thänn Werckinn \&c.
42) F. fä aff gärde: Male.
43) B. är.
44) F. om warpar - ära. :
XX.VI.

I Nu dyll man firi akomu firi siax marka sak ${ }^{45}$ ) ælla mera: pa skal han pæn ep ${ }^{46}$ ) ganga firi malsæghandanum ok egh firi soknaranum: vill man ${ }^{47}$ ) priggia marka skenu ${ }^{48}$ ) bötta uita: pa uiti mæp fiughurtan manna epe ${ }^{49}$ ) friri malsæghandanum: nu æn pæt ær sæt ok böt. pa ma hin egh uitna ${ }^{50}$ ) a mote. suær han amote pa gör han ulagh: ( ${ }^{51}$ pa skal hæræzs næmd ${ }^{52}$ ) uita huat pær $\not \approx r$ sant um.

## XXVII.

ๆ Nu gör man forsæte andrum: pæt ær tolf manna epær at han giorpe hanum egh forsete. ælla böte prea markær: Nu gær man atlöp andrum. synis a uaknum ælla $a^{53}$ ) klxpum ${ }^{54}$ ) hans ok egh a sialuum hanum: pær kiomber han laghum firi. pæt ær epær tolfs) manna. sua at han giorpe hanum æengte atlöp. ælla böte prea markær. §. I. Nu all pön manhælghpa mal sum ${ }^{\text {so }}$ ) maft gær til ugliurmagha ælla til kunu: ${ }^{57}$ ) pönr æru sua gild sum pæt uare giort til maghanda manzs. ok egh gildare ${ }^{58}$ ) §. 2. Nu æn man slar annan kinpust skiutær $\not$ ella $^{55}$ ) skiuuær ælla riuær klæpe hans sua at hans man hælghp skarpas: ${ }^{60}$ ) pa dyli mæp tolf manna epe ælla böte pre markær.

## XX.VIII.

I Nu firi all manh $x$ lghpa mal pa skal malsæghandi först sak giua. ok egh ${ }^{61}$ ) soknarin. Nu bötir ${ }^{62}$ ) han uipær malsæghandan lönlika. pa kære soknarin ${ }^{65}$ ) till hans: pa skal han dylia mæp tolf manna epe at han hauær egh böt uipær madsæghandan. ælla böte sum skils:

| 45) B. F. sic. A. siak. | 55) B. C. F. sic. A. tol. |
| :---: | :---: |
| 46) A. Pro $e$ primum scriptum fuit $p$. | 56) C. F. pair. |
| 47) F. hann. | 57) B. C. F. sic. A. hunu. |
| 49) A. Loco prioris $e$ antea scriptum fuit $p$. | 58) F. gildane. |
| 50) F. witha. | 59) C. om. alla. |
| 51) Verba: $p a$ - umt delenda esse videntur. | 6o) C. F. skapas. Male. |
| 52) B. nämdin. | 61) $^{\text {I }}$ F. sa. |
| 53) B. F. om. a. | 62) C. böte. |
| 54) A. sklapum scriptum est, at $s$ deletum. | 63) C. F. socnare. |

## .XXIX.

I Nu uarpær man stukkapær olaghlika sua at hans föter rutna af hanum böte ( ${ }^{64}$ firi furatighi markær: dör han af pa böte sum för uar ${ }^{65}$ ) skilt $i$ drapamalum. ok hans sak ökis at fiuratighi markum ( ${ }^{66}$ stokka pe han ok egh sua at fötær rutna af hanum : ${ }^{\text {© }}$ ) pa bötin prea markær ælla dylin mæp tolf mannum.
. XXX
I $\mathrm{Nu}^{68}$ ) giuær man andrum sak at ${ }^{69}$ ) han gær $^{70}$ ) hor undir han. uarpær han takin uibær ak slippær undan. pa dyli mæp pretylftur) ælla böte fiuratighi markær. ©. i. Nu ssell man ( ${ }^{72}$ frexlsan man $i$ annöpughan stap map ${ }^{73}$ ) uin ok uitne. böte firi fult ok fixpærtiught. ælla dyli mxp pretulftum ${ }^{74}$ ) epe: pær 42 skal frexsan lösa sum ${ }^{75}$ ) han hittis. egh ma frals at lepznum ${ }^{78}$ ). ganga. (f. 2. Nu slitær hæræpzs næmd tuæsuære mæp kunungx dome ${ }^{27}$ ) ælla laghmanzs skilum $\mathrm{um}^{78}$ ) egna delu. ok auerkar ${ }^{79}$ ) pæn sipan sum ${ }^{80}$, fældær ær ${ }^{81}$ ) ok kænnis uipær pa iorp sipan: pa ær pæt iorpa ran fult ok fææpærtiught.
.XXXI.
I Nu brytær man kunungx dom: pæt ær fiæpærtiught. ${ }^{87}$ ) $\mathrm{Nu}^{33}$ ) brytær man laghmanzs dom: pæt ær tolf marka sak. Nu ${ }^{33}$ ) brytær man ${ }^{84}$ ) hæraps ${ }^{85}$ ) höfpinga dom: böte siax ${ }^{\text {s0 }}$ ) markær. ( ${ }^{77} \mathrm{Nu}$ brytær man fiarpungx höf ${ }^{\text {inga }}$
64) C. fiapertiug. dör \&c.
65) F. $\ddot{\text { är }}$.
66) C. Verba (stuk)ka pe-takin uipar, Cap. 3o: pr., sunt abscissa.
67) F. om. hanum.
68) F. hic habet litt. init. grandiorem, primamque lineam minio exaratam, ut in initio librorum.
69) F. om. at.
70) B. hawer giört.
71) C. B. F. pratölftom epe.
${ }^{72}$ ) C. B. F. sic. A. om. fralsan man.
73) C. B. F. map.
74) B. thretylfium. C. F. pratolfiom.
75) C. par.
76) C. F. Ë̈snon. Male.
77) B. C. F. sic. A. dom.
78) C. oc. Male.
79) A. auerkan primum scriptum est.

8o) C. F: ar.
8I) C. F. var.
82) C. add. sac. B. F. sak füadhärtiugh.
83) C. F. om. Nu.
84) C. F. om. man.
85) B. C. F. sic. A. karraraps.
86) C. B. F. sic. A. pre.
87) C. Bryter fiarpunx höfpinga \&c. F. om Nu - marker.
dom: böte pre markær. f. I. Nu kænnis kunu trulldombær ok ${ }^{\mathbf{3 8}}$ ) uarpær takin uipær ok ${ }^{89}$ ) mæp sannum uitnum lept. pa ( ${ }^{(90} h a u æ r ~ h o n ~ f i r i u æ r k a t ~ l i u i ~ s i-~$ nu: ok ${ }^{91}$ ) hana skal stenka i hæl. mu kænnis hænne pæt. ok synis ${ }^{92}$ ) a bondanum ælla a hionum bans ( ${ }^{93} æ l l a$ a bo hans sanna forgærninga: pa uæri sik mæp prætylftum epe ælla böte firratighi markær: uænis hænne ${ }^{94}$ ) pön ${ }^{95}$ ) sak ok ${ }^{(1)}{ }^{96}$ ) ær huarghin synt a bo hans: pa uæri sik mæp epe ( ${ }^{97}$ tolf manna ælla ${ }^{98}$ ) böte preia markær: ©. 2. Nu rænir mapær man pa uill han öpa sik ${ }^{99}$ ) til hialp. pa kiplaran ${ }^{100}$ ) han. pa ær pæt fiæpær tiught') nu uill han löpa ${ }^{2}$ ) sik til hialp. pa bindran ${ }^{3}$ ) han: ${ }^{4}$ ) pæt ær ok fiæpærtiugh sak: nu lepis pæt ran mæp ope ( ${ }^{5}$ ok akallan ok bupum ok bupkafla: pa ær pæt ran ${ }^{6}$ ) fult ok fiapærtiught) pa ær pön gær户 gild at hundrap ${ }^{\text {² }}$ ) markum pæt ær höghsta ran: ©. 3. Nu gær man bos ran wrakær bort hund ok hiorp kuærn ok kætil: byrlar${ }^{2}$ ) ok a bak læggær. lepis pæt ran mæp ope ælla bupkafla pæt ${ }^{10}$ ) ær fult ok fiæpær tiught. Nu lepis pæt") egh mæp opi ('stæmni ping ok mæli at pæt ær epær prætylftær bristcer at epe böte ( ${ }^{13}$ fiuratighi markær. f. 4. Nu gær man hand ran andrum a uæghum ute. lepis pæt ${ }^{14}$ ) mæp ope ok bupkafla ( ${ }^{15}$ pa ær pæt ran fult ok fiæpærtiught. lepis pæt ${ }^{16}$ ) egh mæp ope. pa ær pæt epær tolf manna ælla böte ${ }^{17}$ ) preia markær. Nu taks pæt ut mæp ransakan ( ${ }^{18}$ pæt sum han af hanum rænte ællas i handum hanum: pa ær pæt fiæpærtiught. ælla
88) B. C. F. om, ok.
89) B. G. F. sic. A. om. ok.

9o) F. Haffui fyriwärckat.
9I) C. F. om. ok.
$\left.9^{2}\right)$ B. sic. F. add. thet. A. add. egh. C. add. pat egh.
93) F. om. cella - hans.
94) A. v. haenne bis est scripta.
95) C. om. pön.
96) C. B. F. sic. A. par. $\quad$ 12) C. stamner ping. oc maeter at. pa ar \&c.
97) C. Verba: tolf - pat ar ok (sak), S. 2, 13) C. F. firi, fiapertiug (F.fiedertiugt). Nv \&c. sunt abscissa.
98) A. aellla scriptum est, at medium $l$ deletum. 99) F. sär.
100) Pro kiplar han.

1) B. F. sak fiädhärtingh.
2) B. F. sic. A. öpa.
3) C. om. pat.
4) Pro bindeer han.
5) F. bis habet v. han.
6) C. F. om. ok akallan.
7) F. om. ran.
8) B. F. fiädhärtiught. C. fiapertiug.
9) G. B. F. hundrapa.
10) F. add. sär.
11) C. F. add. ran.

1i) C. F. om. pat.
15) C. B. F. pat ran ar fult \&c.
16) B. C. om. pat.
17) C. om. Böte.
18) B. C. F. af hanum sum han (C. F. on. han) ränte \&c.
dy $\mathrm{l}^{19}{ }^{19}$ map pretylftum epe: uill ${ }^{20}$ ) han egh stæmna æpte utan bipa ${ }^{21}$ ) kunungx refst. pa skal hæræps næmd uita luat pær ær sant um. ©. 5. Nu rænis man $\mathrm{i}^{22}$ ) skipum ok i skærium: pæt ran ær futt ok fiæpærtiught. kombæャ han undan mæ ${ }^{23}$ ) sum rænte. pæt ær prætylftær epær ( ${ }^{24}$ æella böte fiuratighi markær. Nu i allum ${ }^{25}$ ) pretylftum epum pa skal ${ }^{22}$ ) halft ${ }^{26}$ ) næmnas: næmni $æ$ huat han uill bxldær ${ }^{27}$ ) kuma ælla ualinkunna: gitær egh ep gangit fallis ${ }^{28}$ ) til ( ${ }^{29}$ fixpprortiughx

## XX.XII.

T $\mathrm{Nu}^{30}$ ) stial man $\mathfrak{f x}$ manzs ok hauær gorkætta ${ }^{3}$ ) : skoghe ute i grauum ælla ${ }^{32}$ ) bopum. köt ælla hupir ælla liuande fæ pæt sum stulit ær: pa ær pæt gorpiuuer. taks i handum hanum. ${ }^{33}$ ) pa hauær han firi uærkat liui sinu ok allum pöm lösörum sum ${ }^{34}$ ) han a. ( ${ }^{35} \mathrm{pa}$ ma han uitna ok up hængia: takxs egh i handum hanum ${ }^{35}$ ) pæt ær epær pretylftær: bristær at epe böte ater pæt sum ${ }^{34}$ ) han stal op mep furatighi marker. f. i. Nu stial man inne unde lase ok ${ }^{37}$ ) uarpær takin uipær: ${ }^{38}$ ) pa skal piufnap ${ }^{38}$ ) a bak hanum binda ok 43 til pingxs fora: egh ma firi minna piuf binda æn half mark: utan pæt se manzs ${ }^{40}$ ) fæ pæot sum ${ }^{41}$ ) gamalt ær: $æ$ huat sum ${ }^{42}$ ) han stial pær af. pæt ær fuldær piufnapær: pær ma han binda mæp ok up hængia. for utan hund ok kat. höns ok gas: ${ }^{43}$ ) stial han nakuat perra pa böte snattara bot. ælla dyli sum skilt ær. pxt skulu tue suæria at han ær at py sandær piuuær. pæt skulu andre tue surria at pa han uar stulin pa uar laghlika skerskutat. ( ${ }^{44} \mathrm{p}$ pt pripiu

[^32]31) F. giort kätta. Male.
32) B. add. i.
33) C. om. hanum. F. Hans.
34) B. C. F. om. sum.
35) C. han ma vitna.
36) C. F. om. hanum.
37) C. om. ok.
38) C. F. $m e p$.
39) C. B. F. sic. A. piunap.
40) F. medh. Male.
41) C. F. om. sum.
42) B. C. F. om. sum.
43) F. gäss.
44) C. F. sua pripio tuer. at hanom \&c.
tue uita at hanum $\not \mathrm{rr}^{43}$ ) fuldær piufnapær a bak bundin. sipan ma han til galgha dōma ok up hængia. Nu takx egh i handum inne takin piufnapær: pá ær pæt epær tuætylftær halft næmt ok halft unæmt. taki æ huat ( ${ }^{46} \mathrm{~h}$ ældær han ( ${ }^{47}$ kan fa kunna ælla ${ }^{48}$ ) ualinkunna: ${ }^{49}$ ) nu $^{50}$ ) bristær ( ${ }^{54}$ hanum eprin. pa böte atær hanum pæt han stal ok mæp siax markær. §. 2. Nn stiall han hæst i fiætre suari ${ }^{52}$ ) sua firi ut las sum firi ${ }^{33}$ ) inlas. Nu stial han ${ }^{54}$ ) hast a ualle aflla andra bondans kuste. warpor egh takin mape pa ar fact clacr tolf manna: ( ${ }^{5 s b}$ bristerr at epe böte ater 1 net han stal ok mop preia marker: $\S .3$. Nu gifs manni sak at han ær gorpiuuær. taks egh $\mathrm{i}^{56}$ ) handum hanum ${ }^{57}$ ) pxt ær epær pretylfær. bristær at epe böte atær pxt sum ${ }^{58}$ ) han stal ok max fruratighi markær. ( ${ }^{59} \mathrm{Nu} æ \mathrm{n}^{60}$ ) taks ${ }^{61}$ ) i handum hanam ${ }^{57}$ ) alla lepis a hæudær hanum sandær ${ }^{62}$ ) piufnapxer ok gitær egh let af handom sil ${ }^{63}$ ) xlla taks $i$ husum hans sum han ${ }^{64}$ ) rapær lasum at. ${ }^{65}$ ) per kombær han eyth laghum ( ${ }^{66}$ uip. pa ma han binda ok til pings fora. uitna ok up hængia. Nu taks ${ }^{67}$ ) i olestum husum ${ }^{68}$ ) pa a han uitzsorp dylia mxp tolf manna epe: nu taks undi lase pöm ${ }^{69}$ ) rapxer prell ( ${ }^{50}$ olla annöpught hion. pær komber bondin laghum: firi sik ne ok tolf manna ep at ${ }^{73}$ ) ( ${ }^{27}$ egh han ok ængte ${ }^{p r e t}{ }^{73}$ ) frelst hiona sum ${ }^{74}$ ) han atte ${ }^{75}$ ) uærkum firi $a^{76}$ ) uarpa pa $\left.^{77}\right)\left({ }^{78}\right.$ stal pæt. ok böte firi prolin $\left.{ }^{79}\right)$ slika prea marker sum han skal lösa mxp. §. 4. Nu kan bondin ${ }^{80}$ ) stulin uar-
45) F. war.
46) F. Hann will, heller kunna \&c.
47) C. far cunna \&c.
48) A. v. alla bis est scripta.
49) B. C. F. okunna; sẹd G. walin. kunna.

5o) B. om. nu.
51) C. F. at epe. böte ater pat \&c.
52) C. B. suari. "Male.
53) C. om. firi.
54) F. man.
55) B. C. F. sic. A. om. bristar at epe.
56) B. C. F. sic. A. om. i.
57) C. F. om. hanum.
58) B. C. F. om. sum.
59) C. F. om. Nu an.

6a) B. add. thät:,
6t) F. add. egh." Male.
${ }^{62}$ C. F. om. sandar.
63) C. B. F. sar.
64) B. C. F. sic. A. om. 'han.'
65) C. om. at.
66) C. firi. han ma lindla. \&c.
67) F. add. egh i Handom innelagin tiuffaader, eller.
68) C. add. hans.
69) B. C. F. add. sum.
70) C. oc annöpogher hion.
${ }^{71}$ ) F. om. at.
${ }_{72}$ ) B. C. sic. F. om. egh lian. A."ón. cgh' han ok.
73) C. hans.
74) B. C. F. om. sum.
75) C. F. a.
${ }^{76)}$ C. F. om. at.
77) B. C. om. pa.
78) F. skall thet och bülha \&c. Male.
79) C. F. pral.
80) B. C. F. bonde.
pa: pa skal han firi grennum ${ }^{31}$ ) sinum lysa ${ }^{82}$ ) huat hanum ær huruit, nu hauær han huma a huart kumit ær. pa skal han pit fara ok ${ }^{33}$ ) bepas laglika at ${ }^{\text {t4 }}$ ) ransaka han $a^{85}$ ) egh hanum ransak ${ }^{86}$ ) synia: pa skal ${ }^{87}$ ) tua mæn til taka ${ }^{85}$ ) sin huar pera: pæn skal sæghia sum ranzsak ${ }^{\text {º }}$ ) bepis huat hanum ær huruit æl$\mathrm{la}^{\text {a9 }}$ ) pylikt. pa skal hin sæghia huat sum ${ }^{\text {²0 }}$ ) inne $æ^{97}$ ) firi pöm: pa skuln pe inganga sum næmdi æru: pa skal pem ranzsaka ok sea huat pe haua in. ${ }^{\text {² }}$ ) ær pæt inne sum af hanum ær stulit. pa skal skupa æn³) uindögha ær a uæg sua mykit at pyliku ${ }^{94}$ ) matte ${ }^{\text {o5 }}$ ) inkasta at. ok piufnaprin liggær egh fialapær: ok sua at han gate pit inkastatzs. ${ }^{56}$ ) ælla ær gluggær ${ }^{27}$ ) undi syll sua at pylikt mat$\mathrm{te}^{\text {88 }}$ ) inganga at. $\mathrm{pa}^{\text {99 }}$ ) bondin uitzs orp uæria sik mæp tolf ${ }^{100}$ ) manna epe. nu ær egh uindögha til. pa a han egh uitzsorp Syn ${ }^{1}$ ) han hanum ranzsak²) sella rer bortu. pa a uarp firi durum halda ok ${ }^{3}$ ) hærazs höfpinga bup fa. ( ${ }^{4}$ ælla pöm i hans stap ær: pa skal han bupkafla up skæra ak ${ }^{5}$ ) pit mæp hæræpe koma: 44 pa ma han saklösu pæt hus up lata: hitta pe pæt inne ('sum af hanum ær stulit. pa ma han binda ok til pingx ${ }^{7}$ ) föra: hittis egh uari saklös. Nu mughu ${ }^{8}$ ) böndær saklöst ${ }^{9}$ ) up lata ok næmna ${ }^{20}$ ) pöm sum ${ }^{11}$ ) ranzsaka skulu æn hærass höffinga ær bup fangit. ( ${ }^{12}$ ok uilde egh ælla gat egh til kumit: §. 5. pri æru piuua ${ }^{13}$ ) en rapær ok ${ }^{14}$ ) annar stial ok ${ }^{15}$ ) pripi takær uip. pöm ma allum firi ena piuft sak giua: aghin alle ${ }^{16}$ ) uitzsorp $\not \mathrm{n}^{17}$ ) egh ær i handum takit.
8i) B. C. F. grannum.
82) B. C. F. sic. A. lyla.
83) C. om. ok.
84) C. F. om. at.
85) B. C. F. ma.
86) F. ransachann.
87) C. sic. A. F. add. han. B. skulu ther.
88) A. Litt. ta bis sunt scriptae.
89) B. C. F. ok.
90) B. C. F. om. sum.
91) C. B. F. ar.
92) C. F. inne. Male.
93) F. add. a.
94) F. tylckit.
95) C. F. na.
96) B. C. F. inkastas.
97) C. .glugga.
98) B. C. F. ma.
99) Pro pa a. Sic B. C. F.
81) B. C. F. grannum.
82) B. C. F. sic. A. lyla.
83) C. om. ok.
85) C. F.om at
86) F. ransachann.
88) A. Litt. ta bis sunt scriptae.
89) B. C. F. ok.
90) B. C. F. om. sum.
g) C. B. F. ar.

9 $^{3)}$ F. add. a.
tylcka.
96) B. C. F. inkastas.
97) C. glugga.
99) Pro pa a. Sic B. C. F.
soo) B. C. F. sic. A. tof.

1) F. $N \neq$ sön.
2) F. ransakann.
3) C. F. om. ok.
4) C. om. alla - ar.
๒) C. om. ok.
5) F. om. sum. C. om. sum af.
6) B. C. F. sic. A. pigx.
7) C. magho.
g) F. saaköse.
8) C. B. F. sic. A. naina.
9) C. F. am. sum.
10) C. sic. A. B. F. om. ok uilde egh.
11) C. B. F. piunar.
12) B. C. F. om, ok.
13) B. sic. A. op. C. F. om. h. w. ..」
14) B. add. ther.
15) C. om. sen. F. att.
§. 6. Nu æn pri mæn' ${ }^{12}$ ) giua emum sak huar perra firi en ${ }^{19}$ ) piufnap ok ( ${ }^{20}$ firi pæn piufnap sum ${ }^{21}$ ) hanum uar egh $^{20}$ ) ( ${ }^{23}$ sak giuin mæp stamdu ${ }^{24}$ ) pingi. ok han hafpe egh förra ${ }^{25}$ ) uart sik ( ( ${ }^{26}$ firi mæp epum. ok firi pæn piufnap ${ }^{27}$ ) sum ${ }^{22}$ ) ( ${ }^{29}$ fuldær piufnapær ær. ok laghlika ær lyst æftir. ok giua pe ${ }^{20}$ ) hanum sak firi kunungx ræfst. pa skal hæræzs næmd uita huat $\mathrm{p}^{3}{ }^{3}$ ) ær sant um: uilia per uæria han pa ær han uarpær: fælla pe han pa ma han hængia ok ${ }^{32}$ ) bo hans skipta sum saght ær. flyr han undan pa skal han friplösan leggia um alla pa ${ }^{33}$ ) laghsaghu ok hans bo skiptis. ${ }^{34}$ )

## XXXIII.

ฮ Nu ær piuuær uunnin mæp lagha domum ok lagha epum: pa skal fæmt til boskiptis leggia. hittis $\mathbf{i}$ siang baggia ${ }^{35}$ ) perra pa skiptis sua husfrunna lutær sum bondans. hittis egh i siang bæggia perra pa aghu frændær husfrunna uitzsorp uæria ( ${ }^{36}$ husfrunna pripiung mæp epe tolf manna at hon stal egh. ok aldrigh nötte hon ${ }^{37}$ ) mæp py at hon uisse ${ }^{38}$ ) at stulit uar. orkar ${ }^{39}$ ) hon epe taki pripiung sin: bristær at epe pa skiptis sua hænna sum hans ( ${ }^{40}$ æn hans barna gozs ma egh i skipti ganga: ok egh mxp epum ${ }^{41}$ ) uærias utan nakuat ${ }^{42}$ ) se i styld ${ }^{43}$ ) mapær ${ }^{44}$ ) fæpær ${ }^{+5}$ ) sinum. (. i. Nu slæppir man piuue utan band ælla bundnum ( ${ }^{4}$ ærma bandum: hætte uip prim markum: bindær han piuf um armlæggia ok slippær ${ }^{47}$ ) sipan: hætte uip fiuratighi markum: ok piufrin ær
18) C. om. man.
19) B. C. F. $\sin$.
20) F. om. firi - sum.
21) C. a.
22) B. add. för.
23) C. gauin sak firi mep \&ic.
24) B. C. F. stämdu.
25) C. F. om. förra.
26) F. om. firi map.
27) C. sic. A. piufnat.
28) C. B. ar.
29) C. B. F. sic. A. fufnapar ar.
30) B. C. F. om. pe.
31) F. thet.
32) A. v. ok bis est scripta.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
33) C. om. pa.
34) F. schiptas.
35) C. B. baggia. F. bägge.
36) B. F. thridiung hännar. C.* hąnnar mep \&c.
37) B. C. F. om. hon.
38) F. wiste.
39) A. Primum r lapsu calami est deformation.
40) F. om. an hans.

4i) B. F. edhe.
42) B. naquar. C. B. F. add. pera.
43) B. F. sic. C. stild. A. stuld.
44) Pro mapaer. B. F. mädh.
45) B. F. fadhur.
46) B. F. arma bandum.
47) F. släpper.
uiprer uitzsorp ${ }^{49}$ ) kumin dyli sum for ${ }^{49}$ ) uar saght. ${ }^{\text {so }}$ ) mella böte sum för uar saght. æn egh ( ${ }^{51}$ mughu pe han sipan binda ok egh hængia ok egh hans bo skipta. Nu giter han sik uart firi piufsakinne ${ }^{59}$ ) ok hin hafpe han bundit. synis $\not \mathrm{r}^{53}$ ) a bunulæggium hans ${ }^{54}$ ) pa a han uitzsorp sökia ${ }^{55}$ ) sin band til ${ }^{50}$ ) fixpær tiugxs: synis egh a hanum pa a hin uitzs orp sum han ${ }^{55}$ ) bant dylia mæp pretylftum epe. gitær han ep gangit uari saklös: bristær at epe ${ }^{\text {s8 }}$ ) böte fiuratighi markær. Nu $\mathbf{a}^{50}$ ) firi huat man ${ }^{60}$ ) bindær annan orætlika. pa skal han sua böta. ælla sua dylia sum nu ær skilt. ${ }^{61}$ ) Nu kærir annar til annars at han hauær bundit han ( ${ }^{62}$ erma bandum: pa dyli mæp tolf manna epe ælla böte pre markær.

## XX.XIIII.

I Nu slar ${ }^{33}$ ) annar band af piuue æn kunungxs soknare. pa böte fiuratighi markær ælla dyli mæp prætulftum ${ }^{64}$ ) epe. ælla uiti mæp prænne fiughurtan manna epum at han gærpe pæt mæp kunungxs soknarans luui: §. i. Nu rænir 45 man piuf af andrum sua at han brytar egh epzsöre kunungxs. pa hauær han brutit gislinga brut. pa ær $\mathbf{p}^{6 n^{65}}$ ) sakær at fiuratighi markum sum ${ }^{66}$ ) pær ær forman at. ok huar pæn pær uar i flok ok ${ }^{67}$ ) farunöte mæp pa ${ }^{68}$ ) böte pre markær.

## XX.XV.

ๆ Nu stial ${ }^{69}$ ) kona fullan piufnap ok uarpær takin mæp hun ær sak at prim markum pöm ${ }^{70}$ ) $\mathbf{a}^{71}$ ) læænna mals man böta firi hana. $æ$ hænna gozs först mæ-
48) B. F. sic. A. uitzs.
6o) C. han.
49) B. C. F. för.
50) B. skilt.
51) C. F. ma han \&c.
52) C. F. piuf sac.
53) B. F. sic. A. om. ar. C.*
54) A. pa a hans hic addidit, at lineola induxit scriba.
55) B. F. sic. A. söki.
56) F. add. fulz och.
57) F. om. han.
58) C. B. F. add. pa.
59) B. ̈̈. F. e.
61) C. B. F. sagt.
62) B. arma bandum, Dyli \&c.
63) C. B. F. skiar.
64) C. B. pratölfiom. F. tretolftom.
65) B. F. han.
66) C. pann.
67) C. add. $i$.
68) C. F. om. pa.
69) Adde löska. Cfr. ind. Capp.
70) F. tâ.
71) B. skal.
pan²) pæt uinzs til. egh ma hana biinda ælla up hængia firi piufnap ( ${ }^{3}$ utan hon se gripin uip: pa ma hana til pingx föra ok piufnap ${ }^{74}$ ) mæp hænne ${ }^{75}$ ) ok uitne ${ }^{76}$ ) a hana ${ }^{77}$ ) ganga sum skilt ær um andra piuua. sipan ${ }^{78}$ ) skal hænna mals man $^{79}$ ) böta firi hana ${ }^{60}$ ) sum saght ær ok egh laghum firi ganga: Nu æn hon uarpær egh gripin uip utan uænis ${ }^{31}$ ) perre sak. pa skal mals mannin dylia mæp tolf manna epe ælla böte preia markær. ( ${ }^{52}$ ok alt pex kanan uærkar pa skal hænna gipta man ${ }^{33}$ ) suara firi hana: ok böte æ hænna först mæpan ${ }^{8.4}$.) pæt uinzs at. ( ${ }^{55}$ ok sipan egh uinzs hænna at pa böte sit gozs. utan hon ${ }^{86}$ ) stiæli: pa a hænna gipta man ${ }^{13}$ ) böta firi hana första piufnap pria: markæer; stial hon annan tima böte ok firi hana pre markær: : stial hon pripia tima ${ }^{87}$ ) ælla optarin. pa aghe han uald ( ${ }^{88}$ at lösia hana æn han uill ællær egh :; will egh han lösa hana. pa a pæn uald sum stulin uarp ${ }^{89}$ ) antuiggia giua hænpe lif. at la böta ena mark kununge. ok andra hæræpe ${ }^{90}$ ) ok uari hans ambat ælla at pripia kuste hana stenka i hæl., ¡æssin laghin gaf kunung magnus.

## XX:XVI.

ๆ $\quad \mathrm{Nu}$ alla $\mathrm{pa}^{\text {saki }}{ }^{9}$ ) sum ${ }^{92}$ ) kona gær mæpan ${ }^{93}$ ) hon ær ogipt pa suarie4) hænna gipta man5) ælla böte fri ${ }^{96}$ ) hana. æn po at hon se fæst manne. bape han böte ok. söke firi hana æn uakuat kan geras til? hænva: nu sipan uight æo firi kirkiu durum ok gift pa skal hænna busbonde bape ${ }^{97}$ ) sökia oh sarara ( ${ }^{98}$ fit ri hana.

86) A. h hon scriptum est.
87) C. (sin)ne.
88) B. hwat han wit lösa hana allar ogh, de *na ellar egh.
89) C. var.
90) C. harabeno. $\because, \cdot, \cdots, i, i$,
91) B. sakir.
92) F. om. sum. $\quad$ -
93) В. män. $\because \ddots, \quad$ -
94) C. suceri.
95) B. giptar madher. $\quad \therefore \quad \therefore \quad . \quad . \quad$,
96) F. om. firi. , . .i.il .r !
97) F. om. babe. $\quad \therefore \therefore \therefore \quad \therefore$
98) F. firina. $\because \cdots,-\cdots \cdots$,

## XX.XVII.

8. Nu stial löska kona sum egh hauær mals man innan lands ok laghsaghu uarpær gripin mæp: pa ma hana til pingx föra ok uitna sum skilt ær: hon ær sak at ${ }^{99}$ ) prim markum. hauær hon ${ }^{100}$ ) gozs til at böta ælla uill nakuar böta firi hana pa ær pæt got. ær pær') huarte til pa hauær hon firistulit frælsi sinu: löse en perra antuiggia ${ }^{2}$ ) malsæghande ælla kunungx soknare. ælla hæræzs höfpinge uipær tua ok uari hans ambat ( ${ }^{3} \mathrm{p} æ r$ til at han fa preia markær firi hana: nu sipan löska kona ær uitnap: ${ }^{4}$ ) will bondin ${ }^{5}$ ) lösa hana til sin sipan ( ${ }^{6}$ mæp prim markum sum skilt ær: ${ }^{2}{ }^{7}$ ) giui mark kununginum. ${ }^{8}$ ) mark hæræpinu: will egh bondin lösa hana. pa gange fram a ping firi kunungx soknaran ok sæti hanum pær. kununa ${ }^{9}$ ) i hændær. ær han egh ${ }^{10}$ ) a pinginu pa 46 före hana hem til kunungx soknarans mæp tuem boanda mannum ok sæti pær hanum kununa ( ${ }_{i}$ hændær ok uari ${ }^{12}$ ) saklös sipan nu æn han ær egh hema: pa sæti hana pær hans hionum i hændær: kærir kunungx ${ }^{13}$ ) soknarin ${ }^{14}$ ) hui han satte egh hanum kununa i hændær: pa uiti mæp fiughurtan manna epe at han förpe hanum kununa:

## XX.XVIII.

( $\mathrm{Nu}^{15}$ ) spanar ( ${ }^{16}$ man hion annars manzs ok gær fulla bospend. takx egh i handum ${ }^{17}$ ) pa ær pæt epær tolf ${ }^{18}$ ) manna bristær at epe böte ${ }^{\text {9 }}$ ) pre markær: C. I. nu gær man saghu sanna pöm ( ${ }^{20}$ stulit ær af. han a firi öri. kombeer $h^{1} s^{21}$ ) i tak. han a firi tua öra: Nu takær man manzs fæ i piufs ${ }^{22}$ ) handum
99) B. F. sic. A. om. at. 100) 'B. C. F. sic. A. om. hon.

1) B. om. par.
2) C. antiggia, et sic passim.
3) F. till Hann fäar \&c.
4) C. F. add. oc.
5) B. bonde.
6) F. om. map - haerapinu.
7) B. C. om. pa.
8) B. add. ok.
9) B. Kuna. Male.
10) C. *par.
11) F. om. i heendar - hana par.
12) B. se.
13) C. F. om. kunungx.
14) B. F. add. til bondans. C. add. sï̛*
15) C. F. om. Nu.
16) C. hion manz \&c.
17) B. C. F. sic. A. hanudun.
18) B. F. sic. A. tof.
19) A. Litt. bö bis sunt scriptae.
20) F. sont stulin är, han \&c. C. sont stulin ar.*
21) F. han.
22) C. B. F. sic. A. piufx; primum scriptum fuit piux.
ok far pöm atær sum a: ok æltir piuuin ${ }^{2 / 3}$ ) fran. pær a han firi half mark: ( ${ }^{24}$ pa skal han uita mæp tuæggia manna uitne ok tolf æfter at han ælte sannan piuf fran $\mathbf{p y}^{\mathbf{2 5}}$ ) stulit uar. nu takx alt saman piuuær ok piuft ok far bondanum ${ }^{26}$ ) piufwin: pa a pæn sum tok alt pæt sum piufrin atte. ok mark af bondanum ${ }^{27}$ ) stulit uar af.

## .XX.XIX.

I Nu stiall man ur lanum manzs ælla handfastum ${ }^{28}$ ) uærkum: ( ${ }^{29}$ pæt ær epær tolf manna æn han ær egh takin at. bristær at epe böte preia markær: draghær man ${ }^{20}$ ) næt ælla miarpa ${ }^{21}$ ) a diupe: ${ }^{32}$ ) böte firi siax öra. (. 1. Nu snattar ${ }^{33}$ ) man minna æn ${ }^{24}$ ) half ${ }^{33}$ ) fæmte örtugh ( ${ }^{36} \mathrm{p} æ n$ sum fræls ær: böte fi$\mathrm{ri}^{17}$ ) siax öra ok atær pæt han ${ }^{38}$ ) snattape. nu ( ${ }^{39}$ æn han dyll ok feste tolf manna ep: gitær han ep gangit uari saklös. bristær at epe böte pre markær bape karle ok kununge ok malsæghanda: ok atær styldina: Nu æn han hauær egh til at böta ${ }^{40}$ ) ælla gitær egh dult. pa gialdi ${ }^{41}$ ) hup sina ok fari po förra til pingx ok taki ${ }^{\text {² }}$ ) dom til: nu æn kunungx soknarin ${ }^{43}$ ) sighær han haua böt uip malsæghandan firi piuftina: ${ }^{44}$ ) ok egh firi snattan: pa skal han dylia mæp tolf manna epe at han stal ${ }^{45}$ ) egh högre piuft ${ }^{46}$ ) æn ${ }^{47}$ ) siax öra snattan: Nu kære bondin til hans ok sighær han mera haua stulit af sik ${ }^{48}$ ) æn han ${ }^{49}$ ) hauær ${ }^{50}$ ) atær guldit. pa dyli mæp tolf manna epe at han stal egh mera af hanum æn han hauær hánừm atær guldit. bristær ${ }^{31}$ ) ( ${ }^{52}$ at epe firi bondanum: pa a bon-

din malsæghanda ræt af hanum: $\left({ }^{(33} \mathrm{Nu} æ \mathrm{n}^{54}\right)$ fallzs at epe firi kunungxs soknaranum: pa $\mathrm{a}^{55}$ ) han malsæghanda ræt af hanum.
XL.
 stal: snattær ${ }^{57}$ ) ughurmaghi lati atær pæt han snattape ${ }^{58}$ ) ok uari saklös.

## XLI.

ๆ $\mathrm{Nu}^{59}$ ) snattar prell: pæt æru ${ }^{60}$ ) öra tue. ælla hup hans. ok lati ater snattanina: ${ }^{61}$ ) warpær præll takin mæp p!ufnape $e^{62}$ ) ( ${ }^{(530}$, til pingx förpær: aghe pær bondin uald um huat han uill hældær lösu. taka. ællæ han vp hængia. 47 §. I. Nu stial bonda fostre fullan piufnap. warpær takin ok up hængder: pa gange bo hans til skiptes: nu lösis han: pa a pæn lösnina sum ${ }^{64}$ ) han tok. aghe ${ }^{65}$ ) i huarte karl ælla ${ }^{66}$ ) kunungær: af bans ${ }^{67}$ ) boskipti taki kunungar sin lut of ${ }^{68}$ ) alli mæn: ${ }^{69}$ )

Har byrias sipta balkar $i$ hanum talias fiokna niu ok tiuglit :
I Um huru allum frelsum kunum skal ormynd gæra:
.II. Vm huru frælse kunu skal ormynd gæra sipart hon döp ær:!
.III. Um huru uipærmun skal gæra ok mantul köp æn hænne iorp fulghpe.
.IIII. Vm huru man skal kunu fæsta: ælla annar fæste æn pæn sum a: : $\mathbf{\text { k }}$ ן ma fexsta sum bazst ${ }^{4}$ ) uill.
53) B. om. Nu - hanum.
54) C. F. add. han.
55) A. v. a omiss. supra lineam add. seriba.
56) C. F. ar.
57) C. snatta.
58) C. stal.
59) C. an.

6o) C. ar.
6I) B. C. sic. A. snattania. F. snattenn.
62) C. B. F. sic. A. piufnap.
63) C. Verba: ok - uald um hu(at) sumt abscissa.
64) C. om. sum.
65) C. a.
66) C. $a$.
67) C. om. hans.
68) B. C. F. sic. A. omi ok.
69) F. add. rubr. litt. Endan Pd Trutfiwa Balcken. Här epter folier Giptomala Butcher.

1) B. bäst.
:V. Um æn barn warpær aflat i fest. æfla uipér löska kunu ok giptis sipan ( ${ }^{2}$ mæp hænue.
.VI. Vm æn præstær uighi utan gipta manzssins uilia: ælla annar troloua:
VII. Um perra arf ok perra köp sipan uight ær: ælla annar kalla uight ok annar egh.
VIII. Vm æ̈ annar haldær kunu firi pemi sum ${ }^{3}$ ) fæst hauær: ællær ${ }^{4}$ ) hura han skal frendum sinum bruplöpe biupa
.IX. Um hua sum gipta skal. ælla brup renis. ${ }^{5}$ )
.X. Vm hindra dax gaf ok uingæf.
.XI. Um huru mæn dela um hemfylght ${ }^{6}$ )
.XII. Vm æn mopir giuær dottur omynd af sinne ${ }^{7}$ )
.XIII. Um æn sundærkulla bropriri) klanda omýnd.
XIIII Vm uæggia köp ok huru omynd ${ }^{9}$ ) ær laghlika afhænd. ok huru omynd skal selia ok klanda.
XV Um huru kona skipti uipær barn sin.
XVI Vm huru man skal omynd ut gæra ok intaka. ok um köpu eghn perra. ælla kona $\left({ }^{10}{ }^{10}\right)$ egh skaparua.
XVII Um æn husfru dör ${ }^{11}$ ) firi iul ( ${ }^{12}$ lla $æ f t e$.
XVIII Vm huru mopir ma firi barnum sea sipan bondin ær döpær mæp perra mals manzs' rape ok um köp perra.
XIX. Um $æ n^{13}$ ) kona gangær ${ }^{14}$ ) a andra giptu ælla huar sum sipan ${ }^{15}$ ) skal firi barnum ${ }^{16}$ ) sea
XX. Vin æn fæprinis frandær ${ }^{\text {T }}$ ) dela uipær barnin.
XXI. Uın hurus) husfru'ærui mæp barnum sinum æn hænna ${ }^{19}$ ) barnidö̈ia ok um sundær kulla ärf.


XXII Vm huru husfru ærui byght bo after barn sin: ok hui sum bonde he$\mathrm{te}^{20}$ ) gæstær til garzs.
XXLLI Um æn. husfru²) dör ok hauær æpti sik tua kulla
XXIIII $V_{m}$ huru bonde ærui sik ok sinum sunum.
48 XX.V Vm æn bonde gangær ${ }^{22}$ ) a andra giptu huru pa æruis
XXVI Um æn. man giptias) son sin pær ( ${ }^{24 f u l l a s ~ e g h ~ b r o ̈ p r u m ~ f i r i ~ p æ n ~ k u s t i n ~}$ sipan.
XX.VII Vm æn bröpær boa saman pa fullas ${ }^{25}$ ) pem atær pæn kustrin.
XX.VIII Um æn bröpær ${ }^{20}$ ) gipta systur sina hulkin ${ }^{27}$ ) perra omynd skal ut gæra.
XXIX. Vipan ${ }^{28}$ ) sægx um fostra ok fostru ${ }^{29}$ ) huru pön giptas ot perra arf skiptis. ok kæpsir a egh i barnum.

## Har byrias gipta balker. ${ }^{30}$ )

## .I.

N. sik $^{35}$ ) kunu bipia: pa ær got æn pöm ${ }^{30}$ ) sæmbær a. a festninga ${ }^{\text {7 }}$ ) stæmnu skal först mæla ${ }^{38}$ ) allum frælsum kunum bulstær at hofpe. at andru eghn æn hon ær til. at pripia gull æn pæt ær til ælla siluær. Nu ( ${ }^{\infty} \nsim n$ hon a egh gull ( ${ }^{40} \neq 1 l a$ siluær ok egh eghn pa takin ${ }^{41}$ ) slikt sum til ær ok per gærin ${ }^{42}$ ) af omynd ok pry hwup.
20) B. hetir.
21) B. sic. A. hufru.
22) B. gar.
23) B. gipta.
24) B. fyllas e Brödhrum \&c.
25) B. fyllas.
86) B. Brodhä.
27) B. huilkin.
28) Lege Sipan. Miniatorame errato hoc vitium, in B. quoque obvium, tribuendum est. 29) A. fostrum scriptum est, at wi deletum.

3o) B. C. F. om. hanc subr. Cff. not. 69 pag. yf
31) C. B. F. pan biper som \&c.
32) C. F. om. ok.
33) F. then.
34) C. F. om. pa.
35) C. B. F. saer.
36) F. allom.
37) C. B. F. sic. A. fastinga.
38) F. om. siala.
39) C. F. a hon egh \&c.
40) B. om. alla - eghni.
41) B. taki.
42) C. F. gara.
.II.
I Nu giptis ( ${ }^{42}$ frels kona ok gærs egh omynd mæp. paghar hon dör pa skal hænne gæras lagha omynd pæt skulu uara niu öra.

## .III.

I $N u$ pön kona ${ }^{44}$ ) sum ${ }^{45}$ ) sua mykil omynd ${ }^{46}$ ) fylghir ${ }^{47}$ ) at ${ }^{\text {p }}{ }^{48}$ ) ær siattungx ${ }^{49}$ ) attungær i bygdum by. ælla priggia marka eghn i humpe $\approx l l a^{50}$ ) hapi. hænne fylghir uipær mund: pæt ærus) tua markær. ok tiu öra til mattul köps. ${ }^{\text {san }}$ )
.IIII.
I Nu skal pæn (ææsta sum ${ }^{51}$ ) næstær ${ }^{53}$ ) a fæprinit pa skal ok næmna fylghp hænna: nu fæstir annar andrum kunu æn pæn sum ${ }^{45}$ ) næstær ær a fæprinit. pa böti furatighi markær. ælla dyli mæp pretylftum epe. ælla uiti mæp prænne fiughurtan manna epum at han feste hana pem ( ${ }^{54}$ manne mæp hans luui sum $^{53}$ ) rættær gipta man ${ }^{56}$ ) ær f. 1. ( ${ }^{35} \mathrm{Nu}$ kan pæn uara illa uiliapær sum næstær ær a feprinit. pa skal til pingxs (ssfara ok taka kunungx dom ælla laghmanzs. at pæn summ) næstær ær a möprinit at ${ }^{60}$ ) han ma fæsta ælla pæn sum $^{59}$ ) bazst ${ }^{6{ }^{6}}$ ) uill.
.V.

- ( ${ }^{(22} \mathrm{Nu}$ aflar man barn mæp kunu ok takær hana sipan sik ${ }^{33}$ ) til husfru: paghar han bætrapi kununa pa bætrapi han ok ${ }^{\text {b4 }}$ ) barnit. ok ${ }^{64}$ ) pa ær pat adal-

| 43) F. fralzsis kona. | 54) C. Verba: (nıan)ne - Nu sunt abscissa. |
| :---: | :---: |
| 44) B. om. kona. | 55) F. om. sum. |
| 45) C. F. om. sum. | 56) B. giptar madher. |
| 46) B. C. F. eghn. | 57) F. om. hanc S. et integrum Cap. 5. |
| 47) C. filghe. | 58) C. föra. taka \&c. |
| 48) A. par primum scriptum est. | 59) C. om. sum. |
| 49) B. C. F. sic. A. siattugx. | 60) C. pat. |
| 50) C. aellas, et sic passim. | 61) C. B. bazst. |
| 51) C. ar. | $\left.6^{2}\right)$ Cfr. not. 57. supra. |
| 52) B. mantulkiöps. F. Mantuls kiööp. | 63) B. C. sic. A. fik. |
| 53) Pro nestar ar. Sic B. C. F. | 64) C. om. ok. |

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Dol. II.
54) C. Verba: (naan)ne - Nu sunt abscissa.
om. sum.
57) F. om. hanc S. et integrum Cap. 5.
. fora. taka \&c.
5) c. sum.

6ı) C. B. bazst.
62) Cfr. not. 5\%. supra.
64) C. om. ok.
kunu barn: §. i. Nu fæstir man kunu ok ${ }^{64}$ ) aflar barn i fæstinne. pæt barn ${ }^{69}$ ); ær affgængt. Nu skil pöm a annar kallar fæsta kunu ${ }^{66}$ ) barn ok annar egh. pa a pæn uitzs orp sụm fæsta kunu ${ }^{67}$ ) barn $\mu$ ill uita mæp epe fæmtan ${ }^{68}$ ) man49 na: pæn a först suæria sum hana fæste. sua tue per ${ }^{69}$ ) sum ${ }^{70}$ ) hænna næste æru innan pripia kna $^{71}$ ) sum ${ }^{72}$ ) pær uaru nær pa hon fæstis ok tolf æftir ( ${ }^{73}$ pe suma prot uita.at pæt ( ${ }^{74}$ uar fæsta kunu harn.

## .VI.

I Nu sipan fest ær: pa skal uighia. pa skal ${ }^{79}$ ) gipta maprin ${ }^{76}$ ) nær uara. ${ }^{77}$; uighir ${ }^{78}$ ) præstær ok ær egh $^{79}$ ) gipta maprin ${ }^{80}$ ) uipær. pa rænir ${ }^{81}$ ) han ${ }^{82}$ ) gipta mala pæt ær ( ${ }^{83}$ furatighi marka sak ælla siu ${ }^{84}$ ) præsta epær at han uigh $\mathrm{p}^{85}$ ) mæp uilia ( ${ }^{88}$ hins sum gipta mannin uar. firi alla prostins ( ${ }^{87}$ gærninga pa skal hanum til biskups stæmna. ælla til ${ }^{\text {88 }}$ ) prouasta pær skal han uæria sik. §. i. Nu ( ${ }^{\text {en hulikin }}$ sum hana festir. trolouar ælla giptir utan rætzs gipta manzs uilia pa böte han fiuratighi markær: hauær hon ${ }^{90}$ ) nakuara iorp til. pa haui hana hænna gipta man: ${ }^{9}$ ) pær ( ${ }^{92}$ til ( ${ }^{33}$ at han fa atta örtughær ok prættan markær af pöm manne sum ${ }^{94}$ ) hana fik: hauær hon égh iorp til. pa stæmne $æ f t e$ atta

65) C. om. Larn.
66) C. fastra kunu.
67) B. C. fästia kunu.
68) C. sic. A. B. fughurtan.
69) C. om. per.

7o) B. C. om. sum.
71) B. knä. C.. laggiar. G، Väggär.
72) C. om. sum.
${ }_{7}{ }^{7}$ 3) B. then thät wita \&c. č."om. pe sums.
74) C. ar festra kunu barn.
75) F. å.
76) C. giftar man. F. giptoman.
77) C. om. uara.
78) B. wighi.
79) B. C. F. sic. A. om. egh.

8o) C. giftar man. F. gipta Mann.
81) B. C. räniran (pro ränir han).
82) F. add. Hans.
83) C. sac fiapertiug.
84) B. fura.
85) B. gipte. Male.
86) B. hans sume rätter war giptar madher. C. hins. ratter var giptar man. F. Hins som war rättir gìpter Mann.
$8_{7}$ ) C. gerper. F. gärdh skall \&c.
88) C. F. om. til.
89) B. C. hwilikin. F. Huilchin honä faster, ella troolofiwar, \&c.
90) B. G. F. sic. A. om. hon
9) C. B. gipta maper.
92) C. Verba: til - marker af sunt abscissa.
93) B. är han far. .F. Hann fär.
94) F. om. sum.
${ }^{55)}$ C. ̈̈rtogher oc prettan manker.
96) F. om. süki.
97) C. add. oc.
han hauær böt ( ${ }^{8}$ uip malseghandan: pa stæ̇mniey) ku̇nungxs soknarin after atta örtughum ok prettan markum: ok samulep herazts höfpinges.

## .VII.

 saman. æ huat hældær pön giptas ællær egh: pa ær hon kumin til alzs rettes mæp hanum ok han a bapi suara ${ }^{4}$ ) ok sökia firi hana: ok sua cen hon. dör barnlös: pa a han alla lösöra utan omynd af gozs hænna: of hon a pripiung af hans gozs æn han dör för: ${ }^{5}$ ) Nu æn hon dor ${ }^{6}$ ) för æn pöß koma i siadg saman pa a ('han æengte af hrenna goss taka: an po at. pön uighip sen: f. in
 i siang saman ok koma saman sipan ok dör barnlöst annat perra: pa: erair ${ }^{10}$ ) pæt perra sum¹) æftir liuær sua sum för uar saght af perre eghn sumn (för uar köpt. ok ${ }^{12}$ ) koma pön egh saman: pa æruir ${ }^{14}$ ) rættær ${ }^{15}$ ) ærui: ©. 2. Nu skil pöm a: annar kallar uight ok annar egh. pa a pæn uiz orp sum ${ }^{10}$ ) uight uill uita mæp tuem mannum ${ }^{17}$ ) innan pripia kna ${ }^{18}$ ) ok tolf æeftir at pön uighpus sum lanzsins ${ }^{19}$ ) æru lagh ok kirkiunna rettuer mr. ${ }^{20}$ )

## VIII.

ๆ Nu hauær man kunu fæst. $\mathrm{pa}^{\text {a }}$ ær got at ${ }^{21}$ ) alluma sæmber a: sembent pöm egh ${ }^{22}$ ) a: pa aru ${ }^{23}$ ) py mungazs tipir til takna at ( ${ }^{24} \mathrm{p}$ pen haui uittes or'p

[^33]12) C. at
13) C. om. ok.
14) C. B. F. drue.
15) A. Inter h. v. et sequenteth vocriptuiti est, at deletum.
16) C. F. om. sum.
17) C. om. カเапnum.
18) C. B. F. knat.
19) B. C. F. sic. A. lanzst.
20) F. om. ar.
21) C. F.an.
22) C. om. egh. Male.
23) C. B. F. aru.
24) F. Hann i Wizord Bc. w. pden thatuor Mizorp byggia*
sum byggia uill: pa skal han til fara ok biupa hanum mungatzs gerp: pxt ær pæn sunnu daghrin ${ }^{25}$ ) sum ${ }^{26}$ ) næstær ${ }^{27}$ ) ær apti ${ }^{25}$ ) martins mæssu dagh: 50 ok bepas uixla stæmnu pæn sum byggia uill: haldær ${ }^{29}$ ) hin ok hæftir hætte uip fiuratighi markum. ok fulle up hanum kustin. ællas haui ruuit mæp lagha forfallum: ok sua firi andra ok sua firi pripiu: pa ma han til pingx fara") ok dom ${ }^{3}$ ) kunungx taka ælla laghmanzs. pa skal hærazs höfpingi tik fara ok festa kunu ${ }^{32}$ ) hanum i hændær sætia: (. 1. Nu skal han frændum sinum ${ }^{2 y}$ ) bruplöpi biupa: ( ${ }^{24}$ allum pöm sum innan pripia kna ${ }^{33}$ ) æru. uill han egh pem biupa pa böte pre markær: xlla dyli mæp tolf manna epe at han uisse ${ }^{36}$ ) han sik egh sua ${ }^{37}$ ) skyldan uara. ©. 2. Nu skal til ölstæmnu taka pa skal brupfærp gen brup sænda: foruista man ok bruttu mö: ${ }^{30}$ ) per skulu mæp grupum til garzs ripa ok grup af bonda bepas. bonde skal pem grup giua: makn ${ }^{39}$ ) perra taka. ok sapla undi las leggia: pöm skal bondin ${ }^{40}$ ) ut uarpa.
IX.

T Nu aghu pe turemi lagha drykkiui) haua at andrum til mæla: ${ }^{42}$ ) ( ${ }^{43}$ nu sipan til ær mælt. pa aghu per andra lagha drykkiu haua. ok pa skal gipta maprin gipta pæn sum næstær ær ok gipta aghær. Hauær hon fapur liuande pa skal han gipta. hauær hon egh fapur liuande ${ }^{44}$ ) ok hauær ${ }^{45}$ ) apalkunu son pa skal han gipta: hauær hon egh pæn son ( ${ }^{46}$ sum pa ær maganda man. pa skal ( ${ }^{47}$ bropir hæena ær han ærat) a fæprinit: ${ }^{49}$ ) ær egh hawtil. parskal ( ${ }^{50}$ pæn

[^34]40) C. F. bonds.
41) B. F. sic. C. drykkia. A. dykkiu.
42) B. F. add. ok at andrum gipta. C. add. *gipta.
43) C. F. om. nu - gipta aghaer. At'B haec habet, sed male, cum ille cod. supra eadem addit, ac C. F. (vide not. 42. praeced.).
44) C. F. om. liuande.
45) F. add. Broder. Male.
46) F. sá att Hann är \&c.
47) B. F. brodhrin, än \&xc.
48) F . add. till.
49) B. C. F. sic. A. faprinitit; primum $i$ omiss, supra lineam addidit scriba.
5o) Br F. sic. A. pro patn gipta habet hantil.
gipta sum ${ }^{51}$ ) næstær ær a fæprinit. ( ${ }^{52}$ egh ma sundærkulla bropir a möprinit gipta. utan $\mathrm{a}^{53}$ ) pæn ( ${ }^{54}$ sum næstær ær a fæprinit. py at pær ær annar arui
 stær innan rikis: pa gipti pæn sum ${ }^{50}$ ) nastær: ${ }^{50}$ ) nu æn annar gipti ${ }^{60}$ ) æn pæn $^{61}$ ) sum ${ }^{62}$ ) næstær ær a fæprinit pa hætte uip fiuratighi markum. ælla dyli mæp pretylftum epe: ælla uiti ${ }^{\text {e3 }}$ ) mæp prænne fiughurtan manna epum at han gipti mæp luui rexts gipta manzs:44) pa skulu per uakna drykkiu ${ }^{65}$ ) sina haua i samu karum sum per ${ }^{66}$ ) för hafpu: (f. i. foruista man ${ }^{67}$ ) skal brup til bos ${ }^{65}$ ) uarpa. Nu rænis brup af brupfærp: pæt ran $æ^{69}$ ) ( ${ }^{\circ} \mathrm{f}$ fult ok fiæpærtiught prt a pæn bondin ${ }^{12}$ ) sum ${ }^{72}$ ) hon uar bape gipt ok giuin.
.X.

- Nu ( ${ }^{73}$ pæn sum til mælir han skal hindradax gæf narpa: Nu giuær man iorp at hindradaxs gef mæp fastum ${ }^{74}$ ) ok köpum ok dör barnlös: pa æruir husfrun ${ }^{75}$ ) sipan ${ }^{78}$ ) pa iorp. ${ }^{77}$ ) Nu giuær man ${ }^{78}$ ) iorp ( ${ }^{79}$ at hindradaxs gef ok haldær egh fæst at ælla giuær sipan ok ${ }^{\text {so }}$ ) egh a hindra dagh: pa iorp ${ }^{\text {81 }}$ ) ma hon ${ }^{\text {² }}$ ) egh æpti han ærua utan hans arua uilin: \&. I. Nu giuær man lösöra at hindra dax gæf. pöm skal borgha: æru per egh borghapi ok dör bondin barnlös: pa ma hon ${ }^{\text {83 }}$ ) egh pem kræuia ${ }^{84}$ ) utan arua hans uilin: $\S .2$. Nu haua

| 51) F. om. sum. | 68) B. add. föra ok. |
| :---: | :---: |
| 52) C. om. egh - arr a fapbrinit. | 69) B. F. är. |
| 53) B. F. ${ }_{\text {a }}$. | 70) F. om. fult ok. |
| 54) F. nästir à Fäderneth. | 71) B. C. F. bonde. |
| 55) B. F. add. nänir. | $\left.7^{2}\right)$ B. F. om. sum. |
| 56) C. B. F. sic. A. om. ar. | 73) C. scal pren til *gaef maep \&rc. F. thänn |
| 57) B. add. sumı. | till nıäle skall Hindrade geff \&c. |
| 58) C. F. om. sum. | 74) Pro fastum. Sic C. |
| 59) Pro nastar (v. nastar) ar. B. C. F. näster | 75) C. huströn. B. hoströn. |
| är a mödhrinit. | 76) F. om. siban. |
| 60) B. C. F. giptir. | 77) B. F. add. sanıu. |
| 61) C. om. parn. | 78) B. C. F. han. |
| 62) B. C. F. om. sumı. | 79) B. F. a hindradagh, ok \&c. C. a hindra* |
| 63) F. Dylj. Male. | 80) A. v. ok bis est scripta. |
| 64) A. Litt. $z$ omiss. supra lineam add. scriba. | 81) C. F. om. iorp. |
| 65) F. wapna Dryckio. | 82) C. add. pret. |
| 66) A. v. per bis est scripta. | 83) F. om. hon. |
| 67.) B. Forwistu man. | 84) C. B. F. vt kraefia |

Fr fiændær uingæf sina int. ${ }^{85}$ ) paghar fæst ${ }^{86}$ ) kombær a malit. ${ }^{87}$ ) ( ${ }^{\text {© }}$ gipta man egh förra æn pön koma bapin a en ${ }^{89}$ ) bulstær ok undir ena blöiu.

## XL.

ฮ Nu dela ( ${ }^{\left({ }^{90} \mathrm{~m} æ n ~ u m ~ h e m f y l g h p . ~ p æ n ~ s u m ~\right.}{ }^{91}$ ) giuær ok hin sum ${ }^{91}$ ) piggær ok ær inne mæp gipta manninum: pa hauær han uitsorp giua² ut sua mykit sum han uill mæp tuem ${ }^{93}$ ) af nipinne ok tolf94) ualinkunnum ats) pætta uar giuit ok mera egh. Nu hauær han ${ }^{96}$ ) fangit sum pa. nu klandas firi hanum ok ${ }^{97}$ ) kallas ${ }^{98}$ ) egh giuit uara: pa hauær ${ }^{99}$ ) han uitzs orp mæp tuem af nipinne ok tolf ualinkunnum at ${ }^{95}$ ) pætta uar giuit a fæstnapa ${ }^{100}$ ) stæmnu ok sua a gipta kuælde. §. r. Nu dela per um eghn innan hæfpa.') pa hauær hin uitzs orp sum gaf mæp fullum nipiar epe at pætta uar giuit ok mera egh: nu hauær pæn $^{2}$ ) hæffum a kumit sum giuit uar um bry ar. takit af (3gift ok afræpe ${ }^{4}$ ) ælla bor a sialuær. pa hauær han uitzsorp mæp fullum nipiar epe fiughurtan manna at pætta uar ( ${ }^{5}$ giort ok giuit a fæstninga ${ }^{6}$ ) stæmnu ok ${ }^{7}$ ) gipta kuældi. .Nu skal han annan ep æfte ganga fiughurtan manna. taki ${ }^{8}$ ) slika ('sum han kan fa: pa tua sum ${ }^{10}$ ) pæt uita at han hauær pæt ${ }^{11}$ ) hæfpat sua sum a ok lagh sighia. ${ }^{12}$ )

## .XII.

7 Nu giuær mopir dottur omynd af omynd ${ }^{13}$ ) sinne i lösörum: paghar pæt
85) F. hint. B. wita; male. C.*
86) F. fämt. Male.

8 g ) B. add. $q k$.
88) B. sic. F. Gipter Mader egh för \&c. C. giftar* A. giptir man förra \&c.
89) F. om. en.
90) C. F. per vmi frlgh (F. fylgd).
91) F. om. sum.
92) B. C. F. lata.
93) C. B. F. sic.
94) B. add. af.
95) F. om. at.
96) F. thänn.
97) B. F. om. ok.
98) F. kalla.
99) F.ıi.
(00) F. fästninga.

1) B. F. häfdar.
2) B. han.
3) F. om. gift ok.
4) B. F. afradhe.
5) B. mält a faistninga stännu ok giwit a giptar kwälde.
6) B. F. sic. A. faestinga.
7) F. a. Male.
8) B. F. sic. A. tak.
9) F. han fâr, thả twà \&c.
10) B. F. om. sum.
11) B. F. om. paet.
12) B. add. of tolf äptir.
13) A. omund primum scriptume est.

Lombær innaw ${ }^{\prime}$ garpzs ${ }^{\text {14 }}$ ) ok grinda stolpa. pa a bondin pen sum ${ }^{15}$ ) kununa fik uæria sinne husfru ${ }^{16}$ ) firi ormynd ${ }^{{ }^{17}}$ ) haldær mopirin py hon til ormynd ${ }^{17}$ ) giorpe: $\left.\mathrm{pa}^{18}\right)^{20}$ hon ${ }^{19}$ ) uitzs orp inne halda ok uæria sum för uar skilt. ${ }^{20}$ ) §. i. Nu æn hon gær $^{21}$ ) eghn sina til omynd hænne ok laghæfpar dottirin egh pa ${ }^{22}$ ) mopirin $^{2 y}{ }^{2 y}$ atær taṭa omyndu eghn sina: pa æn hon hauær lagh hæfpat. $\mathrm{pa}^{22}$ ) mopirin ${ }^{24}$ ) egh atær taka: py at pær gangær laghlika omynd ${ }^{25}$ ) bort.

## XIII.

I Nu klanda ${ }^{26}$ ) sundærkulla bropir: pa skal samkulla ${ }^{27}$ ) bropir ( ${ }^{28}$ fulla sundærkulla bropær firi omyndina py at egh ma hana ${ }^{29}$ ) atær fa.

## XIIII.

ๆ Nu gær bonde köp uip kunu sina: pæt ( ${ }^{30}$ kalla uæggia köp uara: pæt köp standær mæpan bapin ${ }^{3}$ ) liua. paghar annat perra dör. pa ær pæt egh lagha köp. (f. I. will bondin ${ }^{32}$ ) kunu sinna eghn ${ }^{33}$ ) ( ${ }^{(34}$ ur stap köpa ${ }^{35}$ ) ok pön aghu egh barn saman. pa ma ${ }^{36}$ ) egh hænna ${ }^{37}$ ) eghn ur stap köpa utan uipær se hænna rettær arui. ${ }^{38}$ ) Nu aghu pön barn saman: pa ma han ${ }^{39}$ ) hænna eghn ur stap köpa til bætra ok egh til sæmbra. py at omynd ma egh firifaras utan i pæmma lutum. Kan hungær hænda pa skal bondans ( ${ }^{40}$ Cörra alt sxlia æи hænna. nu ær hans ${ }^{41}$ ) alt up salt. nu haldær æn hungær a pa skal hænna onynd salia. nötir hon sialf, pa a egh bondin hana ${ }^{42}$ ) atær gialda: ( ${ }^{43} 11 u$ nötir

| 4) B. gardo | 29) F. Han. |
| :---: | :---: |
| ${ }^{15}$ ) F. om. sumb | 30) B. F.-kallar wäggia kiöp: Stande \&c. |
| 16) B. F. hustru. | 31) B. F. sic. A. banin. |
| 17) B. F. omynd. | 32) B. bonde. |
| 18) Pro pa a. Sic B. F: | 33) B. F. sic. A. egh. |
| 19) B. F. sic. A. han. | 34i) F. om. ur stap. |
| 20) B. F. saght. | 35.) B. F. shipta. |
| 2:1 A. v. gar omiss. supra lineam add. scriba. | 36) B. F. add. han. |
| 22) Pro pa a. B. F. add. ma. | 37) F. om. hanna. |
| 23) B. madhir (lege modhir; sic ed. 1650.). F. | 38) B. arftaki. F. Arffagare. |
| Moder. | 39) F. om. han. |
| 24) B. F. modhir. | 40) B. F. allt fürra. |
| 25) B. F. sic. A. ömırnd. | 41) A. ar hic iterum supra lineam errato |
| 26) B. F. klandiar. | add. rec. man. |
| 27) B. F. sic. A. sundarkulla. | 42) F. om. hana. |
| 28) F. om. fulla - bropar. | 43) F. om. nu - atar gialda. |

boudin mæp hænne ok kan ${ }^{44}$ ) fæ fa agha. pa skal han aruum hænna omynd ater gialda. Nu kan hær til lanzs læggia ok ${ }^{45}$ ) hæria alt pæt bondin a ok sua kunu hans. nu kuma bup hem ok bipia ( ${ }^{46}$ atær lösa kunu hans. nu hauær egh bondin anna( ${ }^{47}$ ) til utan han seli omynd hænna: pa ma han selia hana 52 ok hana atær lösa mæp. Nu kan bondin ${ }^{49}$ ) hæriapær uarpa ok susfrun ${ }^{49}$ ) sitær kuar. nu koma hænne bup ok ${ }^{\text {so }}$ ) bipia bondan attær lösa pa ma hon omynd sina selia ok bonda sin atær lösa: pær ær hon ${ }^{51}$ ) laghlika af hænd. §. 2. Nu ma boudin egh ( ${ }^{52}$ sellia sinna husfru iorp firi lösöra utan pön mal prengin til sum nu æru saghp: sæl han hana pa standær köpit mæpan5) bapin liua: sipan annat perra ær döt. kærre ${ }^{54}$ ) annat perra æfte hon ælla hænnar ${ }^{55}$ ) arui innan pry ar pa gangær köpit atær: ( ${ }^{56} \mathrm{Nu}$ ær omynd ${ }^{57}$ ) laghlika fal. pa skal hana atær biupa: fepringum ok möpringum sua sum framlepis ${ }^{\text {st }}$ ) skils um iorpa köp. Nu ær hænna arue utan landzs ${ }^{59}$ ) pry ar sipan hon ær döp. ok kerir innan nat ok iamlanga sipan han hem komber: pa hauær han uitzsorp atrr dela. krere ${ }^{60}$ ) han egh innan nat ok iamlanga: pa aghe pæn sum ${ }^{61}$ ) köpt hauær. Nu æn han ær innanrikis ${ }^{62}$ ) um pry ar ok uill egh kæra mællum pæs utan kæris) sipan: pa aghi hin uitzs orp sum ${ }^{64}$ ) köpt hauer at ${ }^{65}$ ) uæria sum skilt ær. Nu kæriris) hon ella hænnar ${ }^{67}$ ) arui innan pry ar. pa gangær köpit atær. nu æn pæt ær i flere köp kumit. pa ma pær egh epum a mote ganga: hua ${ }^{68}$ ) sum ${ }^{61}$ ) pær ganger epum amote han gær ulagh: utan gange huar atere ${ }^{60}$ ) til sinna uipær gialda. pæn til iorp sum ${ }^{64}$ ) hana galt gen. ${ }^{\circ 0}$ )
44) B. add. han.
45) B. F. om. ok.
46) B. F. hana ater lösa, nu \&c.
47) F. om. annat.
48) B. F. bonde.
49) Lege husfrun. B. huströn. F. Hustru. 50) B. F. om. ok.
51) B. add. ok.
52) B. huströ iord sälia firi \&c.
53) F. mä̈n.
54) B. kiärir. F. käre.
55) B. sic. F. annar. A. anar perra.
56) Verba: Nu - iorpa köp hic interrumpunt orationis seriem; supra post verba: par ar hon laghlika af haend inseri debuissent.
57) B. F. sic. A. ömynd.
58) F. framideles.
59) B. F. rikis. B. add. vm.

6o) B. F. Kiärir.
6I) B. F. om. sum.
62) F. Indrijkis.
63) B. kiärir.
64) F. om. sum.
65) F. om. at.
66) B. E. kiäre.
67) B. F. sic. A. annar
68) F. Ho.
69) F. om. atar.
70) B. add. ok.
pæn til lösöra sum ${ }^{64}$ ) pem galt gen. Nu $æ n^{71}$ ) hon uar i bo mæp bondanum ok nöte ${ }^{72}$ ) uipær giald mæp hanum: pa luke atær ${ }^{73}$ ) pripiung af uipær gialdum ok tua lyti arui bondans: Nu æn hun hauær ærft mera æn til pripiungxs. pa luki sum hon ærft hauær: uill hon egh luka lut pæn ( ${ }^{74}$ hon ærft hauær ok sum til hænna höre. ${ }^{75}$ ) pa standiu köpin ${ }^{76}$ ) all kuar. ${ }^{77}$ ) Nu hauær han skipt til ${ }^{78}$ ) uærra pa skal köpit atær ganga: pær ma egh epum amote ganga: gangær han epum ${ }^{79}$ ) amote pa gær han olagh. ©. 3. Nu köpir han hænna gozp ${ }^{80}$ til iamnapa ok sæl sipan firi lösöra. $æ$ mæpan ${ }^{81}$ ) hænna iorp köpis ${ }^{82}$ ) til iamnapa ok æru pön barnum saman bundin ælla ær ræettær arui nær $\mathrm{p}^{23}$ ) sum maghandi man ær: pa stande köpit ok aghe pæn uitzs orp sum ${ }^{84}$ ) köpt hauær. Nu paghar han sæl firi lösöra pa gangær köpit atær ok pær ma egh epum a mote ganga. 厄. 4. Nu sel kona ælla skipti sinni iorp sipan hon ær ænkia mæp sins gipta manzs rapi pæt köp ær lagh giort aghe pæn uitzs orp at ${ }^{35}$ ) uæria sum $^{84}$ ) köpt hauær.
XV.

T Nu skiptief kona uipær barn sin ok bonda sins arua: pa skal hon omynd sina först af oskiptu bo taka. ok ${ }^{87}$ ) uipær mund sina æn hænne fulghpe ${ }^{88}$ ) sua mykyl eghn sum skilt ær: hauær han hænne köpt $\cdot$ mattul ${ }^{99}$ ) utłænzskan pa skal ${ }^{90}$ ) pær at lita: hauær hon egh fangit han pa æru pæt tiu öra. Nu a hon
 ok annan um huwp ( ${ }^{4}$ sik: sipan aghu arua bondans pær gen all pön klæpe 53
71) B. F. sic. A. om. cen.
72)
7. F. nötte.
73)
7. F. om. atar.
74) F. om. hon - sum.
75) B. F. hörir.
76)
77. kiöp.
78) B. F. add. thär til hon lukit hnwer.
78) B. F. sic. A. om. til.
79) B. F. edh.
8o) B. F. godz.
82) B. F. mizi.
82) F. schiptis.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fal. If.
83) F. han.
84) F. on. sum.
85) B. om. at.
86) B. F. skipter.
87) B. F. $S_{w a}$.
88) B. fylghe. F. fylgir.
89) F. mantul.
go) B. F. add. hon.
91) F. G. Vthlänsk.
92) B. F. add. $a^{2}$
93) F. härda mantol sin, huffuud Duuke \&c.
94) B. F. sär: Tha aghu \&rc.
hanum uaru bapes) skapap ok skurin. ok pry folkuakn: ${ }^{\text {º }}$ ) sipan a husfrun ${ }^{0 \%}$ ) priping af bo ok bondans arua tua lyti:

## XVI.

ๆ Nu giptir man kunu ok skil sua firi at hus pön sum²) a iorp hænna standa skulu omynd fylghia: pa æ pæn omyndina æruir han æruir ${ }^{\infty 0}$ ) husin: Nu æn han ${ }^{100}$ ) glömir ok skil egh undan : ${ }^{1}$ ) pa skal pæn husin taka ${ }^{2}$ ) sum ${ }^{\text {² }}$ ) lösöra takær: nu skil pem $a^{3}$ ) pa skal pæn omundina4) ut lukær uita mæp tuem af
 pa æruir") bondin ("pripiung hænna. Nu köpa pön eghn mæpan) pön boa saman: pa æruir ${ }^{10}$ ) bondin sua köpu eghn sum alt bo fæ:11) ok ${ }^{12}$ ) fur ping ${ }^{13}$ ) hænna for utan ${ }^{14}$ ) hindra dax gæf: ok omynd hænna ${ }^{15}$ ) skal rættum arua ${ }^{16}$ ) ut fa. bulstær at ${ }^{17}$ ) förstu. ær han ${ }^{18}$ ) haluu uærre æn han uar ok haua hin ba$\mathrm{pin}^{19}$ ) nöt ${ }^{20}$ ) sum attu ok lupa alla fiura hyrnu ${ }^{21}$ ) saman: pa gangær egh pæt til fullnapa: Nu ( ${ }^{22} æ r u$ pæt annöpugh hion $\not{ }^{23}{ }^{23}$ ) til omynd giorp æru ok æru sua gamul at $\mathrm{pe}^{24}$ ) tilis) ængsins för æru haua bapin nöt. ${ }^{26}$ ) ælla gaw bapin frelse. pa gangær pær egh fulnapær firi: ær pæt salt bort. ælla löstis.²) ælla döt. ${ }^{28}$ ) pa fulle bondin preia markær firi pæt ena huwpit. ( ${ }^{29} \mathrm{ok}$ sua æn pæt ær lupit bort Nu ær eghn at andru hofpe. ( ${ }^{30}$ alla pa eghn hon kan ${ }^{3}$ )

| 95) B. om. bape. <br> 96) F. flockwapn. Male. | 15) B ard. thàt. C. F. add. hanu. <br> 16) C. B. F. sic. A. om. arua. |
| :---: | :---: |
| 97) B. F. hustru. | ${ }^{17}$ ) C. F. om. at. |
| 98) B. F. om. sum. | ${ }_{\text {18) }}$ B. C. F. sic. A. om. han. |
| ${ }_{100} 99$ B. F. sic. A. om. han. | 19) C. F. om. bapin. |
| 1) B. F. pro undan habent thät vndir. Male. | 20) B. add. saman. |
| 2) B. F. sic. A. tak. | 21) B. hyrnur. C. hyrnona. F. hörnar. |
| 3) B. at. | 22) C. B. F. sic. A. ar pat annöpught. |
| 4) B. F. omyndena. | 23) C. F. om. ar. |
| 5) B. F. war. | 24) C. B. pön. F. thän. |
| 6) B. F. sic. A. hufrun. | 25) B. F. om. til. |
| 7) C. F. arue. | 26) F. om. nöt. |
| 8) C. Verba: pripiung - Nu sunt abscissa. | 27) C. löst. |
| 9) B. F. män. C. maxp. | 28) C. B. add. alla ar pat lupit bort. Cfi. |
| 10) C. arue. | 29) B. C. ${ }^{\text {not. }}$ 29. ${ }^{\text {em. }}$ |
| 12) B. F. add. all. C. add. alla. | me praeced. |
| ${ }^{13)}$ B. forthing. F. fording. C. förning. | 30) C. om. alla - arua. |
| 14) B. C. F. sic. A. unan. | 3ı) F. om. kan. |

fa agha ok ærua: hon a til omynd ${ }^{32}$ ) ganga firi utan köpu eghn. ælla hon giptis ( ${ }^{33}$ annan tima mæp hænne. pa gangær pön eghn til omynd. ${ }^{34}$ ) Nu skal bondin ${ }^{35}$ ) ut luka ${ }^{36}$ ) pa eghn sum ${ }^{37}$ ) han in tok at andru hofpe iam fulla til ha ok hamnu sum han hana in tok: hauær han hana köpt bort annurkost æn skilt ær pa skal han sina ior ${ }^{38}$ ) firi fulla. ${ }^{39}$ ) Nu at pripia hofpe skal han ut luka ${ }^{40}$ ) siluær æn pæt ær til sua mykit sum han in tok: ${ }^{41}$ ) egh minna ok egh mera: Nu æn pöm skil a. pa skal han uita mæp fiughurtan manna epe tue af hænna nipium innan pripia knæ. ${ }^{42}$ ) ( ${ }^{43}$ taki slika sum ${ }^{44}$ ) han kan fa ( ${ }^{45}$ innan pripia knæ pem ${ }^{46}$ ) fæmtan ara æru. ( ${ }^{47} \mathrm{egh}$ tua bröpær. at æmgot ær ut giort sum han in tok ( ${ }^{48} \mathrm{ok}$ tolf æftir. §. I. Nu kan egh pön kona fa rættan skaparua. pa skal omynd prr $^{49}$ ) in ganga sum hon $æ r^{50}$ ) ut giorp $\mathfrak{æ}^{51}$ ) til pripia manzs. æn hon ${ }^{52}$ ) fa egh rættan skaparua: ( ${ }^{53}$ sipan af lipær pripia manne. pa tákær ${ }^{54}$ ) pæ̀n omynd sum ${ }^{55}$ ) næstær ær:

## XVII.

I Nu dör husfru ${ }^{56}$ ) bondans firi iul. ${ }^{57}$ ) luke pöm afræpe ${ }^{58}$ ) sum ${ }^{59}$ ) næst ${ }^{60}$ ) $\mathrm{fa}^{61}$ ) agha ${ }^{62}$ ) iulum. ${ }^{63}$ ) æn egh ær lukit. dör ${ }^{64}$ ) hon ${ }^{65}$ ) æftir iul pa skal ( ${ }^{66}$ af pe-
32) F. vrniynd.
33) B. C. F. annat sinne.
34) A. omund primum scriptum est.
35) C. F. bonde.
36) B. C. vt lata. F. vthletha.
37) C. F. om. sum.
38) C. F. om. iorp.
39) F. gällda.
40) C. vt lacta. F. vthletha.
41) F. add. och.
42) B. add. ok tolf äpter. Cfi. not. 48. infra.
43) C. om. taki - aru.
44) B. F. om. sum:
45) B. F. om. innan - kna.
46) B. F. the sum.
47) Verba: egh tua bröpar forte delenda sunt.
48) B. C. F. om. ok tolf aftir. Cfr. not. 42. supra.
49) F. om. par.

5o) B. war.
51) C. om. a.

52ł B. C. F. sic. A. om. hon.
53) C. Verba: (si)ban af lipar sunt abscissa.
54) F. add. thet.
55) B. C. F. om. sum.
56) C. hustru.
57) B. add. ok hälghan apton.
58) B. F. afradhe. C. afrapa.
59) B. C. F. om. sum.

6o) B. C. F. sic. A. neen.
61) B. P. far.
62) F. add. firi
63) C. iulonien.
64) F. Nw döör.
65) C. F. om. hon.
66) C. F. sic. B. af there egh. A. afrake egh, at litt. rape lineola induxit et these supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
re eghn gift giua ok afrape: ${ }^{67}$ ) ( ${ }^{68}$ halda uær sexp sinne of sua ${ }^{69}$ ) trapis ærin ${ }^{70}$ ) æn han bor ${ }^{71}$ ) a perre eghn ${ }^{72}$ ) hun atte.
XVIII.

II $N u$ bor $^{73}$ ) kona mæp bonda ${ }^{74}$; sinum ok ${ }^{75}$ ) afla barr saman: nu ${ }^{76}$ ) dör 54 bondin. ${ }^{77}$ ) pa ærua hans barn han: ( ${ }^{78}$ mopirin a uitzs orp seia firi barna sinna gozs mæp næsta fæprinis frænda ${ }^{79}$ ) rape æ mæpan ${ }^{80}$, hon ogipt ær: fæpringa ${ }^{81}$ ) skulu taka gærsima perra ok i gömu haua. ok fæpringa ${ }^{\text {81 }}$ ) aghu inlasum rapa ok hon utlasum: egh ma hon eghn perra sælia ælla ur stap köpa. ok egh ( ${ }^{82}$ perra gærsimum forhægऐa utan perra mals manzs ${ }^{83}$ ) uit ok ${ }^{84}$ ) uilia: gull ok siluær ok ${ }^{85}$ ) iorp ok ${ }^{86}$ ) annöpugh hion. ${ }^{87}$ ) diurs horn ${ }^{88}$ ) pæt ${ }^{89}$ ) kallas ( ${ }^{90}$ gærsima ( ${ }^{91}$ ok bulstra: ( ${ }^{92}$ sæl hon py likt ${ }^{93}$ ) sum nu ær saght pa a pæt atær ganga pJ at pæt ær olagha ${ }^{94}$ ) köp:

## XIX.

T Nu gangær kona a andra gíptu ok ${ }^{95}$ ) andra rapa gærp: pa aghu næsta fæprinis frændær firi barnanna bo rapa. Nu ær pæn litils uitande sum ${ }^{96}$ ) firi skal sea ok hauær sinu gopzs forbægpat. ${ }^{97}$ ) pa kan pæn ${ }^{98}$ ) egh for annars gopzs sea sum egh kan firi sinu sea: $:^{\circ 9}$ ) pa skulu frændær perra ${ }^{100}$ ) til pingx fara
67) B. C. F. add. luka.
68) C. B. F. halde varsap.
69) B. om. sua.
70) C. B. F. trapes ario. C. add. sinne.

7I) C. F. bo.
72) A. Litt. $n$ omiss. supra lineam add. scriba.
73) C. bo.
74) C. nanne.
75) C. om. ok.
76) C. om. nu.
${ }_{77}$ B. C. F. bonde.
${ }_{78)}{ }^{78}$ C. moper ager vipzorp \&c.
79) F. add. sinno.
80) C. B. man.-
81) C. frander.
82) C. per garsema.
83) F. Malzııanna.
84) C. vt. Male.
85) B. C. om. ok.
86) F. om. ok.
87) B. add. ok.
88) C. dyshorn oc bulstra.
89) F. thà.
90) B. giärsimar, ok bulstrar.
91) C. om. ok bulstra. Cfr. not. 88. supra.
92) C. F. sic. A. B. om. sal hon.
${ }^{33)}$ C. B. F. sic. A. pr lik.
94) F. egh lagha.
$9^{5}$ ) C. F. add. a.
96) C. om. sum.
97) B. sic. C. firi hagpat. F. förhäghat. A. forhapat.
98) F. han.
99) C. F. om. sea.
100) C. F. om. perra.
ok') kæra fir kununge ælla laghmanne. hittis (' ${ }^{2}$ san pær til at han ær sua gamal at han gitær egh. ælla sua osniældær at han kan egh: pa a pæn firi rapa ( ${ }^{3}$ sum gitær ok kan ok uæl uill. af ${ }^{4}$ ) fæprinis ${ }^{5}$ ) frændum.
XX.

ォ Nu æn ${ }^{\text {© }}$ ) fæprinis frændrini æru delu mæn barnanna: јa aghu möpringa perra mals mæn uara. um pön mál ( ${ }^{\text {s sum }}$ ( ${ }^{8}$ til perra bæris. ok egh um flere: sípan um all annur mal ${ }^{2}{ }^{9}$ ) skulu fæprinis frændrini sökia ok suara firi pem.

## XXI.

II Nu döia barn mopurinna: ${ }^{10}$ ). pa æruir hon en huwp lut uipær®barn sin. huat pæt æru syni ælla dötær æru bape ${ }^{11}$ ) syni ok dötær: pa æruir ${ }^{12}$ ) sua mopir sum son: æru alt dötær ok ængin son pa æruir sua mopir sum dotir. ©. I. Nu æruir ${ }^{13}$ ) aldrigh sundær kulla mæpana ${ }^{14}$ ) samkulla liua. ær egh samkulla til pa æruir ${ }^{15}$ ) sundærkulla mæpær ${ }^{16}$ ) mopur sinne ( ${ }^{17}$ all bænna barn pön ær2 ua mæp mopur sinne. ${ }^{18}$ ) Nu gangær aldrigh kuldær a kull för æn annar iær aldær döpær: Nu sipan af lipær bröpra aruinu: pa ( ${ }^{19}$ alt pæt af sundærkulla kombær pa æruir ${ }^{20}$ ) sua $a^{\left({ }^{11}\right)}$ ) sundær kulla som samkulla:

## XXII.

I Nu æruir hon bygt bo effir baru sin. alt pret bondin ( ${ }^{2}$ före sik innan garzs ok grinda stolpa pær a han af tua lyti ok husfrum ${ }^{23}$ ) pripiungh. alt pæt

1) C. F. om. ok.
2) Pro sant par. Sic B. C. F.
3) C. a giter. kan \&c.
4) C. $a$.
5) B. C. F. sic. A. fapinis.
6) B. F. add. nästu.
7) F. om. sum - mal.
8) B. the til thera kiära.
9) B. F. sic. A. pr.
10) B. modhurinne.
11) B. F. add. til.
12) F. äru. Male.
13) B. ärwa. F. Erffiwe.
14) B. F. män.
15) B. F. ärwe.
16) B. F. mädh.
17) F. om. all - sinne.
18) B. add. Hawer barnit süñderkulla bros dher a fädhrenit, Tha $\ddot{r} \mathrm{q}_{\mathrm{w}} \mathrm{c}$ han egh mädk modhorenne.
19) F. om. alt - pa
20) B. F. arwe.
21) F. om. af.
22) A. Pro $f$ antea scríptum fuit $k_{0}$ B. F. förir sär innan \&c.
23) Lege husfrun. B. hustra; F. Bustru
sum ${ }^{24}$ ) kuart standær ( ${ }^{25}$ pæt fylgir alt: omynd. hus ok alt bo fæ pær ær ${ }^{26}$ ) bonde gæstær til garzs ok egh husbonde.
XXIII.

I Nu giptis kona ok fa ${ }^{27}$ ) barn mæp bonda sinum: nu dör han. pa ${ }^{28}$ ) giptis hon andrum far ok barn mæp hanum pa dör hon ${ }^{29}$ ) sipan ok hauar tua ${ }^{30}$ ) kulla æpti sik: pa takær sua kuldær ${ }^{31}$ ) sum kuldær af omynd iam mykit en dottir sum atta syni bolfæ sum eghn ok omynd. lösöra skiptin syszskini mællum $\sin :^{32}$ ) takin all æm iamt.

XXIIII.
II Nu bor bonde i bo mæp sunum sinum: nu dör en af pem: pa æruir bondin bape sik ${ }^{33}$ ) ok sinum sunum.
.XXV.
ब Nu ær bonde a andra giptu gangin ælla ( ${ }^{34}$ hauæer en sin ${ }^{35}$ ) son giptan. ${ }^{36}$ ) alli per sum ${ }^{37}$ ) sipan döia: pa æruir sær ${ }^{38}$ ) bonde ${ }^{39}$ ) ok egh synir hans.
XXVI.

I Nu gipti ${ }^{40}$ ) bonde son $\sin$ ok ${ }^{41}$ ) giuær uingæua ok gær ölgærp. pæt gangær egh bröprum til fulnapa:

## XXVII

55 IT Nu boa bröpær i bo saman ok giptis en af bem ok giuær uingæua ok gær ölgærp. pær aghu bröpser fullnap firi uingæua ${ }^{42}$ ) haua ok pre markær firi ölgærp.

[^35]34) B. F. sic. A. pro hauar on habet haucen.
35) F. om. sin.
36) B. F. sic. A. ogiptan.
37) B. F. om. sum.
38) B. F. sic. A. sa.
39) B. Gondin.
40) B. giptar. F. gipter.
41) F. om. ok.
42) B. wingëäwina.

## XXVIII.

ๆ Nu uilia bröpær gipta systur sina: pa skal samkulla bropir omynd gæra. ok fylgp hænna: egh sundærkulla utan ${ }^{43}$ ) sialuær uili.
XXIX.

I $N u$ takær man fostra sin ok bipær frælsa ${ }^{44}$ ) kunu ${ }^{45}$ ) ok kallar han frælsan uara. Nu bipær fræls man fostru ok ${ }^{46}$ ) bonde kalla ${ }^{47}$ ) hana frælsa uara: . hauin pær firi giuit ${ }^{48}$ ) uan sinne ok pön uarin fræls ok alt pæt af pem kombær ( ${ }^{49} h o n$ a frælsa umynd haua. f. \&. Nu bipær fræls man fostru ok han uet at hon ær fostra omynd hænna ær ${ }^{50}$ ) siax öra. Nu bipær fostre frælsa kunu ok hon uet at han ær fostre. pa minskas rættær hænna: hænna ${ }^{\text {s1 }}$ ) omynd æ ${ }^{50}$ ) siax öra: Nu afla pön bos ok barna ok boa saman pa dör fostre. pa takær $\mathbf{p}^{\text {®n }}{ }^{52}$ ) han atte tua lyti af bo ok hon omynd sina: pæt æru siax öra. ok pripiung af bo. ${ }^{33}$ ) ok gangin æ barn a bætri alf. ${ }^{54}$ ) Nu dö ${ }^{35}$ ) fostra taki pæn uan a til hænna omynd hænna ok pripiung af bo. ( ${ }^{56}$ gangin æ barn a bætre alf. ${ }^{54}$ ) fylghin pem fræls $æ .{ }^{57}$ ) §. 2. Nu giftir man fostru sina fostra annars manzs. æru per bapir uipær sum ${ }^{58}$ ) uan aghu til perra. pa ær omynd perra tue öra: pæt ær ${ }^{59}$ ) höghinde ok hofpa dyna pæt hetir hamar siangh: nu afla pön bos ok baṛna. nu ${ }^{60}$ ) döia pön pá takær hin sum ${ }^{61}$ ) fostruna atte omyndina ok pripiung af bo ok sua af barnum ok hin sum fostran ${ }^{62}$ ) atte ${ }^{63}$ ) tua lyti af bo ok sua af barnum: nu gangær fostre manzs æfte fostru: pa a egh kæfsir $\mathbf{i}^{64}$ ) barnum ${ }^{65}$ ),
43) F. ella.
44) B. F. sic. A. frasa.
45) B. add. mädh.
46) B. F. om. ok.
47) B. F. kallar.
48) F. omi güit. Male,
49) B. sic. F. Hona frelssa \&ci A. ok a \&c.

5o) B. äran,
51) F. om. haemna
52) F., 1hin.
53) B. F. bono.
54) F. halff.
55) B. F. dör.
56) F. och gảngin barn \&c.
57) B. F. är.
58) B. F. om. sum.
59) B. F. sic. A. om. ar.

6o) B. ok.
61) F. om. sum.
62) B. F. sic. A. forstran.
63) F. add. taghi.
64) B. F. innan.
65) F. add. rubr. litt. Endan Pa Giptanidila Balcker. Her Effter Fölier Erffa Balcher.

Har byrias arfpa balkar $i$ hanum telias flokka siax ok tiughu:
I. Först $\not$ er son fapurs arue ok ('um huru dottir firi liggær sik.
.II. Um pa egh matte systir mæp bropur ærua.
.III. Vm iamn arua ok bryst arf ok bak arf.
.IIII. Um at egh ma frillu barn arf taka ok egh ma giua undan rettum arua frillu barne utan ( ${ }^{2}$ aruin uili utan til ( ${ }^{3}$ klostra ælla kirkiu ok egh ma fril${ }^{\left.1 a^{4}\right) \text { barn sit ærua }}$
.V. Vm æn dult arf delis ( ${ }^{5}$ pa a pæn uitzs orp sum innan ætta uill uita:
VI. Um kull suarf. ${ }^{6}$ ) ok ${ }^{7}$ ) kiolsuarf. ok kulsuarf
VII. Vm huru döpær ok hepin æruir.
VIII. Um æn ${ }^{8}$ ) bröpær kalla egh annan apalkunu son uara ("per skal siaxtan manna epær gangas ok um ${ }^{10}$ ) bruts barn
.IX. Vm huru bondel') skal sunum urgæf giua
.X. Um huru atær skal bæra ælla ${ }^{12}$ ) til iamkan dela sipan gambli karlin döpær ær ælla epa ganga
XI: Vm at egh ma man iorp ælla annat ${ }^{13}$ ) gopzs undan rættum aruum giua: ( ${ }^{14} \mathrm{ok}$ egh ma sik til gæfprels giua
XII. ( ${ }^{15} \mathrm{Huru}$ fapir a barnum ok fræmdum iorp ok gops firi föpu biupa.
XIII. Vm at egh ma huskunu ælla horkunu barn arf taka.

56 XIIII. Um huru huskunu barn skal ut lösa innan siu ar ok daxuærke fulla ${ }^{16}$ ) ok sianga gangu.
XV: Vm æn ${ }^{17}$ ) man dyl barns annöpughra kunu. ælla hon dör af barne ok huat hænna gildi ær.

1) B. än Dottir \&c.
2) B. ärwa wilin.
3) B. Kirkiu ok Klöstra.
4) B. sic. A. filla.
5) B. om. $p a$ - uita.
6) B. Kuldsuarf.
7) B. om. ok.
8) B. om. an.
9) B. om. par - gangas.
10) B. om. unt.
si) B. sic. A. bond.
11) B. ok.
12) B. om. annat.
13) B. sic. A. loco wv. on - gina, habet: sua sum for uar.
14) B. sic. A. Um at egh ma sik til gafpraels giua sua sum for; at rec. man. saec. XVI in marg. scripsit eadem, quae habet B.
15) B. fullan.
16) B. om. .an.

XVİ Um at egh ma man ${ }^{\text {re }}$.) andrum læghær kænna utan barn bæri uitni ælla inni takin se. ok huru barns ${ }^{19}$ ) skal dylia ok um pokka skilia
XVII. Vm huru frandær ${ }^{20}$ ) skulu frænda sin ur annöpughum stap lösa. ælla hua sum ${ }^{21}$ ) suara skal firi han mapan ${ }^{22}$ ) ping stæmnas: ok huru pær skal epa ganga.
XVIII. Um at pæn ma egh annan lōsa sum sialuer ær löstær ok egh pa kunu sum han ær kæpsi til.
XIX. Vm æn kuldær sitær inne pa skal ${ }^{p} n^{23}$ ) ælsta först ut lösa
XX. Um æn man giuæer annöpughum frælsi firi sial sina: huar sum suara skal firí han. ok huru han ætlepis ok hua han ærua skal
XX.I. Vm at amnöpughan ma egh lösa vm var ælla ok ${ }^{24}$ ) um antima
XXII. Um dana arf æn utlændingær dör. ælla uar hanum iorp giuin huar ${ }^{25}$ ) sum hana æruir sipan.
XXIII. Vm huru kunungær æruir inlænzskan ( ${ }^{26} \mathrm{ok}$ huru gildær han ${ }^{27}$ ) uarpær. um drap. sar ælla skenu.
XXIIII Um æn man kalla ${ }^{28}$ ) annan præl uara: pa ${ }^{29}$ ) uæri sik mæp epe ( ${ }^{20}$ fiughurtan manna.
XX.V Um ( ${ }^{31} æ n$ man kalla pæn annöpughan sum löstær ær ælla ok pæn sum fralsi uar giuit ok huru per skulu uæria sik. ælla bonde afla barn uip huskunu sina.
XXVI. Vm æn bröpær boa ( ${ }^{32}$ i bo saman ok en perra ${ }^{33}$ ) afla barn uipær hus- . kunu perra alla gær hana ${ }^{34}$ ) dighra sipan per haua skipt.
8) B. om. man.
19) B. sic. A. bars.
20) B. Fränder.

21 ) B. om. sum.
22) B. niüdhan.
23) B. thät.
24) B. om. ok.
25) B. hwa.
26) B. om. ok - skenu.
27) Lege utlandingaer.
28) B. kallär.
29) B. om. pa.

3o) B. om. fiughurtan manna.
31) B. thän sum löster är älla Frälsic war giwit kallas Thräl, älla Bonde \&c.
32) B. om. i bo.
33) B. om. perra.
34) B. om. hana.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
har byrias arffa balkar. ${ }^{\mathbf{5}}$ )

Först ${ }^{30}$ ) ær son ok $\mathrm{sa}^{37}$ ) dottir fapurs arue ${ }^{38}$ ) son tua ${ }^{39}$ ) lyti ${ }^{\text {ok }}{ }^{40}$ ) dottir pripiung. §. r. Nu kan dottir firi liggia sik ${ }^{41}$ ) liuande fapur ok mopur ok ( ${ }^{42}$ pön uraka bort hana: pa takær hon egh arf mæp syskinum sinum ${ }^{43}$ ) utan pön takin hana sipan ${ }^{44}$ ) atær in ${ }^{45}$ ) til sin ok firilatin hænne pæt: dör ${ }^{46}$ ) hænne antuiggia fapir ælla mopir ok gangær sipan af rape ( ${ }^{47}$ pæs sum æftir liuær pa hauær hon ok ${ }^{48}$ ) firigiort arf pæs sum ${ }^{49}$ ) æftir liuær. Nu æn pæn sum æftir liuar ${ }^{50}$ ) takær hana atær in æfti sua giort ok firilatær hænne pæt ok gær uæl
 ok systir. i huarn stap ( ${ }^{54}$ pa æruir bropir tua lyti ok systir pripiang: foruærkar hon egh fapurs ælla mopurs arue. pa ma hon egh foruærka bropurs arue ælla frænda: py at huar sum æruir ( ${ }^{55}$ mopur ælla fapur han ma egh frænda 57 arf foruærka: nu takær ols ${ }^{56}$ ) aldrigh pæn frænda arf sum egh takær fapurs ælla mopur arf up a pæn ætta $\operatorname{lagin}^{57}$ ) sum han mistir ok ( ${ }^{53}$ han egh æruir.

## .II.

I Nu sæghær systir at bropir hæ̇nna hauær ærftiny laghum: mæp py atte hon taka sin lut $i$ aruinu: hauær bropirin boit a margh ar haft $\mathrm{ok}^{59}$ ) hefpat pa ( ${ }^{60} \nsim r$ pæt hans uitzs orb mæp epe fiughurtan manna. han ${ }^{61}$ ) skulu fræudær hans ganga innan pripia knæ. taki sua manga af enum kulle sum ${ }^{62}$ ) han kan fa pem ${ }^{63}$ ) sum fæmtan ara æru at han hafpe pæt lagh hæfpat i gamb-

[^36]Iu laghum pa egh ${ }^{64}$ ) atte ${ }^{65}$ ) systir ærua mæp bröprum: ${ }^{66}$ ) sipan`annan hæfpa ep æftir suæria mæp slikum sum ${ }^{67}$ ) han kan fa: ©. 1. Nu æn egh ær son ælla dottir til pa æruir fapir ær egh fapir til ${ }^{68}$ ) ( ${ }^{69}$ pa æruir mopir. ær egh mopir pa æruir ${ }^{70}$ ) bropir ær egh bropir pa $^{71}$ ) æruir ${ }^{70}$ ) systir. ær egh systir pa æruir ${ }^{70}$ ) sona son:

## .III.

II Pæssin ${ }^{72}$ ) æru ( ${ }^{73}$ iamn i arue. ær sona dottir ok dottur son: ær mopur fapir ok fapur mopir. ær systur $\operatorname{son}^{74}$ ) ok bropur dottir $æ r^{75}$ ) mopur bropir ok fapur systir. taki af iamn arue halft huar ætta læggrin ok huar i sinum ætta læg pa skipte huar ( ${ }^{76}$ sin i mællum : pæt ær sua undistandande. at up a annan ætta læggin ${ }^{77}$ ) kan en man uara. ok up a annan kunnu flere uara. $\mathbf{p a}^{78}$ ) taki sua mykit hin ene sum hine flere. ok per skiptin iamt sipan ( ${ }^{79} \sin \mathfrak{j}$ mæl-
 ra sum för warpær namdær i bokinne: ok hin gangær fran sipan ${ }^{82}$ ) næmnis. sipan af lipær py pa taki ṗæn arf sum nipium ær næstær ok knæm ær kuñnastær: æ pær baper æru iamne ${ }^{33}$ ) ok knæm iamkunpe pa gangær $æ^{24}$ ) hattær til ok huua fran ${ }^{85}$ ) æ pær sum ${ }^{86}$ ) bape æru iam nær: pa skal firi arf taka ok bak arf fran ganga: pæt ær sua undistandande. ${ }^{87}$ ) at æ pæn ${ }^{88}$ ) skuldastær ${ }^{89}$ ) ær ( ${ }^{90} \mathrm{hua}$ pæt ær hældær mapær ælla kona pa takær pæt ${ }^{91}$ ) aruit. Nu pær
64) B. e.
65) F. maitte.
66) B. brodhrenum. F. Broder.
67) F. om. sum.
68) B. om. til.
69) A. parruir scriptum est, at a omiss. supra lineam add. scriba.
70) B. ärwe.
71) A. v. pa omiss supra lineam add. scriba.
72) A. Loco litt. $\boldsymbol{P}$ miniator errato adposuit $N$.
73) F. Iämpn arffwa.
74) A. som scriptum est, at scalpro emendatum.
75) B. F. sic. A. aem.
76) B. F. sina mällumı.
77) F. add. $t{ }^{\circ}$.
78) B. F. om. pa.
79) B. sina mälum.
80) F. om. Nu - sipan namnis.

8ı) B. fyrst är i bokinne nämdir.
82) B. apte.
83) F. am när.
84) B. F. om. a.
85) B. add. Ok.
86) B. F. om. sum.
87) B. F. sic. A. undistandandande.
88) B. add. sum.
89) B. F. skyldaster.
90) Pro hual pat. Sic B. F.
g1) B. F. ä thän.
sum ${ }^{92}$ ) bapir æru iamskyldir mapær ${ }^{33}$ ) ok kona pa takær maprin ${ }^{94}$ ) aruit of kona gangær fran for ${ }^{\text {es }}$ ) utan pön syzskini sen : $æ$ huat hældær kona ær skyld ${ }^{96}$ ) pem sum ${ }^{97}$ ) hon dele ${ }^{98}$ ) aruit æftir a ( ${ }^{9}$ manna alf ælla kuinna pa skal sua uara sum nu ær saght. Nu dela per um arf fæprinis bröpær ok möprinis bröpær ok per æru sialuir oskyldir. pa takær fapurbropir ok mopur bropir gangær fran: Nu ( ${ }^{100}$ dela per um aruit sum fram æru kumne af manninum: sua sum ${ }^{1}$ ) sona son ok dottur sun: pa takær sona son ar ${ }^{2}$ ) ok egh dottur son: py at $\approx$ huar ${ }^{3}$ ) pe delas nipær um arf. annar $\not \mathrm{r}^{4}$ ) af bröprinum ${ }^{5}$ ) föddær ok annar af systurinne: pa takær ${ }^{6}$ ) pæn af bröprinum ${ }^{5}$ ) föpis ${ }^{7}$ ) ( ${ }^{9}$ ok egh pæn af systurinne ${ }^{0}$ ) æn pæt $^{10}$ ) ær ${ }^{11}$ ) bæggia mankyns: $\mathrm{Nu} æ \mathrm{~m}$ mange æru bröplunganir ${ }^{12}$ ) ok alle iam nær: ${ }^{13}$ ) pa taki sua mapær sum mapær. Nu skil pem a um aruit andre tælia sik ${ }^{14}$ ) a fæprinit ok andre ${ }^{15}$ ) a möprinit. æru bape iam nær ${ }^{10}$ ) ok bape mankyns: pa takær pæn sum ${ }^{17}$ ) a fæprinit ær: ok iallum arwm ${ }^{15}$ ) pa takær pæn sum ${ }^{19}$ ) sik tæ $^{20}$ ) a manna alf $\mathbf{o k}^{21}$ ) kuinna alf gange fran æn per æru bapir æm nær ${ }^{22}$ ) ok bapir mankyns: ©. 2. Nu delas per uipær bryst arf 58 ok bak arf. um arf: pæt ${ }^{22}$ ) ær bryst arf per mæn sum ${ }^{24}$ ) fram æru komnir af manninum $:^{25}$ ) $\mathrm{ok}^{26}$ ) hit ${ }^{27}$ ) ær bakarf sum ${ }^{24}$ ) mannin kom af. ${ }^{29}$ ) pa skal bryst arue ${ }^{29}$ ) taka ok bak arue fran ganga æn ( ${ }^{30}$ baper æru iam nær ${ }^{3}$ ) ok bapir man-
92) B. C. F. om. sum.
93) F. Mann, et sic passim.
94) C. F. maper.
95) F. om. for.
96) A. Loco litt. $s$ primum scriptum fuit $p ;$ pro $y$ vero u.
97) F. om. sum.
98) B. dela. C. deler.
99) F. Mans half.
100) B. F. delas the widh vms \&c.

1) C. B. F. add. ar.
2) B. C. F. om. arf.
3) F. add. som.
4) B. C. F. om. ar.
5) B. F. brodhrenom.
6) C. add. a.
7) B. C. föddes.
8) C. om. ok - systurinne.
9) B. F. add. är.
10) B. at. F. thi ath.
ii) B. C. F. sic. A. om. ar.
11) C. bröpringane.
12) B. iamnär. F. ämnär. C.* Sed mankyns legendum videtur.
13) B. C. F. add. til.
14) A. v. andre bis est scripta.
15) B. iämnär. C. iemıner. F. ämne.
${ }_{17}$ ) B. F. om. sum.
16) B. ärfdum. F. arffdom.
17) F. om. sum.
18) C. F. add. til.
19) C. om. ok.
20) B. F. ämnär. C. iamner.
21) B. Tha.
22) B. C. F. om. sum.
23) B. C. manne.
24) B. C. F. om. ok.
25) B. C. F. hint.
26) C. *nu v. mi.
27) B. brystarf.

3o) C. B. per aru bape.
3ı) B. F. ämnär. C. ie*
 skyldare æn maprin: ${ }^{53}$ ) f. 3. Nu æn flere kulla ærwa en man ${ }^{20}$ ) pa taki sua man sum man ok ${ }^{37}$ ) sua kona sum kona for ${ }^{\text {s7 }}$ ) utan omyndina ok iamnaruit pæt skal sua skipta ${ }^{39}$ ) sum for ${ }^{40}$ ) uar $^{4 i}$ ) skilt.

## IIII.

I Nu a egh frillu barn arf taka: will man giua sinu frillu barne nakuat. pa $\mathrm{a}^{42}$ ) han fara til lionga pingxs ælla firi kunung pa han ær $\mathbf{i}$ landinu ok sina ${ }^{43}$ ) arua mæp sik taka ${ }^{44}$ ) ok mæp perra uilia giua ok halda pær fæst at firi kununge ælla laghmanne. ok $\mathrm{p}^{2} \mathrm{r}^{45}$ ) bref ok preuilegium ${ }^{46}$ ) til taka. sipan a pæt ( ${ }^{47}$ frillu barn agha ok taki aldrigh mera arf sipan ${ }^{48}$ ) maghu49) per egh attær taka ${ }^{50}$ ) æn pæt uar mæp perra uilia giort. ${ }^{51}$ ) Nu ma egh giua undan rættum arua ${ }^{32}$ ) utan til klostra $æ l l^{52}$ ) kirkiu utan pæs uilia sum aruin ${ }^{54}$ ) ær. ok halde ${ }^{\text {s5 }}$ ) sialuær a fæstum ok kōpum. Nu dör frillu barn pæt sum sua uar givit ok hauær egh æfti sik skaparua pa ervir pæt fapir ${ }^{56}$ ) $\mathbf{k}^{55}$ ) fæprinis frændær ok ${ }^{50}$ ) aldrigh æruir ${ }^{50}$ ) frilla barn sit.

## V.

व $\mathrm{Nu}^{60}$ ) aflændir man sik ok æru ${ }^{65}$ ) æftir han barn: nu ${ }^{65}$ ) dör han a pöm uægh ok ${ }^{65}$ ) koma hem farunöta ${ }^{64}$ ) hans ok sann iartighni ok uita nær han do
32) B. F. mankyns.
33) B. F. om. at.
34) B. taki.
35) C. mannen.
36) C. om. man.
37) B. F. om. ok.
38) B. C. F. om. for.
39) C. skiptas.
40) B. C. F. för.
41) B. är.
42) C. scal. い
43) F. om. sina.
44) C. F. haua.
45) C. pera.
46) B. F. privilegium.
47) B. C. F. sic. A. firillu barm
48) C. B. pat. F. thi.
49) C. magho.
50). F. kalla:

5I) B. C. F. giwit.
52) B. C. F. arwm.
53) C. add. til.
54) F. hans arffiue.
55) C. halder.
56) A. fapur scriptum est, at duobus punctis indicavit scriba priorem lineam litt. $u$ esse delendam.
57) B. F. älla.
58) C. B. F. an.
59) B. F. arwe.
60) C. F. om. Nu.
61) F. är.
62) C. oc.
63) C. F. om. ak.
64) B. farunötar. F. farunöther.
ælla ${ }^{65}$ ) huar han do; pa skulu ${ }^{66}$ ) perra uitne standa. Nu dör barn hans ${ }^{67}$ ) pa ( ${ }^{68}$ delir moprin uipær fæprinis frændrina ${ }^{69}$ ) $\mathbf{o k}^{70}$ ) kallar $^{71}$ ) barnit ${ }^{72}$ ) haua ærft fapur ${ }^{73}$ ) sin: ok sik barn sit. ${ }^{74}$ ) pæn ${ }^{75}$ ) uæria skal ok per fylghia sum ater komu mæp tuæggia manna epe ok tolf $æ f t i r^{76}$ ) han hauær wnuit. Nu dela per dult ok fylghia egh uitne. pa hauær pæn uitzorp innan ætta uill uita ( ${ }^{77}$ ok egh pæn sum utan ætta uill uita, nu'æn skyldi dela pæt arf ok sua fallit mal: pa skulu ${ }^{\text {p }}{ }^{78}$ ) skyldi slita:

## .VI.

व Nu kan uara kullsuarf. ${ }^{79}$ ) ( ${ }^{80}$ ok kiol suarf. ok kul suarf. pæt ær kull suarf ${ }^{11}$ ) dör i barn siang kona ok barn: ${ }^{22}$ ) dör ( ${ }^{33}$ barnit förra an mopirin pa æruir ( ${ }^{84}$ mopirin barnit sit. ok mopur arui ærui ${ }^{85}$ ) hana: dör mopirin ${ }^{86}$ ) för æn barnit pa æruir barnit sina mopur ok ${ }^{87}$ ) næstu fæprinis frændær barnit: ( ${ }^{88}$ nu sæghæor anṇar ${ }^{89}$ ) hepit uara ok ( ${ }^{\circ} \mathrm{py}$ ma pæt egh ærua ok annar kristit: pa sku14 per (? ${ }^{?}$ pæt uita sum nær uaru huat, pær ær sant um: sua²) sum för uar saght. Nu dela per sighia fepringa barnsins at konan do för: ok kununna frændær sighia ne. pa standær pæt a uitnum perra ${ }^{\circ 3}$ ) sum ${ }^{24}$ ) nær uaru. pær ma uitna ok epa ${ }^{\text {5 }}$ ) suæria sua annöpughær sum fræls. ok ${ }^{\text {º }}$ ) sua kona sum
65) F. och
66) C. F. scal.
67) B. C. F. add. hema war.
68) B. sic. F. Dele Modher. Co defe* A. pro delir moprin habet delirin.
69) B. frändar. F. fränder.
70) C. F. om. ok.
71) B. C. kalla.
72) B. C. F. barn.
73) B. F. sic. A. fupur.
74) B. add. Tha.
75) B. C. F. add. sum.
76) B. F. sic. A. add. at.
77) B. F. om. ok - uita.
78) B. F. om. patt.
79) B. kuldsuarf. F. kulz suarff.
80) F. om. ok - kull suarf.
81) B. Kuldsuarf.
82) B. add. ok.
83) B. F. barn för än \&c.
84) B. F. modhir barn sit.
85) B. ärwir.
86) B. F. modhir.
87) F. add. thess.
88) B. recte habet verba: nu - för uar saght, post ea, quae in textu infia leguntur: Nu dela per - kona sum man. Cfr. not. 97. pag. 119.
89) B. annat.
90) F. sic. B. thy mattet egh \&c. A. annar kristit ok py matte pat egh arua: pa \&c.
91) B. witna ok swäria sum \&c. F. wittna som \&c.
92) B. om. sua.
93) F. om. perra.
94) B. F. om. sum.
95) F. eedh. B. om. h. v.
96) B. om. ok.
 barn perrà: nu ( ${ }^{20}$ delis per um huilikit perra snimstur ${ }^{100}$ ) druknape. pa æn nakuat ${ }^{1}$ ) uar ${ }^{2}$ ) mæp pem ( ${ }^{3}$ pæt sum undan kóm huat pæt ær haldær kona ælla man. fræls ælla annöpughær pa ma pær uitne bæra ok ${ }^{4}$ ) suæria: ok sipan ${ }^{5}$ ) skulu per ærua ${ }^{6}$ ) sum för uar skilt. Nu${ }^{7}$ ) dela per dult ok fylghia egh nitne. pa hauær pæn $^{2}$ ) uitzorp sum ${ }^{9}$ ) innan ætta uill uita: §. 2. ( ${ }^{10} \mathrm{Nu}$ ær pæt kulsuarf brindær inne mapær ok ${ }^{11}$ ) kona ok barn perra: pa skal pær sua um ua- 59 $\mathrm{ra}^{12}$ ) i uitni ok $\mathrm{i}^{13}$ ) allu sum ${ }^{14}$ ) skilt ær i kiol suaruinu: ${ }^{15}$ ) Nu i pæssum ${ }^{16}$ ) malum pa ma kona ok annöpughær uitne bæra ok epa ${ }^{17}$ ) suæria ok $i$ ængum andrum ${ }^{18}$ ) malum $:^{19}$ )

## VII.

(I Nu giptis bonde ok bo mæp kunu sinne ok han ${ }^{20}$ ) afla barn mæp hænne ok dör bondin fran hænne för æn hon uisse ${ }^{21}$ ) at hon hauande uar. nu far til arui bondans ok takær arf hans ok seghær sua ${ }^{22}$ ) at pön haua egh barn saman ok py mat ${ }^{23}$ ) pu egh ærua han: Nu uet hon egh $^{24}$ ) at hon hauande ær utan ${ }^{25}$ ) giuær ut aruit. nu takær pæt talas at hon ær hauande $\mathbf{a}^{25}$ ) nu far ${ }^{27}$ ) hin pæt höra sum ærf ${ }^{2 g}$ ) hauær at bon ær hauande. ok far til ok dræpær hana ok uill nöpughær aruit mista: ælla firigær liui hænna mæp ogærninguin: nu iorpas hon ok uerper yppinbart sipan hon iorpapar) ær at han firi kom

liui hænna: ok hittas ${ }^{30}$ ) pær uitni til mæp sannu: pa skal hana ur iorp ( ${ }^{11}$ up taka ok lik hænna up skæra hittis barn i likinu ælla nakuar likuilse til barns. pa æruir ${ }^{32}$ ) barnit fapur sin: ok mopir ærui barn sit. ok hænna arua ${ }^{33}$ ) hana: pær takær ${ }^{34}$ ) döpær ok hepin arf. ok ${ }^{35}$ ) kuikær ok kristin gangær fran: ${ }^{36}$ ) py at ængin ma annan ${ }^{37}$ ) sik til arfs drepa.

VIII

ๆ Nu dela bröpær ${ }^{\text {z8 }}$ ) ælla systær um fæprini sit annar kallar annan ${ }^{39}$ ) egh apalkunu son uara: pa ( ${ }^{40}$ hauær han uitzs orp uita mæp enum at han mælte til pæt skula ${ }^{41}$ ) uara nipia ${ }^{42}$ ) hans innan pripia knæ. annar giptæ maprin: pripi a fæprinit ${ }^{43}$ ) ölbupi uar til pæs öls: fiarpi a möprinit ${ }^{44}$ ) ölbupi uar til pæs öls ok tolf æftir. ( ${ }^{45}$ man af kulle huarn ${ }^{46}$ ) i pripia knæ: ( ${ }^{47}$ taki sua manga af enum kulle sum han kan fa pem sum fæmtan ara æru: ( ${ }^{48}$ pa skulu pe tolf uita at hini ( ${ }^{4}{ }^{9}$ sum firi suoru per suoro bape sant ok lagh: sipan a han iamt uipær bropor sin haua: ${ }^{50}$ ) orkar han ${ }^{51}$ ) egh $^{52}$ ) pa ${ }^{52}$ ) hete miskunna man: ${ }^{54}$ ) Nu kærir egh bropir ælla systir til hans: pa aghu egh ${ }^{55}$ ) frændær han ( ${ }^{\text {s5 }}$. ${ }^{\text {frillu }}$ bropur kalla utan ippinbar ${ }^{55}$ ) uitne $\operatorname{sen}^{58}$ ) til. §. 1. Nu takær man kunu rane aflar ${ }^{59}$ ) barn i bruti ok bange. pæt ( ${ }^{60}$ barn takær sua arf sum apalkunu barn. Nu kallar annar brutzs barn ok ${ }^{61}$ ) annar ${ }^{62}$ ) egh pa a han ${ }^{63}$ ) uitzs orp sum ${ }^{64}$ )

3o) B. F. hittis. ' $\}$ i.,
31) F. tagha, hittis \&c.
32) B. F. sic. A. ar; litt. ui supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
33) B. arwe. F. om. h. v,
34) B. arwir. Male.
35) F. om. ok.
36) F. add. fyri.
37) B. om. annan.
38) B. brodhär.

3g) B. F. sic. A. om. annan.
40) B. F. sic. A. pro haucer han habet hauan.
41) Lege skulu. B. skal.
42) B. F. nidhiar.
43) B. add. thän. F. Fädrenne hans.
44) F. Mödrcnne. B. F. add. hans.
45) Verba: man af kulle delenda videntur.
46) F. huar.
47) F. on. taki - àru.
.48) F. sic. B. Thät skulu \&c. A. pa pe tolf sum pat uita \&c.
49) B. F. fiurar sworu badhe \&c.
50) F. om. haua.
51) F. om. han.
52) B. F. add. thy.
53) F. om. pa.
54) B. F. madher. . .
55) B. sic. A. F. om. egh.
56) A. fnillu scriptum est, at scalpro emendatum. F. frillobarnn.
57) F. yppinbar.
58) F. hittins.
59) B. F. afla.
60) F. om. barn. B. kalla brutz barn: Thät taker \&c.
6i) F. om. ok.
62) B. add. kallare
63) B. F. thän.
64) B. F. om: sum.
pat uill uita ${ }^{65}$ ) mæp fullum nipiar epe. ( ${ }^{66}$ man af kulle huarn innan pripia knæ. taki sua manga af enum kulle sum ${ }^{67}$ ) han kan fa pe sum fæmtan ara æru ${ }^{68}$ ) at pæt uar aflat i bruti ok $\mathrm{i}^{69}$ ) bange. pa skulu pæt uita fiughurtan mæn $^{70}$ ) möprinis frændær at py rane uar fylght sum ${ }^{71}$ ) atte ok lagh saghpu: ok ${ }^{2} \not t^{72}$ ) uar sot til fulzs ok fiæ\}ærtiughxs: pa a pæt barn sum ${ }^{67}$ ) sua ær til haldit sua arf taka sum apalkunu barn:
.IX.
T. Nu uill bonde son sin gipta ælla gangær sialuær a andra giptu. pa skal han ${ }^{73}$ ) urgef giua sinum sunum: ( ${ }^{74} \mathrm{pa}$ a han allum sinum sunum halft uip 60 sik giua. dotir a egh urgæf taka. hon skal ${ }^{75}$ ) lita at omynd ( ${ }^{76}$ perre sum fapir hænne gaf. husfru a allan pripiung af bo hans. pa skulu frændær perra ${ }^{77}$ ) eghn ${ }^{78}$ ) i tu sundær ${ }^{79}$ ) læggia sum per ${ }^{\text {0 }}$ ) gita iamnast. pa skal ${ }^{38}$ ) fapirin i bolby taka ok ${ }^{82}$ ) per i umeghnum: py enust i bolby at egh ${ }^{{ }^{3}}$ ) uinzs um eghn at. Nu ( ${ }^{84}$ æn nakuar perra $æ r$ ughurmaghi pa skal fapirin firi lut hans sea pær fil at ${ }^{55}$ ) han ær maghandi man. (f. I. Nu dör bondin ok ${ }^{\text {a0 }}$ ) æru æfti han syni ok dötær: pa seruir sua son sum son ok ${ }^{87}$ ) dottir sum dottir all iamt fæprini sit. §. 2. Nu kap fapirin flere barn afla antuiggia mæp perre kunu ælla ( ${ }^{\text {as }}$ mæp andre. ol kunnu urgéf bepas. pa skulu per til. urgef gangag) til ælstu bropranna ${ }^{20}$ ) ok egh til gambla karlsins.9)

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
X.

II Nu dör gamble karllin pa skal alla lyti ${ }^{92}$ ) atær bæra systir omynd ok bropir urgæf py at pæn a $æ^{93}$ ) uitzs orp sum ${ }^{94}$ ) til iamnapa uill dela: pær skal bæra fæprini til fæprinis. ok möprini til möprinis: ok egh fæprini til möprinis ${ }^{95}$ ) ok egh ${ }^{96}$ ) möprini til fæprinis. Nu dela per sæghær annar pera ${ }^{97}$ ) annan mera haua fangit æn han atær bar. pa skal han uita mæp tuem ok tolf æftir at han fik egh mera æn nu ær atær burit. pæn ep skal ofæstan ${ }^{98}$ ) a öuærstu fæmt ganga: Nu æ mæpan pe æru i bo saman huat pe afla mæp pianist sinne ælla mæ户 köpskat. ${ }^{99}$ ) ælla mæp aprum slöghpum skipti ${ }^{100}$ ) pæt sua bropir sum bropir. Nu ${ }^{1}$ ) sipan pe æru skipti at pa gangær pæt til ${ }^{2}$ ) skiptis sum ${ }^{3}$ ) per af sinu fæprini fingu ok egh ${ }^{4}$ ) pæt pe mæp ${ }^{5}$ ) pianist ælla slöghpum wnnu. f. 1. Nu uilia bröךær skipta fæprini sinu pa skulu frændær perra uipær uara at minstu tue. ('lut i sköt læggia ok sipan luta. Nu kalla') annar lutat nara ok annar kallar ${ }^{8}$ ) egh: pa a ןæn uitzs orp sum ${ }^{9}$ ) lutat ${ }^{10}$ ) uill uita mæp fullum nipiar epe sua at han fik pæt map lut ok lagha skipti uipær pik bropir ælla pik ${ }^{11}$ ) systir. pa fæstir lutrin $p^{(12}$ ) han hauær fangit. nu' ær lutat i bolbynum pa ær lutat i allum pem $^{13}$ ) til liggia bolbysins. ${ }^{14}$ ) §. 2. Nu sighær annar ${ }^{15}$ ) lut sin uærre uara ok bipær jamka uip sik: pa a pæn uitzs orp sum $^{16}$ ) til iamnapa uill ${ }^{17}$ ) dela: pa skulu per alle ${ }^{18}$ ) atær bæra mæp ${ }^{19}$ ) surnum epe sum för uar saght. pa skulu frændær til perra koma at minstu fiughuftant

[^37]（ ${ }^{20}$ huar perra innan pripia knæ．taki sua manga af enum kulle sum ${ }^{21}$ ）han kan fa pem $^{22}$ ）sum fæmtan ara æru ${ }^{23}$ ）pæssum lundum at sua sum uppe standær $\mathbf{i}$ bokinne at lutrin fæste $^{24}$ ）pæt han hauær fargit．pæt ær sua undistandande at huar haldær $\mathrm{pxt}^{25}$ ）han ${ }^{26}$ ）hauær fangit．ok（ ${ }^{27} æ r$ aumær lutrin uærre æn an－ nar pa skal iamka ok sua ${ }^{28}$ ）bætra ok egh af nyiu skipta：dela per æn sipan： pa skulu per fiughurtan（ ${ }^{29}$ nipia sum nær æru suæria at per kunnu egh iam－ 6 r nare skipta æn nu ær skipt．ok sipan liti huar at lut ${ }^{30}$ ）sinum ok ${ }^{31}$ ）gangær ${ }^{30}$ ） egh sipan til iamkan perra mællum ok egh perra barna：${ }^{33}$ ）Nu sighær annar perra egh iamnapa epin surin uara：pa aghu per uitzs orp sum ${ }^{34}$ ）han uilia förpan uita：（ ${ }^{35} \mathrm{p}$ n epin mæp tuem af nipinne ok tolf（ ${ }^{36}$ ualinkunnum：pæn－ na ep skal fresta ok taka：©．3．Nu uilia per skiptas uipær firi nauista ${ }^{37}$ ）skyld （ ${ }^{33}$ pa skulu per skipta mæp fextum ok köpum：sipan huar perra ær a（ ${ }^{39}$ 㒸öp sit kumin pa a han uitzsorp uita mæp fughurtan manna epe at han fik mæp fæstum ok köpum：ok（ ${ }^{40}$ annan hæffa ep æftir．${ }^{41}$ ）uita nipær ${ }^{42}$ ）uipær gial－ din：${ }^{43}$ ）sipan gangær ${ }^{44}$ ）egh til（ ${ }^{4}$ iamkan perra skipti．Nu æ huat fest per halda iui pa pe skipta fæprini sinu pa skal til iamnapa ganga utan per kö－ pins ${ }^{46}$ ）uipær sua sum（för ${ }^{47}$ ）uar ${ }^{48}$ ）saght．nu $æ$ pær til pæssum lundum kom－ bær fæstnapa ual ${ }^{49}$ ）（ ${ }^{(50} æ l l a$ nipiar epær ${ }^{55}$ ）mællum perra pa skal $æ^{52}$ ）til iam－ napa ganga til pripia manzs．厄．4．Nu æn pön æru mang syzskini paghar

20）F．om．huar－knce．Cfr．not．23．infra．
21）F．om．sum．
22）B．the．F．om．h．v．
23）F．hic add．hurre thera innan tridia knä．
Cf．．not．20．supra．
24）B．faistar．F．fäster．
25）F．ty．
26）B．F．sic．A．om．han．
27）F．än annar luthren är ivärre \＆c．
28）A．Litt．a omiss．supra lineam add．scriba．
29）B．F．nidhiungar när \＆c．
3o）C．luti．
3ı）C．F．om．ok．
32）F．gainge．
33）B．C．arwa．
34）B．C．F．om．sum．
35）C．F．om．pan epin．
36）C．valicunnom．paen ep \＆c．

37．B．wista．C．nasinno．F．G．nasǐnná
38）B．C．F．sic．A．om．pa skutu．
39）B．F．sic．C．köp sit kumit \＆c．A．köpit sin kumin uita \＆c．
（10）C．om．annan－eftir．
41）B．add，ot（lege ok）．F．add och ${ }^{\prime \prime}$
42）C．om．nipar．
43）C．F．add．oc．
44）B．gar．
45）C．B．iaminapa pat skipte．＇F，Iänınadha； om．perra－ganga．
46）F．schiptens．
47）C．$n u$ ．
48）C．B．ar．
49）F．walld i．
50）C．om．alla nipiar epaer．
5i）B．Co add．i．
52）C．om．a．
en ${ }^{55}$ ) perra köpir uip en sin bropur ok egh ${ }^{54}$ ) uip oskyldan man ok ${ }^{\text {s5 }}$ ) kombær af enu perra suzskina ${ }^{50}$ ) til pripia manzs ( ${ }^{37}$ pær gangær egh til iamnapa sipan: ok pripi mannin ma egh iamka: Nu æ huat pæ ${ }^{58}$ ) hældær ${ }^{59}$ ) systir ælla bropir ælla huat arua ${ }^{60}$ ) pæt æer. pa ( ${ }^{(51}$ skal sua skipta ${ }^{62}$ ) sum nu ær saght.

## .XI.

I Nu ma egh man iorp ælla annat gozs giua undan rettum aruum sua sum ${ }^{63}$ ) för uar i laghum ok egh ${ }^{64}$ ) sik til ${ }^{65}$ ) gæfpræls giua: py at pæt gaf birghir iarl af.

## XII.

:I $\mathrm{Nu}\left({ }^{66}\right.$ m nakuarn hændi67) uanmæt ${ }^{68}$ ) ælla ${ }^{69}$ ) siukdombær sua at han ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ orka egh sialuær at hialpa sik ok föpa sik pa skal han biupa ( ${ }^{1}$ rættum arua sinum æn ${ }^{72}$ ) han hauær $\mathrm{egh}^{73}$ ) barn ${ }^{74}$ ) sialuær: ( ${ }^{75}$ uill han $\mathrm{egh}^{76}$ ) uip hanum taka pa skal han andrum sinum frændum biupa: will æugin perra uip hanum taka ok arwpa firi hanum: pa ma han ${ }^{77}$ ) sit gozs pem i hændær sætia sum ${ }^{78}$ ) firi hanum uill arwpa ok han uill föpa: f. i. Nu dör han pa skulu aruani ${ }^{79}$ ) hans gozs taka ok fem atær fulla ( ${ }^{80}$ kustin han hauær föt: ( ${ }^{81}$ ok giui ${ }^{\text {e2 }}$ ). um arit firi gefprelin fiura markær :ok firi kununa pre markær ok luka ${ }^{83}$ ) hanum
53) C. et.
54) A. v. egh omiss. ipse, ut videtur, "scriba supra linean add.
55) C. F. alla. Recte.
56) C. F. syskena. B. syskine.
57) F. sic. A. B. ok pripi - iamka: parr (B. Thät) - sißan. C. pa ganger \&c. om. ok - iamka.
58) C. B. add. cr.
59) Pro haeldare ar. Cfi. not. 58. praeced. F. halla; male.

6o) B. C. arwe.
61) F. schipte som \&c.
62) B. skiöta (forte errato typographico).
63) B. C. F. sic. A. om. sum.
64) В. е.
65) B. C. sic. A. F. om. til.
66) C. hande naquarn van matt \&c.
67) B. händar.
68) F. wanmecht.
'69) C. F. oc.
70) C. B. F. orkar egh hialpa sar saeluer oc egh föpa \&c.
71) F. arffuom sinom \&c.
72) D. at. Male.
73) B. D. e.
74) A. Loco v. barn antea scriptutn fuit arua.
75) C. Verba: uill - sinum sunt abscissa.
76) D. e.
77) C. B. D. add. a. F. add. a.:
78) B. C. om. sum.
79) C. D. F. arua. C. add. hans.
80) C. sic. F. kusten, som han \&c. B. kustin sum han födde. A. D. om. kustin föt.
81) C. om. ok - pre markaer'.
82) B. giqua.
83) B. luke.
arwpis lön ( ${ }^{24}{ }^{0} \mathrm{k}$ sipan ${ }^{85}$ ) skal ${ }^{\text {prots }}$ ) rekna huat af hans ${ }^{87}$ ) gozs ælla af hans iorp gik um arit ok sla pæt först i gialdit: nu æn pe uilia egh atær fullakustin ok arwpis lön: ${ }^{88}$ ) pa aghic9) pæn hans gozs sum ${ }^{\text {0 }}$ ) han pæt gaf. ${ }^{99}$ )
XIII.

ๆ Nu huskunu barn ok ${ }^{\text {²2 }}$ ) horkunu barn ælla huru pæt ær til kumit pæt takær egh arf utan apalkunu barn:

XIIII.
I Nu aflag ${ }^{93}$ ) man barn uip huskunu manzs: pa a han luka siax öra firi sianga gangu ok fulle ${ }^{24}$ ) atær daxuærkin ${ }^{95}$ ) taki barn sipan kristit ${ }^{9 \%}$ ) ær ok ${ }^{97}$ ) uari frælst..$^{98}$ ) $\mathrm{Nu}^{99}$ ) sitær barn ${ }^{100}$ ) inne um ar gialdi firi tua öra: sitær') um siax ${ }^{2}$ ) gialde firi tolf öra: sitær nat a pæt ${ }^{3}$ ) siunda gialde ${ }^{4}$ ) fullas) lösn : ${ }^{5}$ ) ( ${ }^{7}$ pæt 62 æru prea markær uapmala ælla siax markær ${ }^{8}$ ) pænninga ælla fiughur nytia nöt. ${ }^{9}$ ) prei a uald sum ${ }^{10}$ ) up ( ${ }^{11}$ skal taka taki slikt et pær af sum ${ }^{12}$ ) han uil Nu lösin aldrig ${ }^{13}$ ) frændær ( ${ }^{14}$ mæpan fapirin liuær nu skal han mæp epe lösa fiughurtan manna at pæt $\not \mathrm{m}^{15}$ ) barn hans lösi ${ }^{16}$ ) ( ${ }^{(17}$ til frælsis ok egh til ännöpughs a lionga pinge æpte ${ }^{18}$ ) pry ${ }^{19}$ ) mal ping stæmd: ( ${ }^{20} h a l d æ r ~(~(21 ~ h a n ~ s i p a n ~ o k ~ u i l l ~$ egh ut giua a lionga pingxs fæmt pan ${ }^{22}$ böte ${ }^{23}$ ) fiuratighi markær

. XV .

- $\mathbb{I}$ Nu dyl man ( ${ }^{24}$ barns uip annöpugha kinu ok ${ }^{25}$ ) gangær uipær sipan. pat $\mathrm{fa}{ }^{26}$ ) egh fapir löst. Nu dör annöpugh af barne pær a han böta ${ }^{27}$ ) firi${ }^{27}$ ) fulla lösn: nu i pöm döpa ( ${ }^{29}$ uarpær gildare ${ }^{30}$ ) pön annöpugha æn pön ${ }^{31}$ ) frælsa:


## XVI.

ๆ Nu ma egh man kænna andrum ( ${ }^{32}$ læghær utan han se innitakin æella barn bæri ${ }^{33}$ ) uitni: nu æn antuiggia perra ær ok uitis han pæt. ${ }^{34}$ ) pa skal han dylia mæp tuætylftum epe half(t) ${ }^{33}$ næmt ok halft onæmt. ok dyli bapi barns ok hæfpa ${ }^{36}$ ) ælla böte preia markær: ok pær a i huarte karl ælla kunungær py at pæ $^{37}$ ) ær bondans pukke: nu ma aldrigh pæn pukka taka ${ }^{38}$ ) sum ${ }^{39}$ ) i pokka ${ }^{40}$ ) ær aflapær: ok aldrigh bötis pukke firi ( ${ }^{(41}$ pa kunu sum ${ }^{39}$ ) i pukka uarpær ${ }^{42}$ ) aflap: ${ }^{43}$ ) (C. I. Nu kæra ${ }^{44}$ ) per æptir pukka bot sum hæona giftanda ærи pa sighær ${ }^{45}$ ) pæn sum firi sitær at pæt uar ${ }^{46}$ ) sæt ok böt ${ }^{47}$ ) uiti pæt mæp epe fiughurtan manna at pæt uar sæt ok $^{48}$ ) böt sum pem bapum samde ${ }^{49}$ ) ok lagh uaru:

## XVII.

ๆ Nu uilia frændær ${ }^{50}$ ) frænda sin ur annöpughum staṕ lösa pa skulu per manhælgp a Hian læggias) ok ${ }^{\text {s2 }}$ ) fex firi han biupa ok ping stæmna. Nu æn

[^38]bondin ger garning ${ }^{53}$ ) a han sipan han wr $i$ manhelgp takin: par wer pat ${ }^{54}$ ) sua gilt sum pet uare til frels manzs giort. Nu ( ${ }^{55} \mathrm{firi}$ alla hans gerninga pa skvlu ${ }^{56}$ ) frændær hans suara ( ${ }^{57} \mathrm{pe}$ sum han gær sipan han ær i manhælgp takini ok egh $^{58}$ ) bondin: Nu alla pa gærninga ( ${ }^{59}$ sum han giorpe för æn man h£lghp ${ }^{60}$ ) lystis ${ }^{61}$ ) a han ælla $\mathrm{ok}^{62}$ ) sipan hon dömis af hanum ( ${ }^{63}$ hana: böte ( ${ }^{64}$ bondin ( ${ }^{65}$ firi han sua sum firi annan prel: Nu hættir han i soknime ${ }^{66}$ ) preia pingxs dagha: pa skal bondin til pingxs fara ok manhælgp af hanumi lata taka rape sipan ${ }^{67}$ ) hanum ${ }^{68}$ ) saklösu ${ }^{68}$ ) sum for: Nu haldær han a sokn simne. pa skal han ${ }^{70}$ ) pry malping stæmna fiarpa lionga ping. $\mathrm{i}^{71}$ ) lionga pinge skulu per fullan nipia ep ganga: ${ }^{72}$ ) huar $\mathrm{i}^{73}$ ) pripia knæ. ( ${ }^{74}$ taki sua manga af enum kulle sum ${ }^{75}$ ) han kan $\mathrm{fa}^{76}$ ) pe sum fæmtan ara æru ( ${ }^{77}$ sua skal un alla ${ }^{78}$ ) 63 nipia epa uara sum nu ær saght. ${ }^{79}$ ) pa skulv ${ }^{80}$ ) tue pæt uita ok tolf æftir at han ær pem sua nipium nær ok knæm kunnughær ${ }^{81}$ ) at per aghu han lösa $\mathbf{i}$ lagh $^{82}$ ) manna: ok ${ }^{\text {³3 }}$ ) annan fughurtan manna ep $\left.æ f t i r^{84}\right)\left({ }^{(55}\right.$ ok sua suæria at uir lösum han titil kyns ok kundra manna ok egh til annöbugx doms. pa ær pæt lagha lösn: preia markær uapmala: ælla siax markær pænninga. ${ }^{\text {.6 }}$ ) ælla fiughur nytia nöt. ${ }^{87}$ ) ok pripia ${ }^{88}$ ) ep suæria sua: pæt skulu tue uita. at pæt

| 53) B. C. F. sic. A 54) C. B. F sic. | 72) C. add. maper af 73) C. innan. |
| :---: | :---: |
| C. B. Fo sic. A. <br> C. alla pa giaerni | 73) C. innan. ${ }^{\text {74) }}$ Cegh tue af (prima linea folii versi est |
| iniantialp takin. pa sculu'fr | 74) C. egh tue af * (prima linea folii versi est abscissa) ar pem sual niziom \&e.i |
|  |  |
| 57) F. tâ han \&c. |  |
| 58) B. F. sic. A. om. egh. Cfry not. 55. supra. | 77) B. Ok swa sume nu är sakt wnt thanum |
| 59) B. Cet F. han | nidhiar edhin, swot skal: tho alla nidhtàn |
| 6o) C. manhaelgpen. | edhe (lege edha) w |
| $61)$ B. C. F. $l$ | $7^{8}$ ). . B. F. sic. Aila alim. |
| 62) C | 79) F. add. om thänna nidia eedhen, wit mehath |
| 63) Vox hana delenda |  |
| böte \&c. B. tha böta hana bondin \&x. | 80) A. Litt. $v$ omiss, supralimeama addl seribiaj |
| 64) C. bonde. sua sumt scal firi annan \&c. | 81) C. F. kunder. |
| 65) F. om. firi han sua. | 82) : F. hadld |
| 66) B. C. F. sokn sinne. | 83) C. add. sua. |
| 67) C. B. F. sic. A. sikianh. | 84) C. om. aflir. |
| 68) C. F. om, hanumi | 85) B. C. F. sic. An of uir 'suorvimu hat dici |
| 69) B. saklöst. | 86) C. B. F. sic. ${ }^{\text {a }}$ |
| 70) B. C. om. han. | 87) C. om. nöt. F\% Aẋtuigha |
| 71) F. ${ }_{\text {a }}$ | 88) C. B. F. sic. An priba, |

53) B. C. F. sic. A. gernig.
54) C. B. Fs sic. A. om. pret.
c. alla pa gierninga han giar sipan. han at intathialp takin. pa sculu fraender hans ara oc bonden egh. Ive alla pa \&c.
55) F. tâ han \&c.
56) B. F. sic. A. om. egh. Cfr. not. 55 . supra.
57) B. Cet F. han gï̈r.

6o) C. manhalgpen.
62) C. om. ok.
63) Vox hana delenda videtur:: C. F. hana böte \&c. B. tha böta hana bondin \&c.
64) C. bonde. sua sumt scal firi annan \&c.

GJ) F. om. firi han sua.
67) C. B. F. sic. A. sikiann
C.
69) B. saklöst.
70) B. C. om. han.
71) F. ${ }^{2}$
72) C. add. maper af kulle.
73) C. innan.
74) C. egh tue af * (prima linea foliì versi est abscissa) ar pem sua' nikiom \&e.
75) F. thär.
76) B. add. hwat ther äru häldär Alere alla farre.

Ok swa sunt nu är sakt wnt thanma Bita
78). B. F. sic. Ai, alika
79) F. add. on thänna nidia eedhen, St mexath
80) A. Litt. $v$ omiss, supra lineama add, seribia
81) C. F. kunder.
f. hated.
84) C. om. aftir.
85) B. C. F. sic. An et uir suorim, han \&oio
86) C. B. F. sic. A panniyer :- is
87) C. om. nöt. Fn Asytaigha Nööth)
88) C. B. F. sic. An дміра,.
ær ${ }^{29}$ ) frænda fæ ok egh ( ${ }^{50}$ hans fæok egh uipær giald hans feal ${ }^{21}$ ) pæessi pri epa skulu a lionga pingi gangas ofæsti: nu skal han uald haua um ${ }^{92}$ ) taka af pem prim slikt $\mathrm{et}^{{ }^{33}}$ ) sum ${ }^{94}$ ) han uill: nu ma han pær til saklösu inne halda: haldær han ${ }^{95}$ ) sipan hætte uip ( ${ }^{98}$ fiuratighi markum: Nu uill bondin ${ }^{97}$ ) flera epa haua. kære ${ }^{98}$ ) ( ${ }^{\text {º }}$ lokan ælla spanan: pa skal ${ }^{100}$ ) han dylia mæp tolf manna epe at han egh lokkape ælla spanape bo hans ælla fæ hans ælla böte pre markær:
XVIII.
T. Nu ma egh pæn amnan ${ }^{1}$ ) lösa sum sialuær ær löstær ok egh pa kuna sum $^{2}$ ) ( ${ }^{3}$ han ær kæpsi4) til.

## .XIX.

I Nu sitær kuldær inni i annöpughum stap ok æru samkulla: pa skal $æ$ p$^{\text {® }}{ }^{5}$ ) ælsta först lösa: sipan alla ${ }^{6}$ ) mæp fulle ${ }^{7}$ ) lösn ok egh mæp epum:
XX.

ๆ (Nu giuær man annöpughum frælsi${ }^{\text {® }}$ ) firi sial sina: pa skal han bape suara ok sökia firi hans uærk $æ^{9}$ ) pær til at ${ }^{10}$ ) han ær ætleddær ok han ma egh') innan ${ }^{12}$ ) epum standa: ok egh ( ${ }^{13}$ köpgildær uara ${ }^{14}$ ) ok alt pæt summ ${ }^{15}$ ) gers til hans: pat ær ${ }^{10}$ ) sua gilt sum til prels gærs ok egh mera: C. Nu pa han

[^39]skal $æ t$ lepa ${ }^{17}$ ) pa skal pæt uara mæp luui æghandans: pæn sum ${ }^{18}$ ) han uill ætlepa $\mathrm{pa}^{19}$ ) skal ${ }^{20}$ ) fughurtan mana ${ }^{21}$ ) ep i pinge ganga ofæstan: sua at han uarp ${ }^{22}$ ) fræls mæp æghandans ia ok hans ${ }^{23}$ ) gopuilia: ok uir takum ${ }^{24}$ ) han $\mathbf{i}$ bo mæp os: sipan ma han sökia ok suara ${ }^{25}$ ) firi sik: ok i epum ${ }^{26}$ ) standa: dör han barn lös pa skal ( ${ }^{27}$ pren æruan ${ }^{28}$ ) sum han æt lede, sua ok æn ${ }^{29}$ ) han löstis mæp fæ ok frenda epe sum för uar saght. ok hauær han egh skaparua pa taki pæn arf hans ${ }^{30}$ ) sum han löste:,

## XXI.

ๆ ( ${ }^{31} \mathrm{Nu}$ uil mapær man ur ( ${ }^{32}$ annöpughum stap lösa: han skal egh lösa um ( ${ }^{33}$ anfrip ælla um uartima: ${ }^{34}$ ) utan han fas ${ }^{25}$ ) banum annan æmfröknana ${ }^{35}$ ) um pæn timan til syslu sinna. :

## XXII.

 innan nat $\mathrm{ok}^{30}$ ) iamlanga mæp brewm ælla ${ }^{40}$ ) fullum skiælum at han ær hans rætær arui. pa taki arf hans: kombær egh han ${ }^{41}$ ) innan nat ok iamlanga: pa 64 takær kunungær arf hans. huat pæt ær hældær iorp ælla lösöra: pæt kallapis ${ }^{42}$ ) forpum dana arf: Nu æn ( ${ }^{43}$ iorp uarp giuin hanum' pa taki pxn iorpi-' na sum ${ }^{44}$ ) hana gaf.


9I Nu æn man ${ }^{45}$ ) ær inlænzskær ${ }^{46}$ ) ok uet man hans arua: pa skal aruit standa pær til ( ${ }^{47}$ ¥r hin kombær: Nu æn man uet egh hans arua: ok kombær egh $^{48}$ ) bup af hanum ælla san uissa huar sum ${ }^{49}$ ) han ær: ælla ok sialuær han ( ${ }^{(50} \mathbf{i n n i a n}$ nat ot iamlanga: pa ærair ${ }^{31}$ ) sua kunungær han sum utlænzskan: C. i. Nu æn han uarpær dræpin: "pa skal sua böta firi han sum ( ${ }^{5}{ }^{5}$ skilt ${ }^{\prime}$ ær: ( ${ }^{33}$ varpær han huggin fullum sarum ælla slaghin skenu: ${ }^{54}$ ) böte sua ${ }^{55}$ ) firi han sum firiso) frelsan man: ${ }^{57}$ )
XXIII.
7. ( ${ }^{5} \mathrm{Nu}$ sighær man annan præl uara: pa skal han uæria sik mæp epe fiughurtan manna. mæp frændum sinum ${ }^{59}$ ) innan pripia ( ${ }^{50} \mathrm{knæ}$ : taki sua manga af enum kulle sum ${ }^{61}$ ) han kan fa pe sum fæmtan ara æru: at han ær fræls ok fripxtta; ${ }^{62}$ ) gitær ban ep gangit uari frals: ok hauær hạn giort nakuara gær-


$$
. \mathrm{xx} . \mathrm{v}
$$

9. Nu kallaras) han ppeman annöpughan uara ${ }^{66}$ ) sum ${ }^{67}$ ) löstær ær. ${ }^{68}$ ) han ${ }^{\text {r }}{ }^{60}$ ) gildær: $\mathrm{pa}^{70}$ ) uiti mæp epe ${ }^{71}$ ) fiughurtan manna mæp ${ }^{72}$ ) nipiar epe, at han uar löstær mæp fæ ok frænda epe sum ${ }^{73}$ ) atte ok lagh uaru: ${ }^{74}$ ) Nu sighær

| 45) F. han. | 59) F. add. huar. |
| :---: | :---: |
| 46) B. F. sic. A. uttenzsker. C. D.* | 60) C. * kulle oc egh tue af enom.* (h)an ep |
| 47) B. C. F. arwen kumber. D. artion* | ganget \&c. |
| 48) A. ep priwump sexiptump sesta io' $\because$ | 61) F. om. sum. |
| 50) B. sic. F. om. nat ok. A. ${ }^{\text {pro innan }}$ nat | 62) F. frijütha. |
| habet innat. | 63) B. giärninga. . . . .,. T .. |
| 51) C. arue. | 64) F. om. pa. |
| 52) C. B. för ar skill. | 65) C. kalla. |
| 53) A. Miniator ante hr v.exrato adpoisuit | 66) B. F. om. uara. |
| $N$ - - F. om. varkar - manj at hic inse- | 67) B. ${ }^{\text {a }}$ (8) |
| rit Caput in textu 21. Cfr. noth 3 ¢ pas. 129 | 68) B. Chy |
| 54) B. add. Tha | 69) C. B. F. sic A. om. |
| 55) D. om. sua. | 70) B. C. F. om. pa. |
| 56) B. om. firi. | 71) B. om. epe. C. |
| 57) C. om. man; hic inserit Cappo,2., Gfr.pol | 72) B. C. F. om. mm |
| 3r. pag. 12 | 74) B. C. swa sum F: sasom. |

 fughurtan manna at han uar æt leddær mæp laun bi inakuepi rretzs eeghanda:
 sit i ( ${ }^{(31}$ seldi lata. ok egh annöpught haua: ${ }^{22}$ ) ok egh bropir sin bropur. ( ${ }^{33}$ ok egh systir sina systur.

## XXVI.

Nu boa bröpær i bo saman ok ${ }^{64}$ ) aflar ${ }^{65}$ ) en ${ }^{86}$ ) barn uip hiskuni 'perra: pet barn $a^{87}$ ) freelst at ${ }^{\text {sa }}$ ) uara: pær aghu egh bröpær fullhap firi. Nu slipta
 sipan94) sum oskyldær mapær:

Harr') byrias ${ }^{2}$ ) eghna salu') i pöm taelias' fokka fitire 'ok'tiuglui'
I Vm huru kunungær skal eghn atter biupa ok huru han skal skäta malla at at mænning selia:
.II. $\mathrm{Vm}^{4}$ ) huru karl hauær uitzs orp ok $\mathrm{egh}_{5}^{5}$ ) kunungær:
III Um æn ${ }^{\sigma}$ ) bonde uill eghn selia of hurự) hana skal atarr bippa. mollas epa giua. ${ }^{\text {a }}$ )
75) B. C. F. sic. A. annöghan.
76) F. add. thet.
77) C. afla.
78) F. nedh.
79) A. Litt. g lapsı calami est deformata
8 o) B. C. F. bonde.
8- t) B. F. sälder föra.
8-2) C. B. F. sic. A. uara.
83) F. ella Syster Systra sina.
84) C. F. om. ok.
85) C. afla.
86) B. add. thera.
87) F. skall.
88) B. C. F. om. at.
89) C. F. om. ok.
${ }^{7} 6$ F. add. thet.
78) F. medh.

7 9) A. Litt. $g$ lapsin calami est deformata
8 o) B. C. F. bonde.
8-1) B. F. sälder föra.
8-2) C. B. F. sic. A. uara.
83) F. ella Syster Systra sina.
84) C. F. om. ok.
85) C. afla.
86) B. add. thera.
88) B. C. F. om. at.
89) C. F. om. ok.
90) F. om. sipan.
91) B. F. om. haenne.
92) C. om. hana.
93) B. от. sua.
94) C. F. om. sipan.

1) D. ante hunc titulum atramento scriptum, habet rubricam balk.
2) B. D. sic. A. burias.
3) B. Eghna Salur. D. add. bathart ... $\because$
4) B. om. Vm.
5) D. $e$
6) D. om. an.
7) B. add. han.
8) B. D. ganga.
 :.. æella huru fest sisal bæ̇ra:
.V. Um æn salin far:af ok bin a sum löpt hauer æolla me landboa iorp ok far skipat.
VI Vm æn mæn skiptas iorpum uipær: ælla pön iorp klandas sum han fangit hauær:
VII Um æn annar kalla ${ }^{\text {¹ }}$ ) sik mera haua köpt. ok annar minna ${ }^{12}$ ) salt. ælla han ger alsalu ur by
VIII Vm iorpa skipti haru hemula skal ok alle köpana ${ }^{15}$ ) skulu nær uara ${ }^{14}$ ) sum i gloholmum staddis:
IX. Um ${ }^{15}$ ) æn man köpir iorp af andrum ok klạndas en lutrin: ${ }^{16}$ ) ælla hin ${ }^{17}$ ) köpir a kuælde ok ${ }^{18}$ ) dör ${ }^{19}$ ) um nattina:
X. Vm at ængin bær fæst ${ }^{20}$ ) a fötær döpum ok köpin ma egh ${ }^{21}$ ) sik ( ${ }^{22}$ sialuær hemula mæpan salin liuær:
XI: Um æn salin uill egh hemula: pa skal a han fæst bera ok huru pripi mannin ${ }^{23}$ ) ma uæria.
XII. $\mathrm{Vm}^{24}$ ) alla iorpa delu pa ${ }^{25}$ ) skal a yuærstu fæmt uæria ælla ${ }^{26}$ ) ut giua utan han forfall haui:
XIII. Um æn man ${ }^{2 \pi}$ ) skal hemula ${ }^{20}$ ) sike ${ }^{20}$ ) ok $\nsim \mathrm{i}$ sot. ælla ( ${ }^{30}$ sali hans ar ("utan lanzs: pær skulu uitne suæría:
9) D. skipta.
10) B. kiöpsins, ällas \&c.
11) B. kallar.
12) B. add. hawa.
13) B. sic. D. Köpane. A. köppa.
14) D. add. sua.
15) B. om. Um.
16) D. Lutar.
17) B. D. om. hin.
18) B. D. add. hin.
19) D. dö.

2al D. faster.
21) D. e.
22) D. om. sialuar - uill egh; at verba:

Um an salin vil egh hemole in inferiori margine sunt addita, forte a rec. manu.
23) B. madhrin. D. man.
24) B. add. at.
25) B. D. om. pa.
26) D. allas pa.
27) A. v. man omiss. supra lineam add. scri-
ba. D. sialuer.
28) B. add. sialwer.
29) D. ser.

3o) D. salia hans utlendis par skal \&c. Male.
3ı) D. B. utlendis.

XIIII. Vm ※in $^{32}$ ) iorp klandas ælla tue hana iorp kōpt. ok en ${ }^{33}$ ) iorpattarin ${ }^{34}$ ) ma $\mathrm{egh}^{35}$ ) i ( ${ }^{(36}$ uarn standa:
XV. Um æn iorpa uærn ${ }^{37}$ ) kallas olaghlika gangin uara. ælla man klandar i akrum ok firi auærkan:
XVI. Vm æn man takær panninga ${ }^{38}$ ) at lane ok sætær iorp ${ }^{39}$ ) at uæpia fæst ( ${ }^{40} æ l l a$ huru pær skils um pön mal sum ${ }^{41}$ ) pær til höra
XVII. ( ${ }^{42} \mathrm{Um}$ æn iörp ær firi enum klandap. ${ }^{43}$ ) pa ær firi allum æn per dela alli et mal:
XVIII. Vm æn sinlepis ${ }^{44}$ ) kænnis huar uip. ok ( ${ }^{45} \mathrm{egh}$ æpti ${ }^{46}$ ) ior引a delu ( ${ }^{47}$ lionga ping stæmna.
XIX. Um æn pön delas uip fanga fæprini ok forna fæprini:
XX. Vni æn kirkia ( ${ }^{48}$ uill eghn sinni ur stap köpa. ælla klostær ok huru pe hemuld ${ }^{49}$ ) fa:
XXI. Um ughurmagha iorpa skipti ælla hans iorp sæls firi lösöra:
XX.II. Vm æn bröpær boa i bo saman pa ær pæn ælzstiso) köpgildær.
XX.III. Um fostra æn bonde uill uan sina andrum ${ }^{51}$ ) sælia:
XX.IIII. Vm æn man köpi ( ${ }^{52}$ mollu uærk ælla fiskia: ok lagh hæfpar:

## haer byrias eghna salu. ${ }^{33}$ )

.I.

1$u$ will kunungær eghn ${ }^{54}$ ) sællia: han ${ }^{55}$ ) skal frændam sinum ${ }^{56}$ ) atær biupa
32) D. B. sic. A. at.
33) Pro an. Sic D.
34) B. Jordattare.
35) B. D. om. egh.
36) B. Wärn D. Verbe: uarn - Um axe sunt abscissa.
$3_{7}$ ) D. B. sic. A. umr.
38) D. B. paninga.
39) D. add. sina. B. add. sina firi.
40) B. ok vm thön \&c.
41) B. D. om. sum.
42) D. om. titulum huius Cap.
43) uarp legendum videtur.
44) B. D. sinaledhis.
45) D. e. B. äpte Jorda delu. skal egh Lionga thing stämna.
46) D. B. sic. A. apiti.
47) D. a lionga pings stamno. Male.
48) B. älla Kloster wil - kiöpa, ok kuru \&c.
49) D. hemult.
50) D. B. sic. A. alzst.
51) D. om. andrum.
52) B. Möllu wärk. D. Verba: noolla uark ok sunt abscissa.
53) B. C. ona. rubr. D. habet rubr. egnae balkar. F. rubr. Her börias aff egn Salur.
54) B. C. D. F. sic. A. egh. B. add. sina.
55) D. pa.
56) B. add. hana.
(stua han ${ }^{57}$ ) sum bonde. ©. 1. Nu uill kununger eghn ${ }^{58}$ ) sköta: pa skal pens") sum eghnina far. kununge pry borp uppe halda: kununger skal af samu iorp taka sum han skötir. ok hanum i sköt læggia: han a feest firi kunungxs borpe taka: ${ }^{50}$ ) kunungær a hanum ( ${ }^{6}$ bref giua ok preuilegium sua ${ }^{62}$ ) at hanum ær laghlika sköt. Nu uill kunungær ${ }^{65}$ ) atær taka mæpan han ær iunan priskulda: pæt ær $^{64}$ ) uald kunungx. Nu ær han föte ${ }^{65}$ ) utan priskulda ok andrum innan: ${ }^{66}$ ) pa hauar han uitzs orp $p^{67}$ ) atær taka. Nu ær han bapum fotum ${ }^{68}$ ) utan kumin ok klandar ${ }^{69}$ ) sipan: $\mathrm{pa}^{70}$ ) hauær bondin ${ }^{71}$ ) uitzs orp ( ${ }^{(72}$ uita ${ }^{\text {pet }}{ }^{77}$ ) mæp epe at hanum uar laghlika sköt. ©. 2. Nu uill kunungær almæenning ${ }^{34}$ ) selia pa skal stallare hans uapa ripa: bonde skal hanum pry borp uppe halda: ok fæst at eghn taka: ok skal han bref taka: nu klandas ${ }^{75}$ ) sipan: pa hauær bondin ${ }^{71}$ ) uitzs orp:
.II.
ๆ $\mathrm{Nu}^{77}$ ) pær sum ${ }^{77}$ ) pe dela ( ${ }^{78}$ karl ok kunungær: pa aghe karl uitzs orp ok egh ${ }^{79}$ ) kunungar.

## .III.

I Nu uíll bonde eghn sælia: pa skal han ${ }^{\text {º }}$ ) frændumer) sinum atær biupa: fæprinis frændum fæprini: ok möprinis ${ }^{\mathbf{8 2}}$ ) frændum möprini: $\mathrm{Nu}^{〔 3}$ ) skal han frændær sina mæp sik ${ }^{84}$ ) tala tua: ${ }^{35}$ ) ok stæmna ping ok atær biupa: enum i

[^40]72) D. Verba: uita - ha(num) sunt abscissa.
73) B. om. pat.
74) C. B. D. sic. A. almannig. F. Almenninger.
75) A. Litt. $l$ omiss. supra lineam add. scriba.
76) D. B. F. add. a.
77) B. C. D. F. om. sum.
78) F. om. karl ok kunungar.
79) D. e.
80) D. om. han.
81) A. fraendaer primupa scriptum fuit.
82) B. C. D. F. sic. A. mörinis.
83) A. Loco litt. $N$ miniator errato adposuit $\#$.
84) C. sac. D. se.
85) F. add. aff thäm.
garpe ok allum a pinge: fæmt ${ }^{80}$ ) at ${ }^{87}$ ) sitia at sialfs sins. ${ }^{68}$ ) pit skulu per kow ma ok f ${ }^{89}$ ) föra sum köpa uilia: sua skal han pry ping stæmna ok ${ }^{50}$ ) prea fæmti sitia: pa skal han til pingxs fara ok ${ }^{99}$ ) lysa at han hauær laghbupit atær pa ma hanum döma selia saklösu" ${ }^{52}$ ) pem sum ${ }^{93}$ ) han ${ }^{\text {4 }}$ ) uill: ( ©. i. Nu ssel han sipan: nu kalla egh frendrinis) laghbupit atær uara: ok ${ }^{\text {º }}$ ) klandas firi pem fangit hauær: pa skal hin hemula sum ${ }^{97}$ ) salt hauær uita mæp pem ${ }^{99}$ ) tuem frændum sinum sum ${ }^{\infty 0}$ ) pa uaru mæp hanum at ${ }^{100}$ ) han laghböp atær ok tolf æftir paghar firi enum ær uart pa ær firi allum uart. orkar han') egh epe. $\mathrm{pa}^{2}$ ) gange hin til uærpa ${ }^{3}$ ) sum köpt hafje. ok hin ${ }^{4}$ ) gialde prea marker sum salde. ('spet kalla uipærlax öre. ok ('ganga sua æfte tolf manna ep at han rep egh kland ælla kual a köp pæt pe giorpu: ok gange hin til iorpinna ${ }^{7}$ ) sum klandape. ok fulle atær uipærlax örin ok uærpin ( ${ }^{2}$ pæn sum ohemult salde. Nu ( ${ }^{9} æ$ hin $^{10}$ ) döpær sum salde. pa aghe hin ${ }^{11}$ ) uitzs orp sum köpt ${ }^{12}$ ) hauær: (f. 2. Nu $\mathrm{a}^{13}$ ) egh minne iorp ${ }^{14}$ ) til $^{15}$ ) atar buzs ${ }^{16}$ ) höra æn siatungxs ${ }^{17}$ ) attungær $i$ bygdum by ælla priggia marka eghn ${ }^{18}$ ) i humpum ælla hapum: $\mathrm{Nu}^{19}$ ) æn nakuar klandar ${ }^{29}$ ) ok segher egh uara lagh bupit ater: pa a han uitzs orp mæр ( ${ }^{21}$ fullum nipia epe. at ${ }^{22}$ ) py salde han utan æetta: at sua mykin ${ }^{23}$ ) eghn ${ }^{24}$ ) hörpee ${ }^{25}$ ) egh til atær buzs:
86) C. B. D. F. sic A. fant
87) B. D. F. atär.' C. apie. . y
88) D. B. F. sic. C. sialfsins. A. siafs sins.
89) C. B. F. sic. A. fa.
90) B. C. F. sic. A. op.
91) C. F. om. ok.
92) F. om. saklösu.
93) C. F. om. sum.
94) B. C. F. sic. A. huan.
95) C. F. frander.
96) B. C. F. om. ok.
97) C. om. sum.
98) F. om. pem.
99) B. C. F. om. sum.
100) C. arr.

1) C. om. han.
2) B. C. F. om. pa.
3) B. C. F. add. sinna.
4) B. Cr F. sic. A. om. hin.
5) B. C. sic. F. thet Rallar.
6) B. gange äpte \&c. F. gainge tolff \&c. Ca om. ganga sur.
7) B. iordunar. . F. om. h. v.
8) C. som salde.
9) C. B. an hin ar döper.
10) F. thän.
11) C. B. F. paen.
12) C. köp. Malc.
13) F. mia.
14) C. F. egn.
15) B. C. F. sic. A. om. til.
16) A. Pro $r$ primum scriptum est 2.
17) C. siatta luz.
18) C. B. F. iorp.
19) A. Litt. $\boldsymbol{N}$ omisit miniator.
20) C. clanda. F. kallar.
21) B. C. F. fiughurtan nanna edlie.
22) F. om. at.
23) B. C. F. mykil.
24) C. iorp.
25) F. hörer.
.IIII.
I Nu skiptas mæn iorpum uipær ælla sæ ${ }^{26}$ ) man manne iorp: pa skal ${ }^{27}$ ) sua manga fæste taka sum tomtina æru lutskipta i py ( ${ }^{28}$ köpinu: Nu sitær han ${ }^{29}$ ) kuar ok ipras köpsins ${ }^{30}$ ) rapær lasum ok nuklum ${ }^{31}$ ) ok bor a mæp elde ok ærne. ${ }^{32}$ ) ælla ær pæt landboa ${ }^{33}$ ) bol ok ryuær för æn han far ${ }^{34}$ ) skipat paa han uitzsorp köpit ryua pæssum lundum Nu a han sum köpte stæmna hanum ${ }^{35}$ ) pry ping ok sitia prea fæmte. $\mathbf{a t ~}^{36}$ ) pripiu fæmt ${ }^{37}$ ) bæra in til hans fæ67 sta ok köpa mæp fæmtan manna epe. ( ${ }^{38}$ en skal sua suæria at han ælla hans arue skildi firi fæst pæs köps. ( ${ }^{30}$ ok tue skulu sua suæria: at per ælla perra arwa uaru ${ }^{40}$ ) nær pa pæt ${ }^{41}$ ) köp giorpis ok sua ${ }^{42}$ ) tolf æftir. at han fik paiorp mæp fæstum ok lagha fangum: sipan ${ }^{43}$ ) skal salin köpanum ${ }^{44}$ ) uipærlaxöre bö$\mathrm{ta}^{45}$ ) prea markær firi huaria fæst. pær a i huarte karl ælla kunungær: $\mathrm{Nu}^{46}$ ) $\mathrm{a}^{47}$ ) han at ${ }^{48}$ ) förstu lagha sokn egh ( ${ }^{49}$ mera æn ena fæst in til hans bæra: will han flere ferste ${ }^{50}$ ) in til hans bara: ${ }^{51}$ ) pa skal han sua manga lagha sok$n^{52}$ ) stæmna sum han bar ${ }^{53}$ ) fæstis ${ }^{54}$ ) in ${ }^{55}$ ) til hans Nu sipan in ær burit fæste $^{56}$ ) ok köp ${ }^{57}$ ) til hans: pa skal ${ }^{58}$ ) han huat han uill hældæer halda köpit ok ${ }^{59}$.) fara af iorpinne: ælla ryua köpit ok luka ut uærp ok uipærlaxöre: will han egh luka ( ${ }^{60}$ uærp ok uipærlax öre. i pingum ok fæmtum: pa gialde ${ }^{61}$ ) niu markær firi lagha sokn ${ }^{62}$ ) kununge ${ }^{62}$ ) hæræpe ok malsæghanda: (C. i. Nu dyll han
26) C. B. F. sic. A. om. sael.
27) B. C. F. add. han.
28) C. om. köpinu - bor a màp,
29) F. man.

3o) F. köpz sins.
31) B. F. nyklum.
32) B. arne.
33) F. sic. B. C. lanboa. A. lamdboa,
34) B. C. fa.
35) F. add. som sallde.
36) B. C. F. a.
37) C. fañiténne.
38) B. än han skal swäria \&c. Male.
39) C. tuer at pen alla \&c. F. thwär sá Swäria, \&c.
40) B. add. thär.
41) C. om: pat.
42) F. om. sua.
43) F. tha:
44) B. F. sic. C. köparanom. A. köpunu.
45) F. sic. A. B. C. om. böta.
46) A. Laco litt. $N$ miniator errato adposuit 7 .
47) B. C. F. ma.
48) B. C. F. sic. A. om. at.
49) C. F. men ena \&c. Male.

5o) B. faistar.
51) B. F. bära.
52) B. F. sokna.
53) B. F. bär. C. biaer.
54) B. fästar. F. fäster.
55) C. om. in.
56) Pro fast. B. fästar. F. fäster.
57) C. köpe.
58) B. F. nia.
59) B. C. F. sic. A. alla.

6o) B. C. F. om. uaer户 ok.
6i) C. B. F. sic. A. gilde.
62) B. soknena.
63) B. F. sic A. kununga
sighær egh haua salt. pa skal han tuænne fiughurtan manna epa a samu fæmt ganga: annan ( ${ }^{64} \mathrm{su}$ at han ( ${ }^{65} \mathrm{a}$ ok aldrigh sik ${ }^{66}$ ) afhænde: ok annan sua at han hauær laghhæfpat suæria pe bapir ( ${ }^{67}$ pa skal hæræzs næmdin ${ }^{68}$ ) uita huat sum ${ }^{69}$ ) †ær ær sant um: f. 2. Nu æ huar man bær fæst in til annars: pa ür han egh ( ${ }^{70}$ iorpina sik til handa utan rindær ${ }^{71}$ ) ( ${ }^{72}$ sik ransuærkum ok witra ${ }^{73}$ ) sik til uærpa ok uipærlax öra: $:^{74}$ ) Nu skal æ han haua $\mathrm{pe}^{75}$ ) tua sum nær uaru. ok pæn sum firi skildi fæste ${ }^{76}$ ) ælla perra arwa: fa han ( ${ }^{77}$ egh inburit fæstina: ${ }^{78}$ ) ok hauær auærkat. pa böte prea markær: hauær han egh auærkæt ok bær egh fæstina: ${ }^{79}$ ) pa ( ${ }^{80}$ bötir han egh ok han takær egh uipærlax öre: Nu pa han skal suæria: pa skal han standà a samu iorpinni sum han fangit hauær:

## V.

7. Nu æn salin far af. ok hin far a sum köpt hauær mæp elde ok ${ }^{81}$ ) ærne ${ }^{82}$ ) rapær husum ok lasum ok nyklum: ( ${ }^{33}$ nu æn pæn klandar sum salt hauær ælla hans arua. ${ }^{84}$ ) ælla ær pæ ${ }^{\text {t5 }}$ ) lanboa bol ok fa ${ }^{86}$ ) skipat. ok kombær landboin ${ }^{87}$ ) a mæp elde ok ærne ${ }^{82}$ ) ok bor a: pa ma han uæria mæp fiughurtan manna epe æn ${ }^{88}$ ) pæn $^{89}$ ) klandar sum salt hauær ælla hans arue at han fik mæp fæstum ok köpum: ok standa a samu iòrpinne ok uita hans uipær giald ${ }^{90}$ ) ok

annan hæfpa ep æftir.91) æru pæt lösöra sum ${ }^{\text {® }}$ ) han köpti iorpina mæp: ${ }^{33}$ ) pa uiti at ${ }^{94}$ ) han fik ${ }^{95}$ ) mæp fæstum ok köpum ok allum lagha fangum ok epa ${ }^{96}$ ) $\begin{aligned} & \text { ftir. } \\ & \text {. }\end{aligned}$
VI.

ๆ Nu skiptas mæn eghnùm ${ }^{97}$ ) uip nu klandas pön eghn ${ }^{98}$ ) sum ${ }^{99}$ ) han hauær fangit. pa skal han hemuls manne sinum til sighia: orkar han ${ }^{100}$ ) egh hemult halda $\mathrm{pa}^{1}$ ) gangær ${ }^{2}$ ) huar til sima eghn $\mathrm{ok}^{3}$ ) hin ${ }^{4}$ ) gialde prea markær sum ${ }^{5}$ ) ohemult salde. ior ${ }^{6}$ ) skal iorpu uarpa $æ^{7}$ ) til pripia manzs sipan ( ${ }^{3}$ uær huar fang $\sin$ ( ${ }^{9}$ at ærf pa malum ${ }^{10}$ ) ok egh at köpum: ok pripi maprin ma uæria ok egh hemult gæra:
VII.

ๆ. Nu skill pöm $a^{11}$ ) annar kalla ${ }^{\text {12 }}$ ) sik mera haua köpt. ok annar kalla sik minna haua salt. æ mæpan ${ }^{13}$ ) han hauær atær $i^{14}$ ) by wang ${ }^{15}$ ) rum ok wæ68 gha: ${ }^{16}$ ) pa hauær han uitzs orp uita huat sum ${ }^{15}$ ) han hauær salt ok uita ${ }^{18}$ ) huat $\bar{h}^{19}{ }^{19}$ ) hauær atær: Nu hauær hap alsalu²0 ${ }^{20}$ ur by salt. pa hauær ${ }^{21}$ ), pæn vitzs orp sum ${ }^{22}$ ) festir fylghia ok köpa: ${ }^{23}$ ) halde hanum sua hemult sum per bæra ælla lati atær hans ok mæp prea markær: ælla dỵli mæp tolf manna epe. at
91) B. F. om. aftir.
$9^{2}$ ) B. C. F. om. suni.
93) F. add. och annar häffdar eeden. Male.
94) F. om. at.
95) C. add. iorpena.
96) C. B. F. haefpä ep.
97) F: äghont:
98) C. iorp.
99) B. F. om. sum.
100) C. F. om. han.

1) B. C. F. om. pa.
2) B. F. gange.
3) B. C. om. ok.
4) F. hann.
5) B. F. om. sumb.
6) B. C. F. sic. A. iop.
7) C. F. om. a.
8) B. F. sic. C. (थ)ker huar fanget sit. A. huar haurer fangit sit scriptum est, at mutatum in: uar hauar fang sin.
9) C. om. at - gara.
10) ${ }^{\text {F }}$. arffua málon.
11) B. at.
12) B. F. kallar.
13) C. B. F. maen.
14) B. F. sic. A. om. i:
15) B. F. wagns.
16) C. B. F. vaghar.
${ }^{17}$ ) B. F. om. sum.
17) B. om. uita.
18) B. C. F. sic A. sum.
19) F. alla salu.
20) F. $\hat{a}_{\text {. }}$
21) F. add. fängit haffuer, ock.
22) C. B. köpar. C. add. oc.
pætta saldi iak pik ${ }^{24}$ ) ok ( ${ }^{35}$ mera aldrigh sipan uiti hærezs ṇæmd huat pær ${ }^{26}$ ) sant um: ( ${ }^{27}$ will han huarte hemula ${ }^{28}$ ) ælla tolf manna ep ganga: pa gialde hanum sua mykit ${ }^{29}$ ) uær ${ }^{30}$ ) sum hanum bristær i iorpinne. ok böte han ${ }^{33}$ ) preia markær: gialde ${ }^{32}$ ) ena mark malsæghandanum ${ }^{33}$ ) sum iorpina aghær: $\left.{ }^{34}\right)\left({ }^{35}\right.$ andra ( ${ }^{36}$ kununginum: pripiu haræpinu:

## VIII.

ๆ $\mathrm{Nu}^{37}$ ) skiptas mæni iorpum uipær ${ }^{38}$ ) ælla köpas ( ${ }^{30} \mathrm{mæn}$ iorpum uipær: pa koma i manga sældir. Nu kan $\mathrm{pan}^{40}$ ) iorp klandas pa skal huar stæmna sinum hemuls manne. ok kumi ${ }^{41}$ ) pit $^{42}$ ) til yuærstu fæmt. gör han $\mathrm{pa}^{43}$ ) hemult pa standa ${ }^{44}$ ) köpin ${ }^{45}$ ) all kuar. gör han egh pa $a^{43}$ ) hemult: pa war pæt sua först. ${ }^{46}$ ) pa skuldu per ${ }^{47}$ ) fæsti ${ }^{48}$ ) bæra. pæn til ( ${ }^{49}$ uærpa pem gatt gèn: pæn til iorp sum hana galt gen: Nu staddis pret sua i gloholmum: at ${ }^{50}$ ) köpin kan ${ }^{51}$ ) fiærrin uara ok han giorpe egh hemult. pa gatu per egh fæest burit pan ${ }^{52}$ ) daghin: barin pe frest ok giorpe han ${ }^{53}$ ) hemult pa ( ${ }^{54}$ uari pæt olagh: nu gær han ( ${ }^{55}$ egh hemult ok pe baru egh fæstina ${ }^{56}$ ) pa misti ${ }^{57}$ ) han bapi uærp
 at alle pe ( ${ }^{66}$ sum $\mathbf{i}$ agha köpinu pe skulu koma til fæmtinna' sum hernult skal
24) C. om. pik.
25) B. C. F. egh mera.
26) Pro pare ar. Sic C. B. F.
27) $C$. om. sequentia usque ad finem Cap. Cfr. Cap. 9: pr. not. 99.
28) F. dylia. Male.
29) F. sic. A. mrkin. B. mykil.

3o) B. F. sic. А. иaф.
31) B. om. han.
32) F. add. han.
33) B. malsäghande.
34) B. F. winder.
35) F. om. andra - karaßinu.
36) B. Kununge, thridiu häradhinu.
37) F. om. Nu.
38) F. om. uipar.
39) C. om. naxn - uipar.
40) Pro pan. B. thön. C. F. pe.
41) F. komber.
42) B. F. thät.
43) B. F. om. pa.
44) C. F. stande.
45) C. köp.
46) F. add. ath.
47) B. F. sic. A. paet.
48) B. fästir. F. fastar.
49) B. sic. F. wärda - geen, thet till Iord hona \&c. C. varpa * til iorp harta \&c: A. iorp sum hana gale gen ir pan tit uarpa sum hana \&c.
5o) B. F. om. at.
51) C. F. cunno.
52) C. B. F. paen.
53) B. add. egh.
54) B. F. sic. A. uapaet. C. giorpe fian olag.
55) C. e hemult pa pe baro e fastena.
56) F. fástona.
57) B. mistir.
58) C. pa hygger.
59) F. om. at.
60) C. F. pat.

6i) C. i agho \&c.
gæras a: gærs pa hemult. pa ( ${ }^{62}$ standa all köpin: ${ }^{63}$ ) gárs egh ${ }^{64}$ ) hemult pa skal ængin fæst bæra pæn daghin utan han uili: utan stæmni pæn första :manadaghin sum fæmtin ${ }^{65}$ ) kombær a söran ${ }^{66}$ ) dagh. huar sinum köpum sum för uar saght. ok mæli til ${ }^{67}$ ) um löghurdaghin: pa a domarin leggia fæmt ${ }^{68}$ ) vm porsdaghin: pa stande huar a ( ${ }^{6}$ sinu köpe: pa suæri han först sum firi skildi fæstinne ${ }^{70}$ ) ælla hans arua: $:^{71}$ ) sua ${ }^{72}$ ) at pa skildi han firi fæst bipin af bæggia ${ }^{73}$ ) alwm: ${ }^{74}$ ) ær han döpær fæsta ${ }^{73}$ ) mannin: pa skal festa manzsins. ${ }^{76}$ ) arue haua sama uitzorpit ${ }^{77}$ ) ok ${ }^{78}$ ) sua tue $æ f t i r$. at pe uissn ${ }^{29}$ ) sum ${ }^{80}$ ) uipær narn at ${ }^{81}$ ) han skildi firi fæst: sipan ${ }^{82}$ ) suæri pæn sum fangit hauær. at han fik pa iorp mæp fæstum ok köpum ok aldrigh ${ }^{83}$ ) uar iak rans man ${ }^{84}$ ) at. ok ${ }^{\text {85 }}$ ) sua ælliwu æfte at han suor sant. gangi pæn til iorp sum ${ }^{86}$ ) hana galt gen: ok ${ }^{87}$ ) pren til lösöra sum $^{86}$ ) pem galt gen: pæn sum ${ }^{88}$ ) fæstina gitcer burit $\mathrm{pa}^{89}$ ) takiog han prea markær: ok pa ( ${ }^{91}$ festina sum han ${ }^{22}$ ) bar ${ }^{93}$ ) hon ær sua lagh gild ${ }^{24}$ ) sum han bare' i pripiu fæmt:

## .IX.

9: $\quad \mathrm{Na}^{95}$ ) köpir man iorp af andrum ok klandas en katrin ${ }^{96}$ ) af samu ( ${ }^{\circ} \mathrm{i}$ iorpinne. ok salin giter egh hemulat. pa ma han sum köpt hauær: huat han uill
62) C. standen cöpen.
63) F. add. quar.
64) C. in marg. add. $p a$.
65) F. fastin. Male. .
66) C. söknar.
67) B. C. F. at.
68) B. C. F. add. tiL
69) C. sinom köpunt.
70) F. fästone.
71) B. arwe.
72) F. om. sua.
73) C. om. baggia. C. B. F. add. pera.
74) F. nalffuom.
75) F. fämpte. Male.
76) B. C. F. sic. A. manzeis.
77) C. B. F. vizorp.
78) C. F. om. ok.
79) C. F. vista
80) B. F. ok. C.*
81) C. F. pret.
82) C. F. pa.
83) C. aldre.
84) B. F. xansmadher. C. om. man.
85) B. C. F. om. ok.
86) B. C. F. om. sum.
87) B. F. om. ok.
88) C. かöm.
89) B. C. F. om. pa.
90) C. aghe.
91) F. fästona han \&c.
92) C. B. F. add. pa.
93) B. F. bär.
94) C. F. lagh giorb.
95) A. Loco litt. $\boldsymbol{N}$ miniator errato adposuit 9.
96) C. luter.
97) C. iorp. salin \&c.
hældær halda ${ }^{\text {88 }}$ ) ælla ryua. ok ganga til sinna uipær gialda: ${ }^{\text {P9 }}$ ) §. i. Nu köpir man eghn mæp fæ $a^{100}$ ) kuælde. nu dör han um nattina ok klandas') um morghunin: uiti fapir fang ok son fæprini: Nu dör han ${ }^{2}$ ) sum ${ }^{3}$ ) salde ok klandas pön eghn: ${ }^{4}$ ) uiti hin sum ${ }^{5}$ ) fangit hauær mæp tuem mannum: at han fik mæp festum ok köpum ok allum ${ }^{6}$ ) lagha fangum: $\mathrm{ok}^{7}$ ) tolf æftir at pe tue ${ }^{8}$ ) 69 suoru sant ok lagh: pæt uita andre tue ok tolf ${ }^{9}$ ) at han atte mæpan ${ }^{10}$ ) hin lifpe oklandat ok okualt:

> .x.
9. Nu bæri ængin fæst a fötær döpum: $:^{11}$ ) ok ${ }^{12}$ ) ængin ${ }^{19}$ ) til höghz at ${ }^{14}$ ) hemuld ${ }^{15}$ ) py hemule huar ${ }^{16}$ ) sialuær sik: ${ }^{17}$ ) Nu mæpan ${ }^{18}$ ) hin liuær sum salde ok klapdar annar. pa ma köpin aldrigh sialuær hemula sik: $:^{19}$ ) utan uill hin hemula sum salde: pa hemule mæp epe fiughurtan manna at han atte ok aldrigh afhænde sik ${ }^{19}$ ) för æn han hanum salde: sua hæf(pa ep $^{20}$ ) æftir at iak hauær lagh hæfpat ok aldrigh ${ }^{21}$ ) mik afhænde utan ${ }^{22}$ ) uip ${ }^{23}$ ) pænna man: wil han a mote suæria sum klandape pa $^{24}$ ) stande pæt til hreræzs næmdinna ( ${ }^{25}$ hulkin perra sum ${ }^{26}$ ) sannare ${ }^{27}$ ) hauær:
98) B. C. add. Kiöpit.
99) B. C. F. add. Wil (F. Nis will) han hivatke hemula älla tolf manna edh ganga, Tha gialde hanum swa nyskil (C. F. mykit) wärd (C. om. wärd) sum hanum brister $i$ iordinne, Ok böte han threa marker: Gialde ena mark malsäghandanum sum iordena windir, mark Kununge, ok ( F . om. ok) nıark häradeno. C. pro: Gialde häradeno habet: malsceghanda. oc konunge* Cfr. Cap. 7. in fine.
100) B. at.

1) B. C. F. sic. A. slardas.
2) B. C. F. hin.
3) C. ar.
4) B. add. Tha.
5) C. F. om. sum.
6) B. F. om. allum.
7) C. om. ok.
8) F. om. tue.
9) B. F. add. äpte. C.*
10) C. maen.
11) C. pöm döpa.
12) B. C. add. $a_{0}$
13) B. add. ganga. C. quoque h. v. in parte folii abscissa habuisse videtur.
14) F. och.
15) B. add. lete. C. hemula.
16) C. F. han.
17) F. sär.
18) C. maen. B. F. ä män.
19) C. B. F. saer.
20) A. v. ep bis est scripta.
21) B. add. iak.
22) C. B. för an.
23) F. medh.
24) C. om. pa.
25) B. hwilikin. F. huilchenn. C. om. hulkin - hauar.
26) B. F. om. sum.
27) B. sannaren.
XI.

ๆ Nu æn salin uill egh hemula: pa skal han bæra in til hans fæsta ok kö$\mathrm{pa}^{28}$ ) mæp fæmtan ${ }^{29}$ ) manna epe sum för uar saght. ${ }^{30}$ ) ok tak ${ }^{33}$ ) atær uærp ok uipærlax öre. §. i. Nu æn pe skiptas iorpum uipær: pa ma han aldrigh sialuær sær ${ }^{32}$ ) hemula ok egh hans arue för æn til pripia manzs ær kumit. ${ }^{33}$ ) pa ma pripi mannin ${ }^{34}$ ) uæria ( ${ }^{35}$ ok egh hemult gæra: ok ${ }^{36}$ ) i allum köpamalum pa ma pripi mannin ${ }^{34}$ ) uæria ok egh hemult gæra: pæt ær sua undistandande ${ }^{37}$ ) bor pripi mannin ${ }^{38}$ ) a perre iorpinne ${ }^{38}$ ) sum klandas. pa a han uæria: bor ${ }^{40}$ ) aunar a ok klandas firi hanum $æ$ mæpan ${ }^{41}$ ) hin liuær sum han hauær fangit af ælla hans arua: ( ${ }^{42}$ ok sua brat sum til pripia manzs ær kumit. pa skal han ${ }^{43}$ ) uæria sum fangit hauær ok egh a hemuld ${ }^{44}$ ) lita:

## XII.

ๆ Nu um alla iorpa delu: ${ }^{45}$ ) pa ska146) uæria a pripiu fæmtinne. ${ }^{47}$ ) ællas ok pa ut giua utan han ( ${ }^{48}$ hauær forfall sum stæmt uar. pæt æru ${ }^{49}$ ) hans forfall: liggær sialuær siukær: ælla ær i rikisins pianist. ${ }^{\text {s0 }}$ ) ælla ok ${ }^{51}$ ) at ${ }^{52}$ ) han fa sua stæmna at yuæsti ${ }^{53}$ ) famt ${ }^{54}$ ) kombær i fastu. æella $\mathrm{ok}^{55}$ ) $\mathbf{a}^{56}$ ) hælghum dagh: ælla ok pæn hemula skal andrum iorp ${ }^{57}$ ) han ær utan landzs ok laghsaghu: ${ }^{58}$ )
28) F. om. köpa.
29) C. fiogertan. F. tolff.

3o) B. skilt.
31) C. taker.
32) C. sas.
33) F. add. ath häffdamâlom, ock egh köpmaitom.
34) B. madhrin. C. F. man.
35) C. at hafpa malom oc egh at köpom. sipan ma huar (hemı)ula sar sialuer: oc pripi maper egh henıula (oc i) allom cöp malom ma pripi \&c.
36) B. Ȧ.
37) B. F. sic. A. C. undistanda.
38) C. man.
39) B. iord.
40) C. bo.
41) C. B. F. maen.
42) B. tha skulu the hemula. Swa brat til
\&c. Recte. C. sua huar til \&c. F. sâ brott till \&c.
43) C. hin.
44) B. F. sic. A. hemult.
45) B. iorda delur.
46) B. C. F. sic A. slal.
47) C. famt.
48) B. C. hawi: F. will some stämpt haffuer. Thet \&c.
49) B. F. är.

5o) C. pianisto.
5i) C. F. om. ok.
52) B. C. F. om. at.
53) B. ywarstu. F. öffiverste:
54) C. B. F. fantet.
55) B. C. F. om. ak.
56) C. F. om. a.
57) F. add. ath.
58) B. add. älla ligger siuker.
pa skal han sua ${ }^{59}$ ) lata suæria mæp tuem at min hemuls man ${ }^{60}$ ) ær utan landzs ok laghsaghu: ælla liggær siukær ok hauær san ${ }^{61}$ ) forfall: f. i. Nu hauær han latit tua suæria at ${ }^{62}$ ) han ær utan landzs ok laghsaghu: kombær ${ }^{63}$ ) hem innan nat ok iamlanga ok gær hemult. ( ${ }^{64} \mathrm{pa} æ r$ pæt ${ }^{65}$ ) got: kombær ${ }^{66}$ ) han egh pa skal pæt ( ${ }^{67}$ standa ok bija kunungx ${ }^{68}$ ) næmd: ok ængin sokn æfti ganga: sæghær ${ }^{69}$ ) hæræzs næmd ${ }^{70}$ ) at hon æ ${ }^{77}$ ) laghika ${ }^{72}$ ) fangin. ${ }^{73}$ ) pa skal han hana hawa: sæghær hon at hon ${ }^{74}$ ) ær egh ${ }^{75}$ ) rætlika fangin: pa dömis pem iorpin sum ${ }^{76}$ ) hana a mæ户 rættu: ok pæn til sinna uærpa sum ${ }^{77}$ ) pem galt ${ }^{78}$ ) gen
XIII.

I Nu stæmnis pem manne ping sum sialuær a hemula sik: ${ }^{79}$ ) nu uarpær han siukær ok $\not \mathrm{r}^{80}$ ) i sotta siang sua at han ${ }^{81}$ ) ær egh för at uæria: pa skal han lata tua mæn ${ }^{82}$ ) suæria ${ }^{82}$ ) sin uitne. at py uar han egh $i$ dagh hær ${ }^{84}$ ) at han liggær $\mathrm{i}^{85}$ ) sotta siang. ( $\int$. I. Nu klandas eghn ${ }^{86}$ ) firi manne ok sali ${ }^{87}$ ) hans ${ }^{88}$ ) ær utlændis ok fæsta mannin: $:^{89}$ ) pa skulu tue mæn ${ }^{90}$ ) suæria at sali ok fæsta man ${ }^{51}$ ) hans ${ }^{92}$ ) ( ${ }^{93} æ r u$ utlændis ok utan laghssaghu: sipan stande pæt ${ }^{94}$ )
59) C. om. sua.
60) B. C. F. sic. C. add. hano A. mals man.
61) F. add. och laghligh.
62) C. an.
63) B. C. F. add. han.
64) F. thet är gott.
65) B. om. pat.
66) C. Nv comber.
67) C. om. standa ok.
68) B. F. häradz. C.*
69) F. B. C. sic. A. haeghar.
70) C. namden.
71) C. var.
72) Lege laghlika. B. C. F. rätlika.
73) A. Litt. fa bis sunt scriptae.
74) C. om. hon.
75) B. с.
76) C. F. om. sum.
77) F. om. sumt.
78) A. Pro a primum scriptum est $l$.
79) F. C. sar.
80) F. ligger.
81) B. C. F. sic. A. haen.
82) C om. man.
83) F. add. och bära.
84) C. par.
85) C. $a$.
86) C. iorp.
87) C. salin.
88) C. F. om. hans.
89) C. B. mapren. F. Mader.
90) B. C. F. om. maer.
91) C. B. F. maper.
${ }^{92}$ ) C. om. hans.
93) C. F. ar vtan landz (C. v. landz est abscissa) oc lagsaghu.
94) C. F. om. pat.
$70 \mathrm{um}^{95}$ ) nat ( ${ }^{56} \mathrm{ok}$ iamlanga: kombær $\mathrm{egh}^{97}$ ) æn pa hem. ${ }^{98}$ ) pa stande pæt til hæræzs næmd ${ }^{99}$ ) huat han ${ }^{100}$ ) fik $^{1}$ ) hanum laghlika bup ${ }^{2}$ ) ællas egh.

## XIIII.

ๆ Nu klandas ${ }^{3}$ ) iorp firi manue ok stæmnas ut pry ping. ${ }^{4}$ ) ok gör ${ }^{5}$ ) at male at ${ }^{6}$ ) pripia pinginu: pa skal ${ }^{\text {prn }}{ }^{7}$ ) sum domarin ær næmna prea mæn af pinginu: will $\mathrm{pm}^{8}$ ) $\mathrm{egh}^{9}$ ) koma a fæmt ælla $\mathrm{p}^{2}{ }^{10}$ ) hans forfall suæria will ${ }^{11}$ ) a pinginu: pa stauin per sum ${ }^{12}$ ) a pinginu til æru næmdi: Nu stæmnis ping ok klandas pön iorp sum egh orkar gen uæria ok uill egh sialuær ${ }^{13}$ ) standa ${ }^{14}$ ) ( ${ }^{15}$ ok staua: pa skal tua mæn af ${ }^{16}$ ) pinge næmna sum staua skulu ${ }^{17}$ ) hans epa: ${ }^{18}$ ) $\mathrm{pa}^{19}$ ) uari sua lagh giort sum han sialuær stauapi: Nu ( ${ }^{20}$ stæmne man ok klanda iorp ok kombær pripi fæmt i forfall: nu will han egh mera stæmna: pa skal han sialuær stæmna fiarpa ping ok uæria a pere ${ }^{21}$ ) fæmt mæp lagha domum: f. i. haua tue mæn köpt iorp ok kænnas bapi uip: ( ${ }^{22} \mathrm{Nu}$ skulu per bapir a hemuld lita: pa a pæn iorp hemuld ${ }^{23}$ ) fylghir. Nu skal hin bæra til værpa ok uipærlax öris ${ }^{24}$ ) mæp fæstum ok köpum: pa skal hin vt luka ${ }^{25}$ ) wærp ok uipærlax öre: ælla gen ganga at han giorpe aldrigh köp uipær han: stande sipan till hæræzs næmd ${ }^{26}$ ) huarr pera sum ${ }^{27}$ ) sannare ${ }^{28}$ ) hauær: $N u$ æn han suær sua at iak salde pæssum förra. ok dull ${ }^{29}$ ) egh at han hafpe bapum ${ }^{20}$ )
95) C. om. um.
96) A. Litt. ok iamlan bis sunt scriptae.
97) C. add. han.
98) C. F. om. hen.
99) C. (n)entdena.
100) A. v. han omiss. supra lineam add. scriba.

1) F. add. eller.
2) F. bödh. Male.
3) B. C. F. sic. A. add. pön.
4) C. add. oc sitias tua famte (ba sk)al pr egh varia. at han comber egh pripio (fam)t at sitia.
5) C. giorp. F. add. egh; male.
6) B. C. $a$.
7) C. hin.
8) C. han.
g) B. C. F. sic. A. om. egh.
9) B. ther. C. (p)ar.
10) B. wilia.
11) B. C. F. om, sum.
12) C. sia. sum. Male.
13) B. F. add. a thridio fämt. C. add.*o famt.
14) C. om. ok staua.
15) C. $a$.
16) F. om. skulu.
17) C. ep.

1y) F. och.
20) B. F. stämner madher (F. man) ok klandar \&c.
21) C. sic. B. thöre. F. thera, A. perrre.
22) F. om. Nu - pa.
23) B. F. sic. A. sumuld (pro sums hemuld).
24) C. ̈̈ra. F. öre.
25) B. C. vt lata. F. vthletha.
26) C. nemdenna.
27) F. om. sum.
28) B. sannarin.
29) B. F. $d y l$.
30) C. F. hanom
salt. pa ar egh pat tursumere : ${ }^{2}$ ) pa aghe pan iorpina ${ }^{32}$ ) sum han ${ }^{3 y}$ ) hemulape: ok hin taki uært ok uizærlax ${ }^{34}$ ) öre af pem sump ${ }^{23}$ ), salde. ( ${ }^{3} \mathrm{Nu}$ stæmnis ut lagha sokuin ok uør huarghin pera: pa $a^{87}$ ) hin iorpina haua sum stamedit ok lagha soknin gange in til hans sum stæmt uar. ogk aghe aldrigh uald $m^{38}$ ) pa iorp uæria. utan han haui forfall sum för uar saght: © © $2, \mathrm{Nu}$ skal alla iorpa delu ${ }^{39}$ ) innan nat ok iamlanga ut stæmna: stæmnir ${ }^{40}$ ) egh sua: pa ær pæt ugilt sum ${ }^{41}$ ) han ${ }^{42}$ ) bauær ${ }^{43}$ ) stæmt. Nu mughu ${ }^{44}$ ) egh ${ }^{45}$ ) flere iorpattara $i$ iorpa uærninne ${ }^{46}$ ) standa $\not \approx n^{47}$ ) en:

## XV

TI Nu sigher man iorpa uarn olaghlika uara gangna: ${ }^{48}$ ) stæmne pry ping ok prea fæmti: pa skal hin ${ }^{49}$ ) $a^{\text {s0 }}$ ) pripiu fæmt uita mæp epe fiughurtan manna at han hauær ${ }^{43}$ ) pa iorp laghuart. ${ }^{59}$ ) bristar at epe: pa ${ }^{52}$ ) bötin per:sum för$\mathrm{ra}^{\text {sif }}$ ) suoru firi olagh: Nu. bipara) han kunungxs refst um: pa skal herazs næmd uita huat ( ${ }^{5}$ pær ær sant um: ok uita huat pæt ær hældwor lagh wella olagh: (5. i. Nu all ${ }^{50}$ ) iorpa dela ${ }^{57}$ ) hana ${ }^{50}$ ) a huarte ${ }^{50}$ ) festa æella taka ${ }^{50}$ ) hon a ofrest ok otakap a yuærstu fæmt gangas ${ }^{\text {a }}$ ) Nu wil man iorpauærn:fersta ok taka: sæmbær pöm bapum a pa ær pæt laghiort. sember pöm egh a: pa

| 31) A. Litt. $t$ omiss. supra lineam add. scriba. | 47) C. B. D. F. sic. A. a. |
| :---: | :---: |
| 32) F. om. iorpina. | 48) B. C. D. F. sic. A om. ga |
| 33) C. om. han. Male. | 49) B. C. D. F. |
| 34) B. F. widhärlugx. C. viperlas. | 5o) B. at. |
| 35) C. om. sum. | 50) B. at. |
| 36) Verba: Nu - sum för uar saght non huc pertinere videntu:. Cfr. not. g6. pag. 147. | 51) D. B. F. sic. C.* A. laghafpat. 52) B. C. D. F. om. pa. |
| 37) A. v. a omiss. supra lineam add. scriba. | 53) B. för. D. fyr. F. om. h. v. |
| 38) B. F. imera. | 54) B. bidher. C. bipa. |
| 3g) B. F. iorda delurs | 55) C. om. par - hecat. |
| 40) C. stamine. | 56) C. alla |
| 41) D. F. om. stiter. | 57) B. C. F. iorda delx. |
| 42) B. D. F. sic. A. om. han. | 58) C. D. F. hon. Male. |
| 43) F. haffde. | 59) B. hwatke. D. huatte. |
| 44) B. C. D. maghu, et sic B. passim. | 60) F. add. och. |
| 45) D. e. | 61) B. D. ganga. |
| 46) B. wärn. | 62) B. om. patt. |

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fol. II.
 per' mep epum ${ }^{65}$ ) stañá sutm iorpin ær pön sum ${ }^{66}$ ) han klandar firí hanam: tlandar han tompt ok alt pet til tomptinna liggær: pa skal han standa $a^{a^{67}}$ ) tomptinne ok ueria alt pert til hænna ligger: 'Klandar han i akrum sellac) klandape ok uxria: gor ${ }^{70}$ ) han egh sua pa gör han ulagh: f. 3. Ne strimnir man firi iorpa auærkan: pa skal han stæmna pem sum auarkar. ${ }^{71}$ ) ær $\cdot$ pæt lanboe pa stæmnæ hanum: ( ${ }^{72}$ ok landboin stermne iorpæghandanum: ${ }^{73}$ ) uil han hemula pa ( ${ }^{4} \not x r$ landboin osakær: wil han egh pa a landboin uita nææp epe fughurtan manna at han fæste hanum: ${ }^{75}$ ) ok ${ }^{76}$ ) pa a iorpæghandin ${ }^{77}$ ) böta firi auærkanina ${ }^{78}$ ) ok egh landboin: Nu æn iorpæghandin ${ }^{79}$ ) dyl: pa skal han dylia mæp tolf manna epe. pa epa skal ofesta ok otakapa a yuærstu fæint ganga sipan uiti liæræps næmd huat pær ær sant um; Nu æen landboin orkar egh lufs, epum, ${ }^{\text {e0 }}$ ) pa bötiri) han firi auærkanina © \&. Nu stæmna tue mæn firi iorpadelu ok ueria bapir. pa skal hærapzs næmd uita huar perra sum ${ }^{82}$ ) sannare hauær: $a^{23}$ ) hulkin ${ }^{84}$ ) ( ${ }^{25}$ perra hon fællir ${ }^{\text {a6 }}$ ) pa gangær lagha sokniu in til hans: Nu qa hin? ) uær sam stæmde. pa gangær lagha soknin in til hans sum kuar sat qk egh uarpa: ok aghe aldrigh uitzs orp mera ( ${ }^{38}$ pa iorpina at ${ }^{\text {9 }}$ ) uæria: utan han forfall haui sum för uar saght. Nu æn ( ${ }^{00}$ han hauær pön forfall fangit.91) pa skal ${ }^{\text {p2 }}$ ) til pingx fara ok lata ${ }^{93}$ ) sin forfall bæra ok suæria. ok
63) B. add. edha
64) B. a.
65) F. eedenom.
66) B. C. F. om. sum.
67) F. i.
68) B. C. om. alla.
69) B. C. F. om. sum.
70) B. F. Gör.
71) B. F. awärkar.
${ }_{72}$ F. Landboen Iordäganden.
73) B. iorda äghandanum.
74) B. F. sic. A. arnboin.
75) B. add. tha iord.
76) B. F. sic. A. op.

F7) B. iorda äghandin. F. Iordägandenom; male.
\& B. F. awörkan. C. auerken.
79) A. Loco prioris i primum scriptum est $l$.
80) B. F. lufs ddhenom. C. *penom.
81) C. F. böte.
82) B. C. F. om. sum.
83) Pro a. B. F. oth. h. v.
84) B. Hwilikin. F. hwilchem.
85) A. Loco verborum: perra hon fállir antea scriptum fuisse videtur: per gangar.
86) C. falle.
87) B. C. F. sic. A. om. hin.
88) F. sic (tha Iordana) C. B. pa iorp. A. piorpina.
89) B. F. om. at.
90) B. C. D. F. sic. A. ha pön \&c.
${ }_{91}$ ) B. C. F. om. fangit.
92) B. F. add. han.
93) C. sata (lege lata).
dom ${ }^{94}$ ) taka: ok sipan ma han fiarpa ping stmmna. ok sina ${ }^{95}$ ) iorp umeria $;^{88}$ ) nu æn han ${ }^{97}$ ) uarpe sum stæemdt, ${ }^{p 9}$ ) uær:99) pa gangær lagha sokmin in til buarghins perra: py at han maṭte egh ${ }^{100}$ ) yæria för mn a yuærstu fæmt. ©. 5. Nu
 sum fangit hauær stæmna hemuld ${ }^{4}$ ) sinne: pa skal hemuls mannin ${ }^{5}$ ) stæmna pem sum auærkape. ok bipia han sea hemuls ep at sik: ${ }^{6}$ ) ok sipan ${ }^{\text {² }}$ ) skal han $i^{9}$ ) pripiu fæmt hemula: ok egh) lufs ep ${ }^{10}$ ) ganga: ${ }^{11}$ ) Nu auærkar man annars ${ }^{12}$ ) eghn ok ${ }^{13}$ ) orkar egh ${ }^{9}$ ) dylia ( ${ }^{14}$ pæt ok orkar egh lufs epe ${ }^{15}$ ) ælla ok sialuær uæaria ællas ${ }^{16}$ ) far egh hemuld ${ }^{17}$ ) ak gær opulbrut, giuær ut a yuarstu ${ }^{19}$ ) fæmt ælla ${ }^{19}$ ) för: böte prea markær: nu auærkar han flere manna iorp oṣkipta ${ }^{20}$ ) mællum 'perra ( ${ }^{21}$ böle prea mankær: pa skal han ( ${ }^{22}$ ena mark malsæghanda ${ }^{23}$ ) rett halda til pripiu fæmt, ok pa hana ut böta (pem ${ }^{24}$ ) sumpas). æfti kærir æ口
 per sipan til ${ }^{20}$ ) hans: ${ }^{30}$ ) pa ( ${ }^{31}$ skal han suæria ${ }^{32}$ ) mæp epe fiaghurtan manna at han hiolt til yuærstu feemt. Nu kræuia per alli sins. ${ }^{33}$ ), pa skal han paghar
94) B. D. F. d, ma..
95) D. pa.
96) B. C. add. Nu staimener pt lagha soknen, ok wär, hwarghin thera, Tha e hin (C. pant iordina hawa sum stäntde, ok lagha soknen ganger (C. gar) in til thäs (C. hans) sum stänt war, ok han aghe aldre wald mera tha iord wäria, vtan han biawi form fall sum för war sakt, sume quare sat (C. add. oc egh varpe). Cfi. Cap. 14: it.
97) B. F. hin.
98) A. stamde primum scriptum est.
99) B. C. D. F. war.
100) D.e.
r) A. v. mean bis est scripta.:
$2]$ D. B. C. F. sic. Ai okerkar.
35 D. han.
4) D. hemult.
5) C. D. F. man.,
6) C. D. sar. B. sä. F. se.
7) D. B. F. sic. A. om. sipan.
8) B. D. F. sic. Aicom, is
10) D. e. Köpis ep; male. F. lapes eedh,
io) D. köpis ep; male. F. läpes eedh, mutar
tum in löffs eedh. C.
11) F. göra.
12) A. Litt, ann bis supt scriptpe B. C D?
F. mans.
13) C. D. F. om. pk,
14) D. Verba: pat - ok gar partim extrita sunt, partim ábscissa. ',
15) A. Pro lufs epe antea scriptum fuit dyl-
ia. B. lufs edha. C. lups epe.
16) B. $\propto \hbar$.
17) C. hemult.
18) B. sic. D. F. ämarsto. . A. ruarı
19) F. add. och.
20) B. F. add. ok oskilda.
21) B. C. D. F. sic. A. pro: bötc p̀rea markar habet marka.
22) F. om. ena mark.
23) C. nalsaghandans.
24) F. om. penn.
25) B. on. sum.
26) B. tho at tha sen \&c.
27) D. e.
28) C. F. om. $a$.
29) A. hans antea scriptium fuit.
30) C. ID. F. om, hemp.

3ı) F. schola ther.
32) D. B. F. sic. A. syria.
33) C. sander. F. sans. D.*
böta ok ( ${ }^{3} \mathrm{egh}$ til pripiu femt halda: : Nu auærkar man pa iorp sum lutskipt of laghskipts) ær meellum manna: pa'büte prea'marker firi huariå) pa iorp sum ${ }^{37}$ ) han auzrkar annars" manzs ( ${ }^{84}$ hutskipta ok laghskipta: Nu auerkar by ${ }^{35}$ ) iuir skial sin a annan by. bötin alle per sum ${ }^{40}$ ) auærkapu ( ${ }^{4}$ hinuar perra : prea markær: taki sua huar af botinne sum han a i bynum: ena lagha sokn böte aldær byrin. ${ }^{42}$ )

## XVI.

- Nu takær man pænuinga at ${ }^{43}$ ) lane af andrum ok sætær iorp sina at ${ }^{4}$ ) 72 uæpia fæs( ${ }^{43}$ ) at pante ok skill sua firi. at koma egh ${ }^{46}$ ) pænningani a pem dagh: pa uari47) pæt apal frest. Nu koma egli4g panningani ${ }^{48}$ ) a sama ${ }^{40}$ ) dagh sum saght ${ }^{50}$ ) uar ${ }^{55}$ ) ok hin hauær ${ }^{52}$ ) sipan um pry ar ælla ${ }^{55}$ ) prim flerá: pa æer pxt apal fest.' Nu sighær pen sum iorpina satte egh uara apal feest. æella seghær egh uara at daghinum kumit. pa a pen nitzs orp sum ${ }^{34}$ ) apal fest uill uita. ©. I. Nu æn man vill ior ${ }^{35}$ ) sina at pant ${ }^{56}$ ) ut seatia: pa skal han freendum sinum först biupa: uilia per egh a hana pænninga lana: pa skal ${ }^{57}$ ) til pingx fara ok ( ${ }^{s e}$ dom pwr taka setiaso) huem sum ${ }^{\text {s0 }}$ ) han uill. ك. 2: Nu ex han er
 uæpium hauær: pa a hin uitzs orp sum ryua uill: sua at stemue ${ }^{\text {se }}$ ) hin pry

[^41]ping ok prea fæmte sum at uæpium hauæra0) seghær uti uara stemnu daghin ok bepis atær ${ }^{70}$ ) iorpina anuarpa ${ }^{71}$ ) sik: pa skal han ${ }^{72}$ ) suæria ( ${ }^{73}$ tuænne fiur ghurtan manna epa: annan sua at han sik ${ }^{74}$ ) aldrigh afbænde. ok annan hæfpa ep æftir. Nu æn han gangær uip at han satte hanum iorpina: paa hin ${ }^{75}$ ) uitzorp vita mæp epe fughurtan manua at han ${ }^{70}$ ) satte hanum at uæpia fest ("70k egh at apal frest. ok annan fughortan manna ep: ok leggia fram sua manga pæmninga sum iorpin stop fri: sua at pöm samu pænninga böp han a ( ${ }^{78} \mathrm{pem}$ sama stæmnu dagh: ok han ${ }^{79}$ ) wite sialuær at han uilde egh ${ }^{50}$ ) uipær taka: ( ${ }^{31}$ ok luke it pænningana: Nu skill pem a ( ${ }^{12}$ han sæghær færre uara pænningana ${ }^{33}$ ) æn han ut læpe. ${ }^{24}$ ) $\mathrm{pa}^{\text {skal }}$ han uita pem æmgopa ${ }^{\text {as }}$ ) mæp epe fughurtan manua sum $\mathrm{pe}^{88}$ ) han ${ }^{87}$ ), tok: Nu skil pem a um daghin. annar sighær uara förra ${ }^{\text {as }}$ ) ok annar egh pa star pæt a festa99) mansins uitnum nu æn han suær a mote sipan hin hauxer sua surit. sum nu ær saght ok uiter at han ${ }^{20}$ ) hauær fangit mæp apal fest¹) af hanum: pa skal bærers næmd uita huat per ar sant um:

## XVIII.

1. Nu én flere men anturgia bröperø) ælla en by ${ }^{0 y}$ ) kænnas uip ena iorp: paghar uart oer fri enum pa ore uart firi allum xa pe dela alli et mal:
69) B. add. ok.
70) Vox ataer delenda videtur.
71) B. andwarda. F. anthwarda.
72) C. F. add. sua.
73) F. fiugurtan Mlanna edhe-
74) C. B. saer.
75) C. F. han.
76) F. om. han.
77) B. sic. F. och egh adellfist. C. *lfrest. A. om. ok - apal fast.
78) C. B. F. pera stamnodag.
79) B. F. sic. A. D. om. han.

8o) D.e.
81) B. om. ok - panningana.
82) G. hin sigher wara wärre pänningana.
83) C. F. penninga.
84) B. vt lante F. Tihlade.
85) D. B. C. F. sic (C. iantgoßa. F. Iänıpn' goda). A. add. sum han utlape.
86) F. om. pe.
87) C. D. F. add. in.
88) C. för.
89) C. D. F. fastnaba.
go) B. C. F. sic. A. add. af.
91) B. odhalfaist. C. opolfast.
92) B. C. F. sic. A. bropir.
93) B. F. byr.

## XVIII.

ๆ Nu æn sinalund kænnis huar${ }^{94}$ ) uip iorpina. fa skal han særlytis ${ }^{53}$ ) fri huariumº) uæria: (. r. Nu skal egh ${ }^{07}$ ) æfte iorpa delu lionga ping stæmna: ok egh afti9) ping $^{\text {² }}$ ) ælla ${ }^{100}$ ) fæmtir buzs epa sea:
.XIX.
1 Nu delas per uip annar kallar') fang ok annar fæprini bor huarghin perra a $\mathbf{o k}^{\text {² }}$ ) kippas ${ }^{3}$ ) um skyldir. pa skal fæprini standa. ok fang firi ganga: nu bor ${ }^{4}$ ) hin a sum ${ }^{5}$ ) fangit hauær. pa rinda ${ }^{0}$ ) fang fæprini. (ك. I. Nu delas $\mathbf{p}$ ön uip forna feprini ok fanga feprini ok kippas um skyldir. ælla auærka bapir prot sum per) dela um: ) pa skal forna feprini standa ok fanga feprini firi ganga. Nu bor hin ${ }^{9}$ ) a sum fanga fæprini kalla ${ }^{10}$ ) pa rindær pær fanga feprini forna fæprini:
. XX.
I Nu will kirkia eghn sinne ${ }^{12}$ ) ( ${ }^{12}$ ur stap köpa: pa skal biskupe til seghia 73 ælla prouasti. köpa til iamnapa: ${ }^{13}$ ) firi py at ${ }^{14}$ ) ughurmagha köp ælla kirkiu ${ }^{15}$ ) ma egh annurlund ${ }^{10}$ ) köpa utan til bætra: kæris pæt pa skal til iamnapa æella köpit ${ }^{17}$ ) atær ganga: ©. I. I Nu ${ }^{\text {at }}$ ) uill kirkia rella klostær eghn sina sælia: ( ${ }^{10}$ hon hörer ${ }^{20}$ ) egh til atærbuzs. §. 2. köpe ${ }^{21}$ ) biskupær eghn ${ }^{22}$ ) ( ${ }^{23}$ ok dö han
94) F. add. thera. C. in marg. add. per, 9) B. C. F. sic. A. sin.
quod huc referendum videtur.
95) B. särledkìs. F . serlithis.
96) C. B. F. add. pera.
97) F. om. egh. Male.
98) C. B. F. apter.
99) C. ep. Male.
${ }^{100)}$ C. F. oc egh. C. add. apter.

1) C. calla.
2) B. C. F. om. ok.
3) $F$. add. thär.
4) B. dör. Male.
5) C. F. om. sum.
6) G. F. rinder.
7) B. C. F. sic. A. om. per.
8) C. F. om. am.
9) B. F. kallar.

1i) B. sinna. F. sina.
л2) C. F. om. ur stap.:
13) C. B. add. oc egh til oiaminafa:
14) C. alt. F. add. thete är.
15) C. add. Pem.
16) B. andra lund.
17) C. F. köp.
18) B. iC. F. om. Nu.
19) B. C. F. sic. A. Kana hö höre egh alarbuzs.
20) C. hörre.
21) B. C. F. Kiöpir.
22) B. C. F. sic. A. égh.
23) B. F. dör han. C. dör biscoper: pa \&c.
pa æiruir han tirkian ${ }^{24}$ ) men han hauær egh skap arua: ok pa iorp sum ${ }^{25}$ ) han
 prini sit. samulep klostær ok kirkia. ©. 3. Nu æ huar bonde skal til hemuls ( ${ }^{29}$ lita: pa liti til${ }^{30}$ ) hemuls: biskupær. klostær ok kirkia:
.XXI.
I Nu ma egh ughurmaghans ${ }^{31}$ ) iorp skiptas utan til bætra: ælla til iamnapa: warpær hans mals man ${ }^{32}$ ) sua fatökær at han orkar egh pön ughurmagha börn ${ }^{33}$ ) föpa: pa skal han ${ }^{\text {4 }}$ ) andrum perra frenda til sighia at han taki oh föpe pem ok egh perra iorp sali. ${ }^{35}$ ) will han egh: pa skal han ${ }^{36}$ ) til pingxs fara ok pær uitra ok sipan dom $^{37}$ ) taka at ${ }^{38}$ ) perra iorp ${ }^{39}$ ) firi lösöra selia pöm föpa mæp. ok ${ }^{40}$ ) egh ma han ${ }^{41}$ ) ælla firi lösöra perra iorp selia. ك. i. Nu æn ughurmagha iorp sels firi lösöra: pa ma han innan pry ar atær ryua köpit. sipan han uarpær maghanda man: ryuær han egh ( ${ }^{4}$ innan pry ar. pa ( ${ }^{43}$ a pæn uitzs orp halda sum fangit hauær. æ⿰lla${ }^{44}$ ) ær han utan landzs ok ær,maghanda man: komber han ${ }^{45}$ ) hem pa ma han ater ryua innan nat ok iamlanga ( ${ }^{46}$ kærir han eght innan nat ok iamlanga sipan han hem kombær: pa a hin nitzs orp halda sum köpt hauær.

## XX.II.

T Nu æru bröpær i bo saman pa ær pæn ælste köpgildær til alls pæs

[^42]sum ${ }^{47}$ ) per aghu: firi utan egh ma hau feprini perra ${ }^{49}$ ) or stap boipa ellas ${ }^{47}$ ) alli haldin a festum ${ }^{50}$ ) ok egh en perra:
XX.IIL.

I Nu bor fostre i bo ${ }^{51}$ ) pa will bonde ${ }^{52}$ ) uan sina sælia. pa skal fostra mæp frestume köpa:

## XX.IIII.

I Nu köpir ${ }^{s^{5}}$ ) man mollu ${ }^{\mathbf{s t}}$ ) uærk æella fiske uærk: kombæer a lagha hæfpum: aghe uitzs orp at uæria: ær obyg ${ }^{(5)}$ ) $\mathrm{pa}^{56}$ ) gangi til skiptis: taki sua attunger sum attungær: ${ }^{57}$ )

Har byrias uinsorpa balkar. ; hannum taelias flokka prattan.')
I ( ${ }^{2} \mathrm{Nu}$ uill bonde prel sin selia: ælla kuika pæn sum horn ok hof ${ }^{\text { }}$ ) hauær: II. Um æn man fa hus mæp uins örpe.4) pön mughu ${ }^{5}$ ) egh at lepzsnum ganga:

III Um æn pæn klanda sum salde. ok huru uins ep skal ganga:
IIII Vm anº man reni æella stial: pa dyli ranit.')
.V. Um æn man fa mæp lönda lasti köpa: pa skal han innan fæmta atær biupa:
VI Vm æn klandas firi manne prt sum han fangit hauær. ok um uitzs orp. ok huru lepa skal aella tak lata:
47) C. F. om. suns.
48) C. om. perra.
49) C. vtan.
50) B. fastu.
51) F. add. sanıman.
52) C. bonden.
53) C. köpe.
54) R. C. F. möllu.
55) B. C. F. sic. A. bygt.
56) C. F. om. pa.
57) F. rubr. litt. add. finis.

1) A. om. rubricam. Hanc habet cod. B, pariter ac apogr. B. 51, ubi eam, ut videtur, addidit manus paullo recentior. F. habet rubr. Köpmàla Balcher.
2) B. Vm huru Bonde skal Thräl sälia, \&c.
3) A. hok prímum scriptum est.
) B. Winsorde.
4) A. Litt. nut bis sunt scriptac.
5) B. än.
6) B. Ransins.
 gæras:
VIII Vm stretis köp: ok bondans son ær egh kọpgildær; mera, me at (atta pænningum. ok egh kona hans:
IX Um (æn man köpe uip pæn sum egh æer köpgildær : ælla, men skiptas, gæwm uipær:
X. Vm æn bröpær sitia i bo saman
X.I. Un æn pe köpas uip sum egh æru köpgildi
XII. Vm æn bryti sitær i bo manzs. han ma eghº) köp gæra ( ${ }^{10} \mathrm{haldær} \not \equiv n$ prell hans
XIII. Um æn man gær köp mæp uin ok uitni ok kallas rantakit uara: ellas na egh hemuld:

N.$u$ will bonde prel $\sin ^{11}$ ) sexiaa: han ${ }^{\text {t2 }}$ ) skal mæp uin ot uitni köpà sump ${ }^{13}$ ) hæst. Nu kuika allan ( ${ }^{44}$ pæn sum ${ }^{15}$ ) horn ok hof hauær. pa skal mæp uin ok uitni köpa: for utan höns ok gas. ${ }^{10}$ ) hund ok kat. skapat klæpe ok ${ }^{10}$ ) skæp ${ }^{18}$ ) uakn: ${ }^{19}$ ) skalpat ${ }^{20}$ ) suærp. giort gull ak siluær. lest hus ok dorap: pæt skal alt $^{21}$ ) mæp uin ok uitni köpa: ${ }^{22}$ ).

ๆ ( ${ }^{23} \mathrm{Nu}$ kan man fa hus map uins orpe ${ }^{24}$ ) pönn ${ }^{25}$ ) nytir egh at lezsnum ${ }^{26}$ )
8) B. man kiöpir \&c.
g) B. om. egh. Male.
10) Pro haeldar. B. ok egh Thräl hans.
11) C. F. om. sin,
12) C. B. F. sic. A. hal.
13) F. sásom.
14) C. horn oc hof scal \&c. F. horn ock. hooff, ta schall \&ic.
15) A. v. summ bis est scripta.
16) F. Gäss. C. F. add. oc.
17) B. C. F. om. ok.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fol. II,
18) C. B. F. sic: ' Ai skatpat scriptunr est,' at litt. $l$ deleta; non tamen stapát legendumi est, ut legit apogr. B 5.
19) F. wapn
20) C. skualpat.
21) C, om, alt.
22) F. köpas.
23) F. om, ho Cap.
24) C. vizorpe. Male.
25) B. Twö̀m. N $\because \therefore \therefore \quad \therefore$,
26) C. lösnonn. Male.
gangá kuinnui por fandas. pa strimne ${ }^{2 y}$ ) porr sum ${ }^{2 g}$ ) fangit hauær uininum: ok uinin salanum: koma per ( ${ }^{29} \mathrm{innan}$ lagha fæmtum pa ær pæt got. koma per $^{\text {0 }}$ ) egh: pa lati tuax suæria at uin ok sali æru ${ }^{31}$ ) utan lands ok laghsaghu ${ }^{32}$ ) ælla $i$ lagha forfallum: stande sipan $\mathrm{um}^{33}$ ) nat ok iamlangda: ${ }^{34}$ ) kombær han ${ }^{35}$ ) egh æn pa: pa giui ut husin ok mæp prea markær:
.III.
ฮ Nu klandar sialuær pæn sum salde. pa skal hin uæria sum fangit hauær mæp epe fæmtan ${ }^{30}$ ) manna: ens pæs sum ${ }^{37}$ ) ( ${ }^{(38}$ pæt uet. at iak uar at py sum ${ }^{39}$ ) $\mathrm{ir}^{40}$ ) delin um bapi böna uin ok lagha uin: ok sua ${ }^{41}$ ) tue köpa ${ }^{42}$ ) hans at per uissu ${ }^{43}$ ) ok uip uaru at han fik mæp uin ok uitne. pæt aghu per ${ }^{44}$ ) suæria ok tolf æftir. at per suoru bape sant ${ }^{45}$ ) ok lagh: §. i. Nu ær pæt hema mæp bondanum ok annar man sighær ${ }^{46}$ ) sik pæt köpt haua. pa ${ }^{47}$ ) aghe han uitzsorp at ${ }^{48}$ ) dylia at han sik ${ }^{49}$ ) aldrigh af hænde: nu æn hin kombær ${ }^{50}$ ) bort mæp py sum, han böpti: pa aghi han aitzs orp sum saght ær utan han reni pæt.

## IIII

I $\mathrm{Nu} æ \mathrm{n}$ han rænir $\not$ ella $^{52}$ ) stial pæt. pa dyli först ${ }^{53}$ ) ransins ok uæri sipan: gitær han egh dult pa böte. ok aghe pæn uitzs orp sum ${ }^{54}$ ) æfte kæres ${ }^{55}$ ) dylia

|  | 27) C. B. sic. A. skanene. 28) C. om. sum. |
| :---: | :---: |
|  | 29) C. lagha famtena pat ar got. |
|  | 30) B. C. oni per. |
|  | 31) C.ar. |
|  | 32) B. C. sic. A. laghsaghsagheu. |
|  | 33) C. sic. A. B. innzn. |
| $!$ | 34) B. C. iamlanga. |
|  | 35) C. om. han. |
|  | 36) C. B. sic. A. F. fughurtan |
|  | 37) C. om. sum. F. e. |
|  | 38) B. C. F. sic. A. parr uar. at han uar at \&c. |
|  | 39) B. C. F. om. sum. |
|  | 40) C. F. it. |

41) C. F. om. sua.
42) C. B. köpar. F. kopar.
43) B. C. F. wisto.
44) F. twer.
45) B. C. F. sic: A. sam
46) B. C. F. sic. A. sigh.
47) C. B. F. sic. A. nots
48) B. C. F. om. at.
49) F. B. sar. C. sa.
50) B. C. F. sic. A. kombai
51) B. C. F. om.. cum .
52) F. add. och.
53) C. F. om. först.
54) B. är. C. ar. F. thär.
55) B. F. kitirde.
56) B. C. F. om. sum.
57) C. F. it.
${ }^{1 a^{50}}$ ) han sik ${ }^{49}$ ) aldrigh afhænde. py $\mathrm{a}^{57}$ ) han dylia ${ }^{58}$ ) at man ma aldrig sik ${ }^{59}$ ) ræna til uitzsorpa: ( ${ }^{60}$ pat aghu tue ${ }^{61}$ ) suæria ok tolf :xftir at per suoru bape sant ok lagh:

## .v.

7 Nu far mapær ${ }^{62}$ ) mæp lönda laste köpa: pa skal ${ }^{63}$ ) innan (æmtar ${ }^{64}$ ) :atagr biupa ( ${ }^{65} \mathrm{p}$ öm sum salde dyli pæs mæp epe at han salde egh mæp lönda. \aste. orkar ${ }^{66}$ ) egh epe gange atær köp perra:

## VI.

I Nu klandar man firi manne pret sum ${ }^{67}$ ) han fangit hauær kallar af sik ${ }^{68}$ ) stulit uara: pa skal i tak lata um fæm nætær: köpin skal ( ${ }^{00}$ til uinsins tala: ær uin ok sali ( ${ }^{(70}$ innan lands. pa skal han $\mathbf{a}^{71}$ ) förstu fæmt lepa til uinsins ok uinin til salans. f. t. ( ${ }^{72} \mathrm{Nu}$ ær egh uin ælla sali hema. gangi til mæp tueggia manna epe ok uiti pæt a försto frmt at py lepir han egh aitivin ok sali hans

56) F. än.
57) F. sic. A. B. C. om. a.
58) B. wita.
59) C. sa. F. sar.

6o) B. F. Thät. C. oṃ. pat - lagh.
61) B. ther.
62) B. sic. C. F. man. A. om. h. v.
63) B. C. F. add. han.
64) C. F. sic. B. fämt. A. famti.
65) C. pan ae salde dylia \&c, F. thän. thär sällde \&r.
66) C. add. han.
67) B. C. F. om. sum.
68) C. sap.
69) B. winenum til tala. C. F. vininom til sagghia.
70) C. inlandes. . F. vthländis; male.
71) B. C. F. sic. A. om. a.
72) A. C. hic male inserunt verha: Nu hain man lata i fam natta tak - lepa til lamdanceris, quee textus noster in S. 3. habet, Quae vero hoc loco in textu mostro leguntur: Nu ar egh uin - sansu uitzorp; ea
om. A; habent vero, B. (queni i.tic secuti sumus) et $F$, atque, , post verba supra meimorata: : Nu: \#ax minn-latiddmaris, quapque, $C$. Quae porro in hoc. Cap. sequapfur, ea, mutato ordine; sic habent C. I F.: Nu taks til manapa tak - voir aldreght piuuer at. pa scal vin virping varpa (vide S. 3.). Nv ma aldreg vin-Jan hanome vingape (vide Sf. 4, 5.). Nv vil han egh viper ganga - pa iac köpte tvide s. 4.). vin scal virping varpa han bab ivinsorpit (vide f. 2.). Nv Kan viñ vilin vara - timelleca til famt cumia (vide SS."5, 6.). Nv a vin piessin vizor力- vila sic $\dot{y}$ vinsorpet (vide S. 4; F. om. tamen quagedam verba in fine 5. 6. et in principio 5. 4, que hae $\iint$. perperam in unum confunduntur; cfr. not. 28. pag. 157 ; not. 75. p. 159.). N. ganger han viper - för an, viper pionhg man ( 5.7 .). Hi igitur codices: omitturits $N \mathrm{~V}_{4}$ an pat kombaer i farmatta tak $\frac{1}{2}+a_{i}$ skat suacria ok egh bara (vide SS. i, 2.).
73) C. ligger.
74) C. om. ok.
ma: tak' ${ }^{75}$ ) til andra fæmt fémtan natta aghe samu uitzorp: ( ${ }^{76} \mathrm{Nu}$ æn pat Hombær i fæmnatta tak: pa skal han lata tua mæn suæria: lattær han egh") suæria pa böte pre markær ok taki sipan til fæmtan natta tak: pa skal ban ok lata tua mæn suæria at uin ok sali haua san forfall: pa skal lata i manapa tak sipan nytir egh længær forfalzs epær: ${ }^{78}$ ) pa skal lata i halfs iamlanga 75 tak: pa skulu ok tue suæria at pe æru utan lands ok laghsaghu: bristær ha-
 sum klandapis ok alla fæmtir innan : pa skal ganga i natta tak ok ${ }^{82}$ ) iamlanga: kombær han ${ }^{33}$ ) $n^{84}$ ) pa a landamærit sum hemföpu uill uita ok hemult ${ }^{53}$ ) uill ${ }^{\text {s6 }}$ ) gæra pa ær pæt got. kombær ( ${ }^{87}$ han egh: pa a hin sik pær urpiuna gæra sum köpt ${ }^{88}$ ) hafpe mæp uin ok uitne: suæri uinin sua ok bipi sik sua gudh hialpa: at pa iak pretta uingape. pa uisse ${ }^{\text {a9 }}$ ) iak egh at piufstulit uar. ok surrin tue sua at uir uarum uip pa prita uingapis ok tolf eftir at peeo) suoru bape sant ok lagh: ok gömi uinin sik pær firi at han suæri ("akki mer m entima: ok köpin göme sik at han suæri ækki $i$ wins epinum: paghar pxn eprin ær gangin pa uari köpin saklös: f. 2. Nu hauær han egh uinin mæp sik til landamæris. pa wari köpin sakære ${ }^{29}$ ) ( ${ }^{(33}$ til fiuratighi marka ok egh lif sit late: ${ }^{24}$ ) suær antuiggia vinin ælla ( ${ }^{55}$ vinsins arwe ok bristær hanum eprin -pa") böte furatighi marker: : ok alli hini epane sum (77för suorus pe ganga op. köpin suærị in til uinssins: ok ${ }^{\text {² }}$ ) ma egh uip taka at osurnu: huar sum forfall skulu koma pa skal suæria ok egh bæra: (" ${ }^{*}$ pa skal vin wirpning uarpa:

[^43]87) B. sic. A. om. han egh.
88) B. sic. A. köp.
89) B. wiste.
go) B. add. twe.
91) B. äkki mera.
y2) B. sic. A. Kakaer.
93) B. at fiuratighi markuns.
94) B. Iatr.
95) B. wins ärwa.
96) B. om. pa.
97). B. föres sworms tha gangin: vp.
98) A. oh pimom scriptum est. B. add. han.
99) F. Winn schatl wirdning \&ic. C. vin scal virp*
fa antuiggia af pem sum ${ }^{100}$ ) han bap i vinsorbit ${ }^{1}$ ) ælla sialuær ut gialda: ok sipan skal vinin dylia mæp epe. at pa ( ${ }^{2}$ iak uingape pa uisse iak egh at piufstulit uar. $\mathrm{ok}^{3}$ ) gæri sik ( ${ }^{4} \mathrm{bær}$ mæp urpiuua: ${ }^{5}$ ) ok lati pem uirpningina sum ${ }^{6}$ ) köpte. ok ( ${ }^{7}$ kæri a pæn sum han bap i vinsorpit. §. 3. ( ${ }^{\mathrm{N}} \mathrm{Nu}$ takx til manapa tak. pa hialpær hanum egh længær forfals epær utan han se utan lands. ${ }^{9}$ ) ( ${ }^{10} \mathbf{p a}$ skal mæp tuem suæria at uin ælla sali æru ${ }^{11}$ ) utan lands ok lagh saghu: $\mathrm{pa}^{12}$ ) ma egh længre lepa æn til landamæris. ( ${ }^{13} \mathrm{Nu}$ kan man lata i fæm natta tak ælla i $^{14}$ ) fæmtan nata tak ok $^{15}$ ) afgiptis sipan ok uill egh fylghia ${ }^{16}$ ) taki sinu ( ${ }^{17}$ porf egh lepa til landamæris: Nu æn ${ }^{18}$ ) per skulı pær uip kuma ær hemföpu ep ${ }^{19}$ ) föra uilia: kuma egh pær i mot pa skal hin sik til uita $\not \mathrm{rr}^{20}$ ) uipær kænnis mæp tuem mannum ok sialuær han pripi at pæt ær af hanum piufstulit ok han aldrigh a(hænde sik. ${ }^{21}$ ) sua æ huar ${ }^{22}$ ) egh kumbær hemuld ${ }^{23}$ ) innan lagha lepsnum pa gange bin sua ${ }^{24}$ ) til sins sum mist bauær sua sum nu ær saght. ær egh salin innan lands ok hærape ${ }^{25}$ ) pa skal köpin uipær landamære urpiuua gæras mæp uin ok uitne at han köpte ok ${ }^{20}$ ) uar aldrigh piunær at. ${ }^{27}$ ) $\int$. 4 . ( ${ }^{28} \mathrm{Nu}$ a uinin ${ }^{29}$ ) pæssin uitzs orp. at pa ir ${ }^{39}$ ) uipær köp-
100) B. C. F. om. sum.

1) B. sic. F. winzordh. A. vnsorpit.
2) F. han wingade; thia wiste hann egh \&c. C. han vingape $\boldsymbol{a}^{*}$
3) B. F. om. ok.
4) F. medh ty.
5) A. urpiua primum scriptum est.
6) F. är.
7) B. sic. A. heri. F. kraffui aff thäm han \&c.
8) Quae S. 3. continet, hoc loco habet cod. $B$; in C. et $\mathbf{F}$. eadem, etsi rerum ordine mutato, leguntur. At A. haec om., praeter verba: Nu kan man lata ifam natta tak - lepa til landamaris, quae A, pariter ac C, supra inserit. Cfr. not. 72. pag. 155. In his verbis igitur cod. A, in ceteris vero quae conlinet fraec $S$, B. secuti sumus.
9) C. lanz (pro lanz).
ro) F. om. pa - utat lands.
1i) C. ar.
10) C. om. pa.
11) A. C. supra inserunt verbas $N \mathrm{Na}$ - lan-
damaris. Cfr. not. 72., pag. 155. et not. 8. supra.
12) B. C. F. ap. i.
13) C. F. om. ok.
14) F. add. sidan.
15) C. B. F. pa porf han egh \&c.
16) C. map. F. män.
17) C. sic. B. F. edhe.
18) C. som. F. thär.
19) F. sar. C. om. h. v. C. F. add. för an par; male.
20) C. add. sum.
21) C. hemult.
22) F. om. sua.
23) Lege layhsaghu.
24) C. add. han.
25) F . add. tâ schall win wirduingh warda. C. add. pa scal $v$ * ping varpa.
26) A. Litt. $N$ a misiatore omiss, add. rec. man.
F. oin. Nu a uinin; cf. not. 72. pag. 155
27) C. vin.
28) C. F. it.
tins ${ }^{3}$ ) pa uar iak at ${ }^{33}$ ) andru uin ok egh $^{33}$ ) at pessu: pa skal pæt hærezs namd ${ }^{35}$ ) uita ${ }^{35}$ ) huarr pera sum ${ }^{25}$ ) sannare ${ }^{37}$ ) hauær swrit. Nu gangær uin uip uinsorpe ( ${ }^{38}$ ok lepe til hins sum ${ }^{29}$ ) salde. nu will han egh uipær ganga at han hauær salt. pa ær pæt uinsins uitzs orp uita sik. ( ${ }^{40}$ til uinsorpsins Nu will han egh uipær ganga sum ${ }^{41}$ ) uinin ${ }^{42}$ ) ær: pa a pæn uitz or ${ }^{43}$ ) sum ${ }^{44}$ ) köpt hauær uita pæt at pu uast at pessu uin pa iak köpte: nu ma aldrigh ( ${ }^{45}$ uinin dylia uins orpit $\mathrm{t}^{46}$ ) um puert. ${ }^{47}$ ) ©. 5. Nu æn uinin skal uirpning ut luka ok skill pem a: pa aghe vinin uitzs or ${ }^{48}$ ) mæp epe fughurtan manna at fult ær atærguldit firi pæt sum ${ }^{49}$ ) han hanum uingape. Nu kan uin ( ${ }^{50}$ uilin uara ok ${ }^{51}$ ) sæghær mere uirpning ${ }^{52}$ ) uara æn hon uar. ${ }^{53}$ ) pa skal hin uita sum ${ }^{54}$ ) ut ${ }^{55}$ ) a gæra ${ }^{58}$ ) ok han bap i ( ${ }^{57}$ uinsorpit. uita pæt mæp epe fughurtan ${ }^{58}$ ) manna at iak bap pik egh firi mera i uins or ${ }^{59}$ ) æn nu ær ut lukit. ok ${ }^{60}$ ) ( ${ }^{61}$ gialde æ kuikt kuiku ${ }^{62}$ ) gen. æellas penninga: ©. 6. Nu sitær en perra kuar ok sighær egh ${ }^{63}$ ) sua uininum til at vinin ma pær ${ }^{64}$ ) til ${ }^{65}$ ) koma til höghstu ( ( ${ }^{66}$ fæmtan natta fæmtinna ( ${ }^{67}$ sum nokor pæn sum salde: pa hauær ${ }^{68}$ ) han ${ }^{68}$ ) firisitit uir-
29) B. C. F. sic. A. Köptis.
30) B. F. sic. A. om. at.
31) C. 'om. egh. Malc. $\cdots$. .
32) B. F. nämd.
33) B. add. hwat thär är sant vm, alla.
34) B. C. F. om. sum.
35) B. sannaren. C. sannanne.
36) C. F. leper, om. ok.
37) C. at. F. thär.
38) C. B. F. i vinsorpet.
39) F. om. sum.
40) C. F. salin. Male.
41) B. C. F. sic. A. pro uitz orp habet titz.
42) C. om. sum.
43) C. B. F. vin alz dylia \&c.
44) C. vins orpen.
45) B. hwart. Male.
46) B. C. F. sic. A. uitzs örø. C. F. add. vita.
47) C. F. om. sum.
48) F. willia wirda. Male.

5i) C. F. om. ok.
52) C. virping.
53) B. är.
54) C. ов. sum. F. thär.
55) A. mit v. uit scriptum est, at scalpro emendatum.
56) B. gäwa. F. giffua. C. gia*
57) C. vinsorb map \&c.
58) B. C. F. sic. A. füghururtan.
59) B. winsordit.
60) F. om. ok.

6i) B. sic. C. gialde quict \&c. F. i gällda quickt \&c. A. a gilda kuikt.
62) A. kuike primum scriptum fuisse videtur.
63) C. om. egh. Male.
64) C. om. par. C. F. add. paen.
65) B. om. til.
66) C. om. famtan natta.
67) B. sum kan naqwar \&c. C. sum kannakuar pan "gia (lacggia?) som salde. F. thänn sallde \&rc. Verba sum nokor, aut delenda videntur, aut eorum loco it legendum.
68) C. F. haui.
69) G. omi han:
pinginne. ${ }^{70}$ ) ællas ${ }^{71}$ ) uiti ( ${ }^{72}$ mæp epe fiughurtan manna at han fik ( ${ }^{73}$ timilika sua hanum bup ${ }^{74}$ ) ( ${ }^{75}$ at han matte timilika hanum til fæmt ${ }^{76}$ ) koma: $\int .7 . \mathrm{Nu}$ gangær hin ${ }^{77}$ ) uipær at han hauæt salt. pa skal han ${ }^{78}$ ) hemult gæra pem sum ${ }^{79}$ ) han salde. ær pæt kuiki: pa skal han pæt uita at han atte ok hema födde ok ${ }^{30}$ ) pær $^{31}$ ) ( ${ }^{82}$ dipi miolk ok mopur spina: ok aldrigh afhænde iak mik ${ }^{83}$ ) för æn uip pænna man:

## VII.

II Nu æn pæt æru klape ${ }^{84}$ ) ( ${ }^{55}$ pa skal han ${ }^{86}$ ) uita pæt at han læt skapa ok ${ }_{7} 6$ skæra: ok han atte nyt ${ }^{87}$ ) ok onöt. Nu æn pæt ær suærp: pa skal han pæt uita at han læt skygdia ok skalpa. ok han atte nyt ok ${ }^{88}$ ) onöt. Nu æn pæt æru hus: pa skal han pæt uita at han læt of stumne hugga ok gæra: pæssin all skal han mæp epe hemul gæra. sua ${ }^{29}$ ) sum hemfópu: ok ${ }^{50}$ ) iak afhènde ${ }^{91}$ ) aldrigh ( ${ }^{92}$ mik i laghum manna för æn uip pænna man: Nu ${ }^{\text {®o }}$ ) orkar han egh epe. pa a hin til ${ }^{94}$ ) sins ganga mæp epe surnum ${ }^{95}$ ) at pætta ${ }^{96}$ ) uar af ( ${ }^{97}$ mik stulit. pæn skal pæt uita sum klandapi: §. i. Nu klandas pæt firi manne sum ${ }^{98}$ ) han ${ }^{99}$ ) hauær köpt. ok köpis egh ${ }^{100}$ ) mæp uin ok uitne: ('klandar pæn sami sum salde. pa uæri mæp epe fiughurtan manna. sua at han fik af hanum mæp hans uilia ok fullum uipær gialdum: klandar ${ }^{2}$ ) annar æn pæn sum salde $\mathrm{ok}^{3}$ ) lepis till' $\wp æ s$ sum han fik $\mathrm{prt}^{4}$ ) af. uill han egh uipær taka: pa

[^44]88) B. sic. A. o.
89) F. om. sua.
90) B. F. at.
91) B. F. sic. A. afhan.
92) B. F. mär $i$ lagh \&c.
93) B. om. Nu.
94) B. C. F. sic. A. om. tit.
95) C. F. om. surnum.
96) C. pat.
97) C. mee piufstulit.
98) C. a. F. thet.
99) B. C. F. sic. A. om. han.
${ }_{100)}$ B. sic. A. C. F. om. egh

1) C. clande p(an) som \&ic.
2) B. Nu klandar.
3) C. F. om. ok.
4) C. F. om. pat.
suæris) in til haus mæp epe fiughurtan manna ${ }^{6}$ ) at ${ }^{7}$ ) han fik pæet af hanum: S. a. Nu $a^{8}$ ) egh ${ }^{9}$ ) man hemföpu sina i tak lata: han skal suæria ${ }^{10}$ ) sum skilt ær mæp ofæstum epe a broa fiol sinne. (ك. 3. Nu ær sali utlændis ællà ${ }^{11}$ ) win: pa skal i lagha ${ }^{12}$ ) tak lata: pæt æru ${ }^{13}$ ) fæmtan nætær: kombær han ${ }^{14}$ ) egh $æ 1^{15}$ ) pa hem: pa skal lata i manapa tak $\mathrm{nu}^{16}$ ) kombær han ${ }^{17}$ ) egh $æ n^{18}$ ) pa hem: pa skal ${ }^{10}$ ) til ganga mæp tuæggia manna epe at ${ }^{20}$ ) uita pæt at win hans ælla sali æru ${ }^{21}$ ) ( ${ }^{(22}$ utan rikis: ællar a flut lande. ${ }^{23}$ ) pa skal lata i ( ${ }^{24}$ halfs iam + langa tak: kombær egh æn pa: pa skal lata ${ }^{25}$ ) ætla af ${ }^{26}$ ) första dagh sum klandapis alla ${ }^{27}$ ) femtir innan: pa skal lata ${ }^{28}$ ) $\mathrm{i}^{29}$ ) natta ( ${ }^{30}$ lak ok iamlanga: kombær egh æis ${ }^{31}$ ) pa : $\mathrm{pa}^{32}$ ) hin til sins ganga sum mist hauær: mæp tuæggia ${ }^{33}$ ) manna epe ok sialuær han pripi at iak hauær ræt kænt ok pæita ær mit ok osini heınan gik ${ }^{34}$ ) pa skal huar köpin ganga til sins uins, ok ${ }^{35}$ ) huar uinin til salans mæp surnum epe at pæt löstis æftir lagha fæmtir. ok ${ }^{38}$ ) py ær iak uærpær til uirpning ${ }^{37}$ ) minna ganga: æ sua mang köp sum i æru kumin pa gange ${ }^{38}$ ) huar til uirpning sinna: $\iint 4 . \mathrm{Nu}^{39}$ ) köpmalum pa koma i manga seldir. pa skat huar köpin lepa ${ }^{40}$ ) til uinsins: ok uinin til salans: koma ${ }^{41}$ ) i prea sældir. pa skal til ${ }^{42}$ ) pripiu $^{43}$ ) sald ${ }^{24}$ ) lepa. pær skal han sit ${ }^{45}$ ) lösa sum klan-
5) C. suaer.
6) A. Litt. naann bis sunt scriptac.
7) F. änn.
8) C. F. ma.
9) B. C. F. sic. A. om. eyh.

1o) C. B. F. varia.
11) B. add. ok.
12) C. F. högre.
13) C. F. ar.
14) C. om. han.
15) B. om. ann.
16) B. om. пи.
17) C. F. onl. han.
18) C. om, asn.
19) C. F. add. han.
20) B. C. F. ok.
21) C. B. F.ar.
22) B. vtrikis. Lege utan hands,
23) C. fluclande. F. flucklande.
24) F. halffïanınldinga.
25) C. F. om. lata.
26) B, $\mathrm{F}_{\text {: }}$ sic, A. af.
27) A. alla scriptum est, at scalpro emendatum. C. aellas. F. ellar.
28) B. C. F. ganga.
29) B. innan.
30) A. Loco verborum tak ok alia quaedam antea fuerunt scripta.
31) C. F. om. an.
32) Pro pa a. B. C. F. add. skal.
33) C. B. F. sic. A. tuagga.
34) B. F. gangit.
35) F. om, ok.
36) C. F. om. ok.
37) C. virping.
38) B. C. F. add. swa.
39) B. C. F. add. i.
40) B. F. sic. A. C. Leta.
41) B. C. sic. F. kunna komma. A. homa.
42) B. C. F. sic. A. om. sil.
43) B. C. sic. F. tridia. A. prpiu.
44) C. B. F. sceld.
45) C. sic. Male.
dar. egh ma han ${ }^{46}$ ) længær lepa utan han ${ }^{47}$ ) se inrikis sum firi hemföpu will uita ${ }^{48}$ ) sipan skal ${ }^{49}$ ) haar til uirpning ${ }^{\text {s0 }}$ ) sinna ganga mæp surnum epe sua sum $^{51}$ ) ( ${ }^{52}$ för uar skilt. $\int .5$. Nu kænnas tue ${ }^{53}$ ) uip et köp: kallas ${ }^{54}$ ) bape köpt haua mæp uin ok uitne. pa skulu per ${ }^{55}$ ) ( ${ }^{56}$ hemuls manne sinum til sighia. han skal uald ${ }^{37}$ ) haua: hemula huarium ${ }^{58}$ ) perra han uill hældær. mæp epe tuæggia manna: perra sum ${ }^{50}$ ) pæt uissu ${ }^{60}$ ) ok tolf æftir. at pik ${ }^{61}$ ) salde iak ok pæmma aldrigh: pa skal ${ }^{\text {rn }}{ }^{62}$ ) haua sum ${ }^{63}$ ) ( ${ }^{64}$ hemuld fylghir.
VIII.

ๆ Nu köpiris) man a stræte egh mæp uitne. pæt kalla ${ }^{66}$ ) strætis köp: nu klandas pæt firi ( ${ }^{67}$ manne sum han fangit hauær: ok kombær egh hinum uip sum salde hanum: $\mathrm{pa}^{68}$ ) uiti prt mæp tuæggia manna ( ${ }^{69} \mathrm{epe}$ at han köpte a stræti ok ${ }^{70}$ ) gæri sua ${ }^{71}$ ) sik urpiuua. haui friköpt uirpning sinne. ok ${ }^{72}$ ) hin gange til sins ( ${ }^{73}$ sum a mæp surnum epe sum ${ }^{74}$ ) osinum ${ }^{75}$ ) hauær mist. f. i. Nu ma egh bondans ${ }^{76}$ ) kona mera köp gæra æn til ${ }^{77}$ ) atta pæmninga: nu ær bondans ${ }^{78}$ ) son oskiptær uipær han: pa ær han egh at meru9) köpgildær æn 77 prell hans.
46) C. F. om. han.
47) C. pan.
48) C. B. F. varia.
49) A. v. skal bis est scripta.

5o) C. varning.
5i) A. skilt antea fuit scriptum.
52) C. B. F. skill ar.
53) A. v. tue bis est scripta.
54) F. kalla.
55) C. pera. Male.
56) C. F. hemula sinom \&c.
57) B. C. F. sic. A. uip.
58) B. hwilikum.
${ }^{5} 9$ ) B. C. F. om. sum.
6o) B. C. F. wistu. C. add. of viber varo.
6r) C. F. per.
62) B. han.
63) C. om. sum. F. e.
64) C. hemult fölghe.
65) C. köpe.
66) B. C. sic. F. kallas. A. skallar.
67) C. F. hanom. comber \&c.
68) A. ta primumı scriptum est. C.F. om. pa.
69) A. Loco verborum epe at antea scriptum fuisse videtur uitni.
70) F. om. ok.
71) C. F. om. sua.
${ }^{72}$ ) B. C. F. om. ok.
73) C. F. om. sum $a$.
74) B. F. är.
75) F. osine.
76) C. F. bonda.
77) F. om. til.
78) B. F. bonda.
79) B. mera.

IX
I Nu köpir man uip pæn sum egh ær köpgildær: gange atær köp perra ok böti ${ }^{20}$ ) siax öra æn köpit ær minna æn mark ${ }^{31}$ ) uært. ( ${ }^{12} æ r$ köpit mark ${ }^{33}$ ) uært ( ${ }^{4}$ sum per köptus uipær pa ${ }^{\text {as }}$ ) böte firi preia markær: §. I. Nu skiptas mæn gawm ${ }^{\text {ac }}$ ) uipær ælla giuær man andrum ${ }^{87}$ ) lösöra: klandar pæn sami sum gaf. pa uiti sua mæp epe fiughurtan manna: at ${ }^{28}$ ) han ${ }^{29}$ ) gaf ${ }^{50}$ ) ok iak ${ }^{\text {¹ }}$ ) lönapi: klandar annar. pa lete ${ }^{02}$ ) hemuls pæs hanum gaf. will han egh ${ }^{\text {³ }}$ ) uipær taka: pa uiti mæp fughurtan manna epe at han gaf hanum: po matte ( ${ }^{94}$ han giua at egh uare uin til:

## X

I Nu sitia bröpær i bo saman: pa ær pæn ælzste köpgildær ok eghes) flere. utan eghn perra skal ur stap lata: pa skulu per allir a fest balda:

## XI.

I Nu köpas per uip sum egh æru köpgildi. kerir pæt bondi. pa ${ }^{96}$ ) taki huar sit atær ok uarin bapir saklösi: ©")
XII.

I Nu sitær bryti i bo manzs ok han ær prell hans: til pæs bos skal tilseu man vara: han skal böp grera ok egh prall9\%) hans:
$X 1 I I$.
ๆ Nu gǽr mạ köp ok ${ }^{29}$ ) far mep uin ${ }^{100}$ ) ok uilni: nụ ( ${ }^{101}$ klandar man fiii
80) B. F. sic; add. firi.
A. föti.
81) B. marka.
82) F. om. ar - uart.
83) C marka.
84) B. F. är ther kiöpas \&c.
85) B. om. pa.
86) F. geffum.
87) B. F. sic. A. andum.
88) F. änn.
89) A. iak antea scriptum fitit.
go) B. F. sic. A. gaf.
91) A. han antea fuit scriptuin.
$\left.9^{2}\right)$ B. lite cil.
${ }_{93}$ ) C. om. egh. Male.
94) F. Mann tiggia att \&c. C. *gzia at $\mathrm{ra}_{\mathrm{g}} / \mathrm{h}^{*}$
95) C. F. angin.
96) C. F. oin. pa.
97) C. osakir.
98) B. F. thräl.
99) B. F. om. ok.
100) B. F. sic. A. uitni.
101) B. F. klandas firi \&c. C. clundas*
hanum ok kallas rantakit uara: nu a egh rantakit lepa: ${ }^{102}$ ) Nu nar han egh hemuld sinne ok egh ${ }^{103}$ ) lezsnum: lösir hin mæp epe at pæt uar of hanum ${ }^{104}$ ) rantakit. pa skal ${ }^{105}$ ) ganga til pæs sum ${ }^{106}$ ) uin uar at mæp surnum epe at pæt $^{107}$ ) löstis af mik ${ }^{109}$ ) firi rantakit. ok py $\neq r$ iak hær uærpær til virpning minna at ${ }^{109}$ ) ganga: sua skal vinin ganga til salans:

Har byrias raffsta balkar i hanum telias flokka: siax ok tüghu:
I Um huru næmd skal gæra:
II. Vm pön mal a kunungx næmd ${ }^{1}$ ) skulu slitas:
.III. Um hua fiarpungx næmd skal gæra: ok hulikin²) mal bær skulu til bæra. ok um nam. ok hurn ${ }^{3}$ ) ræfst ${ }^{4}$ ) skal skipta:
.IIII. Vm huru garpa næmd skal gæra. ok broa:
.V. Um huru man skal epa ${ }^{5}$ ) fæsta firi sak. ælla firi giald: pa ær annat sak. ok annat giald:
VI. Vm æn man fæste ${ }^{6}$ ) ep. ælla huru taka skal uælia: ælla næmna skal: tuætylftan. ${ }^{7}$ ) ælla ${ }^{\mathbf{2}}$ ) prætylftan ep. ok forepis mæn ${ }^{9}$ ) i fughurtan manna epe
VII. Um huru laghlika skal til epa ${ }^{5}$ ) sighia:
VIII. Vm æn pe koma a fæmt takin ok. sakin. ${ }^{10}$ ) ok kombær eghi pæn ${ }^{\text {11 }}$ ) seia skal. ælla hans forfall: ok ${ }^{12}$ ) rænis bok af manne: ælla suær taki wilt epzsöre nipær:
.IX. Um huru længe forfalzs epær hialpær: ok piufs epær skal gangas i förstu tilsæghn:
102) B. F. ledhas.
103) F. om. egh.
ro4) F. handom. Male.
105) B. F. add. han.
106) B. är. F. thär.
107) B. thätta.
108) C. B. ma.
109) B. F. om. at.

1) B. Räfst.
2) B. $t h o ̈ \ddot{n}$.
3) A. Pro $h$ primura scriptum est $k$.
4) B. sic. A. raest.
5) B. Edhe.
6) B. fastir.
7) B. sic. A. tyatylftan.
8) B. sic. A. v. aella omiss. supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
9) A. Loco v. maen aliud quoddam vocabulum antea fuit scriptum. En man.
10) E. salin. Male.
11) E. add. sum.
12) B. älla.
.X. Vm æn man löse pæn ep sum han ma piggia up
XI. Um pa mæn sum ${ }^{13}$ ) i epe skulu standa: ok huru alli epa lagh fult skulu gangas ${ }^{14}$ ) bape högbre ok læghre:
XII. Vm at ${ }^{15}$ ) egh ma ep annurlund gangat ${ }^{15}$ æn ( ${ }^{17}$ han uar fæstær ok egb kona ep ganga ælla ughurmaghi. ok egh ma kunu ping stamna ${ }^{\text {² }}$ )
78 XIII. Um at ${ }^{15}$ ) egh ma ep ganga firi annan æn pæn sum seia aghær ok fapir firi sons sins gærp. ok bropir firi sins bropur gærp:
.XIIII. Vm huru umbuzs man skal haua: ælla huru han skal laghlika stæmna ælla mæp fara:
XV. Um huru man forser sin ræt. æn han staua sialuær til lykta:
XVI. Vm ( ${ }^{19} æ n$ næmd gangær atær. ok huru göpzlu ( ${ }^{20}$ epa gangas

XVII Um pem epa man ma egh giua vr ok huru man firigiuær sinum ret. XVIII. Vm æn man stæmni ${ }^{21}$ ) manni ping ok uændi sipan atær ok stæmni sipan firi annat mal:
XIX. Um æn man giuær flerum sak firi et mal: pa ma egh sakær sakau uæria.
.XX. Vm huru mapær giuær döpum sak:
XXI: Um huru bonde skal bonda stæmna: ( ${ }^{2 a}$ ok huru mangum han ma um daghin stæmna ælla soknare.
XXII. Vm æn man ofsökir annan. æella domarin ${ }^{23}$ ) kan uilin uara ok will egh fæmt leggia pa sum han aghær.
XXIII. Um æn uanbupit uarpær ælla ofsot. pa hittis pæt i pæmma malum

XXIIII. Vm $\not \mathrm{n}^{24}$ ) man stæmuir manne ok $æ$ er egh hema ok kombær egh hem firi fæmtina: pæt ær ogilt. for ${ }^{25}$ ) utan firi drap ælla ${ }^{26}$ ) manhælghpa ${ }^{27}$ ) mal ${ }^{129}$ )
13) B. om. sumb.
14) B. E. sic. A. gangas.
15) E. at.
16) B. E. sic. A. gangas.
17) A. Pro han uar antea, ut videtur, scriptum fuit hanunı.
18) E. B. stampna.
19) B. Nämd gar ater, \&c.
20) E. Verba: epa - sinum raet sunt abscissa.
21) B. stänınir.
22) B. om. ok - stamıta.
23) E. domare.
24) B. om. an.
25) B. E. om. for.
26) B. E. ok.
27) E. manhaelghis.
28) A. mali scriptum est, at $i$ deletum.
XX.V Um at egh ma lionga ping stæmna firi iorpa delu:

XXVI: Vm huru lionga ping skal stæmna æftir pry malping ok huru pær
skal ${ }^{29}$ ) uitne ganga. at höghstu ${ }^{30}$ ) sak ok læghstu $:{ }^{31}$ ) huru han friplös uarpær. ok ${ }^{39}$ ) hans bo skiptis: ${ }^{39}$ )

## har byrias rafsta balkar: ${ }^{34}$ )

Nu will kunungær ${ }^{33}$ ) ræfst sina seia: pa skal hæræzs ${ }^{36}$ ) næmd næmna. ${ }^{37}$ ) ok ${ }^{38}$ ) bapi per uipær uara sum uipær delas. ok iaka pem ${ }^{39}$ ) sum næmnas i næmdina: ${ }^{40}$ ) pa skal sanninda mæn i næmd ${ }^{41}$ ) næmna ${ }^{42}$ ) ok egh uipærdelu mæn: ${ }^{43}$ ), ok egh pera uilda mæn: ællas frændær pera: f. i. Nu sitær man kuar ok ${ }^{39}$ ) kombær egh til kunungx ræft. böte firi44) pre markær. ælla uiti lagha forfall sin: pæt æru hans ${ }^{45}$ ) forfall: ær sialuær siukær. ælla sitær iui siukum: ælla ær a fiæti fear sins: pa uiti pæt mæp epe fughurtan manna at han uar a lagha forfallum. S. 2. Nu ( ${ }^{46}$ næmnas mæn i namd ${ }^{47}$ ) syn ok uill egh $\mathbf{i}^{48}$ ) ganga: hætte uip prim markum.
.II.
ๆ ( ${ }^{49}$ pessin mal aghu a kunungx refts ${ }^{50}$ ) slitas: all ezsöre. all tuæsuæri: alte olagha epa: knifs lagh. kunungxs dombrut. alla iorpa delur. all högh mæle. ok ${ }^{51}$ ) all fiæpærtiugh mal. all morpgiald ok ran: ${ }^{52}$ ) ok olagha næmdir. sua ok ※n ${ }^{53}$ ) pri giua enum piuf sak:
29) B. skulu.

3o) E. hëgxste.
31) B. E. add. ok.
32) E. add. huru.
33) B. skiptas.
34) B. F. om. rubr.
35) B. F. sic. A. hununger.
36) B. häradz höfdinge. C. haraz lı*
${ }^{37}$ ) B. gära.
38) F. om. ok.
39) C. F. add. mannom.

4o) B. add. Ok.
4r) B. sic. F. Nämpdana. A. naen.
42) F. settia. B. sitia.
43) B. F. sic. A. iterum add. ok egh pera uipar delu man.
44) B. F. om. firi.
45) F. här. B. C. F. add. lagha.
46) B. nänınis man.
47) B. F. nämıd.
48) C. innan.
49) C. $N v$ agho* C. $F$. hic incipiunt in nova linea, littera initiali grandiore rubraque ornata.
5o) B. F. nänd. C**
51) F. om. ok.
52) A. Pro $r$ primurn scriptum est $n$.
53) F. ont.
.III.

- I: Nu uil tkunungx soknare fiarpungx næmd ${ }^{54}$ ) sea. pa skal fiarpungxs ${ }^{55}$ ) hoffpunge ${ }^{56}$ ) næmd ${ }^{57}$ ) gæra: kombær bonde egh til pingxs. ja ${ }^{58}$ ) böte preia öra: ( ${ }^{59}$ sitær aldær fiarpungær kuar böte prea markær: §. I. Pæssin mal aghu a fiærpungx næmd slitas, all præmærkis mal lagh stæmd ok lagh kallap til lagha soknir. æn pa æru egh iorpa delur. ok ær egh lionga ping för stæmt. ${ }^{60}$ ) 79 ра æn pæt ær ${ }^{61}$ ) för stamt. ${ }^{62}$ ) pa kombær pæt egh til fiarpungxs næmd. Nu æn lionga ping ær egh ( ${ }^{63}$ förra stamt pa skal næmdin fælla hin ( ${ }^{64}$ firi of sot: ælla annan pera firi uanbupit. ok egh $a^{65}$ ) han sialuær uæria sik. huarte hin ( ${ }^{66} æ r$ sotte ( ${ }^{67} \mathrm{ok}$ egh pæn sum ${ }^{68}$ ) firi uar staddær sokninne. ganga per ${ }^{69}$ ) pær laghum vp a: 引æt ær vlagh: ${ }^{70}$ ) ( ${ }^{71} \mathrm{Nu}$ skil pem a sighær annar lagha soknina uara ut sotta ok annar sighær ${ }^{72}$ ) egh: pa uiti fiarpungxs næmdin ${ }^{73}$ ) huat pær ær sant um: ær hon ut sot. pa aghu per ( ${ }^{74}$ fælla annan pera. ær hon egh ut sot. pa aghu per egh hana til $\sin ^{75}$ ) taka: (l. 2. Nu uar pæt sua först ( ${ }^{76} æ n$ man uar lagh wnnin. pa skulde han næma. sua ${ }^{77}$ ) ok firi giald. pa ${ }^{78}$ ) matte ( ${ }^{79} \mathrm{egh}$ næma innan garpzs ok grinda stulpa. næmde han sua. pa hafpe han firi næmt sakinne ok sinum prim markum: pa gafs pæt af i knutzs kunungxs daghum at egh matte næma: ok ${ }^{80}$ ) huar sum næmde han hafpe firi nœmt sakinne ok sinum prim markum: æ firi huat sum ${ }^{31}$ ) han næmir. ( ${ }^{82}$ huat

54) B. F. sic. A. mamed.
55) B. F. sic. A. fiarpugxs.
56) A. höfpungx primum scriptam est.
57) B. F. sic. A. napm.
58) B. F. om. pa.
59) F. om. sitar - nuarkar.

6o) C. stannd.
6i) B. F. sic. A. add. egh. C.*
62) B. F. stämt.
63) B. F. för stänt, än thingbudh kumber is, (F. om. i) Tha \&c.
64) B. F. sic. A. sum firi stop: alla \&xc. Cfi. Cap. 23: 1.
65) F. oin. a. B. ma.
66) F. e soth.
67) B. älla thän \&c.
.68) F. ов. sum.
69) F. om. per.
70) B. F. gen laghum.
71) F. om. Nu - til sin taka.
72) B. om. sighar.
73) B. C. nämd.

74 A. Loco verborum: falla - ar antea scriptum fuit: egh hana til sin taka.
$75)$ B. sic. A. om. sin. Cfr. not. 74. praeced.
76) F. att. B. at war man.
77) B. F. sic. A. hua.
78) po legendum videtur.
79) B. han näma, cgh innan \&c. F. Näm, na, egh innan \&c. C. na**
80) B. add. ä.
81) B. F. om. sum.
82) B. F. om. huat pat ar.
pæt ær hældær firi giald. ælla firi sak: far pæn ${ }^{83}$ ) döp ælla akomu sum ${ }^{84}$ ) nam gær uari ogilt. gær hau ( ${ }^{35}$ nakuarum akomu uari tuægilt. sua æru ok nu lagh: pa staddis ok sua. at varpær man laghwnnin firi minni sak æn gislinga brut. pa skulde pæt refst bipa: refst skulde huart pripia ar uara: huar sum ${ }^{\text {86 }}$ ) pa fæeldis ok uildi han egh böta pa skulde ping hem ${ }^{87}$ ) til hans næmnna ok miæta ut sak hans först malseghanda: pa ${ }^{\text {a8 }}$ ) skiptu per sipan sum ${ }^{\text {a8 }}$ ) pingi fulghpu $\mathrm{ok}^{\text {²0 }}$ ) egh kunungxr utan han sialuær fylghpi. ${ }^{91}$ ) Nu sipan kom pæt sua at kunungær ${ }^{29}$ ) takær ${ }^{93}$ ) huat han ær nær ælla egh. Nu gaf pæt sua birghir iarl. at sipan refst hauær laghwnnit malit. pa skal læggia stæmnu dagh æn pe böta uilia: uilia per egh böta: pa skal næmdin pön sum fæelde hem fara til perra: ok læggia först ${ }^{94}$ ) af barianna lut. ok suas) husfrunna lut. ok af hans luti ${ }^{i 6}$ ) ( ${ }^{97}$ læggia ut sua mykit sum han ær ( ${ }^{98}$ sakær til: Nu uær han gozssit uk ger nakuarum ${ }^{\text {º }}$ ) akomu. huat fæet ær hældær i garpe ælla utan garzs: pa böte ${ }^{100}$ ) tuægildi. far han nakuat ${ }^{1}$ ) uari ogilt. Nu ( ${ }^{2} æ n$ næmda mænnini ${ }^{3}$ ) uilia egh taka firi hanum: pa bötin preia markær mn pe haua egh forfall. Nu æn pæt ær i götlandi: pa skal pæt sum bötis först i pry skiptas. sipan taki en lut kunungær ok söknari4 ${ }^{4}$ ) hans: annan lut biskupær ok soknari hans. ok ${ }^{5}$ ) pripi lutrin ${ }^{6}$ ) skiptis ${ }^{7}$ ) i pry. en lut malsæghanda: annan laghmanne. pripia hærazs höffinga: Nu i smalandum pa skiptis ræfst i pry. en lut malsæghanda. annan kununge. pripia hæræpe: en pæn lut takær egh kunungær firi ensak sina: ${ }^{\prime}$ Nu ma egh taka firi' annur mal en pön sum ${ }^{8}$ ) i kunungxs refst ( ${ }^{\circ}$ fallas: takær han firi anur mal: pa böte sum skils i rans malum:
83) F. hann.
84) F. thär.
85) B. F. naqwat, wari \&c.
86) B. F. om. sum.
(7) F. om. hem.
88) B. F. swa.
89) F. ä.
90) B. C. F. tok.

9 1) B. C. F. sic. A. fylghir.
92) B. F. han.
93) B. add. ä.
94) B. C. F. om. först.
95) B. F. om. sua.
96.) B. F. sic. A. (yti.
97) B. F. miäta swa \&c.
98) B. F. fälder at. Nu \&c.

- 99) B. nakrum. F. năgrom.
too) B. C. sic. A. F. bötin.
t) B. F. akonul.

2) F. wilia Aümıdamen eğh \&c. C. villiu*
3) B. nämda män.
4) B. F. soknare.
5) B. om. ok.
6) B. C. F. lutuär.
7) B. skiptas.
8) B. F. om. sum.
9) B. F. fallas: Taher man firi annur \&c.
.IIII.
ォ Nu skal garpa næmd til pæs byia gæra sum nakuar grænni ${ }^{10}$ ) kæri ${ }^{4}$ ) til annars at han hauær skapa ${ }^{12}$ ) fangit um sit korn. ok ${ }^{13}$ ) ( ${ }^{14}$ il pæs byia sum ( ${ }^{15}{ }^{1}$ gærpe ær mæp pöm: ok egh til flere byia Nu skal broa næmd gæra a fiar80 pungxs ræfst. Nu will hærazs höfpinge broa syn scia: ${ }^{16}$ ) pæt skal uara mællum ${ }^{17}$ ) pinkizs dagha ok olafs mæssu: ja skal han tolf mæn haua af fiarpunginum. per skulu skupa pa $^{18}$ ) broa sum gilda æru: ok fælla pa broa sum ogilda æru: ok huar ${ }^{19}$ ) böte ${ }^{20}$ ) firi sina bro sua sum lagh sighia: pa skal næmdin uita til mykils ${ }^{21}$ ) hon fælde brona: huat hældær ${ }^{22}$ ) hon fæelde allan byn: ${ }^{23}$ ) ælla huarn ${ }^{24}$ ) bondan ${ }^{25}$ ) sum egh hauær bygt. Sua skal ok ${ }^{26}$ ) garpa næmd uita huru höght hon ${ }^{27}$ ) fælde garpin: f. i. Nu fælle ${ }^{28}$ ) $\left({ }^{(29} 0\right.$ æm garp alla bro. ok næmna til mæn. pem sum je ${ }^{30}$ ) fælla. pa ma egh ep amote næmd ganga: Nu æn han tröstir sik at han sant bauær: pa skal han sua margha ${ }^{31}$ ) pænninga i borghan sætia undir kunungx ${ }^{32}$ ) dom ælla laghmanzs sum han $æ r$ fældær at. ær pær san lysn ${ }^{33}$ ) til at per æru ${ }^{34}$ ) orsaki ${ }^{35}$ ) pa aghær kunungær ælla laghman pem ursaka ${ }^{36}$ ) döma: ( ${ }^{37}$ ok næmdin böte sum pem fælde orætlika: æru per saki: bötin. ok egh amote næmd gangin. Nu æn næmdin ${ }^{38}$ ) fælle ${ }^{30}$ ) sua. at hua ${ }^{40}$ ) sum gærpin ${ }^{41}$ ) ælla brona a. ok pöm $a^{42}$ ) fa mæp lagha skipti
10) B. granne. F. om. h. v.
11) B. F. kiärir.
12) F. add. aff.
13) F. om. ok.
14) B. egh til flere byar, än til thäs sum ingiardis är mädl thöm. Nu \&c.
15) F. Indgärdis. Cfi. not. 14. praeced.
16) B. F. hawa.
17) B. mällan.
18) F. om. pa.
19) B. F. sic. A. harr.
20) B. böta.
21) B. F. sic. A. nıykilixs. Lege: hurui, nıykils.
22) F. thera.
23) B. $b y$.
24) B. hwan.
25) B. F. bonda.
26) B. F. sic. A. add. v. gara bis scriptam.
27) B. F. sic. A. han.
28) B. F. fällir.
29) B. F. sic. A. man garpa.

3o) F. sic. A. B. püm.
31) B. F. manga.
32) B. F. sic. A. hunungx.
33) B. F. syn.
34) B. F. sic. A. arum.
35) B. F. osaki.
36) B. F. osaka.
37) B. sic. F. och - böthenn egh, och egh edho (sic) à nıothe Nämıd gânga. A. aru pep orsaki: pa bötin egh. ok egh amote namd gangin: ok namedin böte sum pem faeldes Nu \&c.
38) A. mamedin scriptum est, at scalpro emondatum.
39) B. F. faller.
40) F. hoo.
41) B. F. gardin.
42) B. F. agha.
han fella per ok næmna ængin til pa,ma han dylia at han a egh pa bro eella pæn garpini ${ }^{43}$ ) byggia: ${ }^{44}$ ) suæri4 ${ }^{48}$ ) po uarlika pæn epin: at synin bryti egh ater han. ${ }^{46}$ )

## .V.

I Nu fæstir man ep firi fult ok fixpær tiught. pæt ær epær pretylfter. halft næmt ok halft onæmt. Nu ${ }^{47}$ ) festir man ep firi siax marka sak: pæt ær epær tuætylftær. halft næmt ok halft onæmt. Nu ${ }^{47}$ ) fæstir man ep firi priggia marka sak. ( ${ }^{48}$ ælla siæx öra sak: ælla prigia öra sak: pæt ær tolf manna epær: §. I. Nu æn man fæste ${ }^{49}$ ) tolf manna ep firi prigia öra ælla siax öra sak ok falzs pæn eprin $:^{50}$ ) pa böte preia markær fulla utan pæt firi giald se. ${ }^{51}$ ) falzs tolf manna epær pæn sum ${ }^{52}$ ) firi giald ær fæstær. pa falzs han til gialdzs ${ }^{53}$ ) ok egh til mera. ( ${ }^{54} \mathrm{Nu} æ r$ annat sak ok annat $æ r$ giald. dyll man ${ }^{55}$ ) firi kununge ælla malsæghanda. ælla hæræpe ( ${ }^{56}$ ok falzs at epinum: pa fællis sakin ok mæp preia markær: Nu falzs tolf manna epær at ${ }^{55}$ ) biskups næmd firi manhælghis mal. ælla firi pe ${ }^{55}$ ) epa sum man ${ }^{59}$ ) ma egh $^{\text {600 }}$ ) piggia up: pa fællis ut huwzs sakin mæp huwzs manninum: ok böte ${ }^{61}$ ) siax markær firi epin ok sua huar uætis ${ }^{62}$ ) maprin ${ }^{63}$ ) siax markær sum i ( ${ }^{64}$ pöm epumin stopu: §. 2. Nu æn man kræfs minna æn örtugh giald. pæt ær ${ }^{65}$ ) háns sialfs epær ( ${ }^{56} \mathrm{kr}$ rfs man ${ }^{67}$ ) minna æn öris giald: pæt ær hans sialfs ${ }^{68}$ ) epær: ok annars mæp hanum: nu ( ${ }^{69} æ \mathrm{n}$ han krefs minna æn half fæmti örtugh: ( ${ }^{(00}$ pæt ær ok ${ }^{71}$ ) hans
43) B. F. gard.
44) B. add. ok.
45) B. F. swärin.
46) B. F. thän edhen.
47) B. F. om. Nu.
48) F. om. alla - brigia öra sak.
49) B. F. fäster.
50) B. F. edher.

5i) F. om. se.
52) B. F. om. sum.
53) A. Pro a primum scriptum est $l$.
54) F. om. Nu - preia markaer.
55) B. add. sak.
56) B. fals at edhom, Tha fillis vt sakin \&c. 57) B. F. a.
58) B. tha.
59) B. F. han.
60) B. F. sic. A. om. egh.

6i) B. F. sic. A. bötin.
62) B. F. sic. A. natis.
63) B. F. niannin.
64) B. edhenum swor. F. thän edenom suoro.
65) F. add. thâ.
66) F. om. krafs - epaer.
67) B. Aan.
68) B. om. sialfs.
69) F. kräffz han.
70) B. F. Tha är thät.
71) B. C. F. om. ok.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
sialfs epxr ok annars ${ }^{72}$ ) mæp hanum: $\mathrm{Nu}^{73}$. krefs man ${ }^{74}$ ) half fæmte örtugh: pa byrias $\mathrm{pær}^{75}$ ) först ${ }^{76}$ ) tolf manna epær: bristær at epe oswrnum: pa böte ut gialdit ok egh mera: gangær han epin ok bristær ( ${ }^{77}$ sipan. pa firi menit böte biskupe preia markær: ( ${ }^{7}$ bristær firi olagh: böte kununge. ok ${ }^{79}$ ) malsæghanda ok hæræpe preia markæer:
.VI.
ๆ Nu fæstir man andrum epa: pa skal han takaso uælia sum epin fæstir. prea skal han i ual ( ${ }^{31}$ læggia pe sum inhæræpis æru: ok hin skal sipan en af taka ( ${ }^{82}$ slikan sum han uill: sum ${ }^{33}$ ) sakina giuær ( ${ }^{84}$ ok boanda mæn æru: ${ }^{55}$ ) Nu skal til ${ }^{86}$ ) prætylft epa. ${ }^{87}$ ) pri taka uara: til tuætylftzs epa. ${ }^{87}$ ) tue taka
81 uara: til tolf mauna: ælla fughurtan manna: ælla fæmtan manna ep ${ }^{88}$ ) skal en taki uara: ©. 1. Nu fextir man pretylftan ep. ælla tuætylftan: ©9) ælla huat ( ${ }^{90} \mathrm{e}$ 户 sum han fæstir. pa kan takin för döia9 ) æn til ær saght. pa gæri takans
 sum ${ }^{95}$ ) pretylftir ælla tuætylftir epa skulu uara: pa skal $æ^{86}$ ) halft næm ${ }^{97}$ ). uara ok halft onæmt $\mathrm{Nu} \mathrm{i}^{\text {pe }}$ ) allum fiughurtan manna epum pa skal ${ }^{\text {9 }}$ ) tua næmna ${ }^{100}$ ) sum uitne skulu bæra.
72) B. F. tweggia. C.*
73) C. F. om. Nu.
74) B. C. F. han.
75) F. här.
76) B. C. F. om. först.
77) F. thả sedan firi meen, thâ böthe Biscupe firi meen tria \&c.
78) C. om. bristar - markar.
79) B. om. ok.

8o) B. C. F. takana.
81) F. letha, och trea taka Inhäradis, och hin sedan afftaka, thänn som han \&c. C. lata*
82) B. sum sakena giwer, thän han wil ok boande man är.
83) C. F. pan.
84) Verba: ok - ara supra post verba: inhaerapis artu inseri debuissent.
85) F. om. aru.
86) F. om. til.
87) B. edhär. F. eedhar.
88) B. edha. F. add. that.
89) C. *lfter eper.
90) B. F. edhe han fäste, ok kan \&c.
91) F. add. för.
92) F. om. parn.
93) B. F. är. C. e.
94) B. F. om. hanumı.
95) B. F. om. sum.
96) B. F. om. a.
97) A. v. namt bis est scriptak
98) F. om. i.
99) B. skulu.
100) C. pöm.
B. thön. F. them.

## VII.

ग Nu uill man til ('pretylfts ælla tuætylfts epa sighia: paghar enum taka ær til saght. pa ær allum. Nu sighær man til epa: ${ }^{2}$ ) han skal mæp sik ${ }^{3}$ ) haua tua mæn. ok hitta hema epa takan: nu rindær han undan ok uill egh rætta ${ }^{4}$ ) standær han ${ }^{5}$ ) a tompt $t^{6}$ ) hans ok leper han ope. se ${ }^{7}$ ) atær i perre pa ær laghsaght ${ }^{8}$ ) til: Nu skil pem a hin sum ${ }^{9}$ ) til saghpe. sæghær at han uarape til epa ${ }^{2}$ ) sua at hin uisse. ${ }^{10}$ ) ( ${ }^{11}$ nu nekar han: pa ær pæt takans uitzsorp. at han uis$\mathrm{se}^{12}$ ) egh at hanum uar til ( ${ }^{13}$ epzssins saght. bristær at epe böte pre markær firi takuillu: pa $a^{14}$ ) takin haua mæp sik ${ }^{15}$ ) tua ${ }^{18}$ ) mæn: ${ }^{17}$ ) ganga i gærp ${ }^{18}$ ) pæs sum ${ }^{19}$ ) epin fæsti. ok sighia til um fæmt. Nu ær egh han sialuær hema sum epin skal föra: pa sæghi til husfru hans. ælla hionum hans. kombær han ${ }^{20}$ ) hem prim natum firi fæmtina ${ }^{21}$ ) pa skal epin ${ }^{22}$ ) föra. pa agha ${ }^{23}$ ) pe fæmt a mip munda sökia: sum dela.

## VIII.

ๆ Nu kuma per a fæmt takin ok sakin. ${ }^{24}$ ) nu tæl takin uætte fram. ok will uita epzsörit. ok pæn ær pær suma föra skal. nu kombær egh pæn sum ( ${ }^{2 \delta}$ seia skal. koma forfall hans ${ }^{26}$ ) pa a eprin ${ }^{27}$ ) andra til sæghn: Nu kombær huarghin perra. ${ }^{28}$ ) aghe aldrigh sipan pæn epin ${ }^{29}$ ) seia: pa skal han haua stæmnu manna ep: perra tuæggia sum ${ }^{30}$ ) pæt uissu ${ }^{33}$ ) ok a stæmnu uaru. at aldær pæn

[^45]rættær ( ${ }^{32}$ sum pik uar fæstær pa uar pær framme. ok pu ${ }^{33}$ ) wlte sialuær at pu uilde egh ( ${ }^{34}$ uipær taka: Nu koma per allir a stæmnu hin ( ${ }^{85}$ sum at mæli ok taki ok saki. nu skill pem $a^{58}$ ) um epzsörit. pa ær pætta ${ }^{37}$ ) takans uits orp. vita huru han uar taki at epinum: ${ }^{38}$ ) ok huru mangra manna epe ${ }^{39}$ ) han uar taki at. sæmbæ ${ }^{40}$ ) pöm egh a. pa skal takin suæria epzsōrit nipær at ${ }^{41}$ ) sua uar iak taki at epinum: Nu stauar han manne ${ }^{42}$ ) ok gangær ${ }^{43}$ ) bort sipan ok will egh $^{44}$ ) sea: pa a takin at ${ }^{45}$ ) suæria epzsörit nip sipan ( ${ }^{46}$ aghu stæmnu mæn staua ok hete laghgangit. ${ }^{47}$ ) §. I. Nu rænir ( ${ }^{48}$ man bok af andrum pem sum seia skal: ælla pæn sum föra skal pæt ær priggia marka sak. ælla tolf manna epær at han rænte egh bok af hannum. ${ }^{49}$ ) gitær han dult at han ræute egh bok af hanum: fa uari hins epær fallin: §. 2. Nu suær taki wilt ${ }^{50}$ ) epzsöre nip: uillis ${ }^{51}$ ) firi pem sum seia skal: ælla firi ${ }^{52}$ ) hinum sum ${ }^{53}$ ) flytia skal. kære ${ }^{54}$ ) annar perra tuiggia ( ${ }^{55}$ afte a han: pa uiti mæ〕 epe tuæggia manna ok tolf æftir. at han bar sua tak ${ }^{56}$ ) mal $^{57}$ ) $\sin$ sum han uær ${ }^{58}$ ) taki at pöm ${ }^{59}$ ) epe. bristær ( ${ }^{60}$ hanum e引rin böte pre markær: Villir han firi pöm sum ${ }^{61}$ ) föra skal epin. ok han ${ }^{62}$ ) gangær egh py sin ep: orkar pa taki ${ }^{63}$ ) epi fiughur82 tan manna at han bar sua ${ }^{64}$ ) sum atte ok lagh uaru: pa uari pæn eprin ${ }^{65}$, fallin. Nu orkar taki egh ${ }^{66}$ ) pem epe. pa böte sum skilt ( ${ }^{67} æ r$ : pæt æru preia markær. ok pæn eprin haui andra tilsæghn: Nu uilli ${ }^{68}$ ) taki ${ }^{63}$ ) firi pem sum ${ }^{61}$ )
32) F. thär war \&c.
33) B. F. sic. A. om. pu.
34) C. F. sea $N v$ \&c.
35) B. at mälle, taki \&c. F. ath mäle, taki \&c.
36) F. om. a.
37) B. C. F. thät.
38) B. F. edhe.
39) B. edh.
40) F. Nw sämber.
4) B. F. om. at.
42) F. add. eedh.
43) B. add. han.
44) B. F. add. edh.
45) B. F. om. at.
46) B. a taki ok stämnu män \&c.
47) B. F. laghgangin.
48) F. thänn book aff thäm som,\&c.
49) B. thöm. F. thäm.
50) B. F. sic. A. will. Cfr. ind. Capp.

5I) B. F. willer.
52) F. om. firi.
53) B. add. föra ok.
54) B. F. kiärir.
55) Pro afte. B. F. om. afte a han.
56) B. F. takx.
57) F. add-till.
58) B. F. war.
59) B. F. om. pöm.
60) B. F. at edhe.
61) B. F. om. sum.
62) B. F. sic. A. om. han.
63) B. F. takin.
64) B. om. sta.
65) B. F. edher.
66) F. om. egh. Male.
67) F. om. ar - markar.
68) B. willir.
epin skal seia: ok hin gangær æfter ${ }^{\text {py }}$ ær ${ }^{69}$ ) hin suor nipær epzsörit. giter pa taki ${ }^{63}$ ) sin ep gangit pa stande ${ }^{70}$ ) bapir per: gitær han egh ( ${ }^{11}$ ep gangit pa gangær hin up firi olagh: Nu a egh takin suæria i epinum suær ( ${ }^{72}$ i epinum pa gær han ulagh: f. 3. Nu koma pe ${ }^{\text {a }}$ ) stæmnu taki ok saki ok sua pæn ( ${ }^{4}$ sum at mæli. gitær han egh ep gangit. pa ${ }^{75}$ ) uari laghfældær:

## IX.

I Nu hauær han forfall sum ${ }^{70}$ ) epin skal ganga: ( ${ }^{77}$ pa ær pæt hans forfall. $\not{ }^{(79}$ ) sialuær siukær: ælla sitær iui siukum. ${ }^{79}$ ) ælla ær a fiæti fear sins: pa a han ${ }^{20}$ ) forfall sin lata bæra ok ${ }^{81}$ ) suæria: Nu kallar han æftir. ok kallar ${ }^{\text {² }}$ ) epin fældan ${ }^{83}$ ) uara. pa a han ${ }^{84}$ ) uita mæp epe tuæggia manna ${ }^{85}$ ) pera sum ( ${ }^{65}$ forfall hans baru: ( ${ }^{87} \mathrm{ok}$ tolf $\approx f t i r$. at han hafpe lagha forfall: giter han ( ${ }^{88} \mathrm{ep}$ gangit. pa a hin eprin apra tilsæghn: gitær egh ep ${ }^{89}$ ) gangit. pa uari epær hans ${ }^{50}$ ) fallin: ( ${ }^{2}$ nu hini tue sum ( ${ }^{(2}$ pa suoru pa fastin. ok bötin bape kununge. ok bærape ok ${ }^{93}$ ) biskupe. ok malseghanda: ok gangis ( ${ }^{24}$ a forfalzs eprin för æn huuzs eprin. pæt uar sua först. at man skulde forfall hans bæra ok egh suæria: nu ${ }^{95}$ ) potit ${ }^{96}$ ) allum sua uara likt. at han skal suæria ok. egh bæra: sua sum skilt ær um prita malit. ( ${ }^{77}$ at han skal suæria ok egh bæra: sua skal uara skilt um all ( ${ }^{98}$ pö̀n mal sum han skulde ${ }^{99}$ ) bæra: pa skal han suæria ok egh bæ-

[^46]86) F. förfallin bäro.
87) B. at han hafde lagha forfall. Tha skal han tolf manna edh äpte ganga, at hinir twer sworu sänt ok lagh. Giter \&c.
88) B. F. sic. A. om. \& - gitar.
89) B. edhe.
90) B. F. om. hans.
91) B. Ok. F. om. nu - malsarghanda.
92) B. sworu, the fasten \&xc.
93) B. om. ok.
91) B. ä forfals edher. F. e för förfalz eder, för änn huffuudz eedher. Nw hielper \&c.
95) B. add. staddis thät swa i Gloholmum, ok.
96) B. thottis. Lege potti.
97) B. om. at - bara.
98) B. mal tha sum \&xc.
99) B. sic. A. skude.
ra: $:^{100}$ ) (f. i. Nu hialpær forfalzs epær ${ }^{1}$ ) tysuar. at pripiu til seghn pa skal hax ganga ælla fallin ${ }^{2}$ ) heta piufs epær ${ }^{3}$ ) skal gangas ${ }^{4}$ ) i förstu til sæghn: ok han a egh haua flere forfall. liggær sialuær siukær: ælla ${ }^{5}$ ) uisse ${ }^{6}$ ) egh at hanum uar til ${ }^{7}$ ) saght. ælla uill egh $^{8}$ ) pæn $^{9}$ ) epin sea sum ${ }^{10}$ ) han uar bape fæstær ok takapær:
X.

I Nu lösi ${ }^{11}$ ) man ${ }^{\text {pæn ep }} \mathrm{sum}^{10}$ ) han ma ${ }^{12}$ ) piggia up mæp siu örum. uari saklös. ${ }^{13}$ ) örtugh a attunda öre gialde bape karle ok kununge. Nu kære ${ }^{14}$ ) kunungx soknarin ${ }^{\text {5 }}$ ) sighær han haua böt malsæghandanum. bipær $\mathbf{o k}^{10}$ ) böta uipær sik: pa dyli mæp tolf manna epe sua at han hauær egh set ælla böt uipær mals æghandan sua at han se sakær uip kunung.
XI.

I Nu ma egh friplös man $i$ epe standa. ${ }^{17}$ ) ok egh annöpughær man. ${ }^{12}$ ) ok egh utlændingær. utan han se boande ${ }^{19}$ ) innan lanzs ok laghsaghu. ok hauær uarit pær innan ${ }^{20}$ ) nat ok iamlanga. Nu ma egh pæn sum ${ }^{21}$ ) utan standær kirkiu i epe suæria. utan han taki lof af ( ${ }^{22}$ sinum prouaste til: §. I. Nu ma egh man minna æn laghfult ganga. pæt ær sua undistandande. ${ }^{23}$ ) at ${ }^{24}$ ) skulde han ganga tolf manna ep ok gangær minna. ælla fughurtan mana ${ }^{25}$ ) ep ok gangær minna: skulde man ganga pæn ep sum- ${ }_{-}^{2 t}$ ) han skulde ${ }^{26}$ ) frændær sina
100) B. sic. A. om. bara.

1) B. F. edhrin.
2) B. F. falder.
3) F. tingz eedher. Male.
4) F. gánga.
5) B. ok.
6) F. wiste.
7) B. F. add. edha.
8) F. om. egh. Male.
9) B. han.
10) B. F. om. sum.
11) B. lösir.
12) F. add. egh. Male.
13) B. add. $\dot{d r}$.
14) B. kiärir.
15) B. F. soknare.
16) F. add. han.
17) B. F. swäria.
18) F. add. i edhe.
19) B. F. add. man.
20) F. om. innan.
21) B. F. om. sum.
22) B. F. prowaste thär til.
23) B. F. sic. A. undistandandande.
24) F. om. at.
25) B. F. manna.
26) B. sic. F. skulle. A. skule.
i haua ok ${ }^{27}$ ) takær egh sua skylda mæn i sum skils: Skal man ganga femtan manna ep ok hauær egh uinin i sum först skulde suæria: ælla skal bæra fæst ok hauær egh pæn sum ${ }^{28}$ ) fri skildi fæstinne. ok tua pöm ( ${ }^{29}$ sum pær nær uaru: ælla ${ }^{30}$ ) perra arua. ok sua tolf æftir. ælla siaxtan ${ }^{3}$ ) manna ep. ok gan- 83: gær minna: æella pretylftan ${ }^{32}$ ) ep ok gangær minna ælla ${ }^{33}$ ) takær andra mæn ( ${ }^{\text {³ }} æ n$ pöm sum næmde uaru. ælla tuætylftan ${ }^{33}$ ) ep ok gangær ${ }^{36}$ ) minna. ælla gangær ${ }^{38}$ ) mæp andrum ( ${ }^{37}$ n pöm sum i varu næmde. ${ }^{38}$ ) ælla uitær döpan ok dræpin ${ }^{30}$ ) ( ${ }^{40} \mathrm{~m} æ p$ minnu böttan æn prettan takum ok prettan tylftum. Nu æn $^{41}$ ) gangær mera ${ }^{42}$ ) æn laghfult. ok ${ }^{43}$ ) suær mæp flerum æn han atte. pa a hans epær egh ganga atær firi ulagh:

## XII.

T Nu ma egh ep ( ${ }^{44}$ annurlund ganga $æ n$ ( ${ }^{45}$ sua sum han uar fæstær: ok egh a hælghum dagh: ok egh a fastu dagh: ok egh i aduænt: ${ }^{46}$ ) ok egh i niu uikna fastu: ok egh um nat ep ganga sipan sol ær undi uipi: f. i. Nu ma egh kona $\mathrm{ep}^{47}$ ) ganga ælla sea ælla ${ }^{48}$ ) ughurmaghi: py at pön $^{49}$ ) skulu mals man haua: sum suara skal firi pöm ok sökia: pæt a pæn gæra sum næstær ær pö̀m ${ }^{50}$ ) a fæprinit. utan han dele uip pöm. pa skal pæn sum ${ }^{51}$ ) næstær ær a möprinit suara firi pöm ك. 2. Nu ma egh kunu ${ }^{52}$ ) ping stæmna. pa ${ }^{33}$ ) skal hænna mals manne stæmna æn han ær innan landzs ok lagh saghu. ær han egh sua: pa skal stæmna andrum hænna skyldum frënda. ${ }^{54}$ ) innan landzs ok
27) B. F. om. ok.
28) B. F. om. sum.
29) B. F. om. sum bar.

3o) B. F. add. ok.
3i) F. sex. Male.
32) B. F. twetölftan.
33) B. F. sic. A. ok.
34) B. F. ok egh them nämde \&c.
35) B. thretölftan. F. tretolfftom.
36) B. gangas.
37) B. F. ok egh thöm $i$ \&c.
38) F. Nämpdenne. Male.
39) B. dräpnan.
40) F. bothan medh minno, änn \&c.

4i.) B. F- add rear.
42) A. minna primum scriptum est, at hac v. lineola inducta, ipse, ut videtur, scriba supra lineam add. mera.
43) F. om. ok.
44) F. annorledz gàngas.
45) B. F. om. sua sum.
46) B. F. sic. A. aduaen.
47) B. edha.
48) B. F. ok egh.
49) B. F. the.

5o) F. on. pöm.
51) F. om. sum.
52) B. F. kuna. Male.
53) B. F. Thät.
54) F. frändom.
laghsaghu: ær hon utlandzsk. ok aghær egh frendær innan landzs ok laghsaghu: pa skal hænne stæmna ok bipia hana fa sik mals man: pæn antuiggia dyli ( ${ }^{55}$ firi hana. ælla ( ${ }^{56}$ suari firi hana ok böte.
XIII.

I Nu gangær man ep firi annan æn pæn sum ${ }^{57}$ ) sea aghær pa ær han olagha: $\mathrm{Nu} \mathrm{ma}^{58}$ ) egh fapir ganga ep firi sonssins ${ }^{59}$ ) gærp: utan han se ughurmaghi: ok egh son firi sins fapurs gærp: utan han se ${ }^{60}$ ) döuæer. ælla sua ælle brutin ${ }^{61}$ ) at han ( ${ }^{62}$ se til ænghsins för: Nu ma egh bropir ep ganga firi sins bropurs gærp utan han ughurmaghi se:

XIIII.
ๆ Nu ma ængin ep sea firi ${ }^{\text {æt }}$ sum ${ }^{57}$ ) til annars uærkas. ${ }^{67}$ ) utan huar sialwær firi sik. utan pe sum ${ }^{64}$ ) umbuzs mæn ${ }^{65}$ ) haua: ( ${ }^{66} \mathrm{py}$ at pa ær eprin olagha: Nu alle per sum umbuzs mæn aghu at ${ }^{67}$ ) haua pa ær pæt gilt sum ${ }^{60}$ ) han ${ }^{69}$ ) gangær firi han: ælla hans daghlikt hiona: ælla hauær ${ }^{70}$ ) han vadi soknara a pingi til lystan: $\propto$ huem hælzst eprin uar fextær: ( ${ }^{7} æ$ hulikin han uisa til pa ma han sean. ${ }^{72}$ ) utan passum lundum pa ma egh ${ }^{73}$ ) annar sea ${ }^{34}$ ) æn ${ }^{\text {pmn }}{ }^{75}$ ) sum han uar festær ok takapær: Nu gömin ${ }^{76}$ ) pær at böndær æn pön sak han giuær ær firi pæs manzs rat sum umbuzs man ma haua: pa ma sua ganga epana sum nu uar ${ }^{77}$ ) saght. ( ${ }^{78} \mathrm{Nu}$ ær hon hans sialfs sak umbuzs manzsins. pa ma egh ${ }^{79}$ ) firi andrum ganga æn firi ${ }^{80}$ ) hanum sialwm: ©. i. Nu
55) F. firina (pro firi hana).
56) B. F. böte firina.
57) B. F. om. sum.
58) F. a.
59) B. suns sins. F. Sones sinc.

6o) B. F. sic. A. om. se.
61) B. alle brutin. F. aller brutin.
62) B. F. sic. A. om. se til.
63) B. F. sic. A. karis.
64) B. om. sum.
65) F. Vmbudzman. B. F. add. aghu.
66) F. om. by - haua.
67) B. om. at.
68) F. om sum.
69) B. F. sic. A. om. han.
70) A. จ. hauar bis est scripta.
71) F. huilchom \&c. B. hwilikum han w上sar \&c.
72) Pro sea han.
73) F. add. eedh.
74) B. add. edh.
75) F. hann.
76) F. gömom.
77) B. F. är.
78) B. Än. F. om. $N u$ - umbuzs manzsins.
79) B. add. edh.
80) B. F. om. firi.
ær man ut lændzskær. ælla bor fiærran sua at han gitær egh sialuær sina sak sot. ${ }^{4}$ ) ælla ær siukær ok gitær egh farit. ælla ær uitferlingær ok kan egh: pa ma pæssum lundum vmbuzs man taka: ${ }^{22}$ ) stæmni sialuær första ping. $a^{33}$ ) pinginu seghi sin forfall. ok seti ${ }^{84}$ ) andrum malit i hændær: sipan ma han Tt stæmna ok taka antuiggia uipær laghum ælla botum: Nu ær pet iorpa dela. pa skal han sialuær a pripiu fæmt uipær uara: ok ${ }^{\text {s5 }}$ ) sialuær uæria ællar ut giua: ær pæt annan ${ }^{\text {6 }}$ ) æn iorpa dela: pa ma umbuzs mannin ${ }^{\text {87 }}$ ) alt ut stæmna: pa epin skal ganga firi sakinne. pa skal han sialuær nær uara ǽn han gitær: giter han egh ${ }^{\text {se }}$ ) uari po laghgangit ${ }^{\text {ts }}$ ) firi umbuzs manninum: Nu a pæn 84 umbuzs mannin egh annan undi ${ }^{\text {º }}$ ) sik taka: nu ma han ok ${ }^{\text {² }}$ ) egh sialuær ping stæmnu man uara: Nu alle pe epa sum ${ }^{92}$ ) anurkust æru gangne æn nu ær saght. per æru olagha: ok per skulu böta firi olagh sum³) pær i suoru:

> .xv.

I ( ${ }^{94} \mathrm{Nu}$ ser han sialuær epin ok staua til lykta: ${ }^{95}$ ) $\mathrm{pa}^{96}$ ) for ser han sin ræt af allum utan af ${ }^{\circ 8}$ ) hwzs manninum. ok af pem tuem sum ${ }^{29}$ ) forepis mænnini æru ( ${ }^{98}$ at fughurtan manna epe. pe sum ${ }^{99}$ ) flere suoro i uetino. ${ }^{100}$ ) per bötin kununge ok $\mathbf{k}^{1}$ ) hæræpe $\mathbf{o k}^{2}$ ) malsæghanda: nu skil pem a han sighær haua stauat til lykta: ok ${ }^{2}$ ) hin sighær egh: pa uiti mæp fughurtan ${ }^{3}$ ) manna epe. pe tue sum ${ }^{4}$ ) a stæmnunne ${ }^{5}$ ) uaru ok tolf $æ f t i r$. at han stauape egh ( ${ }^{6}$ pæn ep til
81) F. sökt.
82) B. F. hawa.
83) B. F. sic. A. ok.
84) B. F. add. thär.
85) F. om. ok.
86) B. F. annat.
87) B. F. man.
88) B. F. sic. A. om. egh.
89) B. F. lashgangin.
go) B. F. sic. A. udi.
9r) B. om. ok.
92) B. F. om. sum.
93) F. om. sum.
94) F . habet verba: $N u$ - malsaghanda in fine Cap., post verba: huat pare ar sant um. Cfi. not. it. pag. ${ }^{7} 78$.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
95) A. Lukta primum scriptum est.
96) F. $\mathbf{S a}$.
97) B. F. om. af.
98) B. F. sic. A. hic om. verba: at - malsaghanda, eaque infra addit, post verba: huat parr ar sant um. Cfi. not. 94. supra, et not. 11 . pag. 178.
99) F. om. sum. B. thär.
100) B. sic. A. uattinne. F. wetene.

1) F. om. ok.
2) Adde egh.
3) B. F. sic. A. tolf.
4) B. F. om. sum.
5) B. stämnu.
6) B. F. om. pan cp.
lykta: ${ }^{35}$ ) ot taki sin malsæghanda ret up: ${ }^{7}$ ) Nu delis pext ${ }^{4}$ ) til kunurigxs reffst: pa uiti harezs ${ }^{9}$ ) næmd ${ }^{10}$ ) huat pær ær sant um: ${ }^{11}$ )
XVI.

If Nu gangær næmd atær per ${ }^{12}$ ) aghu alle at ${ }^{12}$ ) böta malseeghandanum. sum ${ }^{14}$ ) pær i suoru: C.i. N. Nu sæghær man ep olagha uara. stæmnir ok sökir æftir. pa ( ${ }^{15} æ r$ pæt hans uitzsorp sum firi ær staddær mæp göpzslu epe fiughurtan manna: ( ${ }^{16} \mathrm{Nu}$ ma ængin pæn standa i gözlu epum sum i pem förru epu$\min ^{17}$ ) stop. æn hin uar minna æn tuætylfter epær ( ${ }^{18}$ uar hin tuætylfter epmr pa skal göpa mæp tuænne fiughurtan manna epum: ( ${ }^{19}$ man skal göpa ep mæ户 epe ok egh tua mæp enum: bristær göpzlu ${ }^{20}$ ) epær för æn han ær gangin: ællar ok ${ }^{22}$ ) sipan falzs han at ${ }^{22}$ ) kunungss refst. ( ${ }^{23}$ ælla $\mathbf{a}^{24}$ ) biskups refst. pa böt ${ }^{25}$ ) pe firi olagh sum för suoru ${ }^{26}$ ) i epinum : ${ }^{27}$ ) Nu stæmne ${ }^{29}$ ) man egh æfte utan bær olagha epa ${ }^{29}$ ) til kunungx refst. pa skal hærazs næmd uita huat pær ær sant um ok kombær egh længær til hans uitzs orpa: py at biskups næmd skal ( ${ }^{30} \mathrm{i}$ allum malum sannind leta. ok hærezs næmd lagh giort.

## XVII.

I pessum $^{33}$ ) malum ma egh giua ur epum: ok egh ur pera upretu epum: ok egh ur perra göpzslu epum: pæt æru iorpa delu: ${ }^{22}$ ) manhælghpa mal:

piufs ${ }^{33}$ ) taks ${ }^{34}$ ) mal. rans mal: kunungx dombrut. trulldoms mal: pretylftum epum; huar ${ }^{35}$ ) sum i pem epum giuær nakuarum ${ }^{36}$ ) ur. ${ }^{33}$ ) pa $^{38}$ ) haui firi giuit sinum lut. ${ }^{39}$ ) ok per sum saoru $i$ epinum bötin pæs ret sum egh gar ${ }^{40}$ ) af ${ }^{44}$ ) epinum

## XVIII.

ๆ Nu kan man giua enum ${ }^{42}$ ) manne sak mæp stæmdu pinge. stæmnir tu ping ok sitær tua fæmtir. uændir sipan at $\left(e r\right.$ ok stæmnir ${ }^{43}$ ) hauum ${ }^{44}$ ) ping firi annat mal: pæt ma han egh gæra: gær han pæt $^{45}$ ) för æn hit ${ }^{46}$ ) malit ær ut sot $\left.{ }^{47}\right)$ sum ${ }^{48}$ ) han stæmdi förra pa bọ̈te preà markær firi huart pingit. ${ }^{49}$ ).
XIX.
đ Nu giuær man flerum sak firi et mal: pa ma egh sakær sakan uæria för æn han hauær sialuan sik uart. mæp lagha epum ${ }^{50}$ ) ælla lagha botum: pa ma han annan uæria ok $i$ uitnum standa:

> XX.

ๆ Nu giuær man döpum sak: pa skal han uita ( ${ }^{51}$ mæp epe fiughurtan manna at han garpbar hanum pa sak mæp stæmdu .pinge kuikum ok kuipa ${ }^{52}$ ) fullum: orkar han pem epi: pa skal ${ }^{\text {33 }}$ ) arui hans böta ælla dylia firi sak pa samu. orkar han egh epi. pa a arwin huarte dylia ælla böta firi han:

## XXI.

II $\mathrm{Nu}^{54}$ ) giuær bonde bonda" ${ }^{\text {ab }}$ ) sak: han skal um manadagh i garp hans gan- 85

| 3-3) mal addendum videtur | 45) B. F. sic. A. om. pat. |
| :---: | :---: |
| 3-4) F. om. taks. | 46) B. F. hint. |
| 35) B. Hwa. | 47) F. Vthsöcht. |
| 36) F. om. nakuarum. | 48) B. F. om. sum. |
| 37) B. vf (lege vr v. af). | 48) B. F. om. sum. 49) B. F. thing. |
| 38) B. F. om. pa. | 50) F. add. ella lagha Domom. |
| 40) B. F. sic. A. gafs. | 51) B. F. sic. A. pro map epe habet |
| 41) B. F. vr. | $\left.5_{5}\right)^{\text {) B. F. sic. A. }}$ kipa. |
| 42) B. om. enum. | 53) F. ${ }^{\text {a }}$ |
| 43) B. F. stämne. | 54) B. F. om. Nu. |
| 44) B. add. sidhan. | 55) F. om. bonda. |

ga ok ${ }^{56}$ ) tua mæn mæp sis $^{57}$ ) taka ok stæmni sipan solin ${ }^{58}$ ) ær up gangin ok för æn hon sætzs. pa ær hans ping stæmna gild ( ${ }^{(w o k}$ hanum til pingxs stæmna: Nu æn han hauær egh. sua. ${ }^{\text {oo }}$ ) pa ær hans ping stæmna ogild: f. r. Nu ma han egh flerum ${ }^{61}$ ) daghin stæmna æn enum: æn kunungx soknare ok ${ }^{\text {s }}$ ) biskups soknare. pa ${ }^{62}$ ) ma huar perra prim mannum um daghin stermna: ok egh flerum: samu tua mæn ${ }^{65}$ ) skal han $i^{64}$ ) pinge haua sum han stemde mæp: ok atmæle a pinge gæra: ( ${ }^{65}$ Stæmne han sialuær ${ }^{66}$ ) flerum mannum um daghin æn prim: ${ }^{67}$ ) pa ( ${ }^{68}$ pæn sum domarin ær. læggi fæmt til perra priggia mannanna: ${ }^{〔 9}$ ) hauær han flerum ${ }^{70}$ ) stæmt $\neq n$ prim: ( ${ }^{71}$ pa böte preia markær. ok $\mathrm{pa}^{72}$ ) skulu skiptas i pry: ælla dyli mæp tolf manna epe at han stæmde ${ }^{73}$ ) flerum

## XXII.

 $\mathbf{p a}^{\text {a }}$ skal ${ }^{77}$ ) skila mannin ${ }^{78}$ ) höra $¥ n$ hin tala laghlika til hans $\approx f t e$ py sum ${ }^{77}$ ) ræt ær: talar han ${ }^{2} \not \overbrace{}^{80}$ ) til hans sum ${ }^{79}$ ) laghin sighia sektar mal ${ }^{81}$ ) uara. standær hin ( ${ }^{22}$ framme biupær rext firi sik træ ok taka ok ${ }^{83}$ ) hin ${ }^{84}$ ) will egh uipær taka. pa of sökis ${ }^{85}$ ) han: pa a han böta preia markær firi huart ping. pa skal hanum egh fæmt læggia: sitær han fæmt ok ængin laghpe hanum fæmt. ${ }^{\text {6 }}$ )
56) F. om. ok.
57) F. sär.
58) B. F. sol.
59) Verba: ok - stamna hoc loco incommoda, supra post verba map sik taka sunt inserenda. F. om. ok - ogild.
6o) B. add. giort.
61) Pro flerum um. B. F. add. vm.
62) B. F. om. pa.
63) B. F. om. man.
64) B. F. $a$.
65) B. F. Stämnir soknaren flerums \&c.
66) egh addendum est, aut pra sialuar legendum.
67) B. F. sic. A. tuem, at asteriscus super h. v. positus, testatur scribam eam emendare voluisse.
68) B. a thän — läggia \&c.
69) B. F. manna.
70) B. add. mannum.
71) B. F. böte firi threar \&c.
72) F. si.
73) B. F. add. egh.
74) B. F. om. pe.
75) B. F. sic. A. paem.
76) B. F. sum stämt.
77) B. skulu.
78) B. F. skila männin.
79) F. om. sum.
80) B. F. sic. A. rat.
81) B. F. sic. A. saetta mal.
82) B. F. sic. A. a famtinne ok biupar \&c.
83) F. om. ok.
84) B. F. sic. A. om. hin.
85) B. F. ofsökir.
86) B. F. om. femt.
hætte wip prim markum: ©. 1. Nu kan domarin uilin uara ${ }^{87}$ ) ok ${ }^{\text {a5 }}$ ) will egh læggia fæmt til pæs mals ( ${ }^{3}$ sum han a læggia fæmt til: hætte uip prim markum: malseghanda0) mark. kununge mark ${ }^{80}$ ) bæræpe mark.
XXIII.

ๆ Nu biupær han hanum ængte ret pa skal fæmt læggia hem til hans. will han æn ${ }^{\text {pa ræt }}$ gæra: pa a egh pæn sakær ${ }^{\text {¹ }}$ ) uara sum ${ }^{\text {ma }}$ ) a fæmtinne gær ræt. Nu möta hanum ( ${ }^{3}$ ºngin ansuar a pinginu ælla ${ }^{94}$ ) fæmtinne af pæes alwm sum stæmt uar nu ${ }^{05}$ ) kære ${ }^{88}$ ) ban at han ${ }^{\circ 9}$ ) gærpe egh hanum ret. ${ }^{\text {9 }}$ ) pa skal han dylia at han ${ }^{20}$ ) uisse ${ }^{100}$ ) egh at hanum ${ }^{1}$ ) uar ping stæmt. ${ }^{2}$ ) ælla ( ${ }^{(0 k}$ at mik ${ }^{4}$ ) uar förra til epas ) saght æn pu ${ }^{6}$ ) stæmde ${ }^{7}$ ) ping. ælla ( ${ }^{\text {a }}$ ok at iak uar siukær ${ }^{8}$ ) sialuær ælla iui döpum sat. ælla uar) a fixti fear sins: pæt ( ${ }^{10} \nsupseteq r u$ hans lagha forfal: orkar han ${ }^{12}$ ) egh epe. ${ }^{12}$ ) böte prea markær. wlla uiti²) mæp epe fiughurtan manna at aldær pæn rettær sum ${ }^{14}$ ) hanum uar skildær han uar hanum bupin a fæmtum. ok ${ }^{15}$ ) wite sialuær at $\mathrm{pu}^{16}$ ) uilde egh uipær taka: Nu biupær han hanum ${ }^{17}$ ) rext ok han ${ }^{18}$ ) uill egh uipær taka utan stæmnir ok sökir æftir ${ }^{19}$ ) up a han pry ping ok preia fæmtir. hætte uip prim markum firi huart pingit. ${ }^{20}$ ) ©. r. Nu æn ( ${ }^{(14}$ han uill egh ræt gæra ( ${ }^{22 i}$ första pinge ælla²) förstu

[^47]6) F. is
7) B. F. add. mik.
8) B. F. sic. A. om. siukaer.
9) B. F. om. uar.
10) B. F. är lagha \&c

1i) B. F. om. han.
12) B. F. om. pa.
13) B. F. add. ok thät.
14) B. F. om. sum.
15) F. om. ok. B. F. add. han.
16) B. F. han.
17) B. F. om. hanum.
18) B. F. hin.
19) B. F. om. aftir.
20) B. F. thing.
21) B. F. sic. A. uill han.
22) B. F. a förstu.
23) F. add. a.
fæmt pa skal han stæmna annat ping ok. sitia andra, femb. göt han ${ }^{24}$ ) egh æn ${ }^{25}$ ) pa hanum ræt. pa ær han sakær at siax markum: sipan skal hap stæmna pripia ping ok sitia pripiu fæmt. will han æn ${ }^{20}$ ) pa ræt ${ }^{27}$ ) gæra ( ${ }^{28} æ l l a$ biupær landzs lagh firi sik: pa $\mathrm{ma}^{29}$ ) han egh firi lagha soknina ${ }^{30}$ ) fallin heta: $k_{æ r e^{31}}$ ) hin ${ }^{32}$ ) til hans hui han giorpe egh hanum pæn sama ræt a första pinge ok förstu fæmt. ællar ok $^{\mathbf{3 3}}$ ) a andru pinge ok apre fæmt. pa ær pæt hans 86 uitzorp uita ${ }^{34}$ ) mæ户 ełe fiughurtan manna. pe tue sum ${ }^{35}$ ) pa uaru a fæmtinne ( ${ }^{36}$ han böp hanum ræt. a första pingi ok ( ${ }^{37}$ förstu fæmt ok sua tolf æftir. sipan andra tua pæt uissu ${ }^{38}$ ) at han böp hanum ræt ${ }^{39}$ ) a andru pinge $\mathrm{ok}^{40}$ ) andre fæmt. Nu kombær fiarpungx næmd för æn han ${ }^{41}$ ) stæmni ${ }^{42}$ ) lionga ping. pa göme at hom $^{43}$ ), fælle egh pæn sum ${ }^{44}$ ) firi soknịne sat æn han giorpe ræt a pripiu fæemt. Nu æn han ${ }^{45}$ ) uill aldrigh uip rættu taka sum stæmde: pa ma han fæHa fri of sot. Nu ( ${ }^{46} æ n$ han ${ }^{47}$ ) uill egh ræt gæra ( ${ }^{48}$ sum stæmt uar: pa ( ${ }^{49} \mathrm{ma}$ han fælla firi uanbupit.

## XXIIII.

I Nu stæmne ${ }^{50}$ ) man manne ping pem sum egh uar hema sialuær ok kom egh hem firi fæmtina pa a pön stæmning ogild uara. utan pæt se firi drap. ælla manhælgpa mal pön sum ${ }^{44}$ ) han skal sökia sik firi: ælla iorpa delur æn $\mathbf{p}^{51}{ }^{51}$ ) ær sua at han hittir han hema a första pinge ok flyr sipan firi laghà

| 24) F. om. han. | 38) F. wisto. |
| :---: | :---: |
| 25) B. C. F. om. an. | 39) B. F. thät. |
| 26) F. om. an. | 40) F. add. à. |
| 27) B. F. sic. A. rap. | 41) B. F. sic. A. om. han. |
| 28) F. annath thera, biuder \&e: Male. | 42) F. stämde. |
| 29) B. F. skal. | 43) B. F. sic. A. han. |
| 30) B. F. sokn. | 44) B. F. om. sum. |
| 31) B. Kiärir. | 45) B. F. hin. |
| 32) F. om. hin. | 46) B. wil han egh \&c. |
| 33) B. om. ok. | 47) F. hin. |
| 34) B. F. om. uita. | 48) B. F. om. sum stamt uar. |
| 35) F. om. sum. | 49) B. falle hin. F. fallin han. |
| 36) B. F. sic. A. sum hanum \&c. | 50) B. stämnir. F. stämpde. |
| 37) F. fämpt, Sî tolff \&c. | 51) F. ath. |

sokninne. pa ma han alla sina lagha soknir sama stap ut sökia sum ban ( ${ }^{\text {s2först }}$ ut stæmdi: æn po $^{55}$ ) at hin se tuæbolla ${ }^{54}$ ) ok far fran py bole ok til annars:

> xxy.

ๆ Nu ma egh lionga ping stæmna firi iorpa delur:5s)

## XXVI.

ๆ ( ${ }^{56} \mathrm{Nu}$ kombær ${ }^{57}$ ) færpungx næmd ok bonde uill lionga ping stæmna: pa skal han tua $\mathrm{mæn}^{58}$ ) $\mathrm{mæp}$ sils ${ }^{59}$ ) haua pa han til lionga pingx kombær: pa skal han lata tua mæn suæria at han hauær ræt stæmt lionga ping æfte ræt stæmd pry mal ping. sipan skulu per bipa til hin kombær sum suara skal: kombær han pa skal först ræt gæra firi hwzs malit antuiggia fæsta lagha bötær ælla lagha epa: sipan skal han uita mæp tuem mannum. at pæn ${ }^{60}$ ) sama ræt sum ${ }^{61}$ ) han giorpe $\mathrm{pa}^{62}$ ) hanum han bözs hanum $a^{63}$ ) första pinge ok förstu fæmt. Andre tue pæt uita ${ }^{64}$ ) ok nær uaru at sama ræt $\mathrm{pa}^{65}$ ) böp han hanum a andru pinge ok andre fæmt. ( ${ }^{60}$ ok sua a pripia pingi ok pripin fæmt sipan skal han tylfta e ${ }^{67}$ ) æpte huart uitnit ${ }^{68}$ ) fæsta. ok gæri ret firi huwzs malit mæp eje ælla ${ }^{69}$ ) botum för æn han gangær fæmta uitne ælla tolf manna epa æfter fæmta uitnin: ${ }^{70}$ ) gangær ${ }^{71}$ ) han annurkusta pa gör han olagh: Nu gaugær huwzs eprin atær pa bötin alle pe sum ${ }^{72}$ ) i buzs epumin ${ }^{73}$ ) stopu: Nu kæri ${ }^{74}$ ) han til hans sighær at ${ }^{75}$ ) han giorpe egh ret a lionga pinge. ${ }^{76}$ ) pa a han vitzs
52) F. for stämpde.
53) B. tho.
54) B. F. tuäbola.
55) C. B. iorpadelo.
56) B. Hoc Cap. cohaeret cum antecedenti, etsi proprium titulum habet in ind. Capp. 57) egh sine dubio addendum est. Cfr. Cap. 3:1; 23: 1 .
58) A. Verba tua mann bis sunt scripta, at altero loco lineola inducta.
${ }^{59}$ ) C. sae. F. ser.
6o) F. thet.
61) B. F. om. sum.
62) A. v. pa omiss. ipse, ut videtur, scriba supra lineam add.
63) B. F. sic. A. om. a.
64) Forte legendum uissu.
65) B. F. om. pa.
66) B. F. thridio twer thät wita, at sama rät bödh han hanum a thridio \&c. C.* at sama rat böban hanom a *famt \&c.
67) C. tolfter ep. F. tolfftar eedhar.
68) B. F. witne.
69) B. F. add. mädh.
70) C. F. vitne.
71) F. Giör.
72) B. C. F. om. sum.
73) B. budz edhinum. F. buud eedenom.
74) B. F. kiärir.
75) B. om. at.
76) B. thingeno.
orp uita ( ${ }^{77 a}$ lionga pingx fæmtinne uita ${ }^{73}$ ) mæp epe fiughurtan manna at han gik laghuarpær af ( ${ }^{79}$ lionga pingi map lagha epum ot lagha domum: \&. i. Nu kombær han egh til lionga pingxs ok will ængin ${ }^{20}$ ) ret gæra: pa skal læggia ${ }^{31}$ ) lionga pingxs fæmt hem til hans. will han ( ${ }^{(22} æ n$ pa ræt gæra firi huwzs malit ok uita forfall ${ }^{33}$ ) $\sin ^{84}$ ) sum för ( ${ }^{35}$ uaru skild pa uari $\approx n ~ s a k l o s . ~ u i l ~ h a n ~ e g h ~$
 pa skal han friplös fara um alt ${ }^{\text {² }}$ ) landit ok bo hans skiptis: ${ }^{20}$ ) Nu æn pæt ær firi ${ }^{19}$ ) minna æn fiuratighi marka sak ok gær ("lan egh ræt a lionga pings fæmt. pa faldær in ${ }^{99}$ ) sakin ${ }^{94}$ ) ( ${ }^{\text {5 }}$ a han ok tolf markær firi lionga pingit. sipan skal han atær up byria a ${ }^{29}$ ) stæmna firi fallet ${ }^{\circ 9}$ ) pry ping ok preia fæmtir. uill han egh ret gæra. pa skal fiarpa lionga ping stæmna: pa skal hane ${ }^{\text {ed }}$ a lionga pinge bipa til daghær takær at ${ }^{29}$ ) lipa fram: will ( ${ }^{100}$ han æn pa koma 87 ok ræt gæra: pa skal han egh uitnum a han ganga: $\mathrm{Nu}^{1}$ ) uill han egh koma ællas kombær ok uill egh ret gæra pa skal han mæp uitnum fram ganga: pæt skulu tue suæria at han stæmde första ping ok sat förstu fæmt ${ }^{2}$ ) laghlika beddis ræt ok fik egh: pæt skulu andre tue suæria at han stæmde hanum annat ${ }^{\text {² }}$ ' ping ok sat andra fæmt ${ }^{4}$ ) beddis ret ok fik egh: pripiu tue pæt ${ }^{5}$ ) uita at han stæmde hanum pripia ping ok sat pripiu fæmt beddis ret ok fik egh: will han egh æn ${ }^{6}$ ) pa ræt gæra. pa skal hanum lionga pingx fæemt leggiar) hem

[^48]91) F. om. firi
92) F. egh i \&c.
93) F. om. in.
94) B. F. soknin.
95) F. till hans.
96) B. C. F. ok.
97) B. C. F. sic. A. fald.
98) C. F. om. han.
99) F. oin. at.
100) B. C. F. hin kuma \&c.

1) 13. om. Nu.
1) C. B. F. sic. A. fam.
2) F. andra.
3) F. add. och.
4) F. om. pat.
5) C. F. om. an.
6) F. läggias.
til hans: Vuill han æh pa $^{8}$ )! rét gæra firi huwżs malit, ok firi all fallin јa $^{9}$ ) halde fripi sinum ok bo sinu: uill ( ${ }^{10}$ egh æn pa ræt gæra: pa skal han frip flyia ok bo hans skiptis: ${ }^{11}$ ) " Huar sum samuist hauær mæp hanum ( ${ }^{n}$ sipan pa böte sum ( ${ }^{13}$ skilt uar firi friplösan man: $N u$ far ${ }^{14}$ ) han aldrigh : frip ( ${ }^{15}$ hans
 drigh firi minna æn ${ }^{18}$ ) fiæpærtiught för æn a attunda pinginu: . ( ${ }^{(90 \mathrm{Ok}}$ aldrigh ær paet stia litit mal: ælla sua litit. giald ok $_{i}^{20}$ ) gær, han egh ræt a attunda pinginu sua ${ }^{21}$ ) sum skilt ( ${ }^{22}$ uar. pa skal han ${ }^{23}$ ) flyia ok hans bo skiptas: ${ }^{24}$ )

Har byrias bygda balkar . i hanum telias fokka cn:) ok fam tighi:
.I. Um huru by skal i lagha læghe liggia:
.II. Um huru gata skal gynum by læggia: ${ }^{2}$ )
.III. Vm æn man köpe hump mæp festum:
.IIII. Vm bolstazs ren ok man porf bet hæsti sinum: ælla huru broúa ${ }^{3}$ ) skulu byggias:
.V. Vm æn almænningær kræfs at broas: ælla hutu vægha' skulu gildi uarpa: ${ }^{4}$ )
.VI. Um æn böndær uilia by mæla. ok huru bolstaz ren skal utatì: æælla man huggær mæli stang sundær
VII. Vm æn bonde lægger uapa a anian :s) (efor. slar, ælle skær:
8) C. ( $\boldsymbol{\beta}) \mathrm{ar}$.
9) F. opa, $p a$.
10) B. F. han egh tha \&c. C. han*
11) B. F. skiptas.
12) F. om. sipan pa.
13) B. F. för war skill firi fridhlösa män.
C. *lt firi friplösa man.
14) C. var ${ }^{+}$
15) B. sott of hanum firi \&c.
16) B. C. F. add. mal.
ry) B. F. Vtan thät se firi \&c.
18) C. F. add. firi.
19) F. att alldrigh är thett och si lijthet \&c.
20) B. C. F. om. ok.
21) B. F. om. sua
22) C. ar pa a han \&c.
23) C. B. add. frib.
24) F. add. vubr. litt. Endan Pâ Tingzmâla Balcken: Her Epther Fölier Bygninga Balcher.

1) B. sic. A. loco v. en habet lacunam.
2) B. liggia.
3) B. Broa.
4) B. wara.
5) Adde allor. Cfr. textum Capitis.
6) B. forslar. Male.
VIII. Um æn mæn aghu fiskia saman sua ok hára kuerna stroma') skulu byggias:
IX Vm landboa ok huru bol ('skulu leghias: sua ok um pön mal sumb) per til höra:
.X. Um æn porp gærs af nyiu vp: ра a pæn uitzs orp sump) æfte 'gamblu tompt uill læggia:
XI. Vm æn man husar' a humpe. alla bōndær fara a nyia tomptir. ok um halftrepe
XII. Um huru bonde skal dreeng leghia
XIII. Vm æn löska man drax. ælla böndær uilia seep byria: ælla haru half girpi skal uarpa: ${ }^{10}$ )
XIIII. Um nar garpa skulu gildi uara: ælla huliki ${ }^{11}$ ) garpa sum gildi æru. ok huru sum lipi skal renna:
XV Vm æn fæ wil i akra fara: ælla ( ${ }^{12}$ ok $æ n$ fæ far bana af manzs handuærkum: ${ }^{13}$ )
XVI Um æn ${ }^{14}$ ) man hauær iorp i andrum by: ok uill annars $\mathbf{a}^{15}$ ) öpe læggia sua sum sit.
XVII. Vm æn man tiupra i akre manzs æella ængh: ok huru pær skal laghlika in taka:
88 XVIII Um æn bonde uill ( ${ }^{16}$ ngh biærgha ælla akær iui æng hans
XIX. $\mathrm{Vm}^{17}$ ) æn man mistakær rök ælla sata: ællas skær annar a annan ok setzs ${ }^{18}$ ) i hasla:
$\mathbf{X X ~ U m}{ }^{17}$ ) huru længi bonde skal frip gærpe uarpa
XXI Vm æn man kan vrangær uara ok uill egh biærgha ella um aker giald ok aslat. ${ }^{19}$ )
XXII. Um anfrip ok uarfrip huru sum pa skal stremna

[^49]r4) B. om. an.
15) B. om. a.
16) B. Aker biärgha, ällär ìng iwi äng ät lär aker annars. Male. $\therefore$ in
17) B. om. Vm.
18) B. säter. Male.
19) B. Aslät.
XXIII. Vm æn ${ }^{20}$ ) man, ripær drukkin ok hugger ssendæer grind manzs. ælla annur anbup manzs. ${ }^{21}$ )
XXLIII Um æn $^{20}$ ) man $^{22}$ ) dreper fæ manzs huggær ælla slar. ælla bær i fiælstær
XX.V Vm $\not$ n uren bitær gelding. ælla skapa kalui: kipi: lambi. gambli gas: greslinge ælla grisi: ok huru pær skulu epa æftir gangas:
XX.VI. Um æn man takær leghu fæ. lan ælla insat fee. ælla hæst manzs ok ripær mæp ælla andra hans kuste.
XX.VII Vm æn man takær ekiu manzs ælla bonde hauær keeldu iæng sinne. ok faldær i folk ælla fe...
XX.VIII Um æn th hæræp delas uipær ælla byia um ramarka: ok by uipær almænning.
XX.IX. ${ }^{23}$ ) $\mathrm{Um}^{24}$ ):æn man gangær skogh annars ok takær fiska ælla diur hans ouiliandis
XX.X.Vin æn skoghær ǽn $^{29}$ ) oskiptær huru sum ${ }^{26}$ ) pær skal hugga ælla til skiptis uara:
XX.XI: $\mathrm{Um}^{24}$ ) huru hugga skal sipan ${ }^{27}$ ) sum $^{26}$ ) skipt ær:
XXX.II. Vm æn böndær uilia in taka til gærpis sins. ælla liggær pær fælla imnanti i,
XX.XIII: Um æn annar aghær tren ok annar iorpina:
XX.XIIII Vm $\mathrm{mn}^{29}$ ) man takær annan i $\cdot \mathrm{skoghe}$ sinum : æella löpa manzs hion bor ${ }^{29}$ ) fran manne.
XX.XV: Vm bi garp ok huru sum ${ }^{30}$ ) skruaa skal $\mathbf{}^{31}$ )
XXXVI. ${ }^{32}$ ) Um huru biur a sex $^{33}$ ) böle: ok huru æfte melghium skal fara: ok pæn a ref sum resir

[^50]27) B. sic. A. pipan.
28) B. om. an.
29) B. om. bort.

3o) B. om. sum.
31) B. sic. A. sal.
32) A. Litteras numerales hic omisit:miniator; vocem Um litt. init. grandiori ornans.
33) B. sär.
XX.XVII; Um ${ }^{24}$ ) man hitir utan ( ${ }^{35}$ garp eella grinda stolpa mella butin fynd. ${ }^{30}$ ) ¥lla haf urak ${ }^{37}$ )
XX.XVIII $\mathrm{Vm}^{30}$ ) æn man kallar ${ }^{39}$ ) kuniu fordæpua ælla man kalla ${ }^{\text {ap }}$ ) annan okuæpis ${ }^{40}$ ) orp.
XX.XIX Um $æ n$ man borghar andrum ${ }^{41}$ ) pænninga ælla annat gozs buru sum ${ }^{42}$ ) pær :skal stæmina æftir.
$\mathrm{XL}: \mathrm{Vm}^{34}$ ) $\mathfrak{n}$ man uill furatighi marka sak ${ }^{43}$ ) setta, uita: ælla siax marka sak. ælla minue sak
XL.I: $\mathrm{Um}^{24}$ ) æn man lægger hælghp a skogh sin: ok skipa sipan a sin suiu:
X.LII Um æn man haldær sin suin a annars skoghi.

XLIII: Um æn man skiutær skipi af luninum: ælla brytar bat ar lase ok ta'ker ekiu annars olouandis:
89 XLIIII. Um at pæn skal elde uarpa sam kairdlar. ${ }^{44}$ ) ok huru um branstup ${ }^{45}$ ) skils:
XL.V. $\mathrm{Vm}^{46}$ ) æa man köpe fyl wella kalf. hors ælla ko: föpis af ${ }^{47}$ ) ok klandas sipan firi pem sum fangit hauær
XLVI Um æn mæn skiptas gæuum uipær ok klandas sipan firi pem sum fangit ${ }^{48}$ ) hauær
XLVII $\mathbf{V m}^{46}$ ) æn man auærkar iorp annars sipan han ær næmd faelder: $\ddagger \mathfrak{p}$ ær fiæpær tiugh sak:
XLVIII. Um æn man ( ${ }^{49}$ feste epa ok uill uita sett mal

XLIX ${ }^{50}$ ) $\mathrm{Vm}^{46}$ ) æn man takær haruu manzs ælla ${ }^{51}$ ) tinda
' .L. Um æn hundær manzs uarpæres) galin:
.LI. Vm: æn ( ${ }^{53}$ byndzsim manzs folazs:
34) B. om. Um.
35) B. Gards ok Grinda stulpa.
36) B. sic. A. buta fynd.
37) B. Hafs wrak.
38) B. kalla.

3g) B. kallar.
40) B. Oqwüdhings.
41) B. sic. A. annum.
42) B. om. s sum.
43) B. sic. A. om.. sak.
44) B. quildnar.
45) B. Branstudhi.
46) B. om. $V$ m.
47) B. $v p$.
48) B. thigat.
49) B. füstir Edha, wil \&e.

5o) A. $X L X I X$ scriptime est.
5x), B. add. brytar.
52) A. marpaer scriptum est, at scalpro emendatum.
53) B. mans Hundssimä fölas.

## haer byrias bygda balkare ${ }^{54}$ )

Nu uilia böndær by byggia: pa skal ramarka ${ }^{55}$ ) nipær suæria ${ }^{56}$ ) um by pæn suma ${ }^{\text {7 }}$ ) pe byggia uilia: pa aghu alle per nær uara sum égnina aghu: §. i. Nu will man by til lagha læghis læggia: ${ }^{58}$ ) pa skal han ( ${ }^{59} \mathrm{egh}$ minna i by ${ }^{60}$ ) agha æn siatungx attung $N^{61}$ ) æn hau hauær ${ }^{62}$ ) siatungx attung ${ }^{63}$ ) ælla mera: pa skal ${ }^{64}$ ) fara til firi iul ok hælgha aftan ok uara byn ${ }^{65}$ ) til lagha læghis: enum i garpe ok allum a gatu: pa skal til skiptis uara ok egh stæmna: ${ }^{66}$ ) Nu alla pa skiption) sum ${ }^{68}$ ) man will haua. antuiggia fiskia ælla forsa: akra ælla ængia: skogha ælla tomptir. pa skal han ${ }^{69}$ ) firi iul ok hælgla aftun ( ${ }^{70}$ til skiptis uara: Nu skil pem a. annar sighær ( ${ }^{71} \mathrm{egh}$ til skiptis uara uarat firi iul ok hælgha aftunt: ${ }^{72}$ ) pa a ( ${ }^{33}$ ban uitzsorp sum laghuarat uill uita mæp epe fughurtan ${ }^{74}$ ) manna ( ${ }^{75}$ at han laghuarape til skiptis a yuærstu ${ }^{76}$ ) fæmt. §. 2. Nu skal han i uæpær daghum mals kræuia: pæt ær manadaghin æftir laghpingx manadagh: pæn sum ${ }^{\text {i7 }}$ ) næstær ær æfte pinkizs dagha. py at egh ma annan af hemi sinu ryua um uintær. ( ${ }^{88} æ l l a \mathrm{um}^{79}$ ) uartima pa sum ${ }^{80}$ ) sa skal: sipan skal han all pry pingit ut stæmna firi annina: ${ }^{82}$ ) py at per skulu sa uar sep simne $i$ gamblu skiptinne ok træpa i nyiu skiptinne. Nu æn annar kære til annars hui han auærkapi pa iorp $\mathbf{i}$ gamblu skiptinne sum ${ }^{83}$ ) han fik $\mathbf{i}$ nyiu skiptinne. pa skal han uita mæp epe fughurtan manna at han auærkapi mæp luui ok iakuæ-
$\qquad$ -
54) B. om. hanc rubr. F. non habet aliam rubr. quam quae calci praecedentis libri addita est (vide not. 24. pag. 185.).
55) C. F. ramarke.
56) F. sättia. B. add. ok sätia.
57) B. C. F. om. sum.
58) B. F. dela.
59) C. egnena $i$ \&c. Male.

6o) B. C. F. bynum.
61) A. h. v. non habet aliam litt. init. quam grandem illam, quae in initio Cap. est picta.
62) C. add. en.
63) B. F. sic. A. attug.
64) B. C. F. add. han.
65) B. F. by.
66) C. suaria. Male.
67) B. F. skiptir.
68) B. F. om. sum.
69) B. F. add. natt. C.*

7o) F. om. til - aftunt.
71) B. at egh war til skiptis warat. C.* eg var til skiptes varat.
${ }^{72)}$ Lege aftun. B. hälghapton.
73) B. F. thän witzord lagwarat (F. laghwardt) \&c.
74) B. F. sic. A. fiughurtam.
75) B. a ywarsto faimt, at laghwarat war til skiptis.
76) B. sic. A. yuarstum. F. Nästo.
77) B. F. om. sum.
78) F. ey heller on \&c.
79) B. om. um.

8o) B. F. om. sum. F. add. Mann.
81) B. add. sänder. F. add. i sänder.
82) B. F. antinna.
83) F. e.
pi aldra iorpæghanda. ك. $3 . \mathrm{Nu} æ$ huar sum ${ }^{\text {84 }}$ ) man will iorp skipta. pa skal iamt arwpe a mote iamnu giua: ${ }^{83}$ ) pæt ær ( ${ }^{86}$ rypia gen ryddu. göpa gen göddu: træpa mol ${ }^{87}$ ) træddu. dikia gen diktu: ælla taki prea halma pæn af sum bætær hauær byght. Nu skil pem a: pa a han uitzsorp mæp epe fiughurtan manna: at han hauær sua göt ok byght. at han ær uærpær til iamnapa at ${ }^{88}$ ) ganga mæp hanum: gitær han epag) gangit. pa gangi til iamnapa skiptis. bristær at epe. $\mathrm{pa}^{20}$ ) briste hanum ${ }^{91}$ ) iamnapa skiptit. ${ }^{92}$ ) per skiptin iorpione ok hin haui sua længi sum nu ær saght. Alla3) pessa epa pem skal ofæsta ok dær pa aghu ænda karla uitzs orp mæp epe fiughurtan manna huar ( ${ }^{\circ}$ sum per uilia uita nipær huwp ramarka: $\mathbf{P a}^{a^{97}}$ ) försto nipær suæria ${ }^{98}$ ) norpan ok östan: östan ok sumnan: sunnan ok uæstan: væstan ok norpan: pa skal æfte male ganga: pa skulu per suæria æn by ${ }^{\text {º }}$ ) war för i lagha læghi: at pæssi ramarkar æru nipær swrnir mæp uilia ok iakuæpi aldra iorpattara: Nu æn by ${ }^{100}$ ) uar egh förra i lagha læghi: pa skulu pe sua suæria at pæssi ramarkar. æru nipær komnir') mæp aldra iorp attara uilia: Nu æn ænda karla uilia egh suæria a yuærstu fæmt. pa gangær lagha soknin in til perra. ok egh til annarra i bynum. py at per gatu egh sit ${ }^{2}$ ) ut giuit för æn , enda karlani hafpin ramarkana uitrat. Nu æn en ælla tue uilia suæria ok biupa ${ }^{3}$ ) sik ${ }^{4}$ ) til reps ok ramarka: ok ( ${ }^{5}$ hini sum ${ }^{6}$ ) up attu byria uilia egh. ( ${ }^{(N u}$ dela per ${ }^{8}$ ) sumi til
84) B. F. om. sum.
85) B. liggia. F. lïggia.
86) B. F. sic. A. trapa gen traddu.
87) F. à mooth.
88) B. F. om. at.
89) B. edha. 'F. eedhen.
90) F. om. pa.
91) F. add. till.
92) B. F. skipte.
93) A. Loco litt. 4 miniator errato adposuit $N$.
94) B. byn.
95) B. F. sic. A. lagaghis.
96) F. om. sum per uilia.
97) A. v. a omiss. supra lineam add. scriba. F. om. a.
98) A. Litt. suce in fine lineae scriptis, omissis vero ria in sequenti linea addendis, integram v. suacria in margine caeruleo pigmento add. scriba.
99) B. byr.
100) B. F. byr.

1) F. sic. A. B. surnir.
2) F. sigh. Male.
3) B. F. sic. A. bipa.
4) F. sitt. Male.
5) F. hin är vp atte byria will egh.
6) B. F. är.
7) Verba: Nu - pat haua hic in mediam periodum inepte sunt intrusa.
8) F. om. per.
fiæjær skiptu') ok sumi uilia haua til ( ${ }^{10}$ rapu skiptis. ( ${ }^{110}$ ok $æ$ huat sum flere uilia heldær. pa skal pæt sua uara sum flere uilia pæt haua: ${ }^{12}$ ) pa aghu per up setia sin ep ok syna ok sua sik ursaka: ok pa aghu per egh saki heta. utan pæn skal böta firi lagha soknina ${ }^{13}$ ) sum egh uildi suæria ælla sik til ${ }^{14}$ ) ramarka biupa Nu æn pæn suær ( ${ }^{(15}$ sum up atte byria. pa skulu per böta firi ${ }^{16}$ ) lagha soknina ${ }^{13}$ ) sum æfter skuldu suæria æn pe egh suæria: Nu ændakarla ${ }^{17}$ ) suæria ok uita nipær ramarka ${ }^{\text {r8 }}$ ) ok iorp attarane ${ }^{19}$ ) uilia egh ut giua: pa faldær lagha soknin in til perra: §.5. Nu æn landboa æru i pem by sum til lagha læghis liggær. ${ }^{20}$ ) pa aghu egh ${ }^{21}$ ) landboa iorpinne skipta: hini sum ${ }^{22}$ ) til skiptis dela uilia per skulu landboana ${ }^{23}$ ) til uara $\mathbf{o k}^{24}$ ) landboin ${ }^{25}$ ) iorpattaran: Vara ${ }^{26}$ ) egh landboin iorpattaran i pingum ælla ${ }^{27}$ ) fæmtum. pa böte firi lagha soknina: ( ${ }^{28}$ uara landboin han. pa böte iorpattarin: skil pem a pa ${ }^{29}$ ) uiti hæræzs ${ }^{30}$ ) næmd huat pær ær sant um: §.6. Nu skal sua at ægh perra mallum $^{31}$ ) uara osurin ${ }^{32}$ ) æru nipær. sua sum perra surin ${ }^{33}$ ) æru nipær su0 ${ }^{34}$ ) ok $\mathbf{a t}^{\left.{ }^{35}\right)}$ hofpum. $\mathrm{Nu}^{35}$ ) æn pem skil a: pa skal mæp ramarkum in ganga um halua andra alin: ok egh ut. utan allum sæmi a: sua $a^{37}$ ) drups rum mællum tuæggia bonda uara: pær sum ${ }^{38}$ ) pe byggias gen: Liggær by ( ${ }^{39}$ sua sum han uar bygdær af forna fari ok lagh surin $\not \mathrm{rr}^{40}$ ) nipær. $\mathrm{pa}^{44}$ ) gange til iamnapa

[^51]24) F. om. ok.
25) B. landboe.
26) B. Warar.
27) B. F. ok.
28) B. Warar han, ok hin wil egh, tha böte
\&c. F. warar han han, tha \&c.
29) A. v. pa bis est scripta.

3o) F. om. haerazs.
31) B. mällum. F. millom.
32) B. F. oswornir.
33) B. swrnir. F. sworn.
34) B. swa. F. sâ.
35) F. aff:
36) A. Loco litt. $\boldsymbol{N}$ miniator errato adposuit $U$.
37) B. F. add. ok.
38) F. om. sum.
39) F. som bygder wur aff \&c.

4o) F. om. ar.
4i) B. F. om. pa.
ok egh ${ }^{42}$ ) til rufs: ( ${ }^{43}$ sættia per garp at rættum skialum: ( ${ }^{44}$ par gærpe huar sum ( ${ }^{45}$ han a i bynum ${ }^{46}$ ) til: pæn næmir ${ }^{47}$ ) solu sum næmir ${ }^{47}$ ) a: ok ${ }^{48}$ ) pæn fiærmir solu sum fiærmir a: ok ut mæp ramarkum ( ${ }^{49}$ gane egh utan allum sæmi a:
.II.
I Nu skal gatu ginum mipian by gæra: $:^{50}$ ) hon skal fæmtan alna brep uara: $\mathrm{ok}^{48}$ ) alla tompte ${ }^{51}$ ) $\mathrm{a}^{52}$ ) gatu rinna: rinna ${ }^{53}$ ) egh alla tompte ${ }^{51}$ ) a gatu. pa ær by ${ }^{54}$ ) egh i lagha læghi: pa skal haluær by ${ }^{55}$ ) haluan göpa: ok attungær attung. taka göpningar ${ }^{56}$ ) innan huwp ramarka. ok ${ }^{57}$ ) egh utan huwp ramarka: utan hin uili sum uipær takær. han a taka at æg. ok egh at fotum innan ramarka: \&. I. Nu liggær by ${ }^{54}$ ) at rapu ${ }^{58}$ ) skipti: gata mæp by ændlangum. ${ }^{59}$ ) liggia alla 9ı tomptir a hana: pa ær hon æmlagh kumin nipær sum pön gynum mipian by ( ${ }^{60}$ rindær: pa ( ${ }^{61}$ uar pæt sua först $i$ laghum at mæn toku fæm alna stang ok laghpı tua a attung. ( ${ }^{62} \mathrm{nu} æ r$ pæt sua stat. at læggin sua manga a sum pöm sæmbær um: ${ }^{63}$ ) sæmbær pöm egh a. pa stande sum flere vilia: nu warpær sua at halui uilia annat ok halui annat. pa hauin per uitzs orp sum hæræpz höfpingin fylghir. ok laggin ${ }^{64}$ ) akær æftir tompt.. ok ${ }^{65}$ ) æng æftir akre. garp sto $æ f t i r ~ æ n g . ~ s u a ~(~ " ~ s 6 k o g h a ~ s u m ~ f i s k i a: ~ p a ~ l i g g æ r ~ a l t ~ æ f t i r ~ t o m p t . ~ N u ~ d e l a s ~ p e r ~ " ~) ~$ uipær ${ }^{68}$ ) tompt ok ut skiptir. hauær hon mæp $\operatorname{sik}^{69}$ ) akær ælla ${ }^{70}$ ) æng ælla gærp-
42) F. om. egh. Male.
43) B. F. Siilti gard \&c.
44) B. F. giärde swa hwar \&c.
45) B. F. sic. A. om. han a.
46) B. F. by.
47) F. Närmer.
48) F. om. ok.
49) Lege gange. B. eghe ganga; vtan \&c. F. edhe gánga, Vthann \&c. male.
5o) B. läggia. F. liggia.
51) B. F. comptir.
52) B. F. til.
53) F. om. rinna.
54) B. F. byr.
55) B. byr.
56) B. F. sic. A. göpnina.
57) B. F. om. ok.
53) F. redu.
59) B. allangum. F. allangodhom; male.

6o) B. F. ligger, ok hon skal liggia innan ramarkar. Tha \& c .
61) F. skall tagha fum alna staing, läggia twar Exc.
62) F. om. nu - fylghir. ok. Cfr. not. 12. pag. 191.
63) A. a antea fuit scriptum.
64) A. Loco posterioris $g$ primum scriptum fuit h. B. läggin. F. läggia.
65) B. om. ok.
66) B. F. skoghar ok fiskiar, tha ligge \&c.
67) B. thön. F. thän.
68) B. F. sic. A. uipat.

6g) B. F. sär.
70) F. och.
slu: ${ }^{71}$ ) pa hauær hon uitzs orp leggia alt æftir sik: ${ }^{72}$ ) Nu liggia pobn all ser. pa skal tompt meftir pem: ok egh pön effir tompt. pa ær pæt lagha læghi:
III.
9. Nu köpir man hump. far mæp fæstum ok ${ }^{73}$ ) köpum: bor a sialuær mæp elde ok ærne..$^{74}$ ) han ris ${ }^{75}$ ) egh up firi lagha laghi ${ }^{7^{7}}$ ) egh ${ }^{77}$ ) æru hanum grænna ${ }^{78}$ ) gatu skylder: gæri sik faruægh af sialfs sins: ok uæri sin hump ${ }^{79}$ ) at ${ }^{80}$ ) yuærstu ${ }^{\text {an }}$ ) fæmt sua sum skilt ${ }^{\text {t2 }}$ ) ær: Nu læggia per lagha mal a by. ok ${ }^{\text {³ }}$ ) liggær humpær firi lagha malia4) ok ${ }^{\text {s5 }}$ ) will egh firi uæghia: kumit vm sik diki ælla ( ${ }^{36}$ gærpi: ok hauat um pry ar ælla prim læugær. ${ }^{87}$ ) ( ${ }^{38} \mathrm{pa}$ hauær han uitzsorp pen hump ${ }^{89}$ ) uæria: ( ${ }^{\circ}$ sipan ris egh han up firi lagha læghi: ©. i. Nu hauær man köpt hump. satt ${ }^{29}$ ) um stena ælla stulpa ok ${ }^{29}$ ) hete ${ }^{03}$ ) ramærke ok egh lagha hæff hans: ( ${ }^{94}$ pa ris humpær up firi lagha mali. ${ }^{95}$ ) taki af py bole sum han uar humpær ${ }^{\text {®o }}$ ) af ok uari $æ$ pæn sipan. stæktær sum för uar stæktær: Nu köpir man hump i skoghi ok ${ }^{92}$ ) hæfpar han laghlika: nu ${ }^{07}$ ) gangær skoghær til mals pa ${ }^{98}$ ) uari æ pæn sami9) stæktær ${ }^{100}$ ) sum för uar stæktær: ${ }^{100}$ ) §. 2. Nu ma egh') minne eghn til lagha læghis koma æn siattungx attungær.

| 71) B. F. gardsto. | 87) B. flere. |
| :---: | :---: |
| 72) F. sär. | 88) B. F. Han hawer witzord \&c. |
| 73) B. F. sic. A. om. ok. | 89) B. F. sic. A. humpt (forte pro hump at ). |
| 74) B. F. arne. | 90) B. F. han ris (F. Rijffz) egh vp \&c. |
| 75) F. riff z. | 91) A. Pro sa primum scriptum est sl. |
| 76) B. F. läghe. | 92) F. om. ok. |
| $77)$ B. F. sic. A. ok. | 93) B. heter. |
| 78) B. F. grannar. | 91) B. Thän humper ris vp \&c. F. thänn |
| 79) B. F. add. mädh edhum. | Humper riffz firi \&c. |
| 80) B. a. F. och. ' | 95) F. mäle. |
| 81) A. uuarstu primum scriptum est. | 96) B. F. kiöpter. |
| 82) F. stadgat. | 97) B. F. om. nu. |
| 83) B. F. tha. | 98) B. F. om. pa. |
| 84) F. Mäle. | 99) B. F. add. sidhan. |
| 85) F. om. ok. . . | $\because$ 100) F. stackother. |
| 86) B. F. garde; hawat \&c.: | 1) B. F. add. by. |
| Corp. Jur. Sv. G. Ans. Wod II. | 25 |

.IIII.
 uaghne möta: pa skal horn gata ok hiorp gata priggia stanga brep uara: ær bro a pöm uægh oboin. gialde ${ }^{6}$ ) preia öra pöm sum) sina bro haua boit. Nu ${ }^{\text {e }}$ ) skal uara pingxs uæghær ok piup ${ }^{\text {º }}$ ) uæghær: karls uæghær ok kunungxs: tiu alna brepær: Ripær man at pöm uægh sum faldær gynum ængia manna ok porf bet hæsti sinum hian skal haua fæm alna ${ }^{19}$ (iupær. ok famis ${ }^{10}$ ) grimu skapt. pa skal tiupær hæl a mipian uægh uraka ok ${ }^{11}$ ) sua ma han $\mathrm{i}^{12}$ ) perre ængh saklösu ${ }^{13}$ ) beta: (C. I. Nu liggær bro ${ }^{14}{ }^{14}$ ) pöm uægh oboin sum by ${ }^{15}$ ) skal uarpa: hæte ${ }^{16}$ ) uip prim markum. ær broin bonda mællum skipt. pa gialde ${ }^{{ }^{1}}$ ) sua bonde sum byr: Nu ( ${ }^{18}$ a huar sum iorpina a $æ l l a$ uatnit undi bronne. han skal bronne uarpa: faldær pær i folk ælla fæ ok far af döp ælla sar. ær bron gild pa liggi ogilt. ær bron ogild: pa böte pæn half gildi ${ }^{19}$ ) sum brona a. Nu æn man gær ${ }^{20}$ ) bro firi sial sina. ${ }^{21}$ ) pa a han egh længær uarpa hæn$\mathrm{ne}^{22}$ ) æn han ${ }^{23}$ ) sialuær will: utan per aghu uarpa sum iorpina aghu undir han$n \mathbf{n}^{24}$ ) æn hon uar förra bygd. war hon egh förra bygd. pa aghu per egh bronne uarpa utan per takin hana i sina gömu. ©. 2. Nu hittas pön okoman sum takær in ${ }^{25}$ ) til sin hæræpe. ælla fiarpungx hæræpe. ælla ${ }^{26}$ ) siax hæræpe at broa: 92 . pa skulu egh pe böta firi hana sum iorpina aghu undir hænne. Nu æ pær ( ${ }^{27}$ sum byia eghnir ( ${ }^{22}$ hittas i uatnum ællas ${ }^{29}$ ) andrum okomum: pa bygge sua huar ( ( ${ }^{30}$ i branne sum han atte $i$ uatnumin $:^{31}$ ) allas iorpinne.

[^52].V.
I Nu ( ${ }^{32 k} \mathrm{krefs}$ almænning at brua pa skal hæræpe bro uarpa ok uægh rypia: Nu liggær pæn uæghær iuir almænningh sum ${ }^{33}$ ) alt hæræpe a ( (34boa: ok ær oför bro ælla rep bröt: ${ }^{33}$ ) Ripær ${ }^{36}$ ) kunungær $a^{t^{37}}$ ) pöm uægh ( ${ }^{*}$ od falzs færip hans ok spillas klæpi hans. pa skal hæræp pæt atær böta ${ }^{39}$ ) ok mæp tolf markær pæt ær pukke kunungx. ©. I. Nu skal uara kuærna uæghær ok kirkiu uæghær ${ }^{40}$ ) fæm alna brepær: byggis byrat) af nyiu up. pa skal læggia kirkiu uægh sum ( ${ }^{42}$ genast nyti broa ok byggia: Nu æn han ær laghlika nipær kumin: pa skal sua ${ }^{43}$ ) lita at pöm uægh: ær bro a pöm uægh oboin. pa ${ }^{44}$ ) böte ${ }^{45}$ ) firi siax ${ }^{46}$ ) öra. §. 2. $\mathrm{Nu} a^{47}$ ) egh bonde almænningx ${ }^{48}$ ) ælla kirkiu uægh uænda. utan hæræzs höfpinga uilia ok egh kirkiu uægh ${ }^{49}$ ) utan perra uilia sum han skulu fara. Nu bipia per hæræps höfpinga almænningx uægh nanda. ${ }^{\text {so }}$ ) pa skal han syn af py hæræpe næmna. synis pöm ${ }^{51}$ ) annan uægh æmgopan ${ }^{52}$ ) ok æmgenan uara. pa ska ${ }^{52}$ ) han döma pöm at rypia ( ${ }^{54} \mathrm{han}$ ok at byggia. Nu en per hugga atær almænningxs uægh annurkust. pa bötin firis) pre markær. æ huru mange sum ${ }^{56}$ ) per æru ( ${ }^{57}$ saman. pa bötin ${ }^{58}$ ) egh alle utan prea markær: ( ${ }^{59}$ pa æn pæt ær egh utan en. pa ${ }^{60}$ ) böte preia markær utan per uændin firi gærpis ${ }^{61}$ ) sins saka.

| 32) B. F. thorf a álmänninge broa \&c. | 47) A. v. a omiss. supra lineam minio add. |
| :---: | :---: |
| 33) B. C. F. om. sum. | scriba. B. F. ma. |
| 34) B. F. warda, är \&c. | 48) C. B. F. add. vag. |
| 35) C. B. F. bröt rep. | 49) F. om. uaggh. |
| 36) A. Pro $R$ miniator errato adposuit $N$. | 50) B. F. wända. |
| 37) B. a. | 5ı) B. F. om. pöm. |
| 38) В. nu läts färd \&c. F. tha lez faird \&c. | 52) B. F. iämngodhan. |
| 39) B. C. F. giälda. | 53) B. F. add. häradz höfdinge. C.*n. |
| 40) B. om. uaghar. | 54) B. F. ok byggia. |
| 41) B. F. sic. A. bro. | 55) F. om. firi. |
| 42) B. ginast nytir. | 56) B. F. om. sum. |
| 43) B. C. F. om. sua. | 57) B. F. om. saman. pa. |
| 44) B. C. F. om. pa. | 58) A. böpin primum scriptum est. |
| 45) C. böten. | $\left.5^{59}\right)$ B. F. in är thät egh |
| 46) A. Pro sia antea scriptum fuit pr. | 60) B. F. om. pa. |

I Nu uilia böndær by sin mæla. pa skulu ænda karla uitra ramarka ok egh suæria utan ${ }^{62}$ ) um tomptir. sipan aghu ${ }^{63}$ ) allir attungar iamnir gæras. attungær attungx bropir ${ }^{64}$ ) uara. æn egh ær ${ }^{65}$ ) förra af nam ${ }^{66}$ ) giort salt af humpum: pa aghu alle iamt ${ }^{67}$ ) i gopu ${ }^{68}$ ) ok sua $i$ illu: bape $i$ akrum ok ${ }^{80}$ ) ængium. ( ${ }^{50}$ ok alle iamt i aruupe ${ }^{71}$ ) bape i brom $^{72}$ ) ok ${ }^{73}$ ) bækkium: ok sua i garpum ${ }^{74}$ ) sum i akrum ok ængium huar æfte sinne lutskipt huar firi sinne æng ok sinum akre æn sua nyti. ${ }^{75}$ ) §. I. Nu skal bolstazs ren uara fiætzs ok fughurra munda alnar ok spannar ${ }^{76}$ ) pa skal mæli stang i mal sætia: ${ }^{77}$ ) Nu ripær man at pöm ${ }^{76}$ ) uægh drukkin ok drafuæls fuldær: $\mathbf{o k}^{79}$ ) huggær sundær mali stang: gialde firi örtugh. standær hon fiarpungx bya mællum böte firi atta pænninga: standær hon ${ }^{\text {0 }}$ ) attunga mællum. böte fiura pænninga.
.VII.
I Nu læggær bonde uapa a annan ællas for. ( ${ }^{31}$ slar a annan ællas skær. pæt ær epær ${ }^{\text {e2 }}$ ) tolf manna at han uar uildær mals ok mærkia hughpe uara sit ok egh annars: ${ }^{\text {³ }}$ ) sua firi annan ok ${ }^{84}$ ) sua firi pripia: bristær at pem ${ }^{\text {85 }}$ ) epe böte preia markær. (f. i. Nu æn han slar ${ }^{86}$ ) ælla skær allan akær up. ælla tua: ælla gangær ut iuir akær ælla tua ok skær aunars up. pa kombær han egh uilzs ${ }^{87}$ ) epe uipær. utan böte atær skapan sua sum miætanzs mæn ${ }^{88}$ ) miæta. ok mæp preia markær. ælla uiti lufs ep. ${ }^{.9}$ ) ælla dyli mæp epe tolf manna. ok

| 62) B. F. sic. A. ut. C.* | 76) F. fämpnar. |
| :---: | :---: |
| 63) B. sic. F. áger, A. attu. | 77) F. sättias. |
| 64) B. F. sic. A. broprir. | 78) B. F. om. pöm. |
| 65) B. F. war. | 79) B. F. om. ok. |
| 67) B. add. agha. | 80) B. om. hon. |
| 68) F. gödzslo. C. göz* Male. | 81) B. F. skï̈r a annan, älla slar. |
| 69) F. add. sâ i. | 82) B. F. sic. A. epat. |
| 70) A. Loco verborum: ok - baekkium. ok | 83) B. F. hans. |
| alia quaedam antea fuerunt scripta. | 84) F. om. ok. |
| 71) B. F. sic. A. aruue. | 85) B. F. om. pem. |
| 72) B. broum. | 86) A. Pro $l$ primum scriptum est $k$. |
| 73) B. F. sic. A. om. ok. | 87 ) B. F. willes. |
| 74) B. sic. F. giärdom. A. garum. | 88) F. miätzmän. |
| 75) B. F. nytir. | 89) B. edha. |

sua æn han ${ }^{20}$ ) sla ${ }^{29}$ ) ælla skær iuir bolstazs ren.92) ælla iuir preia akra ælla prim flera:

## VIII.

T Nu aghu mæn fiskia ${ }^{93}$ ) saman ælla kuærna ströma: pa $a^{94}$ ) pæn uitzs orp sum ${ }^{\text {95 }}$ ) byggia uill i allum malum. ok po sua sit byggia at han spille egh firi andrum: egh $^{\text {o6 }}$ ) ma man sua kuærn byggia ælla uatne stæmma: sua ${ }^{97}$ ) at spil- $9^{3}$ lis antuiggia akra ælla ængia annarra manna af. Nu pæn ${ }^{98}$ ) sum bor ouan firi. han skal sua byggia at ban hæfte ${ }^{\infty 0}$ ) egh huatzske ${ }^{100}$ ) uatn ælla fiskia firi pem sum $^{\text {95 }}$ ) nipærmer ${ }^{1}$ ) bor. ok egh ${ }^{2}$ ) hin sum ${ }^{95}$ ) nipærmer bor sua at han ${ }^{3}$ ) far skapa af sum yuærmir ${ }^{4}$ ) bor. py skal huar perra annars flop giutum ${ }^{5}$ ) rapa: at menar hin hanum uatnit sum ${ }^{95}$ ) ouan bor firi: pa ma ${ }^{6}$ ) vp kippa flopgiutu
 uppe boa: pa mughu per up kippa flopgiutu perra') ok lata fran ( ${ }^{12}$ sil löpa uatnit. Nu ma egh ${ }^{13}$ ) vatn ælla fiskia fran andrum uænda æn per æru skiptis bэöpær: Nu æn man a i mip ströma. ${ }^{14}$ ) pa ma han egh mera æni mip ströma byggia utan mæp luui. f. I. Nu æn man köpir hump i skoghi ælla ${ }^{15}$ ) æng. ok ${ }^{16}$ ) liggær strömbær nipan firi ælla fiskia: pa rexkir egh humpær sik længra æn hau ${ }^{17}$ ) hauær köpt innan: aghin per ström ${ }^{18}$ ) ælla fiskia sum opul aghu. ok han sua ${ }^{19}$ ) mykit sum ${ }^{20}$ ) han köpte mæp humpinum: f. 2. Nu æn flere forsa æru saman ok uilia alle byggia. pa ma egh sua sit byggia at annars

[^53]6) B. F. add. han.
7) F. om. hans.
8) B. F. löpa watn.
9) B. F. sic. A. suceruaer.
10) B. F. qwärn.
11) A. sum additum, at deletum est.
12) B. F. sär watn löpa.
13) B. F. add. man.
14) F. add. byggia.
15) F. add. $i$.
16) B. F. om. ok.
17) B. F. sic. A. om. han.
18) B. F. ströma.
19) B. F. sic. A. ом. sua.
20) B. F. om. sum.

spillis: pa aghu per vitzsorp ( ${ }^{21}$ sum skapa löst gita byght andrum. Nu $\begin{gathered}\text { nn ny }\end{gathered}$ auærkan ( ${ }^{2}$ skapa gamble auærkan: pa a pön gambla auærkanin uitasorp nyiu auærkum ${ }^{23}$ ) ryua. ©. 3. Nu aghu flere mæn ${ }^{24}$ ) kuærna' stap samạ. $n u^{29}$ ) will en byggia ok egh alle: pa a pæn uitzs orp sum ${ }^{26}$ ) byggia will. han skal fara til ok stæmna hanum pry ping ok sitia prea femtir. ok bipia han bygia mæp ( ${ }^{2}$ sik: byggir han egh mæp banum i lagha fæmtum: pa iskal han til pingx fara: ok ${ }^{28}$ ) taka ( ${ }^{29} \mathrm{pingx}$ manna dom til at byggia. sipan ${ }^{30}$ ) ma han saklöst byggia. Nu stæmnir han sipan sum egh uilde byggia hinum sum bygde ok ${ }^{3}$ ) sxghær at han bygde hans. pa a han uitzsorp mæp epe fiughurtan manna at han bygde mæp ( ${ }^{33}$ pingx manna domum. ok sipan skal han haua kuærnina. pær til sum ${ }^{33}$ ) han hauær hanum up fullat bapi kustin ok sua arwpit. ${ }^{34}$ ) ©. 4 . Nu kallar man kuærn olaghlika bygda uara ut a sik ${ }^{35}$ ) ælla fiskia. pa skal han til pingx fara ok kæra: ( ${ }^{5}$ doms hærra skulu syn til næmna: ær pæt ${ }^{37}$ ) iuir byght. pa skal læggia hanum dagh sialwm ${ }^{30}$ ) up ryua: :uill han egh pa up ryua. pa skal kunungær ælla lagh man næmna til mæn af hæræpinu: ællas ${ }^{30}$ ) hæræzs höffinge skal ripa til mæp hæræpe ${ }^{40}$ ) ok kasta up auærkum ${ }^{41}$ ) hans. Nu æn ( ${ }^{42}$ pæn sum kære far til mæp enum manne ælla tuem ok kasta ${ }^{43}$ ) up uærkum ${ }^{44}$ ) hans för æn han hauær uarat ${ }^{45}$ ) ok dom til takit. pa ${ }^{46}$ ) böte atær skapan ok mæp preia markær: Nu æn han ( ${ }^{47}$ sanka sik ${ }^{48}$ ) suet ok suæuiu ok brytær sua uærker) hans. pa böte hwzs mannin fiuratighi markær ok atær
21) F. saachlöst gitta \&c.
22) B. skadhar gamblu, Tha \&c.
23) B. F. awärkan. B. add. $v p$.
24) B. F. add. eń.
25) F. om. nu.
26) F. om. sum.
27) F. sär, will hann eghegthi skals(x).
28) B. F. sic. A. ot.
29) F. tingz doma till, sedan \&c.
30) B. F. sic. A. sipa.
31) B. om. ok.
32) B. sic. A. pingnx. F.tingz domom, och \&c.
33) F. om. sum.
34) B. F. wärkin.
35) C. F. sit.
36) G. Häradhe skal \&c.
$3_{7}$ ) C. B. F. par.
38) B. sialwer. F. Sielfivann.
39) C. F. add. oc.
40) C. harabeno.
41) F. åwärkann.
42) B. han sum kiärir.
43) B. F. kastar.
44) B. C. awärkum. F. awärkann.
45) C. B. F. kiert.
46) C. F. om. pa.
47) B. sankar. F. samckar.
48) C. B. F. sar.
49) B. C. F. awärk.
spiællin: ok huar pen $^{50}$ ) sum ${ }^{51}$ ) pær uar mæp i flok ok farunöte ( ${ }^{52}$ böte: preía. marker.
dX.

1 $\mathrm{Nu}^{53}$ ) wil bonde sik ${ }^{54}$ ) ( ${ }^{55}$ bol leghia. pa ær pet lagha gæf. nöt. vm siax halma af attunge. sua i forstu gef uingæf sum bolgæf. pæt hetir ${ }^{56}$ ) siax örac pæt ær lagha ( ${ }^{5}$ afræpe. fiure pyni korns. ( ${ }^{58}$ ella tue öra wapmala tuæggia neffna ${ }^{59}$ ) bret. daxuærke um uar ok ${ }^{60}$ ) annat am höst. ${ }^{61}$ ) Nu skal landboin ${ }^{62}$ ) a 94 eghn ${ }^{63}$ ) haua at ${ }^{64}$ ) minstu pry has. lapu. kornskammu ${ }^{65}$ ) nöt hus. ${ }^{66}$ ) (f. I. Nu uill land drotinuin ${ }^{67}$ ) han af bole bort uraka: ${ }^{69}$ ) pa skal han til fara firi iul ok hælgha aftun gifta fulnap ${ }^{69}$ ) hanum $^{70}$ ) i garp föra ælla ær han egh ${ }^{71}$ ) daghuaxapær af. Nu skil pem a han sighær egh uara af narat.?2), pa a han ${ }^{73}$ ), uita han laghuarapan af mxp epe Gughurtan manna: Nu æn han suær amote ok sighær sik egh af uarapan uara. æellar ok ${ }^{74}$ ) at han feste hanum iorpina sipan: pa skal hærezs næmd uita huat sum ${ }^{75}$ ) pær ær sant vm: ( ${ }^{76} \mathrm{Nu}$ a han egh af bole fara för mn vm mip fastu: py at han ma egh göpzsl af böle ${ }^{77}$ ) föra utan han hætte vip siax örum: före ${ }^{78}$ ), han hö bort heette uip prim markunas gopzs ${ }^{199}$ ) a bole fylghia. egh ma han garpa af fôra py at pem ("bkad iorpre-
50) C. F. om. parn.

5I) B. C. F. om. sum.
52) C. om. böte. F. om. böte preia marker.
53) C. F. incipiunt in nova linea, litt, init. grandiori ornata.
54) B. F. sär. C. sa.
55) C. bo laggia. Male.
56) C. F. hete.
57) C. F. afrabe. B. afradhes furar thynir \&c.
58) B. ok half mark pänningà; of half mark' wadhmala \&c. F. eller och half march svadmala, peninge, tweggia \&e. Go ok,half? mark wadhmala \&c.; alitar: qlla twe öra \&c. ut textus noster; aliter: aller haly: mark \&c. ut F.
59) B. F. näfmna. C. G. namma.
60) B. C. F. om. ok.

6i) B. C. F. an.
62) B. C. F. landboc.
63). B. G. sic; add bians. F. Ang hanen Niegith
64) C. F. om. at.
65) B. G. F. sic; add. ok. A. korskammu.
66) B. C. F. nöta hus.
67) B. C. F. landzdrotin.
68) A. Litt. $r$ omiss. supra lineam add. scriba.
C. vara.
69) C. B. F. sic. A.fulnat.
70) C. F. .оп. hanum.
71) F. om. egh. Male.
72) C. B. af uaraper. F. laghwarder aff:
$\left.{ }^{7} 3\right)$ B. C. F. add: vitzord.
74) B. C. F. om. of.
75) B. C. F. om. sum:
76) C. F. om. Nu - iorpaghiandin köpa
77) B. bole.
78) B. Förir.
79) B. Gödsel.
80) B. a iorda äghandin \&c.
 öre ( ${ }^{25}$ firi træpis æriu ( ${ }^{87}$ af huarium attunge. $N u$ far han af mæp sinum ${ }^{20}$ ). uilia. pa takær han egh gipta fulnap. utan han uiti mæp epe fiughurtan manna: at han for prængdær af ${ }^{59}$ ) bole. Nu dela per ( ${ }^{50}$ iorp æghandin ok landboin. pa a landboin uitzsorppi) uita sik ${ }^{\text {p2 }}$ ) til ens halms. sipan ær han uipær ( ${ }^{(3)}$ bol lagh skildær: Nu hauær land drotiminin ${ }^{\text {a4 }}$ ) flere hans pæuninga inne. kæ-
 daghxs. orkar han ${ }^{98}$ ) egh ${ }^{99}$ ) epe. ${ }^{100}$ ) pa $^{2}$ ) lati atær pæt ( ${ }^{2}$ sum bol hauær oint. Nu narar ${ }^{3}$ ) han af ${ }^{4}$ ) förstu gæf. ${ }^{5}$ ) gange sua atær til ( ${ }^{6}$ uingæf sum til bolgæf. ær gift half int. haui $\mathrm{pa}^{7}$ ) fen sum ${ }^{8}$ ) fangit hawer. ok fulle hamum öre firi ar huart ( ${ }^{2}$ atær standær. ${ }^{10}$ ) Nu ær gift egh half int. ${ }^{11}$ ) pa a landboin ${ }^{12}$ ) sina ${ }^{13}$ ) atær taka. ok fulla iorpæghandanum ${ }^{\text {i4 }}$ ) slika 6 ra sum han skulde up ${ }^{15}$ ) taka. §. 2. Afræpe ${ }^{16}$ ) skal han hem bæra ${ }^{17}$ ) prim nattum firit ${ }^{18}$ hælgha aftun ælla hætte uip prim örum. ælla ( ${ }^{19}$ uiti mæp epe at han sat mæp luuí hans ${ }^{20}$ ) kuar ælla uiti laghbupit. Nu skil pem a um afrepe. ${ }^{2 i}$ ) pa a lanboin ${ }^{22}$ ) uitzsorp

8r) A. Litt. kö bis sunt scriptae.
82) B. C. F. hoc loco omittunt verba: prangar - prangdar af bole, eaque inserunt, B. infra in hac $S$, $\mathbf{C}$. in fine $\int$. $3, F$. vero utroque loco. Cfr. nott. 10, 34 . infra.
83) F. priori loco (vide not. 82.) om. han.
84) C. lanboa.
85) C. om. hanum. F. priori loco om. hanum, altero loco habet hann.
86) C. F. (posteriori laco) af afrapom bols $N v$ far \&c.
87) F. utroque loco om. af hiuarium attunge.
88) B. F. siälfsins. C. sialfs.
89) B. F. fran.
90) C. iorpa aganden. B. F. iordar äghande ok landboe, Tha a landboe \&c.
$\mathrm{gr}^{1}$ B. C. F. sic. A. uitzsörp.
$\mathbf{y g}^{2}$ F. sitt.
93) C. F. bolag skilder.
94) B. C. F landzdrotin 10,1 ,
95) B. küäir.
96) C. F. landboe.
97) C. F. om. pa.
98) B. C. F. om. han. .
99) B. C. F. sic. A. om. egh.
(00) F. add. at han haffde bol till stämpnodagh.

1) B. C. F. om. pa.
2) B. C. om. sum. F. bol som han hafficer oint.
3) C. vara.
4) B. C. F. add. i.
5) C. gift.
6) C. vin gift som til bolgift.
7) B. om. pa.
8) B. C. F. om. sum.
9) B. C. F. sic. A. om. atar stander.

1o) B. F. hic inserunt verba supra omissa: Tränger - fran boli. Cfr. not. 82. supra.
11) F. hindt.
(i2) B. C. F. landboè.
13) B. add. gift.
14) B. F. iordar äghavida. C. iorp aganda.
i5) C. om. up:
16) A: Pro miniator errato adposuit $N$.
" C, B.' F. Afrape.
1y) B. fora.
18) B. F. add, iul ok.
19) C. F. om. uili mak. ${ }^{3}$, $\therefore$
20) B. C. F. om. hans
21) C. B. F. sic (afrape). A. arwpe. '
22) B. C. F. landboc.
uita ${ }^{23}$ ) at pælta uar sæt vkur. §. 3. Nu ær landboe uip bol skildær ${ }^{24}$ ) pa skal han hus sin til sin föra all utan pry. pöm ${ }^{25}$ ) sum ${ }^{26}$ ) skild æru. ${ }^{27}$ ) Nu will han egh köpa pem: pa skal ${ }^{28}$ ) stæmna hanum ping ok bepas uærpa sinna. will ( ${ }^{29}$ han egh luka ${ }^{30}$ ) hanum: pa ma han saklöst pöm af föra. æn han will egh köpa pöm innan pingum ok fæmtum sua skal ok um garpa uara: ${ }^{31}$ ) utan tompta garprin ${ }^{32}$ ) han skal ${ }^{33}$ ) bole fylghia. ${ }^{34}$ ) §. 4. Nu dör antuiggia pæn sum ${ }^{35}$ ) gift gaf. ællas pæn sum ${ }^{36}$ ) giuit uar. pa æruir ${ }^{37}$ ) sua gift ${ }^{38}$ ) bol sum fæprini sit: æ pær til sum ${ }^{30}$ ) gift ær ut int. Nu ær ${ }^{40}$ ) pæt bol atær ( ${ }^{41}$ sipan falt skipan: pa ær pæn næstær ( ${ }^{42}$ sum först hafpe. ${ }^{43}$ ) Nu giuær annar til: pæt kallar undi giæf. ${ }^{44}$ ) pæt ær priggia marka sak. han skal af ${ }^{45}$ ) bole fara. ok hin til ganga ${ }^{46}$ ) sum förra hafpi: ©.5. Nu hauær man eghn manzs mæp ars gæwm: ${ }^{47}$ ) paghar inne ær rökær ok sata: pa ær han uip ( ${ }^{46}$ bol lagh skildær ${ }^{49}$ ) py at pæt ær egh lagha gift. ${ }^{50}$ ) Nu æn lagha gæf ær: pa a half æng ${ }^{51}$ ) fylghia til ${ }^{52}$ ) træpis æriu: §.6. Nu köpir man eghn ælla skiptir firi iul ok hælgha aftun: bor a landboe. pa far hin til sum fangit häuær ok ${ }^{53}$ ) læggær a eghns4) sina ok 95 uarar ${ }^{55}$ ) han af bole. Nu standær undi gipt ${ }^{56}$ ) hans. kræui atær ${ }^{57}$ ) pæt sum ${ }^{58}$ ) han gaf. ok uæghe uip hin sum fangit hauær mæp ars gæf. py at egh ma

| 23) C. B. F. add. paet. | 41) F. sic (sedan). A. sipa. B. at skipan falt. |
| :---: | :---: |
| 24) B. laghskilder. | 42) B. F. för byghde a. Nu \&c. |
| 25) C. B. pön. | 43) A. Litt. haf bis sunt scriptae. |
| 26) B. C. F. on. sumı. 27) C. varo. F. woro. | 44) B. F. sic. A. undi graf. |
| 27) C. F. add. han. | 45) B. F. sic. A. a. |
| 29) C. om. han egh. Male. | 46) B. F. giwa. |
| 3o) B. C. F. sic. A. kuka. | 47) F. artfz giffuin. Male. |
| 31) F. ivarda. | 48) F. bolagh skillder. |
| 32) C. B. garper. F. Gärdar. | 49) B. sic. A. lagh skilar. |
| 33) F. add. e. . | 50) B. F. giäf. |
| 34) C. hic inserit, et $F$. iterum addit ver- | 5ı) B. F. sic (pro agn v. eghn). A. an. |
| ba: prangar - bole. Cfi. nott. 82, 10. | 52) B. F. om. til. |
| pag. 200. | 53) F. om. ok. |
| 35) C. ar. F. thăr. | 54) A. eghm scriptum est, at scalpro emen- |
| 36) F. thär. | datum. |
| 37) B. F. ärwi. | 551 B. F. sic. A. uarkar. |
| 38) B. F. giptat. | 56) F. giff. |
| 39) B. F. om. sum. | 57) F. om. atcer. |
| 40) B. warder. | 58) B. F. om. sum. |

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
41) F. sic (sedan). A. siba. B. at skipan falt.
42) B. F. för byghde a. Nu \&c.
43) A. Litt. haf bis sunt scriptae.
44) B. F. sic. A. undi graef.
45) B. F. sic. A. a.
(7) B. F. giwa.
48) F. bolagh skillder.
49) B. sic. A. lagh skilar.

5o) B. F. giäf.
51) B. F. sic (pro agn v. eghn). A. aen.
B. F. om. til.
54) A. eghm scriptum est, at scalpro emendatum.
551 B. F. sic. A. uarkar.
56) F. giff.
58) B. F. om. sum
han ${ }^{59}$ ) gæra græsfara. Nu köpir han egh ${ }^{60}$ ) förra æn bondin hauær ut burit sæpa ${ }^{61}$ ) skæppu sina. pa skal bonde sæp sina sa til lukins. ok ${ }^{62}$ ) luka pem afræpe ${ }^{63}$ ) sum ${ }^{64}$ ) næst far $^{65}$ ) agha iulum. Nu ær at kumit at ${ }^{66}$ ) træpa ${ }^{67}$ ) skal. pa skal han biupa iorp æghandanum ${ }^{68}$ ) lagha gæf. Nu will han egh uipær taka. pa ær pæt landboans uitzs orp. uita pæt at ${ }^{69}$ ) han uar egh lagh uarapær ${ }^{70}$ ) af. han a halda mæp ars gæuinne han skal taka mæp ( ${ }^{71}$ sik grænna sina ok biupa hanum $i$ garpe. sua ok $\mathrm{i}^{72}$ ) pinge. sipan ska ${ }^{73}$ ) hem fara ok binda gift uip handuita: $:^{74}$ ) æria ut at akre ok puæru iuir annan. ${ }^{75}$ ) biupa sua pær hanum: will han egh æn pa uip taka. pa skal han gift ( ${ }^{76}$ taka ok spakum bonda i hændær sætia. sipan ma han ${ }^{77}$ ) saklösum ${ }^{78}$ ) pæt ar haua: §.7. ( ${ }^{79} \mathrm{~N}$ n takær man öxa mala ${ }^{80}$ ) ok læggia undi ${ }^{81}$ ) ara stæmnu: inne ${ }^{82}$ ) up mala sin ok vill sipan af fara: han a fulnap firi hus sin $\mathrm{ok}^{83}$ ) garpa sina haua: Nu fur ban af för: pa hauær han firi farit arwpe sinu: aghe ( ${ }^{84}$ sua huar i husum sum han atte $i$ bole sua ok $i$ garpum: §. 8. Nu ærr iorpæghandin ${ }^{85}$ ) olaghlika undan landboa sinum ${ }^{86}$ ) ok sar. ( ${ }^{87}$ han firi ær sæp sinne ok haui haua landboin: ok han ${ }^{88}$ ) se osakær firi at han arpe. py at pæt uar ${ }^{89}$ ) sialfs ${ }^{90}$ ) hans iorp: ( $\dot{8} . \dot{9}$. Nu auærkar annar pa iorp sum annar hauær at festum: ${ }^{91}$ ) pa skal pæn sum iorpina ${ }^{92}$ ) a malsæghanda ræt ${ }^{93}$ ) kræuia: ena mark hanum böta: mark kununge. mark hæræpe. ${ }^{94}$ ) ok han a epin sea. ok lanboin ( ${ }^{95}$ a giald firi skapan:
59) F. hin.
60) B. F. sic. A. eghn.
61) C. F. sapes.
62) C. F. om. ok.
63) C. B. F. afrape.
64) B. C. $F_{2}$ om. sum.
65) C. fic.
66) A. Pro at antea iul, ut videtur, scriptum fuit.
67) F. tredes.
68) B. iordar äghanda. F. äganden.
69) B. F. om. at.
70) F. laghkraffder.
71) B. F. sär granna \&c.
72) B. a.
73) B. F. add. han.
74) F. hans witha. Male.
75) B. F. aker.
76) B. F. om. taka ok.
77) F. add. aith.
78) Pro saklösu um. Sic B. F.
79) F. om. Nu - halua.
80) B. ödz mala. Sed G. öxamala.
81) prigyia addendum videtur. Cfr. Cap. 32.
82) B. inner.
83) A. Pro o primum scriptum est g.
84) B. F. sic. A. suar i \&c.
85) B. iordar äghande.
86) B. F. sins.
87) B. F. Hawi firi art sädh sinne, hawi \&c.
88) B. hin.
89) F. $\mathbf{\text { Br }}$.
90) B. sic. F. Sielff. A. siaffs.
91) B. F. add. af andrum.
92) B. F. sic. A. iorpia.
93) B. F. rättin.
94) B. häradhinu.
95) F. gällde. Male.

## .X.

 ( ${ }^{2} \mathrm{~h}$ han uitzs orp sum $æ f t e$ gamblu tompt uill læggia. Nu uill han lagha mal a læggia: pæt æru tiugh ${ }^{100}$ ) alnar a attungx tompt. ok tiu alnar $\mathrm{a}^{1}$ ) attungx akær.
.XI.
व Nu husar ${ }^{2}$ ) man $a^{3}$ ) humpe utan huwzs mal. grænna ${ }^{4}$ ) æru hanum egh gatu skyldir gæri ut af sialfs sins. ل. r. Nu fara mæn af gamblum tomptum sinum ok ${ }^{5}$ ) gæra sik $^{6}$ ) nyia: koma a ok boa a $o k^{7}$ ) uilia alla pit haua: nu sitær $\mathrm{en}^{8}$ ) a gamblu${ }^{9}$ ) tompt. pa hauær han uitzs orp kræuia pem atær alla til sin ok egh per han: Nu ere alle of gamblu tompt farnir. ( ${ }^{10} \mathrm{ok}$ alli a nyia tompt komnir. pa ær hun sua laghkumin ${ }^{11}$ ) nipær sum hin gambla: ok hin gambla hetir akær mal: ©. 2. Nu skil böndær ${ }^{12}$ ) um bygning sina: pa hauær han ${ }^{13}$ ) uitzorp sum ${ }^{14}$ ) half træpe ${ }^{15}$ ) uill ${ }^{16}$ ) a gæra ${ }^{17}$ )
XII.

If Nu uill bonde sik ${ }^{18}$ ) dræng leghia fæstire hanum leghu. gangeri a mat ok mala: uill drængrin ${ }^{20}$ ) bort ganga sipan: ${ }^{21}$ ) gialde bonda sua mykit sum han hafpe hanum fæst. Nu uill bonde ${ }^{22}$ ) han bort wlta: pa ${ }^{23}$ ) luke hanum pæt han hafpe hanum fæst. gange sipan ${ }^{11}$ ) drængær huar ${ }^{24}$ ) sum ${ }^{25}$ ) han uill. (. i. alle ${ }^{24}$ )
96) F. Tordh.
97) B. F. by, tha \&c. Sed G. nyu vp.
98) B. F. tomptir.
99) B. F. thän witzord apte \&c:
100) B. tiughu. F. XX.

1) C. om. a.
2) C. husa.
3) F. om. $a$.
4) B. F. Grannar. C. granna.
5) B. om. ok:
6) F. B. sar.
7) B. F. om. ok.
8) B. F. add. qwar.
9) B. gamble.
10) F. eller à \&c.
11) A. laghkumini scriptum est, at altimund $i$ deletum.
12) B. add. $a$.
13) F. thänn.
14) B. F. om. sum.
15) B. F. sic. A. lualf trepu. .
16) B. F. sic. A. om. uill.
17) B. F. läggia.
18) B. F. sür.
19) C. fieste.
20) B. C. F. dränger.
21) B. C. F. om. sipan.
22) C. bonden.
23) B. C. F. om. pa.
24) C. huar.
25) B. C. F. om. sum.
26) F. Nw aller.
per sum laghlika æru til sins lutzs komnir. per aghu ${ }^{27}$ ) sialui sik til ${ }^{\text {28 }}$ ) leghu fæsta. per sum ${ }^{29}$ ) egh æru ${ }^{30}$ ) sua ok æru pön ${ }^{3}$ ) ughurmagha. pa fæste ${ }^{1}$ æn pem sum perra mals man ${ }^{32}$ ) ær: æru per ${ }^{33}$ ) maghanda mæn ok i bo mæp (æұær ${ }^{34}$ ) sinum ${ }^{35}$ ) pa $^{36}$ ) fæsti pöm gambli karlin ${ }^{37}$ ) til leghu:

## .XIII.

I ( ${ }^{3} \mathrm{Nu}$ æn löska mapær drax ælla ${ }^{\text {se }}$ ) slas. ælla gær nakuarra andra gærnin$\mathrm{ga}^{40}$ ) ok ær leghu staddær ${ }^{41}$ ) mæp manne. pær a han ut stæmna alla lagha $9^{6}$ soknina sum ${ }^{42}$ ) han ær æn po at han löpe ${ }^{43}$ ) bort. pa gange ${ }^{44}$ ) lagha soknin in til hans ok egh til bondans. Nu ær han giptar ${ }^{45}$ ) ok hauær anmarstap ${ }^{46}$ ) kunu. pa skal han pær ${ }^{47}$ ) stæmua $u^{48}$ ) lagha soknina $\mathfrak{j æ r}$ sum ${ }^{49}$ ) hans kona ær. ok pær sum ${ }^{49}$ ) hon ${ }^{50}$ ) rep ${ }^{51}$ ) bape ${ }^{52}$ ) lasum ol ${ }^{53}$ ) nyklum. (f. I. Nu uilia bondær ${ }^{54}$ ) sex sina byria pa skulu per lip tæpt haua ok rent lipum sinum för æn ut bærs sæpis skæppa: tompta garpa skulu æ gilde uara. ( ${ }^{(55}$ sua mællum iul ${ }^{56}$ ) ok kyndil mæssu. ${ }^{57}$ ) sum mæellum mizssomars ${ }^{58}$ ) ok olafs mæssu. ( (. 2. Nu skal huar bonde uarpa ${ }^{59}$ ) half girpi ${ }^{60}$ ) uip annan mællum tounpta sinna: Nu ma egh hus half girpi ${ }^{61}$ ) uarpa: nu rindær hægnapær a æggiar ${ }^{62}$ ) tompt. pær aghu grænna ${ }^{63}$ ) half girpi uarpa. uip hin ${ }^{64}$ ) sum tomptina ${ }^{65}$ ) a. Nu mötir ${ }^{66}$ ) ængh

[^54]48) B. F. add. alla.
49) F. om. sumn.

5o) B. han. Male.
51) B. F. radher.
52) F. om. babe.
53) B. F. sic. A. om. ok.
54) B. C. F. bönder.
55) F. om. sua - iul.
56) B. iula.
57) F. Flinderssmesso.
58) B. C. sic. F. Missomare. A. mizssomaras.
59) F. om. uarpa.
60) B. F. sic. C. half giarpe. A. half fripi.
61) B. C. F. sic. A. half fripi.
62) B. C. ängiar. F. engiar, mutatum ab ipso scriba in eggiar.
63) B. F. grannar. C. granna.
64) C. par.
65) B. C. F. tompt.
66) C. möte.
akre. pa a huar perra ( ${ }^{67}$ mæp andrum half girpi uarpa: Nu ligger hiorp löt ${ }^{68}$ ) mot ${ }^{69}$ ) hægnape. pa skal pæn sum ${ }^{70}$ ) hiorp lötina ${ }^{71}$ ) a. egh $^{72}$ ) half girpi a mot uip hægnap halda: Nu liggær hiorp löt gen hiorp löt pa höre pær egh half girpi ${ }^{73}$ ) til. utan pær gange horn gen ${ }^{74}$ ) horne. ok hof gen hof. pa ${ }^{75}$ ) ma egh in taka firi andrum annars fre.

XIIII.
976) Nu aghu alle garpa gildi uara ${ }^{77}$ ) firi hælgha pors dagh: ( ${ }^{78}$ ær garpær ( ${ }^{79}$ ogildær. pa böte firi pre öra. Nu ær pæt gildær garpær sum ${ }^{80}$ ) man bær mæp allum folk uaknum. ${ }^{31}$ ) sua höghær sum laghlikær man takær annan uagh a iorp mæp alna langu skapte. pa skal studh stawr ${ }^{\text {c2 }}$ ) sæetia fiætz fran garpe. pa skal ændin a hankinum ${ }^{33}$ ) uara pvma langær Gærpir sum skilt ær. gangær mællu ${ }^{84}$ ) suin ælla söpær far af bana ligge ogildær. ${ }^{.5}$ ) ( ${ }^{58}$ gærpir egh sum skilt ær ok kombær mællum fe ok far af bana gialde firi half gildi: ${ }^{87}$ ) $\int$. i. Nu ligger gap a garpe. böte ${ }^{80}$ ) firi pre öra. liggia ( ${ }^{89}$ a tu böte firi siax öra: pær a ægh ${ }^{\infty 0}$ ) kunungær af ${ }^{\text {P1 }}$ ) ænginne priggia öra sak. ( ${ }^{(20} \mathrm{ok}$ egh af siax öra sak: pæt skal hærazshöfpinge taka: ( ${ }^{3}{ }^{3} \mathrm{ok}$ ænga siax öra sak ( ${ }^{94}$ skal hærrezs höfpinge taka utan firi broa syn: wella5) garpa syn ok firi uægha rypzslu. ${ }^{\text {a6 }}$ ) Nu ( ${ }^{97}$ æru a garpe pry gap ælla prim flera: page böte prea markær. pær a i ba-

[^55]$\mathrm{pe}^{99}$ ) karl ok kunungær. ælla liggær ${ }^{100}$ ) sörgap a garpe. pal) böte preia markær ok pæt atær sum ${ }^{2}$ ) pær spiltis ginum C.2. Nu skal man reuna lipi sinu til ( ${ }^{3}$ gærpis ok egh fran: ( ${ }^{4} æ r^{2}$ nir han ${ }^{5}$ ) annur kust. ${ }^{6}$ ) pa bote siax öra ok atær ${ }^{7}$ ) spiællin: nu æn man hauær lipi orænt. gialde firi siax öra ok atær spiællin. ${ }^{8}$ )

## XV.

ๆ Nu uill fæ $\mathbf{i}$ akra fara ok skapa gæra. löpær a gildan garp ok ${ }^{\boldsymbol{}}$ ) far af bana ligge ogilt. na will fæ ur ${ }^{10}$ ) fara ok uæghia skapa löpær a gildan garp ( ${ }^{11}$ ok far af bana. gialde ${ }^{12}$ ) half gildi: löpær a ogildan garp. huat sum ${ }^{13}$ ) pext löpær innan ${ }^{14}$ ) ælla ur: ${ }^{15}$ ) gialdi half gildi ${ }^{16}$ ) $\mathrm{p} æ \mathrm{n}$ sum ${ }^{13}$ ) garpin atte. (f. i. Nu löpær fæ manzs a handuirki ${ }^{17}$ ) manz ${ }^{18}$ ) ok ${ }^{19}$ ) far. af bana. æltir annar ( ${ }^{20}$ a mapær ælla manzs fe. pa skal han gialda mæp halwu. ${ }^{21}$ ) alla dylia ${ }^{22}$ ) mæp epe ${ }^{23}$ ) at pæt fik egh py bana at hans at gulde. ælla hans feia: ${ }^{24}$ ) Nu far fæ af handuærkum ${ }^{25}$ ) bana ok faldær af: synis alt saman fre pæt sum ${ }^{26}$ ) bana fik ok ( ${ }^{27}$ blopughur stawr. har ok handuirki ${ }^{28}$ ) pa $\mathrm{a}^{29}$ ) hin uitzorp sum ${ }^{30}$ ) fæt at97 te mæp tuæggia manna epe at pæt fik ${ }^{33}$ ) af hans handuærkum ${ }^{32}$ ) bana. ( ${ }^{33}$ takx egh alt saman: pa hauær han uitzsorp at uæria sin handuirki ${ }^{28}$ ) mæp tolf manna epe at pæt fik egh af hans handuirkum ${ }^{32}$ ) bana. bristær at epe böte halfgildi.
99) F. om. bape.
100) C. F. add. a.

1) C. F. om. pa.
2) C. F. om. sum.
3) B. C. F. sic. A. garzs ok fran.
4) C. ranne. F. om. rannir - spiallin.
5) B. om. han.
6) B. C. annurkusta.
7) C. om. atar.
8) C. F. pat (F. add. som) spilt ar.
9) B. F. om. ok.
io) C. vt.
10) B. C. om. ok. F. huad thet löper innan
eller Vr, gällde \&c.
11) C. B. F. sic. A. galde.
12) B. C. F, om. sum.
13) F. sic. B. C. in. A. innal.
14) B. C. $v t$.
15) A. Supra lineam errato additum est $a$, ut legeretur gialdi, at illud a deletum est.
16) C. hand uerk. F. Handavärck.
17) C. F. om. manz.
18) B. C. F. om. ok.
19) B. C. F. sic. A. mapar a manzs \&c.
20) B. C. F. hanum.
21) B. C. dyli.
22) B. F. add. totf manna.
23) B. C. fear. F. fiä.
24) B. F. handawärkum.
25) B. C. F. om. sum.
26) C. blopoge stafra oc handuerke.
27) B. F. handawirke.
28) F. om. a.
29) F. $e$
30) F. add. egh.
31) B. handawärkum. F. handawirchom.
32) F. om. takx - uaria.
.XVI.
I Nu hauær man iorp i andrum by ok ${ }^{34}$ ) uill egh sa ok egh gæra ${ }^{35}$ ) garpa um. ok ${ }^{36}$ ) will sua ( ${ }^{37}$ anars öpi læggia sum sit pa skulu böndær til ( ${ }^{38} h a n s$ fara sum i bynum boa ok stæmna hanum ${ }^{39}$ ) til hægnapa: Nu uill han egh: ælla ær ( ${ }^{40}$ sua fiærrin at pe gita egh ( ${ }^{41}$ til hans kumit. pa skulu per til ${ }^{42}$ ) pingx fara um ${ }^{43}$ ) löghurdaghin sum ${ }^{44}$ ) næstær ær $æ f t i r ~ h æ l g h a ~ p o r s ~ d a g h: ~ o k ~$ doma til taka at ${ }^{45}$ ) hæghna ( ${ }^{46}$ um sik: sipan mughu per stafrum ${ }^{47}$ ) höta ok gærpa: ok saklösu ${ }^{48}$ ) hans ængia ok lindur mæ ${ }^{49}$ ) mula bet beta ok egh sla: $\mathrm{ok}^{50}$ ) sipan $\sin ^{\prime}$ gar $^{51}$ ) saklösu af föra. ok han böte preia markær firi at han uilde $\mathrm{egh}^{52}$ ) hæghna:

## .XVII

I Nu tiupra man i akre ælla æng annars ${ }^{53}$ ) manes mæp halw tiupre. ${ }^{\text {' pæt }}$ æru öra pri ok atær ( ${ }^{54}$ pæt sum spiællin æru. tiupra fullư tiüpré $:$ büte siax öra ok atær spiallin: Nu gangær hæstær: Iüs pa korn ær i axe. gialde span firi hæst. draghær ( ${ }^{55}$ mæpær sik tiupær hæl. böte firi annan: ${ }^{56}$ ) gangær hæstær i hældu gialde firi span. ganga tue $\mathbf{i}$ hældu ${ }^{57}$ ) gialde firi pre spæn: f. i. Nu gangær fæ i akre ${ }^{58}$ ) löst. pa skal fæ intaka. ær pæt hæstær. pa skal lepa ok egh ${ }^{59}$ ) ripa: kombær hin sum a ok ${ }^{60}$ ) rænir akær nam af hanum. ${ }^{61}$ ) hætte uip prim markum: ælla tolf manna ep ${ }^{62}$ ) at han rænté egh akær nam af hânum.

[^56]Nu takær man $f æ$ hans ${ }^{63}$ ) in. pa komær ${ }^{64}$ ) hin æftir sum a ok ${ }^{60}$ ) biupæi ${ }^{65}$ ) uæp til: æ huru mykil sum ${ }^{66}$ ) pön æru. pa skulu uæp uara ${ }^{67}$ ) py. at egh ma sipan dylia: $\mathrm{pa}^{a^{68}}$ ) han egh længær inne ${ }^{69}$ ) halda. Nu takær han uip uæpium: ( ${ }^{0}$ pa aghu granna ( ${ }^{71}$ perra skupa huar sum gynum gildan gal $p$ gangær gialde hin sum $\mathrm{p}^{2 t^{72}}$ ) atte ${ }^{73}$ ) ær ginum ogildan ${ }^{74}$ ) gangit. gialde hin sum garpin atte. haldær han ${ }^{75}$ ) akær name sipan. bin biupær ræt til. $\mathrm{pa}^{76}$ ) hætte uip prim markum: Nu skulu granna spiæll miæta. pa aghu hins miætanz mæn ${ }^{77}$ ) uitzsorp sum ut skulu ${ }^{78}$ ) ( ${ }^{79}$ giua læggia ut sua mykit sum pe uilia ( ${ }^{20}$ mæp $\rho$ pe tuæggia manna at mera uar egh spilt. Nu will han egh rel til fear sins biupa: ( ${ }^{31}$ pa skal han grauna sina taka ok $i$ garp hans ganga ok ${ }^{82}$ ) biupa hanum atær. ok sua a pinge laghlika. ok hans uarpnap a læggia. ok ${ }^{\text {s2 }}$ ) pa uarpar han egh sipan huat ( ${ }^{3}$ sum at py kan koma firi utan sinum handuærkum : ${ }^{84}$ ) Nu kærir hin æfte sum ${ }^{85}$ ) fet atte $\mathrm{pa}^{86}$ ) uiti mæp epe fiughurtan manna at han hafpe hanum laghlika atær bupit. ok ${ }^{87}$ ) sialuær wlte at han uilde egh atær ${ }^{\text {ab }}$ ) lösa. Nu stiall man akær nam af andrum: böte firi preia markær. ælla dyli mæp tolf manna epe

## .XVIII.

】 Nu will bande æenge9) sinne biærgha. nu will ban aka: pa ær oslaghit firi hanum. pa skal han sike ${ }^{50}$ ) uægh sla: ok $i$ sata biærgha. ok sua uægh ginum

| 63) B. om. hans. F. mans. | 77) B. F. miätzmän. |
| :---: | :---: |
| 64) B. F. kumber. | 78) B. skal. |
| 65) B. F. add. fuıra pänninga. | 79) B. F. giälda, läggia fram swa \&c. |
| 66) B. F. om. sum. 67) B. F. warda. | 80) B. F. ok edh (F. add. a) mädh twem, at |
| 68) F. má. | mera \&c. |
| 69) B. F. om. inne. | 81) B. F. Han skal granna \&xc. |
| 70) A. Verba pa aghu bis sunt scripta, at | 82) B. F. om. ok. |
| priori loco lineolis inducta. | 83) B. a kumber. F. at kann konma. |
| 71) B. F. skudha garda, Hawer gynum gil- | 84) B. handawärkum. |
| dan gard gangit, \&c. | 85) F. är. |
| 72) B. fait. | 86) F. om. pa. |
| 73) B. F. sic. A. om. atte. | 87) F. om. ok. |
| 74) B. add. gard. | 88) B. F. om. atar. |
| 75) B. F. om. han. | 89) B. egn. |
| 76) B. F. om. pa. | 90) F. Sär. |

akær skæra: ok i rök sætia. ${ }^{91}$ ) Nu akær man²) iuir akær ælla æng. rindær innan hiul: gialde firi hiul ${ }^{93}$ ) öre, rindær iui ${ }^{94}$ ) annat. gialde firi tua öra. rindær ${ }^{95}$ ) pripia gialde ${ }^{96}$ ) preia öra. rinna ${ }^{95}$ ) all fiughur gialde ${ }^{97}$ ) siax öra ok atær spiællin: pæn a lipi uarpa ( ${ }^{98}$ sum snimstu akær ginum ok atær gærpa.
.XIX.
I Nu kan man mistaka rök ælla sata: standær hans uti atær. kærio) hin sum a sighær sin takin uara: pa skal ( ${ }^{100}$ æmmanga atær gialda sum han tok ok $m æ p^{1}$ ) ep tolf manna: at iak tok mæp py at iak hugpe mit ${ }^{2}$ ) uara ok egh $9^{8}$ pit. ${ }^{3}$ ) (. I. $\mathrm{Nu}^{4}$ ) kære ${ }^{5}$ ) granne til granna sins $\mathrm{pu}^{6}$ ) hauær pær skurit a mik ok sætær i haslu. nu förir ('han in undan haslu: pæt ær siax öra sak ælla epær tolf manna at iak flutte egh ${ }^{\boldsymbol{b}}$ ) undan haslu. Nu förir man in ok gialdær ut iuir priskulda. ("pa ær han at prim markum sakær. ${ }^{10}$ )

## . XX .

I Nu a bonde frip gærpe uarpa uip annan æ mæpan annar hauær ${ }^{11}$ ) oburghit. Nu æn ${ }^{12}$ ) annar hauær oburghit ok gitær egh ællas uill egh biærgha: pa skal frip gærpi til martins mæssu uarpa um akær. ok $u^{13}$ ) æng til mikials mæssu:
91) F. sittia.
92) B. F. han.
93) B. F. om. hiul.
94) B. F. i.
95) B. F. add. i.
96) B. böte.
97) B. böte. F. add. firi.
98) F. sinista aker \&c.
99) B. F. kiärir.
100) B. F. han swa manga.

1) B. F. swa.
2) B. F. min.
3) B. F. tin.
4) A. Loco litt. $N$ miniator errato adposuit $\ddagger$.
5) B. kiärir.
6) B. F. sic. A. $p y$.
7) F. om. han - förir.
8) B. add. in.
9) B. F. sic. A. em. pa ar.
10) B. F. hic addunt quae textus noster habet in Cap. 21:1. Ok firi all aker giäld ängia giäld. Cfr. not. 24 pag. 210.
11) B. F. sic. A. kauar.
12) B. F. sic. A. om. arn.
13) F. om. um.

## XXI.

I ( ${ }^{4} \mathrm{Nu}$ kan man urangær uara ok will egh biærgha ok alle granna haua burghit. ${ }^{15}$ ) pa skulu per hanum stæmna. pa skal domarin pæt skupa huat han gör pæt hæeldær ${ }^{16}$ ) prængdær æella mxp uilia: ${ }^{17}$ ) pa lægge domarin ( ${ }^{18}$ sua hanum ruman dagh at han ma uæl sinu in biargha: nu hanær han egh ${ }^{19}$ ) burghit. pa farin ( ${ }^{20}$ grænna hans til pingx ok takin dom til at hans afrepe saklösu nöta. Nu syn domarin pöm dom pa ligge pæt ${ }^{21}$ ) til hæræzs næmdinna. ${ }^{22}$ ) sighær hæræzs næmdin at han sunde banum dom pa bôte ${ }^{23}$ ) preia markær. ©. I. ( ${ }^{24}$ firi all akær giald ælla ængia giald pa skal gialda för æn in $æ r$ burghit. hauær han ${ }^{25}$ ) egh hö ælla korn uti: pa taki lani af pem sum ute hauær. ${ }^{26}$ ) $\mathrm{Nu}^{27}$ ) gialdær han $\mathrm{ut}^{28}$ ) iuir priskulda. pa hialpær hanum ${ }^{29}$ ) egh uilzs epær utan böte preia markær æ firi huat sum ${ }^{30}$ ) pæt .ær. hældær firi ${ }^{3}$ ) akær giald ælla ængia giald. §. 2. Nu hauær bonde oburghit. slar bonde a annan $\left(\nsupseteq \operatorname{sinu}^{32}\right.$ ) haldær mæp bund ok hirpa urakær ${ }^{33}$ ) ok gætir taks innan. pæt ær priggia marka sak ælla dyli mæp tolf manna epe at han giorpe hanum ænga olagha a slat. ${ }^{34}$ ) Nu slar by ${ }^{35}$ ) a by ok bolstapær a bolstap aghu alle hægnap saman. pa ær aldær by sakær at prim markum.

## .XX.II.

9 $\mathrm{Nu} æ r$ anfripær inne fran olafs mæssu ok pær til sum ${ }^{36}$ ) inne $\not 1^{35}$ ) rökær ok sata. ok uarfripær fran mipfastu ok til pinkizs dagha. Nu i pæmma frip

[^57]pa ma ængin ${ }^{39}$ ) stæmna ok egh ${ }^{39}$ ) epa ${ }^{40}$. ) seia: firi utan iorpa delur. ælla manhælghis mal ælla man ( ${ }^{4} \mathrm{k}$ ræui $\mathrm{ök}^{42}$ ) $\sin$ um uar æn han ær skiptær uip han. ælla korngiald til sæp sinna. ælla rögbtar hæghnap sin: sandær piuuær ${ }^{43}$ ) han a huarte ${ }^{44}$ ) anfrip ælla uarfrip: ok egh trull kona: firi all annur mal æn ( ${ }^{45}$ skild æru ok kuæl bonde bonda; ælla soknare. ( ${ }^{46} \mathrm{~Pa}$ ær han sakær at prim markum.

## XXIII.

I Nu ripær man ( ${ }^{47}$ hem at uægh drukkin ${ }^{48}$ ) ok drauæls fuldær huggær sundær lip skep. böte firi örtugh. huggær sundær andra böte öre huggær sundær pripiu böte pre öra: huggær sundær ${ }^{49}$ ) skialghindær ( ${ }^{50}$ böte sua firi skialghindæi ${ }^{51}$ ) sum firi alla skipur. pa ær lip at siax örum gilt. ${ }^{52}$ ) Nu ripær man at uægh ${ }^{53}$ ) hæfær lip ur hurruku. ${ }^{54}$ ) gialde firi siax öra. nu huggær man tompta garp manzs. han ær sakær at prim markum. Nu liggær tompta garpær nipri. ok kæra per egh æfte sum skapan fingu. æf a ængin soknare æfter. stæmna: hulikius ${ }^{55}$ ) soknare sum ${ }^{56}$ ) pær æfte stæmnir. pa ${ }^{57}$ ) böte prea markær firi huaria pingstæmnuna ${ }^{58}$ ) utan pe kæra reftir sum ${ }^{59}$ ) skapan fingu: ok bötir han pöm. pa böte kununginum ${ }^{60}$ ) ok egh förra. Huggær ${ }^{61}$ ) man garp um frip gærpi manzs. böte firi siax öra ok atær spiællin. huggær man læst hus ok dorat. pæt ær priggia marka sak. ok gæri atær ${ }^{62}$ ) æmgot sum pæt uar. ( ${ }^{63}$ huggær odorat hus böte siaxs öra ok gæri æmgot sum pæt uar. ${ }^{64}$ ) huggær bat hans ${ }^{65}$ ) ælla annur anbup hans böte firi siax öra ok gæri atæ1 ${ }^{66}$ ) æmgot sum pæt uar.

[^58].XX.IIII.
\& Nu dræpær man fæ manz gialde ${ }^{6 r}$ ) atær fullum gialdum. kuikt kuiku gen ok mæp ep tolf manna at pæt uar mæp uapa ok egh ${ }^{68}$ ) mæp uilia ælla böte preia markær. f. 1. ( ${ }^{69} \mathrm{Nu}$ ripær man at hiorp manzs ælla stope. huggær mæp uilia pæt $^{70}$ ) i hæl. gialde atær fullum gialdum ok mæp prea markær. sua firi annat ok sua firi pripia: huggær flere mæp sinum uilia $\mathbf{i}$ hæl æn pry. pa ${ }^{71}$ ) böte ${ }^{72}$ ) fiuratighi markær. §. 2. Nu dræpær man köuærne manz. orkar hin epe ${ }^{33}$ ) pæt atte at pæt bet aldrigh um ben ok ( ${ }^{4}$ pæt at huarte sup ælla sapa: ${ }^{75}$ ) pa böte siax öra. Nu dræpær man hiorp hund manz. gialdi firi taa öra. nu kombær man ${ }^{76}$ ) egh hundi fran sik ${ }^{77}$ ) för æn ( ${ }^{78}$ han dræpær han mæp alna langu skapte. ${ }^{79}$ ) ligge ogildær. ©. 3. Nu huggær man fæ manz. ær pæt
 pæn sara ok læki ok fa hanum föran til syslu sinna. warpær ( ${ }^{84}$ olyttær pataki bondin sit eghit atær. warpær lyt. pa ${ }^{85}$ ) haui pæn sum hiogh: ok fa bondanum olyttan ${ }^{80}$ ) firi. 5. 4. Nu slar man ut ögha a fæ manz mæp uapa:*) pæt ær öre ${ }^{88}$ ) ( ${ }^{89}$ mæp tolf manna ep at pæt uar mæp uapa ok egh mæp ${ }^{50}$ ) uilia. nu slar mæp uilia böte pre markær. ${ }^{97}$ ) slar ut bapin gialde atær fullum gialdum ok mæp ( ${ }^{23}$ uapa ep. slar mæp uilia böte firi ${ }^{93}$ ) preia markær. Nu slar han horn af pæt ær öre. huggær af hala: ( ${ }^{94}$ pæt ær öre. ok mæp uapa ep: nu slar mæp uilia böte preia markær ©.5. Nu bænnis manne at han hauær

[^59]manz fæ dræpit. pa a han uitz orp dylia mæp epe tolf manna at han ( ${ }^{5} æ{ }^{8}$ egh sandær pær") at. bristær at epe böte firi preia markær ok pæt atær fullum gialdum sum han drap. ©.6. Nu dræpær man fæ manzs ok bær i fialstær han hetir fæ fylingær. han skal dylia mæp turtylftu9) ælla böte siax markær
xXV.

- Ná bitær uren gælding. gialde atær fullum gialdum ( ${ }^{98}$ nu bitær aren urenan gialdi9) balfgildi. py at pær atus. ${ }^{100}$ ) iamne ${ }^{1}$ ) uipær Nu bitær bæstær skiut ${ }^{2}$ ) böte atær fullum gialdum by at pæ $^{3}$ ) ær ofæfle. ${ }^{4}$ ) Nu bitær hæstær fyl til hælia. ${ }^{5}$ ) ær pæt hæst fyl ok gangær. pa ær pæt half mark. bitær ( ${ }^{6}$ pæt fyl sum) rindær. pæt æru atta örtughær. bitrer marfyl ok gangær pæt æru tue öra. bitær marfyl ${ }^{\text {e }}$ ) ok rindær. böte fiura örtughær. (s. i. Nu stangar piur oxa gialde atær ${ }^{9}$ ) fullum'gialdum: stange ${ }^{10}$ ) uxe ${ }^{12}$ ) ko. gialde atær ${ }^{12}$ ) fullum gialdum: ( ${ }^{13} n u$ stanga ko ko. æ pær sum ${ }^{14}$ ) iamnir aghas uipær. gialde atær ${ }^{12}$ ) half gildi. Nu skapar kalui manz. gialdi firi öri. skapar kipi manz ælla lambi. gialde ${ }^{15}$ ) örtugh. sua ok firi gambla gas. §. 2. Nu grauær man diki skær ur gæslinga torwu dör gæslingær i liggi ogildær. nu ær egh torwa ur skurin. pa ær gæslingær gildær at atta pænningum. miolka gris at fiurum. ${ }^{16}$ ) Nu skal sua ( ${ }^{17 h}$ huar somartelnungær gialda sum at höste uærbær uare. §. 3. Nu alle pe


[^60]7) F. och.
8) F. skiuth fyl.
9) B. F. om. atar.
10) B. F. Stangar.
11) A. Inter h. v. et sequentem h scriptum at deletum est.
12) F. om. atar.
13) B. F. Stangar \&c.
14) F. om. sum.
15) B. add. firi.
16) F. fiura peningom.
17) B. hwarn sumar tenlunger. F. huann Sommar telningh.
18) F. thänn.
pa skal pæt uita mæp tuem mannum. at pit fe uar mins ( ${ }^{19}$ fear bani. pa a hin nitzorp læggia fram sua mykit sum han will at nu ær fult framme ok böt - sum skilt ær.

## XXVI.

 han uarpa py firi sik $^{21}$ ) ok sinum handuirkum. ${ }^{22}$ ) firi uak ok uarghi ${ }^{23}$ ) ok sin100 ne uangömu: pæn a uarpa uak sum uækkir pær til sum ${ }^{24}$ ) iamuæl ær atær frusit. Nu takær ${ }^{25}$ ) man lan. pa skal $æ$ lan hem: ©. f . Nu takær man in sat fæ. $\mathrm{pa}^{26}$ ) uarpæ1 ${ }^{27}$ ) $\mathrm{p}^{2} \mathrm{t}^{28}$ ) af bonda stulit. pa skal ( ${ }^{9} \mathrm{p} æ \mathrm{t}$ bonde atær gialda pem sum atte. utan bape uar stulit hans of ( ${ }^{30}$ hins sum atte ok in satte. ællas bran ${ }^{31}$ ) bape. Nu kræuær annar ok annar satte in. pa ( ${ }^{32}$ skal pæt i tak laia i alla lagha fæmtir. pæt ær pön högste fæmt ${ }^{33}$ ) nat ok iamlangde. ${ }^{34}$ ) pær til ( ${ }^{35}$ mattu per saklösu inne halda. sum pæt ær insat til. Nu kombær egh ( ${ }^{36} æ n$ pa pæn atær sum atte. ${ }^{37}$ ) pa ma han saklösu pöm ut fa sum kræuær. $\left({ }^{38} \mathrm{pa}\right.$ a han til ganga mæp surnum epe uita at pætta ær mit ok iak haurr ræt kændt. ©. 2. Nu takær man hæst manz ${ }^{39}$ ) ripær mæp innan ${ }^{40}$ ) hæræzs böte firi siax öra. ripær hæste ${ }^{41}$ ) utan hæræzs böte pre markær. ( ${ }^{42} æ l l a$ takær bat hans æella kuste hans andra hans olouandis böte firi siax öra. ok æmgot atær sum han tok.
19) B. F. sic. A. fa banni.
20) Verba: $p a$ - leghan forte infra sunt inserenda post verba: Nu takaer man lan.
21) B. F. sär.
22) B. handawärkum.
23) F. warga.
24) B. F. om. sum.
25) A. Litt. ta bis sunt scriplae, at priori loco deletae.
26) B. F. om. pa.
27) F. war.
28) B. F. om. pat.
29) B. han thät ater giälda \&sc.

3o) B. F. swa hins sum in satte \&c.
31) B. bränt.
32) 1. a. F. à thänn i \&c.
33) B. F. om. famt.
34) 3. F. iamlanga.
35) B. ma han saklöst. F. md hann saaklöso \&c.
36) F. thâ äter thänn insatte, thá \&c.
37) B. F. in satte.
38) B. F. han skal til ganga.

3g) B. add. ok.
40) B. F. sic. A. inna.
41) B. add. annars.
42) B. Nu taker man bat \&c.
XXVII.

I Nu takær man ekiu ${ }^{43}$ ) manzs ok ${ }^{44}$ ) ror bort mæp ok ${ }^{45}$ ) kombær egh atær firi sola sætær: böti firi prea ${ }^{46}$ ) öra: nu kombær pæn sum ekiuna ${ }^{47}$ ) a lepir han mæp ${ }^{48}$ ) ope ok hin uill egh atær uænda böte ( ${ }^{49}$ siax öra pæt hetir fornæmis sak. Nu sighær ( ${ }^{50}$ hin uære uara. pa a hin ${ }^{51}$ ) uitzs orp uita pæt æmgot atær kumit. ©. I. Nu hauær bonde kældu $a^{52}$ ) æng ${ }^{53}$ ) sinne faldær ifolk ælla fæ ok ${ }^{54}$ ) far af bana gialde firi half gildi: ok ( ${ }^{55}$ bötin alle pe mæp hanum sum gaghn toku af kældunne. ællas dyli mæp tolf manna epe at han tok egh ${ }^{56}$ ) gaghn af perre kældunne. ${ }^{57}$ )

## XXVIII.

$\mathrm{Nu}^{58}$ ) delas ${ }^{59}$ ) tu hæræ. uip. ${ }^{60}$ ) annat skyldar bape ${ }^{61}$ ) kununge ok iarle. ok annat skyldar egh utan mæp kununge. dela per um ${ }^{62}$ ) opla sina ok egh $^{63}$ ) lagha hæfpir. pa skal ${ }^{64}$ ) sua ( ${ }^{65}$ huar taka sum skyldar. ${ }^{66}$ ) Nu gangær til brutzs berra mællum. ( ${ }^{67}$ pa takær pæt tuælyti sum næmir bor. haui py at pæt skyldær mera: ok hint pripiung. py at pæt $^{68}$ ) skuldar ${ }^{69}$ ) minna. Nu uæria ${ }^{70}$ ) bapin hæræpin. pa skal næmd næmna af pöm næstu andrum hæræpamin. ${ }^{71}$ ) ok per skulu ${ }^{72}$ ) slita ${ }^{73}$ ) pa delu: $:^{74}$ ) ©. I. Nu liggia byia saman ok po haar $i$ sinu hæræpe ok ${ }^{75}$ ) skil pem a um ramarka sina ok gæra tuæsuæri: pa skal næmna
43) F. ökio.
44) B. F. om. ok.
45) F. om. ok.
46) B. F. sic. A. siax. Cfr. Cap. 43: 1.
47) F. ökiona.
48) F. om. map.
49) F. tria marcher, thet \&c.

5o) B. han wärre \&c.
5i) F. hann.
52) B. i.
53) Pro egn. Sic B.
54) B. F. om. ok.
55) F. on. bötin - kaeldunne.
56) B. e.
57) B. F. kiäldu.
58) A. F. Hoc Cap. incipit in nova linea, litteraque initiali grandiori ornatur.
59) F. dela.

6o) F. om. uib. A. add. um skrldir; B. F. vero recte om. haec verba.
61) F. om. bape. B. add. mädh.
62) F. vth. Male.
63) B. F. sic. A. v. egh omiss. supra lineam add. rec, man. saec. XVI.
64) F. om. skal.
65) Pro huart taka. Sic B. F.
66) B. skyldir.
67) B. Taki thät twa luti sum närme bor hawi, \&c. F. tagi thet tue luthj, nämmer \&c.
68) B. F. sic. A. om. pat.
69) B. F. skyldar.
70) B. add. thön.
71) B. F. häradhum.
72) B. F. om. skulu.
73) B. sliten.
74) A. delin, ut videtur, primum scriptum est.
75) B. tha.
af pem næstu andrum tuem hærapumin ${ }^{71}$ ) næmd: halua af huariu hæræpinu ok per skulu pær ret um gæra. §. 2. Nu liggær gör by ${ }^{76}$ ) ok gamall högha byr ok hepnu byr. nu liggær han ( ${ }^{77}$ gen almænninge. nu skil pem $a^{78}$ ) um skial. pa $a^{79}$ ) standa a ælsta iæpre ${ }^{20}$ ) ok ${ }^{81}$ ) öpa pa daghrin ${ }^{82}$ ) ær döuastær. ${ }^{33}$ ) mællum botolfs mæssu ok mizsomars. pit ${ }^{84}$ ) skal byr agha sum op fat ${ }^{85}$ ) höra. i skial gen almænninge. Nu hauær by ${ }^{76}$ ) næmir almænninge byght ok kumit a lagha hæfp sinne pær hauær by ${ }^{76}$ ) uitzs orp alt ${ }^{86}$ ) pæt sum ${ }^{87}$ ) utan ær garp hans ok lagha hæfp hans pæt ær almænningær. nu a hæræzshöfpinge almæuninge skipta. Nu hauær hæræpe næmer by byght ok kumit a lagha hæfp sinne. pa a hæræpe uitzs orp ( ${ }^{88}$ at uæria alt pæt sum ${ }^{89}$ ) utan liggær $\mathrm{f}^{90}$ ) ær byia mark. ©.3. Nu ( ${ }^{91}$ mötis by ok almænningær i uatne. pa skal taka niu alna ( ${ }^{92}$ langt skip ok ${ }^{98}$ ) stæpia stamn $i$ uasse ${ }^{94}$ ) ok ${ }^{95}$ ) annan ut a diup. pa skal standa $\mathrm{i} \not \approx f t r a$ stamne $\mathrm{ok}^{93}$ ) haua sik $^{96}$ ) i hande ${ }^{97}$ ) haka skapt ok ${ }^{95}$ ) kasta atær iuir axl sik ${ }^{98}$ ) a diup ut. aghe sua byr sum ytærst far kastat. ok ${ }^{95}$ ) pæt ær 101 almænningær sum utan ær. ©.4. Nu delas bya uipær göri ok gamblir. skil pöm ${ }^{99}$ ) um skial sin. nu sæmbær pöm um ${ }^{100}$ ) ramarka: pa skal syn ræt mællum ramarka ganga utan möte sua mykit uatn sum uændir ut') hiul a kuærn: möte sua mykit uatn: pa skal i mipström ${ }^{2}$ ) ramarka haua utan lagh hefpat handuirki gangi firi. ælla lagha hæfpir. ${ }^{3}$ ) uirkar ${ }^{4}$ ) man i skoghe annars ælla ta-
76) B. F. byro
77) B. widh almänning.' F. widh Almeningin.
78) F. om. a.
79) F. add. hann.'
80) G. störa.
81) F. add. öytersta. B. add. öytarsta, ok; G. vero om. haec verba.
82) B. F. dagher.
83) B. F. sic. A add. pat.
84) B. F. squa.
85) B. fa.
86) B. F. sic. A. at.
87) F. om. sum.
88) F. om. at uaria.
89) B. F. om. sum.
90) B. F. thät.
91) B. mötas byr \&c. F. möther by î Almänningh \&c.
92) B. F. sic. A. langa stang.
93) F. on. ok.
94) B. F. wassa.
95) B. F. om. ok.
96) F. Sär.
97) B. F. handum.
98) B. F. sär.
99) B. add. a.
100) B. F. sic. A. om. un, add. vero skial $\sin$ ok.

1) B. $v m$.
2) B. midhströmom.
3) B. F. add. Thät är lagha häfder.
4) B. F. sic. A. uarkar.
kær in til öpzs mala ok kombær umn) garpe. ('pæn garpær hetir') rishofpe. ok rans garpær: rutnar pæn garpær af ok ${ }^{8}$ ) kombær um andrum ( ${ }^{\circ}$ rutnar af han ær ok rans garpar kombær um pripia ok prim flera pa rindær han $a^{10}$ ) synrétu. ( ${ }^{1} \mathrm{Nu}$. P huar sum mötas synrætta ok lagha hæffi: ${ }^{12}$ ) pa ( ${ }^{13}$ rindæer lagh hæefpi synrettu nu æ huar sum ${ }^{14}$ ) mapær hauær pæssum lundume lagh hæffat. pa a han uitzs orp uæria: Nu sæmbær pem egh um ramarka ok hauær annar perra uart för. pa a han ${ }^{15}$ ) uitzs orp sum ( ${ }^{16}$ för hauær uart. nu æn pe uæria bapi a yuærstu fæmt. pa skal hæræzs næmd uita huat pær ær ${ }^{12}$ ) sant um. Nu æn annar perra uar ${ }^{18}$ ) a yuærstu fæmt. pa a pæn uitzs orp sum ${ }^{10}$ ) uart hauær. ©. 5 . Nu ( ${ }^{(20}$ gærs by ${ }^{21}$ ) af by liggær til ha ok hamnu. uet sina ramarka. pa hauær han uitzs orp uæria pæt sum ${ }^{19}$ ) han hauær fangit ok egh til högha bys iuir ramarka ganga: Nu hauere han egh sik ${ }^{22}$ ) ramarka ok liggær egh til ha ok hamnu han hauær egh nitzorp mera at ${ }^{23}$ ) uæria æn han hauær garpe gripit, han a haua mæp högha by af almænsinge bysins. timbær ok tro. ${ }^{24}$ ) fang ok fear gang. ok rypia undir rughi ok rowm: haua af preia halma. ok sipan læggia atar undir fear fot. egh ma han lengar til aker alla æng haua. . Nu uill höghas) by ${ }^{20}$ ) almænninge skipta. pa a afgærpis by ${ }^{26}$ ) sua: mykit'i skoghe sum skyldar. nu me by ${ }^{27}$ ) af almænninge köpter: pa a han egh ( ${ }^{28}$ uitzs orp mera ( ${ }^{29}$ at uæria æn sua sum han hauær garpe gripit_ok lagha heff a kumit.

| 5) B. F. sic. A. iui. | 17) A. sarr scriptum est, at s deletum. |
| :---: | :---: |
| 6) F. om. pan garpar. | 18) Prouer. Sic B. |
| 7) B. F. hete. | 19) B. F. om. sum. |
| 8) F. om. ok. | 20) F. gärdis byr a byr. |
| 9) Lege: han ar ok rans garpar. rutnar af | 21) B. F. byr. |
| komber \&c. | 22) F. sitt. |
| 10) B. om. a. | 23) B. F. om. at. |
| 11) F. om. Nu - laghhaffi synrattu. | 24) B. F. trodhor. |
| 12) B. häfdir. | 25) F. sic. A. höghi. B. höghhe |
| 13) B. rinda lagha häfdir. | 26) B. byr. |
| 14) B. F. om. sum. | 27) B. F. byr. |
| 15) F. thänn. | 28) B. mera witzord. |
| 16) B. F. wart hatver. Nu \& c. | 29) B. F. wäria, än han hawer \&c. |

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. It.
17) A. sar scriptum est, at $s$ deletum.
18) Pro uar. Sic B.
19) B. F. om. sum.
20) F. gärdis byr à byr.
21) B. F. byr.
22) F. sitt.
25) B. F. trodhor
25) F. sic. A. höghi. B. höghce
26) B. byr.
27) B. F. byr.
29) B. F. wäria, än han hawer \&c. :

## XXIX.

 gær hagha ( ${ }^{3}$ ok far a fiskia ${ }^{\text {min }}$ ) annars manzs gær uasa ( ${ }^{3}$ ok uærkia. pæt kal$\mathbf{l a}^{24}$ ) opul brut. .pæt ær fiughurtan manna epær at han gik' mæp luui. ællæs tolf manna epær at pæt uar ${ }^{35}$ ) egh ${ }^{20}$ ) hans gærp. bristær at epe böte ${ }^{85}$ ) preia markær: Nu far ( ${ }^{38}$ han a fiskiar hans draghær ${ }^{39}$ ) næt ællas miarpa ${ }^{40}$ ) pæt ær siax öra sak. Nu gangær ( ${ }^{41}$ man $i$ skogli annars manzs takær diar hans map neti ælla skiutær. pæt ær siax öra sak ok lati atær diurin.
.XX.X.
ๆ Nu ær skoghær uskiptær ${ }^{42}$ ) mællin manna. alle pe sum ${ }^{43}$ ) pær i aghu: per aghu ${ }^{44}$ ) saklöst $i$ hugga. ${ }^{45}$ ) alt utan ek ( ${ }^{46}$ ok hasl. hasl $\mathrm{i}^{47}$ ) frip haua: Brænnir man suipu: gömi sik pær firi at pær se egh ek innan ${ }^{88}$ ) brænnir ( ${ }^{40}$ man ek böte firi siax öra: brænnir ${ }^{50}$ ) pre. böte pre markær. brænnir ${ }^{50}$ ) tiu:ighừ bobte fiuratighí markær ( ${ }^{31}$ huat sum ${ }^{52}$ ) han a minna ella mera: ( ${ }^{(33}$ ok huat Than hugger minna ælla mera, æn egh ma han bape ${ }^{54}$ ) skoghin auerka $æ$ til ( ${ }^{55}$ huas sum ${ }^{56}$ ) pæt ær ok andrum lama ælla slipa. ${ }^{57}$ ) utan han aghe tu bot i byipum: $\mathrm{pöm}^{\text {se }}$ ) sum huart perra bauær særdelis akær ok æng. ok alla lagha
30) F. add. i.
31) B. F. Nu far han a \&c.
32) F. Fiskerij.
33) B. F. älla wärka.
34) B. F. kallar alt.
35) F. är.

36 B. e.
37) F. add. före.
38) B. a fiskia \&c.
39) B. F. add. noth, lägger.
40) B. miardra.
41) F. à schoug \&c.
42) B. F. sic. A. skiptar.
43) B. F. om. sum.
44) B. F. maghu.
45) B. add. hwat han a minna älla mera, hwat han hugger minna älla mera. Cfr. not. 5I. infra. Quae vero in textu sequuntur: alt utan ek-fiuratighi markar, ea sine dubio in margine antiquioris cuiusdam
codicis fuerunt adnotata', unde in texturn irrepserunt, ubi seriem sermonis interrumpunt, quocumque loco ponantur.
46) B. F. hon skal ä fridh hawa. Thän (F. add. som) swidh wil bränna, han skal giöma (F. hann göme) sik \&c.
47) A. a a miniatore in $a$ mutatum esse videtur.
48) B. F. i.
49) B. F. han ek, böte siax \&c.

5o) B. F. add. han.
51) B. hic om. huat - huggar minna alla mera. Cfr. not. 45. supra.
52) F. om. sum.
53) F. om. ok - merai
54) B. F. add. sialwer.
55) B. hwars han wil, ok andrum \&c.
56) F. om. sum.
57) F. schipta.
58) B. thör.
skiptir. pa ma han til pres bolsins enum ${ }^{59}$ ) skipa. ${ }^{57}$ ) ælla lanà ${ }^{60}$ ) auæita flere
 pa uiti hæræpzs næmd huat (jær ${ }^{63}$ ) ær sañt um. (. i. Awndas ${ }^{64}$ ) per sum $\left.{ }^{65}\right)^{51}$
 pa skulu ${ }^{68}$ ) per til fara firi iul ok hælgha aftun ok $^{\text {e9 }}$ ) uara skogh til skiptis ok. læggia hælghp a hañ. huar sum haggær sipan i skoghinum af py sum i helgh-
 te ${ }^{72}$ ) lagh pingx mana dagh. pett mer pen sum nattum ær æfte annan dagh pinkizs dagha ok stæmna skoghinum til skiptis. Nu uill han egh stæmna utan wil hinum forfengta ${ }^{73}$ ) sit. pa skulu per til pingx ${ }^{74}$ ) fara ok tera ok la$\mathrm{ta}^{75}$ ) af döma hælghpina. ok ${ }^{70}$ ) sipan mughu per saklöst hugga: Nu stmmnir han ok sökir til skiptis sloghin. pa a pripiu fæmtinne skulu alle per ( ${ }^{7}$ sum i aghu skoghinum til koma ok skipta skoghinum $¥ f t e$ py sum ${ }^{78}$ ) huar a i bynum. ok aghin alle i $\mathrm{py}^{79}$ ) bæzssta. ok alli i $\mathrm{py}^{79}$ ) uærsta.
 fifi siax öra. gangær'man anj skogh annars htiggær ek ælla apald bærǽzz tré.
 ( ${ }^{87}$ först ut pæt sum han tok. "ellas sua got ok sakina' iuif at botinne." Hugs

[^61]gær $^{\text {se }}$ ) $\operatorname{iuir}_{\text {fic }}$ pry $^{89}$ ) gialde firi preia markær. Nu buggær, man sua manga ekær i annars skoghi at sfanda ma a stubba ok ${ }^{90}$ ), tælia ${ }^{91}$ ) til tiughu æru. bö̀te firi fiuratighi markær ( ${ }^{92}$ huggær galduip böte pre öra.

## XX.XII.

I. Nu uilia böndær in taka til gærpis sik ${ }^{93}$ af skoghinum. pa a han ${ }^{94}$ ) uitzs orp sum in uill taka til akærs ok æng., æn pæt ær egh of höghær skapi bynum. py at pæn a $x$ uitzs orp sum byggia uill.95) Nu liggær manzs fæ̈lla pọ̈̆ sum ${ }^{96}$ ) han will rypia undi rowm ælla97) ${ }^{97}$ rugh, $i$ by sum per, uilia in taka: ella uilia per ok intaka skogh undir mala. alla ${ }^{98}$ ) uilia per skipta skogh ${ }^{99}$ ) til rypzla skiptin ${ }^{100}$ ) ok haui ( ${ }^{1}$ po för öxamala sin sum fældi. ${ }^{2}$ ) rugh ${ }^{3}$ ) ok rowr. ok en halm pær æftir. sipan taki pæn $^{4}$ up sum mæp lut ok lagha skipti fk

I Nu aghær ( ${ }^{5}$ annar træn ok annars ær iorpin i skoghinum. pa uill hin af hugga $\operatorname{træn}^{6}$ ) ok sina iorp rypia. Nu, sigliæer han ${ }^{7}$ ) at han uill sin tra ${ }^{8}$ ) haua.


 ghự sum ${ }_{\text {ia }}^{14}$ ) huarte nytir til akær ælla, æng. ok hịn uill hannm hans aldin

skogh ælla hans vip ${ }^{15}$ ) forfængta: pa a pæn uitz orp sum tren a. pön skulu dömas kuar standa ok egh up huggas. Nu æn pe ${ }^{16}$ ) standa a pere iorp sum man ${ }^{11}$ ) ma gæra akær ælla ${ }^{18}$ ) æng af. pa a pæn fara til sum ${ }^{19}$ ) skoghin uill ( ${ }^{2}$ rypia ok af hugga ok iorpina rypia. ok biupa sua manga panninga sum mixtanz mæin ${ }^{21}$ ) sighia træn uærp uara. uill hin uip taka ( ${ }^{22}$ pa ${ }^{21}$ er pát got. uill han egh uip taka: pa skal han stæmna et ping. annat ok pripia ok bypa ${ }^{23}$ ) hanum uærpin. Nu æn han uill egh uip taka ( ${ }^{24}$.pa skal a' pripia pingeno næmd gæra ok sea huat , ( ${ }^{25}$ pæt ær hældær fallit til at rypia æfllas egh: ær pæt fallit til at rypia pa skulu per mixta huru gopmer skoghrin ær ok han ( (ts skal ${ }^{i}$ uipæp pænningum taka sum skoghin a. uill han egh uiper taka (2"pa han stæmne hanum ${ }^{28}$ ) farpa ping. pa skal taka pænninga ${ }^{29}$ ) sua manga sum mix$\operatorname{tanz}$ mæn ${ }^{30}$ ) ælla andre syna mæn uilia ( ${ }^{31}$ miæta ok skoghrin uar uærpær. ok setia i hændær tuem boanzs mannum, mæp pöm skialum. at paghar hin kærir ${ }^{32}$ ) til pa fa ${ }^{33}$ ) hanum pænningana, sipan taki han dom til at hugga ${ }^{34}$ ) sko-, ghin huggær han för. ${ }^{35}$ ) pa böte sum skils. hugger han ${ }^{35}$ sipan ${ }^{36}$ ) ok kærir hin ${ }^{37}$ ) til sum skoghin atte. pa uisi hanum huar sum ${ }^{33}$ ) panningane standa til 103 borghan ok bipi han ( ${ }^{3}$ sipan pöm par up taka: ok uiti pat mæp epe fiughurtan ${ }^{40}$ manna at han hiog up pis pen skogh mxp pingx manna domi sio pan ( ${ }^{4} 2 \mathrm{han}$ hafpe fult giald ${ }^{\text {i3 }}$ ) hanum bupit mæp prim pingum ok prim fxmtum o of farpa lionga ping.

[^62]I: Nu takær mapær man i skoge sinum, pa ma han egh af bonda taka ok egh af hans preli. han skal pọ̀m til byia ${ }^{44}$ ) fylghia. ok lass i tak lata. ( ${ }^{4 s^{4}} \mathbf{o k}$ han lete hemuld sinna: far han hemuld se ( ${ }^{46}$ saklös. far han egh hemuld. pa lati atær uipin ok mæp siax öra: takær leghu dræen manz i skoghi. pa ma ${ }^{47}$ ) af hanum taka: py at han ær egh stapfastær. ${ }^{48}$ ) uarpær hanum egh skoghær hemul. $\mathrm{pa}^{49}$ ) latis${ }^{50}$ ) atær uipin ot mæp pæt ${ }^{51}$ ) sum skilt ær. (f. r. Nu löpa bort hion manzs. lysir ${ }^{52}$ ) pæn ${ }^{53}$ ) laghlika sum ${ }^{54}$ ) sins ${ }^{55}$ ) hauær mist. ok biupær til ( $\oiint^{50}$ ) sit. takær man $^{57}$ ) utan uarp hælde ok utan hæræzs lysir laghlika. ok far hanum sit atær. pa a han firi half mark. takær mulslaghus) man ( ${ }^{59}$ ella hæst a gangu. ællar uxa ok ${ }^{60}$ ) lysir laghlika ( ${ }^{61}$ ba a han firi örtugh:
XX.X.V.

1. Nu a man bigarp: pa ma ${ }^{62}$ ) man egh setia skruf næmer bigarpe. ænn ${ }^{63}$ ) halua rost nær. setier sum skilt ær. fylghir hin sinum bium frain bi garpe sinum. uraki af sua at han spille egh uærkum hans. ælla haui halft ${ }^{64}$ ) huar perra, sextær næmer æn skilt ær. pa ær skruuæer piuuær. uari ogildær firi pem sum hitte. ${ }^{65}$ ) ok ${ }^{65}$ ) hin gialde pre marker sum satte. allas dyli mæp tolf manna epe at han egh satte. ©. i. Gangær") man at bium mæp fælaxs gærp.") ( ${ }^{69} \mathrm{pa}^{2}$ a han ${ }^{70}$ ) halft uip alla pa sum ${ }^{71}$ ) skoghin ${ }^{72}$ ) aghu: Nu ganger ${ }^{77}$ ) utan ${ }^{74}$ )
44) B. F. byar.
45) F. om. ok.. B. Han a leta kemuld sinne.
46) B. F. osaker, far egh hemuld, lati \&s.
47) B. add. han.
48) B. stadhfäster.
49) B. F. om. pa.

5o) B. C. F. sic. A. om. latt.
51) F. om. pat.
52) C. Zyse.
53) B. hin. C. han.
54) C. F. om. sum.
55) C. sit.
56) C. B. sic F. fàa: A. fa.
57) B. add. thät.
58) B. C. F. muslaghu. $\because$
59) B. a gangu, ällar häst, ällar \&e.
60) B. F. om. ok.

6i) B. han a.
62) C. scal.
63) B. F. sic. A. a.
64) B. sic. C. haft. A. F. half:
65) C. hitter. B. C. F. add. a.
66) B. C. F. om. ok.
67) B. Nu ganger.
68) F. om. garp.
69) B. Han $a_{\text {. }}$
70) C Kih. ${ }^{\text {T }}$
71) B. F. om. sum.
72) B. C. F. skogh.
73) B. add. han.
74) B. C. F. sic. A. uan.
fellax gerp. semter ( ${ }^{75}$ stok ok stapa. far imep blande ${ }^{76}$ ) ok bikare. fart ok flobghir. pæt ær siax öra sak. Nu ganger han a gapa syn hittir bi. pa skal han ${ }^{p 7}$ ) mærkia ( ${ }^{3}$ tret pæt sum han standær i. ( ${ }^{79} \mathrm{ok}$ : lysa firi allum pem ( ${ }^{00}$ sum skoghin aghu. pa a han ${ }^{\text {al }}$ ) pripiung af bium.

## XX:XVI

ๆ Nu a biur $s^{53}{ }^{53}$ ) böle ${ }^{\text {s3 }}$ ) sum bonde. huar sum dræpar bịur ok bryter hipi hans. lati atær biurin pem sum ængina ${ }^{84}$ ) atte ok mæp prea markær. takær biur a almænninge. aghe han biurin ${ }^{\text {as }}$ ) ok uari saklös. (f. r. Alle aghu biorn sökia py at han ær uræefle. alle pe i skal koma mæn ban rörir fot. pẹ aghu lut af biorne. ${ }^{66}$ ) (S. 2. Nu ganga mæn reftir, melghium. ${ }^{87}$ ), nu resa ${ }^{89}$ ) per diur ok fa fiæt ok fara $æ f t i r$. nu lata ${ }^{\text {ag }}$ ) per fiæt löst. nu ma ængin a perra fiæt ganga för æn prea nætær æru ute: nu gangær man ( ${ }^{\circ}$ ºftir ok fælle diur. koma per til sum diur haua rest. pa aghu per diur sum restu. Nu haua pe slæpt fiæti sum restu ok ganga ut prea netær.91) koma andre ok feella diur. pa aghu per.idiur sum feelt haua. ot per gangin fran sum egh uildu fiatz gö'ma. ${ }^{\text {² }}$ ) ك. 3. Nu uarper man firi skall ok skiutær diur. pa a han ${ }^{03}$ ) skut bogh

 famna warghas ${ }^{98}$ næt. hauær han egh næt pa böte ${ }^{89}$ ) pre öra. pa skal taka tua

[^63]mæn af huarre sokn ( ${ }^{100}$ pobm sum bupkafla skulu up skæèra. kombær egh bonde af husi huariu paj) böte pre öra: pe mænnini²) sum næmdi æru ${ }^{3}$ ) skulu ( ${ }^{4}$ pa pænningana ${ }^{5}$ ) , tt ${ }^{6}$ ) sökia. ( ${ }^{(70 k}$ pe takin pripiung af pem pænningum. ok per sum skal ${ }^{8}$ ) fylghia takin${ }^{9}$ ) tua ${ }^{10}$ ) lyti. . Nu sæghær bonde at han ( ${ }^{11}$ hauær egh fangit skal bup. ${ }^{12}$ ) ælla han ${ }^{13}$ ) hafpe forfall: pa uiti mæp tuægia manna 104 epe ok sialuær han pripi. at han hafje lagha'4) forfal. ællas ( ${ }^{15}$ han fik huarte bup alla bupkafla. gangær ${ }^{16}$ ) i skall ok ger ænga lupnu. ${ }^{17}$ ) böte firi öri. ælla uæri') sik mæp sama epinum ${ }^{19}$ ) sum ( ${ }^{20}$ skilt ær:. Nu kan ra i neet koma i uargha skall. ligge ogild. ${ }^{23}$ ) sætær man ${ }^{22}$ ) næt utan uargha' skall ( ${ }^{23}$ ok dræpær ra. böte ${ }^{24}$ ) pre markær. §. 5 . Nu a ${ }^{\text {ºn }}$ n ræf sum resir. ${ }^{25}$ ) ( ${ }^{26}$ hæra pæn sum handum takær. nu mughu egh böndær ra taka. utan per hæettin uip prim markum py at hon er kunungx diur.

## XXXVII.

ๆ Nu hitter man gull æella siluær utan garzs $æ 1{ }^{27}$ ) grinda stulpa. lysir laghlika firi grænnum ${ }^{28}$ ) at ${ }^{29}$ ) kirkiu ok pinge. ( ${ }^{30}$ ællas andra gripi. pa skal han seghia huat sum ${ }^{39}$ ) han hauær hit. Nu kombær man ok kænnis uip at slikt er mik ${ }^{32}$ ) hwruit. pa gangær han til mæp sannum iartighnum ok turggia²) manna epe. at pætta ær mit. ok iak hauær ret kænt. pæn taki pripiung af

[^64]18) C. vaer.
19) B. edhe.
20) B. F. sagt war.
21) B. F. sic. A. ogildaer. F. add. och.
22) F. Han.
23) C. om. ok drapar ra.
24) $F$. add. firi.
25) B. C. add. ok.
26) B. F. hara thän handum far.
27) B. C. F. ok.
28) B. C. F. grannum. C. add. sinom oc. F. add. och.
29) F. om. at.
30) Verba: allas andra gripi supra post verba: gull alla siluar inseri debuissent.
31) B. F. om. sum.
32) C. ma (?). F. mitt.
33) B. F. sic. A. uaggia. :
sum hitte. ok tuælytii $)$ pæn sum ${ }^{23}$ ) atte. kombær ængin pæn firi nat ok iamlanga mæp sannum iartighnum sum por til ganga: pa a kunungær tua lyti. ${ }^{0}{ }^{36}$ ) pripiung pæn sum hitte. Nu farr man at uægh of tapar klæpum sinum. ællar andrum kustum ${ }^{37}$ ) sinum. uændir pær $^{38}$ ) atær för æn han ${ }^{39}$ ) lysir ok ${ }^{40}$ ) mötir hinum ${ }^{41}$ ) sum ${ }^{42}$ ) hit hauær. pa a han egh fyndar lut ${ }^{43}$ ) af ${ }^{44}$ ) giua. (f. I. Nu fara mæn at uægh ${ }^{45}$ ) hitta fynd. alli per sum ${ }^{42}$ ) fram æru farnir um pa aghu egh per af fynd. alli per sum ${ }^{42}$ ) æftir han ${ }^{46}$ ) æru per aghu47) af fynd mæp pem $^{48}$ ) sum hitte. (ك. 2. Nu hittir man butn fynd ${ }^{49}$ ) ok ${ }^{40}$ ) lysir laghlika. pa a han halua fynd. kombær ængin pæn sum ${ }^{42}$ ) uip kænnis. pa $a^{50}$ ) kunungær halft uip han. . hitte ${ }^{51}$ ) man haf urak $i$ uatne ${ }^{52}$ ) ute lysir laghlika. pa a han pripiung. sin a $^{33}$ ) haua. ${ }^{54}$ ) kombær ængin pæn $^{55}$ ) sum ${ }^{42}$ ) uip kænnis. pa ${ }^{50}$ ) kunungær tua lyti af.

## XXXVIII.

I Nu kalla ${ }^{56}$ ) man kunu fördæpu ${ }^{57}$ ) pæt ær sektar orp utan mæp stæmdu pingi. Nu kalla ${ }^{56}$ ) man annan okuæpins orp ${ }^{58}$ ) kallar ${ }^{59}$ ) niping. ælla piuf. ælla fostra utan mæp ping stæmnu: pa ær pæt sækta orp. paco dyli mæp tolf manna epe at han mælte hanum ængte ${ }^{61}$ ) sekta orp. ælla böte pre markær.

## XXXIX.

ब Nu borghar man andrum penninga ella nakuat annat gozs. pa a han pæt
34) B. twa luti. F. twa lythi.
35) B. om. sum.
36) F. om. ok.
37) B. F. sic. A. kustu.
38) B. F. sic. A. past.
39) F. om. han.
40) B. F. om. ok.
41) F. honom.
42) B. F. om. sum.
43) B. fyndu lut.
44) F. att.
45) B. F. add. ok.
46) F. thäm.
47) A. v. aghu bis est scripta.
48) B. hanum.
49) B. sic. A. byta fynd. F. Bâtha fird.

5o) Pro pa a. Sic B. F.
51) B. Hittir. F. Nu Hitter.
52) B. F. hawi
53) B. F. sic. A. aff.
54) B. F. om. haua.
55) F. thär.
56) B. F. kallar.
57) B. fordädho. F. fördödho.
58) B. F. ordum.
59) B. F. sic. A. alla.
60) B. F. om. pa.

6ı) B. ängin.
ut luka sum hati borghapi. ællas dyli at hâin uar aldrigh pær borghari at ${ }^{62}$ ) wellas læggi fram ok uiti ${ }^{\text {met }}{ }^{63}$ ) at pæssu uar iak borghari ok egh at andru. ælles ( ${ }^{64}$ ok pæt allt atær lukit sum han uar borghari at. ${ }^{65}$ ) Nu æn han gangær uip at han borghapi. pa skal hin ( ${ }^{66}$ sum uip borghaninne tok kreuia borgharan: ( ${ }^{67}$ borgharin stæmne pöm ping sum han bap i borghan. will han dylia at han bap han ${ }^{68}$ ) aldrigh pær $i$ borghan um. pa luki borgharin egh py sipær alt pæt sum ${ }^{80}$ ) han gangær uip at han borghapi hanum. ${ }^{70}$ ) Nu æn han uill uita alt ${ }^{71}$ ) lukit ok sxt. ( ${ }^{72}$ pa skal han mæp ep uita alt pæt iak bap pik i borghan um $:^{73}$ ) pæt ær alt ${ }^{73}$ ) lukit ok sæt sum pu kuap ${ }^{74}$ ) sialuær $i^{75}$ ) uipær. C. I. Nu uill han huarte dylia ok egh uita lukit. pa skal ${ }^{76}$ ) han ${ }^{77}$ ) stæmna ( ${ }^{78}$ borgharanum pry ping ok sitia prea fæmtir ${ }^{79}$ ) sum han ${ }^{80}$ ) bap i borghanina. $\mathrm{Nu}^{81}$ ) innan smalandum pa skal a pripiu famtinne ${ }^{82}$ ) borgharin ut luka pæt sum $^{83}$ ) han ${ }^{84}$ ) borghapi. lukær han egh $^{85}$ ) $\mathrm{pa}^{\text {a6 }}$ ) ut. pa ganga all fallin in a han. ping ok fæmtir. Nu æn borgharin lukær ut a pripiu fæmt. pa ganga ${ }^{\text {a }}$ ) fallin in a han sum han ${ }^{\text {8 }}$ ) bap i borghanina, utan han uili ut ${ }^{19}$ ) luka ælla dylia. 105 sum förr uar saght. Nu æn pxt ær i östragötlande sum lionga ping stæmnis. pa skal borgharin huart ping sum hin stæmne sum han borghapi. pa skal han stæmna pöm sum ${ }^{50}$ ) han bap i borghanina pry91) ping ok prea fæmtir. ok sua lionga ping æftir. pa skal han suæria in til borgharans. ${ }^{92}$ ) at han hauær lagh-
62) A. $d y l i$ additum est, at lineola inductum; aella quoque supra lineam additum est, at deletum.
63) B. F. om. łat.
64) B. witi alt lukit thät han \&c. F. och witha altt luchit, thär han \&c.
65) B. F. add. mädh edhe fiughurtan manna.
66) F. wider togh kräffia borgarann stämpne \&c.
67) B. ok han stämne \&c.
68) B. hanum.
69) B. F. om. sum.
70) B. F. hinum.

71 ) B. om. alt.
72) B. sic. A. sum iak bap \&c. F. thet Iagh bad \&c.
73) B. F. om. um.
74) B. F. sic. A. kuat.
75) F. om. ia.
76) F. om. skal.
77) B. F. om. han.
78) B. F. thry thing ok threa faintir borgharanum thöm sum \&c.
79) Adde: ok borgharin stamni pöm.
80) F. om. han.

8ı) B. F. om. Nu.
82) B. fänt. F. fämptenne.
83) B. F. om. sum.
84) A. v. han omiss. supra lineam add. scriba.
85) A. Pro g primum scriptum est $p$.
86) B. F. om. pa.
87) B. F. gange.
88) B. F. om. han.
89) F. om. ut.
90) B. F. om. sum.
91) A. pru primum scriptum est.
92) F. borganena.
stæmt lionga ping. ok sua borgharin ( ${ }^{93}$ til hans sum han bap $\mathbf{i}$ borghanina Uvill hin æn ${ }^{94}$ ) pa ræt gæra antuiggia' mæp laghum ${ }^{95}$ ) sum skilt ær pa ær pæt got. will han egh. $\mathrm{pa}^{96}$ ) skal lionga pingx fæmt læggia hem til hans: will han egh $\not \mathrm{n}^{97}$ ) pa ræt gæra: pa skal horgharin ${ }^{98}$ ) ut luka hinum sum han borghape. pær ${ }^{99}$ ) til ma han saklöst halda. ${ }^{100}$ ) all fallin firi lagha soknina ganga ${ }^{1}$ ) in a pæn sum han ${ }^{2}$ ) bap $i$ borghanina:
XL.
I. Nu æn man will fiuratighi marka sak sætta uita ok bötta. han skal uita mæp prænne fiughurtan manna epum. ${ }^{3}$ ) Vvill man ${ }^{4}$ ) siax marka sak uita sætta ok bötta. han skal uita mæp tuænne fiughurtan manna epum. ${ }^{3}$ ) Vill han minne sak æn siax marka sak uita sætta ok böta. han skal pæt ${ }^{5}$ ) uita mæp fiughurtan manna epe.

## XLI.

ๆ Nu læggia mæn hælghや a skogh sin ok skipa. ${ }^{6}$ ) nu kan han egh fa suin $\mathbf{a}^{7}$ ) $\sin$ skogh. ok ${ }^{8}$ ) ђer uraka a sum laght ${ }^{9}$ ) ær a sin skogh: pær mughu per saklöst hans aldin nöta. Nu urakær man a mera æn laght ${ }^{10}$ ) ær. haui firi urakit ${ }^{11}$ ) sinum suinum. ok ${ }^{12}$ ) skiptin per sum skoghip ${ }^{18}$ ) aghu pöm suinum. Nu löpa annars manzs suin a annars ${ }^{14}$ ) skogh ${ }^{15}$ ) pæn ${ }^{16}$ ) skipapær ær. ( ${ }^{17}$ pa skal pöm in taka. gangær a drusa aldin full suin ${ }^{18}$ ) um döghn gialde firi span korns.

[^65]f. I. ( ${ }^{(19} \mathrm{Nu}$ far man at ${ }^{20}$ ) sinum rettum uægh gynum ${ }^{21}$ ) aldin skogh: wlla nuta skogh. bæntir ${ }^{22}$ ) i hat $\sin ^{23}$ ) til hatta band ${ }^{24}$ ) ælla i ( ${ }^{25}$ uat sin til pumul fingærs. uari saklös. hæntir ${ }^{26}$ ) mera böte firi siax öra ælla dyli mæp tolf manna epe.
XLII.

ๆ Nu haldær man suinum sinum $a^{27}$ ) annars manzs skoghi. gætir a mæp ( ${ }^{28}$ hund ok hirpa. pæt ær tolf manua epær at han gætte egh $a^{29}$ ) hans skoghi. bristær at epe böte firi ${ }^{30}$ ) prea markær. ${ }^{31}$ )

## XLIII.

व $\mathrm{Nu}^{32}$ ) skiutær man skipi $\mathbf{u t}^{33}$ ) af lunnum fiæpærtiughre sæssu utan pæs uilia sum a: ok farr af landi mæp kombær pæn sum kærir. ( ${ }^{34}$ ba ær pæt epær prætylftær. bristær at epe böte ${ }^{35}$ fiuratighi markær. §. I. Nu huggær man ælla brytær bat ur lase. kombær pæn sum ${ }^{36}$ kærir. . pa ær pæt epær tolf manna. bristær at epe böt ${ }^{37}$ ) pre markær. Nu takær man ekiu manzs ${ }^{33}$ ) kombær atær firi sola sætær. uari saklös: ${ }^{39}$ ) kombær egh atær firi sola sætær. gialde firi ${ }^{40}$ ) pre öra Nu ror han bort mæp ekiu. kombær pæn sum a ok lepir han mæp ope ( ${ }^{4}$ se atær pæn ror ok uill egh atær uænda. ${ }^{42}$ ) pæt ær fornæmis sak. pæt ær siax öra. ælla tolf manna ejær.


## XLIIII.

ๆ Nu a bonde uarpa allum pöm elde sum han kuildnar. ${ }^{43}$ ) pær til ${ }^{144}$ ) sum ${ }^{45}$ ) han ær ${ }^{46}$ ) slukin. ${ }^{47}$ ) Nu kumbær eldær lös mæp uapa ok brænnir skogh manna ællas garpa manna vp. ( ${ }^{48}$ pæt æru preia markær ok epær tolf manna at pæt uar mæp ${ }^{49}$ ) uapa ok egl mæp uilia. ${ }^{50}$ ) Nu kombær eldær lös' i bygdir manna ok branuir ${ }^{51}$ ) up hus: $:^{52}$ ) pæn sum ${ }^{53}$ ) py ualdær han böte pre markær. ælla dyli mæp tolf manna epe. at han ${ }^{54}$ ) fik egh skapa af ( ${ }^{55}$ pem elde ( ${ }^{56}$ sum han tande. (f. r. Nu hauær pens $^{57}$ ) wald sum skapan hauær fangit. huat han uill hældær taka ${ }^{58}$ ) preia markær af ${ }^{59}$ ) pem sum ${ }^{60}$ ) eldinum wlte. pem a bondin ensamin. ælla will han til pingx fara ok lata döma sik: ${ }^{61}$ ) bran stupir af 106 hæræpinu. pæt ær haluær spandær korns af huarium bonda ællas fiure pænninga. ok brændær stuua ok ${ }^{62}$ ) lapa up. taki hela bran studh up. ${ }^{63}$ ) brændær annat perra. taki halua: ${ }^{64}$ ) huar sum siter kuar um bran studp. sipan hon ær ut dömd af hæræzs höfpinganum ${ }^{65}$ ) ok stæmnu daghrin ${ }^{66}$ ) ær ute ${ }^{\text {p}}{ }^{67}{ }^{67}$ ) sum ${ }^{68}$ ) han saghpe. ${ }^{69}$ ) $\mathrm{pr}^{70}$ ) böte pre öra. ( ${ }^{71}$ æfte 户y ${ }^{\text {sum }}{ }^{68}$ ) sipurnia ær. huat hældær farpungx hæræpe ælla pripiungx hærape. ( ${ }^{72}$ ælla alt hæræpe. ælla halft hæræpi ( ${ }^{(33}$ pæt ær. taki sua ${ }^{74}$ ) huar ${ }^{75}$ ) af branstudl ${ }^{76}$ ) sum han ${ }^{77}$ ) af skapa fik.
43) F. g̀villar.
44) A. v. til omiss. supra lineam add. scriba.
45) F. om. sum.
4.6) A. Loco v. ar antea kuil, ut videtur, scriptum fuit.
47) B. F. slakter.
48) F. ther är. B. Thät är edher \&c.
49) F. aff:

5o) B. add. Brister at edhe, böte threar marker. Male.
51) B. F. brännir.
${ }^{52)}$ F. on. hus. B. add. älla by.
53) B. F. om. sum.
54) F. hinn.
55) F. hans Ellde. Niw \&c.
56) B. är han tände.
57) B. han.
58) B. F. sic. A. om. taka.
59) A. Loco v. af antea scriptum fuit pe.

6o) B. F. om. sum.

6r) B. sär. F. för; male.
62) B. F. sic. A. alla; h. v. lineola inducta est, et ok supra lineam add. rec. man. saec. XVII.
63) B. F. om. up.
64) B. F. add. branstudh.
65) B. F. härads höfdinga.
66) B. F. stämnudagher.
67) F. thär.
68) B. F. om. sum.
69) B. laghde.
70) B. F. Han.
71) Verba: afte - pat ar supra post verba: bran stupir af harapinu sunt inserenda.
${ }^{72)}$ F. om. alla alt harape.
${ }^{73)}$ C. sic. A: B. F. om. pat ar.
74) F. om. sua.
${ }^{55}$ C. B. F. sic. A. huart.
76) C. Uranzstupom.
77) F. om. han.
XLV.
' $\ddagger$ Na köpir ${ }^{73}$ ) man fyl ælla kalf ok föpis ${ }^{79}$ ) up ok kdandas sipan: pa gange -ut uirpningin ${ }^{\text {so }}$ ) ot aghe 'fæn sum up hauær föt. Nu köper ${ }^{\text {al }}$ ) man hors ælla ko: huat hælzst sum ${ }^{82}$ ) pæt ær ok föpis af ok klandas sipan pæt fæ ( ${ }^{3}$ sum han fangit haurer. pa skal $\mathbf{p}$ na ${ }^{24}$ ) affoster haua sum up hauær föt: py at ængin man ${ }^{85}$ ) ma annars manzs ${ }^{86}$ ) kalfs (fostre ${ }^{87}$ ) tara. ok pæn löse ${ }^{65}$ ) sum ræt kænt hafpe. ${ }^{89}$ )

## XLVI.

ๆ Nu skiptas mæn gæuam uipær. nu klandas firi pem sum ${ }^{20}$ ) pighat hauær. ( ${ }^{9}$ ok kalla af sik uara piuf stulit. pa skal han uita mæp epe tuæggia manna ok tolf $æ f t i r$. $\mathrm{a}^{292}$ ) hanum uar giuit ok han ${ }^{93}$ ) ( ${ }^{(94} \mathrm{u} æ r$ egh pær piuuær at. ${ }^{98}$ ) po matte ( ${ }^{9}$ man giua at egh uare uin til. Nu klandar ${ }^{07}$ ) pæn sum gaf. ok ${ }^{96}$ ) kallar egh giuit uara. ællæs ${ }^{\text {² }}$ ) egh lönat uara. hauær pæn handa mællum sum pa. ${ }^{100}$ ) pa a han uitzs orp ('sum pa mæp epe. at pæt²) uar hanum giuit ok han lönapi.

## XLVII.

ォ Nu auærkar man eghn annars manzs. ${ }^{3}$ ) ok kærir ${ }^{4}$ ) pæn sum eghnina a. lati ut eghnina ${ }^{5}$ ) mæp pre markær. nu haldær han i prim pingum ok prim fæmtum: pa ær han at prim markum sakær, Nu fællir næmd ${ }^{6}$ ) han. ok ko-
78) C. köpe.
79) B. F. födhir. C. föpe.
80) C. varningen.

8i) A. Litt. e omiss. supra lineam add. scriba. C. köpe.
82) C. om. sum.
83) B. C. F. han hawer kiöpt.
84) B. F. han.
85) B. F. ome man.
86) B. C. om. manss.
87) B. kalfwa fostre.
88) B. F. add. sitt.
89) B. F. hawer.
90) C. F. om. sum.
91) B. C. F. kallas wara \&c.
92) C. om. at.
93) F. om. han.
94) B. C. F. war egh thiuwer \&c.
95) C، add. oc:
96) C. B. F. han piggia at \&c.
97) C. clanda.
98) B. C. F. om. ok.
99) B. add. ok.
100) F. a.

1) C. B. F. vita $\operatorname{map} \& c$.
2) C. paetta.
3) B. C. F. om. manzs.
4) C. kiare.
5) B. C. F. add. of.
6) F. man.
ma a han lagha doma ok auærkar ${ }^{7}$ ) $¥ i^{8}$ ) sipan: pa ær pæt ${ }^{\dagger}$ ) iorpa ran fult ok fiæpærtiught

## XLVIII.

ๆ Nu fæstir man epa ${ }^{10}$ ) ok uill uita sxtta pem. löse ep ${ }^{12}$ ) mæp epe ok egh ( ${ }^{12}$ en mæp tuem utan $p æ n^{13}$ ) uili sum uip takar.

## XLIX.

ๆ Nu takær man harw ${ }^{14}$ ) annars. ok haruær ${ }^{15}$ ) mæp um dagh. föri ${ }^{16}$ ) atær firi sola sætær ok ${ }^{17}$ ) uari lös. ${ }^{19}$ ) takær ur tinda gialdi ${ }^{19}$ ) firi fiura pænninga, taker ur atta gialde firi haarn sua: takær ur ${ }^{20}$ ) pæn nianda. gialde. ( ${ }^{21}$ firi niu örtughær. förir ${ }^{22}$ ) han harvu iuir upgangxs akær. pa skal han ${ }^{23}$ ) haua, haruy ${ }_{i}$ kialka: hauær han egh ${ }^{24}$ ) haruv kialka. pas ) böte atær spixillin ok mæp siax öra.

## L.

Nu uarpar hundær manzs galin. pa skal pen ${ }^{26}$ ) lysq sum ( (ephan pron galna hundin. biter för en ( ${ }^{28}$ han laghlystær ${ }^{29}$ ) folk ella fan pæt ${ }^{39}$ ) skal bont din ${ }^{31}$ ) ater gialda. (biter sipan ( ${ }^{32}$ ban laghlystær ær. ( ${ }^{33}$ pat an egh .pogdin ${ }^{34}$ ) atær gialda.

[^66]LI.

I Nu fölizs ${ }^{35}$ ) hyndzsima ${ }^{30}$ ) manzs ok fara æftir hænne hunda. pa skal bondin ${ }^{37}$ ) hana inne hæfta ${ }^{38}$ ) $\mathrm{vm}^{39}$ ) niu nætær ok hund mæp. ${ }^{40}$ ) bita hunda för$\mathrm{ra}^{41}$ ) æn ( ${ }^{42}$ han hauær lagh hæft. pæt a pæn ${ }^{43}$ ) bonde atær gialda sum hyndzsimina ${ }^{44}$ ) a: bitær ${ }^{45}$ ) sipæn $\operatorname{sim}^{46}$ ) hæft ær. ( ${ }^{4}$ pa gialdin pe sum hundana aghu. Nu hygge huar ${ }^{48}$ ) at lut sinum i laghum. Nu ær laghsagha ipur lyktap ok ut saghp. mæp hund ${ }^{49}$ ) ok harvu tinda: byrias ${ }^{50}$ ) at py höghsta ok lyktas ${ }^{51}$ ) at py læghsta. ${ }^{52}$ )
35) B. fölas. F. fölies.
36) B. hundsima. F. Hynsoma.
37) C. F. bonde.
38) F. täppa.
39) B. sic. A. vn. C. F. om. h. y.
40) C. B. F. sic. A. mat.
41) C. F. för.
42) C. F. laghaeft ar. pat \&c.
43) C. hin.
44) B. hundssimina. F. Hynsömena.
45) C. bita.
46) C. F. om. sum.
47) C. gialde pan som hund a.
48) C. B. F. sic. A. har.
49) C. F. hyrido.
50) B. C. F. Byriat.
51) B. lyktad. C.'.'. lyctat.
52) B.: add. in nova linea incipiens: Nu äru thässe laghtingx manadagha. Thän fyrste är siu nattum äpte annan dagh Pingisdagha: Annar är thän näste manadaghin äpte Mikialsmiässu: Thän är tridhi, en manadaghir är närmer tolfta dagh Iula, ok swa laghtingx manadagher näst: Fiärde är thän ntanadaghin sume näst är äpte Midhfasto sunnu dagh. Hwa sunt a thöm stämnir andrum, Tha böte threa marker thär firi.

Thät iär höghst i Laghum, ne ok ja:
Thät iär bäst $i$ Laghum sät ok sämia. F. add. See Gudz loff Amenn; et infra rubr. litt. Endenn Pä Ösgötha Laghbooken.

# Glossarium 

## et

## INDEX NOMINUM PROPRIORUM.

```
!":!&!%&!%
```



## Glossarium．${ }^{\circ}$

## A．

A，praep．1）cum abl．på：in，ėনi．a kir－ kiu bole，Kr．5：1．boa a（sc．iorみ），压． 2：pr．bryta manhaelghp a andrum， Vap．ind．27．2）c．abl．i：in，ह̉v．a skoghi，Dr．11：pr；B．42．gietir（svin） a（skoghi），B．42．vara a lagha for－ fallum，R．I：1．a sina（rectius，ut vi－ detur，sinni）saklösu，Eps．28．a half－ napa trcepe，Kr．1．Cfr．Namd．3）с． acc．på：in，ė兀i．a kirkiu bol，Kr．2：t． up a högh，Dr．18：i．las falder a man， Vap．1：3．sak falder in a man，R．26： 1；cfr．Falla．kulder ganger a kull， G．2i：1；cfr．Ganga．hava huma a hivart \＆c．Vap．32：4．laggia halgp a skogh，B．3o：I．sla v．skcera a an－ nan，i．e．à annars iorp，byr slar v． avarkar a br，i．e．bys ior力，ES．15： 5；B．7：pr；21：2．引u haver skurit a mik，B．ı9：1．kallar man kvarn byg－ da vara ut a sik，B．8：4．4）c．acc．i： in，ėv．（iorp）a ö̉e laggia，B．ind．ı6． 5）c．acc，till：ad．tomptir rinna a ga－ tu，B．2：pr．fara a（iorp），ES．5．piuf－ naper lepes a man，Eps．7：1．a he－ muld lita，ES．11：1；14：1．6）c．acc． emot：contra．gara garp v．garning a man，Eps．2：2；压． 1 ．Cfr．Faest，Ham－ na，Kara，Sökia，Vitne．7）c．acc．vid： iuxta．tomptir liggia a gatu，B．2： 1. hugga niper（draparan）a föter pres döpa，Dr．2：pr．${ }^{\circ}$
$\boldsymbol{A}$ ，praes．ind．ab agha，q．vide． A，pro $\infty$ ，q．vide．
Advant，？（vide VGL．）R． 12 ：pr．${ }^{\text {a }}$

Af，praep．c．abl．1）af：ab，de．taki pripiung（sc．par）af，Eps．31：pr．fyn－ dar lut af（fynd）giva，B．37：pr．per aghu（sc．lut）af fynd，ibid．©．1．Bri－ piung sin af（fynd）hava，ibid．（5． 2. 2）af，ibland：ex，inter．en af（sc．pem） taka，Kr．4；R．6：pr．3）frản：de，ex （loco \＆c．）．af pinge fara v．ganga， Eps．4：pr；Dr．7：1．föra man af si－ num garpe，Eps．ind．7．föter rutna af manni，Vap．29．ranis brup af brupfarp，G．9：1．stiola korn af akr＇e ute，Eps．32．Dat sum af hanum rer stulit，Vap．32：4．af bonda stulit，B． 26：เ．fa bup จ．komber bup af man－ ni，Kr．5：1；Æ．23：pr．döma v．taka manhaelghp af manni，EE．17．sökia frip mans af hanum，G．6：1．vixl ar af kirkiu，Kr．25：pr．af första röke， Kr．9．byr ar af almaenninge köpter， B．28：5．ganga af rape annars，dis－ cedere ab alius consilio． $\boldsymbol{E}$ 1： 1 ．Cfr． Fara．4）på：in．namna man af pin－ ge，lionga pinge，Vap．20： 1 ；ES． 14 ：pr； nisi verba af pinge vertenda sint：ex iis qui in iudicio adsunt．5）adverbia－ liter，bort，undan：aliorsum，e medio． af fara，B．9：1，7．laghvaraper af， B．9：1，6．af föra，B．9： 1,3 ；16．gar－ per rutnar af，B．28：4．satia af，af taka，Kr．9．Cfr．Döma，Giva，Lag－ gia，Scelia．${ }^{\circ}$

Affoster，n．afföda：proles．B． 45.
Afgiptas，v．dep．（a giva）afstå，ryg－ ga sig：recedere（ab incepto）．Vins．6： 3.

Locc，vertit：remittere．H．v．in Eriss SelL．I．40．quoque occurrit in renun－ tiandi $v$ ．desistendi significatione．

Afgarpis byr，m．afgärda by：pa－ gus recentior，intra terminos antiquio－ ris conditus．）（högha byr，B．28：5．

Afhug，n．lems afhuggande，stymp－ ning：membri amputatio，mutilatio． Vap．ind．18；cap．7：pr．

Af hugga，v．a．afhugga：amputare， decidere．a．hand，fot \＆c．Eps．6；Vap． 16：2；18：pr，1；B．24：4．a．tra，B． 33. Afhiendd， $\mathrm{v}_{0}$ a．afhända：alienare． a．saer（iorp \＆c：vip man），ES．4：1； 10，16： 1 ；Vins．3：1；4，6：3，7；7：pr． omynd ar afheend，G．14： $1 .{ }^{\circ}$

Afla，v．a．c．acc．v．gen．1）afla： procreare．Vap．5；G．5：1．a．barn map kunu，G．5：pr；Æ．7，9：2；25：1．not． 78．a．b．vip kunu，Æ． 14,25 ： 1 ； 26. （hion）a．barn saman，G．18．i pukka aflaךer，Æ．16：pr．Cfr．Brut．2）för－ värfva：adquirere．Æ．ıo：pr．－Am－ bae significationes connectuntur in lo－ cutione：a．bos ok barna，bona adqui－ rere et liberos procreare．G．29： 1,2 ．${ }^{\text {a }}$

Af lipa，v．a．c．dat．gå förbi；praeter－ ire．sipan－ber pripia manne，d．ä．om hvarken modren som hade gifvit omyn－ den，eller den，af hvilken hon hade fâtt samma omynd，lefver och kan áter－ taga den：si neque mater，quae dede－ rat dotem，nec is a quo illa eam ac－ ceperat，superstes sit，ut dotem reci－ pere possit．G．ı6：ı．siłan－per brö－ Bra arvinu，d．ä．om arfvet går till aflägsnare slägtingar än bröder：si non ad fratres sed remotiores cognatos trans－ eat hereditas．G．21：1．sipan－per py （sc．sum nemt ar i bokinne），dá arfvet går till aflägsnare slägtingar som i lagen ej nämnas：si hereditas trans－ eat ad remotiores cognatos，quos lex non commemorat．压3：I．

Aflenda sik，v．rec．（a land）begif－ va sig ur landet（landskapet）：e pro－ vincia se conferre，peregre abire．代． 5.

Af nam，n．egentl．undantag；minsk－ ning af en jordegendom，derigenom att jord söndras derifrán：detractio；di－ minutio praedii，agris abalienandis fa－ cta．B．6：pr．

Afrape，afrape，n．1）afrad：vecti－ gal e praediis．G．ir： 1 ；17；B．9：1．not． 86；5：2，6．lagha a．，B．9：pr．2）det som växer på âker och äng sedan sä－ den och höet är bärgadt，prov．afrad： id quod，demesso frumento vel foeno， in agro vel prato crescit．Ita ludibrio aliquo，ut videtur，appellantur segetes， quarum messem aliquis ex vicinis in pago contumaciter neglexit．B． 21 ：pr．

Aftan，vide Aptan．
－Af vara，v．a．tillsäga（landbo）att afflytta，upsäga：denuntiare（colono）de abeundo（ v ．migrando e praedio con－ ducto）．B．9：i．

Aganga，f．gảng till eller emot nå－ gon：itus ad aliquem．gaera andrum a．， gå till，nalkas en annan：｀alium ad－ gredi．Dr． 7 ： ．

Agha，vide＇汭gha．
Agn，f．agn：arista，palea．Kr． 9 ．
Agnabaker，m．（vide VGL．）Eps． 32．${ }^{\circ}$
$A k a$, ，f．）v．n．àka：curru vehi．Vap． 1：3；B．t8．2）v．a．föra（på vagn）， köra：（curru）vehere．nu vil han aka （sc．hö），si foenum iuvehere velit．B．18．＂

Akallan，f．åkallan，anropande om hjelp：invocatio．Vide Op．

Aker，m．åker：ager．Kr．9；Eps． 27：pr；32；Vap．ı3：pr；B．2：ı．\＆c．a． ok v．rella reng，Eps．27：pr；Vap． 1 3： pr；ES．15：2；B．1：1．\＆c．Cfr．At－ tunger，Upgangs aker．${ }^{\circ}$

Aker giald，n．ersättning för säd som man skurit på annans áker：com－
pensatio segetis in aliend agro messac. B. 2 I: I .

Aker mal, n. egentligen det mátt, hvarefter en bys âker ar delad emellan byemännen; så kallas byns gamla tomter, sedan grannarne flyttat pá nya tomter; troligen af den orsaken, att de gamla tomterna ligga till gruind för egornas delning: proprie, meusura, secundum quam ager inter vicinos in pago divisus est; ita appellantur priscae areae in pago, postquam vicini in novas areas migrarunt; idque, ut videtur, eam ob caussam, quod priscae areae fundamentum sunt divisionis agrorum pagi (cfr. B. 2: t.). B. 1 i: 1 .

Aker nam, 8 , (vide VGL.) B. 17: $1{ }^{\circ}$
Akoma, f. åkomma: laesio corpori illata, vulnus. Vap: 13: pr; 22, 26. komber engin a. a, Eps. 5: pr. gaira (manni) a., Vap. 9, 15: 4; R. 3: 2. fa a., Kr. 3o: pr; Vар. 12: 4; 13: 2; 17: 1; 20: pr; 25: 1,$2 ;$ R. 3: 2. et not. ı. ibid. Cfr. Ar. ${ }^{*}$

Alder, pron. 1) all: omnis. Kr. 1, 2: 2; Dr. 18: 1; R. 8: pr; 23: pr. \&c. pa skal bondans förra alt scelia, d. à. all mannens egendom: antea venduntor omnia mariti bona. G. 14: 1. allir man, vide Maper, alt, n. bada delarne: utrumque. ar alt at enc drape frals man ok annȫugher, Dr. 3. alt (stender) a enne stcmmut v. a enum dagh ep ganga ol fe böta, Vap. 1: pr. taks alt saman piuver ok piuft, Vap. 38: 1. alt saman hand ok brander, Eps. 31: pr. synis alt saman fae ok blopugher staver, B. 15: 1. alt par til, ända till dess: donec, usque dum; vide Par. 2) hel: totus. annar (kulder) are a. döわer, G. 21: 1. a. byr, ES. 15: 5; B. $21: 8$. all hand, Vap. 18: pr. all sokn, laghsagha, alt harape, \&c. Eps. 10: pr;Dr. 3: 4; 4: pr. \&c. ${ }^{\text {a }}$

Aldin, n . (vide VGL.) B. $4 \mathrm{I}:$ pr. ${ }^{\circ}$ Aldin fulder, adj. full af allon (om
svin): glandibus plenus v. saginatus (de suibus). B. $41:$ pr. Cfr. Drusi.

Aldin skogher, m. allonskog: silva glandaria. B. 33, 4 : $1 .{ }^{\circ}$

Aldrigh, adv. aldrig: numquam. Eps. 18, 22, 23: pr. \&c. Scribitur aldre, Kr. 24: pr. nott. 32, 33; ES. 15: 4. not. 96. aldre, ES. 8. not. 83. ${ }^{\text {a }}$
Alf (in cod. F. scribitur halff), f. (vide VGL.) skylder a manna alf aella kvinna, Æ. 3: ı. naster a pies alf \&c. Eps. 24. gangin a barn a batri alf, d. à. pả dens sida, som är fri: liberi ingenuum parentem sequuntor, i. e. ingenui sunto. G. 29: 1. af breggia v. pas alvum, à bådas \&c. vägnar: amborum \&c. nomine. ES. 8; R. 23: pr. ${ }^{*}$

Alin (pl. alnar), f. aln: ulna. B. ı: 6; 10. Cfr. Breper, Langer, Mark, Mund, Stang.

Allanger, vide Endlanger.
Almaenninger, m. gemensam skog och mark: silva et pascuum commune. B. 36: pr. cer byr af a. köpter, B. 28 : 5. a) bys skog: pagi silva communis. bys $a_{4}$, B. 28: 5. Hit syues böra räknas den, troligen till en Konungens gärd eller by hörande skog, hvilken Konungen kunde förytra: huc referenda videtur silva, ad Regium praedium vel pagum, ni fallimur, pertinens, quam Rex potuit alienare. ES. 1: 2. b) härads allmänning: territorii (heradae) sillva communis. B. 5: pr; 28; 2,3. ${ }^{*}$

Almannings vagher, m. (vide VGL.) B. 5: $20^{*}{ }^{*}$

Alsala, f. hel och hâllen försälining: totius rei venditio. gara v. salia a. ur by, sallja allt hvad man eger i by: omnem portionem pagi ad se pertinentem vendere. ES. ind. 7 ; cap. 7.
Altara laghi, n. (vide VGL.) Kr. ind. 11. ${ }^{\circ}$

Altara varning, f. (forte a bara, portare) is q. altara laghi. Kr. is.

Altari, m. altare: ara. Kr. 11 :* Alz, adv. alldeles: omnino, prorsus. Vins. 6: 4. not. 45. ${ }^{\circ}$

Ambat, f. trälinna: serva. Vap. 35, $37 .{ }^{\circ}$
Amot, amote, praep. emot: contra. Vide Mot. ${ }^{\text {a }}$

An, f. and, höst: messis, auctumnus. B. 1: 2; 9: pr. not.6.

Anbup, n. redskap: supellex, instrumentum. B. 23.

Anfrịer, m. höstfrid, dà det ej, utom i vissa mål, var tillátet att lagsöka en annan: pax auctumnalis; tempus quo, nisi in certis quibusdam caussis, iure agere non licuit. Æ. 21;B. 22.
Anlite, n. (ab and, partic. insep., adversus, et lita, videre) anlete: facies. Vap. 15: 4.

Annanvagh, adv. andra, motsatta sidan eller hăllet: alia, opposita via $\mathbf{v}$. parte. Dr. 7: 1; B. 14: pr. "

Annar (anar, G. 14: 2. not. 55. anars pro annars, B. 16. andra pro andra, Vap. ind. 9.), pron. 1) annan: alius. Kr. ind. 8, $21,22,27$; cap. 2: pr. \&c. 2) den andre: alter, seoundus. Kr. 3: 1; 7: 1, 2; 11; Dr. 7: t. et not. 35. ibid ; G. ı6: pr; Vins. 6: 1 ; R. 23: 1; 26; B. 1: ı. \&c. hin ... alla annan perra, R. 3: 1. Cfr. Halver. 3) endera: alteruter. Dr. 3: 2; G. 21: 1; Æ. 10: 2. a. perra, idem. Vap. 8: 2; Æ. 10:2; R. 3: 1 ; B. 28:4. annat perra, idem. Kr. 3: pr; 27: 2; Dr. 3: 2. not. 22; G. 7: 1; 14: pr, 2; B. 44: t. annar perra tviggia, R. 8: 2. Cfr. Hin. 4) annar - annar, en, en aunan: alter-alter. Kr. 13: 2. riot. 63; 16: 1; Eps. 2: 2; 3: ı; Dr. 5: 1 ; 14:5; 18: 2; G. 9: pr. \&c. draper annat perria annat, Eps.20. halvi vilia annat ok halvi annat, B. 2: $1 .{ }^{*}$.

Annaristap (annansstass), ady. 1) an-
norstädes: alibi. B. 13: pr. 2) till annat ställe: ad alium locum. Eps. 4: 1. ${ }^{\circ}$

Annattviggia, antviggia, 1) pron. ettdera (af twâ): alterutrum. göri a., Kr. 13: 2. not. 63. a. perra, idem. Æ. 16: pr. 2) conj. antingen: sive. Kr . 3, 16: 2; 24: pr; 26: pr; 27: pr. \&a - Varie scribitur, Kr. 3: ı. not. 95; 13: 2. n. 63; Vap. 37. n. 2. "
Annurkust : : annurkost, anurkust, annurkusta), adv. annorlunda: aliter, alio modo. G. 16: pr; R. 14: 1; 26: pr; B. 5: 2; 14 : 2.

Annurledz, adv. annorledes: aliter. R. 12 : pr. not. 44.

Annurlund, adv. i. q. annurkust. Dr. 7: 1; Vap. 14: 1; ES. 20: pr; R. 12 : pr. ${ }^{\text {a }}$

Annöpugher (annopugher), adj. träl: servus. Dr. 21; Vap. 3: pr; 15: 4; 16: 1; 25: 2; Æ. ind. 21; cap. 6: 2; 14, 15, 20 : pr; 25; R. 1 I: pr. ) frals, vide Frals. ) (fostre, Dr. 16: 2. coll. §. 1; 17: pr; Vap. 3: pr; etsi v. a. ) (pral, quoque vernas comprehendisse videatur, Vap. 32: 3; at v. prel hoc loco, ni fallimur, superflua est, nisi forte pro -ght hion legendum sit ambat; cfr. Vap. ind. not. 2. -gh hion, Vap. 32: 3; G. 16 : pr; 18. ar staper, träldom: servitus. Vap. 3o: 1; Æ. 17, 19, 21. a. domber, idem. Æ. $17{ }^{\circ}$

Ansvar, n. gensvar, genmäle: responsio. R. 23: pr. ${ }^{\circ}$

Antimi, m. andtid, höst: tempus messis, auctumnus. E. ind. 21; cap. 21. not. 33; B. 1: 2. n. 82.
Antviggia, vide Annattviggia.
Anvarpa (andvarda), v. a. öfverbemnat tradere. ES. 16: 2. ${ }^{\circ}$

Apald, f. apel: pyrus malus Liss. B. 31 .

Aptan, aptun (aftunt, lapsu calami, B. 1: 1.), m. 1) afton: vespera. Vide : Aptunsanger. . 2) dagen före en hög-
tidsdag：diès festum quoddam praece dens．）（ daghin，Kr．22．halghi a．s i．q． iuld aptan．B．9：2．firi iul ok hr：a．，
 6；30：r．Cfr．Halghapton，Iuta ap－ tan．${ }^{\circ}$

Aptunsanger，m．aftensàng：sacra vespertina．Kr．5：1；8：pr；＇${ }^{2}$ ． $\cdots \mathrm{Ar}_{\boldsymbol{\prime}}$ n：âr：annus．Kr． 3 ？pri．not． 67 ； cap．11，13：1；Eps． 1 5\％ 1 not．24；Dr． 12 ； G．14：2；16：pr．\＆c．um arit，quovis anno．Kr．it；压is：I．＇umar，ett ârs tid：per totum annum．Kr．13：pr； $\mathbb{E}$ ． 14；B．9：6．um pryar，Dr．5：1；G．i1： 1．\＆c．${ }^{\circ}$
Ar，ar，n．ärr：cicatrix．Vap．33： I ． ar ok akomu，allitt．Vap．6： 5 ．

Arapa，v．a．（a rapa）anfalla：jmpe－ tom facere．－pön ot sum－per；allitt． d．a．dpâparens slägtingar：cognati in－ terfectoris．Dr． 7 ：pr．
Arf（erfs pro arfs，Dr．ind．20．），n！ 1）död persons quarlatenskap：bona defancti relicta．Dr． 7 7：2；G．ind．7， 29；本．23：pr．taka ar mans；压 1：2； 7，：20：7＇，22．firigara t．forverka ar． ve mans，压． $1: 1,2$. a）arf：＇hereditas
 E．1：i；3：1；4，8：is： 13 mista a．，Eps． 24，23；．E．7．ceghe $\begin{aligned} & \text { aldrigh pan } \text { a．\＆c．}\end{aligned}$ Dr．20：pr．pet gange aldrigh hanum til arfs，Eps．18．drapa annan．（sik）
 $t$ arve，E．3：pro dela a．＇s vide Dela． Cfru＂Bak－，1Bryst－，Bröprats Dunar， Firis，Tamn arf． 4.
$\because$ Arfgrenger；adj（a ganga）berät－ tigad att taga：ayf：qui ins theredita＊ rium habet．G．5：f．
．Arftaghares，m．i．q．arftakic Kn． 24：pr．not．28；G．1 1 f k．n．38．：：

Arfsaki，m：arfvinge．．heress Kr．24： pr ；G．14：i．not．38；．E．I：pr．n． 38 ．

Arftöker，adj．（ab arver et；taka）i． q．arfgitnger．©． $1: \mathbf{i}$

Arin，vide Erink
Armber，m．arm：brachium．Dr．2： 1；Vap．15：4；21：pr．
Armlagger，m．arm：brachium，la－ certus．Vap．33：1．Cfr．EErma band．
Ars gaf，f．städja för ett ărs arren－ de af jord：arrha pro praedio in únum annum conducto．B．9：5， 6.

Arvi（arvi，G．7：1．），m．1）arfvin－ ge：heres．Kr．3：pr；6：pr；7：pr， $1 ; 8$ ： 1；17，25：1．\＆c．Cfr．Bak－，Bryst－， Skaparvi，Iamn arva．2）den，som man har arft：is，a quo aliquis accepit he－ reditatem．han cella hans arva，per cella perra arva，ES．4：pr；11：1．${ }^{*}$
Arvinger，m．i．q．arvi，E．22، not， 38．Cfr．Iamnervingar．${ }^{\circ}$
 12：pr．${ }^{4}$
Arvupi，n．arbete：labor．Kr．9；B． 1：3；6：pr；8：3；．9：7；sed perperam B． 9： 2 ．not．2I．${ }^{\circ}$

Anvűis lön，f．arbetslön：praemium laboris．压．12：I．＂
．Aslat（aslett），f．（vide VGL．v．A－ slata．）gera manni a．，B．21：2．Locc．， Ver．et Ih．perperiam credunt h．v．sit gnificare pecorum is alienum pratum immissionem；quem arrorem fovit comm ma in cod．B．male positum．Vide not， 32．1．ci，
（：At，praep．a dat： 1 ）at，tillt ：ad（lo＋ cuim）．gangia at andrum，Eps．27：pr； Yap．13：pr．ganga at bium，d．à．för att taga dem：apes venari．B．35： 16 ripa at hiorp mans，B．24：1．hugga at manni，Vap．1：pr，${ }^{2} 7$ ：pr．hyggia att，egentl．vända tanken till en sak， gifva àt på：animadvertere．ES．8；B． 51．at koma，vide Komb．：2）at，för： ad．rapa lasam at（kussum），Vap．32： 3．halda faest at（gaef），E．4．Cfr． Gidder，Saker．3）pá，i：in．at vatne， Zande，Dr．it：pri setia garp at rat－
tum skialum, B. 1: 6a ripd:at vagh, B. 4. pr. \&c. at sialfs. sins (sc. heme), ES. 3: pr. ut at akre, Kr. 9; B. 9: 6; at paskum, höste, kvalde, Kr. 1o: pr; ES. 9: 1. not. 100; B. 25: 2, at stiemnu, pingi, fremt, Vap. $1:$ pr. not. 53; ES. 14: pr; 15: 1. \&c. eper fals at ncemid $\nabla_{0}$ refst, vide Fella. at hvarre (sialamassu), Kr. 7: 2. at enu drape, Dr. 8. byr ligger at rapu skipti, B. 2: 1. se man at osipum, Kr. 21. mcela at pingstamns sinne, vide pingstcemna. stamna \&ic. at sak, R. ind. 26. Cfr. Lepsh. 4) vid: iuxta, ad \&c. at kirkiu, B. 37: pr. takin at (sc. gcerp), Eps. 3is'2; Vap: 39: pr: taka at ag ok egh at fotum; B. 2: pr. 5) hos: apud. liggia, dö at bonda, Kr. 12 : pr. lik stander-inne at (bonda), ibid. 6) framför adjectiver och participier utmärker denna præp ett visst tillstånd: adiectivis v. participiis praeposita h. v. indicat statum quendam (Cfr. VGL. v. At 6.). at ypnum durum, Kr.5: pr. at osurnu, Vins. 6: 2. 7) genom: per. inkasta at vindögha, inganga at'giuggi, Vap. 32: 4. 8.) med: cum. at vitoum letä, Eps. 17. byrias at py höghsta ok lyktas at py laeghstari, B. 51. öka sak sine at fiuratigkimarkum, Kr. 23; Vaps 11: pr; 14: pr: \&ce. Cfr. Vappia fast. 9) till, som, i egenskap af: ad, ut, loco v. nomine (rei) \&c. havi (kvighuina) at botllm, Dr: 18: 1. at botinne, B. 3 rı at lakis gref;' 'htrdradags gaff, Vap. 18: pr; G. $1 \propto 1 \mathrm{pr}, \mathrm{i}$. bulster at. (enu) hofpe, G. i. viceria fang at verfpa mia+ lum, köpum; ES. 6. at minstoc, दatmin stone: minimum, saltem. $\mathbb{I}^{10}$ 10: 1, as B. 9: pr. Cfr. Lari, Panter. 1o) till, i afseende pa: habita ratione (rei), malsceghande at mabe, Dr. 5: pr bani at manni, Dr. 1 I: pr. piaver at ( $f(e)$ ), Eps. 32; Vins. 6: 3. iak var. at $\ddagger y$ r. aindru vin, Vins: 3s pri 6: 4. sva skal at
agh vana, Bu: i: G, Cfr, Brista, Fallas ${ }^{2}$ Sarcher. ${ }^{\text {a }}$
At. (ot, Vap, 15; 4. not. 99; R. ind. i.2. is $155_{2}$, conj. : 1) att: quod, ut. at han sat, at han forpie, at pe, virdu; Kr. 13 : pr. firi pr at, vide par. firi (sco. pr) at, B. 26, 2) pá det atti (eum in finem) utc at:sprin bryti egh \&ec。 R. 4: a. 3) atl (fixamför:iafinitiver): nota infinitivio, gripts,lik at vighia, Kr。 7: 1; 12: pr. til hafs at visa, Dr. 5; pr. et at svaria, Vap. 1:pr.: agha at taka \&c. vide FEgha. 4) för att, till att: ad (faciendum), ut (faciat). skapa at gara, Eps. i: pr, 8. ${ }^{\circ}$

Ater (attaer; (E: 4.), adv. 1) tillbaka: retra. a. in v. hem.til $\sin _{\text {, }}$ Kro 27: pr; Eps. 5: . kasta a. ivir axl sar, B. 28: 3. hugga a. vagh, förhugga viam caesis arboribus abstruere. B. 5: 2. (sc. givi v. gialdi) a. pat sum han tok, snattaipa, stàl; sum par spiltis ginum, strldina, spicellin \&re. Eps, 3as
 Cfr. Bryta, Bara, Böta, \&ac. 2) âter, \& nyoi denwa, iterum. Kr. 15 : $1 ;$ : 14 : 1; ES. 16: 1 (nisi h. $\begin{aligned} \text {. ibi delenda sit); }\end{aligned}$ B. 9: 4: 23; 26 pro a. dela, vide Dela. 3) qvars residusisi startder hants (rëker) wti $a$, B. Lg: pro, han haver v. hafpe a., Kr. 14 a prr ES: 7. af pr suma arj Dr. 7: pro ${ }^{\circ}$

Ater biupras. N. a.' 1) erbjuda en sals at egarea till lösen, eller förre egaren till âterköp: rema pracseteti . vel. priari domino redimendam offerre Vink: 5 B. 57 ! $1!$ 2) hembjuida till lösen át sina stigtingari jard sota man vill sadjas fundum v. agrum, antequam, vendatur; cognatis suis redimendum offerre $G$. 14:2; ES.1: prs 3: pr.
$\therefore$ Aterbup, in. jords hembjudande alt egarens : slagtingar ianan hon saljes: actus, quo fundus v. ager, antequam vendatur, cognatis domini redimendus
offertur. ior戸 v. eghn hörer egh til -ps, d. ä. bör ej hembjudas: talis ager cognatis non est offerendus. ES. 3: 2; 20: 1 .

Ater driva, จ. a. (egentl. drifva tillbaka), förkasta: reiicere, reprobare. naemd a., i. q. ater döma, Kr. 16: pr. not. 55.

Ater döma, v. a. döma ogild: irritum iudicare. noemd a., Kr. 16: pr; 18: pr.

Ater ganga, v. n. 1) átergå: redire. Eps. 1: 7. 2) âtergá, förklaras ogild: irritus fieri. köp ganger ater, G. 14: 2, 3; 18; ES. 20: pr; Vins. 5, 9: pr. eper g. a., Kr. 15: 2; 18: 1; Vap. 17: 1; R. 11: 1; 26:pr. ncemd g. a., Kr. 18 : pr; R. 16: pr. ${ }^{\text {* }}$

Atergangs naemd, f. nămnd som förklaras ogild: nemda irrita. Kr. ind. not. 2. xxxiv. coll. cap. 18.

Ater gialda, vide Gialda.
Ater lösa, v. a. återlösa: redimere; 1) ur fångenskap: e captivitate. G. I4: 1. 2) intaget fäkreatur: pecus suum in alieno agro captum. B. if: 1.

Ater ryva, v. a. rifva, uphäfva: rescindere. a. köp, ES. 2 I: 1.

Ater standa, v. n. âterstå: restare.
B. 9: I. Cfr. Ater 3.

Atletan, f. undersökning: inquisitio. Eps. 21.

Atlöp, n. anfall (derigenom, att man springer eller rusar pà en annan): incursus, adgressio. gara manni a. )( forsate, Vap. 27: pr.

At mela, vide Mala.
Atmaele, n. tilltal inför ratta, talan: actio, petitio. a. garra, utföra sin talan: petitionem suam pronuntiare. ES. 14: pr; R. 21:1.

Atta, num. átta: octo. Kr. 12: pr; Vap. 16: 1; G. 23; B. 25: pr; 49. Cfr. Panninger, Örtugh."

Corp. Jur. Sv, G. Ant. Vol. II.

Attatighi, num. âttatio: octoginta. Eps. 33. ${ }^{\circ}$

Attundi, num. áttonde: octavus. R. 10, 26: 1. a. dagher (sc. post festum pentecostes), förste söndagen efter pingst, H. Trefaldighets söndag: dominica Trinitatis. Kr. 22. a. dagher aptir tolfta dagh (sc. iula), (vide VGL.) ibid. a. dagher aptir första dagh (sc. paska), förste söndagen efter pásk: dominica quasi modo geniti. Ibid.

Attunger, m. (vide VGL.) ES. 24; B. 2: t ; 6: pr; 9: pr, 1. )( fiarpungs byr, B. 6: ı. ) (halver byr, B. 2: pr. attungs tompt, aker, B. ıo. a. (a) -gs bropir vara, d. ä. alla attungar taga lika lott i byns egor: inter partes pagi attungar dictas aequaliter dispertiuntor agri (pariter ac bona hereditaria inter fratres). B. 6: pr. siattungs a., sjettedelen af en attunger: sexta pars praedii attunger dicti. G. 3; ES. 3: $2 ;$ B. 1: 1 ; 3: 2. siatta luts a., idem. ES. 3: 2. not. $17 .{ }^{*}$

Avund, f. ovänskap: inimicitia. Eps. 3: $1 .{ }^{\circ}$

Avundas, v. dep. mistycka, förtryta (afundas): indignari, invidere. B.3o: I. Avark, n. pl. bygnader, (vatten-) verk: opera (aquaria). B. 8: 2, 4. et nott. 44, 49. ibid.

Avarka, v. a. bruka, nytja (lofligt eller olofligt, jord, skog \&c.): colere, usurpare (iure vel illicite, terram, silvam \&c.). Vap. 3o: 2; ES. 4: 2; 15:3,5; 19: 1; B. 1: 2; 9: 9; 29, 3o: pr; 47. ${ }^{\circ}$

Avarkan, f. 1) (olofligt) bruk af (annans) jord \&c., åverkan: (illicita) usurpatio (alieni) agri \&c. ES. 15: 3. Cfr. Iorpa avarkan. 2) (vatten-)verk: opus (aquarium). B. 8: 2, 4. nott. 41, 44.
$\not A x$, n. ax: spica. korn ar $i$ axe, seges spicata est. B. 17 : pr.

Axl，f．axel：humerus．B．28： 3. Apal fast，f．（vide VGL．จ．Köp－ fast．））（vapia fast，ES．16：pr，2．Ra－ tio nominis apal frest（ad verbum：per－ fecta confirmatio），）（ vapia fast，ea est，quod pignus olim fuit emtio ven－ ditio imperfecta v．conditionalis．Cfr． C．I．Schlyter，Diss．Tentamina ad illustrandam historiam Iuris Scandin． p． 20. not． 42.

Apalkunu barn，n．àkta barn：legi－ timus filius v．filia．G．5：pr；Æ．8： 1. ）（ huskunu barn ok horkunu barn，压 13.

Apalkunu son，m．äkta son：filius legitimus．G．9：pr；玉．8：pr．X friplu son，Dr．7：pr．${ }^{\text {T }}$

## B．

॥．Bak，n？rygg：tergum．piufnap a bak manni binda，Vap．32：1．hanum ar fulder piufnaper a bak bundin， formula iurisiurandi．Eps．32；Vap．32： 1．Cfr．Byrla．${ }^{*}$

Bak arf，n．（vide VGL．））（brrst arf，玉．3：2．）（Jiri arf，Е．3：1．＊

Bak arve，m．bak－（och sido－）arf－ vinge：heres in linea adscendenti aut collaterali mortuo cognatus．）（bryst arve，庣．3： 2.

Balker，m．balk（i lagboken）：li－ ber $v$ ．sectio codicis iuris（cfr．VGL．）． kristnu b．，kirkio b．，Kr．rubr．et not． 1．epsöris b．，Kr．3ı，not．86．drapa b．， \＆c．Dr．\＆c．rubr．${ }^{\text {a }}$

Bun，n．（vide VGL．v．Bann．）sat－ ia man i ban，Kr．25：ı．sitia i ban－ ni，jbid．lösa af banni，Kr．3o：pr．bö－ ta firi ban，ibid．${ }^{\circ}$

Band，n．band：vinculum．Kr．8： 1 ， 2；Eps．28；Vap．33：1；34：pr．binda man fullum－dum，Eps．7：1．sökia $\nabla$ ． vitna b．sin，tilltala，öfverberisa den som bundit honom：appellare，convin－
cere eum qui vinxit．Vap．ind．33；cap． 33：1．Cfr．Hatta－，Ermaband．${ }^{\circ}$

Bang，n．báng，buller：tumultus（Isl． pulsatio，BH．）．Cfr．Brut．

Bani，m．i）bane：nex（cfr．VGL．）． fa bana af（spiuti \＆c．），Vap．1：pr，2， 5；2；В．14：pr；15，27：1．hunder bi－ ter man til b．，Vap．2．vcerk halda til b．，vide Hulda．2）baneman：in－ terfector．sander b．at manni，Dr．11： pr．pit fee var mins fear b．，formula iurisiurandi．B．25：3．gange ce b．först $i$ bot，d．ä．kreaturet som dödat en menuiska，tillfaller målseganden，och dess värde inberäknas först i büterna： pecus，quod hominem interfecit，cedi－ to actori，et pretium eius prima pars mulctae esto．Vap．3．＊

Banz mal，n．（vide VGL．）Kr．${ }^{3}$ 3： 3．not．8o；cap．29：pr．${ }^{\text {© }}$

Bardaghi，m．（vide VGL．）Kr．ind． not．2．xuir．Cfr．Hielgha－，Haelghu－ dagha bardaghi．

Barn（pl．barn，börn），n．1）barn： infans．Kr．6：pr；26：pr；Eps．18，19． \＆c．Cfr．Ughurnagha börn．2）barn， son eller dotter：filius v．filia．Kr． 26 ： pr；Eps．9，18，19，21，23．\＆c．mкep －ne digher，Eps．33：pr．fa b．，G． 23. döia af－ne，Æ．15．vara－num sa－ man bundin，vide Binda．ganger hus－ fru i kirkiu aptir b．sit，d．ä．efter barnsbörd：post puerperium．Kr． 3 r． bar b．vitni，d．à．det födda barnet är bevis derpa，att lägersmál skett：na－ to filio v．filia apparet stuprum esse commissum．Kr．27：2；E．16：pr．dyl－ ia－ns，d．ä．att han är dess fader： negare se patrem esse infantis． $\mathrm{E}_{\mathrm{c}} 15$ ， 16：pr．Cfr．Afla，Apalkunu－，Bruts－， Frillu－，Faestakunu－，Horkunu－，Hus－ kunubarn．

Barnlös，adj．barnlös：orbus，liberis carens．döia b．，G．7：pr， 1 ；10：pr， 1 ；压 20：1．

Barn siang, f. barnsaxng: (proprie, lectus puerperus), puerperium. döia $i$ b. , 在6: pr.

Barpe, barper, vide Baria.
Bater, m. bát: cymba. B. 23, 26: 2; 43: 1. ${ }^{\circ}$
Bapi (bape), conj. bảde: et (.. et). Kr. 1, 9, $10: 1$; $11,13: 3$. \&c. ${ }^{*}$

Bapir (bape), pron. båda: ambo. Kr. 6: pr; 13:3; 14: pr; 3o: pr. \&c. n. bapin, Kr. 28. \&c. baggia (gen.) јerra, Eps. 19, 23: 1; Dr. 1; Vap. 33: pr. - Pro pat ar baggia mankyns, Æ. 3: 1, legendum videtur: per aru bapir v. bapir perra aru mankyns. ${ }^{\text {o }}$

Bapitiggia (pro bapir tviggia v. tvaggia, proprie, pron. bảda tvà: ambo), conj. bàde: et (. . et). mange ... $b$. malsaghande ok kunungs soknare biskups soknare \&c. Kr. 19: pr.

Ben, n. 1) ben: os. Vap. 19. 2) ben: crus. Vap. 15: 4; 21: pr; B. $24: 2$.

Bet, f. bete: pastus. B. 4: pr. Cfr. Mula bet.
Beta, v. a. et n. beta: pascere. b. angia ok lindur, B. 16. b. i engh, B. 4: pr.

Beta, v. a. egentl. jaga: proprie, venari. man mep vitnum b.; d. à. förfölja, öfverbevisa: persequi, convincere. Dr. 5: I. sottir ok bettir, lagsökt och förjagad ur landet: accusatus et $e$ provincia expulsus. Dr. 4: 3. not. 62. pan (a) annars bo b. sum sinu haver vip hetta, d. a. satta i fara: ei licet aliena bona in discrimen vocare \&c. Dr. 3: pr. *

Bepas, v. dep. c.acc. v. gen. 1) begăra: petere. b. ransak, vixla stamnu, grup, urgaf, Vap. 32: 4; G. 8: pr,
 b. at ransaka, ut liceat inquirere. Vap. 32: 4. b. til (lagha), fordra ed af den tilltalade: iusiurandum a reo petere. Kr. 19: pr. han laghlika bed-
dis rat ok fik egh, iurisiurandi formula. R. 26: i. 2) bedja: rogare. b. ater iorpina anvarpa sik, ES. 16: 3. *

Bigarper, m. bigård: apiarium. B. 35: pr.
Bikar, m. (Isl. item) begare; här tillafventyrs bikupa: poculum, calix; hic forte alveare. B. 35: t. Cfr. Bland. Locc. uno loco vertit: vasculum, alio vero (in Lex. Iur.), pariter ac Ver., bistock: apiarium. Ih. contra (Gl. v: begare) hac voce "intelligi putat instrumentum aereurn vel aheneum, quod pulsant qui apum examina insectantur; phrases enim fara, gdinga med bikare neutram priorum significationum admittere videntur." $\boldsymbol{\Lambda t}$. certe utraque istarum significationum locum habere potest, ac Ibreanae interpretationi, nulla ratione nixae, longe praestat. Ih. quoque alio loco (v. bland) sequitur Locc:i sententiam hic primum allatam.
Biltugher, biltugha, adj. (vide VGL.) Eps. io: pr. et not. 8o; §. 1; 11, 12, 15: pr, 2. man b. laggia, Eps. 11. b. fara, Eps. 15: pr. not. 23; §. 2. et not. 25. b, vara um alt rikit, Eps. 8.

Binda (impf. bant, Vap.33: r. bindran pro bindar han, Vap. 3ı: 2.), v. a. 1) binda: ligare. Dr. 13: 2; B. 9: 6. b. man (um arma \&c.), Eps. 3o; Dr. 2: 1; Vap. 31: 2; 32: 1, 3, 4; 33: 1; 35. b. piuf mep (piuft), Vap. 3.2: ı. b. sar byrpe, Eps. 32. vara harnum saman bundin, hafya barn tillsamman (om makar): liberis aucti esse (de coningibus). G. ra: 3. Cfr. Bak, Band, $U_{p}$ binda. 2) stadfästa, bekrafta: confirmare. hionafelagh b. )(lösa, de episcopo. Kr. 28. 3) bevisa: probare. sak sina (map pingstcomnum) in b., rem in iudicium deductam probare. Dr.si: pr. *

Biorn, m. björn: ursus. B. 36: i. ${ }^{\text {a }}$ Biskuper, m. biskop: episcopus. Kr. 2: pr, 1; 4: pr; Dr. 14:2; ES. 20: pr, 2, 3. \&c. til -ps stemnna, G. 6: pr. -ps ping, Kr . ind. not. 2. xxxit. -ps man, Dr. 14:8; Vap. 12:1,4. Cfr. Bryti, Naemd, Rafst, Ratter, Sak, Soknare, pukke. ${ }^{\text {a }}$

Biti, m. (Isl. trabs, transtillum, transtrum, BH.) bjelke: trabs. In locutione: innan borps ok bita, allitt. om bord: in navi, Eps. 33: 1, bitar sine dubio sunt trabes transversariae, quibus conuexa firmantur latera navis; non vero, ut statuit Ih., biti significat malum. Cfr. GotlL. h. v.

Biug, n. bjugg, korn: hordeum. Kr. 2: pr. ${ }^{4}$

Biur, m. bafver, bjur: castor. B. 36: pr. nu a b. sa böle sum bonde, allitt. Ibid.

Biupa (bypa, B. 33. impf. böø, Kr. 13: pr. \&c. böpan pro böp han, R. 26. pr. not. 66.), v. a. I) erbjuda: offerre. Vap. 6: 3; Æ. 17; ES. 16: 1,2 ; B. 9: 6; 33. b. ret, vide Ratter. b. rattum arva (sc. gops sit), Æ. 12: pr. b. manni mungats grerp, bruplöpi, bjuda till gille \&c.: invitare ad convivium. G. 8: pr, I. b. landslagh firi sik, R. 23: 1. b. sik til reps ok ramarka, vide Ramarkar. vap \&c. til b., B. 17: 1. et not.61; 34: 1. tiunda ut b., Kr. 13 : pr. Cfr. Ater-, Vanbiupa. 2) pảbjuda: indicere. haelg $b$ b. ok fastudagha, Kr. 20: pr. ${ }^{\text {o }}$
Bipa, 1) v. a. c. acc. v. gen. afbida: exspectare. b. kunungs raefst; Eps. 17, 25; Vap. 1: pr; 31: 4; ES. 15: pr. b. rafst, R. 3: 2. b. kunungs v. haraps namd, ES. is: i. et not.68. b. mans, Dr. 4: 2. 2) v. n. bida: exspectare, morari. Kr. 13: 2; R. 26.
Bipia (impf. bap, Vins. 6: 2. \&c.), v. a. 1) bedja: rogare, precari. Kr. 16:
2. not. 76; 21; Vap. 6: 6; G. 14: 1; 岸. 10: 2; ES. 8; R. 10, 12: 2; B. 5: 2; 8: 3;33. b. firi manni, Eps. 1:8; 10: 1; Dr. 5: ı. i frip b., Eps. 1: 8. b. man $i$ vins orp v. borghan, vide Vins orp, Borghan. bipi sik sva gudh hialpa \&c. Vins. 6: 1. pan sum egh biper klokkarin til (sc. at ringia), quem aedituus non rogat, ut pulset campanam. Kr. 8: 2. 2) begära: petere, expatere. nu biper pan sum porf, G. I. (sar) kunu b., G. I, 29: pr, i. ${ }^{\circ}$

Biargh, u. berg: mons. B. 33. - (biargh)

Bicergha (sup. burghit), v. a. c. dat. 1) inbärga: fruges foenumque colligere. b. korne, Kr. 9. b., absolute, B. 20, 2 I: pr. $i$ sata b., B. 18. Cfr. In biergha, Oburghit. 2) afbarga (marken): metere, caedere (agrum v. pratum). ang b., B. 18. 3) hjelpa: iuvare. Kr . 6: pr. ${ }^{\text {a }}$
Bland, n. blandning: mixtura. fara map b. ok bikare, allitt. d. à. antingen, sassom Locc. och andre trott, med ett kärl hvaruti fanns en blandning af honing och vatten, att dermed locka till sig bin, eller med en med någon blandning invändigt besmord bikupa, såsom ännu brusas, för att deri fanga bin: secum ferre aut, ut crediderunt Locc. aliique, vas, in quod inditum erat mel aqua mixtum, aut alveare intus mixtura quadam litum, ut hodieque solent, qui apes capere volunt. B. 35: ı. Veteres, apes capturos, usos esse "vasis, dulcibus ac odoriferis herbis et melle interius litis," narrat Otaus Magnus, hist. gentt. septentt. Lib. XXII. cap. X.

Blea, blöia, f. lakan, saingtäcke: lodix. bulster ok b., Eps. 26. pön koma bapin A en bulster ok undir ena b., G. $10: 20^{\circ}$

Blop，n．blod：sanguis．sla man til blops，i．q．sla blopviti，Vap．20：pr．）（ hugga，Eps．1：2．＊

Blopugher，adj．blodig：cruentus． B． 15 ： 1 ．${ }^{\circ}$

Blopviti，n．1）blodsutgjutelse：ef－ fusio sanguinis．komber egh b．innan， Eps．1：2；3：ı．gara b．，Eps．27：1． gar arngum b．，Eps．7：1．2）mindre sår，blodvite：levius vulnus．）（fullsare， Eps．ı：1．）（skena，Vap．15：3；22．）（ （full）sar et skena，Eps．1：pr，8；12； Vap．8：pr．）（ svarta slagh，Vap．24： pr．fa b．）（ varpa sar，Eps．1：3．sla b．（ sargha，Eps．3： 1 ；5：1，2．sla b． ）（ hugga，Eps．3：2．sla b．）（ sla ske－ nu，Vap．21： 1. sla b．）（luugga et sla skenu，Vap．i 3：pr．sla b．）（ sargha et sla skenu，Vap．ı6：1．＊

Blöia，vide Blea．
Bo，n．i）boskap，fäkreatur：peco－ ra．Vap． 31 ：1．2）egendom（lös och fast i allmänhet）；gård，hemman，med deri befintlig lös egendom：bona（ge－ neratim，mobilia et immobilia）；prae－ dium ubi aliquis habitat，una cum bo－ nis mobilibus quae ibi sunt．boa，sit－ ia，vara $i$ bo（saman v．map an－ drum），G．14：2；24，27；左．10：pr；26； ES．ind．22；cap．22， 23 ；Vins．10， 12 ； B．12：I．vir takum han $i$ bo map os， eur in nostram familiam recipimus．压．20：1．agha $i$ bo mans v．maep manni，Kr．27：pr；Eps．9．agha v．ta－ ka pripiung，tva lyti af bo，G． 15 ， 29：1，2；Æ．9：pr．oskipt bo，G． 15. bo ganger til skiptis，Vap． 4 1：1．firi barna bo raja，Ga．19．bo skal i ta－ kum standa，Dr．3：2．til bos skal til－ seu man vara，Vins．12．halda bo si－ nu，R．26：1．Cfr．Afla 2, Beta，Fi－ rihugga，Skipta，Spana．3）gård，hem－ man：praedium．brup til bos varła， d．à．till brudgummens gård：ad do－ micilium mariti．G．9：1．bo byggia，

Dr．5：pr．byght bo，Dr．5：pr；G．22． upsala bo，Upsala ödes gods：praediam regium．Dr．14：pr．rops bo，stafs bo ok stols，SS．1，2．ibid．＂

Boa，丈．n．1）bo：habitare．b．a（kir－ kiut bole，iorp，eghn，\＆c．）Kr．5：1； G．11：1；生．2：pr；ES．4：pr；5，11：1； 19；B．3：pr；9：6；ıI：ı．b．i bo（sa－ man v．map andrum），G．24，27；玉． 26；ES．ind．22；cap．23．b．$i$ by，B． 16．b．namir havi，B．28：pr．b．ovan firi，uppe，niparmer，\＆c．bo of vanför eller nedanför vid en ström：fluvium superius vel inferius accolere．B．8：pr． Cfr．Boandi．2）bo tillsammans（om makar）；cohabitare（de coniugibus）．b． saman，G．16：pr；29：1．b．map bonda sinum v．kunu sinne，G．18；压．7． 3）v．a．reparera：reparare．bro b．，B． 4：pr．Cfr．Oboin．

Boandi，adj．（part．a boa）boende， bofast：fixam sedem $v$ ．habitationem habens．Dr．10：1；R． 1 1：pr．b．man， Eps．3o， 3 ı：pr；Vap．ı：pr；37；R．6：pr． ）（ löska man et leghu drangiar，Vap． 8：ı．bönder ok b．man，allitt．（cfr． VGL．v．bokarl），Dr．3：pr．Cfr．Boans man．＊

Boans maen，m．pl．bofaste män： viri fixam sedem habentes．B． 33.

Bo $f a$, n．bohag，kreatur och an－ nan lös egendom som hör till en viss gård：supellex，pecora aliaque bona mobilia，quae ad praedium quoddam pertinent．）（ eghn，G．16：pr．）（ hus， G．22．Cfr．Bolfa．

Bogher，m．bog：armus．Vide Skut bogher．

Bok，f．bok：liber．Kr．i．i bokinne， d．à．i denna lagbok：in hoc iuris co－
 drum，neml．Biblen eller någon an－ nan andelig bok，hvilken bars frąn kyrkan till tinget eller fämten af den som skulle emottaga（seia）eden（och
livilken af dylik orsak i VGL. säges Ђødlghumdome valda), och vid edgången vidrördes af den svariande: eripere alii librum, sc. Biblia aliumve sactum codicem, quem e templo ad coriventum litigantium portavit adversarius iurantis (qui parem ob caussam heelghumdome valda dicitur in VGL.), quemque in iurando tetigit alter. $\mathbf{R}$. 8: 1 . (Cfr. HelsL. et SkL. h. v.) Locc. vertit: "si rapiatur codex legum, super quem iurari debet." b. ok stol, (vide VGL.) Kr. 6: ı. Cfr. Laghbok. ${ }^{\circ}$

Bol, n. gaird, landtgods: praedium. R. 24; B. 3: $\mathrm{r} ; 9$ : pr, t , 3-7; 30: pr. böle pro bole, B. 9 : 1 ; at contra bool pro böle ( q . vide), B. 36: pr. not. 83. Cfr. Kirkiul, Landboa bol, Tvaböla. ${ }^{\text {o }}$
Bolagh, n. bolag: societas. Sic, at perperam, B. 9: 1. not. 93; ©. 5. n. 48; etsi dici possit h. v. quoque habuisse significationem locationis-conductionis, ut testari videntur vocabula bolags stamna, bolags takia, in aliis iuris codicibus occurrentia.

Bolags man, m. bolagsman: socius. ) ( bryti, Dr. 14:5.

Bolbyr, m. bolby, den egentliga byn, som utgöres af särskilda tomter, med dertill hörande bestämda andelar i byns egor: pagus, constans ex areis, ad quas pertinent mensae portiones agrorum pagi. ( umeghn, E. 9: pr. $i$ bolbynum )( i allum pem til liggia bolbysins, Æ. $10: 1$.

Boldiur, n. pl. sá kallas, af förakt, inhysesman med sin hustru: animalia cohabitantia; ita per contemtum appellautur tugurii incola, una cum uxore. aru tu saman b., Kr . 10: pr. Sive prior h. v. pars sit bol, domicilium, sive Isi. bobl, lectus, sive "bola, vox olim honesta, consuetudinem coniugalem vel lectum aut thorum si-
gnans," ut verba facit Locc., cui adsentit $\mathrm{Ih}_{\mathrm{i}}$, res eodem redit.

Bolfe, n. i. q. bo far. ) eghn et lösörar, G. 23.

Bolgift, f. i. q. bolgref. B. 9: ı. not. 6.
Bolglef, f. städja för arrenderad jord:- arrha pro praedio conducto. B. $9:$ pr, I. Cfr. Gaff.

Bolstaper, m. (vide VGL.) ) byr, B. $21: 2{ }^{\circ}$

Bolstaps ren, f. ren emellan tvá gairdars eller byars egor: margo inter agros duorum praediorum vel pagorum


Bonde, m. i) bonde, jordegare: vir proprium fundum habens. Kr. I, 2: pr, 1; 4, 5: ı; Eps. 1: pr; G. 8: 2; B. 4: 1; 6: pr; 36: 4; 44: 1. \&c. bönder ok boande man, vide Boandi. ) herra, vide Harra. ) (bryti, vide Bryti. ) ( pral, Eps. 16; Dr. 3: pr; 13: 2; V.ap. 3: pr; 16: pr, 2; 23: 1; 32: 3; 41: pr;
 stre, Vap. 23: 1; 4I: I; ES. 23.) (dranger, vide Drenger. mallum tvaggia -da, d. ä. mellan två gårdar eller hus: inter duas villas $\mathbf{v}$. domos. B. 1:6. Detta ord förekommer ock om landbo: h. $\mathbf{v}$. quoque occurrit de colono. B. 9: 6. 2) (gift) man: maritus. Kr. 3r; Eps. 18; Dr. 9: pr; Vap. 33: pr; G. 14 : 1; 15, 18, 23. laghgipter b., Dr. 9: pr. ganga $i$ kirkiu reptir b. sin, d.. à. efter brölloppet: post nuptias. Kr. 3 r. - Cfr. Husbonde. ${ }^{\text {. }}$

Borgha, v. a. gá i borgen för: fideiubere. b. (andrum, sc. creditori \&c.) böter, prenninga, \&c. Eps. 2: ı; G. ı0: 1; B. 3g. hin sum han -api, is, cui spopondit. B. 39: 1.

Borghan, f. 1) borgen: fideiussio. bipia man i b., B. 39. vip b. taka, B. 39: pr. 2) quarstad, taka händer: sequestrum. panninga i b. satia, R. 4: 1. panningar standa til b., B. 33.*

Borghari，m．löftesman：fideiussor． Eps．2：1；B．39．vara b．at（pannin－ gum \＆c．），B．39：pr．${ }^{\circ}$

Bortu，adv．borta：alibi，procul．va－ ra b．，abesse．Dr．5：1；Vap．32： 4. pa ar vixl af kirkiu b．，consecratio templi abolita est．Kr． 25 ：pr．not． 44.

Borp，n．1）bord：mensa．öl，hveti \＆c．til sins－ps hava，Kr．a：pr．引ry b．，tre måltider：tria prandia．Kr． 2 ： pr；ES．I：1，2．firi kuinungs b．，coram rege mensae adsidente．ES．1：1．2） skeppsbord：latus navis．innan borps ok bita，allitt．，vide Biti．firi－pe al－ la bryggiu sporpe，allitt．，vide Bryg－ giu sporper．＊

Boskaper，m．i．q．bo fre．Hanc si－ gnificationem olim consuetam，h．v． quoque habet Dr．5：pr；nam sequentia： ßet aru kviki kuste non definiunt $\nabla$ ． boskaper，sed tantum determinant ge－ nus bonorum mobilium，quod hoc lo－ co respicitur．

Boskipti，n．（boskipt，f．occurrit quidem Eps．r：8，at forte lapsu cala－ mi ；vide not．83．ibid．）1）förverkad egendoms delning：divisio bonorum damnati．rapa（sc．gops）undan b．， Dr．ind．5．fämt til is laggia，Vap． 33：pr．taka lut af b．mans，d．ä．af den förverkade egendomen：partem bonorum damnati capere．Vap．41：i． 2）målsegandens andel af den forver－ kade egendomen：ea bonorum damna－ ti portio，quae acteri competebat．agha v．taka b．，Eps．1：8；Dr．9：pr．

Bospanan，f．i．q．bospand．E．17． not．99．

Bospend，f．（a spara）en annans husfolks lockande till hustjufnad：de－ lictum eius，qui aliquem ex aliena fa－ milia ad furtum domesticuris pellicit． full b．，Vap．38：pr：Cfr．Bospanan．

Bos ran， $\mathbf{n}^{\text {（ }}$（ride VGL．）Vap．31：

Bot，f．bot，böter：mulcta．Eps．1：8； 2：1；18；Dr．7： D ；9：pr；11：pr．\＆ lagha böter，Kr．3o：pr．not．64；§．1； Vap．6：5；R．19，26：pr．half bot，vide Halver．öris bot，Vap．19．sum skils firi $i$ botum，d．ï．i Vap̣．，der böter för vådadråp utstakas：in libro $V a_{-}$ pa mal，ubi de mulcta homicidiii invo－ luntarii sermo est，Eps．22，ubi tamen pro botum forte legendum est uapa botum，ut in capp．20，24．ibid，stan－ da，ganga först $i$ bot，vide Bani， Stunda．Cfr．Fea－，Lytis－，Oran－， Sialf－，Snattara－，Ughurmaglıa－， puikka bot；Drapa－，Halds－，Sara－ Vapa böter．＂

Botolfs massa，f．（vide VGL $\mathrm{L}_{\text {）}}$ ．B， 28：2．${ }^{*}$

Boß，f．bod：cella，casa．Vap．32i pr．

Brander，m．eldbrand：titio．Eps． 3i：pr．Cfr．Hand．

Bran stup，f．brandstod：collecta ad levandum damnum incendio factum． B．44：i．hel，half b．，ibid．

Erat，adv．hastigt，snart：repente， cito．sva b．，Eps．i：8；ES．in： 1 ，＂

Braplika，adv．hastigt：repente． Vap．13：pr．＊

Bref（braf），n．skriftligt ：förord－ nande eller betyg：litterae，decreta vel testificationes continentès，b．taka，ES． 1：2．b．ok previlegium，压．4；ES，1： 1. ma户－vum alla fullum，skielum，压 22．

Breper，adj，bred：lakus．ffemtan alna，priggia stanga，tureggia ncef－ na \＆c．b．，B．2：pr；4：pr；5：1；9：pr．

Brinnd，v．n．upbrinna：comburi． Kr．5：pr；B．26： 1 ．inne b．，in arden－ te domo flammis consumi．A，6：\％．

Brista，v．n．1）brista，gå sönder； frangi．Kr．8：1；Yap．15：4；19， 23 ：pr． 2）brista（i fullgörande）：peccare（omit－ tendo quod faciendum est），nom per－
ficere. b. at epe ()( gita ep gangit), Kr. 18: 2; 21; Eps. 17,31: 2; 32. \&c. b. at epe osvurnum, R. 5: 2. ganga ep ok b. sipan, neml. derigenom att eden blir förklarad ogild: iuramentum dare, quod postea irritum iudicatur. Ibid. b. firi olagh, iuramentum illegitimum, ideoque nullum, dare. Ibid. 3) brista, fattas: deficere, deesse. ES. 7, 9: pr. not. 99. eper brister (manni), 1. q. maper brister at epe; egentl. honom fattas vitnen eller edgärdsmän: proprie, testes vel sacramentales ei deficiunt, ut iuramentum dare nequeat. Eps. 29; Vap. 32: 1; 39: 1 . not. 52; Vins. 6: 1, 2; R. 8: 2; 16: 1. pa briste hanum iamnapa skiptit, aequa divisio ei deficito v . ne conceditor; lusus verborum, qui respicit praecedentia: brister at epe, B. I: 3. ${ }^{a}$ (brasta)
Bro (broua pro broa v. broar, B. ind. 4.), f. bro: pons. Vap. $1: .2$; R. 4; B. 4, 5: pr. i; 6: pr. "
Broa, v. a. anlägga väg och broar: viam munire et pontes sternere. $b$. okomu, B. 4: 2. b. almenning, B. 5: pr. b. vagh, B. 5: pr, I. ${ }^{\text {u }}$

Broa fiol, f. förstugubro, eller bro öfver landsvägsgropen utanfor gårdsporten: tabulatum v. ponticulus ante portam. Vins. $7: 2$.

Broa naemd, f. nämnd, förordnad att besigtiga en bro: nemda, ad inspectandum pontem nominata. b. gara, förordna en sâdan nämnd: talem nemdam constifuere. R. 4: pr.

Broa syn, f. besigtning af en bro: inspectio pontis. B. 14: 1. b. seia, hâlla saddan syn: talem inspectionem habere. R. 4 :pr.

Bropir (dat. def. bröprinum, Æ. 3: 1.), m. broder: frater. G. 9: pr; 13, 16: pr. \&xc. Cfr. Attunger, Faprini; Fapier-; Frillu-; Mopur-, Sambropir; Skiptis bröper. *

Bropur dottir, f. brordotter: fratris filia. Æ. 3: pr. ${ }^{\text {o }}$

Bruni, m. vådeld: incendium. Vide Eldbruni.

Brut, n. 1) brytande: fractio. Vide Husbrut. 2) öfverträdande: violatio. Vide Dom-, Frip-, Gislinga-, Hal-ghudagha-, Opul-, Skripta brut. 3) delning: divisio. ganga til -ts manna maellum, B. 28: pr. 4) (a brytas) brottande: luctatio. afla barn i bruti ok bange, allitt. d. a. i váldtägt: violento stupro. Æ. 8: 1.*

Bruts barn, n. (a brut 4.) barn, afladt i våldtägt: filius v. filia violento stupro (i bruti ok bange) conceptus v. concepta. $\mathbb{E}$. 8: I.
Bruttu mö (bryttumö; pro bruऐumö. Isl. brúda, sponsa, BH.), f. brudsäta, qvinna som kläder bruden: pronuba. G. 3: 2.

Brup, f. brud: sponsa, vel nova nupta, ipso die nuptiali. G. 8: 2; 9: ı. *

Brupfarp, f. (egentl. brudens afhämtning till brudgummens gărd: proprie, sponsae deductio ad domum sponsi) brudskaran, sällskapet, som hämtar bruden hem till brudgummen, prov. brufara: comitatus, sponsam ad domum sponsi deducens. (Ita quoque in Iure VG. h. v. est vertenda.) b. gen brup sanda, G. 8: 2. ranis brup af $b .$, G. 9: $1 .{ }^{*}$
Bruplöpi, n.(vide VGL. v. brullöp.) frandum b. biupa, G. 8: 1. ${ }^{\text {a }}$

Brrggia, f. brygga, skeppsbro: pons litoreus. Inde:

Bryggéc sporper, m. andan af en brygga: extremitas pontis litorei. firi borpe alla -pe, allitt. d. a. pà bryggan hvarvid skeppet ligger, eller pá det vid bryggan liggande skeppet: in ponte, cui adiacet navis, vel in navi ponti adiacente. Dr. 14: 6.

Bryst arf，n．bröstarf：hereditas de－ scendentibus relicta．E．3： 2.

Bryst arve，m．bröstarfvinge：heres in linea descendenti．Æ．3：2．

Bryta，v．a．1）bryta，sönder－，ned－ bryta：frangere，perfringere \＆c．b．bat ur lase，B．43：1．b．klokku，tinda， vark mans，hipi（biurs），Kr．8：2；B． ind．not． $5_{1}$ ；cap．8：4；36：pr．Cfr． Las，Ellle brutin．2）upbryta：effrin－ gere．b．hus，Eps．1：2；7：i；cfr．Hus－ brut．b．dyr ivir manni，Dr．2：2．3） bryta，öfverträda，ej iakttaga：violare， non servare．bryter bonde（helghp）， Kr ．20：pr．bryta kunungs \＆c．dom， Vap．31：pr．Cfr．Epsöre，Frỉer， Gislinga lagh，Manhalghp，Obrutin． 4）förbryta sig，begå brott：peccare， delinquere．hvar sum 万öm（sc．pr mal）－ter，Eps．8．b．vỉ man，Eps． ind．10．b．til mans，Eps．10：1．Cfr． Gislinga brut．5）uphäfva：rescindere． ep ater b．，Kr．18：2；R．4：1．6）bry－ tas，v．dep．brottas：luctari．b．viper kunu，Eps．3：pr．${ }^{\circ}$

Bryti，m．（vide VGL．）b．siter $i$ bo mans，Vins．I2．）（bolags man，Dr． 14：5．）（ bonde，Kr．9．bonda b．，Dr． 14：5．laghmans b．，ibid．§．3．（cfr． Lansman）．biskups b．i stafs bo ok stols，ibid．f．2．iarls b．i rops bo， ibid．§．1．kunungs b．i upsala bo，ibid． pr．

Brenna，1）v．a．bränna：cremare． harria land ok b．，Eps．3o．man inne U．，Eps． 3 ı：pr．up b．，Vap．ı：4．b． ek，svi申u，B．3o：pr．stulit aellas brant， B．26：1．not．3r．2）v．n．brinna，up－ brännas：flagrare，comburi．B．44： r ． up b．，B．44．＊

Brenna，f．brand：incendium．Eps． 31：pr．${ }^{\text {。 }}$

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．II．

Bröt，f．anlagd vag：via strata．Vi－ de Re巿 bröt．＂

Bröt rep，f？i．q．reß bröt．B．5：pr． not． 35.
Bröblungi，bröpringi，comm．bryl－ ling：patruelis．E．3：I．＂（bröpungi）

Bröpra arf，n．bröders arf（efter syskon）：hereditas fratribus relicta，fra－ trum successio in bona fratrum v．so－ rorum．G． $21: 1$.

Bulli，m．（Isl．bolli）rund flaska， skàl，（bâl），prov．bolle：rotunda lage－ na，patera．ganga map pik ok ringa－ pum b．，Dr．18：pr．Locc．vertit：＂tin－ tinnabulum；＂Ih．contra（Gloss．v．bul－ la）hunc locum interpretatur＂de mo－ nachis mendicantibus，quorum inso－ lentia iam intolerabilis evasit，quorum－ que tonsura circularis，placentae non absimilis，hic vocatur ringad bulla per contemtum．＂At alio loco（Gl．v．lurk） citata verba ita vertit：＂circumire cum baculo et rotunda lagena（ad excipien－ dum potum datum）．＂Notum est eos qui，ex Romano－Catholicorum religio－ ne，sacras peregrinationes faciunt，sci－ pione eique adnexa rotunda lagena e cucurbita plerumque confecta（Gall． calebasse，Ital．zucca），esse instructos．

Bulster，m．bolster：culcita．G．i，16： pr；18．Cfr．Blea．${ }^{*}$

Bünulagger，m．arm（eller ben）； brachium（v．crus），Vap．33：1．Locc． et Ver．vertunt：＂stora benpipan：os tibiae vel brachii maius．＂At l．c．ser－ mo est de brachiis vinculis constrictis． Quid significet prior h．v．pars，igno－ ramus．Apud Angermannos bun，teste Ih．（Dial．Lex．），appellantur pedes vel inferior pars mensae；Isl．buna vero， secundum BH．，est pes bovis vel ursi：
Burt，bort，adv．bort：aliorsum，e medio．b．lata，föra，alta，vraka，
ganga, \&c. Eps. 26, 30; Dr. 2: 2; Vap. 31: 3; G. 12: 1. \&c. b. köpa, vide Köра.

Butn, m. botten: fundus. Inde
Butn frnd, f. bottenfynd: res in fundo maris inventa. B. 37: 2. H. v. in manuscriptis codicibus deformata quidem est, at butn frnd legendum esse, ut habet cod. B, testantur Codices Magnaeanus et Christophorianus, in quos hic Iuris OG. locus transit.

Вир, n. 1) bud: nuntius. Vap. 11: pr; G. 14: r; Æ. 23: pr. fa manni b., vide Fa. fa manapa b. firi sik, skicka bud om sin ankomst en mánad förut: nuntium de adventu suo mense ante mittere. Kr. 2: 1; 13: 2. fa b. (af manni), nuntium accipere. Kr. 5: 1; 6: pr; 12: pr. \&c. b. ok v. alla bußkafli, Vap.3ı:2; B. 36:4. Cfr. Nemda-, Skal-, Pingbut. 2) befallning: mandatum, iussus. Eps. 7: 1. not. 6o. 3) tillbud, erbjudande: oblatio. Vide Aterbup, Bups eper. ${ }^{\text {a }}$
Buрi, m. (a buрa, denuntiare. Isl. bodi, index, praeco, BH.) sändebud: nuntius. Cfr. ölbupi.

Bupkafli, m. (vide VGL.) b. up skara, Dr. 2: 2; 11; Vap. 32: 4; B. 36: 4. lepis ran maj ope ok v. cella b., Vap. 3ı: 2-4. Cfr. Вир 1. "

Bups eper, m. (a bup 3) ed derom, att ed i hufvudsaken, eller böter blifvit vederparten lagligen tillbudna: iuramentum, quo quis probat se iusiurandum in caussa principali aut mulctam actori legitime obtulisse. b. ganga, Vap. 20: I. i b. standa, R. 26: pr. b. sea, ES. 18 : 1 .
$B y$, vide $B y r$.
Bya mark, f. bys gemensamma mark: silva v. pascuum pagi commune. B. 28: 2. ${ }^{\circ}$

Bygd, f. 1) bebygd ort: regio habitata. -dir manna, 13. 44: pr. 2) landt-
bruk: cultura terrae. bygda balker, B. rubr. ${ }^{\circ}$

Byggia, v. a. 1) bygga: exstruere (aedificia \&c.). b. kirkiu, bro, \&c. Kr. rubr. not. 1 ; ind. not. 2 . 1 ; cap. 1 . not. 18; R. 4; B. 4: 1, 2; 8: pr, 2-4. br (up) b., B. 1: pr, 6; 5: 1. bygder byr, byght bo, vide Byr, Bo 3. ar pat ivir (öfver ratta gränsen: trans iustos terminos) byght, B. 8: 4. brggias gen, bygga emot eller bredvid hvarandra (om grannar): aedificia confinia exstruere (de vicinis). B. r: 6. Cfr. Obygder. 2) bebygga: aedificiis instruere. b. kverna strom, B. ind. 8. han bygde hans (sc. kvarna stap), B. 8: 3. 3) fullborda, göra färdig: parare, perficere. vagh broa ok b., allitt., B. 5: I. vagh rypia ok b., ibid. ©. 2. pren sum (sc. hionafalagh) b. vil, som vill fullborda áktenskapet: qui nuptias vult conficere. G. 8: pr. 4) odla, brukà (jord): colere (terram). B. i: 3; 28: 2; 33. kvikir kuster sum bo skal map b., Dr. 5: pr. 5) v. n. bo: habitare. b. a bol, B. 9: 4. not. 42. "

Bygning, f. landtbruk: cultura terrae. B. ıt: 2. bygninga balker, R. 26: 1. not. 24. ${ }^{\circ}$

Brr, br, m. by: pagus. Dr. in; ES. 7, 15:5; R.4: pr; B. 1: 1, 4, 5. \&c. )( herep, Dr. $1:$ pr. halver b., B. a: pr. fiarpungs b., B.6: 1. by byggia, B. 1: pr, 6. $i$ bygdum by )( $i$ humpe alla hapi, G. 3; ES. 3: 2. gör byr ok gamal, B. 28: 2, 4. byr gers af br, d. ä. anlagges inom en aldre bys egor: recentior pagus conditur intra fines antiquioris. B. 28: 5. Cfr. Afgar.pis byr. - Cfr. Almenninger, Eghn; Bol-, Нерпи-, Högha byr. ${ }^{\text {a }}$

Byrghp, f. (a biergha) bö- och sädesbărguing: messis. Inde

Byrghpa timi, m. bärgningstid: tempus messis et foenisecii. Vap. I3: pr.

Brria, v. a. börja: incipere. har brrias \&c. Kr., Eps. \&c. rubr. (aaghsagha) byrias at by höghsta, leges recitatae incipiunt a summis rebus (cum in principio agant de aedificando templo). B. 5I. sap sina b., sementem incipere; non: "segetem suam horreis inferre," ut perperam vertit Ih. (Gloss. v. berga), B. 13: 1. kirkiu b., incipere aedificationem templi. Kr. ı. Cfr. $U_{p}$ byria. ${ }^{\text {a }}$

Brrla, v.a. (a byrpe) binda i packor (för att bära): in fasces colligare (ad portandum). byrlar ok a bak lagger, allitt. Vap. 3ı: 3. Ita quoque vertunt Locc., Ver. et Ih. Isl. byrla (birla, BH.), miscere, infundere, huc non pertinere videtur.

Byrpe, f. börda: onus. b. binda, Eps. 32. Cfr. Fretillös. ${ }^{\circ}$ (byrdi)

Brekker, m. bäck: rivus. B. 6: pr. ${ }^{\text {a }}$
Bara (biara, Eps. 25; E. 16: pr. not. 33. \&c. bara, ES. 4: pr.), v. a. 1) bära: portare, ferre. Kr. 6: 1; 9; Eps. 32; B. 9: 2. garper sum man bar, d. a. som hảller dà en man klifver up derpå: saepes, quae virum adscendentem sustinet. B. 14: pr. ater b., neml. till skiftes, omynd \&c.: dotem \&c. instante bonorum hereditariorum divisione, restituere. Æ. 10: pr, 2. Cfr. Fialster, panbrika, Ut bara. 2) framföra: proferre \&c. b. epa v. mal til ncemd v. kunungs rafst, Kr. 13: 2; Eps. 10: pr; R. ind. 3; cap. 16: 1. b. til varja ... ma̋ fastum ok köpum, d. a. medelst bevisning af köpet, aterfordra köpesumman: emtionem factam probando, pretium repetere. ES. 14: r. vitne, fast, tak mal b., vide Vitne \&cc. sum per bara (sc. vitne), ut. illi testantur. ES. 7. han bar sva (tak mal), R. 8: 2. forfall b. ) ( svaria, vide Forfall. sum han skulde b. (sc. forfall), R. 9: pr. Cfr. Gurp-, Inbexa.
3) föda, framföda: gignere, partum edere (de vacca). Dr. 16:2. ${ }^{\circ}$

Baranz tra, n. fruktbärande träd: arbor fructifera. B. 3 I.

Baria (impl. barpe, part. pass. bar¡er), v. a. slả: verberare. Vap. 14: !; 23: pr, i. )( sargha, Eps. 3: ı. barias, dep. slás: verberibus pugnare. Kr. 22, 24: 1; 30: pr. ${ }^{\text {。 }}$

Bater, adv. bätre: melius. B. i: 3. Superl. brest (bazst). pan sum b. vil, quicumque velit. G. 4: 1.

Batra, v. a. bätra: meliorem reddere. Æ. 1o: 2. paghar han -api kununa pa -api han ok barnit, G. 5: pr. ${ }^{\text {* }}$

Bcetri, adj. bättre: melior. köpa v. skipta til bretra, G. $14: 1$; ES. 20: pr; 21: pr. varper hanum batra, blir det battre med honom: si melius ei fiat. Vap. 15: 1. Cfr. Alf. Superl. brester (bezzster), B. 3o: І. ${ }^{\circ}$

Böle, n. (Isl. beeli) bo, boning: habitaculum. Vide Biur. Sed böle pro bole, B. 9: 1. Cfr. Tvaböla.

Bön, f. 1) begäran: rogatio, preces. Vide Böna vin. 2) förbön för en som begatt brott: deprecatio pro alio qui crimen commisit. hava bönina, d. ä. rättigheten att göra förbön: habere ius deprecationis pro alio faciendae. Eps. 1:8. ${ }^{\circ}$

Böna vin, m. (a bön 1) anmodad eller tillkallad mäklare: proxeneta rogatus. iak var at by sum ir delin um bapi b. ok lagha v., formula iuramenti. Vins. 3: pr.

Böta, v. a. 1) ersátta: rependere. böte ater bat sum han stal, skapan, \&c. Vap. 32: pr, 1--3; B. 5: pr; 7: 1; 8: 4; 49. böte ater fullum gialdum, B. 25: pr. böta :ut gialdit, betala skulden: debitum solvere. R. 5: 2. 2) försona sitt brott genom böter, böta: delictum mulcta expiare, mulctam solvere. b. malsaghanda \&c. Dr. 3: 2; Vap.

8: 2; R. 9: pr; io. b. (manni) prea marker \& $\mathbf{c}$. Kr. 6: pr; 7: pr, 1; 8: 1. \&c. b. firi sak, bann, band, \&c. Kr. 27: pr; 30: pr; Eps. 28; Vap. 6: 2. böte firi niu marker \&c. Kr. 3: 1; 7: 1; 8: 2; 13: pr. b. vi¢ kunungin \&c. Eps. 1: 8; Dr. 4: 1; 5: 1; Vap. 28, 39: 1; G.6: 1 ; R. ıo. b. sak (sina), Kr. 17 . hvar skal ensamin sina sak b., Eps. 9. b. lyti, sar, skenu, Vap. 25: pr; 26. Cfr. Halver. man, pral (sc. drepnan) (ater) böttan vita, Dr. 20: 1; 21; R. II: I. b. oran bot, morpgiald, Dr. 7: pr; 10: pr; 12. böttins pa (böter) egh, Eps. 2: 1. b. firi annan, Eps. 16; Dr. 4: 3; Vap. 4, 35 - 37. Cfr. Fasta, Fa, Höta, Satta, Ut böta. - Bötas, dep. idem. vil han egh b. firi, Kr. 25: 1. ${ }^{4}$

## D.

Dagher, m. 1) dag: dies. Kr. 2: pr, 1; 5: 1; 13: 3; 14: pr. \&c. pa daghrin ar dövaster, B. 28: 2. d. taker at lipa fram, R. 26: r. daghrin ar urpinga, Kr. ı9: 1. um dagh, interdiu. B. 49 . um daghin, uno die. R. $21:$ I. $i$ dagh, hodie. ES. I3: pr. a sama dagh ok sama döghni, Eps. 26; Dr. 3: pr. Cfr. Aptan 2, Helagher, Sökn, Sör; Dym-bil-, Halghudaghar \&c. 2) bestàmd, förelagd dag eller tid: dies praefinitus, spatium concessum. dagh undi taka, Eps. II. laggia (manni ruman) dagh, Eps. 2: 1. not. 98; B. 8: 4; 21: pr. manapa d., en månads tid: menstruum spatium. Kr. 2: 1. not. 48. Cfr. Iam-langa-, Stomnu dagher. 3) daghar, pl. lifsdagar, lifstid: tempus vivendi. $i$ kunung eriks, knuts daghum, Dr. 14: 6; R. 3: 2. af daghum taka, afdagataga: interficere; vide Drapa. Cfr. Lifdaghar. ${ }^{\circ}$

Daghliker, adj. daglig: quotidianus. Vide Hiona.

Dagsvarke fullan, f. ersättning för dagsverken: compensatio operarum diurnarum. Æ. ind. not. 16.

Dagsverki, n. dagsverke: opera diurna. Vap. 16: pr; 23: r; Æ. 14; B. 9: pr.

Daghvarder, m. frukost: ientaculum. Eps. 10: pr. not. 80. "(daghurper)

Dana arf, n. (vide VGL.) Æ.22.*
Dela, 1) v. a. göra tvistig, väcka tvist om: in controversiam vocare, litigiosum reddere. d. arf (aptir man), tvista om arf: litigare de hereditate. E. 3: 1; 5. d. dult (arf), vide Dylia. an pe d. alli et mal, om de föra gemensam talan: si communem caussam agant. ES. 17. til skiptis, iamkan, iamnapa d., yrka skifte \&c.: de re dividenda \&c. agere. 庣. ind. io; cap. io: pr, 2; B. 1: 5. d. by til lagha laghis, B. 1: 1. not. 58; f. 4, 5. not. 20. delis pat til kunungs rafst, si lis deducatur ad iudicium regium. R. 15. pa havir han vitsorp ater d., G. 14:2.2) v. n. tvista: litigare. meen d. (um skötninga, hemfrlghp, \&c.), Kr. 3: pr; I4: 1; 24: pr; G. 11; Æ. 3: 1; 6: pr; 8: pr; 10: pr, 2; ES. 2, 19: 1; Vins. 3: pr; R. 7; B. 1: 4; 9: 1; 28: pr. men d. $\sin i$ mcellum, Æ. 3: 1. d. vỉer man, G. ind. 20; Æ. 5; R. 12: 1. nu delis prer um, 压. 6: І. - Delas, dep. tvista inbördes: inter se litigare. d. vīer, Kr . 13: 2. not. 63; Æ. 3: 1. et not. 100; §. 2; ES. 19; R. t: pr; B. 2: 1; 28: pr, 4. *

Dela, f. tvist: lis. B. 28: pr. Cfr. Eyhna-, Iorpa dela. ${ }^{\circ}$
Delu maper, m. vederdeloman: adversarius. G. 20. Cfr. Viperdelu maper.
Dia, v. a. dia: mammam sugere. (han) dipi miotk ok mopur spina, formula iuramenti. Vins. 6: $7{ }^{\circ}{ }^{\circ}$

Digher，adj．（egentl．tjock：crassus） hafvande：gravida．Kr．15：pr．et nott． 27，30；Æ．7．not．26．map barne d．， Eps．33：pr．gara kunu dighra，压． 26．＂

Diki，n．dike：fossa，incile．B．3：pr； 25：2．＊

Dikia，v．a．dika：incilia fodere．B． 1： 3.

Diup，n．djup，djupt vatten：pro－ fundum，altum．Vap．39：pr；B．28： 3.

Diur，n．villdjur：fera．B．29，36：2， 3．ra cer kunungs diur，i．e．fera， quam non nisi regi licet venari．B．36： 5．Cfr．Bol－，Alghdiur．

Diurs horn（dyshorn），n．（vide VGL．）G．18．${ }^{*}$

Domari，m．domare：iudex．Kr．3： 1；ES．8， 14 ：pr；R．21：1；22：1；B． 21 ： pr．

Domber，m．i）tillstånd：status， conditio．Vide Annöpugher．2）dom： iudicium，sententia．gups d．，vide Gup． kunungs d．，Kr．13：2；16：pr；Eps．7； Vap．3o：2；31：pr；G．4：1；8：pr；R．4： 1，laghmans d．，Kr．13：2；16：pr；Vap． 31：pr；G．4：1；8：pr；R．4：1．harajs höfpinga d．，Vap． $3 \mathrm{I}:$ pr．fiar戸urigs höfpinga d．，ibid．pings manna d．， B．8：3；33．map lagha domum，Kr． 27：pr；Vap．33；pr；ES．14：pr；R． 19. not．50；26：pr．dom（til）taka，Dr． 13：2；Vap．39：1；G．4：1；8：pr；ES． 15：4；16： 1 ；21：pr；B．8：3，4；21：pr； 33．lagha doma koma a man，B． 47. synia manni dom，B． 21 ：pr．vitna fi－ ri kunungs dom，Eps．7：pr．Cfr．Domi． 3）domsrätt：iurisdictio．kunungs dom Rava，Eps．7：1．＊

Dombrut，n．（a bryta 3）dombrott， olydnad mot en fäld dom：latae sen－ tentiae violatio．Vap．ind．31．kunungs d．，R．2， 17 ．

Domi，m．dom：sententia iudicialis． doma（til）taka，G．8：pr．not． 31 ；ES．

15：4．n．94；16：1．n．58；21：pr．n．37； B．16．Cfr．Domber，Pings domi．${ }^{*}$

Doms herra，m．domare：iudex． doms harrar skulu syn til namna， sc．aut iudex territorialis，aut legifer， aut rex；qui in sequentibus nominan－ tur．B．8： 4 ．

Doraper，adj．（a dyr）försedd med dörrar：foribus munitus．Cfr．Laesa， Odoraper．

Dottir（dotir），f．dotter：filia．Kr． 27：2；Vap．5；G．12．\＆c．pl．dötcr．，
 na dottir．

Dottur son，m．dotterson：nepos ex filia．※．3：pr， 1 ．＂

Dragha，v．a．draga：trahere．dra－ gher（haster）majer sik tiuper hael， B．17：pr．d．nat alla miarpa，Vap． 39：pr；B．29，nisi utroque loco legen－ dum sit：draghar（man）not laggar nat \＆c．ut habent codd．B．et F，B． 29．not．39．sum prea vare haver draghit，neml．plogen：qui tres annos vere traxit aratrum．Dr．16：2．d．spiut， upställa spjut såsom sjelfskott till vil－ da djurs dödande：hastam ita colloca－ re，ut in praetereuntem feram ipsa se eiaculetur（cfr．VGL．v．Elgstokt）． Vap．1：2．Ita quoque Locc．haec in－ tellexisse videtur，cum in Lex．Iur． vertit：＂fert vel erigit hastam in al－ cem，＂etsi in versione Iuris OG．habet： ＂gestet hastam．＂－Draghas，dep．hår－ dragas，luggas：capillis alium vellicare． B． 13 ：pr．${ }^{\text {s }}$

Drap，n．dråp：caedes，homicidium． Eps．12，18，29；Dr．2：2；3：pr，1，2，4； 9：1，2；10：pr；11： 1 ； 17 ：pr；Vap．ind． 9；сар．1：pr；3：pr；6： 1,$2 ; 8: \mathrm{pr}, 1$ ；鹿． ind．23；R．24．fa d．，Eps．1：8；3： 1. ar alt at v．$i$ enu drape fraels man ok annöpugher \＆c．Dr．8．man til draps taka，Dr．3：pr；8．vitna man
til draps, Kr. 13: 3; Dr. 19. drapa balker, Dr. rubr. Cfr. Mandrap. ${ }^{*}$

Drapa böter, f. pl. dråpböter: mulcta homicidii. sva sum skils i drapa botum, d. a. i Drapa-balken: ut sancitur in libro de homicidiis. Eps. 28.

Drapamal, n. dräpmål: caussa, ubi de homicidio quaeritur. R. 26: I. sum $i$-lum skils, sum för var skilt $i$-lum, Eps. 1: 8; 28. not. 5o; 29; Dr. 3: ı; Vap. 29. dräpmàla balcher med willia, Eps. 34. not. 12.

Drapari, m. drápare: homicida. Eps. 1:8; Dr. 2, 3: pr, 1.not. 7; 厄. 2, 4; 5, 7: pr, 2; 9: pr; 21. ${ }^{\text {a }}$

Dravel, n. (Isl. drabb, draf, drafl) drafvel; tokigt, förvirradt tal: sermo delirus, confusus. Talis est hodierna h. v. significatio; at verisimile est eam olim generatim denotasse stoliditatem, insaniam; drafla, apud Dalekarlos, teste Ih. (Dial. Lex.), est "stolide et stulte se gerere." - Inde

Dravels fulder, adj. full af drafvel, den som ej talar och gör annat ân det som ar tokigt och förvirradt: stoliditate plenus; qui non nisi delira et confusa loquitur et agit. drukkin ok d., allitt. ursinnig af dryckenskap: ebríetate amens. B. 6: 1; 23.

Driva, v. a. drifva: pellere. Vide Ater driva.

Drotin, m. herre: dominus. Víde Land drotin. *

Drukkin, adj. drucken: ebrius. Vide Dravels fulder.

Drukna, v. n. drunkna: in aqua casu perire. Æ. 6: 1. ${ }^{\circ}$

Drup, n. dropp: stillicidium. Inde
Drups rum, n. rum för takdropp (vid ett hus): spatium stillicidii (iuxta aedificium). B. I: 6.

Drusi, m. hög, prov. dråse: acervus. ganger a drusa aldin full svin, B. 4 1: pr. Etsi obscurus est hic locus,
id tamen patet, sermonem esse de damno quodam a suibus glandibus saginatis dato; non vero v. aldin full ad v. drusa esse referendam, ut crediderunt Ver. et Ih. Locc. vertit: "si glandibus pleni porci etiam acervo frumenti impleti vadant."

Drykkia, f. drickslag: compotatio. lagha d., G. 9: pr. Cfr. Vakna drykkia.

Dranger, m. dräng: minister, servus mercenarius. )(bondi, Vap. 1:3; B. $\mathbf{1 2}^{2} \mathrm{pr}$. Cfr. Leghlu drenger. ${ }^{*}$

Drepa (drapar, drapin, pro draper, drapin, Eps.1:8; 18, 27: pr.), v. a. drăpa: oceidere. Kr. 23; Eps. I: pr, 2, 3, 5-7. \&c. De pecoribus vel feris occisis, $\mathbf{B .} 24$ : pr, $\mathbf{2}, 5,6 ; 36: \mathrm{pr}, 4$. d. ok af daghum taka, allitt. Dr. is: i. Cfr. Arf. - Drapas, dep. begà dráp: homicidium facere. Kr. 25: pr: ${ }^{\text {a }}$

Duker, m. duk, ett stycke tyg: pannus. Vide Huvu引 duker.
Dylia_(praes. dull pro dyl, Kr. 21; ES. 14: г.), ซ. a.c. acc. v. gen. 1) neka, förneka: negare, infitiari. nu dyl han, vil han d. at \&c. Kr: 21 ; Vap. 25: pr; 39: r; ES. 4: 1; 14: 1; 15: 3. d. sar, Vab. 11:1. d. barns, Æ. 15 . dela dult (arf), tvista om arf, da den ene nekar det factum, hvarpà den andres pástảdda arfsrätt grundar sig: litigare de hereditate, ubi ius actoris pendet a re, quam alter infitiatur. Æ. ind. 5; cap. 5, 6: ı. 2) inför domstolen med ed bekrafta sitt nekande: in iudicio iuramento negatorio firmare infitiationem suam. Kr. 24: pr; Eps. 10: pr; 11; Vap. 1:5; 2, 6: 6; 9, 11:1; 32: 1; 33: 1; ES. 15:5; Vins. 3: 1; 4; R.4: 1; 5: 1; 23: pr; B. ı7: 1; 39. d. ran, vins orp, Wins. ind. 4; cap. 6: 4. d. barns ok hafpar, ransins, E. 16: pr; Vins. 4. d. firi akomu, sak, Vap. 26; R. 20. d. firi ughurmagha \&c. Dr. 19; Vap. 15: 2; R. 12 : 2; 20. (egh) gita dult, Vap. 1: 5; 2,

39：1；Vins．4；R．8：1．d．map epe （pas at \＆c．），Eps．12；Vins．5，6：2； B．15：1；30：pr．d．map tolf manna epe，Kr．8：2；18：2；22，27：pr；Eps．1： 2；3：1；10：pr．et not．80；Dr．4：pr； 5：pr；7：pr，1；17：pr；Vap． $1: 2 ; 6: 6$ ； 11：1；15：2；22，27：2；28，32：3；33：1； 35，39：1；G．8：1；Æ．17；ES．7，15：3； R．10，21：1；B．7：1；15：1．not．23；17： 1；21：2；24：5；27：1；35：pr；38，41：1； 44：pr．d．map tolf mannum，Dr．5： pr；Vap．29．d．map tvatrlftum epe， E．ı6：pr．d．map tvatylftu，В． $24: 6$. d．map pratylftum epe，Eps．ıo：pr； 17，26．not．35；29；Dr．13：2；19；Vap． 30：pr．not．71；反．1；31：4；33：1；34： pr；G．4：pr；q：pr．d．map pratrlftu， Vap．30：pr；B．24：6．not．97．d．ma 万 sokna－，fiarpungs－，haraps namdinne， d．a．med nämndens ed，om hon kun－ de svärja att soknen \＆c．var oskyldig： defendere se iuramento quod dedit nemda，si haec posset iurare paroe－ ciam \＆c．esse insontem．Dr．4：pr；cui loco conferantur quae de simili fere casu dicuntur：pa skal haraps namd pat vita at han do af sjlt \＆c．ok orkar egh py pa skal herap morp－ giald ut fresta．Dr．12．${ }^{\circ}$

Dymbil daghar，m．pl．dagarne i dymmelveckan：dies septimanae san－ clae．Inde

Dymbil dagha vika，f．i．q．djm－ bilvika．Kr．22．not． 98.

Dymbilvika，f．dymmelvecka：sep－ timana sancta，prosima ante pascha． Kr．22．Plerique，inter quos Ih．，dedu－ cunt h．v．＂a dum，mutus，silens，id－ que ex ea ratione，quod tum silere olim iuberentur campanae，eiusque lo－ co pistillo vel tudite pulsabatur tabu－ la lignea ad convocandum membra ceclesiae，v．du Fresae，in tabula et tabustellus．＂At hanc ipsam ob caus－ sam vix dubium est quin $h_{\text {．}}$ v．origi－
nem debeat Isl．dymbill，crotalo li－ gneo，BH．（vel secundum Gudmundum Andreae ab Ih．cit．，pumbol），i．e．pi－ stillo nuper memorato．Gbam，quoque ab Ih．citatus，derivat h．v．ab Isl． dimmr，obscurus，quoniam＂non tan－ tum grandiores cerei die Mercurii hu－ ius hebdomadis exstincti sunt，non accendendi ante vesperam festum pa－ schatos praecedentem，．．．sed etiam， inde ab antiquis temporibus，cultus sacer，qui sub hoc intervallo perageba－ tur，vocatus fuit tenebrae．＂Cfr．Stock－ holms－posten， 1820 ，N：ris $7^{2}, 73$ ．

Dyna，f．（a dun，pluma）dyna，kud－ de：pulvinar，culcita．Vide Hofpa dyna．
Dyr（dat．durum），n．pl．dörr：ia－ nua．Kr．5：pr；Dr．2：2；Vap．32：4．Cfr． Kirkiu dry，Doraper．＊
Döghn， n ．dygn：dies civilis，dies cum nocte．um d．，dygnet om：per integrum diem cum nocte．B．4t：pr． Cfr．Dagher 1.

Döiu，v．n．dö：mori．Eps．18；G． 21：pr；25，29：2；R．6：ı．praes．dör， Kr．7：pr；12，17；Eps．22．\＆c．dor， Eps．23：1．impf．do，Dr．4：3；12；左． 5，6：pr．pa dör biskups sak v．döia alla sakir map hanum，Kr．${ }^{7}$ 7．Dr． 4：3．

Döma，v．a．1）döma：iudicare．Eps． 28；Vap．32：1；R．4：1；B．5：2； 33. manhaelghわ dömis af manni，E． 17. lata af（skoghi）döma halghp，B． 30：ı．Cfr．Ogilder，Ater－，Ut döma． 2）tilldöma：adiadicare．pa dömis pem iorpin sum \＆c．ES．ı2：1．lata döma sar bran stupir，B．44：1．＂

Döver，adj．döf：surdus．R．13．pa daghrin eer dövaster，den tid pá da－ gen dú luften minst fortplantar ljudet： surdissima diei hora，i．e．quando aër minime propagat sonum．B．28：2．Ih． hoc intelligit de＂medio die，quando e－ cho omnium minime responsat vocife－
rantibus. Novimus quippe sub vesperam editum clamorem fortius resonare." Stiennhö̈rk contra citata verba vertit: "tranquilla nocte." De Iure Sv. Got. vet. p. ${ }^{2} 69$.

Dȫer, adj. död: mortuus. Kr. ı; Eps. 23: 1; 26; Dr. 2: pr; Vap. 9, 14: pr. \&c. d. ok drapin, allitt. R. 1 I: I. giva döpum sak, i allmänhet, anställa rättegảng emot nảgon efter hans död: actionem contra mortuum instituere (idque non illo speciali sensu, quem haec locutio habet in Iure VG.). R. 20. Cfr. Fast, Sitia. ${ }^{\circ}$

Dȫer, m. död: mors. fa döך, Eps. 1: 1; 18; Dr. 3: 3; Vap. 1:2, 4; R. 3: 2; B.4: 1. sla man til döps, Kr.8:2. not. 38. "

Döpi, m. död: mors. Æ. 15. sla man til dö̉a, Kr. 8: 2. not.38. *

## E.

$\boldsymbol{E}$, vide $\boldsymbol{E g h}$, $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{E r}$.
Egh, adv. ej: non. Kr. ind. 16; cap. 2: pr. \&c. Scribitur eigh, Kr. 8: 1; 12: pr; 14: 1; Dr. 2: 2. agh, B. 14: 1. er, Kr. 6: pr. not. 36; 7: pr. n. 59; 13: pr. n. 29. e, G. ind. not. 24; Æ. 2: pr. n. 64; 12: pr. n. 73, 76. ES. ind. n. 5; cap. 8. n. 55. \&c. soknare, bondin \&c. sigher egh (sc. bondan skriptapan vara \&c.), Kr. 14: г; Vap. 1: pr; 1 : $1 . \& \mathrm{c}$. ${ }^{\circ}$

Eghin, adj. egen: proprius. B. 24: 3.*
Eghn ( (eng, Kr. 25: 1. not. 6o; B. 9: pr. n. 63; ¢. 5; 27 : 1; 36: pr; at contra, egn pro ceng, B. 18: pr. not. 89.), f. 1) eganderatt: dominium. laggia a (iorp) ee. sina, taga i besittning, tillkännagifva sin eganderätt: occupare, dominium suum indicare. B. 9: 6. 2) egor, jord som man eger: solum, fundus quem aliquis habet. Kr. 24: pr; Eps. 3o, 31: pr, 2; 32; Dr. 3: pr; 11:
pr; G. 1, 3. not. 46; 7: 1; 1r: 1; r4: r; 15, 16: pr; 17, 18; Æ. 9: pr; ES. 1, 3: pr, 2. et not. 14; 6, 9: 1; 13: 1; 15: 5; 20: pr, 1, 2; Vins. 10; B. 1:pr; 3: 2; 9: pr, 5, 6; 27: 1; 29, 36: pr; 47. )( lösörar, Kr. 25: 1; G. 12: 1; 23. byar e., Dr. 11: pr; B. 4: 2. priggia marka e., G.3; ES. 3: 2. egna balker, ES. rubr. not. 53. Cfr. Köpu-, Omyndu-, Umeghn. "

Eghna dela, f. jordatvist: lis de rehus immobilibus. Vap. 3o: 2.

Eghna sala, f. jordaköp: emtio venditio rerum immobilium. eghna salu (pro-lur), liber de talibus emtionibus. ES. rubr. eghna salu balker, ibid. not. 3.

Eigh, vide Egh.
Ekia (ökia), f. (vide VGL.) B. 27: pr; 43: 1. ${ }^{\circ}$

Eki vipia, f. ekvidja: vimen querneum. Dr. 13: 2.

Ekke, vide $\boldsymbol{E} k k i$.
Eldbruni, m. vảdeld: incendium. e. komber lös, Kr. 8: 2.

Elder, m. 1) eld: ignis. Eps. 3ı: pr; B. 44 : pr. Cfr. Lös, Stiala, Erin. 2) vảdeld; brand: incendium. parn sum eldinum vulte, B. 44: $1 .{ }^{\circ}$
$E n, 1$ ) num. en: unus. en prn, Kr . 2: pr. en man, Eps. 14; Dr. 4: pr; Æ. 3: pr. enum (bonda) $i$ garpe, B. $1:$ ren lagha sokn, ES. 15:5. et sin, Kr. 11. et fullsare, Vap. 13: i. en perra, Kr. 24: pr; 代 ind. 26. \&c. taka slikt et (\$uer af v. af pem prim) sum han vil, E. 14, 17. en pen lut, den ena lotten: unam illam portionem; nisi en pro an, sed, scriptum sit. R.3: 2. 2) samme: idem. a enum dagh, Kr . 13: 3; 14: pr. agha ena kirkiu, et ping, Dr. 7: 1. bape aghu pe et at svaria, Vap. 1: pr. firi ena piuft, Vap. 32: 5. firi et mal, R. 19. 3) articulus indefinitus. en $\sin$ bropur, Æ. 10: 4. *

Enncet ping, n. ett ting, der ett mai efter en enda stämning afgöres, satiom fôrhâllandet är med dráp: iudicium, in quo caussa post unicam citatiotiem ad finem perduçitur; quod fit, ubi de homicidio agitur (aliae vero caussae, reo contumaciter absente, non nisi : re quater vel octies in ius vocata, ad finem perduci potuerunt; vide R. 26: घ.). stamna (manni) e., Dr. 3: pr; 9: 1; 10: pr ; quibus loqis addendum videtur Eps. 1: 8, ubt dnnat ping scriptum est. Locc, Ver. et Ih. derivant h. $\mathbf{\nabla}$. ab en natt', unus dies; credunt vero cam significare "iudicium, quod codém die convocatur, quo ctimén difquód atrox perpetratum est;" quap seritentiam luculenter refellit locus primum citatas. Si h. v. a nat derivanda sit, ratio nominis ea videtur esse, quam nos supra attulimus; at verisimile est v. othmet significare unicum, soluih (Isl. einastr): Pron. eninor, aliquis (vide VGL.), huc non pertinere videtur.

Etsak', f. ensak: mulcta, quae uni tantum cedit. kunuings e., Eps. 10: 1; Dr. 15; Vap. 11; R. 3: 2. pare frighir v. bötis egh e., sc: mulcta illa, quae alias in certis casibus regi soli cedit. Dr. 9: 2; Vap. 3: 2. ${ }^{\circ}$

Ensamin; adj. ensam: solus: Eps. g; B. 44: i: stk e., idem. Kr. 13: 2."

Entima, adv. en gàng: semel. Vins. 6: 1 .

Enust, adv. endast: solum. bre e.. at \&c. éndast 1 den "handelse, nitt \&c.: eo solum in casu, si \& \& . E. 9 : pr.

Eriks gata, f. eriksgata: nopi regis solemne iter per potissimas regni pattos. Kumuinger riper e., Dr: 5: 1 : UUthum, secundam Ih:" sententiam, hoc iter ita -dicatur pro"cariksgata,' iter per univer"sum regnum;" an fortuitam originiem - debeat verbis Luris Uplardici: nu a
han erix gatu ripu, ubi erix gatu ab e rikis gatu contrahl potuit, an de mum nomen accepérit a Rege quodan Erico, 'quem hoo iter' primupa fecisse notinuilli fingunt;', hic non est disquirendi locus. Narrat quidem Lund. "in antiquis manuscriptis codicibus scribi é rikzgatu, Diss. de oblidatione civis Suionici;" Ups;" 1686, p. 55,"56; quantam vero fidém ille mereatur, est quaestio; ad quam illustrandam locus erit honnulla afferendi in gloss. add Ius Sudermaninicum.
$\because$ Etataki (edhz taki), lọftesman, som gar $i$ botged ibit en ed" som en
 de iuramento ab alio dando Mr. ! 9 : pr. et not. 43, "B. 7 ', "

Eper, m. ed : iuraqehtum. lagha epar', 'Vap. 33: pro R. ' ${ }^{\prime}$, 26: pr. ep fasta, taka, ganda, fora, piva, fulla, stave, sea, scettd, yide Festa \&c. 'ep $\nabla$. i epe svaria', mid surnum epe, vide Svaria. sighial till: epa vide Stghia. standa map eऐиim v. $t$ èpe v. innan epum, vide Standa. brista ${ }^{\nabla}$ fallas at epe, eper brister mannt, vide Brista i, '3; Faella. ep' falle, varia, ater bryta, vide Fallaj. Karia, Bryta. eper gañger ater; vide Ater ganga. efrim a' mote'ganga', vide Ganga. eīer ganger up, vide Up ganga. koma til epsins, de adversario iurantis, Vap. i: pr. map' $\hbar v$ veritim rs. tylftar) epe, Dr: $20: 1 \mathrm{r}$. tout gàrà mep epe aella batuin, R. 26 . pr. dytia, vita, váría map epe, vide Dylia "Le. Jrien-
 sa. hans'sialfs e, R. 5: 2. hans sialfs el ok annars map hanum, ibid. tvep -gta manna e. R. I7: I. Cfr Ganga, Vitdu, Vitsorp. tvaggia mletans manha e.) Vap. 6: 2.tvoggia v. siu presta, e, vide Priester, tolf manria e., Kr. 3 z :










 29. Cfr. Lösa, Svaria, Jiffe Vitsporth, Vapria famtan manna e. ES AT pr;
 ia., siaxtan manne e. A. ind 8 , n. 1: th tvetukter es, yide fupthlfter tvȯnne"jughurtan panna. opar, ES. 4: if R. 16: ı. Cfr. Svarta, Vita. protylfter eq, vide pretylfter. Brienne tolf mana efar, vide Varia. prahne fughturtan manna efar yide $V$ is ta. - Cfr. Bups-: For-, Fqrfgts-,
 vups-', Haejpar-, Iamnajai-', Lúfs-, Ment, Nipiar-, Stcemnu manna-, Sa-tis-, Truftar-, Vapa-, Vilus-, Vins-, Upreettar-, Piufs eper; Bara 2, Falla, Lreggia, Ofester; Olagha, Orka, Taki, Tilsaghn, Up satia, Piggia.: Epsöre, n. i) ed, edgáng: iusiurandum. vita -rit, R. 8: pr; cfr. Jita. -rit niper svaria, R. 8: pr, 2 ; cfr, Svaria. skil \$em a um -rit, R. 8: pr. pien dagher sum e. ar a, d. à. da ed idättegangsmâl far aflaggas: dies, quo iuramentum iudiciale dare licet: Kr . t 9 : pr; pisi, epsört legendum sit. 2) edsoore: iusiurandum regis \&c. (vide VGL.). for an -rit gafs, Eps, i4. bryta -rit,
 14-16; Dr. 2: i. bryta e. kynungt, Eps. 2: 1, 2; 27 : 1; Dr. 2: 1; Vab. 34: 1 . ३) edsöresbrôt, edsöresmàl: crimen, quo illud iusiurandum violatur, $\mathbf{\text { v. caus- }}$
sa ubi de einsmgdi crimine agitur.

 ohif eg/2, e, d. ä. edsöresstraff: pqena yiolati iurisiurandi regii. Dr:9:2. ebsöris balker, Kr. 31t: not, 86; Eps. $344^{n}, 1^{2}$.
 A9: Pr
F.

Fa, vo a. fa: acciperfe fa preia marken, Vab. 3j; fq kunu, skaparva, G. 6if; if: fa sar, Eps. i: $5,6,8$. \&c. at per ja (sci af pom) tvalytina \&c. Dr. v: 2. bat (sce infans nondum baptizatus) haver egh af kristnu fangit, Kr.6: pr. fa skript alla oling: ibid. haver han fangit, bona in manus accepit. G 11 pr. fafict, d. a. finna invenire. B. 36: 2. slika sum han kan fa, quos sibi potest comparare, G. 11:1; 60 pr. pat sum han fa (sc. drap, sar; \&c.), Eps. 1:3, 4; .77: pr; Vap. 13 : pr. far han sius man af! ncemdinne, neml. pa sin sida: si septem \&c. cum eo stent. Kr. 16: 2. massu fall sum jer fa, quod iis accidit. Kr. 24: I. en han far egh han, si eum capere nequeat. Dr. 2: 2. fa frip mans, d. à. fâ den andre dömd fredlös: efficere ut' alius pace $\nabla$. securitate publica privatus iudicetur. R. 26: 1. ater $f a$, recipere, G. 13. Cfr. Akoma; Bani क, Barn $\ddagger$, Bup 1, Drap, Döpar; Skapi. a) forvarfva: adquireere ES: i: 1; 3: 1; 4: 2; 6, 7, not. 22; 8 , 11: 1; 12: 1; 15:5; 16: 2. \&c. fa $a g h a:\left(f x_{,}\right.$eg $\left.h r\right)$, idem. G. $14: 1$; 16 : pry: 7 ; R. $4: 1$. not. 42;"B. 9: 6. Cfr. FFost, Luter, Vin. 3) fastitaga, fănga: capere, deprehendere. fa drapara, Dr. 2̣: pr, 1. hara (a) pan handum far,
B. 36: 5. not. 26. 4) 'gifva lomba: čdä re, tradere. fa deanum boskapy pien'l ningana, Dr. 5: pri B. 33. . 1 fa l berrdidr-) num annan, otyttan, förkn (prabl Qid),
 fa manni, reddere. Vap. 38: 1; B. 3 小i 1. fa (manni) bup, d. a. sathda: nou-
 2; Dr. 2: at ri: pr; Vap. 1t pr; 3a:4; ES. ı3: 1 : Vins. 6: 6. fa svin a sin skogh, d. ä. släppa eller skioka dit dem : mittere sues in silvam. B. 41 : pr . fa ep; göra ed: iusiurándum dare . Kr : 19: 1. Cfr. Ut $f a$. 5) skaffa: parare, in medium afferre \&c. fa (virpning) af pem \&c. Vins. 6: 2. fa sik mals man, R. г2: 2. fa hemuld, vide Hemuld. 6) framför en infinitivus betek-: nar $f a$ att nàgot sker hăndelsevis: anite aliud verbum ini infia, positum li. v. indicat fortuitam actionem. fa rapa kunu of harplika, man at drepa; gais ra akomu, Eps. 18; Dr. 10: 1; Vap. 15: 4. fa mep lönda laste köpa, Vins. 5. han fa sva stamna, ES. i2: pr. fa höra, Æ.7. 7) (framför ett supinum) kunna: (ante aliud verbum in supino positum) posse. fa haldit, yterst kastat, Dr. 18: 1; B. 28: 3. fa ep gangit, inburit frestina, Kr. 6: pr; ES، 4: 2. (han) far skipat, Kan har hunnit att utarrendera jorden: iam colono locavit praedium. ES. 4: pr; 5. far han egh bapum burghit, Kr. 6: pr. pret (barn): fa egh fapir löst, kan eller fär fadren ej lösa: patri non licet redimere. Æ. 15. Huc quoque pertinet: pit sum op far höra, B. 28: $n$, ubi pro höra forte legendum est hört: ${ }^{\text {s }}$

Faghnaper, m. fägnad: gandium, laetamen. Dr. 18 : 1 .

Fal, adj. fal: venalis. G. if: 2. $f$. skipan, legofal: qui conductioni patet. bol ar falt skipan, B. 9: 4.



 villigtilutbetatar det;"! hvartill Mani aif $^{2}$ dömd: si non ultro solvat iudicatum. . 中!



 hian, ansvaret för försummelserna' traftfar honom: contumaciac poetham datů?

Faila (mpf, foll, Ejs $; 4$ 4)
 Vap. $1: 2-4 ;$ B. $4: 1 ; 27$ 1. falder (sc. tree), Vap. 1:5. falder (ffe) ) af (handiaurkum), pecus mortuum deci-: dit ex. c. a säepe. B. i5; i. f. isxind : सir. i5: i. vogher falder (garr: ducit) gy niuin censia, B. A: pr: sakin fallep in 4 kian, de à. lian ar fald àt saken: :ille, condemnator. R. 26: !. lagha soknim: falder in til perra, d. ä. ansvaret (nio märkers böter) för lagsökningen faller, pa dem: illi, mulctam (novem mapqaraim) ob contumaciam v. factam exa-, ctionem solvinito. B, 1, 4;"cfr R. 26: , not. 94, ubi tamen soknin imendosum esse videtur. a) fallas i rạtitegàng,brí sta i bevisning \& $\mathrm{c}:$ : caussa cadere, peobatione deficere \&c. f. at eдee, Kr:

 9: 1; 23: f. Ja vari hans eper fal-: lin, d. ä. forfallen: defecit ig iurando. R. 8: 1,$2 ;$ 9: pr. et not 83. vapa eper falder Kumunge till fear, Vap.i. $17{ }^{7}$ 1; cfr. Fa:
FFallin $x_{\text {: }}^{\text {adj }}$ ' fallen, beskaffad: come: paratus, cuiusdase indolis.: siva falltit i mal, talig caussa, E. 5c fallit: til iat r.pinu: aptum, idodeum ad excoleudume is B,33.

Famn, m: famm (håt): orgyia, mensura trium alnarum (vel propria :amhorum brachiorum porrectorum). famns grimuc skapt, priggia -na vargha neet, B. 4: pr; 36: 4. pl. fempnar, B. 6: 1. not. 76 .

Fang, n. 1) laga fâng, i synnerhet kọp: adquisitio, praesertim per emtionem. )(faprini, ES. 9: 1;'19: pr. var.ia $f$. sin at arfjpa malum \&c: ES. 6. han fik (pa iorp) map fastum (ok köpum) ok (allum) lagha -gum, formula iuramenti. ES. 4: pr; 5, 9:14 Cfr. Fanga, faprini. 2) pl. bygnadsvirke \&c.: materiatio \&c. (vide VGL.). $f$. ok fear ganger, B. 28: 5. Cfr: Garpa fang.

Fanga, v. a. fảnga, gripa: comprehendere, capere. Eps. 17 , 25. *

Fanga faprini, n. jord, som man arft af sin far, $i$ hvars hand den varit aflingejord: fundus paternus, quem pater non acceperat hereditate.) (forna faprini, ES. ig: 1.

Far, n. (vide VGL.) bygder af forna fari, B. i: 6. "

Fara, v. n. 1) fara, gå, springa: proficisci, ire, currere. Kr. 23; Eps. 4: pr; Vap. 32: 4; R. 14: r. \&c. af landi f., B. 43: pr. til pings f., Eps. 12, 32; Dr. 3: 4; 11: 1.\&c. til f., Dr. 11 : pr; G. 8: pr; E. 7. \&c. friplös, biltugher f., vide Friplös, Biltugher. f. at vagh, B. 3 : pr, 1; 4r: 1. f. vagh, B. 5: 2; cfr. Vaghfarande. f. a fiskia, fiska: piscari. B. 29. f. aftir diure, jaga: venari. B. 36: 2, 3. afte, firi f,, d. a. springa: currere. Eps. i: 1, 4. hundar fara aftir hundsimu, B. 5 r. $i$ akra, ur (akrum) $f_{\text {, }}$, de pecore, B. 15: pr. i klape f., kläda sig: vestem induere. G. 15. Cfr. Bland, Flöghia. 2) flyta: migrare. $f$. af fiorp, bole, tompt), ES. 4: pr; 5; B. 9: 1, 4, 7; 11: 1. f. fran bole, R. 24.f. til (iorp), ES.

15:5: f. ai (iorp), ES. 5: Cfr. Af 5, Firi fara. 3) göra, handla: agere، mop. (mali) fi, R.ind. 14.

Farunöte, n. resesällskap, följe: societas itineris, comitatus Vide Flokker, ${ }^{\circ}$

Farunöter, m. (Isl. förunautr, a för, iter, et nautr, socius), reskamrat; följeslagare: socius itineris, comes. Æ. 5.
Farvagher; m. farväg: via curribus apta. B. 3: pr.

Fasta, f. 1) fasta: ieiunium. Vide Fastudagher. 2) fastan före påsk: quadragesima. ES. 12: pr. niu vikna fasta, R. 12: pr. Cfr. Mipfasta, et VGL. v. Fasta. ${ }^{\text {o }}$

Fasta, v. n. fasta, undergă penitens: ieiunare poenitentiae loco. f. ok (egh fas) böta, Kr. ı4: pr; 21; Eps. 28; Dr. 3: 2; Vap. 8: 2; R. 9: pr. ${ }^{\text {a }}$

Faster, adj. fast: firmus. Vide Hand-, Stapfaster.
Fastudagher, m. (allmän) fastedag: dies ieiunii (communis). R. 12 : pr. $f$. biupa, Kr. 20: pr. ${ }^{\text {a }}$

Fat, adj. n. det som fattas: quod deficit. pat sum fat ar;, Vap. 1: 5. ${ }^{\text {. }}$

Fatöker, adj. fattig: pauper. Kr. 9; Eps. 23: pr; ES. 2 1: pr. Abrabamsson, in notis ad LL. E. 12, credit h. v. illo loco et ÖGL. Eps. 23, significare paucos; quam seutentiam id confirmare videtur, quod in Ragvaldi Ingemundi versione Codicis Maguaeani a Messenio edita, idem locus sic explicatur: "sin tot non habeat mulier sibi sanguine iunctos." At haec verba tantum in editione Messenn inveniuntur; manuscripti codices operis Ragvaldi illorum loco in Cap. 33. EpsB. habent: "si adeo pauperes consangaineos habet;" idque sine dubio recte. Cum enim in illo iuramento, de quo l. c. sermo est, non cognati feminae soli iurarent (cfr. Vap. 31:5.), numerus corum hic nihil ad
rem fecit；．ideoque ：nulla est caussa cur，a consueta et certa h．v．signif－ catione recedentes，aliam et dubiam et ineptam eligeremus．${ }^{\circ}$

Fapir，m．fader：pater．Kr．${ }^{26}$ ：pr； Eps．24．\＆c．dat．fapare，Vap．33：pr； B．12：1．Cfr．Mopter－，Stiupfapir．${ }^{\circ}$

Faßurbropir，m．farbroder：patruus．玉．3：1．${ }^{\circ}$

Fapur mopir，f．farmor：avia pa－ terna．压．3：pr．${ }^{\circ}$

Fapur systir，f．faster：amita．压． 3：pr．${ }^{\text {o }}$

Fea bot；frebot，f．böter：mulcta （pecuniaria）．）（ skript，Kr．20：I．

Fea garper，m．fägård，ladugård： villa pecuaria，cohors．fa akomuc af $f$ ． mans，per metonymiam i．q．af fas unans．Vap．25：． 2.

Fea giald，fagiaeld，n．i．q．fea bot．：）（ skript；Kr．15：1；25：1；29：1．

Fear foter，m．fafot；pes pecoris． laggia（iorp）ater undir f．，d．．．．gö－ ra den till betesmark：solum excultum iterum pedibus．pascèntium pecorum subiicere，i．．e．in pascuum convertere． B． 28 ： 5 ．

Fear ganger，m．（vide VGL．in Fce－ ar ganger）．Cfr Fang 2．＊

Fiala，v．a．（Isl．fela），dölja，göma： occultare，condere．Vap．32：4．

Fialster（ficalster），n？（a fiala）göm－ ställe：latebra．drappa fae ok bara i f．， B．24：6．Cfr．Mrrpa．

Fiarpi，num．fjerde：quartus．Kr． 7：2；Dr． 1 1：pr；Vap．6：pr；20：pr．\＆c． Cfr．Stcemna．＊

Fiarpunger，m．1）fjerdedel：qua－ drans．－gs．．byr，B．6：i．2）fjerding， fjerdedelen af ett härad：quadrans ter－： ritorii（harap）．R．3：pr；．4：pr．fiar－ pungs harape，idem．Eps． $10: \mathrm{pr}$ ；Dr． 4：pr；B．4：2；44：1．${ }^{\circ}$

Fiarpungs．höfpingi，m．fjerdings－ höfding：iudex v．praeses quadrantis
territorii．Pr：2：2：R．3；pro＇ı－ga dom－ ber，Vap： 3 ：pr．

Fiarpungs namd，f：i）vide VGL． kunungs soknare vil $f$ ．sea，R．3：pr． nu komber f．，R．23：1；26：pr．f．viti hvat par ar sant um，R．3：s．dylia map f．，Dr．4：pr．pat komber egh til $f$, ，R．3：1．2）tinget，der denna nämnd sitter：iudicium，in quo considet haee nemda．mal aghu a f．slitas，R．3：ı．＊

Fiarpungs rafst，f．fierdings ting： iudicium quadrantis territorii．R．4：pr．

Fiol，f．（Isl．fiöl，Dan．fjcel）bräde， prov．fjöl，fjäl：assis，tabula．Vide Broa fiol．

Firi（fore，Kr．9．for，Eps．25．\＆c． firin，pro firi han，Dr．14：6．firina， pro firi hana，Vap．36．not．98；R． $12: 2$. n．55，56．），praep．c．dat．v．acc．1）fram－ for（stalle）：pro，ante（locum）．f．kir－ kius durum，Vap．36．f．kirkiu dyr， Kr．13：pr．f．borpe alla bryggiu spor－ pe，Dr，14：6．f．kunungs borpe，ES． 1：1．hugger majer at manne ok varper annar f．s Vap．1：pr；17：pr． ovan $f$ ．，nipan $f$ ．，supra，infra．B：8： pr，1．f．utan，vide Utan．2）inför： coram．$f$ ．biskupe，malsaghandanum， \＆c．Kr．14：1；Vap．26；G．19；B．37： pr．f．namd，Eps．It kcera，giva manni sak $f$ ．kunungs rafst ()$(e g h$ vilia biba kunungs rafst），Eps．21， 25；Vap．32：6．f．samfundum，Kr．27： pr．f．soknaran，Vap．37．flya ut f． （till，ibland：ad，inter）hins（fracnder）， Dr．10：pr．varber make f．skall，ar man med i skall：si quis publicae ve－ nationi intersit．B．36：3．3）före（tid）： ante（tempus）．f．paska，iul，annina， Kr．ı3：pr；B．1： 1,2 ．f．biskups til－ kvamd，namda bu円，Kr．14．pan da－ gher sum forhalghp ar f．，Kr．5：1． vitna $f$ ．kunungs dom，Eps．7：pr．fa． bup f．sik，Kr．2：．bup komu f．han， Vap． 1 ：pr．sitia $f$ ．andrum，vide Sit－
 innan de inkomma: ante ebpurtiadvens tum.' Vaji 3 3x 4. 4) i stället fär: pro, loco (alteriss). fulla ep; taka ok bóta, sëkia ok svara $f$. annan, Vap. 3: 1; G. Go: R. 12: 1, 2. fi: pan annan kirstin; 'Kh"gipr. fa (k gialda bondanubte)' 'blyttan, amnan f., Vap. $16: \mathrm{pr}$, 2; 23: 1; B. 24: 3. bipia f. manni, viđo'Bipia. Cfr. Böta 2, Dylia. . 5) sasom: pro, ut. f. pukka', lekis gaf, Yadì म2: ts r8: pr. f. ensak sina, R. 3: 2. pát löstis firi rantakit, Vins $\pm 3$. 6) för, fare . . . skull: ob, propter. nemd, eper ganger ater v up f. osannind, olaghis men, Kr. 18: pr; ; ; R. 8: 2;-11:1. brdito (at ejee) f. olagh, R. 5:2. takyt: skript f. mandrap, Kr. ${ }^{15}$ : it böte fur(sc. gerp) nito marker \&o vide Bibta-2. böta f. man, sc. pro homicidio. Dr. 4: 3. humper ris egh ap f. hagha: laghi, B. 3: pr. fly f. lagha sokininne, R. 24. f. ovinum sinum, Eps."t: Y. f. py, par f., vide: pan, Pitr. 'f. at, propterea quod. B. 16, 7) om, angáende: de. givà andrum sak firi hor 3 morpgiald, manhalghpa mal, piuft, Kr. 27: pr; Dr. 12; Vap. 28, 32: 5, 6. stcemna, sökia, laghsotter firi hor, drap, averkian, sanna gart, ionpadeluy Kr. ind. 27; Dr. 3: pr, 2, 4; ES. 15: 3, 4. vitna man firi drap, dylia f. akomu, varia f. horsiang, \&c. vide Vitna, Dylia, Vcria. sum (sc. par) f. (de ea re) hemföpu vil vita, Vins, 7:4.f. ratlösu, Vap. ind. 20. sum skils f. biltugha man 8xc. vided Skilia. 8) i afseende pa: respectu habitio(rei). haercep ar sakt f: morpgialdit, Dr. 3: ı. saklös f. frìplösana, knifs laghit, Eps. 1: 8; Vap. 11: 1. saklds' f.. biskupe \&c., vide Saklös. laghrika vunnin f. biskupe, i. e. firi bishrops sak, Kr. 25: pr. fari friplös $f$. hans arvum, Eps. 1: 8. 9) för: pro.
prearmarken f. vixl giva,: Kr. 2:.pr. erikte $f$. (sc! proconsecratione funeris et vigilia) taka, Kr. 7 : pr. scelia iorp v. gops f. lösöra, G. 14:'2, 3. fulla f. omynd, G. ı3. biupa v. gara rat. $f_{\text {. }}$ sih,; Kr. 21; Vap 20: 1; R. 22: pr: giva lagh, koma lagham, biupa landslagh f. sik, Kr. 21; Vap. 32: 3; R.,23: t. tiunda $f$. sith ok sin hion, Kr. 9. vingava taka $f$. kunu, Vap. 14: 1. sea $f$. barna gops \&c. vide Sea. f. barna bo rapa, G. 19. lönda skript hialper (egh) firi biskups sak v. fea bot, vide Hialpa. i pöm vitnumin sum fals f., Dr. 3:2. kilanda (iorp \&c.) f: manni, litem possessori intendere, vide Klanda. intaka fae f. andrum, B. 13: 2. taka f. manni, taga ifrán honom: bona alicuius capere (cfr. Magi Lagab. GulapL..KaupB. r.). R. 3: 2. 10) emot: contra. varia f. manni, Eps. 7 : pr; ES. 17, 18: pr. dylia f. kununge \&c. R. 5: I. vara stadder v. sitia f. sokn, R. 3: 1; 23: 1; cfr. Stadder. parn sum f. siter, d. a. svaranden: reus. Æ. 16: ı. $f$. standu, R. 3: ı. not. 64. ganga ep f. malsaghandan, Vар. ı: 1. humper ligger $f$. (ligger i văgen för: impedit) lagha mali, B. 3: pr. handvirki ganger f., idem. B.:28: 4. han hofpar halft f. allum, Dr. 7. pr. 11) i sammansittningar med verber utmärker firi ofta en förlust, som vâllas genom den handlingen som verbum beteknar: cum verbis composita, h. v. saepe indicat iacturam, quam aliquis, actione per verbum sigrificata, patitur. Vide Firi fara, Firi giva, \&c."

Firi, adv. före, förut: ante (loco v. tempore). f. 16pa, fara, Eps. 1: I, 4. hini sum f. svori, Æ. 8. pr.

Firi arf, n. i. q. bryst arf. )(bak arf, Æ.3: ı.

Firi fara, v. a. c. dat. (a.fara 2) genom flytuning forlora: migrando per-
dere．$f_{\text {y }}$ arvupe sinu，d．ä．ersätnin－ gen for sitt nedlagda arbete：ius pe－ tendi compensationem laboris sui mi－ grando perderè．B． $9: 7$.
$\therefore$ Firifaras，v．dep．förfaras，försking＿ ras：＇perire，dilapidari．G． 3 4： $1,{ }^{*}$

Firi ganga，vide Ganga．
Firi giva，v．a．c．dat．bortgifva， förlora（genom efterlatenhet $\& \mathrm{c}$ ．） ）（ heralitate vo negligentia \＆$\&$ ．）amittere， f．van sinne，sinum rat ，v．lut，G $G_{t}$ 29：pr；R．ind．17；cap．${ }^{\mu} 7$ ．
Firigura，v．a．c．dat．\＆）forverka： crimen committendo perdere．Eps． 8 ，
 förgön genom förgift eller trolldom： veneficio interimere．fo livi annars mép ogarningum，夫． $7 .:$

Firihugga，v，a．c．dat．genom hug－ gande（d．à．drảp．：sár \＆cc．）förverka： caedendo（i．e．occidendo，vulnerando \＆c．）perdere．f．fiuratighi v，atta mak－ ksam v．bo sinu；Dr：g：1； $16:$ pr．fo fribi sinum \＆c．Dr．3：pr．ff．scer：ok sinu gilidi，Vap．i6： 1.

Firihagpa（forhagpa，förkiagha）， จ．a．c．dat．（cfr．VGl．v．Hagha）form skingra，förslösa；disperdere dilapidare． $f_{\text {．}}$ garsimum，sinu gopse G．18，19， Cfr．K．Rosgnvinge，notit．ad Eqirs Sell．p．347．

Firi koma；v．a．e．dat．förstọra， förgöra：disperdere，interfieere．f．«ivi annars， E．$^{7}$ ．

Firiköpa，v．a．c．dat．genom höp （eller ：skifte）forverka：emendo（ret permutanda）amittere．$f$ ．virpning，sin－ ne，Vins of：pr，

Firilata，vo a forlata，ignoscere，f． manni sar \＆c．Vap．6： 5 ；正 Li：

Firi liggia，po a ct dat．（egentligen genqm，liggande förlora：praprie， ，ubah， do perdere）fo sih（sar）lita ligra sig：stuprum committere（de ffaning） Vap．14：1；生．1：1．

Firi nama，v．a．c．dat．förlora geד nom att göra nam；pignus（nam）caa， piendo perdere，$f$ ．sakinne qk sinum prim markum，R．3：2．

Firisitia，v．a．c．dat．försitta：se－ dendo v．negligentia amittere．Vins．6：6，

Firisticela，v．a．c．dat genop stöld forverka：furando ：mittere．$f \in$ frals？ sinu，Vар． 3 J ．

Firi vraka，v．a．c．dat．forlora （svin）genom att drifya（dem till sko $\mathrm{gen}):$ ：pmittere（sues，cos．in sil F 月m） agendo．f．sinum suinum，B， 41 ：pr．
Firi reria，v．a．c．dat．genom ploj ning £örverka：arando amittere fis sg sinne，B． 8 요

Fisker，m．fisk：，piscis． $\mathrm{Kr}_{\mathrm{a}} 2 \mathbf{p r}$ p． ind 29.
Fiske vark，in．（vide VGL．）ES， $2 \%$
Fiski，f．1）fiskeratten：fluvius ${ }^{\mathbf{v}}$ ， lacus piscosus．B．I：1；2：1；8：pr，1； 29．2）i．q．fiske vark，ES．ind．24； B． $8: 4$ ．
Fiughurtan，num．fjorton：quatuor－ decim：Dr．20：1；E．8：1；10：2．f．ok tiughu，trettiofyra：triginta quatuor， Eps．rubr：Cfr．Eper．${ }^{\circ}$

Fiuratighi，num，fyratio：quadra－ ginta：$f_{\mathrm{r}}$ mamer， $\mathrm{Kr}_{2} 23,26: \mathrm{pr}_{2}$ ，27： pr
 $35.8{ }^{4}$

Fizue（pro，fiurir），num．fyra：qua－ tuor．ES．rubr；B．9：pr；44：1．f，fix rare，Yap．1：1．Jura，Dr．T－pr；G． 6 6：


 fiyrgte $\mathrm{Kr}_{\mathrm{r}}$ 2：pr；B．6：1；49．f，fiurite Kr．1．2：pr；Vap．6；5．\＆c．n．fughur？ Kr．2：pr；Dr．6：2．\＆c．${ }^{\text {a }}$

Fialsțter，vide Fialster．
，Ficermir，adv．fjärmare：remotius fr solu，d．，ब̈：－langre at ，norr：yersus
 I\＃цяe $S_{\nu .}$ G．vet．p．294．）vertit ver－
ba: ncemir v. fixermir solu, "vicinior vel remotior a sole sive oriente." *

Fierrin (fiarran), adv. fjärran: procul. ES. 8; R. 14 : 1 ; B. 16.

Fiet, n. 1) fjat, spár: vestigium. fa f. (sc. af diure), ganga a f., ficets göma, lata f. löst, slappa -ti, B. 36: 2. vara a -ti fear sins, söka ett bortlupet fakreatur: pecus errans vestigare. R:'i: í 9 9: pr; 23: pr.' ${ }^{2}$ ) fot (mått): pes (ménsura). B. 6: $1 ; 14$ : pr. ${ }^{\circ}$

Fietra, v. a. fjätra: compede vincire: Eps. 26; Dr. 2: i.
$\cdots$ Fietur; m. fjatrar: compedes. herster $i$ ifictre, tjudrad häst: equus in pastu compeditus. Vap. 32: $2 .{ }^{\circ}$

Ficopar skipter, : adj. fyrdelad: quadripartitus. B. 1: 4. Cfr. Fiapper skötter, Rapu skipti.
Fiapar skötter, adj. (a sköt, angufus) fyrhörnig: quadrangularis, B. 1:4. not. 9.
Ficaprertiugher, adj. 1) som bestár af fyratio: quadragenarius. -gh sassa, B. 43: pr: 2) för hvilken bötas fyratio marker: pro quo solvitur mulcta quadraginta marcarum. Vap. ind: 7. -ght iorpa ran, sar, -gh akoma, skena, Vap.ind. 30; cap. 7: pr; 15: 4; 19: pat ran ar fult ok -ght, Vap. 30: 2; 31: 2-5; G. 9: 1; B. 47.-gh sak, Vap.3ı: pr. not. 82; (S.2. et not. x; G. 6: pr. n. 83; B: ind. 47. -ght mat, R. 2, 26 : 1. pait der -ght; firi -ght (sc. mal), Dr. 6. not. 9; Vap. 3r: pr, 2, 4; R. 36: r. sökia sar v. band sin tiil (fulz ok) -ghs (sc. mats), Vap. 6:pri, 33: 1 Fot sar var miatit, pat rai var sot til fulz ok -ghs; Vap. 6: pr; 'E. 8: ' 1. fac sta ep firi fult ok-ght; "R. 5: pr. 3) ficepartiught; n . absolute,' fyratio matarKers böter: mulcta quadragitita marcarum. foellas til-ghs, Vap. 3 1: 5. bö' ta -ght, Eps. 3i: i. not: 88; 92; Dr: it:'ı. ni. 28; 'Vap. 2g. n. 64 (ubí sčribib
tur ficpertiug); 31: 3. n. 13; B. 43: pr. n. 35. böta fult ok -ght, Vap. 30: 1 . hatta vip-ghu, E. 17 not. 96. gilder at -ghu (vel, minus recte, -ght), Dr. 10: pr. not. 80; 13: 1. n. 53. pripiunger af -ghu, Dr. 13: 2. not. 58; 18: 2. n. 28.

Flokker, m. 1) flock, sallskap: coetus hominum, caterva. vara map if. ok farunöte, allitt. Eps. 1: pr; Dr. 2: 1, 2; Vap. 34: 1; B. 8:4. 2) capitel: caput, titulus. Kr. \&c. rubr. ${ }^{\circ}$
Flopgiuta, f. stigbord, damlucka: emissarium. B. 8: pr.

Flut land (flucland); n. (Isl. flótti, fuga; flótta-madr, profugus) lándsflyt: exsilium. vara a -de, Vins. 7: 3. Locc. vertit: "peregrinatio vel exsilium;" Ver. vero: "locus incertus."

Flya (flyia, impf. flupi), v. n. et a. fly: fugere. Eps. 1: 1, 4; 5: pr; Dr; 5: 1; 10: pr; Vap: 32: 6; R. 24, 26: 1. f. firi sak, ob commissum crimen in exsilium abire. Dr. 5: 1: frïp f:, vide Friper. ${ }^{*}$

Flytia (impf. Alütte), v. a a fòra: ducere, ferre. Dr: z: 1; B. 19: 1. f: sc.' ep, i. q. ep föra, gà ed: iusiurandum dare. R. 8: 2. ${ }^{\circ}$

Flöghia, v. n. (vide VGL.) far ok föghir, allitt., pecoris irstar circumvagatur; dicitur de homine, B. 35: I. *

Folas, vide Fölas.
Folk, n. 1) menniskor: homines. $f$. formas, alitt. Kr. r3:1. binda f. ok bort forra, allitt. Eps, Jo. f. alla fa, allitt. B. 4: 1; 27: 1; 50; 2) eni slagtordning upstäld krigshar's' aifven 'strid, faltslag: exercitus 'in 'acie 'instructus; quogue proeiiam. Vidé Folhfrals', Polkvakn. Exempła hanc significationem probantia ionnulla inveniritus: $x$ fotk väða, in aciem ruere, Niald-Sdga; Hafn. '1772, p: 177 , ubi tamen alii codiees habent $f f o c k$; ot vocabula
folk-diarfr, in acie audax; fólk-vitr, pugnandi peritus; fólk-vig, fólk-orrusta, proelium ; vide Gloss. ad Eddam Saemund. Havn. 1787 , 1818. Maximi vero momenti sunt quae de h. v, attulit P. Vidalin: fólk heitir orusta, par sem bariz er med fylktu lidi, alldregi fierra enn med fernum 40 edr fimmsinum 40, pvi fylkingin shylldi vera í lengdina 40 manz, en ú prktina fiór- eda fimmsett, og hetu pat fólk-orustur, er fylkin hádu. Rit pess 1sl. Laerdóms-lista felags, II. 138. His conferatur quod statuit Edda, fólk esse nomen quadraginta hominum catervae. - Ih. tribuit quidem h. v. significationem bellatoris; at exerapla ab ipso allata nihil probare nobis videntur. *

Folkfrals (Anglo-Sax. folc-fry), adj. fri (menniska), som ar berättigad att bära vapen, och med andra fria män gà i krig: liber (homo), qui "armorum ius habet, vel eius conditionis est, ut in aciem prodire queat," ut recte, ni fallimur, h. v. explicat Ih. f. hion, Dr. 12. han (sc. pralin) var egh.f., Dr. 17: 1. Cfr. Folk 2.

Folkvakn (folkvapn), n. stridsvapen: arma bellica. Vap. 6: 1; G. 15; B. 1 4: pr. Cfr. Folk 2, Folkfrals. H. v., quae occurrit in R. Magni Lagab. GulapL. LandvB. 12. in nott., vertitur ibi: "arma popularia," et in glossario: "arma in defensionem patriae unicuique praescripta." Cfr. K. Anchers saml. Jurid. Skrifter, I. 281. Quod Ih. dicit (Gloss. v. lifa), f. esse arma "quibus offensive agitur," id lapsui calami tribuendum videtur; scribere sine dubio voluit hogvakn.

For, f. fara (i jorden), prov. for (cfr. Cod. Fred. B. 6: 2.): sulcus. Vide Vape. For, fore, vide Firi.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fol. II.

Forbup, n. mindre bann: excommunicatio minor. sretia man if., Kr . 25: 1. sitia $i-p i$, ibid. ${ }^{\circ}$

Fordapa (fördcepa), f. (Isl. fordceda, fordaduskapr, veneficium, a dadi; daeda, Germ. that, Sv. dad, unde misdadare \&c., actio, opus; cfr. Firigera.) trollpacka: venefica. B. 38.1 :

Foreper, m. (vide VGL., et ad explicationem h. v. ibi datam adde; in Iure OG. occurrere exempla iuramenti quindecim v. sedecim virorum, quorum tres $\mathbf{v}$. quatuor in praevio iuramento iurarunt; immo, commemorari iuramentum quatuordecim virorum, post sex testium iuramentum sequens, Vap. 20: pr.) ${ }^{\circ}$ Inde
Forepis maךer, m. vitne som svär i föreden: testis, in iuramento praevig iurans. Kr. ind. 15; R. ind. 6; cap. ${ }^{15}$.

Forfall, n. pl. förfall, hinder: impedimentum. Kr. 7: pr; ES. 12: pr; 14: 1; 15: 4; R. 3: 2; 9, 26: 1. san f., Dr. 2: 2; ES. 12: pr; Vins. 6: 1. lagha f., Kr. 5: 1; 6: pr; 7: 1; Vins. 6: !; R. r: 1; 9: pr; 23: pr; B. 36:4. vara i v. a fagha -lum, Vins. 2; R. 1: 1. ryva map lagha -lum, d. à. genom bevisning af laga hinder mot alktenskapet: prorkissum de matrimonio revocare, iustum impedimentum probando. G. 8: pr. sceghia $\sin$ f., R. 14: r. f. koma, d. ạ. anmälas: impedimentum buntiatur. Vins 6: 2; R. 8: pr. f. bara, intyga en annans förfall (om vitnen): alius impedimentum adserere (de testibus). R. 9 : pr. f. svaria, med ed styrka detta intyg: istam nuntiationem iureiurando firmare. ES. 14: pr; R. 8: pr. not. 26. $f$. bara ok svaria, ES: 15: 4; R. 9: pr. f. bara ok egh svaria, R. 9: pr. $f$. svaria ok egh bara, d. à. icke eadast anmäla: impedimentum alius non sola narratione, sed etiam iuramento
adfirmare. Vins. 6: 2; R. 9: pr. komber pripi facmt i f., d. ä. inträffar då svaranden har förfall: si reus impeditus sit a conventu in quintum diem tertio condicto. ES. 14: pr. ${ }^{\circ}$

Forfals eper, m. ed, hvarigenom laga förfall bestyrkes: iusiurandum, quo adfirmatur alicuius impedimentum. Kr. 13: 3; Vins. 6: 1,3 ; R. 9 .

Forfangta, v. a. (a fang, adquisitio, foengta, comparare) förstöra, förskingra: perdere, disperdere. ninum $f$. sit, B. 30: 1. hanum hans aldin skogh $f$., B. 33. Locc. et Ih. minus recte vertunt, ille: "impedire vel denegare;" hic: "praeripere."

Forgarning, f. (a firigara 2) förgörning genom förgift eller trolldom: veneficium. sanna -gar, Vap. 3i: 1.

Forhagba, vide Firihagba.
Forhalghp, f. (vide VGL.) pan dagher sum f. ar firi, Kr. 5: 1; 20: 1. "

Forman, m. förman, hufrudman: princeps, dux (in actione quadam). Dr. 2: 1; Vap. 34: 1. *

Forn, adj. gammal: antiquus. Vide Far. "

Forna fapprini, n. fädernejord, som ifrån äldre tider tillhört slägten: fundus avitus. Cfr. Fanga faprini.

Fornamis sak, f. (vide VGL. v. Fornami.) B. 27: pr; 43: . $^{\circ}$

Fors, m. fors, vattenfall: cataracta. B. $1: 1 ; 8$ : 2 "

Forsat, n. i. q. forsate. Vap. ind. 27.
For.sea, v. a. (a ep sea, et firi i1) förlora derigenom att man emottager vederparteus ed: iuramentum ab adversario accipiendo amittere. $f$. $\sin$ (rectius, ut videtur, sinum) rat, neml. till böter, om eden blef uphäfven: amittere ius suum mulctae pro irrito iuramento capieudae. R. 15: pr.

Forsate, n. (a sitia firi andrum, vide Sitia) försät: insidiae. gara $f$. undrum, Vap. 27: pr. Cfr. Forsat.

Forvist, f. (vide VGL.) Dr. 6. veta manni f., Eps. 10 : pr. *

Forvista man, m. hjelpare; sà kallas den man, som anförer en brudskara: adiutor; ita appellatur vir, cuius est sponsam ad domum sponsi deducere. G. 8: 2; 9: 1.

Forvarka, firivarka, v. a. c. dat. förverka: crimen committendo perdere. Kr. 27: pr; Eps. 8, 9, 18, 20, 24, 26, 3o, 3ı: pr; 32; Dr. 5: pr; Vap. 3ı: 1; 32: pr; 太. 1: 2. engin ma annars lut f:, Eps. 9. sticela ok f. sar, genam stöld förverka sin frihet: furtum committendo libertatem amittere, v. in servitutem poenae redigi. Vap. 4. coll. capp. 35; 37 ; cfr. Inne. ${ }^{\circ}$

Forping (fur ping), n. pl. hustrus fördel af oskift bo: praecipua uxoris ex bonis coniugum communibus. G. 16: pr. (ubi cod. C. habet förning) coll. cap. 15. Locc. vertit: "res quaz vel in coniugio vel ante coniugium habuit domusque mariti intulit uxor."

Forpum, adv. fordom: quoudam, antiquitus. 压. 22.

Fostra, f. (vide VGL.) ( fraels kona, G. 29. ${ }^{\text {o }}$

Fostre, m. 1) hemmafödd träl: verna. G. 29; B. 38. )( bonde, vide Bonde. )( frals man, Dr. 16: pr, 1; i $7:$ pr; G. 29: pr, 1. ) (pral, Dr.ı3: 2; Vap. ind. 3; cap. 16: pr, 1; 23: 1. ) (annöpugher, vide Annöpugher. 2) upfostrare: nutricius. Vide Kalfs fostre.

Foter (dat. föte, pl. föter), m. 1) fot: pes. Eps. 1: 4; 6, 28; Dr. 2: pr; Vap. 15:4; 16: 2. \&c. ar han föte utan priskulda, d. ä. med ena foteu: si altero pede egressus sit extra limen. ES. 1: 1. 2) den kanten af en bytomt, som stöter till gatan: ille mar-
go areae in pago, qui confinis est plateae. Vide $\not \boldsymbol{E g}_{\mathrm{g}}$. ${ }^{\text {a }}$

Foper, n. foder: pabulum. Kr. 2: pr. Cfr. Hasta foper. ${ }^{\circ}$
Foper $f a$, u. (vide VGL.) B. 26 : pr.
Fram, adv. fram: in medium \&c. laggia f., ES. 16: 2; B. 17 7: 1. not. 79; cap. 25:3; 39: pr. per sum f. aru komnir af manni, d. ä. afkomlingar: descendentes. E. 3: 1, 2. dagher taker $^{2}$ at lipa $f$., dies inclinatur in vesperum. R. 26: 1 . f. um, framom, förbi: praeter. B. $3_{7}$ : $1 .{ }^{*}$

Fram alepe, vide Framlepis.
Fram ganga, v. n. framga: prodire. Dr. 11 : pr; Vap. 6: pr; 37; R. 26: ı.

Framlepis, adv. framdeles: in posterum, posthae. sum $f$. skils, ut in sequentibus statuitur. Eps. 10: pr; 18; Dr. 2: 1. not. 58; Vap. 20: 1; G. 14: 2. Scribitur fram alepe, Dr. 2: 1.*

Framme, adv. framme: praesto. R. 8: pr; 22: pr; B. 25: 3. ${ }^{\text {- }}$

Fram saghia, v. a. sàga fram: proloqui. pa ma han fram saghia ( $\mathrm{\nabla}$. ncempna, ut in not.), dà (när fâmten skall läggas) mà presten offentligen säga brottslingens namn: tunc (quando conventus, quinto post die habendus, est condicendus) praedicet sacerdos nomen peccatoris, antea reticendum. Kr . 21. Locc. vertit: "pro se suaque caussa loquetur." *

Fram talia, v. a. săga fram: enarrare. Vide Vatti،

Fran, praep. c. dat. frán: a, de, ex. heman $f$. $\sin$ (nisi pro sin legendum sit sik $\mathrm{v}_{\mathrm{o}}$ sar v . sinu), frán sitt hem: a domicilio suo. Eps. 5: 1. til pings ok f., Dr. it: pr. flya f. sinum frendum, Dr. 10: pr. koma hundi f., sar, B. 24: 2. altir piuvin $f$. (sc. $f a$ ), Vap. 3.: I. fiats f. garpe, B. 14 : pr. lutskipter f. sik, Dr. 5: pr. dör bondinf.
hanne, ब. 7. f. mīfastu, B. 22. f. pr aptunsanger cer sungin, Kr. 22. Cfr. Ganga. *

Frilla (frīpla; vide Friplu'son), f. frilla: concubina. . $^{4}$. $^{*}$

Frillu barn, n. (vide VGL.) E. 4. ${ }^{\circ}$
Frillu bropir, m. broder, född af en frilla: frater a concubina natus. $\mathbb{E}$. 8: pr.

Frībrut, n. (vide VGL.) Vap. ı3: pr; 15: i. ${ }^{\text {a }}$

Friper, m. 1) fred, lugn: pax, tranquillitas.' 'hasl a frip hava, i. e. ne caedatur. B. $30:$ pr. 2) allmăn fred och sảkerhet \&c.: publica securitas \&c. (vide VGL.). Eps. ind. 4; cap. 3: 2; 4: pr. not. 25; 5: 1; Dr. 9: i. hemnas obrutnum -pinum, d. à. utan att bryta någon fred: nullam peculiarem pacem violans ulcisci. Dr. 9: I. firihugga -pi sinum, Dr. 3: pr. if. taka, Dr. 11: 1. halda -pi sinum, Dr. 5: ı; Vap. 6: pr; R. 26: ı. sökia f. (mans) af hanum, G. 6: 1; R. 26: 1. not. 15. fa f. mans, R. 26: 1; cfr. Fa 1. f. flya (vide VGL.), Eps. 1: 6; Dr. 9: 1 ; 10: pr; 13: pr, 1; R. 26: ı. et not. 23. if. bipia, Eps. I: 8. f. giva, Eps. 10: ı; Dr. 5: ı. koma(ater) if., Dr. 4: 3; 5: I. kunungs f., den allmảnna fred som egde rum dà konungen vistades inom landskapet: publica pax, dum rex in provincia erat. Vap. it: pr. bryta kunungs f., Yap. 21:1. Cfr. Iula-, Kirkmessu-, Pa-ska-, Pingizsdagha friper. 3) frihet för lagsökningar pá vissa tider af áret: immunitas ab actionibus iudicialibus, certis anni temporibus concessa. B. 22. Cfr. An-, Varfriper. ${ }^{\text {a }}$

Frip garpi, n. 1) fredadt gärde: ager consaeptus \&c. (vide VGL.). B. 23. 2) gärdsgård omkring sådant gairde: saepimentum talis agri. varpa $f$. (vip annan), B. 20; nisi frip garpe ibi
scriptum sit pro frip garpe，dat．a frip garper．${ }^{\text {o }}$

Friplu son，m．（a frilla）frilloson： filius naturalis．Dr． $7:$ pr．＊

Friplös，adj．（vide VGL．）Eps．io： pr．not．90；Dr．2：2；3：4；4：pr；2－4； 11：1；R．11：pr；26：1．f．fara；Eps． 1：8；Dr．10：pr；Vap．6：3．f．fara v． man friłlösan laggia um alla pa laghsaghu，Dr．3：4；Vap．32：6．f．fa－ ra um alt pret pingunötit，Dr．3：4．f． fara um alt landit，R．26： $1 .{ }^{\circ}$

Frỉlösa，f．fredlöshet：publicae se－ curitatis privatio．Eps．i：8；Dr．4：2，3．＂

Fripsökia，v．a．vid domstolen till－ tala den brottslige så att han kan bli dömd fredlös：actionem instituere，ut reus publicae securitatis expers iudi－ cetur．f．man，（i．q．sökia fri̋ mans af hanum；vide Friper 2），Dr．3：pr； Vap．ind． 6.
Frißetta，adj．indecl．（a friper，liber－ tas；vide Ih．，et $(e t$ ）af fri att，fribo－ ren：ingenuas．frals ok f．，allitt．©． 24．Stiernhöön（de Iure Sv．G．vet． p．223．）male vertit：＂pileus pacis．＂

Fru，f．fru：domina．Vide Husfru．${ }^{*}$
Frals，adj．fri：liber．Dr．14：6， 7 ； Vap．3：1；25：1；30：1；39：1；G．1，2， 29：pr，1；Æ．14，17，20：1；23：1；24， 26. （ pral，Dr．13：2；17：1；Vap．16：1； 32：3．）（ annö̈pugher，Dr．8，16：2；17： pr， $\mathbf{1} ;$ 世．6：pr， $\mathbf{1} ; 15$ ．）（fostre，vide Fostre．hon a fralsa omynd hava， d．à．full omynd sásom fri qvinna： plena dos，qualem accipere solet inge－ nua femina，illi dator．G．29：pr．Cfr． Fripatta，Folkfrals．${ }^{\text {a }}$

Freelsi，n．frihet：libertas．giva（an－ nö̈ughum）f．，frigifva：manumittere． G．16：pr；太．20：pr；25：pr．svaria annan til－sis，d．à．gá den ed，som egde rum dă man löste en slagting ur träldom：illud iuramentum dare，quod necessarium erat si quis vellet cogna－
tum＇e servitute redimere． Kr ． $13: 3$. coll．Æ．14，17．lösa til－sis，E． 14. firistiola f．sinu，Vap．37．${ }^{\circ}$

Fralsis kona，f．i．q．freels kona． G．2．not． 43.

Fralsisman，m．i．q．fraelsman．Dr． 8．not． 54.

Framia，v．a．främja：perficere．gi－ ter egh sin vilia framt，Eps．3：pr．＊

Frandi，m．frände，slägting：cogna－ tus．Kr．26：pr．not．64；Dr．2：1；5：pr； 10：pr；13：pr．\＆c．Cfr．Faprini，Mö－ prini，Lösa．${ }^{\text {a }}$

Frenkona，f．fränka：cognata．Kr． 27：2．${ }^{\circ}$

Frökin，adj．（Isl．frekinn）rask： strenuus，alacer．Cfr．EEmfrökin．

Fulder，adj．full，fullkomlig，verk－ lig：plenus，verus，in quo niliil deficit． böte preia marker fulla，R．5：ı．f．ok fiapartiugher，allitt．，för hvilken bö－ tas fulla fyratio marker：pro quo sol－ vitur plena quadraginta marcarum mul－ cta；et absolute：fult ok fiapartiught， fulla fyratio markers böter：plena qua－ draginta marcarum mulcta；vide Fic－ partiugher 2，3．Cfr．Band，Bospiend， Giald，Lösn，Nipiar eper，Retter， Sannind，Sar，Skena，Skial，Skuld， Tiuper，Vipergiald，piufnaper，Piuft； Aldin－，Dravels－，Iam－，Kviфa ful－ der；Laghfult．－Fult，n．absolute， full betalning，ersättning：plena solu－ tio，compensatio．f．ar ut lukit，ater－ guldit，Vap．6：2；Vins．6：5．nu ar f． framme，B．25：3．

Fulla（frlla，Vap．8：2；G．ind．nott． 24，25；Æ．14．n．94．），v．a．1）fullgöra： perficere，peragere．f．e巾，Dr．3：3．not． 31；Vap．3：1；8：2．2）till fullo ersät－ ta，betala：plene solvere $\nabla$ ．compensa－ re．f．manni öre firi ar hvart，B．9： r ． f．bröprum firi kust，bropar firi omynd， G．ind．26；cap．13．f．preia marker， sina iorp firi，G．16：pr．f．ater dags－
varkin, kiust, varp, viperlags öre, Vap. 23: 1; G. ind. 27; A. 12: 1; 14; ES. 3: I. Cfr. Up fulla. ${ }^{\circ}$

Fullan, f. (a fulla 2) full ersittning: plena compensatio. Vide Dagsvarke fullan.

Fullscere, n. fullsår: plenum vulnus. Kr. 3o: pr; Vap. 6: $1,3,5,6$; 7: 1; 13: 4; 13: 1; 15: 2; i7: pr. ) (skena, Kr. 13: 3. not. 89; Vap. 1: pr; 10.') (skenä aella vreps vark, $\mathrm{Kr} .3 \mathrm{o}: 1$. ) (blopviti, Eps. 1: 1. hugga f., Eps. 7:1. hugga $f$.) (sla, Eps. $7:$ pr. ${ }^{\circ}$
Fulnaper, m. fyllnad, ersätning: complementum, compensatio. G. 27; ©. 26; B. 9:7. pat ganger egh til -bar, par ganger egh f. firi, derför lemnas ingen ersattning: id non compensatur. G. 16: pr; 26. Cfr. Gifta fulnaper.
Fur ping, vide Forping.
Fyl, n. föl: pullus equinus. B. x5: pr; 45. Cfr. Hest-, Mar-, Skiut frl. ${ }^{\circ}$

Frlghia (impf. fulghpe), v. a. c. dat. 1) följa, efterfölja: sequi. f. sinum bium, B. 35: pr. her epter fölier \&c. Kr. 3ı. not. 86; Eps. 34. not. 12. \&c. 2) medfölja: sequi, comitari. f. manni til \#ings v. brar, Dr. 11; B. 34: pr. manni, liki til iorpar f., Kr.ind. 12; cap. 7: 1. hundar fylghia (sc. mannum), B. 36: 3. f. skal, B. 36: 4. pingi f., vide ping. omynd, vipermund \&c. -ghir kunu, neml. da hon gifter sig: quando nubit. G. ind. 3; cap. 3, $15 . b \dot{b}$ ter, hus \&c. -ghia omynd, neml. da den efter hustruns död atergà till hennes slagtingar: quando dos, femina mortua, ad cognatos eius redit. Vap. ind. 10; G. 16: pr; 22. gopsl, tompta garper a bole f., d. ä. blifra quar: maneto in praedio. B. 9: 1, 3. pa a half ceng (pro egn) f. til trapis criu, d. a. om hösten lemnas till den som skall tillträda egendomen följande vå-
ren: dimidius ager auctumno arandus cedit ei, qui sequente vere usum praedii adibit. B. g: 5. barn $f$. pem (illi parenti) fraels ar, G. 29: i. pient varia skal ok per (sc. testes) f., e. 5.' 'f. egh vitne, 届. 5, 6: 1. oranbot \&c. -ghir (drape v. sare), Dr. 9: 2; 10: pr; Vap. 7: pr; 12: 4; 19. ра f. siax öra (sc. mulcta), Vap. 19. par -ghir egh vapa eper, Dr. 18: 2. 3) hâlla med: stare, facere cum aliquo. per sum haeraps höfpingin-ghir, B. 1:4. not. 12; 2: 1. pen sim frestir f. ok köpa, ES. 7. Pon (sum) hemuld -ghir, ES. 14: 1; Vins. 7:5. 4) fullfölja: prosequi, persequi. f. taki sinu, Vins. 6: 3. br rane var fylght, malet var fullföljdt inför ratta: de illo stupro in iudicio actum est. $x .8: 1$. ${ }^{\circ}$

Fylght (fylgh), f. hemfoljd, som gifves át qvinna vid hennes giftermál af hennes närmaste slagtingar: dos, bona, quae feminae nubenti a proximis cognatis dantur. G. 4: pr; 11: pr. not. 90; 28 (ubi omynd ok $f$. abundanter, ut videtur, dicilur). Cfr. Hemfylght, Omynd.

Fylla, vide Fulla.
Fynd, f. fynd: inventio, res inventa. hitta f., B. 37: 1. pa a han halva f., f. 2. ibid. Cfr. Butn fynd.

Fyndar luter (fyndu luter), m. andel af fynd, som tillfaller den som hittat det; hittelön: portio rei inventae, inventori cedens; praemium inventionis. B. 37: pr.

Fae (fa, Kr. 1/: pr. not. 6. \&c. gen. fear, feia, fea), n. i) fà, fäkreatur: pecas. Vap. 2, 25: pr; 32: pr, 1; B. 13 : 2. \&c. Cfr. Fiat 1, Folk; Foper-, Leghufa. 2) gods, saker (af hvarjehanda slag): bona, res (cuiuscumque generis). Vap. 38: 1; Æ. 17. bondin sum frat $a$, egaren till de saker, hvilka man genom nam tagit eller vill taga: domi-
nus illorum bonorum quae, eo inyito, alius pignoris nomine cepit v . vult capere. Dr. 14:4. coll. R. 3: 2. fae föra, köpa map $f e$, pecunia aliaque bona mobilia. ES. 3: pr; 9: ı. fa biupa, E. 17. lösas mep fae ok franda epe,. vide Lösa. fee böta, Vap. 1: pr. fa böta ) (fasta $\mathbf{v}$. skript taka, $\mathrm{Kr} .14: \mathrm{pr}$; 20: pr; 21. vapa eper falder kununge til fear \&c., d. à. till böter för upsastlig gerning: iuramento nou legitime dato, mulcta laesionis voluntariae penditor regi \&c. Vap. if: i. insat fa, B. 26: 1. lokka rella spana bo rella fae mans, E. 17; cfr. Spana. Cfr. Bo-, Bolfa. 3) egendom i allmänhet: bona (alicuius, universaliter). Eps. 26. not. 40; G. 14: I. kyrkiona fa, Kr. 8: ı. not. 14. Cfr. Kirkiufa. ${ }^{*}$

Fae frlinger, m. fädöljare; sà kallas den som drâper en annans fâkreatur, och gömmer den döda kroppen: occultator pecoris; ita appellatur is, qui, occiso alieno pecore, occultat occisum corpus. B. 24: 6. Cfr. VGL. v. Faarföling.

Felagh, n. bolag, gemenskap: societas, communio. Vide Falags garp, Hionafalagh. ${ }^{\circ}$

Faelags garp, f. gemenskap, sällskap: communio, societas. ganga at biuin map f., d, à. efter öfverenskommelse med skogens egare: consensu dominorum silvae. B. 35: 1 . Locc. vertit: "collatio vel peusio pecuniaria pro usu silvae alienae."

Falla (praes. pass. feellis v. falzs), v. a. 1) fälla, görra att nảgot faller: deiicere, facere ut aliquid cadat. $f$. diur, B. 36: 2. havi oxamala sin (sc. pen) sum faldi (sc. skoghin), B. 32. Cfr. Fatillös. 2) hindra, uppehâlla: impedire. falzs farphans, B. 5: pr. 3) förklara ogild, oduglig \&c.: irritum, inutilem \&c. pronuntiare. f. bro, garp,
R.4. vita til (huru) mykils hon (sc. nemdin) faelde brona, huru höght hon falde garpin, i. e. quanti esseut defectus in ponte vel saepe, ratione quarum mulcta est pendenda. R. 4: pr. f. é, Kr. 13: 2, 3. eper fellis v. varper feelder, Kr. 17. kalla ep faldan vara, d, ä. förfallen: dicere alium non dedisse iuramentum, nec amplius ad jurandum esse admittendum. R. 9: pr. maper fulas at epe () (giter ep gangit); Kr. 21; Vap. 6: 6; 39: 1; R.5: ı. falzs v. fallis eper, d. a. blir den ej gángen: si iurauientum nou detur. Kr. 6: pr; Vap. 17: 1; R.5: ı. eper falzs til gialds, d. ä. da eden ej blifvit gången, skall skulden betalas: iuramento non dato, debitum solvitor. R. 5: ו. pön vitni sum (sc. eper) falzs firi, vitnen, hvilkas föred blir ogild, derigenom att tylftareden, som skulle följa derpá, uteblir: testes, quorum iuramentum praevium, non sequente iurameuto duodenario, irritum fit: Dr. 3: 2; Vap. 8: 2. eper falzs at nemd v. rafst, d. à. blir uphäfven: irritum pronuntiatur. R. 5: ı; ı6: 1. 4) sakfalla, ogilla kärandens pástáende, eller förklara svaranden skyldig: reiicere petitionem actoris, vel reum noxium pronuntiare. R. 3: 1, 2; 4, 23: 1. haraps namdin fallir hin sum sot haver, Dr. 3: 2. maper falzs alla vars, Kr. 27: 1. vara v. varpa falder (a nemd), Kr. 14: pr; 16: 2; Vap. 20: pr. not. 91; 30: 2. sva mykit, sva margha panninga sum han ar foulder at, R. 3: 2. not. 98; 4: 1. heta falder, R. 9: 1. not. 2. pön mal fold varpa v. sum fallas, i. e. in quibus rei sontès pronuatiantur. Kr. 14: pr; R. 3: 2. falzs eper v. at epe ... pa fallis (ut) sakin, den som brustit ât eden, är fald àt saken, och måste böta för sitt brott: reus, iuramento nou dato, noxius censetor,
mulctamque pro deliçto pendito. R. 5: 1. giter egh ep gangit fallis til fiapartiughs; si in iuraudo defecerit, solvito mulctam quadraginta marcarum. Vap. 31: 5. Cfr. Haraps namd, Named; Lagh-, Nemd Jalder, ${ }^{\circ}$

Falla, f. falla, fäld skog: concaedes, silva caesa. B. 32.

Fcamnatta tak, n. vide Tak.
Farmt, f. (a fam, quiuque; Isl. fimt, numerus quinarius) it fem dagars tid: quinque dierum spatium. innan $\stackrel{t a r}{ }$ (gen.) ater. biupa, Vins. 5. 2) eu enskild saminankouist, som pá tiuget utsattes att hâllas emellan de tvistande pà femte dagen efter det att mâalet förevarit vid tinget (sà att, dá detta skett om lördagen, fämten inträffade :följande thorsdagen): frivatus litigantium couventus, ia :iudicio constitutus, ac quinto die habitus postquam res in iudicium delata eral, (ut adeo, cum hoc die Saturni factum esset, conventus sequenti die Iovis haberetur). Eps. 5: 1; R. 7, 24. f. komber a söran dagh, i fastu v. forfall, ES. 8, 12 : pr; 14: pr. laggia manni f., förordna en sâdani saumankomst: talem conventum constituere. Kr. 21; R. 22: pr. laggia $f_{\text {. }}$ til kirkiu garps, d. ai. att hâllas pá kyrkogarden: conventwin in area templi habendum constiluere.: Kr. 3: I. leggin f. hem til mans, R. 23: pr. laggia f. til boskiptis, d. a. for att förrặtta boskifte: conventum constituere, in quo dividantur bona (damnati).: Vap. 33: pr. domarin laggi (hanum) f., Kr. 3: i; ES. 8. domarin laggi f. til hans, R. 21; 1. domarin vil egh laggia $f$. til pas mals \&c. R. 22: 1. pingsmaen laggin hanum $f$., Kr. 19: pr. biskuper skal hanum fomtir laygia, Kr. 25: ı. f. sokia, R. 7 . $a$ v. til fi koma, ES. 8, 14: pr; R. 8: pr. a famtinne, femt, famtum, Kr.

3: 1; Dr. 3: 2-4; Vap. 6: 2; 8: 23; 20; ES. 4: 1; 14: pr; R. 22 : pr. not. 82; cap. 23. at (pripiu, rvarstu) f., ES. 4: pr; 15: 1; B. 3: pr. sitia f., vara tillstädes pá fämten (om käranden): in conventu adesse (de actore). Eps. 5: pr; Vap: 6: pr; R. 22: pr. sitia $f$. at sialfs sins (sc. heme), ES. 3: pr. ping ok v. allla femtir, Vap. 20: 1; ES. 18: 1; B. 39: r. stamna tui ping ok sitia tud -tir, R. 18. stamna (manni) pry ping ok (sitia) prea -tir, Dr. 11 : pr; ES. 3: pr; 4: pr; 15: pr; 16: 2; R. 23: pr; 26: 1; B. 8:3; 39: ı. stamna (första,) annat, pripia ping ok sitia (förstu,) andra, pripiu f., Vap. 6: pr; R. 23: 1; 26: 1. sitia tva -tir, pripiu f., ES. 14: pr. not. 4. a v. i första, andru, pripia pingi ok förstu, apre, pripiu f., R. 23: 1; 26: pr. pripif., ES. 4: pr; 8, 12: pry. 14: pr; 15: pr, 5; R. 14: 1; B. 1:3; 30: 1; 39: 1. yvarsti f. (i. q. pripi f., ES. ind. 12. coll. cap. 12: pr.), Е. 10 : pr; ES. 8, $12:$ pr; 15: 1, 3-5; B. 1: 1, 4; 3: pr; 28:4. biupa manni giald map prim pingum ok prim -tum, halda (eghn) i prim pingum \&c. B. 33, 47. f. af lionga pingi til mans nemna v. laggia, Vap. 20: 1. laggia (manni) lionga pings farmt hem til hans; R. 26. 1; B. 39: 1. a. lionga pings f., Vap. 6: pr, 3; Æ. 14; R. 26, böta innan fiurum lagha pingum ok furum lagha -tum (efr. R. 26: ı.), Eps. 16. böta: i lagha pingíum ok lagha -tum, Dr. 10: pr. böta, luka \&c. $i$ v. innan pingum . ok. v. alla
 5; 9: 3. böta, byggia i lagha -tum, Dr, 5; 1; 9: 1; B. 8:3. 3) en sammankomst, dervid en tvistig sak; som blifvit satt i quarslad (tak), efter en kortare eller längre tids förlopp, pa en utsatt dag skulle framhafvas: conventus, in quo res litigiosa, apud seque-
strem deposita, breviori vel longiori post tempare, stato die erat exhibenda. förste $f$., ubi spatiam quinque dieram (fremnatta tak) definitum erat, Vins. 6: pr, 1. annan v. höghste famtan.natta $f$., ubi famtan natta tak datum erat, Vins. 6: 1, 6. pat ar pön kögste $f$. nat ok iamlangde, B. 26: 1 . neanni til f. koma, Vins. 6: 6. itak lata $i$ alla lagha -tir, B. 26: 1. koma per (sc. vinin ok salin) innan lagha -tum (sc. secundum Vins. 6.), Vins. 2. lösa aftir lagha -tir, Vins. 7: 3. alla -tir innan, vide Ettla. - Ih., h. v. a fem nattu (sic!) ting contractam esse autumans, repetit quae a Ver. alisque de illa perperam sunt allata.

Famta, vi n. hálla farmt: conventum famt dictum habere. Eps. 5: 1 .

Fcmtan, num. femton: quindecim. Kr. 2: pr. not. 36; Eps. 15: 1. not. 24; Dr. 12; G. ı6: pr. \&c. f. manna eper, vide Eper. f. Ratta famt v. tak, vide Famt 3, Tak.

Fcemta vitne, n . (a famt) vitnesmâl, eller vitnens ed, hvarigenom svaranden styrker att han förut pà tre ting och fämter erbjudit kăranden rätt: testimonium vel iuramentum testium, quo reus probat se in tribus conventibus iudicialibus et tribus privatis conventibus in iudicio constitutis, obtulisse actori quae illi debuit. R. 26: pr. ganga f., ibid.
Faw tighi, inum. femtio: quinquaginta. B. rubr. ${ }^{*}$

Fengta, v. a. i. q. forfangta (alias: comparare), B. 3o: 1. not. $7^{3}$; nisi h. $\mathrm{v}_{i}$ illo loco negligenti scribae debeatur,

Farma, \%. à (vide VGL.) folk f., Kr. 13 : $1{ }^{\circ}{ }^{\circ}$

Farre, pron. pl. farre: pauciores. E. 17. not. 76; ES. 16: 2. ${ }^{\text {a }}$ (fair)

Farp, f. fard, resa: iter. B. 5: pr. Cfr. Brupfarp. *

Forst (faste, ES. 4: pr, 2. fastim pro fastum, G. 10: pr.), f: 1) füstning, trolofning: sponsalia. afla barn if., G. 5: 1. paghar f. komber a malit, G. 1o: 2. 2) stadfastelse af köp, skifte, gáfva eller förpantning af jord, med föreskrifna formaliteter: solemnis emtionis venditionis, permutationis, donationis vel pignerationis de fundo contractae confirmatio (cfr. ES. 8.). halda $f$. at (gaf), högtidligen stadfästa gafvan (om gifvare): donationem solemniter confirmare (de donatore). G.
 10:3. halda a frest v. frestum, om saljare: de venditore. ES. 22; Vins. 10. halda a fastum ok köpum, om gifvare: de donatore. Æ. 4; cfr. Köp. f. (at eghn) taka, om böpare: de emtore. ES. I: I; a. skilia firi f., säges om en tredje man, som i närvaro af contrahenterne och tvà vitnen, förrattade denna handling: dicitur de tertio quodam viro (fresta maper), qui, praesentibus personis contrahentibus duobusque testibus, haec solemnia peragebat. ES. 4: pr, 2; 8; R. it: t. sva manga feste takd sum \&c. d. a. taga särskild fast för hvar hemmansdel som ar inbegripen i köpet: pro quaque parte divisi fundi in facta emtione comprehensa, peculiari actu confirmationem accipere. ES. 4: pr. köpa hump map frestum, B. ind. 3." giva, skipta, fa (iorp) map fastum ok kobpum, d. a. med lagligen stadfästadt contract: contractu legitime confirmato. G. 10 : pr; T. Io: 3; ES. 5, 8; B. 3: pr. fa iorp map fastum ok laghia fangum, ES. 4: pr. fa (eghn) map frestum ok köpum ok allum' laghoa fangum, ES. 5, 9: 1. baera f. in til mans, med ed öfverbevisa säljaren \&c. om den skedda, med fäst bekräftade förytringen: hiramento convincere venditorem \& \&c. factae alie-
mationis. ES. 4: 2; cfr. Inbara. bara f. a man, idem. ES. ind. 11. bara in til mans fasta ok köpa (pro fastir ok köp) map fomtan manna epe, ES. 4: pr; 11: pr; cfr. cap. 8. borra ena faest v. flere faste in til mans (cfr. supra de verbis: sva manga fuste \&c.), ES. 4: pr. f. ok köp ar in burit til mans, ES. 4: pr. bara fast v. fastir, absolute, ES. 4: 2; 8; R. 11 : 1. bara $f$. a föter dößum, föra dylik bevisning mot en redan dod person: talem probationem contra iam mortuum hominem afferre. ES. io. porn sum fuestir frlghia ok köpa (pro köp), den som genom sådan bevisning kan styrka att han köpt jorden: qui emtionem ita probare polest. ES. 7. bara til varpa... map frestum ok köpumm, vide Baira 2. böt fa firi hvaria f., d. ä. för hvar med särskild fäst bekrăftad hemmansdel, som var inbegripen $i$ det ryggade köpet: pro quaque parte iam revocatae emtionis venditionis, peculiari actu confirmata, peculiarem mulctam solvere. ES. 4: pr. - Ett fall förekommer, dá samma högtidlighet vid köp erfordrades, oaktadt det ej angick jord: unus occurrit casus, ubi eadem solemnis emtionis venditionis confirmatio locum habuit, quamvis non de fundo actum est. fostra map fastum köpa, ES. 23. - Cfr. Apal-, Opol-, Vapia fast.

Fasta, f. arrende: locatio conductio (fundi). havá iorp at frestum (af andrum), B. 9: 9.

Faesta (part. pass. frester), v. a. . i) fusta, stadfasta: firmare, confirmare. lutrin faster pat han haver fangit, F. 10: 1, 2. 2) fästa, trolofva sig med: despondere sibi. $f$. kunu, G. 5: ı; 8: pr. Cfr. Faster. 3) făsta, trolofva med en anuan (om giftoman): despondere
alii (de sponsore). f. (manni) kunu, G. 4: pr; 5: 1; 6: 1 (ubi verba fastir et trolovar non opposita sed synonyma sunt). fasta, absolute, G. 4, 6: pr. 4) städja (lill tjenst): locare operas. sik til leghu f., B. 12:.1. annan til leghu f., ibid. Cfr. Leghu faster. 5) utarrendera: locare (fundum). f. man$n i$ (iorp), ES. ı5: 3; B. 9: 1. 6) utfästa: promittere. f. (manni) ep (firi sak), eper var faester, Kr. 19: pr; 21; Vap. 17: 1; 39: 1 ; R. 5: pr, 1 ; 6: pr, 1; 7, 9: 1; $12: \mathrm{pr}$; 14: pr; 26: pr; B. 48. f. lagh, Kr. 19: pr. f. lagha böter alla lagha epa, R. 26: pr. ep \&c. f. ok taka, Æ. 10: 2; ES. $15: 1$; R. 9 : 1 ; 14: pr. $f$. ok taka iorpadelu, d. à. ed i sádant mál: iuramentum in tali caussa promittere \&c. ES. 15: 1. f. manni ratt, R. 3: pr. f. manni leghu, B. 12: pr. Cfr. Faster, Ut fasta. *

Faesta kona, f. fästeqvinna: femina desponsata. G. 8: pr. ${ }^{\circ}$

Fasta kunu-barn, n. barn afladt i fästom: filius $v$. filia in sponsaliis procreatus $v$. procreata. G. 5: 1.

Fresta maper (frestnapa maper, ES. 16: 2. not. 89.), m, den man, som vid köp och andra contracter om jord, förrättar fast: vir, qui in emtione venditione aliisque contractibus de bonis immobilibus peragit solemnem confirmationis actum (firi fast-skil). ES. 8, 13: 1; 16:2. ${ }^{\circ}$

Fcester, adj. (part. pass. a faesta) 1) trolofvad: desponsatus. kon a cer farst marne, Vap. 36. 2) stadd (i tjenst): conductus. Vide Leghu faster. 3) utfäst: promissus. hamnas aptir böter faesta, Eps. 2: 1. Cfr: Fasta 6, Ofaster.

Frestnapa stcemna, f. (vide VGL.) G. II:pr. Cfr. F'astninga stamna!

Frestriapa val，n？i．q．faest 2．F． 10：3．Quid in hac compositione si－ gnificet v．val（alias electio；vel forte pro vald，potestas，ut cod．F．l．c．ha－ bet walld），nobis latet．Forte pro ual legendum est mal，in quo casu fast－ naja mal proprie esset sermo，qui in solemni emtionis venditionis confirma－ tione（fast）habitus est a viro fasta majer v．fastnapa maßer dicto．Ut－ cumque haec sint，id tamen non du－ bium est，quin verba：komber f．．．． maellum perra，respiciant quae supra dicuntur：pa skulu per skipta map＇ faestum ok köpum．Locc．vertit：＂fir－ matorum delectus．＂

Faestning，f．1）（a faesta 2，3）fäst－ ning，trolofvande：desponsatio．Vide Faestninga stamna．2）（a fresta 6）utfä－ stande，löfte：promissio．malsaghande lite at $f$ ．sinne，sedan han nöjt sig med tillbudet af vådaed，kan han，dả denna falles eller återgảr，likväl för sin del ej fordra mer än vâdabot：privatus actor，qui accipere voluit promissum iuramentum de laesione casu facta，hoc non iuste praestito，pro sua tamen par－ te non nisi mulctam pro laesione ca－ su facta debitam potest petere．Vap． 17：1．

Faestninga sticmna，f．i．q．fast－ napa stæmna．Dr．5：pr；G．1，11：pr． not．100；f．I．

Fatil，m．band：vinculum．Inde
Fatillös，‘adj．obunden eller med lossade band：non vinctus，$\nabla$ ．solutis vinculis．pa falzs f．byrpe，dà banden lossnat，faller bördan；säges om föred som blir ogild，då tylftareden ej följer derpå：solutis vinculis onus decidit； dicitur de iuramento praevio，quod， iuramento dodecadis secuturo non con－ frmatum，irritum fit．Dr．3：2；Vap． 8： 2.

Fapringar，m．pl．slägtingar på fä－ dernet：cognati paterni generis．G．18；圧．6：pr．）（ möpringar，Dr．7：2；G． 14： 2.

Faprini（faprini，Dr．7：pr．），n．1） fäderne（slägt）：paternum genus．）（ mö－ prini，G．9：pr；圧．3：ı；8：pr．vara
戸ann sum ncester ar a－it，Dr．7：pr； G．4，9：pr；R．12：1．－is frandi v． fraender，Eps． 19 （ubi posteriori loco sermo est de mariti cognatis，liberis non exsistentibus），23；Dr．7：pr，2．\＆c． bropir a－it（）（sunderkulla bropir a möprinit），G．9：pr；21：1．not．18．－is bröper ）（möprinis bröper，不．3：1．2） faderne－arf：hereditas a patre relicta． Eps．7：pr；压．8：pr；9：1；10：pr，1，3； ES．9：1；19：pr；20：2；22；B．9：4．）（ mößrini，届．10：pr；ES．3：pr．Cfr． Fanga－；Forna faprini．${ }^{*}$

Fölas（folas；B．ind． 5 r．），v．dep． （a fot，stolidus）vara löpsk：catulire． kundsima fölas，B． 51.

För，adj．skicklig，duglig，i（godt） stảnd：habilis，vegetus，bene compara－ tus．fa hanum föran（hast \＆c．）tit syslu sinna，B．24：3．f．at varia，ES． 13：pr．til angsins för，G．ı6：pr；R． 13．Cfr．Iam－，O－，Varknapa för．${ }^{\text {a }}$

För（for，Eps．12，14．），adv．1）förr： prius．$f$ ．an，antequam．Kr．14：pr； 15：pr；17；Eps．1：1，2；3：1；4．\＆c．2） förr，förut：antea．Kr．6：pr；9， 13 ：pr； 27：2；Eps．10： 1 ；12， 14 ；В．32．\＆c． 3）förrän：antequam．Eps．12．Cfr． Förra．＊

Föra，v．a．föra：vehere，ducere．Kr． 2：1；7：1；12：pr．\＆c．han förpe han （sc．tiundart），Kr．I3：pr．man til pings f．，Eps．26，32．not．96；Dr．2：1，2．\＆c． han forpe hanum kununa，Vap． 37 ． gifta fulnap manni i garp f．，B．9： 1. $f_{a} f$ ．，ES．3：pr．$i$ scelder $f$ ．，d．i sälja：vendere．E．25：ı．not．8t．f．in
（sc．sap），B．ig：i．f．（pratylftan， hemfötu）ep，ga ed：iusiurandum da－ re．Dr．3：3；Vap．8：2；Vins．6：3；R． 7，8：2．f．ep sik af handum，idem． Kr．19：pr．f．，absolute，idem．R．8：pr， J，2．not．53．ep förpan vita，e．10： 2. Cfr．Af 5，Garper，Ut föra．＊

Förning，f．gảfvor emellan faste－ hjon：dona inter sponsum et sponsam． Sic，at vitiose，ut videtur，pro forping； habet cod．C，G．16：pr．not．I3．Cfr． VGL．v．Forneghe fae．

Förra（forra，Kr．6：pr．not．38；＇7： 1．），adv．1）förr：prius．f．an，Kr． 7 ： 1 ； Vap．1：1；G．10：2．\＆c．2）förr，förut： antea．Kr．6：pr．not．38； 27 ：pr， 2 ．not． 26；Eps．1：2，8；Dr－2：pr；9：pr；Vap． 8：2．\＆c．Cfr．För．${ }^{*}$
Förri，adj．comp．förre：prior．Eps． 21．superl．förster，Kr．9；Vap．35； ES．4：pr；8．\＆xc．cfr．Gaef．försti da－ gher（sc．paska），vide Attundi．at för－ stu，adverbialiter，först：primum；nisi hofpe addendum aut subintelligendum sit，G．16：pr．${ }^{\text {中 }}$

Först（forst，Eps．17．），adv．först： primum．Kr．rubr；cap．19；pr；Dr．9：I； $14: 6.8 \mathrm{c}$ ．${ }^{\text {。 }}$
Förster，vide Förri．
Förstu（forstu），adv．i．q．först． Dr．9：ı．not．73；Vap．6：4；B． $1: 4$
Fößa，v．a．föda，framföda：gignere， parere．f．döt barn，Vap． 14 ：pr．af bropor v．systur föpas v．födder，d． 2．hafva sin härkomst af：a fratre $v$ ． sorore originem ducere．E．3：I．föpis （sc．frl，kalver \＆ic．）af（hors cella ko \＆c．），B．45．2）föda，upföda，under－ halla：nutrire，alere．Eps．10：pr；Vap． 16：pr；．Е． 1.2 ；ES． 21 ：pr．upf．，B． 45. Cfr．Hema，Hemföдa．${ }^{\text {－}}$
－Föpa，f．föda：alimentum；vietus．
 pan leghan，d．à．dá kreaturet födes， betales ingen lega derför att det be－
gagnas：qui pecus alit，nullam mer－ cedem pendit pro usu eius．B，26：pr．＊

## G．

Gaghn，n．gagn，nytta：usus；uti－ litas．taka g．af keldu，uti fonte．．B． 27： 1.
Galdviper，m．（a gald，sterilitas，vel galder，sterilis；unde gallko，vacca sterilis；gallstrand，prov．，litus arena－ ceum，non piscosum；galda，castrare） träd som ej bär frukt：arbor non fru－ ctifera．）（ek，B．31．Cfr．B． 33. not． 15.
Galghi，m．galge：patibulum．Уар． 32： 1.
Galin，adj（proprie incantatus，part． pass．a galu，canere，incantare，unde galldr，incantatio）galen，rasande：furio－ sus，rabiosus．hunder varper g．，B．50．＊

Gamal，adj．gammal：vetus，anti－ quus，aetate provectus．Vap．32：1；G． 19．def．m．gambli，vide infra．f．gamb－ la，B．8：2；11：1．gen．m．gambla，压． 9：2．dat．f．gamble，B．8：2．def．gamb－ lu，B．1：2；10，11：1．acc．f．gambla， Dr．18：1；B．25：ı．pl．nom．m．gamb－ lir，B．28：4．n．gamul，G．16：pr，dat． gamblum，B．1i：1．def．gamblu，压 2．pr．priggia iamlanga g．，Dr．18： 1. gör byr ok g．，B．28：a，4．gambli kar－ lin，d．ä．fadren：pater．左．9：2；10：pr； B．1i：1．${ }^{\circ}$

Ganga（gar pro ganger，Kr，22．not． 92；G．ind．nott．14，22．），1）y．n．gá： ire．koma gangande，Kr．8：2．g．til pings，af binge（map grupum），Dr． 7：1．go haelgra smanna maellum，Dr． 13：pr．g．）（rinna，（om häst，）gà pass－ gàng，d．d．．pà en gàng uplyfta de fram－， och bakben som airo pá samma sida：． tolutim incedere（de．equo）B．25：pr． par－ge：korn gen horne，vide Gen．


- mat ok mala, vide Mali. g. at bium, aeftir alghium, B. 35: 1; 36: 2. g. aftir kunu (ok gera dighra hana), G. 29: 2; E. 26. g. a andra giptu, vide Gipta. -gi ater in, áterkomme i landet: redito in proviaciam. Dr. 5: i. handvirki -ger firi, möter, hindrar: impedit. B. 28:4. g. af rape annars, vide Af 3. kulder -ger a kull, d. $\begin{aligned} & \text {.. }\end{aligned}$ sgskon som aro af en kull, arffa dem somatiro af en annan: qui ex uno coniugio nati sunt, succedunt in bona eorum, qui ex altero coniugio sunt. G. $21: 1$. til urgaf g. til alstu bropranna, d. a. begära det af dem: donum illud a maioribus natu fratribus petere. E. 9: 2. g. til vins v. salans, Vins. 7: 3; 13. g. til sins, àterfa sin egendom: rem suam recuperare. Vins. 6: 3; 7: pr, 3; 8: pr. g. til verpa, eghn, virpning sinna, \&c. ES. 3: $1 ; 6,8,9$ : pr; Vins. 7 :3, 4; 13. g. ater til sinna viper gialda, til vingaf, G. 14: 2; B. 9: 1. til (bols) g. ) (af fara, B. 9:4. til (arfs) g., accipere hereditatem. A. 3: 1. fran (arvi \&c.) g., モ. 3: 1, 2; 7; B. 36: 2. i tak g., vide Tak. i (namd) g., R. 1: 2. -gin i gialdit map hanum, deltage i böternas betalning, neml. med den döde; ty här hafves afseende pà den hảndelse, att den döde sjelf egt del i quarnen, och derför afven maste deltaga i böterna; eller ock mölligtvis pa den händelse som i B. 27: 1. omtalas: mulctam pro rata parte pendunto, sc. ana cum occiso; hic nempe respicitur is casus, cum occisus ipse unus ex dominis molinae mulctam soluturis fuit; vel forte casus ille, qui B. 27: 1. commemoratur. Vap. 1: 2. (coll. ©. 5.). aengin sokn skal par aptir g., d. a. ske: sequitor. Eps. 10: pr. not. 80; ES. 12: 1. hvat af hans gops \&ze. gik um arit, d. a. inflöt: quanti proventus redierint. E. 12: 1. -ge ut
virpningen, värdet utbetales: pretiun solvitor. B. 45. iula friper \&c. -ger in, begyones: incipit. Kr. 22. -ga ut कrea neter, förlida: praeterlabuntun B. 36: 2. g. til skiptis, ou egendou: de bonis. Eps. 32; Vap. 41: 1; 正, 10: pr; ES. 24. i skipti g., Vap. 33: pr. g. til bruts, iamkan, iamnapar, iamnapa skiptis, mals, vide Brut \&cce eghn -ger til ompnd, G. 16: pr. g. til fulnapar, fulnaper -ger firi, vide Fulnaper. pat -ge aldrigh hanum til arfs, Eps. 18. undi möpringa g., om drapen hustrus quarlatenskap: de bonis occisae uxoris. Ibid. bani-ge först $i$ bot, vide Buni s. egh lif hans par firi gangi, i. e. perito, ei adimitor. Eps. 29. at lepsnum g., vide Lepsn. lagha soknin -ge in til hans, i. q. falder in (vide Falla 1), ES. 14: 1; 15: 4. et not. 96; B. 1:4; 13: pr. fallin -ga in a man, vide Fall 8. viper g., vidgå, betänna: fateri; vide Viper ganga. til g. map (sannum iartighnum ok) tvaggia manna epe, d. à. framträda och svärja: prodire et iuramentum dare. Vins. 6: 1 ; 7:3; B. 37: pr. til g. miep surnum epe vita \&c. B. 26: f. (map) vitnum a man g., Vap. 20: pr; R. 26: 1. vitne skulu g. a man, Eps. 26, 32; Vap. 35. g. vitnum a (mal), Eps. 12 epum a mote g., G. 14: 2, 3. g. laghum up a, R. 3: 1. laghum firi g., i. q. epum a mote g., Vap. 35. firi g., med ed bevisas: iuramento probari, ) (standa, ES. 19. - Cfr. Alf, Arfganger, Ater-, Fram-, In-, Up. ganga. 2) v. a. verkstalla (vissa juridiska handlingar): facere (actus quosdam iudiciales). ep g., Kr. 6: pr; 13: 2. not. 63; §. 3; 16: pr; 17, 18: 2; 19, 21; R. iI: i. \&c. Cfr. Bups eper, Tvatylfter, Pratylfter. g. vitme, R. ind. 26. Cfr. Fuemta vitne. g. iorpa varn, ES. 15: pr. iorpa dela ... hon a ofast \&c.
gangas; d. a. ed $i$ stadant mál: iuramentum in lite de fundo. ES. 15: i. pa skal han g. (sc. epin), R. 9: i. gen g. (sc. ep, i. e. svaria v. vita) at \&c. ES. 14: 1. laghfult g. (sc. ep), R. 1:1: 1. (ep) amote nemd g., R. 4: I. hin -ger (sc. ep), R. 8: 2. paet (i. e. per epar) sum han -ger, R. 14: pr. firi andrum (sc. ep) g., ibid. -ger han (sc. vitne v. ep), R. 26: pr. pa skal g. (sc. iorpa varn v. ep), ES. 15: 1. Cfr. Laghgangin. - Aliam, eamque insolitam activam significationem haberet hoc verbum in locutione g. skogh mans, B. 29, nisi, ut nobis verisimile videtur, praep. $i$ illo loco addenda esset, ut habet cod. F, et infra in eodem capite ipse textus, "

Ganga, f. gàng: itus. taka hast \&c. a gangu, d. à. en som gátt ifrán sin egare och lös drifver omkring: errantem equum deprehendere. B. 34: t. Cfr. A-, Kirkiu-, Sianga-, Viper ganga.
Gap, n. gap, öpning: hiatus, apertura. g. ligger a garpe, B. 14: 1. Cfr. Sörgap. ${ }^{\circ}$

Gapa syn, f. (a gap) besigtning af gărdsgärdar, eller egentligen af de der befintliga bristfalligheter: "inspectio saepium, ad videndum aliquaene sint lacanae sarciendae," ut recte, nobis iudicibus, vertit Ih. ganga a g., B. 35: I. Locc. ita explicat l. c.: "si se conferat eo, ubi videt hiatum vel foramen cavatae arboris;" Ver. autem, v. g. sine dubio derivans a verbo gapa, hiare $\nabla$. circumspicere, sic vertit citata verba: "huc illuc oberrare et circumspicere, nullius rei inquirendae caussa."

Garba fang, n. pl. gärdsle: materia saepium. B. 16 . not. 51 .

Garba naemd, f. nämnd, förordnad att besigtiga en gardsgard: nemda, ad inspectandam saepem nominata. g. gas-
ra, förordna en sádan nåmnd: talem nemdam constituere. R. 4: pr.

Garpa syn, f. besigtning af en gardsgård: inspectio saepis. B. 14 : 1.

Garpborra, v. a. föra till nágons gârd eller hem: ad domicilium alicuius afferre. Kan garpbar hanum pa sak $m a p$ stamdu pinge, d. a. han begynde râttegângen dermed, att han infann sig i hans gârd och stämde honom till tinget: actionem instituendam ei denuntiavit, cum ad domicilium eius venit eumque in ius vocavit. R. 20.
Garper (garpin, garp, garpi, pro garpin \&c. R. 4: 1; 7; B. 3: pr.), m. 1) gärdsgărd: saepes. R. 4; B. 3: pr; 6: pr; 9: 1,3, 7; 14: pr, 1; 15: pr; 16,17: 1; 23, 28: 2, 4, 5; 31. not. 99; 44: pr. garpa garp, vide Gaerpa. satia garp, B. 1:6. Cfr. Rans-, Tompta garper; Half girpi. 2) inhägnad plats: locis circumsaeptus. Vide Bi-, Kirkiu garper. 3) gảrd, bygnader, hus och hem: villa, aedificia (ubi aliquis habitat), domicilium. Eps. 1: pr, 1, 4, 5, 7, 8; 7: 1; Dr. 2:2. kunungs g., Vap. 21:1. igarpe ) (utan garps, Dr. 14: 4; R. 3: 2. i garpe ) (i pinge, B. 9: 6. ater biupa v. vara by til lagha laghis enum i garpe ok allum a pinge v. gatu, hembjuda eller tillsäga endera (af slägtingarne eller bymännen) hemma i hans gárd, och alla, då de (af den ene underrättade,) tillstädeskommit pá tinget eller byns gata: offerre $\mathbf{v}$. indicare uni (cognatorum v. pagi incolarum) domi suae, omnibus vero (ab isto convocatis,) in iudicio v. pagi platea. ES. 3: pr; B. 1: 1. i garp mans ganga, allitt. R. 7, 21: pr; B. 17: 1. map grupum til garps ripa, G.8: 2. gifta fulnap munni i gart föra, B. 9: r. vara gaster til garps, G. 22. innan v. utan garps ok grinda stolpa, allitt. G. 12 : pr; R. 3: 2; B. 37: pr. pat bonden fure sik
innan garps ok grinda stolpa, det som mannen förer (från hustruns) till sin gard: ea (bona mobilia) quae maritus (e praedis uxoris) ad suum domicilium transfert. G. 22. Cfr. Fea-, Hirp garper. ${ }^{\circ}$

Garps lip, n. gårdsport: ostium areae. Eps. 1:4; 16. *

Garp sto, f. (Isl. stó, statio, locus) stället för en gärdsgård: locus saepimenti. laggia g. aftir eng, bestämma den rymd, der hvardera af grannarne i byn bör sätta gärdsgärd, efter hans andel i ängen: locum, ubi quisque vicinorum in pago saepes struere debet, secundum cuiusque portionem prati determinare. 1. 2: I. tompt haver map sik g., fördelningen af tomterna och gärdsgårdarne stämmer öfverens: partitio arearum convenit cum saepium distributione. lbid. not. 7 I. Sermo hic non est de veris limitibus probandis, nec de inveniendo vestigio constitutae antea saepis, ut innuit Ih. (Gloss. vo. gard, sto). Ver. vertit: "locus et longitudo saepimenti, cum ipso saepimento."

Gas, f. gàs: auser. Vap. 32: 1; Vins. 1; B. 25: I. *

Gata, f. (a ganga?) 1) gång, resa: iter. Vide Eriks gata. 2) văg: via; B. 3: pr; il: pr; i synnerhet gata genom by: speciatim platea per areas in pago ducens. B. 1: 1; 2:1. gatu gynum by laggia v. gerra, B. ind. 2; cap. 2: pr. et not. 50. Cfr. Hiorp-, Horn gata.
Gava, f. gafva: donum. skiptas gavum viper, Vins. 9: 1. Cfr. Gaxf 1.。 Gen, 1) praep. c. dat: a) till möte: obviàm. ringia g. like, d. à. dá lik föres till kyrkan: campanas movere cum funus ad templum vehitur. Kr . 8: pr. Cfr. Brupfarp. b) emot: exadversus. hiorplöt ligger g. hiorplöt v.
hragnape, B. ı3: 2. et not. 6y. byr' ligger g. almanninge, skial g. almaenninge, B. 28: 2. par ligger maper g. manne, d. ä. málsegandernes böter qvittas mot hvarandra: ambobus occisis, neutrius heres mulctam petere potest. Dr. 1, 2: pr; 1: 1. par gange horn g. horne \&c. d. ä. bägge byarnes kreatur fà opátaldt ga om hvarandra i bảda betesmarkerna:- pecora amborum pagorum in contiguis pascuis promiscue pascant. B. 13: 2. gialde $k v i k t$ (sc. $f(x)$ kviku g., betale lefvande kreatur med lefvande: pro vivo peoore vivum reddito. Vins. $6: 5$; B. 24: pr. rypia g. ryddu \&c. pro: giva rydda iorp g. ryddi, B. 1:3. c) (stridande) emot: contra. g. hans vilia, Eps. 18. g. laghum, R. 3: r. not. 7a. par g., deremot: e contrario. G. 15. 2) adv. emot : exadversus, contra. brggias g., vide Byggia 1. g. svarria, Eps. 29; Dr. 10: pr. g. varia, ES. 14: pr. g. ganga, vide Ganga e. sighia ne g., Kr. 18: 2; Eps. 23: 1. pren sum iorp \&c. galt g., den af contrahenterae som lemnat den andre jord (mot penningar \&c.): is, qui (in emtione venditione) alteri fundum cessit. G. 14: 2; ES. 8, $12:$ ı. $^{\circ}$

Gen, adj. gen, rak: brevis, rectus. Cfr. Emgen, Gensta.

Gensta (ginsta, genstan, ginstan), adv. (proprie acc. superl. ab adj. gen) genast: illico. Dr. 2: 1. et nott. 38, 3g; f. 2. Soribitur genast, ginast, B.5: I. et not. 42. ${ }^{\circ}$ (gestan)

Giald, n. 1) betalning, ersättning: solutio, compensatio. $\mathbb{I}_{1} 12$ I $;$ B. $9: 9$. half g., B. 4: i. not. 19. fult g., B. 33. gialde ater fullum-dum, Kr .8 8: 2; Vap . 16: 2; B. 24i: pr, i, 4; 25: pr, 1. ok (sc. gialde) pat ater fullum -dum sum \&c. B. 24:5. ganga i-dit map man$n i$, deltaga $\mathbf{i}$ (böternas) betalande: par-
tem mulctae ab alio solvendae pendere. Vap. 1: 2; cfr. Ganga 1. Cfr. Aker-, Klokkara-, Viper-, EEngia giald. 2) gäld, skuld: aes alienum, debitum. R. 3: 2; 5: 1; 26: 1. )( sak, R. 3: 2; 5: 1. öris v. örtugh g., R. 5: 2. böta ut g., ibid. cfr. Böta 1. eper falzs til -ds, d.a. till skuldens betalande (men ej till böter): iuramento a debitore non dato, debitum (non. vero mulcta) solvitor. R. 5: 1. Cfr. Korngiald. 3) böter: mulcta. Vide Fear, Mor力giald. ${ }^{\text {" }}$

Gialda (gialda; impf. galt, conj. gulde), v. a. 1) erlägga, betala, ersätta: pendere, solvere, rependere. G. 16: pr. not. ${ }^{3} 9$; $\mathbb{\text { E. 1 4; ES. 7, 9: pr. not. 99; }}$ Vins. 6: 5; 1. 12: pr; 17, $21: 1$; 25: 2. not. 17; 41: pr; 51. ater g., Kr. 9; Vab. 39: 1; G. 14: 1 ; Vins. 6: 5; B. 5: pr. not. 39; 19: pr; 21: 1. not. 26; 26: $1 ;$ 50,5ı. -di ater fullum gialdum, "ride Giald 1. gen g., vide Gen 2. ut g., Vins. 6: 2; B. 17: 1. not. 79; cfr. Priskuldi. g. annars at (vide VGL.); pat (fa) fik egh py baria at hans at gulde alla hans fear, d. ä. genom hans eller hans fäkreaturs vållande: se vel pecus suum non esse caussam necis alieni pecoris. B. 15: 1. g. hup sina, Vap. 39: 1. lif sit firi (sc. garp) g., Eps. 22. 2) böta: mulctam solvere. Dr. 7: pr; Vap. 1: 2, 5; 3: pr. g. siax öra, fiuratighi marker \&c. Kr. 8: 2. not. 26; Vap. 5; ES. 3: 1; 4: pr; 6, 7, 9: pr. not. 99; B. 4: pr; 6: 1; 14: 2; 18, 23, 24: 2; 31, 35: pr; 43: 1; 49. fie g., Kr. 21. not. 91. g. karle ok kununge, R. 10. g. map halvu, böta (kreaturets) halfva värde: mulctam dimidio (pecoris) pretio parem pendere. B. 15: 1:'g. halfgildi, vide Halfgildi. 3) gälla (i vàrde eller böter): valere (certo pretio vel mulcta). B. 25: 2. pa-din pön (sar) egh mera all aen et fullscere, d. a. det bötes ej mera för dem: omnia illa vul-
nera non maiori mulcta luuntor \&c. Vap. 13: 1. ${ }^{\circ}$

Giarna, adv. gärna: libenter. Eps. 15: 2.

Gift (gipt, B. 9: 6.), f. 1) stảdja för arrenderad jord: arrha pro praedio conducto. B. 9: i. nott. 5, 13; ©.6. g. aer half int $\mathbf{v}$. ut int, jordegaren har till hälften eller helt och hảllet förvärfvat eller förtjent städjan, d. ä. halfva eller hela legostämman är förliden; ty jordegaren hade ej rätt att behålla fulla städjan som han emottagit, om landboen i förtid blef ekild frän jorden: dominus fundi dimidiam v. omnem arrham adquisivit v. meruit, i. e. dimidium vel integrum locationis conductionis tempus praeteriit; nam dominus fundi non totam arrham a colono acceptam adquisivit v. meruit, si colonus ante constitutum tempuse fundo emigrare cogeretur. B. $9: 1,4$. lagha g., B. 9:5. g. giva, B. 9: 4. af eghn g. giva ok afraepe, G. I7. taka af (eghn) g.sk afrape, G. II: 1. nu stander undi g. hans, arrendet går under, eller brytes genom köpet: locatio conductio quasi superatur, i. e. dissolvitur facta emtione venditione. B. $9:$ 6. Locc: credit verba undi gift hic unum esse vocabulum, et vertit: "si sistatur obreptitia cuiusdam arrha.". Cfr. tamen Lex. Iur. v. vndi. $\sim$ Cfr. Bol-, Vingift, Gref. 2) giftermål, ảktenskap: nuptiae, coniugium. gipta bab ker, G. rubr.

Gifta, vide Gipta.
Gifta fulnaper, m. (a gift 1) erstittning för städjan till landbo, som i förtid skiljes frán den arrenderade jorden: compensatio arrhae, data colono, qui, tempore conductionis nondum 6 nito, e praedio conducto eiicitur. B. 9: 1.

Giftardi, m. (part. a gifta) i. $\boldsymbol{q}$ gipta maper; E. 16: 1.

Gilda, v. a. (a gilder) göra gild, bestämma böter för nảgon dräpen: mulctans pro caede alicuius determinare. huru höght sum hon ma gildas, d.ä. huru mycket som skall bötas för henne: quanta pro caede eius solvenda est mulcta. Eps. ind. 33 (ubi cod. B. habet giäldas).

Gilder (comp. gildune, Vap. 27: 1. not. 58; ©. 15. n. 30.), adj. 1) gällande, giltig: valens, ratus. R. 14: pr; $21:$ pr. Cfr. Köp-, Laghgilder. 2) i godt stând (om gärdsgard \&c.): rite exstructus (de saepe \&c.). R. 4: pr; B. ind. 5; cap. 4: 1; 13: 1; 14: pr; 15: pr; 17: 1. Cfr. Ogilder. 3) för hvilken skall bötas: pro quo mulcta penditur. Eps. 1: 4; Dr. 11:1; 17: 1; た. 25: pr. han (den dräpne: occisus) ar g. at prim \&c. markum, Kr. 8: 1; Eps. 33, 34; Dr. 10: pr; 13: pr, 1; 14: pr, 1-3, 5; 17: 2; 18: pr; Vap. 1: 4; 5; B. 25: 2. g. at pukka, Dr. 14: 6. g. at halvre bot, Уap. 1: 4, 5. vari (sva) g. sum \&c., sà mycket bötes för honom: tanta mulcta pro eo solvitor. Dr. 14:4-9; Vap. 3: pr. huru g. han varper um drap sar aella skenu, 正 ind. 23. pan annöpugha varper gildare an \&c. F. 15 . klokka v. kuarn ar gild at prim markum, lip ar gilt at siax örum, Kr. 8: 1; Vap. 1: 4; B. 23. pön garp ar gild at hundrap markum, Vap. 3ı: 2. pret er gilt at half siundu mark \&c. Vap. 2. pat arr sva gilt \&c. Eps. 33: pr; Dr. 10: 1; E. 17, 20: pr. pön (mal) erru sva gild ... ok egh gildare, Vap. 27: 1. Cfr. Iam-, O-, Tivagilder. ${ }^{\circ}$

Gildih, n. den egenskap, att någon uir gild, eller att böter ega rum för honom (om han dräpes): condilio eius, pro quo (si occidatur) mulcta solvitur. han haver firi huggit sar ok sinu g., d. A. han kan saklöst dräpas: (servus qui liberum hominem vulnerat \&c.)
impune occidi potest. Vap. 16: ı. um brytia g., d. a. huru mycket som bötes för dem: quauta mulcta pro villicis (occisis) penditur. Dr. ind. 14. hvat hanna g. ar, E. ind. 15. Cfr. Half-, T'vagildi.

Gingart, f. (vide VGL.) detta ord förekommer här oun det underhâll som borde lemnas biskopen, dá han kom till soknen: h. v. hic occurrit de cibariis, quae episcopo paroeciam visitanti debebantur. biskupe g. gara, Kr. ind. 2. tvaggia natta g., Kr. 13: 1. *

Ginsta, ginstan, vide Gensta.
Ginum, vide Grnum.
Gipta, gifta, v.a. i) bortgifa quinna: feminam nuptui dare; in pass. giptas, blifva bortgift (om qvinna): nubere (cfr. VGL. v. Gift 2). G. 9: pr. g. kunu, G. 6: 1; 16: pr; 28. g. kunu manni, G. 29: 2. kona -tis, Eps. 23: r; G. 2, 16: pr; 23. kona -tis manni, G. 23. kona cer gipt, Vap. ind. 36. gipt ok givin (manni), in hac formula duo vocabula, hoc loco idem significantia, allitterationis caussa connectuntur; non enim vertenda sunt; "desponsata et nupta," ut credit Ih. G. 9: f. Cfr. Gipter 1. 2) i vidsträcktare bemärkelse brukas detta ord äfven om mannen som gifter sig: latiori sensu h. v. quoque usurpatur de viro, cui uxor adiuugitur. bonde -ter son $\sin , \mathrm{G} .26$; Æ. 9: pr. maper -tis, G. 27; Æ. 7. -tas map v. vip kunu, G. ind. 5. et not. 2. maper ok kona -tas, G. ind. 29. siban pön aru vighp... a hvat holder pön -tas aella egh, elıvad den högtidliga handling, hvarigenom giftomannen öfverlemnar qvinnan at mannen, förrättas eller ej: sive solemnis actus, quo femina nuptui datur, celebratus fuerit, sive non. G. 7: pr, ubi Ih. perperam credit v. giptas significare copulam con-
iugum carnalem.` sipan vight ar ok gipt, Vap. 36. 3) detta ord har afven afseende pa den vid quinnans bort giftande besta̋mda egendomsgemenskapen emellan makarne: h. v. quoque respicit communionem: bonorum inter coniuges, a sponsore in collocantdo determinatam. retter pripiunger sum hon giptis til, Eps. 18. Tann ratter sum hon var gipt til alla givin (cfr. supra sub 1), Eps. 19. 4) arrendera: conducere (praedium). Cfr. Gipter 8. ${ }^{\text {a }}$

Gipta, f. gifte; .aktenskap: nuptiae, coniugium. ganga a andra tu, G. 19, 25; E. 9: pr.
Gipta kvelder, m. (vide VGL. in giftar qualder.) Dr. 5: pr; G. in. á

Gipta mal, n. (cfr. YGL. in Giftar. mal.) 1) quinnas bortgiftande, förrattande af gift: feminae solemnis collot catio in matrimonium. vara nemir -lum; vara (i anseende till slagtskap med qvinnan) närmare att förrätta denna handling: feminae collocandae (cognationis nomine) propior esse. Gr 9: pr. retena (man) -la, säges om prest, som viger quinna (och troligen afven om den som förrättar gift) utan giftomans tillstánd: dicitur de sacerdote coniuges sacro ritu copulante (et quoque, ut videtur, de eo, qui feminam nuptui dat) sine venia sponsoris. Vap. 14: 1; G.6: pr. (His collatis, locutio: rena man fastninga mala, in Iure Vestrogotico occurrens, non ad nominat. frestninga mali referenda videtur, sed ad feestninga mal, desponsatio; proprie sermo a sponsore in desponsando habitus). 2) giftermál, aktenskap: nuptiae, coniugium. giptomala v. giptamala balker, Vap. 4 I: 1. not. 69; G. hg: 2. n. 1.65 . Sed gipthamall perperam pro piupta mal, Kr. 13: 3. not. 79. ${ }^{\circ}$

Gipta mäer (gipta man; giptar maper), m: (vide VGL.) Vap. 10, 14: 13 35,36; G.4: pr; 6, 9: pr; 10: $2 ; 11$ : prs 14:4; E. 8: pr. *

Gipter (gifter), adj. (part. . pass. a gipta) 1) gift: matrimonio iunctus, G. 25; B. 13: pr: Cfr. Lagh-; Ogipter. 2) arrenderad: conductus (de praedio). gipt bol, B. 9: 4, ubi codd. B. F. habent giptat.

Gisl, f. gissel, piska: flagrum. Dr. $180^{1 .}{ }^{*}$ (gesl)
: Gisting, f. en menniskas förvarande stasom gislan eller fange: custodia obsidis vel captivi. Inde

Gislinga brut, n. brottemot gislin+ ga lagh, derigenom, att gislan eller fảnge med vald tages från sina vaktare: violatio iuris custodiae gislinga lagh dicti, qua obses vel captivus manibus custodum vi eripitur. R. 3: 2. bryta g., Dr. 2: 1, 2. not. 65; Vap. 34: i. Ih. h. v. tantum de "homicida aut alius gravioris delicti convicto, captivo et in custodia retento" interpretatur; at eam latius patuisse, etymologia testatur. Ab altera parte quoque Locc. nimis restricte vertit: "violatio iuris obsidum;" etsi haec sit propria h. $\mathbf{v}_{0}$ significatio. Perperam vero Ver. credit hoc delictum committi "cum vindex neglecto iudicis auxilio homicidam ipse capit vel interficit;" gislinga lagh enim erat ias in favorem custodum statutum, non vero "privilegium quoddam homicidae, ne a vindice capi vel interfici posset extra iudicium," ut de illa voce confusim disserit Ver.

Gislinga lagh, n. pl. den sakerhet som lagen stadgade for dem som emottagit gislan, eller ock fángat eller bollo vakt öfver en brottsling, att gislan eller fangen ej fiok med vald tagas ifrân dem: jus custodientium obssides
vel captivoss qua prohibitum arat ne Lii ：manibud illorum vi eriperentur．bry－ ta，g．s Dr：es 2．Cfr．Gislinga brut．

Gita（impf．gat，Vap．32：4．pl．ga＊ $t u$, ES． $8 ;$ B． $1: 4$ conj．gate，Vap． 34：4．），vi．i．gitta，kuma，förmá：pos－ se，Еррsi 1：29 3：u；．压 9：pr；R．14：1． g．op gangit；sin vilia：framt，drai－ pit，dults，sik vart，sak sot，\＆zc．Kr． 18：2；Eps．3：pr；5：2；Vap．1：5；33：1； R．＇ı4：1．\＆c．Cfr．Kunna．${ }^{\text {。 }}$

Giva（gafs，pro gifs v．gafs，Kr． 1883．impf．pl．gaw pro gavu，Gai6： pr．），v．a．1）gifva：dare，g．prea mar－ ker，örtugh，\＆c．Kr．2：pr；7：pr；8： pr；不12：I．g．tiunda，hemfylghp， omernd，vingaef，urgaf，Kr．9；G．11： pr；12：pr；26，27；E．9：pr．fyndar late af（fynd）g．，B．37：pr．iamt ar－ nuије a mote iamnu g．，B．ı：3．gipt ok givin，allitt，de femina，vide Gip－ ta 1，3．g．ut，penderes solvere．G．it： pr；cfr．Ut giva．g．（sc．gift）til（bols）， B．9：4．et not．46．g．manni sak，hor－ sak，piufsak，vide Sak \＆rc．g．sik til gaefiraels，A．re．ep g．，ga ed：iura－ mentum dare．Vap．23：pr；ES．ind． 3. lagh firi sikg．，idem．Kr．21．g．man－ $n i$ ur v．af epe，gifva nágon tillstảnd att gả ur eden，eller ej svärja：veniam alicui dare discedendi $\varepsilon$ iuramento． Kr ． 18：i；Vaן．i：pr；R．${ }^{17}$ ．g．manni ur roemd，Kr：18：1．Cfr：Friber，Fral－ si，Gift，Grup，Firi giva．2）skänka： donare．Kr．1，2： 2 ；3：pr；24：pr；E． 4．12：1；22；Vins．9：1；B．46．g．（iorp \＆c．）til omiynd，at hindradags gaf， Dr．5：pr；G．10：pr，1．g．（iorך \＆c．）un－ Hadr rettum arviom，E．4，11．3）med－ gifva，eftergifva：concedere．g．manni vitsorp，Vap．11：r．g．kunu lif，Vap． 35．fiura（marker）gaf han af，efter－ skänkte：remittebat．Vap．6：5．4）gif－ va lag，stadga：legem sancire，statuere． lagh g．，Vap．35．sva gaf birghir iarl

Clagh，Dr．3：3；14：pr，6；Vap．6：5； nu．gaf pat sva birghir iarl，R．3： 2. pa gafs pat sva，Dr．14：6．g．af， afskaffa（en lag）：abrogare（legem）．pat gaf birghir iarl af，paet gafs af，正． 11；R．3：2．birghir iarl gaf af iarn byrpina，Eps．17．4）givas，gifvas， vara till：dari，exsistere．för an ep－ sörit gafs，Eps．14．＂

Giurper，adj．omgjordad：cinctus． huvup duki g．，G． 15.

Glugger，m．glugg，hâl：foramen（in pariete vel muro）．Vap．32：4．Scribi－ tur glugga，not．97．ibid．

Glöma，v．a．glömma：oblivisci．Kr． 20：pr；G．16：pr．

Gor，m．（vide VGL．）Inde
Gorkatti，m．gömställe，der stulen boskap af tjufven förvaras：locus occul－ tus，ubi abacta pecora a fure includun－ tur．Vap．32：pr．

Gorpiuver，m．boskapstjuf：abactor． Vap．32：pr，3．

Goper，adj．god：bonus．Kr．11；B． 6：pr；31，33．pa ar pat got，pa ar got an \＆c．Vap．37；G．1，8：pr．\＆c． Cfr．Emgoper．${ }^{\text {o }}$
Gops（gous），n．gods，egendom（i allmănhet，fast eller lös）：bona（gene－ ratim，mobilia vel immobilia）．Eps．8， 18，19，26，30；Dr．5：pr；Vap． 15 ：pr； 33：pr；35，37；G．7：pr；14：3；18，19； Æ．11，12；R．3：2；B．39：pr．${ }^{\circ}$

Gopvili，m．fri vilja，samtycke：li－ berum arbitrium，consensus． $\mathbb{E}$ ．20： 1. －（godvili）
Graf，f．graf，grop：fossa．Vap．32：pr．
Granni，granni，m，granne，en af innevảnarne i samma（eller närmaste） by：vicinus，unus ex incolis eiusdem （v．proximi）pagi．Vap．32：4；R．4：pr； B．3：pr；9：6；11：pr；13：2；17：1；19： 1；21：pr；37：pr．${ }^{\text {o }}$
: Grava, v. a. griffa: fodare. g. gript keldu, diki, Kr. 12: pr; Vap- 1: 2i; B. 25: .. 。
. Grima, E. (Isl. persona; larva) grim" ura: capistrum. Inde

Grimu skapt, n. grimskaft: funio capistro alligatus. B. 4: pr.
Grind, f. grind: porta clathrata. Bi ind. 23.

Grinda stolpi, m. grindstolper: fant erum portaeclathratae Vide Gar.per.36

Gripa, vi: a. gripa, fanga: compre hendere, capere. varpa -pin vip $v_{0}$ map (piufnape), Vap: 35, 37. (iorpy) garpe g., allitt., d. a.. intagat. 凶ircemm saepire. B. 88: 5: ${ }^{4}$

Griper, m. (Isli, res pretiosa) en: alat af nágot värde, sopn hör till nágouk lösa egendom: res mpobilis oniusdain: pretii. B. 37: pr. ${ }^{\text {a }}$
Gript, ? grift, graft :sepulcruma. Ked 7: 1; 12: pri
$\therefore$ Grup, f. fred ooh sizk erbet, yond lofe vas at den, som forbrutit sig emoten, annan, eller annars af nagon - befarar fiendtlighet: pax $\nabla$. incolumitas ei prò missa, qui alium lassit, wel alias metait hostilem acceptionem: (Sid quoques in lure VG. v. grip: e explicanda est). bepas g. af manni, G. 8 8: 2 . pianini. 8 .) giva, ibid. man ige taka, Dr. Was. map -pum (til pings, af pinge) gani ga, til garps ripa, Dremit Gr 8ia: ${ }^{\circ}$
Grupspiell, n. pl: krithkuing :af lof vad sakerhet: prosdissqe incolumitatic violatio. Dr. 1 in id Pro -lin soribitur grudspiltan, not. b8:ibidis
Granni, vide Grahni:
$\therefore$ Grasfari, mi (algrives, grámen, et: fa
 pa graiset eller bara backen? doraioilid
 dam hiumún miguat gepra man: mada; B.9: 6. Loce. et Vert perperamel crew dunt verba: gara -ra significàres aid
grare in aesatate, ut adeo ve g. esseqt nop men migrationis. . Ih. cradis colopyum anite :tempus degibusi constijuthum, ext pursbom appeldari gi quia 'messem: iр herthe doserit." Ai b, v. nom nespicgre migrationem. astate: Gaciendam, inde oppiret, quod $1 . \mathrm{c}_{\mathrm{c}}$ id beneficium cont ceditur colano, at ae demigret consuetos/migrationis tempose vere nampe proxime instante, ut sancitam est. © © In eiusd. Cap.; sed liceat eie, arrham arse gief dictam dando, sibi comparare ius, remanendi usque ad sequentem auctu-, manum (cfr. ©. 5 , ibid.).
Guil, n. guld: aurum: G. A, r8; nBj 37: pr. giort g.s. vide Guxa 3. 9in:
Gut', gudh, 'm, Gud: Deuss Kr. 24, 31, not. 86; B. 51. n. 52. gajos domber, Guds đom; sal kallas järnbörden, aller egentligen det utslag, som grundades pa detta formenta uledeY att cutröna sanningeti: indidiam Dét; sic appedhtur portatio candentis ferri', vel' potius dos ctisio caussae, thoc modo ériuendae veritatis supérstitiose frito; nixa (cfr: Grd p. $908 \div 9^{3} 7$. Speridinin Gzoss. Archai or. $\downarrow$. 'indicium Dei,' ondaliumb: De Freste Glosis. v: ferruin): : veria bitit)
 gups las, vide Lass, Cfr. Biptity

Gjnum (ginum), praep c. ace gengm: per gota g. mifian by, vaghei



 (nuxiket, ej, shsema shifte quch këpp, aked. de ned bititide of uinz): sibi : invicem, muaeira dare (quod non, ut: permuths tionet amtio vend itia, erdsistente prafar
 not $86 ;$; B: 46 t ofri Lióna, et VGLo: No,
 Lugaf: a); suidja fär atrenderad jard:
arrha pro praedio conducto. första gaef, städja som gafs dà nâgon :aldran forst stadde ett visst hemmaps arrha quam dedit is, qui primum conduxit tale praedium, quod non iam antea conductionis iure tenuerat. B. $9^{\circ} \mathrm{pr}$, L . lagha g., B. 9: pr, 5, 6; var dels bolu gaf, egentlig städja, som bestod i ett sex års gammalt nötkteatur för hvar attung; dels vingcef, vängáfva, af sex öre, som gafs $i$ forstu gref: legitima arrha erat bolgacf, arrha proprie sic dicta, pro conducto funde data, nempe bos sex annorum pro quoque attunger; et vingaf, donum amicitiae nomine datum, sex orae, quae datae sunt cum primum ab aliquo conduceretur praedium quoddam (iförstu gaf). B. 9: pr. Cfr. Ars-, Bol-, Vin-, Undi gaf; Vara.

Gaefpral, m. en trảl, som sjelf gifvit sig i träldom; sà kallas äfven den, som gifvit en annan sin egendom, mot det vilkor att den andre skall föda honom till hans död: servus deditítius; sic quoque appellatur is, qui bona sua pro perpetuo victu alii cessit (cfr. VGL. V. Flat). Dr. 17: 2; E. 12: 1. sik, til ols giva, 厌 11. Non "per pontumeliam", tantum, vel quia "huius conditio aeque habebatur inhonesta, 'ac mancipiorum", ut credit Ih. (Gloss. I. 498. II. 948.) talis homo ita appellatus' est; sed quia dieta bonoruta cessio antiquissimis temporibus revera cum des ditione in servitutem coniuncta erat; at vero hac a Duce Birgero : prohibita ( $\mathbb{E}_{\text {. I Ir.), illa tamen sub certis con- }}$ ditionibus in usu remansit (\$. 12.). Ubi autem de caede servi dedititii star tuitur mulcta, Dr. i $7: 2$, quae, ut recte observat Ih., duplo minor erat illay quae pro alius servi caede pendebatar,: id certe, ante Brageri tempora scriat ptum, noa valuit de eo, qui postea no-
mine magis quam re fuit gafpral (雨. 12: 1.).

Gcelda (part. pass. gaelder), .7. a. gàlla, snöpa: castrare. Vap. 5,7: pr. Nobis vix dubium videtur quin $h_{i}$. ק. derivanda sit a gatd v. galder (vide Galdviper), potius quam a gaell, quod Ih. credit siguificare testiculum.

Gaeldinger, m. (a gaelda; prov. gäl. ling, eunuchus; Ish geldíngr., spado, vervex, BH. Angl. gelding, equus ear stratus.) till äfventyrs i allmänhet $8 n o ̈ p t$ kreatur; här galt: forte generatim animal castratum; hoc loco maialis. $X$ urer, B. 25: pr

Gara (göra, Kr. ind. not. 4; cape 5: pr. gera, Kr. it. impf. garpe, Vap. 34: pr. giorpe, Eps. 2: 2. \&c. sup. giort, Kr. 11; 27: 1. part. pass. gör, giorper, Kr. 1, 16: 1. \& \&c.), , , a. 1) göra: facere. g. kirkiu, kvarn, bro, hus, Kr. 1; Vap. 1: 2; Vins. 7: pr; B. 4: ${ }_{18}$ 23.' porp geers af thyu up, B. ıa byr gars af br, anlägges inom en :gammal bys gränsor: pagus intra fines antiqui pagi conditur. B. 28: 5. gör byr ok gamal, allitt., en i äldre tider. anlagd by: pagus antiquitus conditus. B. 28: 2, 4. gaeri ut (gatu) af sialfsins (sc. iorp), B. i.t: pr. naemd g., vide Namd, Broa-; Garpa-, Hreraps nemd. kemult, rat g., vide Hemul, Ratter. afftir sva giort, sedan sa är gjordt: postquam ita factum est. E. 1: 1. Cfr. Gaerning, Gaerp, Hemsokn, Firigara, Laghgiorpars (2) gifvai erlägga: dare, pendere. g. tiunda, ponninga, morpgiald, viłermund, Kr. inid. pot. 4; cap. 10: pry Dr. 12; G. ind. 3; cfr. Omynd. g. biskupi öl; praisti korn ok kvikas. 8×c. Kr. 2: pr;. 104 13 11. go: aftir sinum. wilia, Kr. 3x. Cfr. Ut gara. 3) arbatar (metall): facere (ppus ex metal. 10),: fermare giort gull of silver, Vias 1. ${ }^{3}$

Garning，f．1）gërande：factio．Vi－ de Forgcerning．i）${ }^{\text {g }}$ gerning；förekoim－ mer här endast om brott：actip；hic tantum de delictis occurrit．Eps．3r：1； Vap．15：3；G．6：pr；Ex ${ }^{17}$ ．gara g．， Eps．1：8；2：2．nott．100，3；10：2．n． 95；12．n．15；B．13：pr．gara g．a man，化．17．gara g．til mans，Eps．价pr； Ew 24．Cfr．Ogarning．＊
${ }_{1}$ Garsimi，f．dyrbarhet：res pretiosa， G．18．${ }^{\text {a }}$
－Garp；f．i）görande：factio．luaraps naemd（skal leta）lagha g．，d．ä un－ dersöka om ed i anseende till formen är lagligen gảngen：territorii nemda in－ quirito an iuramentum respectu habi－ to formae $\nabla_{\text {．}}$ ．iudicialis regulae legiti－ me sit factum．Kr．16：3．Vide Fa－ lags－，Gin－，Mungats－，Raßa－，Ölgarø． 2）gerning；förekommer här endast om brott：actio；hic tantum occurrit de delictis．Kr． $21 ;$ Dr．3：pr，4；9：1； ir：1；Vap．3ı：2；G．6：pr．not．87；R． 13；B．29．gara g．，－īin var gör，Kr： 16：1；Ebs．2：2；10：2；12；Dr．5：pr； Vap．9，15：3；21：1．not．15；B．13：pr． not．4o．gara g．＇a mani，Eps．2：2．＂

Garßa，ャ．a．gärda，bygga gảrdsgård： saepire．B．1：6；14：pr；16．garp g．， Vap．1：2；B．ı6．not 35．ater g．，gär－ da igen，âter upsätta gärdsgården der man gjort en öpning för att kunna köra igenom：saepem，ubi apertura transeuntis currus caussa facta est，ite－ rum exstruere．B．18．$\%$

Garłe，n．gárdè：ager vel pratum consaeptum．B．5：2；14： 2 ；32．vara $i$ g．map andrum；hafva del i samma gärde，hafva áker eller äng inom sam－ ma hăgnad：àgrum vel pratum codem saepimento circumclusum habere．$R$ ． 4：pr．Cfr．Frip garpi，Afgarpis byr， Ingarpis．

Garper，vide Garper．

Garpsla，f．gärdsle，här gärdsgår－ dar：materia lignea saepimenti．Ita pro－ prie vertenda videtur h． $\mathrm{v}_{\mathrm{s}}$ quamvis hoc loco ipsa saepimenta denotat；ini－ si corrupta sit，et garpsto legendum． B． 2 ： 1.

Gaslinga torva；f．en torfva，hvil－ ken，då dike gräfdes，skulle tapskäras， och förmodligen läggas vid sidan af diket，för att hindra gäslingar och an－ dra smákreatur att falla i diket：glae－ ba，quam is，qui incile fodit，humo excidit，ac，ut videtur，ad latus incilis posuit，ne anserculi aliaeque parvulae pecudes in fossam caderent．B．25： 2. Rustici Scanenses solent primo vere excidere viridem caespitem，quem te－ neris anserculis apponunt；ut gramen depascant；quod tamen ad rem，de qua l．c．sermo est，illustrandam non conferre videtur．

Gaeslinger，m．gäsling，gåsuuge：an－ serculus．B．25： 2.

Gaesta，v．a．gästa：hospitari．ficn sum ．．．gast（sup．）haver，Eps．I：pr．＊

Gaester，m．gäst：hospes．g．til garps ）（ husbonde，G．22．${ }^{\circ}$

Gceta（impf．gatte）v．a．c．atcc．v．gen． vårda，vaktà：custodiré．g．kirkiu fre， Kr．2I．not．82．vraker ok gatir（sc． $f(e)$ ，B．21：2．g．（svin）a（skoghi），B． 42．ficets g．；följa djuret pa spåren： vestigia ferae persequi．B．36：2 not． 92．${ }^{\circ}$
－Gömá，v．日．c．acc．v．gen．＇1）förva－ ra：custodire．Kr．21；Eps．18，19，24； Dr．2：1．：g．sik，taga sig till vara；ca－ vere．gömi sik．（par firi）at han＇$v$ ． par egh 1\＆c．：Eps．13：1；Vins！6：1； B．30：pr．ficts g．（cfr．Gata），B．36： 2. Cfr．Kirkiu gomari．2）bevara：con－ servare．Kr．3ı．not．86．3）iakttaga，gif－ va akt pá：observare．göming par at bönder，R，14：pr．göme at hon egh \＆t．R．23：1．。

Göma, f. förvar: custodia. garsima
i g. hava, G. ı8. taka 8 ro $i$ sina g.s ataga sig att onderhâlla henne: pontem reparandum suscipere. B. 4: 1. Cfr. Vangömas ${ }^{\text {a }}$

Gör, vide Gara.
Göpa, v. a. (a goper) 1) göra god: bonum facere. g. $e\rangle m a j$ epe, med ny ed bekräfta lagligheten af en förut gảngen ed: novo iuramento antea datum iusiarandum bonum facere, i. e. defendere $v$. probare illud legitime esse factum. R. 16: 1. Cfr. Göpslu eper, halver byr skal halvan g. ok attunger attung, tomterna pà den sidan af byn, der iche alla tomterna stöta till gatan, måste, dá detta fel skall aflhjelpas, sinsemellan jämka, sá att den ene attungen fâr lika stor tomt som den andre: ubi areae in pago non omnes contingunt plateam, illudque vitium eméidandum est, illae areae, quae ab eodem latere secundum viam iacent, inter se solum aequabiliter dividunto, ut quodcumque praedium attunger dictum habeat aream ceterorum parem. B. 2: pr. Locc. vertit: "dimidius pagus additamentum yel meliorationem ad alterum dimidium pagum dabit, et ootans "agri ad octantem." 2) göda, gödsla: stercorare. B. I:3. ${ }^{2}$

Gößning, f. det hyarigenom en brist fylles; fyllnad, förbättring: id que expletur defectus; complementum, nelipratio. B. 2: pr.

Göpsl (gopzsl), ? gõdsel: .stercus, цaetamen. B. 9:1. Sed gödzslo, perperam ' pro gopo, B.6: pr. not. 68 .

Göpslu eper, m. (a göpa 1) ed, hivarigenom lagligheten of en förut gàngen ed bekraftas: iuramentum, quo adsetitur iusiurandum antea datam, legitime osse factum. Kr. 13:3; R. 16: 1; 17. g. fiughurtan manna, R.I6: I.

H
Ha, vide: Har.
Haf, n. haf: mare. B. 37: 2. not. 52 boa noermir havi, B. 28: pr. han a egh hanum til hafs at visa ok egh i hirpgarp, d. a. bandens son âr icke child frán fadrens bo derigenom; att han reser till sjös eller gifvit sig i hoftjenst, utan han skall likval hafva sin andel af fadrens bo: filius, qui navid gationi vel ministerio aulico se commisit, ne ideo deslituitor sua portione paternorum bonorm. Dr. 5\% pr.

Haf vrak, n. wrak; ett genom skeppsbrott eller pà annat satt förloradt fartyg eller annat ting, som flyter pa hafvet: navis aliave res naufraga vel aliter perdita, mari natans. B. 37 : 2.

Hagh, ? (Anglo-Sax. hage) gărdsgard, prov. hag (unde hage, hagtorn); här gảrdsel: saepes; hic materia saepimenti. hugga Kágha, B. 29.

Haka skapt, in, skaftet of en bastso bake: manubrium berpagonis B. 28: 3: De ratione definiendorum terminorum l. c. constituta, cfr. Gr. p. 55-68.

Haki, m. hake, hatshake: uncus, contus, harpaga. Vide Haka skapt:

Hald, n. (a halda) hàllande: retentio. vitna man til halds, i. e. halds brend, Kr. 13: 9''not. 89.

Halda (impl. hiolt, pl. hioldu, Vap. 1:2; ES. 15: 5.), v. a. c. dat. v. acc. 1) hälla: tenere. Dr. 5: 1; ı8: r. h. a sokn sinne, fortsätta, utfora sin talan: actionem persequi. E. i7. h. a fast, fastum ok köpum, fullborda. köp genom fäst: venditionem solemnị ritu confir: mare; ; cfr. Fast 8. hunger halder $a_{5}$ haller i, fortfar: durat. G. 14: is up h.; undanhâlla: arcere, prohibere. mans repskape up $h_{1}$; Kr. 18: pr; 2y: 1. man-
ni up h. a paska dagh; neml. frân dea H. Nattvarden: a S. Coena. Kr. 15: 1. h. (manni) hemult, vide Hemul. pat barn sum sva ar til-dit, d. a. likasom framhâllet (genom bevisningen om dess tillkomst): infans ita (probata violenta procreatione) quasi in medium productus. E. 8: 1. 2) innehafva, besitta: possidere. G. 12: pr. 3) quarhâlla: retinere. G. ind. 8; E. 14; 17; ES. 15: 5; B. 17 : 13 39: 1; 47. h. ok haffta, allitt. G. 8: pr. halda egh vark, kvarn sum halder, vark sum hioldu, neml. liket: opera (non) retinent mortuum corpus iis adhaerescens, Vap. 1:2. halda vark til bana pön haldin til halfra bot, d. a. da de fasthâlla menniskan som fatt död af dem, sa nödga de ock sin egare att betala halfva (vảda-) böter: opera, quae retinent hominem ab ipsis necatum, quoque cogunt dominum ad pendendam. - dimidiam mulctam (homicidii casualis). Ibid. inne h., Kr. 7: pr, 1; 12: pr; G. 1 2: pr; (1. 17; B. 17: 1; 26: 1. 4) behálla: tenere, habere. G. 17; 压10: 2; ES. 21:1; B. 9: 6. h. fripi sinum (ok bo sinu), Dr. 5: 1; Vap. 6: pr; R. 26: 1. 5) un. derhâlla: sustinere, habere. h. biltugha man, Eps. 10: pr. et not. 8o. h. halfgirpi, B. 13: 2. et not. 67 . Cfr. Uppe halda. 6) hâlla, förrätta: habere, celebrare, ivir huse \&c. varp h., Dr. 2: 1, 2; Vap. 32: 4. h. fast, vide Fast .2. 7) halla i bet (kreatur): pascere. fae sinu h. map hurd ok hirpa, B. 21:2. h. svinum a skoghi, B.42. 8) halla, iakttaga: . servare, observare. $h$. köp, ES. 4: pr. h. alla ryva (sc. köp), ES. 9: pr. 9) v. n. hälla hel: iateger manere. ) (brista, Vap. 23: pr.*

Halds bani, m. (vide VGL. v. Haldbani.) Dr. 5: I. ${ }^{\circ}$

Haldsbrend, f? (vide VGL . v. Haldband 1.) kunu til h. vitna」 Dr. 8. ${ }^{\circ}$

- Halds böter, f. pl. bätex för haldsbänd: mulcta eius, qui occidendum tenendo interfectorem adiuvat Dr . ind. 5 .

Half, vide Alf.
Half friper, vide Half girpi.
Half gildi halft gilde, vitiase, uf videtur, B. 14 : pr. not. 87.), n, ersfttning af halfva vărdet for dräpt fakreatur, eller halfva vảdabäter för en genom våda omkommen mennista: compensatio dimidii pretii occisi pecoris, vel dimidia malcta pro hamine casu interfecto. gialde (ater) h., B. 14: pr; 15: pr; 25: pr, 1; 27: 1. böte h., $\mathbf{R}$. 4: 15, 15: $1 .{ }^{\circ}$

Half girpi (half giarpe), n? (vide VGL v. Halfgrerpi.) B. ı3: 2. varpa v. halda h. vip annan v. map. v. a mote andrum, ibid. Vitiose sine dubio cod. A. duobus locis habet in dat. half fripi, etsi talis vox eandem signifioationem habere posset. Ihid. nott. 60, 6..

Half inter, adj. till bailften förvärfvad eller förtjent: dimidia ex parte adquisitus. gift ar half int, neml. derigenom att halfva legostämman förflutit: dimidiam arrham pleno iure adquisivit dominus fundi, i. e. dimidium locationis conductionis tempus praeteriit. B. g: 1. Cfr. Gift 1.
Halfïmpniänge, m. halfar: dimidius annus. Vins. 7: 3. not. 24.

Half mark, f. half mark: dimidia marca. Kr. 12: pr; Vap. 18: pr; 32: 1; 38: 1; B. 25: pr; 34: 1. \%. panninga v. vapmala, vide Mark. -

Halfnaper, m. hälf: dimidium. Inde
Halfnapa trape, n. sádant Àkerbruk, då halfva åkren besás, och andra hälften ligger i träde: illa agricultara, qua dimidius ager seminatur, altero dimidio quiescente. tolf prnia sape a h., en aker, pa hvars ena halft tolf tunnor sad kunna sås, dà den andra hallf-
ten ligger i trade: ager in quo, dimidio quiescente, duodecim orcae (tonnae) frumenti seminari possunt. $\mathbf{K r}$. I. Cfr. Half trape.

Half trape, n. i. q. halfnapa trape. B. ir: 2.

Hali, m. svans, prov. hala: cauda. Dr. 18: 1; B. 24: 4. ${ }^{\circ}$

Halmber, m. 1) halm: stipulae, culmi. Kr. g. 2) skörd: messis. taka v . hava (af sc. iorp) en halm v. prea halma, B. $1: 3 ; 28: 5 ; 32$. 3) âr: annus. vita sik til ens halms, bevisa sin rât att sitta qvar pa den arrenderade jorden ett ärs tid: probare ius suum in praedio conducto unum annum remanendi. B. 9: 1; cfr. ©. 6. nöt um siax halma, sex ár gammalt: bos sexennis. B. 9 : pr. ${ }^{\text {a }}$

Halver, adj. half: dimidius. Kr . $\boldsymbol{2}$. pr; 10: 1; 24: pr. \&c. h. annar, unus cum dimidio. B. ı: 6. h. famte, Vapo 39: 1; R. 5: 2. h. siunde, Dr. 7: prs Vap. 1: 1, 5; 2. halft, n. absolute, hálften: dimidium. Dr. 7: pr; Vap. 14: r; स. 3: pr; 9: pr; B. 35, 37: 2. Cfr. Hofpa, Nomna. lyti map halvu böta, egentligen med tredjedelen, neml. af saraboten; ty för lytet böttes till mâlseganden lika mycket som för sáret, men intet till konungen och häradet: pro mutilatione dimidiam mulctam pendere; proprie trientem mulctae vulnerationis; nam pro mutilatione tanta mulcta actori pendebatur, quanta pro ipso vulnere; regi vero et territorio nulla. Vap. i5: 2, 3,4 (ubi haec locutio explicatur); 23:2; 24: pr; 25: 1. half (sc. vapa) bot, Vap. 1; 2, 4, 5; 2; egentl. tredjedelen af tjugo marker: proprie, triens vigintí marcarum, so. half siunde mark ok fiura örtugher, Vap. 1: 1, 5; 2. gialda map halvu, i. q. gialda halfgildi, B. 15: 1. halvu varre, dubbelt sämre, d. à. endast
halften sd mycket vard som fôrr: duple vilior, i. e. dimidium tantum prioris pretii habens. G. 16: pr. halvi vilia annat ok halvi annat, d. a. hallften af grannarne: dimidia pars vicinorum. B. 1: 4. not. 12; 2: 1. Cfr. Byr; Hand, Haerap. ${ }^{\text {。 }}$

Hamar siangh, f. sá kallas den hemgift som gafs till en hemmafödd träd och trálinna dà de gifte sig: ita' appellatur donum vernis contubernium ineuntibus a dominis eorum datum. G. 29: 2. Quid significet prior h. v. pars, nobis latet; hamar, locus petrosus, huc non videtur pertinere, etsi hamar siangh posset verti: cubile durum, quasi sub dio in lapidoso loco stratum. Multo minus ex Anglo-Sax. hamora, domestici, a ham, Sv. hem; domus, sequitur v. hamar significasse domesticum, servum, ut pro certo habet Ih.

Hambla, v. a. (egentl. hindra: proprie impedire) genom lemmars stympande göra nägon ofardig: membris mutilare. Vap: ${ }^{16:} 2$.

Hamna, f. (a hamn, portus) ett visst distrikt, hvars inbyggare stodo. : gemensam ansvarighet för krigstjenst till sjös, och de dit hörande utskylder: regio, cuius incolae respectu militiae navalis et tributorum illuc pertinentium communione quadam inter se erant connexi. Cfr. Har, et UplL. h. v.

Han, pron. han: ille. Kr. 2. \&c. gen. hans; bipa hans, afhida honom, d. ä. hans aterkomst: exspectare enm, i. e. reditum eius. Dr. 4: 2. til hans, till, emot honom: ad v. contra eum. $\mathrm{Kr}_{\text {r }}$ 7: pr; 12: pr; 15: pr; 21; Eps. 4: pr; Dr. 16: pr, 1; Vap. 8: 2; 20: 1; 28. \&c. dat. hanum, Kr. 2: pr, i. \&c. acc. han; han (honom: eum) skal v. skulu vitna, Eps. ind, 26; cap. 30. vil h. dreppa, Eps. 3: 1. sum h. a, Eps. I6. pa
skal h. sökia v. staghla, Eps. 18, 21. sum h. vitnapu, dömde, drap, Eps. 28; Dr. 11: pr. sum h. vil vita, Dr. 18 : 2. h. (sc. servim) a egh, Vap. 25: 2. pan h. atte, G. 29: ı. han (sc. epin) skulu frander hans ganga, ※. 2: pr. sum
 lepa, sum h. at lede, t. 20: 1. pa arvir h. kirkian, ES. 20: 2. pan sum h. bap $i$ vinsorpit, Vins. 6: 2, 5. pa skulde h. nema, R. 3: 2. h. falla per, R. 4: I. sum h. (sc. veghin) skulu fara, B. 5: 2. pan sum h. bap $i$ borghan, B. 39. pan sum h. a, sc. pan galna hundin, B. 5o. Cfr. Olovandis. ${ }^{\circ}$

Hand, f. hand: manus. Eps. 6; Vap. 1: pr; 15:4; 16: 2; 18: 1. pumul finger ar half h., Vap. 18: pr. varper alt takit saman $h$. ok brander, gripes mordbrännaren a bar gerning med brand i handen: si incendiarius in ipso facinore, titiońem manu tenens, deprehendatur. Eps. $3_{1}$ : pr. satia (kirkiu nykil, byght bo \&c.) i hamder manni, Kr. 4: 1; Dr. 5: pr; Vap. 37; G. 8: pr; Æ. 12 : pr; R. 14: ; B. 9: 6; 33. satia i hand manni, Dr. 18: 1. nu a ... hara pan sum handum taker v. far, allitt. B. 36: 5. hava sik $i$ hande haka skapt, d. a. i sin hand: in manu sua. B. 28: 3. taka fax $i$ piufs handum, Vap. 38: І. taks (ßiufnaper \&c.) i handum (manni), Dr. 6; Vap. 3 : 4; 32: pr, 1, 3. et not. 67; §. 5; 38: pr. hava handa mallum, besitta: possidere. B. 46 . af handum sik (sar), frân sig: a se. lepa af handum sar (piufnap), Vap. 32: 3; cfr. Lepa. föra ep sik af handum, Kr. 19: pr; cfr. Föra. a heender manni, i. q. a man. lepis a hernder manni sander piufnaper, Vap. 32:3. han vair egh iorpina sik til handa, han vinner ej genom bevisningen rattigheten att behâlla jorden: probatione
sua non id efficit, ut fandus ei adiudicetur. ES. 4: 2. Cfr. Vreps hand, Afhenda. *

Handavirke, Handavark, vide Handvirki, Handvark.

Handfaster (handfaster), adj. fast, fästad, som ej med blott handkraft kan flytas: fixus, qui non sola manu demoveri potest. handfast verk ) (lanur, Vap. 39: pr. Locc. vertit: "opera piscatoria manu defixa;" et Ih.; "decipulae, piscibus capiendis adaptatae, et in fundo lacus manu defixae."

Handlös (handalös), adj. handlös, ej styrd af hand: non manu directus. h. vape, en vảdelig händelse som sker på det sätt, att t. ex. ett kastadt spjut gör skada sedan det nedfallit och genom studsning fatt en annan rigtning än handen gifvit det, eller ock blifvit kastadt offer ett hus, utan att den som kastat det, ser hvar det faller ned: damnum fortuitum, quod facit ex, c. hasta, aut non in ipso iactu, sed postquam in locum quendam decidit, inde repercussa, aut si iaculator non videat ubi hasta, super aedificium iacta, decidat. Vap. i: 1: Locc., Ver. et Ih. haec verba nimis late interpretantur de iactu imprudenti vel temerario; non enim quicumque imprudens iactus huc relatus est. Ius Danicum utitur hoc termino de damno, quod non faciunt hominum manus. Cfr. K. Rosenvivge, nott. ad Eriss SelL. pag. ${ }^{37 \mathrm{a}}$.

Hand ran, n. (vide VGL.) gara manni h., Vap. 31:4.
Handski (hanzski); m. handske: chirotheca: Dr. 18: i. :

Handvirki handavirke), n. ${ }^{1}$ i) i. q. handvark 1. B. 26: pri. 2) i. q. 'handvark a. B. 15: i. utan laghhafpat h. gangi firi, d. a. vitteṇverk opus aquad.
riam. B. 28: 4. Cfr. Har. " (handavarki)

Handviti, m. handveta, plogstyre: stiva. B. 9: 6. Locc. et Ver. perperam vertunt: "testes ad manum v . praesentes."

Handvark (handavark), n. 1) gerning som verkställes med händerna: actio quae manibus fit. döia v . fa bana af mans -kum, Dr. ı2; Vap. ı: 5. varpa (foe firi sar ok) sinum -kum, B. 17: 1; 26: pr. not. 22; etsi quoque altera h.v. significatio hic locum habere potest. liggia ogilder af ( $\mathbf{\nabla}$. a) sialfsins -kum, Vap. 1: 3. synis pat a likinu ... mans h., d. ä. tecken till valdsam behandling: vestigium violentae contrectationis. Eps. 29. 2) ett med händer gjordt verk, t. ex. en quarn, en gärdsgård: opus manu factum, ex. c. molina v. saepes. Vap. 1: 2; B. 15 : 1. not. 17. fa dö巾 v. bana v. akomu af mans -kum, Vap. 1: 2; 25: 1; B. 15: г. - Cfr. Handvirki.

Hanker, m. hank: annulus v. vinculum vimineun, quo in saepe continentur perticae. B. 14 : pr .

Haper ? i. q. humper, q. vide.
Har, n. hăr: crinis. synis alt saman $\ldots h$. ok handvirki, d.ä. finnes hår af det döda kreaturet fastnadt pá gärdsgården: si crines mortui pecoris ad saepem adhaerentes inveniantur. B. 15 : 1 . ${ }^{\circ}$

Har, m. (egentl. årtulle: proprie scalmus [cfr. BH. vv. hàborur, háir, háseti, hästockr]; sic quoque Ver. Latine vertit h. v., at Suethice minus recte: "tullbord;" Locc. vertit: "scalmus v. remus," et Ih.: "suprema pars lateris in nave, scalmus.") i. q. hamna (cfr. HelsL. v. Har). Vocabula synonyma lar et hamra allitterationis caussa connectuntur in his formulis: byr ligger til ha ok hamnu, d. à. àr, i
afseende pá krigstjensten till sjös, anslagen till en viss hamna: pagus, respectu militiae navalis, adscriptus est certae caidam regioni hamna dictae. B. 28: 5. iam full (eghn) til h. ok h., underkastad lika stora utskylder för krigstjensten till sjös, och săledes varande af lika värde som förut: praedium paribus oneribus respectu militiae navalis obnoxium, ideoque aeque magni aestimatum ac antea. G. 16: pr.

Harva, f. harf: occa, pecten occatorius. B. 49 -

Harva, v, a. harfva: occare. B. 49 -
Harvu kialki, m. kälke, på hvilken harfven föres: traha, qua fertur occa. B. 49 .

Harvu tindi, m. harfpinne: dens occae. B. 5 I; cfr. cap. 49.

Harplika, adv. hárdeligen: dure, severe. Vide Ofharplika.

Hasl, f. hassel: corylus. B. 3o: pr.
Hasla, f. hasselqvist: ramulus e corylo. satia $i$ (sc. iorp) haslu, neml. sásom tecken till förbud: talem ramulum humi figere, in signum interdicti. B. 19: 1 ; cfr. VGL. I. J. 20. et Gr. p. 133. föra in v. flytia (sc. sap) undan h., neml. dà en sádan quist blifvit satt i jorden: segetes (in agro litigioso messas), tali vimine interdicti nomine humi fixo, devehere. Ibid. Ih., qui de hoc loco nihil habet, refert "in glossis antiquis Latino-Barb. hasla notare ramum aridum" (Gloss. v. hassel). Locc. et Ver. vertunt: merges, fascis.

Hasskaper (herskaper), m. en mängd af menniskor; förekommer här om ett härads innevảnare: caterva v. multitudo hominum; hic occurrit de territorii (heredae) incolis. alder h., i. q. alt heerap, Dr. 12. Ita h. .v. nobis explicanda videtiar, etsi Ragvaldus Ingemusdi eadem verba in Codice Magnaeano vertit: "omnes de una curia,"
et Ih.: "tota familia;" "quae significatio 1. c. non conveniens videtur. Iam pridem dubitatum esse de h. r., inde apparet, quod prima eius syllaba in Codd. Iuris Magnaeano et Christophoriano manuscriptis varias induit formas; at, etsi multi codd. habent $h u$-, hi-, hiidskaper \&c., quod param abest ab Isl. hiüskapr, Anglo-Sax. hiv-skipe, familia; in antiquissimis tamen codd. scribitur hac- v. harskaper, quod, pariter ac harrep, ab har derivatum, significat catervam hominum, exercitum; Franc. heriscaf; vide Schitrbr, Gloss. Franc. et Alem. cfr: Ih. Gloss. I. 822; unde Suecus S. Bibliorum interpres dicit: himmelens härskap, $\sigma \tau \rho \alpha \tau \iota \alpha$ тoũ ouvavoũ, Act. 7:42, codem sensu quo ingens stellarum copia alias plerisque locis appellatur himmelens här, ,השטמים, Deut. 4: 19. 17: 3. \&c.-Si hasskaper 1. c. non pro herskaper, ut habet cod. F, scriptum, sed propria sit illius vocis forma, potissimum dicendum est illam significare incolas regionis har dictae.

Hatta band, n. hattband: spira pilei. B. 4 : $: 1$.
Hatter, m. (mans-)hatt: pileum (virile). B. 41: 1. hvarte hyl h. alla huva, allitt. Vap. 15:4. h. ganger til (sc. arfs) ok huva fran, i. q. maper taker arf ok kona ganger fran, E. 3: I.
Hava (sup. havat pro haft, B. 3: pr.), v. a. 1) hafva: habere. Kr. 9, $\mathbf{2 4}$ : pr; G. I, 6: 1; Vins. $7: 5$; B. 3: pr; 9: 4, 5. h. ok haffa, allitt. E. 2: pr. Cfr. Inne, Til. 2) halla: habere, celebrare. ping h., Dr. 11: i. broa syn h., R. 4: pr. not. 16. 3) framhafva, föra: adducere, afferre. sea hvat pe h. in, Vap. 32: 4. 4) v. aux. hafva (gjort \&c.): supino praepositum hoc verbum indicat praeteritum tempus. h. laghhatpat, gast, \&c. Kr. 3: pr; Eps. 1: pr. \&c. ${ }^{\text {a }}$

Hel, adj. hel: )(hahlf \&c.: totus: $h$. huvup luter, branstup; )(halver, Kir. 24: pr; B. 44: ${ }^{1}{ }^{*}$
Helagher, adj. 1) helig: sanctus. ganga haelgra manna maellum, ga omkring i prestgardarne och klostren för att tigga: mendicans visitare sacerdotes et monachos. Dr. 13 : pr; cfr. HelsL. v. Helagher. Ita quoque Ih. intellexit vv. halghir man. Locc. vertit: "Christiani homines, qui in pauperes benefici sunt." Cfr. Aptan. 2) helig ( söcken: festus. h. dagher, ES. 12: pr; R. $12:$ pr. ${ }^{\circ}$
Hem, n. 1) hem, boning: domus. Dr. 2: 1, 2; B. 1: 2. husit ok hemit, allitt. Eps. 1:8; 10: 1.: 2) verld: mundus, Kr. $1 .{ }^{\text {. }}$

Hem, adv. hem: domum. Kr. 21; Eps. 1: pr, 2, 5; 4, 5:1; 7: 1. \&c.。
Hema, adv. hemma: domi. Vap. 37 ; E. 5. not. 67; Vins. 3: 1; 6: 1; R. 7, 24 . han atte ok h. födde \&c., formula iuramenti. Vins. 6: $7 .{ }^{\circ}$
Heman, adv. hemifrân: domo. Eps. 5: 1; Vins. 7: 3; B. 23. not. 47. *
Hemfylghp, f. i.q. frlghp. G. it: pr. ${ }^{\text {a }}$

Hemföpa, f. bevisning derom, att en trall eller ett fakreatur blifvit födt hemma hos nágon viss person: probatio, qua aliquis adserit servum v. pecus domi suae esse natum. Vins. 7 : pr. -pic vita, Vins. 6: 1; 7: 4. man a egh -pu sina i tak lata, d. à. dá denna bevisning skall ske, skall kreaturet ej stittas i quarstad: qui talem probationem debet proferre, ne deposito litigiosum pecus apud sequestrem. Vins. 7: 2.
Hemföpu eper, m. (vide VGL.) Vins. 6: 3. ${ }^{\circ}$
Hemsokn, f. hemgång: securitatis domesticae violatio: h. ok husbrut, Eps. ind. 1. gara h., Eps. 1: 3, 4, 6; 14. gara manni k., Eps. ind. 27. h.
gaers til mans, Eps. 1: 8. varpa drapin i h., Eps. 33: pr. sum för var skilt $i$ h., i. e. in illo Capite, ubi de hoc crimine actum est. Ibid.

Hemul, adj. (Isl. heimill) tillegnad, försvarad (om en rätlighet): appropriatus, defensus (de iure quodam). -lt gara, försvara sin besittning eller förytring af en sak, dà klander skett och fängesmannen blifvit upgifven: possessionem vel factam alienationem rei, lite mota et auctore laudato, defendere; a) säges i fråga om jord bảde om innehafvare och om făngesınan: dicitur, ubi :sermo est de' rebus immobilibus, tam de possessore, quam de auctore; ES. 6, $8,11: 1 ; 12: 1$. b) forrekommer i frâga om lösören endast om făngesmannen, som försvarar förytringen genom ed derom, att han sjelf latit förfärdiga den tvistiga saken, eller att den är hemmafödd: occurrit, respectu bonorum mobilium, tantum de auctore, qui factam alienationem defendit iuramento, quo probat se rem litigiosam fabricandam curasse, vel illam domi esse natam. Vins. 6: 1,$7 ; 7$ : pr. halda (manni) -lt, försvara förytring (af jord): factam alienationem (fundi) defendere, $\mathbf{v}$. evictionem avertere. ES. 6, 7 (ubi, pariter ac in cap. 6, sermo est de auctore ius possessoris defensuro). varper hanum egh skogher h., kan han ej bevisa sin rättighet att hugga i skogen: si ius suum caedendarum arborum in silva nequeat probare. B. 34: pr. De significatione et etymologia h. v. cfr. Schlyter, Diss. supra p. 242. cit., p. 21, 22, et not. 45. Cfr. Ohemult.

Hemula, v. a. 1) i allmänhet, försvara $\sin$ eller annans eganderatt eller annan rättighet: generation, dominium v. aliud ius, suum v. alienum, defendere. sialver $/ \mathbf{h} . \operatorname{sar}$, sjelf bevisa
sin eganderatt: ipse dominium suium probare. Kr . 3: pr; ES. 10, 11: 1; 13: pr. pa skal pan h. sum gaf, d. à. säga at hivilkendera han gaf: donator indicato utri dederit. Kr. 3: pr. h. hvarium perra \&c., afgöra àt hvilkendera han salde: decidere utri vendiderit. Vins. 7: 5. paen sum han -lape, át hvilken hat upgaf sig först hafva salt: is, cui dixit se prius vendidisse. ES. If: I. vil han (sc. iorpaghandin) h., d. à. försvara landbon derigenom, att han tillstár att han àt honom arrenderat den omtvistade jorden: si locator, confitendo se agrum litigiosum colono locasse, illum defendat. ES. 15: 3. 2) i synnerhet, försvara förytrad jord emot klander eller áverkan: speciatim, praedium alienatum contra vindicationem v. iniustam usurpationem defendere, $\mathbf{v}$. eius evictionem, mota lite, avettere. $h$. manni iorp, ES. 12: pr. h., absolute, ES. ind. 8; cap. 3: 1; 7, 9: pr; 10, 1 i:pr. han skal ... h. (emtoris ius defendere) ok (sc. pan sum avarkape skal) egh lufs ep ganga, ES. 15: 5. Ordet hemula förekommer någon gảng, likasom hemult gara, afven om innehafvaren af jord, hvilken leder till sin fangesman: h. v. nonnumquam, pariter ac hemult gara, etiam occurrit de rei immobilis possessore, qui, lite ad auctorem deducta, ius suum defendit. ES. II: 1. nott. 35, 42. ${ }^{\circ}$

Hemuld, f. hemul, försvar för eganderatt (till jord eller lös egendom) eller någon annan rättighet, hvilket vinnes genom rât fângesmans upgifvande: defensio dominii (rei immobilis vel mobilis) vel alius cuiusdam iuris, quae iustum auctorem laudando efficitur. (ganga) til höghs at h. (leta), söka sádant försvar vid grafhögen, d. à. genom att leda till en numera död fângesman: talem defensionem in tumulo
quaerere, i. e. auctorem iam mortuum laudare. ES. ıo; cfr. Ih. Gloss. $\mathbf{\text { F. hög. }}$ leta -ls pas \&c., söka hemul hos den \&c.: defensionem dominii petere ab eo qui \&c. Vins. 9: 1. leta h. sinna, skaffa sig försvar af den som tillåtit honom att hugga i skogen: defensionem quaerere apud eum, qui veniam caedendi arbores dedit. B. 34: pr. a h. lita, til -ls lita, vide Lita. stiomnah. sinne, i. e. hemuls manne sinum. ES. 15: 5. egh na h. sinne, vide Lepsn. fa $h$., dominium suum aliudve ius auctorem laudando probare. ES. ind. 20; сар. 15: 5; B. 34: pr. pon h. fylghir, d. ä. den som hemulsmannen säger att han sålt till: is cum quo stat auctor, $\nabla$. cui ille dicit se vendidisse. ES. 14: 1; Vins. 7: 5. hvar egh kumber h. innan lagha lepsnum, dà saken ej blir hemulad sedan den blifvit ledd till fångesmännen, d. ä. då fångesman brister át hemul: ubi, lite ad auctores delata, auctor factam alienationem defendere $\nabla$. evictionem avertere nequit. Vins. 6: 3. coll. 7: 4.

Hemuli, m. i. q. hemuls man. Vins. 7: 5. not. 56.

Hemuls eßer, m. ed, hvarigenom säljaren bestyrker den skedda förytringen, och försvarar köparens rätt: iuramentum, quo venditor adserit factam venditionem, et defendit ius emtoris. bipia han sea -ep at sarr (sc. hemuls manninum), d. ä. emottaga sådan ed af hemulsmannen: rogare alium ut tale iuramentum a se (sc. venditore) accipiat. ES, 15: 5.

Hemuls man, m. hemulsman, den som till en annan förytrat en sak, och vid upkommet klander skall försvara den skedda förytringen: auctor; is qui rem (immobilem vel mobilem) alienavit, cuiusque est, factam alienationem,
mota lite defendere. ES. $\dot{6}, 8,12$ : pr; 15: 5; Vins-7: 5.
Heta (impf. hiet, Ж. 22. not. 42.) v. n. heta, kallas: appellari. h. skriptabrut, hamar siangh, dana arf, \&c. Kr. 15: 1; G. 29: 2; Æ. 22. not. 42; B: 3: 1; 11: 1; 27: pr. h. saklös, fallin, saker, laghgangit, Kr. 19; R. 8: pr; B. 1: 4: h. kasna vargher, aghnabaker, haraps piakker, \&c. Eps. 31: pr; 32; Dr. 13: pr; G. ind. 22; 太. 8: pr; B. 24: 6; 28: 4. pat (sc. vingaf) hetir siax öra, B. 9: pr. ${ }^{4}$

Hepin, adj. odöpt (om barn): non baptizatus (de infante). Kr. 26: pr; $\boldsymbol{E}^{2}$. 6: pr; 7. hepit morp, barnmord: clandestina interemtio infantis sui recens nati, ac nondum baptizati. Kr. 26: pr. ${ }^{\text {" }}$

Hepna, f. (vide VGL.) * Inde
Нефпи byr, m. i. q. högha byr, q. cfr.

Hialp, f. hjelp: auxilium. Eps. 1: 7. sökia (man) til -pa, Eps. 1: 1. öpa V. löpa sik til h., Vap.31: 2.

Hialpa, v. a. c. dat. hjelpa: opem ferre. Eps. $10:$ pr. bibi sik sva guph. \&c., formula iurisiurandi. Vins. 6: 1 . sialver h. sik ok fö̉a sik, Æ. 12: pr. h. manne $i$ hem ok ur heme, neml. med dop eller den H. Nattvarden: recens naţo v . morituro baptismum $\mathbf{v}$. sacram coenam impertire. Kr. I. löndai skript -per (egh) firi (biskups sak จ. fea bot), d. à. böterna undgảs (ej) genom enskild penitens: privatam poenitentiam subeundo (non) evitatur mulcta. Kr. 15, 18 : pr; 20. forfals eper -per tysvar, R. 9: 1. pa -per hanum egh forfals eper v. vilzs eper, Vins. 6:3; B. 21: ı.

Hin (pl. hinir, hini, hinne, Dr. 3: 2; Vap. 6: 2; 20: pr. n. s. hit, hint, Æ. 3: 2; R. 18. pl. hin, G. 16: pr.), pron. 1) den andre: ille, alter. Eps. 5: pr; 12; Dr. 2: 2; 3: 1-4. \&c. hin -hin,
den ene, den andre: alter-alter. Dr. 3: 2; 7: 1; R. 8: 2. annar-hin, idem, Dr. 7: 1. h. ene - hine flere, t. 3: pr. 2) den (som): is (qui). h. sum, Kr. 27: 1; Eps. 1: 1; 25, 27: pr; 29; Dr. 3: 2. \&c. h. ar, Vins. 6: 3; R. 3: 1. 3) artic. def. h. frolsa, gambla, E. 15 . not. 3 I; B. it: $1 .{ }^{\circ}$

Hindersmassa, f. Henrics messa: festum Henrici, dies XIX Ianuarii. B. 13: 1. not. 57 .
Hindra dagher, m. (vide VGL.) G. io: pr. et not. 79. "

Hindradaghs gaf, f. morgongåfva, sà kallad deraf att den gafs pà hindradagen: donum a marito postridie nuptiarum uxori datum. Eps. 19; G. 10: pr, 1; 16: pr. (Hic apparet vera origo huius nominis; in Iure Vestro-Gotico autem donum ita appellatum non nisi improprio sensu s. ex analogia hoc nomine insignitur.) ${ }^{\circ}$

Hinna, vide Inna.
Hion, n. pl. (in sing. occurrit Vap. 32: 3, nisi annöpugh hion v. annöpught hiona ibi legendum sit.) 1) man och hustru: maritus et uxor. Vide Hionaferagh, Hionalagh. 2) hasfolk, tjenstfolk: servi aliique homines ad domum pertinentes. Kr. 9; Eps. 27: pr; Vap. 13: pr; 3 1: 1; 37, 38: pr; R. 7; B. 34: 1. annößugh h., Vap. 32: 3; G. 16 : pr; 18. 3) i allmänhet, personer, menniskor: generatim, homines. all folkfrals h., Dr. 12. Cfr. Hiona. ${ }^{\circ}$

Hiona, n. en af nágons husfolk: unus ex familia alicuius. Eps. 1: pr, 8; Vap. 13: pr. not.33. fralst h., Vap. 32: 3. daghlikt h., R. 14 : pr. - H. v. occurrit quoque in Iure VG. I. K. 15: pr; II. K. 30; Add. 7: 1, 8, etsi in glossario confunditur cum v. hion.

Hionafalagh, n. hjonalag, äktenskap: coniugium (ad verbum: societas coniu-
gum). Kr. 29: 1. h. binda, lösa, at skilia, Kr. 28.

Hionalagh, n. i. q. hionafrelagh. Kr. 28. not. 3r; 29: 1. not. 44. *

Hiorp, f. hjord (egentl. af nötkreatur): grex (proprie, bovum). ( stop, B. 24: i. vraka bort hund ok h., allitt. Vap. $3 \mathrm{r}: 3$.

Hiorp gata, f. fagata: actus, via pecorum. horn gata ok h., allitt. B. 4: pr.

Hiorß hunder, m. fähund, vallhund: canis pecuarius. B. 24: 2.

Hiorp löt, f. betesmark: pascuum. B. $13: 2$.

Hirpgarper, m. (a hirda, custodire; hird, satellitium) hof: aula. Dr. 5: pr. Scribitur härgärd, not. 87. ibid. Cfr. Haf.

Hirpi; m. (a hirda, cfr. Hirpgarper) herde: pastor. halda fae v. gata map hund ok h., allitt. B. 21: 2; 亿2. ${ }^{\text {a }}$ Hitta, v. a. 1) hitta, finna: invenire. Eps. 17 ; Vap. 3o: 1; 32:.4; 33: pr; G. 19; Æ. 7; R. ind. 23; B. 35, 37. hittas, pass. finnas, vara till: inveniri, esse. Eps. 17, 30; Dr. 11: 1; B. 4: 2. hittas til, idem. Eps. 25; Æ. 7, 8: pr. not. 58. Cfr. Nyhitter. 2) rảka, traffa: offendere, convenire. B. 16. not. 41. hittas, dep. råkas, stöta tillsammans: convenire, concurrere, collimitare. Eps. I: 7; Dr: ${ }^{17}$ : 1; B. 4: 2. hittas vỉer, idem. Dr. 17: 1. not. 14. 3) besöka, gá till: adire, visitare. Kr. 21. h. at (bonda), idem. Dr. II:I. h. man hema, R. 7, 24. ${ }^{\circ}$

Hipi, n. (Anglo-Sax. hydan, Angl. hide, celare) hide, ide; lustrum, latibulum ferae. B. $36:$ pr.

Hiolt, n. (Isl. hialt), svärdsknapp: globulus capuli ensis. map hornum alla -tum, allit. Vap. 19. Ho, vide pron. Hvar.

Hofpa, v. a. (a hovup) för sitt hufvud d. a. sin person göra eller ansvara för något: pro suo capite v. sua persona aliquid facere v. praestare. pa -par han halft firi allum, d. a. han betaler eller tager för sin person halfva summan, eller sà mycket som alla de andra: pro suo capite v . sua persona dimidiam mulctam solvit $\begin{array}{r}\text {. ac- }\end{array}$ cipit, vel tantum, quantum ceteri omnes. Dr. 7: pr. ${ }^{\text {a }}$

Hofpa dyra, f. hufvuddyna: cervical. G. 29: 2.

Hon, pron. hon: illa. Kr. 3: pr. \&c. gen. henna, Kr. 26: pr; 27: pr. \&c. dat. hanni, henne, Kr. i8: pr;- 27 : pr. \&c. hanne, B. 4: 1. acc. hana, Kr. 16: pr; 17, 26: pr. (ubi tamen not. 83. cod. H. rectius, ut videtur, habet dat. henne) \&c. pa skal (sc. malsman). heenna (sc. gops) först böta, Dr. 9: 1. " (hun)

Hory n. hor: adulterium, Kr. 1 3: 3; 15; pr, 1; 25: pr; 27; pr; Vap. rubr. gara ha, undir man, d. à. med annan mans hustru: adulterium facere cum aliena uxore. Kr. 27: 1; Eps. 26 . not. 35; Vap. 3o: pr. *

Horkona, f, qvinna som begàt hor: adultera. Eps. 26. not. 28. ${ }^{\circ}$

Horkunu barn, n. barn afladt i hor: liberi adulterini. E. 13.
Hor mal, n. mål som angâr hor: caussa ubi de adulterio agitur. Kr. ind. 27.

Horn, n. 1) horn: cornu. B. 24:4. kviki sum h. ok hof haver, allitt. Vins. 1. par gange h. gen -ne ok hof gen hof, d. ä. båda egarnes nötkreatur och hästar beta om hvarandra i bâda betesmarkerna: amborum dominorum boves et equi promiscue pascunto in collimitantibus pascuis. B, I3: 2. 1) dryckeshorn: vas potatorium e cornu con+ fectum. sla annan mą -num alla hiaeltum, allitt. Vap. 19, ubi v, horn
a Ver. et Locc. vertitur: "ferrum papuli instar cornu 'prominens;" quae explicatio si vera sit, verba horn et hiaelt hoc loco sunt synonyma. Cfr. Diurs horn.
Horn gata, f. i. q. hiorł gata, q. vide.

Hors, n. 1) sto: equa. (.haster, B. 24:3. )(ko, B. 45. 2) häst eller sto: equus aut equa. ) (nöt, Vap. 6: $1 .{ }^{\circ}$

Hor sak, f. (vide VGL.) giva manni v. kunu h., Kr. 27. pr. et not. 91; 6. 2; Vap.ind. 3o. vinna pöm til h., Kr. 27: pr. fallas alla varias firi h., Kr. 27: 1. not. 20. ${ }^{\circ}$

Hor siang, f. egentl. säng, der hor begås; afven sjelfva brottet: proprie lectus, ubi committitur adulterium; quoque ipsum crimen. varpa drapin $i$ h., Eps. 26. taka man inne map kunu i h., Kr. 27: pr. fallas alla verias firi h., Kr. 27: 1.

Hover (hof), m. haf: ungula solida. Vide Horn.

Hvar (har, B. 5i. not. 48. harr, R. 4: pr. not. 19. n. hvart), pron. hvar, hvarje: quisque. Kr. 7: pr, 2; 11, 17, 18: pr; 24:ヶ; 31, \&c. : h. persa, Kr. 28, 3 ı. \&c. h. pripi, Kr. 13: 1; R. 3: 2. h. tiundi, Kr. 9. pohvaru, vide po. ${ }^{\text {a }}$

Hvar (hva, Eps. ind. 10; cap. 10: pr; 27:.1; Dr. 4: pr; G. ind. 9. \&c. hvarr, ES. 14: 1; Vins. 6: 4. ho, Kr. 23. not. 11; Eps. 10: pr. n. 85; 27: i. n. 43.\&c. n. hvat), pron, hvilken: quis. gen. m. et n. hvas, Vap. 12: pr; B. 30: pr. dat. m. livem, Kr. ind. 19; ES. 16: 1; R. 14: pr. hvarium, Vins. 7: 5. hvar perra, ES. 14: r; 15: 4.\&c. hvar y. hvat surr, a) hvilken, hvilket som: quis, , quid.- Eps. ind. 1; Dr, 3: pr; 1: pr; :Vap. 32: 4; G. ind. 19. \&c. b) eho, ehvad som: quicumque, quodcumque. Kr. 22, 23; Eps. 8, 10: pr; 11, 27: 1;.B. 17: ı. \&c. hva, omiss. sum, R. ind. 3.
hvat，hvem hon vil halder， $\mathbf{K r} 3$. hvarn sum（sc．malsaghandin）haelder vil，Dr．3：pr．hvat（sum）pat halst v．haelder ar，Vap．6：2；B．21：1； 45. a hvem halst \＆c．R． 14 ：pr．hvat epum，dagh，male，ep，Kr．ind．13； cap．2：1；Dr．4：4；R．6：1．Cfr．压。

Hvar，adv．hvar：ubi．Vap．ı： 1 ； $\mathbb{E}$ ． 5；B．1：4．Cfr．E．${ }^{*}$

Hvarghin（ n ．hvarte；hvazke，hvat－ te，Kr．16：2．et nott．75，79．），pron．in－ gendera：neuter，nullus．Kr．16：2；Vap． 37．h．perra，ES．14：1；15：4；19：pr； R．8：pr．${ }^{\circ}$

Hvarghin，adv．ingenstädes：nus－ quam．Dr．13：pr；Vap．i：1；31： $1 .{ }^{\text {＊}}$

Hvart，adv．hvart，hvarthän：quor－ sum．Vap．32：4；B．12：pr．

Hvarte，n．a pron．hvarghin，q．vide．
Hvarte hvatske；hvarcke，hva－ ske，hvadke，Kr．16：2．not．83．hvat－ ke，hvatte，ES．9：pr．not．99；15：1． n．59．B．22．n．44．），conj．（proprie n．a pron．hvarghin，ex．c．vil nemadin $h$ ． gara falla alla varia，Kr．16：2．） hvarken：neque．h．．．．alla，Eps．5： 2；Dr．2，3：1，4；18：2；Vap．8：2；15： 3，4．\＆c．h．．i．ok egh，R．3：1；B． 39：1．h．．．．egh．．．ok egh，Eps．ı： 6；Dr．3：．．${ }^{\circ}$

Hvat fiva pret，pro hvat pat，$x$ ． 3：1．），conj．（proprie n．a pron．hvar， quis；ex．c．pa ma bondin h．［hvilket－ dera：utrumcumque］han vil helder hana agha alla burt lata，Eps．26； cfr．ES．4：pr；9：pr．hvat perra hon frelde allan byn cella \＆c；R．4：pr．n． 22．）i）antingen：utrum．h．．．．alla， Dr．2：2；Yap．35．not．88；ES．13：ィ． h．haelder ．．．aella，Kr．2：2；3：1；18： pr；Eps．2：pr，2；5：pr；7：pr；23：pr； R．4：pr．\＆c．2）ehvad：sive．h．．．．act－ la，Dr．18：2；Vap． 17 ：pr；G．21：pr； R．3：2；B．3o：pr．h．haelder ．．．alla，

Kr．27：1；Eps．12，22．\＆c．h．sum ．．． （halder）．．．aella，Dr．7：pr；B．15：pr； 3o：pr．Cfr． $\boldsymbol{E}$ ．
Hvatske，vide Hvarte．
Hug，n．1）hugg，huggning：caesio， ictus（gladii \＆c．）．Vap．1：pr；17：pr． Cfr．Afhug．2）slag：ictus（flagri \＆c．）， plaga．Dr． 18 ： $\mathrm{I}^{\circ}{ }^{\circ}$

Hugga（impf．hiog，pl．hioggu，Vap． ı：pr，5．\＆c．） v．a．1）hugga：（securi， gladio \＆c．）caedere．h．nesa \＆c．af andrum，Vap．18：1．h．bat ur lase，B． 43：i．（tra）af stumne h．，Vins．7：pr． tra，skogh up h．，B．33．hugger för niper（sc．pralin），si，vimen ampu－ tando，demittat servum suspensum． Dr．13：2．h．sunder，B．6：1；23．h． ater vagh，vide Ater 1．h．annan， Kr．ind．22．h．annan sar，Vap．6：pr． h．at manne，Vap．1：pr； 17 ：pr．til h．， Vap．17：pr．h．man nīer，Dr．2：pr．$h$ ． fai ihel，B．24：ı．annar hugger，d．ä． dräper：occidit．Dr．5：r．nol．97．h．i sko－ ghi，hugga träd i skogen：ligna in silva caedere．B，3o，3ı．Cfr．Af－，Firihug－ ga．2）hugga ned，fälla（träd）：caedere （arbores）．h．tra，ek，\＆c．Vap．ı：5；B． 3r．h．skogh，B．33．3）tillhugga：ma－ teriam ligneam formare．h．hagha，B． 29．4）sönderhugga：ictibus conscin－ dere．h．klape alla vakn annars，Eps． 3：1．h．gar巾，hus，bat，B．23．5）sá－ ra：vulnerare；Vap．ı：pr；8： 2 （ubi ver－ ba $h$ ．et sargha sunt synonyma）；14： pr．h．$f a x$ ）（ sla，B．ind．24．i synner－ het hugga fullsar：praesertim ple－ num vulnus infligere．Vap．11：pr； 12 ： 3．）（sla，Kr．23；Eps．1：5，7．）（dra－ pa，Kr．23；Eps．1：2，5，7；3：2；Vap． 9；B．24：3．coll．pr．Cfr．Blop，Blop－ viti，Fullssere，Sar．6）slă：ferire． til h．（map gisl），Dr．18：1；Vap．23： pr．7）bitas（om fargalt）：mordere（de verre）．Vap．2．${ }^{\circ}$
${ }^{u} H_{v i}$, adv. hvi, hvarför: cur. Kr. 8: 2; Eps. 23: pr; Vap. 37; G. ind. 22; R. 23: 1; B. 1:2. ${ }^{\circ}$

Hvilikin (hulikin, hulkin), pron. 1) hvilken: quis. Dr. ind. 8. h. perra, G. ind. 28; $\mathbb{E} .6: 1$; ES. 10; Vins. 7: 5. not. 58. 2) hvilken som hälst: quicumque. Vap. 2; G. 6: 1 ; B. 23. h. haclder, Kr.3: 1. с h. (perra), ES. 15: 4; R. 14: pr. *

Huld, n. hull, kött: caro. )( hup, Vap. 19, 23: pr. *

Hulikin, hulkin, vide Hvilikin.
Huma mal, n. (a humi) mảl som grundar sig på osäker mistanka: caussa quae incerta suspicione nititur. )( yppinbar mal ok laghvunnin, Kr. 26: 1. ) ( laghkallap mal, Kr. 13:3.

Humi, m. (Isl. hítm, n. crepusculum) hum, dunkelt begrepp, mistanka: obscura idea, suspicio. Vap. 32: 4. Cfr. Huma mal.

Humper, m. urfjall, ett ifrån en bys öfriga egor skildt jordstycke: solum a communi pagi agro separatum, et extra communionem vieinorum positum. B. 3: pr, 1; 8: 1 ; 11:pr. i -pe cella hapi, จ. i -pum alla hapum )( $i$ bygdum by, G. 3; ES. 3: 2; ubi duo vocabula synonyma allitterationis caussa discriminantur, ut recte observat Ver. -pum af scelia, afsöndra och förytra starskilda jordstycken: agros a praedio separare ac alienare. B. 6: pr. Ih. (in Dial. Lex.) refert v. hump hodieque apud Ostrogotos ac Sudermannos notare portiunculam terrae: "ett stycke jord, ex. gr. skogshump, ängshump."’

Hunder, m. hund: canis. Vap. 2, 25: pr; 32: 1; Vins. 1; B. 24: 2; 36: 3; 50, 51. Cfr. Hirpi, Hiorp, Hiorp hunder. ${ }^{\text {- }}$

Hundrap (hundrapa), num. hunCorp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
drade (och tjugo): centum (et viginti). Eps. 33: pr; 34; Vap. 3ı: 2.

Hurruka, hurraka, f. dörrhake, gångjärn: cardo. B. 23. In prima h. v. syllaba facile agnoscitur Isl. hurd, ianua; posterioris vero partis origo sine dubio quaerenda est in verbo vraka v. vraka, Isl. reka, pellere, unde reka aptr hurd, ianuam claudere; neque enim haec terminatio ab haki derivanda videtur, ut crediderunt Locc., Ver. et Ih., nec ab Isl. oki, m. iugum, subscus, unde hurdar-oki, subscus ianuae. Si vero prior h. v. pars non esset derivanda ab hurd, quod tamen dubium non videtur, potius esset ab Isl. hiör, An-glo-Sax. horr, cardo, quam ab hurra (cum impetu circumagi, Ih., strepere per induratam nivem v . congelatam terram, BH.), ut statuunt Locc. ceterique.

Hurvit, vide Hvarva.
Hus, n. hus: domus. Eps. 1:8; 31: pr; Dr. 2: 1. \&c. ur v. i husum taka (piufnap \&c.), Eps. 7: 1; Dr. 5: pr; Vap. 32: 3. last h. ok dorat, hus försedt med dörrar och lás: domus ianuis et seris munita. Vins. 1; B. 23. odorat h., B. 23. Cfr. Bryta 2, Hem 1, Nöthus. "

Husa, v. a. bygga hus: aedificia exstruere. B. 1 I: pr. ${ }^{\text {o }}$

Husbonde, m. i) i. q. bonde 1. ) (gaster, G. 22. 2) i. q. bonde 2. Vap. 36. *

Husbrut, n. (ab hus bryta) upbrytande af hus, inbrott: effractura. Cfr. Hemsokn.

Husfru (husfröa, 厌. 9: pr. not. 76. hustru, Kr. 3ı. nott. 70, 76, 84; Eps. 9. n. 73. \&c. huströ, hoströ, hustro, G. 10: pr. not. 75; 14: 1. n. 49; ©. 2. n. 52: 22. n. 23.), f. husmoder, (bondes) hustru: materfamilias, uxor. Eps. 9; Dr. 5: pr; G. ind. 21ー23; cap. 5: pr; 10: pr; R. 3: 2; 7. ) (bonde, Kr. 31; Vap. 10, 33:
pr；G．12：pr；14：1，2；：15，16：pr；17， 22；压 9：pr．${ }^{\circ}$
Huskona，f．trälinna：serva．压 14, 25：1；26．．

Huskunu barn，n．barn afladt med trälinna：filius v．filia e serva procrea－ tus $\mathbf{\text { v．procreata．}}$ 区．ind．14；cap． 13.

Hussctu maper，m．husman，inhy－ seshjon，som ej har del i ＇byns egor： tugurii dominus $\mathbf{\nabla}$ ．incola，qui non est particeps agrorum pagi．Kr．io：pr．Cfr． VGL．v．Grasseti．

Huva，f．hufva，qvinnomössa：ca－ lantica，pileum muliebre．Vide Hatter．

Ниvup（dat．hofpe），n．1）hufvud： caput．Eps．1：4；Vap．ı：pr；G．15．2） hufvuddel（af omynd）：principalis pars （dotis）．pry h．，G．1．maela kunu bul－ ster at（sc．enu）hofpe at andru（sc． hofpe）eghn at pripia gull，ibid．pat ena－pit，G．16：pr．at andru，pripia hof $p e$ ，ibid．3）ytre kanten af en by， som gàr längs efter alla tomterna，par－ allelt med gatan：exterior pagi mar－ go，terminum universarum arearum， plateae parallelum，constituens．Vide EIg．＂（hovop）
Huvup duker，m．hufvudklade： supparus，amictorium．G． 15.
Huvup luter，m．（vide VGL．in Hovoploter）Kr．24：pr；G． $21: \mathrm{pr}$ ．hel， halver $h$ ．， $\mathrm{Kr}_{\mathrm{r}} \mathbf{2 4}$ ：pr．Interpretatio h ． v．quae datur Kr ． 24 ：pr．，respicit illum casum，ubi filii filiaeque una capiunt hereditatem；non vero illum，ubi he－ reditas iamn arf dicta in duas princi－ pales partes primum est dividenda（E． 3：pr．）．

Ниvu巿 ramarkar，m．pl．hufvudrá－ märken，rảmärken som utvisa omkret－ sen af alla tomterna i en by：limites principales，ambitum universarum area－ rum in pago terminantes．B．1：4；2：pr．

Huvups èper，m．ed angående huf－ vadsaken：iuramentum de caussa prin－
cipali．）（forfals eper，．R．9：pr．）（buts eper，R．26：pr．
Huvups mal，n．hufvudsak：caussa principalis．R． 26.

Huvups mal；n．det mâtt eller in－ delning，haragenom bys egor äro för－ delade emellan grannarne：mensura $\mathbf{\nabla}$ ． norma，secundum quam agri inter vi－ cinos in pago dispertiuntur．humper utan $h$ ．，ett jordstycke som nágon eger utom denna räkning eller gemenskap med grannarne：portio terrae，quae extra illam mensuram separatim ad aliquem pertinet．B．it：pr．Locc．ver－ tit：＂principalis limes；＂Ver．et Ih．： ＂ea fundi pars，cui aedes insistunt．＂－

Huvups maper，huvups man，m． hufvudınan：princeps；i）i brott eller ansvarighet：in reatu．Dr．2：2；B．8： 4 ． par ar hvar h．firi sialvan sik，Kr． 18：pr．2）i edgang：in iureiurando． Kr ． 14：pr；15：2；R．5：1；15．Scribitur höff－ witz man，Kr．18：pr．not．9．huusma－ der，Dr．2：2．not．65．＂（hovops maper）

Huvups sak，f．hufvudsak：caussa principalis．Vap．20：1．pa frellis ut －kin，R．5：1；cir．Falla 4．

Hup，f．hud：cutis，pellis．Vap．32： pr．gielda h．sina，blifva hudstruken： flagellari．Vap．3g：i．pat aru öra tve alla h．hans，duarum orarum mulctam solvito，aut flagellator．Vap． 4 ：：pr．Cfr． Huld．

Hvarva，v．n．komma bort，förlo－ ras：disparere，amitti．lysa hvat ha－ num ar hurvit，Vap．32：4．slikt ar mik hvurvit，B． 37 ：pr．

Hyggia（impf．hughpe），v．a．tän－ ka：cogitare，credere．B． $7:$ pr；19：pr． h．at，besinna，komma ihảg：reputare， meminisse：ES．8；B． 5 ı．${ }^{*}$
Hylia，v．a．hölja，betacka：tegere． Vab．15：4．＂

Hyndsima，f．hynda：canis femina． B．51．Scribitur hundsima，hynsöma，
hynsoma, hynda, ibid. nott. 36, 44, 49; hyndsim mans, ut videtur, pro hyndsima mans, B. ind. 5 .
Hyrna, f. hörn, prov. hörna: angulus. G. 16: pr. ${ }^{\text {- }}$
Haefta, v. a. 1) quarhalla: retinere. B. 8: pr. halda ok h., allitt. G. 8: pr. 2) innestanga, fangsla: includere, vincire. Dr. ind. 2; B. 5ı. inne h., B. 5 I. Cfr. Laghhaefta. ${ }^{\circ}$
Hafte, n. fängsel: vincula. lagha h., Dr. 2: I.

Haff, f. i) hafd, eganderättens förvarfrande genom besittning: usucapio. (aagha) haff v. haefpum a koma, nemi. genom tre árs besittning: . (trima possessione) usucapere. G. $11: 1 ;$ ES. 24; B. 28: 2, 5. dela (um eghn) innan-par, d. â. innan laga hâdd ákommit: de terra nondum usucapta litigare. Kr. 3: pr; 24: pr; G. 11: I. lagha h., afven jorden, hvará nàgou har häfd: quoque terra usucapta. B. $3: 1$; 28: pr, 2,4. Cfr. Laghheeff. 2) lagersmå: stuprum, concubitus. Æ. $16:$ pr. ${ }^{\circ}$

Haefpa, v. a. hâfda, hesitta och bruka (jord), vinna hăfd: possidere et coHere (terram), usucapere. G. 11: 1; ES. 16: pr. not. 52; B. 3: 1. haft ok haefpat, allitt. F. 2: pr. Cfr. Laghhafpa. ${ }^{\text {a }}$

Haefpa eper, m. ed, hvarigenom nágon bestyrker att han besuttit den omtvistade jorden: iuramentum, quo quis probat se terram litigiosan possedisse. E. 2: pr; 10: 3; ES. 5. et not. 96; 10, 16: 2.
Haefoba mal, n. mâl, der fräga ar om besittning: caussa, ubi de possessione agitur varia (ior $\phi$ ) at -lum (X at köpum v. köpmalum) i. q. at arfpa malum, ES. it is. nott: 33,35 . coll. cap. 6.
Hreghna, v. a. hagna, göra gärdsgărd: saepire. B. 16. ${ }^{\text {a }}$

Haghraper, m. 1) hagnad, gurdsghad: saepimentum. B. 21. stammat mantni til -pa, d. a. for att förmà honom att halla gàrdsgàrd: àctionem cohtra aliquem instituere de saepibus-struendis. B. 16. 2) gärde: ager consaeptus. B. 13: 2; 21:2.

Hél, n. död: mors. sla v. bita til heliar, Kr. 8: i, 2; Vap. 1: 2; B. 25: pr. liggia, stenka, hugga i hel, Eps 23: pr. nott. 92, 95; Vap. 31: 1; 35; B. 24: 1. sla $i$ hial, Kr. 8: 1. not. 11. sila $\mathbf{\nabla}$. liggia hal, Kr. 8: ו. et not. 20; Eps. 23: pr. ${ }^{\circ}$
Hacl, m. (Isl. heell) pinne, plugg: paxillus. Vide Tiuper hacl.
Halda, f. (vide VGL.) B. 17 pr. *
Haelder (haldar, Vap. 23: 1. \&c. eller, Vạp. ${ }^{7}$ : pr. not. 37 .), adv. häldre: potius. hvat sum flere vilia $h$, B. $1: 4$. hvat $h$. ... alla, vide $\boldsymbol{H}$ vat. hvilikin h., vide Hvilikin 9. egh h., ej heller: nec. Dr. 17 : pr. - Halzst, superl. hälst: potissimum. as huru mange ... h. \&c. Eps. 8. Cfr. pron. Hvar.
Halgh, f. i. q. haelght. ${ }^{\circ}$ Inde
Hatgha bardaghi, m. i. q. haelghudagha bardaghi. Kr. 13:3. not. 70.
Helghapton, m. i. q. haelghi aptan (vide Aptan). B. 1: 1. not. 7 .
Helghi porsdagher, m. Christi himmelsfardsdag, prov. helig thorsdag: dies adscensionis. B. 14: pr; $16 .{ }^{\circ}$

Halghudaghar, m. pl. helgdagar: dies festi. "Inde
Hcelghudagha bardaghi, m. slagsmàl pa helgdag: verber die festo alii illatum. Kr. 13: 3. Cfr. Halgha bardag̀hi.
Halghudagha brut, n. sabbatsbrott. arbete a helgdag: violatio sabbatí, labor die festo factus. Kr, ind. not. 2. xxxy (coll. cap. 20.); cap. 13: 3. Cfr. VGL. I. Br. 4. \&c.

Haelghp, f. 1) helg, högtid: festum. Kr. 20: pr; 22. Cfr. For-, Kirkmas-su-, Pingz dagha-, Skerdags heelght, Lafrinzs-, Patars messa. 2) fred, säkerhet: pax, securitas. lösa (prael) $i$ h. manna, E. 17. not. 82. laggia h.a skogh, fredlysa: interdictó defendere. B. 30: 1; 4r: pr. pat sum $i$-pina ar laght, B. 3o: 1. af (skoghe) döma -pina, uphäfva fredlysningen: tollere interdictum. B. 3o: I. Cfr. Manheelghp. *

Holvan, f. (a hal) förmodan om nära förestâende död: exspectatio appropinquantis mortis. liggia i-num, Kr. 24: pr.

Haind (hampd), f. hämnd: vindicta privata. takah.aman, Dr. II: 1. not. 27. ${ }^{\text {a }}$
Hamna, v. a. hämnas: ulcisci. Dr. 3: ı. - Hemnas, v. dep. idem. Eps. 2: 1; 7: pr; Dr. 9: 1. h. a man, Eps. 2: 2; 7: pr; Dr. 9: 1; 11: 1. h. a annan aen annar gar garpina, Eps. 2: 2. h. a mal, Eps. 27: r. h. a kunungs dom, Eps. 7: pr. h. aptir böter festa, Eps. 2: 1. h. a sat mal ok böt, Eps. 2: pr. ${ }^{\text {a }}$
Henda, v. a. hända: accidere. misfall, hunger, vanmat, siukdomber -der (man), Kr. 25: 1; G. 14: 1; Æ. 12: pr.
Hengia, v. a. uphänga: suspendere. Eps. 28; Vap. 32: 6; 33: 1. up h., vide Up hangia. *
Henta, v. a. hämta, taga, skaffa sig: adducere, capere. h. sik hialp alla vapn, Eps. 1: 7. h. (sc. nuces) $i$ hat $\sin , \mathrm{B} .4 \mathrm{I}:$ r: H. v., quae II. cc. in nott. scribitur hämpta, et VGL. II. Add. 7: 7. hamta, Isl. heimta, ab ! h. perperam confunditur cum v. hernda, manu capere.

Har; m. här: : exercitus. Eps. 3o; G. 14: 1.

Hari, m. hare: lepus. here (a) pan sum handum taker, allitt. B. 36:5. *

Hacria, v. a. 1) anfalla med krig, härja: bello infestare, populari. h. land, Eps.3o. 2) med vald borttaga eller bortföra: vi auferre, abducere. h. bonda, kunu, alt pat bondin a, G. 14: 1.*
Harra, m. herre; i allmänhet en som anses hafva högre värdighet an en bonde: dominus; generatim qui dignitate antecellit rustico. )(bonde, Dr. 3: pr. )(man, pariter ac bonde )(pral, Dr. 3: pr; Vap. 15: 1. pas hcerra man sum haver stallara \&c. Dr. 14: 9; Vap. 12: 3. pes harra man sum pukka a taka, Vap. 12: 4. harrum pukka böta, Vap. 15: ı. harra pukke, vide pukke. Cfr. Doms-, Ivi haerra. *

Harskaper, m. vide Hasskaper.
Hartughi, m. härtig: dux. Dr. i í: 7 . -gha man, Dr. 14: 7; Vap. 12: 2, 4. -gha pukke, Dr. 14: 7; Vap. $12: 2$.
Herpar, f. pl. härdar, skuldror: humeri. Inde
Harpa mattul (harda mantol), m. mantel, slängkappa: pallium. G. 15 .
Harap (harape, harap), n. härad: territorium (cfr. VGL.). Kr. 3: 1; 12: .pr; 18: pr, 1; Eps. 1: 8; 10: pr, 2; 32. \&c. halft h., B. 44: I. fiarpungs h., pripiungs h., vide Fiarpunger, Pripiunger. af-pinu, i.q. af harceps mannum, Dr. 2: 2. maj h. pit koma v. til ripa, Dr. 2: 2. not. 62; Vap. 32: 4; B. 8:4. h. skal syn til nemma, B. 8:4. not. 36. Pro: innan lands ok harape legendum est: i. l. o. laghsaghu, Vins. 6: 3. Cfr. Malsaghandi, Ratter, Sak, Soknari, Utan, Inhacrepis. *

Haraepshöfpingi (hacrazs höpingi, Dr. 2: 2.), m. häradshöfding: iudex territorialis, praetor heradae. Eps. in; Dr. 2: 2; 5: pr; 1r:pr; 12; Vap.32:4; 37; G. 6: i; 8: pr; R. I: pr. not. 36; cap. 3: 2; 4: pr; B. 1: 4. not. 12; 2: 1; 5: 2. et not. 53; 8: 4; 14: $1 ; 28: 2 ; 33$, 44: 1 . -ga domber, Vap. 3 ı: pr. Cfr, Soknari.*

Haraps macn，m．pl．häradsboar： territorii（heradaé）incolae．Dr． $2: 2$.

Haraps nemed＇f．（vide VGL．）$h$ ． nemina，R．1：pr．h．grera，ibid．not． 37．h．af pr harape sum garpin var gör $i$ ，Eps．10：2．pat ligge til－din－ na，Eps．23：1；B．21：pr．laggin pait til－dinna，Eps．23：pr．pret skal stan－ da til－dinna，Eps．ıo：pr．not．8o； Dr．2：2；ES．10，13：1；14：1．pat skal bipa h．，i．q．bipa kunungs rafst（vi－ de Bi弓a），ES． $12:$ I．not．68．h．skal vita hvat par ar sant um，Eps．3： pr；5：pr．not．仆；10：pr，2；29；Dr．3： 2；Vap．．1：pr；8：2；．11：1；20：pr；26， 31：4；32：6；ES．4：1；7，15：pr，3；．6： 2；Vins．6：4：not．35；R．15，16： 1 ；B． 1：5；9：1；28：4；3o：pr．h．skal vita hvat helder ．．．alla \＆c．Eps．2：2； 5：pr；7：pr；ES．15：pr．h．skal vita hvar perra sumi sannare haver（svu－ rit），ES．15：4；Vins．6：14．h．skal \＄cet vita at \＆c．Dr．12．h．skal（hvat hon vil haelder）varia alla fella， Kr .26 ： pr；Eps．10：pr．not．80；23：pr．h．var， fallir，Dr．3：2；（Vap．32：6；）ES．15： 4．pret a h．slita，Kr．13：3；26：pr． h．sliter tvasvare，Vap．3o：2．dyli map－dinne，Dr．4：pr．h．skal sant le－ ta，Kr．16：1．h．skal leta lagha gar币 v．lagh giort，Kr．ı6：3；R．16：ı．h． sagher at \＆c．ES．12：1；B． $21:$ pr．．。

Haraps piekker，m．tiggare som stryker omkring i häradet：mendicus in territorid circumvagans．－Dr．13：pr． Cfr．Piakker．

Huerceps ping，n．häradsting：iudi－ cium territoriale．Dr．12．not．34．${ }^{\circ}$

Hestd fopier，n．hästfoder：pabulum equarium．Kr．2：pr．not： 36.

Hasta korn，n．hafre：avena．Kr． 2：pr．Cfr．Ih．Gloss．v．hafra．

Haster，m．i）häst：equis v．equa． Vap．2，25：prip 32：2；Yins 1．\＆c．2）
häst：equus．）（ hors，B．24：3．）（ skiut， vide Skiut．Cfr．Host fyl．${ }^{*}$

Hicest frl，n．hästföl，fạle：equulus． ）（ marfyl，B．25：pr．et not． 6.

Hetta，v．a．1）hâlla up，afstá ：ces－ sare，desistere．h．i sokninne ）（ halda a sokn，E．17．2）äfventyra，våga， förlora：periclitari，perdere．pren sum sinu（bo）haver vi弓 h．，Dr．3：pr．$h$ ． vip fiuratighi markuin \＆ì．．，d．ä．bö－ ta：muletari．Dr．13：2；Vap．33：1；G． 8：pr；9：pr；压17；R．1：2；22，23：pr； B． $4: 1 ; 9: 1,2 ; 17$ ： $1 ; 36: 5$ ．

Havia，v．a．häfva，lyfta：tollere， levare．B．23．

Höfpingi，m．höfding：praèfectus． Vide Fiarpungs－，Harappshöfpingi．＊
Högha byr，m．（vide VGL．））（af－ garpis brr，B．28：5．hi ok hepnu byr， allitt．§．2．ibid．＊

Högher，m．1）hög，kulle：collis． Dr．18：1．2）grafhög：tumulus sepul－ cralis．ES．IO．Cfr．Högha byr．

Högher，adj．1）họg：altus．：B． 14 ： pr．2）stor，vigtig：，magnus，gravis． höghre piuft，Vap． $39:$ i．höghre epar ）（ laghre，d．．à．de som bestà af stör－ re autal edgärdsmän：juramenta e maiori numero iuratorum constantia． R．ind．II．högh sak；Vap．4．höghre v．höghsta sak ）（laghre v．leghsta， Vap．17：pr；R．ind．26．höghre tak piet aru famtan nater；Vins．7： 3. not．12．höghsta farmtan natta fam－ tin，Vins．6：6．Jooghste femt（（ar）nat ok iamlangde，B．26：1．höghste vape， sar，ran，Vap．1：pr；．5，3ı：2．laghsa－ gha ．．．byrias at． py höghsta ok lyk－ tas at ．py laghista，lagboken börjas med de．vigtigaste amnen，och slutas med de ringaste：codex iuris incipit a maximis rebus，et finitur vilissimis．B． 51．Cfr．Of högher．＊

Höghinde，n．．（Isl．hagindi）hyende， bolster：pulvinar，culcita．G．2g： 2.

Hogh hocele，n．högmál，grof lifssak： gravis caussa capitalis，parricidium．R．2．

Haght；adv．högt，mycket：alte， magne，multum．huru h．han ma vit－ na sik，d．a．huru stora böter han genom bevisning af blodvitet kan yr－ ka：quantam mulctam vulnus proban－ do petere potest．Vap．ind．20．huru h．hion（sc．neimdin）falde garpin， R．4：pr；cfr．Falla 3．Cfr．Gilda．－ Höghra，Eompar．Vap． 4.

Höns，n．höns，tupp eller höna：gal－ lus vel gallina．Kr．2：pr；Vap．32：1； Vins．1：

Höra，v．a．1）höra：audire．Eps． 3：pr；厄犬．7；B．28：2．skila mannin skal h．an \＆c．，d．a．höra efter，gifva akt pá：attendito．R．22：pr．2）tillhöra： pertinere（ad aliquem $\nabla$ ．aliquid）．hö－ re hanne halft til，tuter pan sum til heminia höre，Vap．14：1；G．14： 2. pön mal sum til skript，friplös mans， lionga pings höra，Kr．29：1；Dr．4： 4；Vap．20：1．minne iorp \＆c．hörer egh til aterbups，＂ES．3：2；20：1．par til hörer \＆c．Kr．＇i ；Vap．15：3；ES． ind．16；B．ind．9；cap．13：2．＊

Höster，th．höst：auctumnus．Eps． 27：pr；＇Vap．13：pr；B．9：pr；25：2．${ }^{\circ}$
Höta，v．a．höta，hota：minari．pa aer hötter mā angu（v．litlo）böt－ ter，prer ar hötter sköt bötter，Eps． 1：2；3： 1 ；5：2．。

Höta，v．a．sätta störar i jorden： ＇palos in humo＇defigere．stafrum $h$ ． v．sitafra umh．，B．r6．Ih．testatur v． hot apud Ostrogotos significare palum in humo defisum，et．höta non solum， ut refert Ver．，＂ferreo cuspide in ter－ ra foramina facere，quibus pali infi－ guntur，＂sed etiam palum humo fige－ re，pariter ac：höta nalen，acum pan－ no cuidam impingere．

Holtsl，f．hotelse：minae．Eps．5： pr．${ }^{\circ}$

## 1.

I，praep．cum dat．$\nabla$ ．acc，1）i：in． vara i lundi，Dr．15：pr；Vap． 11 ：pr． i pingi，Dr．11：pr；Vap．6：pr．\＆c．$i$ prim arum，ES．21：1．not．42．drapa \＆c．i vaja，vide Vape．i（sokn \＆c．） agha，vide Egha．vara i garpe map andrum，vide Garpe．hava laghhaf－ pat চ．arft i gamblu v．nyu laghum， d．à．i den tiden dá den gamla lagen （om döttrars arfsrätt）gälde，eller se－ dan den nya blef antagen：eo tempo－ re quo valebat antiquum ius，v．iam receptum erat novum ius（sc．de filia－ rum successione）．历．2：pr．sum för var skilt i hemsokn v．kiolsvarvinu，vide Hemsokn，Kiolsvarf．hvar（sc．maper） i pripia knce，inom tredje led：intra tertium cognationis gradum．©．8：pr； 17．2） i ，till：in，ad．hialpa manne $i$ hem，Kr．I．koma $i$ sokn v．land， Kr．2：pr；Dr． 1 ：pr；Vap．11：pr．ko－ ma，ganga，föra i garp（mans），Eps． 1：pr；R．7；B．9：1；17：1．taka（prel） i manhalghp，lösa han i lagh man－ na，Fi． 17 skipta i prea lytiv．ipry， vide Skipta．：
Ia，1）interj．ja：omnino，certe．ne ok ia，B．51．not．52．sighia v．kvapa ia viper， Kr .13 ：2；B．39：pr．2）ut subst． n．ja，bifall：adsensus．ma $\boldsymbol{p}$ aghandans ia ok hans gopvilia，压20：1．${ }^{\circ}$
Iak，＇pron．jag：ego．Kr．13：3；21； Dr．11：1．\＆c．dat mear，Vins．6：7．not． 83；7：pr．n．92；R．23：pr．nott．1， 4. me，Vins． 7 ：pr．not．97；cap．13．n． 108．mik，ll．cc．int textu；Kr．13：3；B． 37：pr．acc．mik，Kr．21；B．19：1．${ }^{\circ}$
laka，v．a．jaka，samtycka：affirma－ re，adsentire．i．pem sum nemnas，va－ ra nöjd med dem：contentus esse iis \＆c．R．i：pr．
Iakvapi，＇n．（a ia kvapa）ytradt bifall：adsensus pronuntiatus．map lu－
vi v．vilia ok i．mans，压．25：pr；B． 1：2，4．

Iamfulder，adj．jämnstor，jämngod \＆c．：aeque magnus $v$ ．bonus \＆c．G． 16：pr．

Iamgilder，adj．（vide VGL．）Vap． 16：pr．

Iamka，v．a．c．dat．1）jämka（arfslot－ ter）：aequare（partes hereditatis）．i．vip annan，Æ．10：2．i．，absolute，Æ．10：2，4． 2）qvitta：par pari compensare．－kin bape sarum sinum，d．à．mảlsegan－ dernes rätt till böter förfaller genom qvittning：pars mulctae actoribus utrin－ que debita compersatione exstinguitur． Kr．3o：pr；Vap．13： 2.

Iamkan，f．jämkning：aequatio．（skip－
 la， $\mathbb{E}$ ind．10．Cfr．Dela 1.

Tamkunder，adj．i．q．iamskylder． knam－nne，Æ．3： 1.

Iamlanga dagher，m．（vide VGL．） Kr．7：2．${ }^{\circ}$
lamlangi（iamlangde，Vins．2；B． 26：1．），m．ar：annus．－gin ar ute，Dr． 3：ı．priggia－ga gamal，Dr．13：ı．nat ok i．，Kr．25：1；Vap．15：4；R． 11 ：pr； B．26：ı．um nat ok i．，Kr．25：1；ES． 13：1；Vins．2．innan nat ok i．，Dr． 3：1；11：pr；12；Vap．15：4；17：1；G．
 31：1．firi nat ok i．，Dr．3：1．nott．2，4； B．37：pr．natta tak ok－ga，halfs－ga tak，vide Tak．De formula nut ok $i$ ． cfr．Gr．p．222－225．Cfr．Halfiämpn－ lange．${ }^{\text {a }}$

Iammrkit（ammykit，aemmukit）， adv．lika mycket：tantumdem，G．23； B．30： I ．

Iamn（iemm），adj．1）lika，enahanda： par，aequus．B．1：3；6：pr；25：pr，i，i． akoma，Kr．3o：pr；Vap．13：2．i．$i$ ar－ ve，lika i arfsrätt：aequum ius here－ ditarium habens．正．3：pr．2）i．q．．ianz－ skylder．压．3：1．not．16，22．iamne ok
kncem iamkunne，allitt．压． $3: I_{r_{1}}$ ．Cfro Iam nar．${ }^{*}$（iamner，at iamn legendum．$)_{1}$

Iamnarf，n．arf som $i_{i}$ vissa falk delas i lika hufvudlotter，dá．fars och mors föräldrar eller syskon ärfyaf he－ reditas，quae certis in casibus in par－ tes primarias aequales dividitur，cum amborum pareutum parentes aut，fra－ tres et sorores heredes sunt．Æ． $3: \mathrm{pr}, 3$,

Iamn arva（iämpn arffiwa）adj． indecl．（vide VGL．）E．3：pr．not． $73^{2}$ ．

Iamnaba eper，m．ed derom，att． jämkning af arfslotter blifvit rätt verk－ stäld：iuramentum de aequatione por－ tionum hereditatis iuste facta，vel，：se－ cundum formulam，at ber kunnu．egh iamnare skipta an nu ar skipt．※． 10：2．

Iumnapa skipti，n．jảmn delning， dá lotterna anses jämngoda：aequa di－ visio，ubi portiones aequales esse cen－ sentur．ganga til－tis，B．1：3．Cfr． Brista 3．

Iamnaper（iamnaper），m．i）jämn－ likhet：aequalitas．skipta iorp til－pa， d．ä．så，alt man fár lika god jord igen，som den man bortskiftar：tali permutatione fundum alienare；ut par： fundus accipiatur．ES． $21:$ pr．köpa．gopls v．eghn til－pa，idem．G．14：3；ES． 20：pr．pa skal（sc．köp）til－ba．（sc． ganga），d．ä．skiftet skall sả rätteas， att kyrkan fâr lika god jord igen，som den bortskiftade：facta permutptio ita emendator，$\mu \mathrm{t}$ templum fundum adie－ nato parem accipiat．ES．20：pro gan－ ga til－pa，i．q．tit iamnapa skiptis， B．1：3．Cfr：Oiamnaper．；2）i．q．iam－ kan．（skipti）gangertil－pa，在 1o： 3. et not．45；§．4；B．i：6．til－paldela，灰．10：pr，2；－Iämpnada perperam pro iämpra，Kr．3o：pr．not． 59

Iam naer（em ner），adj．lika när （i slägt）：aeque propinquus（respectu cognationis）．Æ．3：i．et not．83；S．2．

At iamnar, E. 3: 1. nott. 13, 16. forte est ple a iamn, pro iamner $\vee$ icmner, ut scribitur nott. 16, 22. ibid.
lamnaervingar, m. pl. arfvingar som äro jämnskylde med den döde: heredes eodem gradu mortuo cognati. $\mathbb{E}$. 3: I .
lamskylder, adj. (vide VGL.) $\mathbb{E}$. 3: . $^{*}{ }^{*}$
Iamt, adv. jämnt, lika: aequaliter. i. cerva, agha, Æ. 9: 1; B.6: pr. i. viper brōor sin hava, Æ. 8: pr. i. skipta, Æ. 3: pr. iamnare, comp. Æ. io: 2. iamnast, superl. E. 9: pr. Cfr. Em iamt. *
Iamval (am val), adv. lika val: aeque bene, pariter. Kr. 9; B. 26: pr.

Iarl (iärill, Eps. 17 . not. 34.), m. (Angl. earl) jarl, konungens högste ämbetsman, som äfven var befälhafvare öfver rikets sjömagt, och upbar de dit hörande utskylder: summus regis minister, qui, praeter alia, militiae navali erat praefectus, et publica vectigalia illam spectantia accipiebat. Dr. 14: r. iarls bryti i rops bo, ibid. annat (hcerap, sc. pat sum nemir bor havi) skyldar bape kununge ok iarle, B. 28: pr. birghir iarl, vide ind. nomm. propr.

Iarn, n. jarn: ferrum. varia sik maj -ne ok gups domi, vide Gup. ${ }^{\text {a }}$

Iarn byrp, f. jărnbörd: portatio candentis ferri, innocentiae probandae gratia. Eps. 17. Cfr. Gup.
Jartighni, n. kännetecken, vårtecken, (järtecken): indicium, tessera. sann i., E.5; B. 37: pr. *(iertingni)

Ilder, adj. ond: malus. Eps. Io: pr; B. 6: pr. ${ }^{*}$

Illa viliaper, adj. illvillig: malevolus. G. 4: 1.

In, adv. in: intro. Kr. 27: pr; Vap. 32: 4; B. 15: pr. not. 14; 19: 1. \&c. gangi ater in, Dr. 5: 1; cfr. Ganga 1. iula
friter \&c. ganger in, vide Ganga 1. sak in binda, vide Binda 3. svaria (sak) v. bara fast in til mans, vide Svaria, Fast 2. fallin ganga in a han, sakin falder in a han, lagha sokn ganger v. falder in til hans, vide Fall 2, Falla 1, Ganga 1. Cfr. Map.*

In biargha, v. a. c. dat. inbärga, införa grödan i ladan: segetem foenumque in horrea invehere. korne, tvem lutum, sinu i., Kr. 9; B. 21: pr. i., absolute, Kr. ind. 9; B. 21: 1. ${ }^{\circ}$ (in v. biargha)
Inbecra, v. a. inbära, införa: importare, inferre. Kr. 9. fast i., i. q. brera frest in til mans (vide Fast 2), ES. 4: 2.

Inganga, v. n. inga: introire. Vap. 32: 4. omynd skal prer i. \&c., d. ä: återgå: redire. G. 16: 1. Cfr. Ganga 1, $I n_{0}$ *
Ingarpis (ingiardis), adv. inom hăgnad: intra saepimentum. vara $i$. maわ andrum, i. q. vara i garpe \&c. (vide Garpe). R.4: pr. nott. 14, 15. *

Inharrapis, adv. inom häradet: in (illo) territorio. R. 6: pr.
Inkasta, v. a. inkasta: iniicere. prliku matte i., piufnaprin gat pit -ats, Vap. 32: 4.

Inlas, $m$. det som är inlăst: res sora clausa. )(utlas, Vap. 32: 2; G. 18.
Inlanding, f. (egentl. en nyligen vald konungs intrảde i landskapet och hyllning under sin eriksgata: proprie, regis recens electi ac solemne iter per regnum suum facientis, adventus in provinciam, fidesque ei a provinciae incolis data; cfr. VGL. vo. Inlander.) en skatt som erlades till en nyligen vald konung, da han under sin eriksgata kom till landskapet: tributum, quod novo regi, solemne iter per regnam facienti, et in provinciam adve-
nienti，a provinciae incolis pendebatur． Dr．5： 1.

Inlaerndinger，m．inländning，inom landet（Östergötland）född eller boen－ de person：indigena hamo intra pro－ vinciam（Ostrogotiam）natus vel habị－ tans．Dr．3：pr．）（utlaendinger，Dr． 18：2；Vap．14：pr．

Inlcendis，adv．inom landskapet（Ö－ stergötland）：intra provinciam（Ostro－ gotiam）．Vins．6：pr．not． 70.

Inlandsker；adj．inländsk，inom land－ skapet（Östergötland）född eller boen－ de：indigena，intra provinciam（Ostro－ gotiam）natus vel habitans，压．23：pr．${ }^{\text {。 }}$

Inna（hinna，G．10：2．not．85；B． 9：1．n．11．），v．a．vinna，förvärfva：do－ minium rei assequi，adquirere．G． 10 ： 2．inne up mala sin，om han（genom tre års besittning）âtnjuter fulla lönen för odlingen：si（trimo usu）integrum culturae praemium reportet．B．9：7． Cfr．Half－，Ut inter，Oint．${ }^{\circ}$

Innan，praep．c．gen．dat．v．acc． 1）i：in．pan garper sum han ar i．， Dr．2：2．i．smalandum，B．39：1．i．ha－ rape v．haraps，Dr．14：6；B．26：2．i． lands ok．laghsaghu，vide Land．i．ri－ kis，vide Innanrikis．taks（sc．par）i．， si in facto deprehensus fuerit．B．$p 1$ ： 2．rinder i．（sc．aker）hiul，B．18．han haver köpt i．（sc．skoghi alla ang）， B．8：I．i．barnum，skoghi agha，G． 29：2．not．64；B．30：1．sak sum biskups sak ar i，Kr． 17 ．i．epum standa，T．． 20：pr．i．（namd）ganga，R．1：2．not． 48．lata i．natta tak．ok iamlanga， Vins．7：3．not．29．komber egh blop－ viti i，，Eps．1：2；3：1．Cfr．paer，At． 2）inom：intra．i．garpslips，borps ok bita，garps ok grinda stolpa，\＆icc． Eps．1：4；33：1；G．12：pr；ES．1：i；B． 2：pr，i．not．60，\＆c．．i．pripia $k n a$ ，vi－． de．Kna．．i．pry v．siu ar，Kr．3：pr．

Corp．Jur．sv．G．Anti Voh IT．
not．67；G．14：2；C．ind．14；ES．21：1． i．manap，Eps．29．i．haefpar，inom den tid som fordras för att vinna băfd，$d$ ． a．tre ar：intra tempus（trimum）ad usucapiendum necessarium；vide Haefp 1．i．pingum ok fartum，vide Farmt 8．alla famtir innar，vide Etla． hvar egh kumber hemuld i．lagha leps－ num，vide Hemuld．vara i．famtan ara，a）ännu ej vara 15 år gammal： nondum XV annorum aetatem assecu－ tus esse．Vap．i5：3．b）vara 15 ár gammal：XV annos natus esse．Dr．12； nisi forte $\nabla$ ．innan hoc loco delenda sit．3）innan，före：ante（tempus）．$i$ ， pan dagh，Eps．2：1．i．nat ok iam－ langa，vide Iamlangi．4）adverbiali－ ter，innantill：intrinsecus．brister huld i．，Vap．23：pr．${ }^{\text {a }}$

Innanrikis，adv．inrikes：intra（hoc） regnum．G．9：pr；14：2．Cfr．Inrikis．

Inne，adv．inne：intus．Dr．7：1；Vap． 32：4；ES．1：1．not．66；B．9：5；22．lik ligger v．stander i．（at manni），Kr． 7：1；12：pr．$i$ kirkiu i．，Kr．ind． 25. hava man i．，Dr．2：2．sitia i．firi sak， hava annan i．map sar，vara hos en annan eller hafva en annan i träldom för begånget brott：in servitute poenae esse v．alium habere．Vap．4；efr．For－ varka，et Ih．Gloss．I．988．taka mañ i． тар kunu，Kr．27：pr．（hemfylghp）ar i．map gipta manninum，G． 1 ：pr．arf． v．paenninga i．hava，Dr．17：2；B، 9：1． sticela i．unde lase，Vap．32：1．anfri－ per ar i．，adest．B．22．Cfr．Brinna， Branna 1；Halda 3，Hafta 2，Sitia， Standa．＊

Innitakin，adj．1）gripen à bar ger－ ning（i lăgersmál）：in ipso facinore（sc． stupro）deprehensus．Kr．27：2；庣．16： pr．2）stulen ur läst rum：e clauso loco sublatus．i．piufnaper，Vap．32： 1，3．not．67．

Inrikis, adv. i. qi iñinarikis. $\dot{\text { G. }} 14$ : 2. nót. 62; 压 22, Vinis: 7: 4. ${ }^{*}$

In satia, v. a. insätta, inlägga: deponere. B. ${ }^{26}$ 1. in sat $f(x$, ; inlagsfa: depositum. Ibid.

In taka, v. a. 1) emottaga: accipe re. Vap. 10; G. ind. 16; cap. 16: pr. 2) intaga andras kreatur som man finner pa sina egor: aliena pecora in agro suo capere. B. 13: 2; 17:1; 41: pr. 3) intaga jord, inhägna mark: solum saepire. B. 28: 4; 32. i. til garpis sik af skoghi, B. 32. "

Iorp, f. 1) jord: terra. 正. 7 ; ES. 1 : i. Cfr. Fylghia 2. 2) jord; mark : ager, solum. Kr. 7: 1; B. 4: 1, $2 ; 1$ 4: pr; 33. allu py, sum pe aghu v. hon a ovan $a$-pinne, d. ä. all lös égendom: omnia bona mobilia. Eps. 8, 26. 3) jord, fast egendom: fundus, bona immobilia. Kr. 3: 1; Eps. 26;'Vā̆. Зo: 2; G. ind. 3; cap. 6: ı. \&c. Cfr. Ländboa iorp.

Iorpa, v. a. jorda, begrafva: humare, sepelire. Kr. 7: 1; 12: pr; Æ. 7. ${ }^{\text {* }}$

Iorฎ̆a avarkan, f. áverkan å annans jord: illicita usurpatio alieni agri. ES. i5: 3.

Iorணa dela, f. jordatvist: lis de bonis immobilibus. Kr. 13: 3; ES. 12: pr; 14: 2; 15: 1, 4; 18: 1; R. 2, 3: 1; 14: 1; 17, 24, 25; B. 22. Cfr. Ganga 2.

Iorpa köp, n. kö́p eller skifte, af jord: emtio venditio v. permutatio rerum immobilium. G. 14:2.

Iorpa ran, n . inkräktning af annans jord: occupatio alieni agri. Vap. 30: 2; B. 47. ${ }^{\circ}$

Iorpa skipti, n. jordaskifte: permutatio rerum inimobilium. ES. ind. 8, 2 t. ${ }^{\circ}$.

Iorpattari, m. i. q. iorpaghandi. ES. 14: 2; B. 1: 4. ) (landboe, Eps. 1:8; B. 1: 5 .

Iorpa varn, f. ed, hvarigenom klandrad jord af innehafvaren försvaras: iuramentum, quo ager litigiosus a pos-
sessore defenditur. i. fresta of takic, ES. 15: 1. i. ganga, ES. 15: pr. i" $\boldsymbol{i}_{0}$ standa, ES. 14: 2.

Iorpaghandi, m. jordegare: dominus fundi. B. 1: 2. ) (landboe; Eps. 18 8; ES. 15: 3; B. 9: 1,6 , 8. Scribitur iordar vo iorpa aghande in nott. 11. co. Ipin, vide Ypin.
Ir, pron. (Germ. ihr) I (två eller flere): vos (duo v. plures). Vins. 3: pr; 6: 4. Cfr. It.

Ismugs klape, n. pl. (a smyghia, repere, irrepere) kladning som man drager pá sig öfver hufvudet, eller lis kasom kryper in $\mathrm{i}:$ vestis quae per aperturam colli iniicitur. G. 15. Sic h. v. quoque explicant Locc., Ver. et Ih. Anglo-Sax. smoc, quod Benson vertit: "colobium," a smugan, serpere, deducendum esse, idemque vestimenti genus denotare videtur.

It, pron. I (tvà): : vos (duo). Vins. 3: pr. not. 40; 6: 4. n. 3o. Cfr. Ir.

Ivi heerra, m. (Isl. yfirherra) öfverherre, förnäm herre: magistratus, optimas. Dr. ind. 14; nisi ivi herra sint duo diversa vocabula; cfr. Ivir 3.

Ivir, ivi, praep: c. dat. v. acc. 1) öfver: super. kasta i. hus v. axl, Vap. 1: 1; B. 28: 3. föra lik i. iorp, bara skiold i. pang ok panbriko, aria, aka v. föra harvu i. aker, Kr. 7: 1; Eps. 30; B. 9: 6; 18, 49. vagher ligger io almcenning, B. 5: pr. i. priskulda, BE 19: 1; 21: 1. sitia i. situkum r. döpum, R. 1: 1; 9: pr; 23: pr. i. (liki) vaka, Kr. 7: pr; $12:$ pr. varp i. huse v. garpe halda, Dr. 2: 1, 2. hus i. :manní lykkia, Dr. 2: 1. djr i. manni brjta, Dr. 2i2. 2) utöfver:- trans, altra. avare ka i. skial sin; skara i. bolstapts ren, i. ramarka ganǵa, ES. 15: 5; B. 7: 13 28:5. ganga ut i. aker, B. 7: 1. ari paet i. (sc: ultra iustum terminum): byght, B. 8: 4. hugger i. pry (sc. trae)
v．prea（sc．ekar），B．3i．3）angáen－ de，om：de．atletan i．morp，Eps． 2 r. halda fast i．（skipti），E．10：3．क．haer－ ra pukka，Dr．ind．I4；cfr．Ivi horra． pa skal hanum（sc．parr）ivi（angaen－ dé den saken：de illa caussa）fcomt laggia，Kr．2I．4）adverbialiter，der－ utơfver：insuper．Dr．14：6；B． 3 r．。

Iul，n．pl．jul：festum nativitatis Christi．Kr．II；G．17；B．9：6；13：ı． firi i．ok holgha aptan，vide Aptan． Cfr．Tolfti．＊

Iula aptan，$m$ ．julafton：vigilia na－ tivitatis Christi．Kr．22．${ }^{\text {a }}$

Iula friper，m．（vide VGL．）„Kr． 22．${ }^{\circ}$

Ipar，pron．eder：vester．f．iौur， B． 5.

Ipras，v．dep．c．gen．angra：poe－ nitere．i．köps，ES．4：pr．Nomen idra－ köp，a Locc．miro errore fictum，Ver． et Ih. quoque adoptarunt．$^{\text {－}}$

Iamför，adj．lika duglig eller skick－ lig：par，aeque habilis．Æ． 21 ．not． 36.

Icmngoper，vide Emgoper．
Iaper，m．kant，ren：margo（agri）． B．28：2．＂

## K．

Kalfs fostre，kalva fostre，m．．en som upföder kalfvar：nutricius vitulo－ rum．angin man ma annars mans：$k$ ． vara，B． 45.

Kalker，m．（vide VGL．）Kr．1，13： $1 .{ }^{\circ}$
Kalla，vi a．1）kalla，tillkalla：ro－ care．k．man，Kr．8：2；21．ater k．，à－ terkalla：revocare．玉．A．not．50，Cfr． Akallan，Laghkallaper．2）sàga：di－ cere．k．sik egh faldan vara，k．egh givit vara，$k_{\mathrm{v}}$ annan fralsan $\mathbf{v}$ ．pral ₹．annöpughan v．eg̀h apalkunu son vara，k．barnit hava arft，k．lutat vara，\＆c．Kr．16：2；G．11：pr；2g；pr；

E．ind．24；cap．5，8：pr；10：1；25；pr． \＆c．Verbum vara interdum omitti－ tur：－lar annar brytia v．ugkurma－ gha v．fastakunu barn（sc．vara）；$k$ ． vight，\＆c．Dr．14：5；18：2；G．5：1； ：7：2；Æ．ind．25；cap．8；ES．19：1．kal－ las，pro kalla sik；－las＇bape köpt ha－ $v a$, Vins． $7: 5$ ．3）kalla：appellare．$k$ ． kunu fördapiu，B．38．pat kalla $\mathbf{V}$ ． ．kallar skipta brut，svarta slagh，vi－ perlags öre，stratis köp，undi gaef， ．opul brut，Kr．15：1；Vap．23：pr；ES． 3：1；Vins．8：pr；B．9：4；29．pat－la－ ． pis forpum dana arf，E．22．pat kal－ la lagha tilmele v．vaggia köp va－ ra，Eps．5：pr；G．14：pr．ininan haf－ par pat－lar innan pry ar vara，Kr． 3：pr．not． 67 ．4）kalla inför râtta， ．stamma：in ius vocare，citare．k．man firi kirkiu dyr，Kr．13；pr；29：1．nu kallar han aftir，R．9：pr．His locis －addi potest ES．3：2．not．20，ubi ta－ men h．v．scribae negligentiae tribuen－ da videtur．${ }^{\text {a }}$

Kalver，m．kalf：vitulus．Dr．16：2； B． 25 ： 1 ；45．Cfr．Kalfs fostre．＂ Kar，n．（Isl．kör，Dan．kaar）vil－ kor，förlállande：conditio．G． 9 ：pr；ni－ si forte dicendum sit $\mathbf{v}$ ．kar ibi signi－ ficare vas，sermonemque esse de certo quodam numero doliorum cerevisiae et mulsi，quem transgredi non licuit． －Ih．（Gloss．I．1132．）vertit：＂libertas agendi，et cum illa conjuncta pax do－ mestica，qua quis plena securitate frui－ tur．＂．Cfr．Vakna drykkia．

Karl，m．1）karl：vir．gambli－lin， vide Gamal．Cfr．Staf－，EEnda karl． －2）enskild man：privatus vir．）（kunun－ ger，ES．2．karls vagher ok kunungs， allitt．，d．à．allmän landsvăg：via pu－ blica．B．4：pr．par a i \＆c．livarte $k$ ． （d．à．haradet：territorium）alla ku－ nunger，Dr．88：2；：Vaр．15：3，4； 16 ： 1，2；18：2；24：2；41：1；正：16：pr；ES．

4: pr. bape k. okk., Vap. 3g: 1; R. io; B. I4: 1. par ligger nipri karls sak ok kwnungs, Dr. 13: 2; 18: 2. pat skiptis mallin karls ok kunungs \&c. Dr. 16: pr.
Kasna vargher, m. mordbrännare: incendiarius. Eps. 3I: pr. *

Kasta, y. a. kasta: iacere, coniicere \&c. k. aella skiuta aftir manni, Eps. 1: 1. k. (hakaskapt) ater ivir axl scer, B. 28: 3. k. stene, Vap. I: 1. k. up avarkum, nedrifva: deiicere, demoliri. B. 8: 4. Cfr. Inkasta.

Katter, m. katt: felis. Vap. 32: 1; Vins. 1 .

Kialki, m. kälke: traha. Vide Harvu kialki.

Kinpuster, m. kindpust, örfil: colaphus. sla (annan) k., Vaj. 22, 27: 2.

Kiolsvarf (kiöl svarf), n. så kallas den olyckshändelse, då man, hustru och deras barn på sjöresa pá en gång drunkna: ita appellatur illa calamitas, cum pater, mater illorumque liberi naufragio simul pereunt. W. 6: pr, I. sum skilt ar $i$-vinu, i. e. in 5. i, ubi de illo casu actum est. S. 2. ibid. Non dubium est quin h. v. priorem partem debeat $v$. kiol, köl: carina; at origo posterioris partis, quae etiam occurrit in vr. kullsvarf et kulsvarf, nobis latet. Locc. hanc deducit a "huerfa, dispalescere (lege disparere) vel suerfua, aboleri" (? descobinari, minutim auferri, BH.); quorum prius videtur placuisse Ih., qui, pariter ac Locc., scribit h. v. kiolshvarf.

Kipla, v. a. lägga kafvel i munnen pa en menniska, att hon ej ma kunna tala eller skrika: paxillo obturare os hominis, ne loqui vel clamare possit. kiplaran han, pro kiplar han han, Vap. 31: 2. Ih. refert (in Dial. Lex.) Kippla v. kjeppla apud Iemtlandiae Helsingiaeque incolas significare "sät-
ta kjepplar, bett i munnen pá lamm och föl \&c. att de ej kunna dia:". paxillum immittere ori pulli equini, agni \&cc. ne mammas matris sugere possit: et kippel, apud Vermlandos, "bacillum, qui ori haedi immitti solet, ne lae exsugat."

Kippa, v. a. rycka, draga: vellere, trahere. Vide Up kippa. - Kippas, dep. dragas, brottas, trista: luctari, litigare. ES. 19. ${ }^{\circ}$

Kirkia, f. 1) kyrka: aedes sacra. Kr. rubr. not. i; cap. r, 2: 1, 2. \&c. ganga $i k$. aftir barn sit alla bonda sing, kunu $i k$. lepa, Kr. $3_{1}$. standa utan k. (de excommunicato), R. $11:$ pr. i) kyrka, församling: ecclesia. Kr. 6: pr. not. 40. kirkiunna ratter, G. 7: 2; cfr. Kirkiu ratter. kirkio balker, Kr. rubr. not. 1. ${ }^{\circ}$
 1; 5: 1. ${ }^{\text {o }}$

Kirkiu dyr, n. pl. kyrkdürr: ostium aedis sacrae. Kr. 3: 1; 8: 1 ; 13: pr; 21, 29: 1; Vap. 36.

Kirkiuffe, $\dot{n}$. kyrkans egendom: bo na aedis sacrae. Kr. 8: 1; 21 .

Kirkiu ganga, f. (nygift quinnas eller barnsängshustrus) kyrkegång: (feminae post nuptias vel puerperium primus) itus in templum. Kr. 3 r .

Kirkiu ganger:, m. i. q. kirkiu ganga. Kr. 3r. not. 8ı.

Kirkiu garper, m. kyrkogård! area templi consaepta, coemeterium. Kr. 3: 1; 24: 1; 25: 1; Eps. 26 . *

Kirkiu gömari, m. kyrkvärd: curator $\mathbf{\nabla}$. oeconomus aedis sacrae. Kr . 3: 1; 8: 1 .

Kirkiu nykil, m. kyrknyckel: clavis aedis sacrae. Kr. 4: 1. ©

Kirkü九 ran, n. kyrkorån, kyrkostöld: sacrilegium. Kr. 13:3.

Kirkiue ratter，m．kyrkans rätt，kyrw kolag：ius ecclesiasticum．Kr．31．not． 86．Cfr．Kirkia 2.

Kirkiu sokn，f．kyrksokn：pardecia： Eps： 1 ò：pr．${ }^{\circ}$

Kirkik vagher，m．kyriväg：！via ad aedem sacram ducems．Eps．3：ı；B．5： 1，2．

Kirkmasisu friper，m．（vide VGL．） Kr．ind．22；cap．22．not．3．${ }^{\text {a }}$

Kirkmaessi halghp，f：kyrkmesso－ helg：festum dedicationis templi．Kr： 22.

Kip，n．kid，kidhing：haedus，capel－ la．B．25： 1 ．

Kland， n．klander：actio in rem， lis de re immobili vel mobili．Cfr． Rapa．

Klanda；v．a．klandra：in rem age－ re，litem de re immobili vel mobili ali－ cui intendere．k．omynd，eghn，iorp， G．ind． 14 ；ES．6，8，9， $11: 1$ ； 14 ：pr；15： 2．k．tompt；$i$ akrum \＆c．ES． $15:$ ． k．hus，fa，Vins．2；B．45．ki（iorp \＆c．）firi manni，G．11：pr；ES．ind． 17；cap．3：ı；1＇ı：ヶ；＇13：1；14：pr；15： 2；Vins．6：pr；7：1；8：pr；13；B．ind． 45；cap．46．k．，absolute，G． 13 ；ES． r：1，2；3：2；5，9：1；10；Vins．3：pr； 6： $1 ; 7: \mathrm{pr}, 1,3,4 ; 9: 1$. Cfr．Oklanda－ per．${ }^{\circ}$
－Klokka（klukka），f．klocka：campa－ na，Kr．1，8：1，2；22．${ }^{*}$

Klokkara giald，n．det som skall betalas till klockare，klockarelön：pen－ sio aedituo debita．Kr．ind． $\boldsymbol{o}$ ．

Klokkare（klokare，klukkare），m． tlockare：aedituus．Kr．4：1；5：pr；6： －1；8，10：1；11．${ }^{*}$

Kloster（klöster），n．kloster：coeno－ bium．Kr．24：pr； $\mathbb{E}$ ．4；ES．20： 1 －3．

Klcempta，v．n．klämta：campanam pistillo pulsare．Kr．8： 2.

Klapper，m．kläpp：．pistillum cam－ panae．Kr．8： 2 ．
＇Klarikers ：m．＇klerk：clericus＇ $\mathbf{K r}_{\text {i }}$ 13：＇1．

Klape，n．pl．klader：vestimenta． Eps．3：pr，1；Vap．278．pr；29：Vins．7：pr； B．5：pr；3\％：pr：skdpaph oskapap ki） Viap． 6 ：d；Gui5；Vins io Cfr．Ismengst； Massu klape．

Klöster＇，＇vide ：Kdoster．
Kna；vide Kná，
Knek，f．，bakbog：armus posticus ）（ skut bogher，B．36： 3.

Knifs lagh，n．（a laggia，pungere） knifstyvig：ictus cuitrí．Vap．11：1；15： 1；R． 2.

Kniver，m，knif：culter．Dr．15：is Vap．11：.

Knae（kna），n．（egentliget knati pro－ prie genu）slägtled a griadus consangui－ nitatis，innian pripia k，intra tertium gradum：G．5s 1；7：2：8：1；16：pr；现 2：pr；8，10：．2；17．not．73；24．i．pri－ pia $k$ ，idem．E．8．pr；17．han ar pem swa knam kunnugher，allitt．， $\mathrm{d}_{\text {，}}$ à．i sa nära slagtled：：illo gradu iis co－ gnatus est．压．${ }^{17}$ ：bicen sum knfens：are kunnaster，baper aru knam iamkun－ ne，压 3：1．＊

Koma（kuma，kumbar，\＆c．Kr．8： 2；13：3；Eps．6；Vap．32：．4．\＆ac＇1） ．v．n．kommas venire．Kr．2：pr， 1 ；6： pr．\＆c．mal koma a biskups ：naemd， ．Kr．13：3．til sins iuts komin；qui suam portionem（honorum heneditario－ rum）accepit，et ad eius administra－ tionem accessit．B．12：1．liaver han huma a hvart kumit ar，d．ä．hvart det．bortstulna tagit vagen：quorsum lata．sit res surrepta．Vap．3x：4．famt komber（intrâffar：incidit）ì fastu，ES． 12：pr．prar sump han（sc．hvar tiun－ di röker）．komber；Kr．．9．ramarkar aru nỉer komnir，d．a．nedsatte：in terra positi．B．i：4．vagher ar lagh－ ．lika niper kumins d．．＇e，onlagd：via degitime strata est：B．5：iIt paet of
peatn komberts d．la．！födes：nascitur．G． 29：pr．fram komin af mannt，．d．a． född：inatas．：EE．3it，2．：hit ar bakarf sum－maarixine kom＂af．，画 3：2．（ioxp） komber df mannex：til pripta mans，d． aingenah atf ellereforytrings ：heredita－ te v ．alienatione transit．E．io：4．ater
 Kr． 12. pr；Dr．2：pr；Vap．32：4；B．30： 7i：36： 2 humu：pat（sc．barn）wor til kumit，quacumque ratione（stupro \＆c．） procreatus sit infans．Ex．13．sagher egh iona ait idaghinum ：kutnit，dicit constitutum diem nondum adesse．ES．
 mit at \＆c．，si iam venerit ：tempus， qua \＆rc．B： $9: 6$ ．thoat sum at py kan
 E：KLic（iorj）maj（ielde ok werne，ES． 5in 16 r ：2：vara a kop：sit kumin，vide
 komber．aengin akoma a，Eps．5：pr． （thanj，ikomber egh hinum vip，kan ej）tritfla＇honom：：alterum ：invenire ne－ quit Winss 8：pr．．Kan komber egh la－ gytubes＂vi．vilus ape wip，han far ej ga ed：ei non licet iurare．Vap． 3 2：3； $\mathbf{3}$ ． 27．sibiuffin ar wither vitsorp kumin， （Vap．33：－1．：han komber egh，．．．at sitics，nptr potest，lacus ei non erit \＆c． ESS 14 ：prymot．4．Cfr，Hemuld，Lös， iEbagkkemin，Okomas Sama，Tilkvamd． 2）tillfomma，handa ：accidere．kumber （sc．．ipiot）$i$ vaknaskipte，Eps．6．fast－ rapa＂nal＇\＆c．komber mellum perra， ｜w．ro：3；cfr；Oran，Skialna申er．kom－ ber：${ }^{\prime}$ ghblopviti innan，Eps．1：2；＇3： 1 ． wosld，löp，pingbup komber i，ES．8； －Tins．ry：3；45 R．3：1：not．63．sipant kom preeti sva，d．A．blef 㕱 stadgadt：ita sancioum est．R．3：2．3）v．as c．dat． sörra＇att nâgot kommer eller：sker，skaf－ fa＂©ice：：facere at aliquid veniat vel flat，：effivere \＆\＆．．han matie hamuem（sc．

ma til ．．．famtixna porn sum salde， ibid．（si verba sum nokor delenda sint）． k．hundi fran sar，B．24：2：k．（sc． by）tih laghd lagglis；；B．3：2．K．um （sik diki alla）garpi，B．3：pr；28： 4 k．ar（sc．eghn）（agha）hagfpum v． haefp．（sinne）；G． $11: 1$ ；ES．24；B． 28 ： 2，5．k．laghum firi（sik），i．q．agha vitsorp，Vap．27：pr；32：3．Cfr．Firi koma．${ }^{\circ}$

Kona（gen．dat．et acc．kunu），f．1） qyinna：femina．Kr．15：pr；26：pr．\＆c． ）（maper，vide Maper．taka kunu map vald，vide Taka．Cfr．Löska，Mals－ man，Fralsis－，Fran－，Faesta－，Hor－， Hus－，Trull kona．2）hustru：uxor．Kr． 27：pr，1；31；Eps． 17.8 Ec ．Cfr．Apal－ kunu barn，－son．＂

Kapenschath，vide Köpskatter．
Korn，n．säd；seges，frumentùm．Kr． 2：pr．not．36；cap．9，10：1；Eps．32；R． 4：pr；B．9：pr；17：pr；21：1；41：pr；44： i，Cfr．Kviki，Hasta korn．${ }^{\circ}$

Korngiald，ne spannemálsskuld：de－ bitum frumentarium．：B．22．Cfr．Sap．

Kornskamma，f．sädesbod：cella fru－ mentaria．B．g：pr．${ }^{\circ}$

Krisma，f．invigd olja：chrisma，oleum consecratum．Kr．13：1．${ }^{\circ}$（gloss．Lat．） Kristin，adj．döpt：baptizatus．Eps． 21；※．6：pr；7．14．

Kristindomber，m．dop：baptismus． Kr．ind．not．2．ix．${ }^{\circ}$

Kristna，f．1）christendom：christia－ na religio．barn haver egh af rik fangit，det odöpta barnet har ej emot－ tagit nágot of cdaristna kyrkans förmá－ ner：infans nondum baptizatus ex be－ neficiis：christianae ecclesiae nihil acce－ piti Kr．6r pr．kristnu balker，Kr．rubr． a）dop：baptismus．barn porf－nu vi－ per，Kr．6：pr．${ }^{\text {．}}$
Kristnia，v．a．christna，döpa：ba－ ptizare．Kr．6：pr；©．14．not．96．＊
－KẌй membris：contractus．：－Vap．23：pr．
$\cdots$ Krumpna；V．n．krumpna，Blifva ofär－ dig：contrahi，contractione marcescere． Vapis5：．4．

Krykkia，f．（egentl．krok：proprie uncus）krycka：baculum upaciuatum， fulcrum subbalare．Vap 33 pr．not． 24.

Kravia（krafia），vo a．c：acc：v．gen． r）tillsäga：admonere．：Vide Lagh－ kravia．2）kräfva，fordra：appellare， exigere．$k$ ．lösör，$a_{\text {，}}$ virpning，\＆ec，G． 10：1；Yins．6：2．not．7．：B． 9 9：9；22，2G： 1．K．borghara，B． 39 pro k，barghat ran ：bötrina，Eps：2i－14 man krcefs giald，R．5：2．k．per alli sins，：d．ä， hivar sin andel af böterna；ellery al－ la pá en gâng：－si quisque suam por－ tionem mulctae exigat；vel；si ammes simul instituant actionemi ES． 15 ：5p cfr．Sander．k．viłergangu mans；Dr． 11 pr．k．Dem atér alláa til sin，d．à． āterkalla dem till de gamla tomterna， der han sjelf bor quar：omnes viciinos ad priscas areas，ubi ipse habitàt，re：－ vocare．B．11：1．ater k．，＂B． $\mathrm{g}: 6$. ut k．， G．Io：1．not．84．kraefs almierning at broa，d．ä，behöf fes：si opaś sit via \＆c．B．5：pr．3）kära，átala：agere， čaussam ad iudicium deferre：Kr．19： pr：ñot．36，B．33．n．32．k．lokart \＆c． Æ． $170^{\circ}$ not：98．mals $k .$, B．1：2．．

Kvat；in．（Isl．quät，f．）（egentl qial， oros proprie tormentan，vexatio）evist； klander：lis（de reseindenda emtione \＆c．）．Cfr：Rapa．

Kuar，adj．qvar：neses，quietus．Cfr． sitia，Standa．${ }^{\circ}$（in Q）
－，Kiviker＇j adj．lefmande：：vivus，：Krı 1；F．7．kititindf，Kríg gialde kivikt （sc．fae）kviku gen；Vins 6：5；Bu24： pr．Cfr．＇Kustor，Kvipa fulder．${ }^{\text {．}}$

Kviki，m．（lefvande）kreatur：（vivam） animal．Vins．1，6！ 7 ．gaira v．．tiunda korn ok kvika，allitio Krilio：ig：11．

Fiviki tiundi＂（quiter：tyundhe），Tmi qvicktionde：decimae pecorum．Kty ind not．2．XVII．${ }^{\circ}$
Kevildna， $\boldsymbol{v}_{1} a_{4}$（Isl kynda）uptin－ da eld，proy tölna，zölla：ignem ana cendera－B． $44:$ pr：／Scribītur，kvindled


Kviper，m．（Islo quidn）buk b；pran quids venters sare．

Kviऐa．fulden，adj．som＂，han fall buk：qui plenumi pentrem habets kwots ker ok． $\mathrm{k}_{6}$ ，allitit．， d d à lefvande ooh frisk：vivus ac vegetus．R．20．＂．－ッ，i
Kudder；mi．Lull，ibarm af satimaigif－ to：unius consugii proles．C． 218 1，23；


 unas itantum exixususwis：coniugii proi Ley F：8．：（vel，walio toco diciturs egh twa bróper；Cu 9 G＂pr．）isine dubiós scria bae errato ex axaticquione codice：has transkata sunty dencgant，enim libiortat tern recentiori tempores ini fallimus； iüraméntum＂＂nipian opers dictutn＂fai cienti doncessam，ac verbis supra cis tatis：raki sua mange \＆e．indicathmb Cfri Miftrar epier：Remo iba se babers quoque testantur fragrmenta cod． C ，感
 Cfr．Ganga 1，Sam－，Sunderkullua －（kaldor：i）
 delse，dá moder pob barn dö vid for－
 jefaiss inc：puerpexio：moriunturs 压 ${ }^{2}$ pre Prior，biv．．ipars ．siune－dpbio derio


Kulsvarf（Fiqdsuary）s in．den blycliss
 bariz pà en gádg blifa innebrandáz illud infortunium，cum pater，mater illorumque libdri ancendio．simul．pier－ eunt．屈6：pr，2．Prioc h．．v．（prais＇；
kul, carbo, omnibus patet. Cfr. Kiolsuarf.

Kuma, vide Koma.
$\because$ Kunder, adj. (part. pass. a kunna, non a $k y n$, : genus, ut credidit th.) 1) kand: cognitus. Vide Valinkunder. 2). beslagtad: cognatus. til kyns of kundra manna, allitt. E. 17• pren sum kncem ar kunnaster, han ar pem sva knoem kunder, 玉. 3: 1; 17. not. 81. namna $\nabla$. taka kunna (sc. man) alla valinkunna; Yap. 3ı: 5; 32: 1. Cfr. Iam-, Okunder,

Kunna, v. a. t) kănna: cognoscere. Vide Kunder. 2) kunna: posse, misfall kunnu handa, Kr. 25: 1. han kan egh, de.fatuo, ( han giter egh, de sene, ,U. 19. 3) framför ett anaat verbuer utmärker kan stundom en hypothes: alii verbo praeposita v. kan interdum indicat hypothesin. nu kan praster pratta, kunnu per koma, an bonde kan rapa.kunu sinne, kan man zurpa sar, kunnus per firi fara, kan patn:löpa, an han kan bryta epsörit; uttan mopir kunni (praes. conj.) liggia kael, barn sit, utan hon kunne firi liggia sik, kan han egh fa svin, \&c. Kr. 1 1: pr; 19: 1; Eps.ind, 18; cap. 1:
 pr \&c: ${ }^{\circ}$

Kunnugher, adj. (proprie i. q. kunder 1) beslagtad:cognatus. han ar pem siva kncem k., 届i\%"

Kunungers m. konung: Fex. $\mathbf{K r}$. 1, 3: 1;-12: pr; 13:3; 18: pr; 23, 25: 13 26: pr; 27: 2. \&te. Cfr. Borp, Bryti; Diur, Domber', Dombrut, Ernsak; Epsöre, Friper s, Garpier 3, Karl 9, Lalsaghandi, Maper, Naemd, Reefst; Ratter, Sak, Soknari, Vald, pukke' - (kononger)
$\because K u s k a_{j}, r_{0}$ a. (ride: VGL.) $\boldsymbol{k}_{0}$ colla lokika, Epsi 25. ${ }^{\circ}$.
: Kuskany f: nödgande (mied öfvertalande eller hotelser): compulsio (exhortationibus $\mathbf{r}$. minis facta). Eps. 17. . Kusta; v. a. bekosta, bestå: praebere, sumtus rei suppeditare.: Kr. I. - (kosta)

Kuster, koster, m. i) kost, spis, föda: cibus. Kr. 2: pr. et not. 35; (1. 2) kostnad, bekostnad: impensa. G. ind. 26, 27; cap. 8: pr; Æ. 12: 1; B. 8:3. hava stallara \&c. a sialfs sins k., Dr. 14:3, 9; Vap. 12: 3. 3) egendom: bona. Kr. 12 : pr.. 4) pl. saker, egodelar: res, utensilia. Vap. 32: 2; B. 26: 2; 37: pr. kviki kuste, d. ä. kreatur: pecora. Dr. 5: pr. 5) sätt, vilkor: modus, conditio. at pripia kuste, Vap. 35. Cfr. -Annurkust.
Kvalder, m. afton, qvall: vespera. ES. 9 : 1. Cfr. Gipta kvalder. ${ }^{*}$

Kvalia, v. a. (a kval) 1) oroa, besvära (med rättegàng): vexare, molostiam alicui offerre (litem ei intendendo). B. 22. 2) klandra, väcka trist om: litem de re movere, rem litigiosam reddere. Vide Okvalder. "
Kvarn, f. qvarn: molina. Vap. 1: 2, f; B. 8: pr, 3, 4; 28: 4. vraka bort $k$. (handqvarn: molam manuariam) ok kcetil, allitt.; d. a. alla bohagsting: omnia sapellectilia abripere. Vap. 3ı:3.

Kvcerna staper, m. quarnställe, stalle der en quarn kan anlaggas eller blifvit anlagd: locus, ubi exstructa est rel exstrui potest molina. B.8: 3.
$\therefore$ Kuarria strömber, m. ström; der en quarn kan anlaggas eller blifvit anlagd: flumen,: ubi exstructa est vel exstrui potest molina. B. 8: pr.

Kvoerina vagher; m. quarnvag: via ad molinam ducens. B. 5: I. ${ }^{\circ}$
Kıгера (impf. kvap), v. a. süga: dicerse: k. ia viper; B. 39 : pr: Cfr. Ia- $^{\text {a }}$ kvapi;: Okvapis otp. *

Krn, n. 1) sligt: cognatio. : vir lösum han til kyns ok kutudra manna, d. à. .att hav mad vara (essom fri) bland våra slätingar: ut sit (in hero statu) inter nostros cognatos; formula iurisiurandi. E. 17. 2) kön: sexus. Vide Mankyn. ${ }^{\circ}$

Kyndil messa, f. kyndelsmessa: fe--stum purificationis Mariae. B. ı3: ו. * (kyndilsmessa) :

- Kcefsir (keppsi), m. den som lefver tillsammans med frilla: concubinus. kona sum han rer $k$. til, Æ.18. pa a egh k. i barnum; d. ä. dà träl utom äktenskap aflat barn med tralinina, har han och hans egares ingen del i barnen, utan de tillhöra modrens égäre ensamt:- liberi a vernis, contubernio non inito, procreati, non ad patrem ciusque dominum, sed ad dominum matris solam pertineut. G. 29: 2. Ita -fortasse quoque in lure VG. haec fortnula est explicanda.

Kcelda, f. källa, brunn: fons, puteus. Vap. 1: 2; B. 27: $1{ }^{\circ}$
Kenna, v. a. ı) känna, igenkänna: noscere, agnoscere. Vide Ret krenna. 2) tillvita, beskylla: obiicere, accusationem criminis intendere. $k$. andrum lagher, Æ. 16: pr: kaennis kunu morp, trulldomber; krennis manne drap, valruf. Kr. 26: pr; Eps. 29; Dr. 6; Vap. 31: 1. kennis manne (pet) at han haver \&c. Eps. 10: pr. not. 80; B. 24: 5. pren slim (cui) drapit. v. sarit kennis, Dr. 3: 4; Vap. 8: 2. - 3) kcennas, v.dep. k. vi申, a) igenkänna: recognoscere. kcennis vip at slikt ar mik hvurvit, B. 3 z: pr. b) vilja tillegna sig, pâstá något vara sitt: velle sibi appropriare, rem suam esse contendere. k. v. iorp \&c. Vap. 3o: 2; ES. 14: 1; 17, 18: pr; Vins. 6: 3; B. 37: 2. tver krennas vip et köp, vide Köp.

[^67]Kcra; v. a. kàra, ànställa âtal eller rättegảng: agere, actionem instituere. k. a man, Vins. 6. 2; R. 8: 2. k. til mans; Kr. 15: pr; 18: 2; 27: 1. \&c.. hin karir til, 13.33. kervis pat til hans, Eps. 15: ı. karis. pat, ES. 20: pr. krerir pret bondi, Vins. 1I. k. lokan al--la spanan, Е. 17. afftir (sc. sak) k., Kr. 19: pr; 26: pr; 27: 1. \&c. k. ceptir pukkabot, E. 16: 1. han sum aptir kiere (vil egh sökia v. ma hvatske sökia rella stemna), d. à. målseganden: -actor, occisi heres. Dr. 3: 1. k., absolute, G. 14: 2; R. 10; B. 19: pr; 43, 47. til pings fara ok k., G. 19; B. 8: 4; 30: 1. 4. firi kumungs refst $\mathbf{~}$. kununge alla laghmanne, Eps. 21, 25; G. rg. nu kare han at han garpe \&c. R. 23: pr. karir kunungs soknarin hvi han \&c. Vap. 37.
Katil, m. ketil: ahenum, cacabus. Cfr. Kverrn, Katilhöd.
Katilhöd (kiättill hydde),? hijelm: galea. Vap. 6: r. Galea sine dubio ob similitudinem formae nomen accepita katil, cacabus, nisi v. kietil, pariter ac Lat. ahenum, et Graec. $\chi$ к $\lambda$ кёั̃, proprie sit (vas) aereum; posterior vero pars h. v. deduci potest aut ab An-glo-Sax. hydan (vide Hipi), aut ab hatter, Isl. höttr, pileum, ut credit Ih., aut ab huvup, quasi aereum caput. Cfr. K. . Ancher nott. ad Ius lut. p. 328.
Ketti, in. ett litet rum: cellula. Cfr. Gorketti. Hodieque keitte v. kitte apud rusticos. significat : saeptum in stabulis et ovilibus, ubi vituli, pulli equini vel agni includuatur.
Köp, n. ${ }^{\text {köp }}$ och .skifte: emtio venditio et permutatio. G. ind. 7,18 ; cap. 14: pr, 2-4; ES. 3: 1; 4: pr; 6, 8, 2e: pr; 21: 1; Wins. 5, 7: 3; 8: 1; 9: pr; 17, 13. lagha k., G. 14: pr; 18. not. 94 . olagha k., G. 18. gara k. vib man,
G. 14: pr; ES. 14: 1. köpit ar (minna an) mark vart, Yins. 9: pr. alle pe sum $i$ agha köpinu, alla de som köpt samma sak, den ene af den andre: omnes qui eandem rem, alter ab altero, emerunt. ES. 8. vara a $k$. sit kumin, hafva kommit i besittning af den genom skiftet förvärfvade jorden: venisse in possessionem fundi permutatione adquisiti. E. 1o: 3. tve keannas vip et k., två påstà sig hafva köpt samma sak af samma salijare: duo dicunt se eandem rem ab eodem venditore emisse. Vins. 7: 5. standa a sinu .köpe, ES. 8, i. q. standa a samu iorPinni sum han fangit haver, ES. 4: 2; 5, 15: 2; cfr. Standa. faest ok köp, betekna de till stadfastelsen ej allenast af köp och skifte, utan ock af andra kontrakter om fast egendom hörande formaliteter; och sáledes har köp i detta sammankang fátt en vidsträcktare betydelse: haec verba denotant solemne confirmationis non tantum emtionis venditionis. sed etiam aliorum contractaum de rebus immobilibus; ideoque v. köp in hoc nexu ad latiorem significationem translata est. giva, skipta, fa (iorp) map fastum ok köpum (i. q. mapp frestum ok lagha fangum, ES.4: pr.), fa map f. ok k. ok allum lagha fangum, halda a f. ok k. (de donatore), bara til varpa . . . map $f$. ok k., bara in til mans fasta ok köpa (pro frestir ok köp) mapp famtan manna epe, freste (pro faest v. fertir) ok köp ar in burit til mans, pan sum fastir fylghia ok köpa (pro köp), vide Fast s. Quod in his formulis .köpa interdum dicitar pro köp, id sine dubio numeri v. rhythmi caussa fit; non enim köpa istis locis derivandum est a köpi, etsi cui videatur respicere testes in confirmatione contra-
ctuum praesentes. - Cfr: Iorpa-, Mat-tul-, Stratis-, Vaggia köp. *
Köpa, v. a. 1) i allmänhet, afsluta köp eller skifte, och sâledes âfven förytra: generatim, emtionem venditionem r . perınulationem facere, ideoque etiam alienare. $k$. (bortskifta : permutando alienare) til betra, ES. 20: pr. eghn v. faprini ur stap k., d. a. sälja eller bortskifta: vendere vel permutatione alienare. G. 14: 1; ES. 20: pr; 22. eghn salia alla ur stap kö$p a$, d. a. bortskifta: permutando alienare. G. 18. k. bort eghn, sïlja eller bortskifta: vendere vel permutando alienare. G. I6: pr. k. (gops v. eghn) til iamnapa, bortskifta mot jämngod jord: fundum ita permutando alienare, ut par accipiatur. G. 14: 3; ES. 20: pr. k. vip man, afsluta köp eller skifte med en annan: emtionem venditionem vel permutationem cum alio contrahere. E. 10: 4; Vins. 9: pr. viper köpas, dep. afsluta köp eller skifte sins emellan: emtionem venditionem vel permutationem inter se contrabere. Æ. 1o: 3; Vins. 6: 4; 9: pr; 11. köpas iorpum viper )( skiptas iorpum viper, ES. 8. 2) i synnerhet böpa eller tillskifta sig: praesertim emtione vel permutatione adquirere. Kr. 1; Dr. 18: 1; G. 7: 1; 14: 2-4; 15; ES. 3: pr, 1; 4: pr; 5. \&c. k. iorp map lösörum, ES. 5. k. eghn map fee ( ) (skiptas iorpum viper, ES. 11: 1.), ES. g: r. map vin ok vitni k., Vins. 1, 7: 1, 5. mmp facstum k., ES. 23. Cfr. Firiköpa. 3) i inskränktaste bemärkelse, köpa: strictissimo sensu, emere. k. eghn alla skipta, B. 9: 6. ${ }^{\circ}$

Köpamal, vide Köpmal.
Köpari, m. köpare: emtor. ES.4: pr. not. 44.
Köpgilder, adj. berattigad att afsluta köp: qui ratam emtionem venditio-
nem facere potest． $\mathbb{E}$ ．20：pr；ES．22； Vins．8：1；9：pr；10， 1 I．

Köpi，m．1）i allmänhet en som del－ tager i ett köp；således äfven a）sät－ jare，och b）köpvitne：generatim，qui emtioni venditioni interest；ideoque etiam a）venditor；stamni hvar sinum köpum（i．q．sinum hemuls manne in antecedentibus），köpin kan fiarrin va－ ra，ES．8．b）testis emtionis venditio－ nis．Vins．3：pr．Cfr．Köp．2）i syn－ nerhet köpare：praesertim emtor．ES． 4：pr；10；Vins．6：pr， $1-3 ; 7$ ：3，4．${ }^{\circ}$

Köpmal，köpamal，n．mål som an－ går köp：caussa，ubi de emtione ven－ ditione agitur．ES．11：1；Vins．7：4．）（ laafpa mal，ES．1ı：ı．not．33．köpmá－ la balcher，Vins．rubr．not．1．

Köpskatter，m．（egentligen handels－ varor：proprie mercimonia）köpenskap， handel：mercatura．压．10：pr．Scribitur kopenschath，not．99．ibid．

Köpu eghn，f．köpt jord：fundus v． ager emtus．G．16：pr．

Köpunger，m．stad：urbs．Vide ind． nomm．propr．vv．Liong－，Supurkö－ punger．

Kövarne，n．（Isl．kovarni v．kovan） liten hund，knähund，prov．kövan，ke－ van：canis pusilli generis，melitaeus． B．24：2．Ita hoc canum genus descri－ bitur in R．Haquimi FrostupL．XIII． 24．＂＇pad er kovan，ef madr tekr hen－ di sinni um hálsinn，so at saman ta－ ki fíngurinn．＂

## L．

Lafrinzs maessa，f．Larsmessa：fe－ stum Laurentii，die $\mathbf{X}$ Augusti celebra－ tum．Kr．23．－su haelghp，not．10．ibid．

Lagh；n．pl．1）lag：lex，ius．giva 2．v．i l．，vide Giva 4．sum l．sighia，

Eps．26．\＆c．sva sum（sc．han）a ok l．sighia，G．11：1．sum atte ok l．va－ ru v．saghpu，Dr．3：pr；Æ．8：1；25： pr；R．8：2．sum pem bapum samde ok l．varu，压．16：1．han hafpe lagh－ haef＇pat i gamblu laghum，haver arft i nyu－um，玉．2：pr；cfr．I．pat var sva först $i$－um，sum för var $i$－um， Eps．17；Æ．11；B．2：1．sva aru nul．， R．3：2．sum landsins aru l．，G．ך： 2. $i$－um manna，enligt lag：secundum leges．Vins．7：pr．lösa（pral）i l．man－ na，d．ä．till âtnjutande af medborger－ liga rättigheter：civilia iura servo red－ emtione conciliare．Æ．${ }^{17}$ ．gen－um， R．3：1．not．70．hvat pat ar haelder 1 ． alla olagh，d．ä．lagligt eller olagligt： utrum legitimum sit an illegitimum． ES．15：pr．peŕ tver v．hinir（sum för svoru per）svoru bape sant ok l．， d ． à．enligt med sanningen och $i$ laga ordning：duo illi（qui in iuramento praevio iurarunt）et vere et legitime iurarunt；formula iuramenti duodena－ rii．Dr．3：2；Vap．6：2；8：2；20：pr；届． 8：pr；ES．9： 1 ；Vins．3：pr；4，6： 1 ；R． 9：pr．not．87．pat iaer höghst i－um ne ok ia \＆c．B．51．not．52．hygge hvar at lut sinum i－um，B．51．Cfr． Gislinga－，Lands－，Olagh．2）ed：iu－ ramentum．l．fasta，firi sik giva，la－ ghum up a v．firi ganga，l．taka，vi－ de Fasta 6，Giva 1，Ganga 1，Taka． koma－um firi（sik），han komber egh －um vił，vide Koma 2，3．taka viper －um alla botum，R．14：1．rat gara $m a p-u m$ ，B．3g：л．

Lagha，adj．indecl．laga，laglig：le－ gitimus．Vide Afrape 1，Bot，Dom－ ber 2，Drykkia，Eper，Fang 1，For fall，Famt，Gift 1，Gaef 2，Garp 1， Hafte，Haefp 1，Köp，Lepsn，Laeghi， Lö̈n，Mal，Omynd，Skipt，Skipti， Sokn，Tak，Tilmaeli，Vin，Vitne， ping，Olagha．＊

Laghbiupa, v. a. i) i allmannet, lagligen erbjuda: generatim, legitime offerre: vita -büpit (sc. afrrepe), B. 9: 2. 2) i synnerhet, lagligen hembjuda jord àt sina slägtingar, innan den saljes: speciatim fundum v. agrum, antequam veidatur, cognatis suis redimendum legitime offerre. l. ater, ES. 3. *

Laghbok, f. lagbok: codex iuris. östgöta 1., Kr. rubr. et not. 1; B. 5r. not. 52.
Laghfult, adv. fullt enligt lag: plene, perfecte secundum iuris praeceptum. l. ganga (sc. ep), R. it: 1.
Laghfalder, adj. lagligen sakfald: legitime damnatus. R. 8: 3. -

Laghgangin, adj. lagligen gảngen (om ed): legitime factus (de iuramento). hete v. vari-git, R. 8: pr; 14: 1.
Lagh gilder, adj. gild, lagligen gallande: ratus. ES. 8. -

Lagh giorper, adj. lagligen goord: legitime factus. G. 14:4; ES. 8. not. 94; 14: pr; 15: 1. heraps naemd (skal leta) $-r t$, R. 16 : 1 ; ctir. Garp 1.
Laghsipter, adj. lagligen gift: matrimonio legitime iunctus. l. bonde; Dr. 9: pr. ${ }^{\circ}$

Lagh hafta, v. a. lagligen innestänga eller fangsla: legitime includere $\mathbf{v}$ : vincire. B. 5 t .
Laghlhcefp (pl. -pi pro-pir), f. i. q. lagha haetb (vide Haff 1). B. 28: 4 .

Laghliafpa, v. a. lagligen vinna häfd (i jord, genom tre års besittning): legitime usucapere (fundum, trima possessione). Kr. 3: pr, r. not. 76; 24: pr; G. 12: 1; E. 2: pr; ES. ind. 24; cap. 4: 1; 10, 15 : pr. not. 51 ; B. 28:4.

Lagh/hallaper, adj. lagligen kallad: legitime vocatus. -p mal, mal -p til, lagligen instảnida mall: caussae legitime in iudicium vocatae. Kr. 13: 3; R. 3: r. ${ }^{\text {。 }}$
Lag̀herevia, v. a. lagligen tillsíga: legitime admonere. B. 9:6. not. 70.

Laghkumin, adj. lagligen kommen: qui legitime venit. $l$ : niber, lagligen anlagd (om tomt): legitime determinatus r . constitutus (de area). B. 1I: I. Cfr. Emlaghkumin.

Laghlika, adr. lagligen: legitime, legi convenienter. Kr. 25: ı; Eps. 7: pr;
32; Dr. 3: pr. \&c. Cfr. Olaghlika.
Laghliker, adj. 1) laglig: legitimus. ES. 12: pr. not. 61. 2) ordentlig, vanlig: iustus, ordinarius. l. mun, en fullvaxeu man, af vanlig växt: vir adultus, ordinariae staturae. B. 14: pr. ${ }^{\circ}$

Laghlysa; v. a. lagligen kungöra: legitime denuntiare $v$. indicere. B. 50. et nott. 28, 32. a

Laghlysning, f. laglig kungörelse: legitima denuntiatio v. promulgatio. siban l. kom aptir hanum, sedan det blifvit lagligen kungjordt, att han är fredlös: postquam legitime denuntiatum est publicam sccuritatem ei esse ademtam. Dr. 4: pr.

Laghman, m. lagman: iudex provincialis, legifer. G. 19; 厄. 4; R. 3: 2; 4: 1; B. 8: 4. Cfr. Bryti, Domber, Skila.

Laghsagha, f. 1) lagarnes upläsande för folket af lagmamen: legum recitatio coram populo a legifero facta. nus ar l. ipur lyktap, B. 5ı. 2) lagsaga, lagmans jurisdiction: iurisdictio iudicis provincialis, provincia. land ok l.; vide Eand. utlandis ok utan l., i. q. utan lands ok l., ES. 13: ј. Cfr. Friplös. ${ }^{\text {a }}$
Laghsighia, v. a. lagligen säga: lcgitime dicere. pa.ar laghsaght til (sc. epar), R. 7 ; cfr. Sighia.

Laghskilder, adj. lagligen skild: legitime separatus. ES. 15: 5. not. 38. viper bol 2., B. 9: 1, 3. not. 24; §. 5.

Laghskipta, r. a. lagligen dela: legitime dividere. B.31. nott. 81, 82. ${ }^{\text {. }}$

Laghskipter, adj. lagligen delad: legitime divisus. l. iorp, ES. 15:5. vara l. viper fapur v. son sin, d. à. genom delning af fadrens egendom vara atskild: divisione bonorum a patre $\mathbf{v}$. filio separatus esse. Dr. 5: pr. coll. 厄. 9: pr.

Laghstamder, adj. lagligen instämd: legitime in ius vocatus. -d mal, R. 3: ı.
Laghstomna, v. a. lagligen bestämma, tillsaga någon om: legitime condicere v. denuntiare. l. lionga ping, B. 39: $10^{\circ}$

Lagh surin, adj. (a svaria) lagligen svuren: legitime iuratus. byr cer l. niper, d. ä. dess råmärken, som utvisa omkretsen af tomterna, äro lagligen nedsatta och med ed stadfästade: limites pagi, ambitum arearum terminantes, legitime sunt positi et iuramento confirmati. B. 1:6.

Laghsökia (part. pass. laghsökter v. -sotter), v. a. lagsöka, lagligen tilltala: legitime convenire, appellare. Dr. 3:4.

Laghvara, v. a. lagligen tillsäga: legitime monere v. denuntiare. Kr. 8: 1; B. 1: I. l. til skiptis, B. 1: 1. -raper af (sc. bole), tillsagd att aflytta: iussus demigrare. B. $9: 1,6 .{ }^{\circ}$

Laghvinna, v. a. 1) lagligen sakfalla: legitime damnare. man varper -vunnin (firi sak), Kr. ind. 17; cap. 25: 1. not. 48; R. 3: 2. 2) afdöma: lata sententia decidere. rafst haver svunnit malit, R. 3: 2. -vunnit mal, -vunnin. sak, Kr. 17, 26: 1. *

- Laghvaria, v. a. lagligen försvara (inför rätta): legitime defendere (in iudicio). Kr. 3: 1 (ubi tamen pro -vart legendum videtur laghhaffat ); ES. 15: pr. han gik laghvarper af lionga pingi, d. à. sedan han hade fullgjort det, som i det föregãende är föreskrifvet: praestitis iis, quae in antecedentíbus sanciuntur. R. 26: pr.

Laghping, n. laga ting; si kallas fyra árligen på bestamda dagar hálna ting, antingen derför att ingen stamning till dessa ting egde rum, ntan folket borde sjelfmant der infinna sig, eller derför att lagen troligen dả uplästes for folket: legitimus conventus iudicialis; ita appellautur quatuor conventus indiciales quotannis statis diebus celebrati; sive (a lagika) quod ad illos nulla citatio facta est, sed universus populus ultro convenit, quamobrem tales conventus in antiquo Iure Germ. - dicuntur ungeboten v. echte ding, Lat. placita legitima; sive (a lagh) quod in his conventibus' leges coram populo recitatae sunt; quod olim factum esse notissimum est, ac de iisdem conventibus disserte testantur monumenta Gcrmanica (dri gerichtsdage, nempe dies lunae, pariter ac apud O strogotos nostros,' sollint alle 'jar sin; da man der herrn rechit erzele. Bacharacher Weisthum, saec. XIV, apud Gr. p. 825.), quae etiam transferunt nomen echteding ad leges in istis conrentibus recitatas (vide Haitraus Gloss. Germ. mediï aevi v. echtding). - Inde

Laghpings manadagher, m. ch af de fyra mándagar i âret,' dà lagting hölls: unus ex quatuor lunae diebus, quibus celebrati sunt conventus laghping dicti, quorumque tres inciderant in illa tempora, quibus, post finitas fetias vernas, auctumnales et hiemales (iulafriper), iterum incepit iadiciorun: celebratio;' quartus vero, isquie forte recentior (cfr. Gr. p: 826.), in tempus mediae quadragesimae, quo inceperunt feriae vernae. B. 1: 2; 30: $1 ; 5$ i. not: 52 .

Lam' (dat. Lambi), n. lamm: agnus. B. 25: 1.

Lan, n. ı) lân: commodatum. hava hus lani.(takit forte addendum); Eps. 1:8. 2) den lanta saken: res
commodata. B. 26: pr. 3) forrsträckning: mutuum. taka (sc. segetem vel foenum) lani, B. 21: 1. taka penninga at lane, ES. 16: pr. ${ }^{\circ}$

Lana, v. a. 1) utlàna: commodare. 2. andrum skogh, lemna át en annan sin ratt att bruka skogen: ius suum utendi silva alii concedere. B. 3o: pr. 2) försträcka: mutuo dare. l. panninga a iorp, i. e. fundo pignori accepto. ES. 16: 1 . Cfr. Ut lana. ${ }^{\text {a }}$

Lana, f. (Fenn. item) lana, ett slags fisknät som brukas i strömmar: genus retis piscatorii, in fluminibus usitatum. Vap. 39: pr.

Land, n . i) land, jord: terra, solum. )( vatn, Dr. 1 I: pr. 2) landskap: provincia. Eps. 3o; G. 14: 1; B. 43: pr. i-di v. -dinu, Dr. 15: pr; Vap. 11: pr; 15: 1; $21: 1$; E. 4. komail. v. -dit, Dr. 15: pr; Vap. ıı: pr. innan -ds, Vins. 6: pr. innan -ds ok laghsaghu, Eps. 30, 31: pr; Dr. 3: pr; Vap. 37; Vins. 6: 3 (ubi pro laghsaghu perperam scriptum est harape); R. 11:pr; 12: 2. utan -ds, G. 14: 2; ES. ind. 13; cap. 21: 1; Vins. 6: 3. utan-ds ok laghsaghu, ES. 12, 13: 1. not. 93; Vins. 2, 6: 1,3. alt -dit, R. 26: 1. -dsins lagh, G. 7: 2. Cfr. Aflenda, Flut land, Inlandinger \&c., Utleandinger \&c."

Landafoghir (andafaghi), m. (a faghia, purgare?) landstrykare: erro, qui per provinciam circum vagatur. Vide Lurker.

Landamari, n. gränsort emellan landskap: locus in confinio provinciarum. Vins. 6: $1-3$.

Landboa bol, n. utarrenderad gard: praedium colono locatum. ES. 4: pr; 5.

Landboa iorp, f. i. q. landboa bol. ES. ind. 5.
Landboe (anboe), m. landbo, arrendator: colonus. Eps. 1:8; ES. 5; B.

9: pr, 2, 3, 9. Cfr. Iorpattari, Iorpaghandi, Land drotin. ${ }^{\circ}$

Land drotin (landzdrotin), m. jordegare: dominus fundi. )( landboe, B. 9: I. H. v. ita sine dubio scribitur pro lan drotin v. lanar drotin (Isl. Lánar -drottinn), quod falsae etymologiae tribuendum est. ${ }^{\text {© }}$
Lands lagh, n. pl. 1) landskapets allmänna lag: commune provinciae ius. mata, böta, dylia aftir -um, Kr. 29: 1; 30: pr; Eps. 1:5;12. 2) ed: iuramentum. R. 23: 1. ${ }^{\circ}$
Langer, adj. lâng, langvarig: longus (loco v. tempore). alna, famns \&c. l., B. 4: pr. not. 10; 14: pr; 34: 2; 28:3. lang avund, Eps.3: ı. Cfr. Endlanger. ${ }^{\circ}$

Las, m. lâs: sera. Vap. 32: i; G. 8: 2; B, 43: ı. rapa lasum (at husi), Vap. 32: 3. rapa (husum ok) lasum ok nyklum, ES. 4: pr; 5; B. 13: pr. taks (piufnaper) undi lase )( $i$ olastum husum; Vap. 32: 3. bryta gups l., säges om dén som skär och bortstjäl andras säd pa ákren: dicitur de eo, qui alienas segetes furtim secat et aufert. Eps. 32. Cfr. In-, Utlas. ${ }^{*}$
Lass, las, n. lass: vehes, plaustrum onustum. Kr. 2: pr; Vap. 1: 3; B. 34: pr. tolf lassa eng, Kr. т. ${ }^{\circ}$
Laster, m. last, fel: vitium. Vide Lönda laster.

Lata (lata, G. 16: pr: not. 40. letha, Vap. 15: 3. not. 86; G. 16: pr. nott. 36, 40; ES. 14: 1. n. 25; R.6: pr. n. 8ı. impf. lat, Vins. 7: pr.), v. a. 1) lemna, öfverlemna: tradere, relinquere. $\boldsymbol{l}$. pem virpningina \&c. Vins. 6: 2. prea (sc. men) i val l., föreslá: eligendos proponere. Kr. 4: pr, 1. not. 14: R. 6: pr. n. 81. man i forbup l., Kr. 25: 1. not. 50. i saldir 2., E. 25: r. itak l., vide Tak. ur stap l., förytra: alienare. Vins. 10. l. ater, Vap. 40, 4 I: pr; ES.

7; B. 9: 1; 29. 34:.pr; 36: pr. 2. ut, Vap. 15: 3. not. 86; G. in: pr. not. 92; 16: pr. n. 36, 40; ES. 14: 1. n. 25; B. 31, 47 . 2) släppa: dimittere. l. fiaet löst, B. 36: 2. burt l., Eps. 26. Cfr. Firi-, Up lata. 3) mista: perdere. l. lif sit, Vins. 6: 2. 4) v. aux. a) làta (ske), tillata: sinere (ut fiat). l. af hugga (tra), B. 33. b) lâta (göra), föranstalta: curare (faciendum). l. byria v. vighia kirkiu, siunga sialamassu, ringia, skira kirkiu garp, halshugga, \&c. Kr. 1, 7: 2; 8: pr; 24: 1; 25. \&c. 。

Lapa, f. lada: horreum. Eps. 32. not. 90; B. 9: pr; 44: 1. Cfr. Lepia. ${ }^{\circ}$

Lefs sufl, n. sofvel till en kaka bröd: obsonium ad unam placentam panis. Vide Lever.
Legha, f. 1) lega, hyra (kontrakt): locatio conductio (rerum v. operarum). sik v. annan til leghu fasta, B. 12 : 1. 2) lega, hyra, lön: merces (qua conducuntur res $\mathbf{v}$. operae). B. 26: pr. festa manni leghu, B. 12 : pr. ${ }^{\text {a }}$

Leghia, $\mathbf{v}$. a. lega, hyra (annans ting eller arbete): conducere (res $\nabla$. operas). 1. manni lekkir, l. sar drang, Vap. 16: pr; B. 12 : pr. l. hus, l. ser bol, Eps. 1: 8; B. 9: pr. " (legha, lege leghia.)

Leghu dranger, m. legodring: mercenarius. Kr. io: pr; Dr. 3: pr; Vap. 8: 1; B. 34: pr. "
Leghu $f(e$, n. legdt fàkreatur: pecus conductum.: B.a6: pr. ${ }^{4}$.
Leghu faster, adj. stadd i tjenst: mercede conductus, qui operas suas alii locavit. l. map manne, B. 13: pr. not. 41.

- Leghu stadder, adj. (a stapia) i. q. leghu faster. l. map manne, B. 13: pr.
Lekare, m. spelman, gycklare: fidicen, ludio. Dr. 18: 1.

Leta, v. a. c. acc. v. gen. eftersöka, nudersöka: quaerere, inquirere. sant, sannind, pat sannasta l., $\mathrm{Kr} .16: 1,3 ;$

Eps. 1i; R. 16: ı. l. at vitnum, 1. par at map sannum vitnum, Eps. 17, 25. pat skal haraps namd 1., Kr. 26: pr. not. 82. l. hemuld v. hemuls, vide Hemuld. Cfr. Atletan. ${ }^{\circ}$

Letha, vide Lata.
Lever, m. brödkaka, lef: placenta panis. l. ok lefs sufl, Kr. II. en svansks pannings l., ett bröd som är värdt en Svensk penning, eller $\frac{1}{8}$ örtug: panis valens numulo Suecano, i. e. octava parte ortugae. Ibid.:
Lep, f. 1) väg: via. Vide Framlepis. 2) sait: modus. Vide Annurledz, Samulep, Sin-, Sarlepis. 。
Leфа, v. a. 1) leda: ducere. Kr. 3ı; Eps. 6, 30; Dr. 18: 1. l. hast )(ripa, B. 17: 1. l. (sc. rem litigiosam) til vinsins, salans, hins sum salde, pas sum han fik pat af, Vins. 6: pr, 4; 7: 1, 4. pr lepir han egh^(sc. til vinsins), Vins. 6: ı. nu a egh rantakit l. (sc. til vinsins ok salans; etenim dominus rei rapina ablatae ius habebat illam, in alienis manibus inventam, statim recipiendi), Vins. s3. l. til landamaris, Vins. 6: 3. 1. til pripiu sald, leda den klandrade saken till saljaren, derifrân till den, af hvilken denne köpt, och slutligen till den saljaren af hvilken den sistuämnde köpt: rem litigiosam ad venditorem deducere, inde ad illum a quo hic emerat, et denique ad tertium venditorem, i. e. cum a quo alter venditor emerat. Vins. 7:4. 2.af handum sar (piufnap), leda ifrán sig till fangesman! rem furtivam ad auctorem deducene, exhibere illum, a quo ipse rem accepit. Vap. 32: 3. 2. man (map) ope, d. a. hinna honom med ropet, sa att ban hör det: hominem abeuntem clamore quasi assequi $\mathrm{v}_{\mathrm{s}}$. attingere, ut clamantem audiat. R. 7 ; B. 27: pr; 43: 1. Cfr. Ett lepa 2) bevisa: probare. lepis ran map ope (ok
akallan ok bupum) ok v.:alla bułkafla, d. à. om brottslingen pá sádant sätt genast èfter brottets begảende ertappas, och gerningen sålunda blir bevist: si auctor ita, statim post commissum crimen deprehensus fuerit, ut adeo factum probetur. Vap. 3ı: 2-4. 1. map (sannum) vitnum, Eps. 3o; Vap. 3ı: 1 ; B. 25:3. lepes a mare V. $^{\text {. }}$ a haender manni sander piufnaper, d. à. bevises det att han innehaft tjufgodset: si quis probet eum rem furtivam possedisse. Eps. 7: 1; Vap. 32: 3. ${ }^{\circ}$

Lepsn, f. en klandrad saks ledande till făngesmannen, till bevisande af átkomsten: rei litigiosae deductio ad auctorem, iustae adquisitionis probandae gratiá: ganga at -num, ledas till fångesmannen, och derifrán till hans fângesmian, och: vidare till tredje man: deduci ad auctorem, illiusque auctorem, et porro usque ad terlium venditorem (til pripiu sald, Vins. 7: 4.). Vap. 3o: 1; Vins. 2. hvar egh kumber hémuld. innan lagha -num, d. ä. dà saken-blifvit ledd till tredje säljaren, eller dessförinnan: etsi res usque ad tertium venditorem deducta sit. Vins. 6:3. han nar egh hemuld sinne ok egh -num, han fär ej försvara sin eganderätt. genom'sádan ledning till langesmannen (utan måste utgifva saken, och fâr endast vända sig till fångesmanmen för att áterfa hoad han derför 'betalt): ei non licet defendere dominium: suum rem ad auctorem deducendu (sed rem actori cedere debet, etoi pretium a venditore-repetere potest): Yins. 13. *,

1. Lif: m- lif: vital .frionarka livi sinu, Eps. 30; 32; Vap. 3 r: $\mathbf{1}$; 32: pr. böte:.... ook egh lif.sit; Eps. 25, 31: 1, 2 . ok :egh lif hansi (per firi gangi), Eps. 17, 29 Cfr. Firigara 2, Firi ko ma, Gialda:1, Giva 3, Lata 3.:

Lifdaghar, m. pl.: lifsdagar,: lifstid: vivendi tempus. Vap. 23: pr.

Liggia (impf. la, Eps. 23.), v. n. 1) ligga: iacere. 7. siuker, sar; $i$, sot, $i$ sotta siang, i.halvanum, Kr. 5: 1; 12: pr; 24: pr; Vap. 16: pr; ES. 13: pr. \&c. l. i löska.laghi, Kr. 15: 1. l. hal barn sit, Eps. 23: pr. lik ligger inne, Kr. 7: 1. l. ogilder, vide Ogilder: par ligger maper gen manne, vide Gen 1 b): l. nipri, vide Nipri. gap ligger a garpe, vide Gap. byr. ligger i lagha laghe v. at rapu shipti, är anlagd: conditus $v$. dispositus est. B.ind. I; cap. 2: 1. byr-ligger til lagha laghis, d. à. skall läggas: disponendus est. B. I: 5. alt ligger ceftir tompt; B. 2: i. ligger byr sva sum \&c. B. ı: 6. Cfr. Firi liggia. 2) vara belägen: situs esse. prer sum peet ligger, ES. 15: 2. humper, bro, vagher, strömber \&c. ligger, B. 3: pr; 4: 1; 5: pr; 8: ı. \&c. Cfr. Saman. 3) liggia til, tillhöra: pertinere. byr ligger til ha ok lamnu, vide Har. l. til bolbysins, E. IO: 1. pat til tomptinna ligger, ES. 15: 2. bolstaps ren skal til byar 2., B. 4p pr. praste til fößu l., de fnindo, Kr. $2: 2$. pat ligyi til haraps namdinna, Eps. 23: 1; B. 21 : pr. ${ }^{*}$

Liker, adj. (egentl. lik: proprie símilis, aequus) billig, rätt: aequas, iustur.: R. 9: pr.

Liknilse, f. liknelse: species, quod rei cinidàm simile est: lutil barns, $i$. e. fetus. 压. $7 \cdot$

Lin, n. linne: linteum. porf viplin ok lcokir, allitt. Vap. 6: pr. *
$\because$ Linda, f. (Isli I linna, cessare) aker som ligger i lindá, trädesåker: ager cessans. B. 16.

Lionga ping, (a liongköpronger; vide ind. nomm. pr.) Östergötlands allmänna.ting, som troligen bölls $\mathbf{i}$ Linköping: commune Ostrogotiae iudici-
um，Lincopiae，ut videtur，celebratum． Kr．16：2；Dr．3：4；11：pr；Vap．6：pr， 3；20；※．4，14，17；R．26；B．33．stcem－ na l．，l．ar stromt，Vap．6：pr；20：pr． not．84；ES．18： 1 ；R．3：1；23：1；25， 26；B．39：1．han haver laghstamt l．， B．39：1．famt af－ge namna v．lag－ gia，lionga pings famt，vide Famt 2. －Locc．tamquam rem certam nar－ rat hunc conventum habitum esse in paroecia Liung，territorii Gullberg； quod tamen nominum tantum similitu－ dine niti videtur．

Lita，v．n．（egentl．se，beskåda：pro－ prie adspicere；cfr．Anlite．）1）l．at （c．dat．），nöjas med：contentus esse．Kr． 9；Vap．17：1；G． 15 ；厌．9：pr；10：2； B．5：1．2）l．a v．til，lita på，stödja sig pá：confidere，niti．l．a liemuld， taga $\sin$ tillflykt till hemul：auctorem in subsidium vocare．ES．11： 1 ； $14: 1$ ． l．til hemuls，idem．ES．20：3；Vins． 9：1．not．92．${ }^{*}$

Litil，adj．liten：parvus．litit mal， ringa mål：levis，exigua caussa．R．26： 1．litils vitande，litet vetande oför－ ståndig：insipiens，inops mentis．G． 19. mср litlo bötter，Eps．ı：2．not． 4 I．＂

Liva，v．n．lefva：vivere．G．If：pr， 2；21：1；压14；ES．9：1；10，11：1． Ceftir l．，G．7：r；Æ．ו：ı．${ }^{\text {® }}$

Livande（livandis），adj．lefvande： vivus．Kr．${ }_{7}$ ；Eps．34；Vap．32：pr；G． 9：pr．hanum l．，l．fapur，medan han lefver：illo vivo．Kr．i7；厌．1：1．＊

Lip，n．grind，prov．led：porta cla－ thrata．B． 13 ： $1 ; 14: 2 ; 18,23$ ．Cfr．Garps lip．

Lỉa，v．n．lida，förlida：praeterlabi． dagher taker at l．fram，det begyn－ ner att lida till aftonen：dies vergit ad vesperam．R． 26 ： 1. Cfr．Af lipa．＊

Lip skep，f．en af de horisontala sparrar，hvaraf en grind är samman－

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．II．
satt：unus ex asseribus cum terra par－ allelis，e quibus constructa est porta clathrata．B． 23.

Libstolpi，m．i．q．：grinda stolpi．Dr． 13：2．＊

Lỉ tappa，v．a．täppa eller hägnà med gärdsgård och grind：saepe et por－ ta claudere v．munire．B．13： 1 ．

Liługher，adj．ledig，fri：liber，im－ munis．Kr．2：pr．${ }^{*}$（lidugher）

Lof（dat．luvi，lufi），n．lof，tillâtel－ se：venia．hava v．taka l．af manni， Kr．7：pr；R．ıI：pr．map luvi（mans）， Kr．8：2；13：pr；Vap．34：pr；G．4： pr．\＆c．

Lof，n．lof，pris：laus．se gups l．， sit Deo laus．B． 5 r．not． 52.

Lokka，v．a．locka：pellicere．）（ ku－ ska，Eps．25．at han egh－ape，neml． den andres husfolk till hustjufnad：se non ad furtum domesticum pellexisse aliquem ex alterius familia；vel ut ea－ dem res mox amplius exprimitur：al－ la spana戸e bo hans alla fa hans， E． 17.

Lokkan（lokan，lukkan），f．lock： illectatio．）（kuskan，Eps．17．not． 36. kara lokan aella spanan，tilltala ná－ gon derför，att han lockat hans hus－ folk till hustjufnad：actionem institu－ ere contra eum，qui aliquem ex alte－ rius familia ad furtum domesticum pel－ lexit；etenim verba 2 ．et spanan ion opposita sunt，sed synonyma．居． 17 ．

Lova，v．a．1）tillåta：permittere． Vide Olovandis．2）lofva：promitte－ re．Vide Trolova．${ }^{\circ}$

Lufi，Luvi，vide Lof．
Lufliker，adj．loflig，tillâten：licitus． Kr．28．Cfr．Olofliker．

Lufs ejer，m．（a lof）ed，hvarige－ nom nágon bestyrker att han erhállit en annans tillstánd att göra något（fö－ rekommer i frâgor om âverkan）：iura－
mentum，quo quis adserit sibi ab alio concessam esse veniam aliquid facien－ di（occurrit in caussis de usurpatione alieni soli）．ES．15：3，5．vita－ep，B． 7：1；30：pr．Cfr．Hemula 2.
Luk，n．（a luka，claudere，finire）， （egentl．lock：proprie operculum）slut， fullbordan：finis，consummatio．til lu－ kins（rectius luks v ．luksins），till slut： ad finem．kirkiu t．l．gara，sa t．l．， templum exaedificare；sementem per－ ficere． Kr ．1；B．9：6．Isl．at lokum ． loksins a BH．vertitur：＂tandem．＂

Luka（part．pass．lukin），v．a．ut－ gifva，erlägga：pendere，alii cedere（res mobiles v．immobiles）．Kr．26：pr；Dr． 20：1；G．14：2．et not．77；17；厄．12： 1；14；ES．4：pr；B．9：1，3，6；12：pr； 39．ater $l .$, G．14：2；B．39：pr．ut l． （bot，eghn，\＆c．），Vap．6：2；15：3；20： 1；G．16：pr；ES．4：pr；14：1；16：2； Vins．6：5；B．39．${ }^{\circ}$

Lund，f．sätt：modus．paessum－dum， sallunda：ita，hoc modo．Æ．Io：2，3； ES．4：pr；R．14；B．28：4．andra l．， annorlunda：aliter，alio modo．Dr． $7: 1$ ． not．42；ES．20：pr．n．ו6．Cfr．Annur－， Sinalund．${ }^{\circ}$
Lunnar，m．pl．（Isl．hlunnar）rul－ lar，pá hvilka ett fartyg updrages på landet，ock sedan hvilar，till dess det ater utskjutes i vatnet：cylindri，qui subiciuntur navi ex aqua in aridum trahendae，quibusque nititur navis do－ nec retrorsum deducatur in aquam． skipi af－num ut skiuta，B．43：pr．Ih． （Dial．Lex．）refert apud Sudermannos luna appellari eiusdem generis cylin－ dri，super quibus trabuntur trabes ad aedificandum destinatae．
Lurker，m．（egentl．påk，stör：pro－ prie fustis；Isl．lurkr）en duglös men－ niska，prov．lurk：homo nequam．$l$ ． landafcoghir，så kallas en tiggare som stryker omkring i landet：ita appel－
latur erro，qui mendicans per provin－ ciam circumvagatur．Dr． 1 8：pr．Signi－ ficatio $h$ ．$\nabla$ ．a fuste ad hominem ne－ quam pari metaphora translata est， cuius exempla praebent Latinorum trun－ cus，stipes，caudex，pluraque vocabula Suecana，ex quibus nominasse sufficiat drumber（hodie drummel，Isl．drumbr， caudex，metaph．homo agrestis，incivi－ lis，BH．），unde v．nokkadrumber in Iure VG．

Lusna，v．n．（a lös）lossna：laxari， solvi．Kr．8：r．Scribitur lösna，Kr．ind． not．2．xiv．

Luta，v．a．lotta：sortiri．E．10： 1. －（lota）

Luter（acc．pl．lyti，Eps．8．\＆c．），m． 1）lika del，lott：pars aequalis．Kr．9， 24：pr；Eps．8；R．3：2．tver lytir，tvà tredjedelar：bes，）（ pri\＃iunger，Kr．9； Dr．7：pr，2．not．51；G．14：2；15， 22. \＆c．Cfr．Tvalyti．siatti l．，en sjette－ del：sextans；vide Attunger．Cfr．Hu－ vup luter．2）del i allmänhet：pars （qualiscumque）．Vap．1：4；G．14：2；ES． 9：pr；B．36：1；5ı．Cfr．Frndar lu－ ter．3）andel：portio rata，ad aliquem pertinens．Eps．g；Dr．5：pr；Vap．ı：5； 33：pr；41：1；压．2：pr；9：pr；10：2；ES． 15：5．not．38；R．3：2；17．Cfr．Koma 1， Mans luter．4）lott：sors．压．io：i，a． fa map lut ok lagha skipti，E．10：1； B．32．5）sak：res．alla lytiater bara， d．ä．allt bvad man erhăllit：omnia， quae quisque acceperat． $\mathbb{E}$ ． $10: \mathrm{pr}, \mathrm{z}$ ． not．18．i pærmma lutum， i dessa hän－ delser，eller pá dessa vilkor：in his ca－ sibus，v．his conditionibus．G．14：i． －Roter）

Lutskipt，f．andel：portio rata．B． 6：pr．

Lutskipter，adj．delad（i lotter）：di－ visus，dispertitus．ES．4：pr；15：5． 7. viper fapur sin v．fran bondanum
(sc. faprinum), i. q. laghskipter viper fapur sin, Dr. 5: pr.

Lupa, v. n. làda: cohaerere. l. alla fiura hyrnur saman, d. à. bolstren hänger tillhopa: si quatuor anguli cohaereant, ut adeo culcita non sit dilacerata. G. ı6: pr.

Lupna, lipna (pro lypna), f. lydnad: obedientia. gar anga-nu, lyder ej det som blir honom befaldt: non obedit iis quae iubentur. B. 36: 4 .

Lykkia, v. a. lycka, stänga: claudere. hus l., Dr. 2: 1.

Lykt, f. slut: finis. stava ep til -ta, R. 15: pr. H. v. hodieque superest apud Smalandos, qui, pariter ac Islandi, dicunt til lykta, till slut, slutligen: postremo.

Lykta, v. a. lykta, sluta: finire. B. 5 I .

Lysa, v. a. 1) kungöra, tillkännagifva: publicare, indicare. Vap. 32: 4; ES. 3: pr; B. 34: 1; 35: 1; 37: pr, 2; 50. $l$. manhalghp a man, vide Manheelghp. piufnaper sum laghlika cer lyst aftir, Vap. 32: 6. undi soknari a pingi til lyster, R. 14: pr. Cfr. Laghlysa. 2) stadga, påbjuda: sancire, statuere. Dr. 12. not. 45. ${ }^{\circ}$

Lysn, f. uplysning, underrättelse: illustratio, indicium. Ita verli potest h. v., etsi forte syn legendum sit, R. 4: 1

Lyti, n. Iyte: deformitas corporis v . membri. Vap. 18: pr, i. ) (sar, Vap. 5, 18: pr; 25: pr. l. mсе力 halvu böta, vide Halver.

Lytis bot, f. lytesbot: mulcta ob alienum corpus vulnerando deformatum. Vap. 7: pr; 15: 4; 25: 2.

Lytter, adj. lytt: deformatus (corpore v . membris). Vap. 10, 15: 2-4; 16: pr; 23: 1, 2; 24: pr; 25; B. 24:3. Cfr. Olytter. *

Laea, v. a. förstrácka: mutuơ darè. Vide Ut loea. ${ }^{\text {a }}$

Lagger, m. i) lägg, ben: os. Vide Arm-, Bunulagger. 2) sida: latus. Vide Etta lagger. 3) slágtled: gradus consanguinitatis. innan pripia -giar, G. 5: ז. not. 71. *

Laggia, v. a. 1) lägga: ponere, collocare. l. a altaran ... lef \&c. Kr. 1 I ; cfr. Altara laghi. l. man utan kirkiugarp, d. ä. begrafva: sepelire. Kr. 25: 1; Eps. 26. kan herr til lands l., neml. med sina fartyg: si hostilis exercitus navibus appellatur in provinciam. G. 14: 1. eghn itu sunder l., R. 9: pr. bot til omynd l., Vap. 10. l.ater (iorp) undir fear fot, B. 28: 5. l. (ior $\ddagger$ ) undir (ฤriggia) ara stamnu, B. 9:7. 2. epa undir kunungs dom, Kr: $13: 2$. prea (sc. man) i val l., föreslå: eligendos proponere. Kr. 4: 1; R.6: pr. l. lagha mal a (by), vide Mal. varpnaן mans a l., vide Varpnaђer. l.eghn sina a (iorp), vide Eghn 1. l. a lön, vide Lön. fram $2 . ;$ vide Fram. la rat $^{\text {tut, }}$ utgifva, utbetala: pendere: R. 3:'ュ; B. 17: ı. l.af, afskilja: seponere. R. 3: 2. sar lags af firi drapi \&c., sảret bortlägges, d. â. lemnas utan afseende, så att derför ej bötes, dà dråp å andra sidan skett: vulnus quasi removetur v . disparet, i. e. nulla mulcta pro eo penditur, caede ab altera parte commissa. Vap. 8: pr. l. vapa a annan, vide $V a-$ pe. l. gatu, vagh, B. ind. 2; cap. 2: pr. not. 50; 5: 1.' l. bolstaps ren til byar, B. 4: pr. not. 3. l. halftrape a (iorp), B. 11: 2. not. 17. Cfr. Laghi, öpi. 2) bestämma, förordna: statuere, constituere. l. (manni) dagh, stæmnu dagh, famt, vide Dagher \&c. l. (mal) til haraps namdinna, Eps. 23: pr. man biltughan v. friplösan l., Eps. 1 r; Vap. 32:6. l. manhalghp a man, $l$. halghp a skogh, vide Manhaelghp,

Halghp. l.tompt niper, d. a. utstaka: determinare aream. B. ıo. l. (aker) aftir tompt \&c. B. 2: 1; 10. l. (iorp) praste til föpu, Kr. 2: 2. not. 6r. sum laght aer, sásom det är bestämdt (neml. i afseende på antalet af svin som hvar bonde får hafva i skogen): ut constitutum est (sc. de numero suum, quos cuique vicinorum licet in silvam mittere). B. 41: pr. 3) sticka: pungendo vulnerare. 1. man map knivi, Vap. ind. in. Cfr. Knifs lagh. *

Lergher, n. lönskalage: stuprum. 压. 16: pr. ${ }^{*}$

Laghi, n. läge: situs. lagha l., laglig anlaggning af en bys tomter och fördelning af dess egor: legitima dispositio arearum et agrorum pagi. B. 2: 1; 3: pr. vara, koma, laggia by til lagha laghis, B. 1: 1; 3: 2. dela by til l. l., vide Dela 1. byr ligger til l. 2., d. ä. skall läggas i laga lage: pagus in legitimum situm est dispomendus. B. i: 5. byr ligger v. ar il. 2., B. ind. 1; cap. 1: 4; 2: pr.

Lághri, adj. compar. lägre, ringare: inferior, minor. Superl. laghster. Vide Högher 2."

Lakia, v. a. läka, bota: mederi, sanare. Vap. 23: 1; B. $24: 3$.

Lakir (laki), m. läkare: medicus. Vap. 16: pr; 18: 1. Cfr. Lin.

Lakis gref, f. läkarelön: merces medico data. Vap. 18: pr. ${ }^{\text {a }}$

Laengi, lange, adv. länge: diu. $\mathrm{K}_{\mathrm{r}}$. 7: 1; Eps. ind. 4; R. ind. 9; B. ind. 20; cap. ı:3. Compar. langer, Vins. 6: 1 , 3; 7: 4; R. 16: 1; B. 3: pr; 4: 1; 17: 1; 28: 5. ${ }^{\text {* }}$

Langra (langre), adv. compar. (a langt) längre (i afseende på rum): longius. Vins. 6: 3; B. 8: 1 . "

Laensman, m. länsinnehafvare: vasallus. Dr. 14: 3. not. 70, ubi, si lansmans, non laghmans (ut textus habet),
legendum sit, nomine lansman idem sine dubio insignitur, qui \&. 9 ibid appellatur harra. -

Laript, n. lärft: pannus linteus. Vap. 6: 1 .

Lasa, v. a. lassa, stänga: claudere. lest hus ok dorat, försedt med lásar och dörrar: domus seris ac foribus munita. Vins. I; B. 23. Cfr. Olaster. ${ }^{\circ}$

Letia, v. a. (a later, tardus, piger; Anglo-Sax. latan, lettan, alattan, impedire, a late v. late, serus, tardus; Moeso-Got. Latian, tardare, morari.) fördrö̈a, hindra: tardare, impedire. lets fierp hans, B. 5: pr. not. 38.

Lrepia, f. i. q. lapa. Eps. 32.
Löghurdagher, m. (a lögha, lavare, ut Isl. pvottdagr, a pvottr, lavatio) lördag: dies Saturni (proprie dies lavationis). Kr. 3: ı; ES. 8; B. 16.

Lön, f. betalning: pretium, compensatio. E. 14. not. 6. Cfr. Arvupis lön. ${ }^{\text {a }}$

Lön, f. döljande: occultatio. laggia a l., dölja: occultare. Eps. 25. "

Löna, v. a. löna, vedergälla: remunerare. ) (giva, Vins. 9: ı; B. 46. Cfr. VGL. v. Gaf 1. ${ }^{\circ}$

Lönd, f. döljande: occultatio. ${ }^{\circ}$ Inde
Lönda laster, m. fördoldt fel: occultum vitium. Vins. 5.
Lönda skript (ë̈nd skript), f. hemligt kyrkstraff: privata poenitentia. Cfr. Hialpa.
Lönlika, adv. lönligen: clam. Vap. 28. Cfr. Skripta. ${ }^{\circ}$

Lönskalaghe, vide Löska laghi.
Löpa, v. n. 1) löpa, springa: currere. Kr. 27: pr; Eps. 1: 5; G. 16: pr. \&c. firi l., Eps. I: 1. Cfr. Hialp, Atlöp. 2) rinna: fluere. B. 8: pr. et not. 8. ${ }^{\text {a }}$
Lös, adj. 1) lös: solutus, liber. ganga l. (de pecore), B. 17 . lata fiet löst, släppa spären: deserere vestigia. B. 36: 2. elder v. eldbruni komber lös, Kr.

3：2；B．44：pr．vari l．，fri från böter： a mulcta immunis esto；nisi saklös le－ gendum sit．B．49．2）i sammansätt－ ningar，den som är utan：substantivis suffixum，carens．Vide Barn－，Frip－， Fatil－，Hand－，Saklös；Skapa löst．＊ Lösa，v．a．1）lösa，lossa：solvere， dissolvere．ben tösis ur skenu，Vap． 19．lösas bapir aendar，d．ä．styckena of benet gå alldeles atskilda：fragmen－ ta ossis dissolvuntur．Vap．21：pr．$l$. hiona falagh，Kr．28．af（banni）lö－ sa，Kr．3o：pr．2）medelst bevisning af sin eganderätt återtaga sin egendom \＆c．：dominium probando recipere rem suam \＆c．（cfr．VGL．）Vins．7：3，4； B．45．l．map epe，Vins．13．pat lö－ stis af mik firi rantakit，ibid．3）be－ fria en i träldom sảld fri menniska， genom bevisning af dess fria bürd：in－ genuum，venditione in servitutem red－ actum，ingenuitatem probando libera－ re．Vap．3o：1．4）lösa med pennin－ gar：pecunia redimere；ex．c．a）lösa ett fäkreatur som af en annan blifvit intaget：pecus suum in alieno agro ca－ ptum redimere．B． 17 ： 1 ．not．88．Cfr． Ater lösa．b）lösa ur fảngenskap：e captivitate redimere．Vide Ater lösa． c）lösa ur träldom：e servitute redi－ mere．Dr．16：2；21；Vap．32：3；：G． 16：pr；Æ．14，15，17－19，20：1；21，25： pr；26．l．map epe fiughurtant manna， ※．14．lösas v．löster map fa ok franda eやe，Dr． $10: \mathrm{pr}$ ；13：1；Æ．20： 1；25：pr．ut l．，E．ind．14，19．d）lö－ sa frản straff medelst böters erläggan－ de：mulcta solvenda a supplicio redi－ mere．Vap．35，41：1．l．（forte adden－ dum sik）vip kunung，Eps．10：1． 2. （kunu）viłer tva v．til sin，säges om t．ex．målseganden，då han，i brist af egentlig lösen，genom erläggande af ko－ nungens och häradets andelar i böter－
na，löser ifrản dem qrinna som stulit， och behåller henné sảsom trälinna：fe－ minam a（ceteris）duobus $\nabla$ ad se red． imere；dicitur ex．c．de actore，qui，－ve－ ra redemtione non facta，partem mul－ ctae regi et territorio debitam pen－ dendo，ab illis redimit feminam furti condemnatam，servaeque loco haben－ dam．Vap．37．5）befria sig från ed－ gáng：se liberare a necessitate iurandi． 1．ep maj siu örum，R．10．l．ep map $e p e$ ，genom ed derom，att förlikning skett，befria sig från en annan ed：ius ramento de facta compositione a ne－ cessitate dandi alius iuramenti se libe－ rare．B．48．${ }^{*}$

Löska，adj．indecl．1）ledig，ogift： innuptus．$l$ ．kona，Vap．ind．35；cap． 37；G．ind．5．2）lös，som ej har viss boningsplats：vagus，qui non liabet cer－ tum domicilium．l．maper，Dr．3：pr； Vap．8：ı；B．ı3：pr．

Löska laghi，n．lönskaläge：stuprum． Kr．15：i．liggia i l．，ibid．Scribitur lönskalaghe，not．42．ibid．＊

Lösn，f．lösen：redemtio；1）hvari－ genom nảgon lö̈ses ur träldom：qua aliquis e servitute redimitur．full． 1. ，正．14，15，19．lagha l．，E．17．2）hvar－ igenom en tjuf köpes fri från straffet： qua fur a supplicio liberatur．Vap． 4 I ． －Sed lösn perperam pro lepsn；Vap． 30：r．notı 76；Vins．2．n．26．${ }^{\circ}$ ，

## Lörna，vide Lusna．

Lösörar（lösöra），m．pl．lösören： bona mobilia．Eps．18；Vap．32：pr；G． 7：pr；16：pr；Vins．9：1．）（iorp，Eps． 26；G．10：1；14：2；画 22；ES．8．）（ eghn，Kr．25：1；G．12：pr；23．）（＇bolfá， G．23．，Cfr．Köpa 2，Saclia．
$L_{\ddot{o} t}$, f．betesmark：pascuum．Viḍe Hiorp löt．${ }^{\text {a }}$

$\therefore$ Magka (praes. ma, 2. pers. mat, E. 7. pl. mughu; in inf. non occurrit), v. in: 1) kunna: posse. Kr. 9; Eps. 9, 14, 15, 24; Vap. 5, 32: 4; Vins. 6: 6. \&c. 2) màga, vara berättigad (att göra): ius habere (aliquid faciendi). Kr. 2: $\mathrm{pr} ;{ }^{16}$ : pr; 21, 24: pr; 25: 1; 27: pr, 2. \&c. 3) skola, böra: debere, oportere. egh ma kona frip flja, kunu drape ma egh oranbot fylghia, Dr.9:1,2. 4) mà: จ. aùx. optativae significationis. at han matte biltugha vira, Eps. 15: 2. "
Maighandi (maghanda), adj. mogande, till mogen ålder kommen: adultus. Dr. 9: pr. m. man, G. 9: pr; 14:3. ) ughurmaghi, Vap. 15: 3; 27: 1; 厄. 9: pri, ES. 21: 1; B. 12 : 1. ${ }^{*}$
$\because$ Maklika, adr. (a mak, commoditas, otium) pà beqvämt eller lämpligt sätt: commode. Eps. 28.

Mal, n. i) tal: sermo. Vide Gipta mal. 2) mål, (rättegings- eller annan) sak: res, caussa (forensis vel non forensis). Kr. 13: 3; 1 4: pr; 16: 1; 17, 20: 1) 21; 26: 1; 29: 1. \&c. Cfr. Banz-, Drapa-; Hort, Huma-, Huvups-, Haf-pad-, Köp-: Manhavghis-, Rans-, Sa-ra-, Soktar-, Satta-, Tak-, Trull-doms-, Vapaj, Piufs-, Piupta-, pramarkiss, Erfpa mal.

Mal, n. I) mâtt: mensura. aftir male ganga, B. 1: 4. lagha m., B.3: pr, 1. lagha m. a (by) laggia, B. 3: pr; 10. ganger skogher til mals, d. à. skall mâtas och fördelas emellan delegarne: si silva mensuranda sit ac inter participes dominii dividenda. B. 3: I. Cfr. Akèr-Huvūss, Vapmal. 2) gräns: termintis moli stang i m. satia, B. 6: 1. vildèr mals ok markia, allitt. B. 7 pr.
Mal, n. mattimme, måltid: tempus cibi capiendi. Eps. 10: pr. *

Mali, m. (egentl. gáfva, afgift: proprie donum, pensio; Anglo-Sax. male, vectigal.) 1) lön för odling, bestaende uti tre ârs besittningsrätt: culturae praemium, constans iure trimae possessionis. intaka skogh undir mala, B. 32. inna up mala sin, vide Inna. Cfr. Öxa-, Öps mali. 2) lega, lön: merces. ganga a mat ok mala, allitt., arbeta hos en annan för kost och lön: operas alimento et mercede conductas facere. B. 12: pr. *

Mali stang, vide Meli stang.
Mals mun, m. målsman: tutor, curator. Dr. 9: pr. ) (kona, Kr. 26: pr; Dr. 9: 1; Vap. 3: 1; 15: pr, 2; 22, 35, 3; R. 12: 1, 2. )(ughurmaghi, Dr. 19; Vap. 3: 1; 15: 3; ES. 21: pr; R. 12:1; B. 12: I. ) (barn, G. $18,20$. Sed $m$. perperam pro hemuls man, ES. 12 : pr. not. 6o. ${ }^{\text {a }}$

Malseghanda retter, m. malseganderät: ius actoris, i. e. mulcta ei debita. Dr. 11: 1; Vap. 15: 2; ES. 15:5; R. 15; B. 9:9. agha m. af manni, Vар. 39: $1 .{ }^{\circ}$

Malseghandi, m. mâlsegande: privatus actor. Vap. 11: 1; R. 3: 2; 16: pr. ) (kununger et lıarcep, Eps. 8; Dr. 2: 2; 4: 1; Vap. 6:5, 6; 7: 1. \&c. ) (kununger et allir meen, Kr. 27: 2; Vap. 17: 1. )(karl ok kununger, Dr. 18: 2; Vap. 15: 3; 39: 1 . ) (kunungs soknare et herapshöfpingi, Dr. 5: pr; Vap. 37; G. 6: 1. ) (kununger, haerāp et biskuper, Kr. 18 8. pr, 1; Dr. 3: 2; Vap. 8: 2; R. 9: pr. )(kunungs soknare, biskups soknare et haraps soknare, Kr . 19: pr. )( kununger, biskuper, laghman et harapshöfpingi, R. 3: 2. )(kunungs soknarin, Vap. 39: 1; R. 10. ) ( soknarin, Vap. 26, 28 . - Detta ord förekommer i ett särskildt fall afven om dem som utsöka konungens och häradets rätt: h. v. in speciali quodam casu quoque occurrit de exactoribus re-
gis et territorii．わer．reru alle－da at pr male，Dr．5：pr．${ }^{\text {o }}$

Mal varper，m．ett mål mat：cibus， quo homo semel saturatur．Eps． $10:$ pr．

Mal ping，n．härads－eller fjerdings－ ting：iudicium totius territorii F ．qua－ drantis．）（lionga ping，Dr．3：4；Vap． 20：pr；た．11， 17 ；R．26：pr．Difficile est dicere，cur minores couventus iu－ diciales hoc nomine fuerint insigniti， nisi $m$ ．sit genus，cui lionga ping tan－ tum speciei nomine opponitur．Dubita－ ri tamen nequit，quin prior pars．h．v． sit v．mal，res，caussa，cui etiam ori－ ginem debent vocabula medii aevi La－ tinitatis mallum v．mallus，publicus conventus；mallare，in ius vocare；mal－ lobergium（Isl．lögberg），collis，ubi publici conventus habebantur．Cfr． Haltaus，Gloss．vv．mal－ding，mal－ gericht．

Manadagher，m．måndag：dies lu－ nae．ES．8；R．21：pr；B．1：2；3o：1；5ı． not．52．Cfr．Laghpings manadagher．

Manajer，m．månad：mensis．Kr． 14：pr；Eps．29．－ра bıю，dagher，tak， vide Buß \＆c．

Mandrap， n ．dráp：homicidium．Kr． 13：3； 15 ： 土 ．$^{\text {a }}$

Mangir（mange），pron．pl．månge： multi．Kr．ind．11；cap．2：pr；19：pr； 24：pr．\＆c．mangra，gen．pl．，R．8：pr． Cfr．Emmangir．

Manhrelghi，n．i．q．manhrelghp．＊ Inde

Manhaelghis mal，n．i．q．manhaelgh－ ऐa mal．Kr．13：3；R．ind．not．27；cap． 5：1；B． 22.

Manhcelghp，f．personlig fred och säkerhet：uniuscuiusque（liberi homi－ nis）publica securitas．bryta m．a man－ ni，m．mans skarpas，Vap．ind．27；cap． 27：2．m．a man lysa v．laeggia，man $i$ m．taka，om träl，som slägtingarne vilja lösa：de servo，quem cognati e
servitute redimere volunt：© F．$_{17 \text { ．taka }}$ v．döma m．af hanım，neml då slảg－ tingarne förlora eller ej fullẹolja sin ta－ lan angảende trälens lösen：servum in－ genuorum conditione orbum iudicare， sc．cum cognati，actionem de eo redi－ mendo instituentes，caussa cadunt．Ibid．

Manhaelghpa mal，n．mål som．an－ går brott emot allmänna säkerheten，$t$ ． ex．dråp，sảr，m．m．：caussa，ubi agi－ tur de violatione publicae securitatis， ex．c．de homicidio，vulneratione \＆ Kr．13：3．not．78；Vap．I：pr；6：2；27： 1；28；R． $17,24$.

Mankyn，n．mankön：virilis sexus． vara－ns，Dr．12；Æ．3：1，2．Cfr．Bapir．

Mans luter，m．mans lott：portio viro competens．hunder a halvan m．， B．36： 3.

Mantal，n．antal af menniskor：nu－ merus hominum．aptir－li，Dr．12．m． namna，upräkna menniskorna（som sko－ la deltaga $i$ böternas erläggande）：enu－ merare homines（qui pro rata portione mulctam pendere debent）．Ibid．＊

Mantul köp，vide Mattul köp．
Mar，f．märr，sto：equa．（Isl．mar， equus；sed Anglo－Sax．mare，equa．Cfr． VGL．v．Mari．）Inde

Marfyl，n．stoföl：equula．B．25：pr． Marghir，pron．pl．månge：multi． Kr．2：pr．not．45；压．2：pr；R．4：1．＊

Mark，f．mark，skog：solum，silva， pascuum．Vide Bya mark．＊

Mark，f．1）mark（vigt）：marca li－ brata．böte prea marker（proprie tres marcas argenti vel earum pretium）sli－ ka sum han（sc．servum）skal lösa map（sc．ex servitute；vide infra）హast aru siax marker panninga（vide in－ fra sub 2）alla prea marker vapmala （i．e．pannum laneum，tribus libris ar－ genti aestimatum）tolf alna（sc．vap－ mala）til öris（ideoque XCVI ulaas
pro quaque libra, et CCLXXXVIII pro tribus libris) alla fiughur nytia nöt \&c. Dr. 16: 2; 21. full v. lagha lösn (pecunia qua homo ex servitute redimitur) pat aru prea marker vapmala (i. e. CCLXXXVIII ulnae) alla siax marker panninga alla fiughur nytia nöt, E. 14, 17. half m. vapmala, igitur XLVIII ulnae, B. g: pr. not. 58. Häraf är klart, att en sádan mark, som räknades vid träls lösen (hvaraf benämningen karlgild i UplL. förmodligen härrörer), och som troligen var en mark silfver, var lika med en mark vapmala, bvilken utgjorde $9^{6}$ alnar vadmal; och att en mark panninga, eller en vanligt gảngbar myntmark (i UpIL. kallad köpgild), svarade emot en half mark af förra slaget: ex his constat marcam, quali redimendus erat servus (unde, ni fallimur, appellatur karlgild in Iure Upl.), quaeque, ut videtur, erat marca argenti librata, parem fuisse mark vapmala, quae effecit XCVI ulnas panni lanei; et marcam monetalem, m. penninga, qualis in vulgari usu erat (in Iure Upl. köpgild appellatam), tantum effecisse dimidiam prioris generis marcam. 2) mark penningar; en summa, ursprungligen svarande mot en mark silfver, men här endast innehällande hälften af detta värde: marca monetalis, summa pecuniae primitus continens vel aequiparans argenti libram, hic vero tantum dimidium primigenii pretii. Kr . 2: pr; 3: . \&c. m. panninga, vide supra sub i). tald m., räknad mark: marca numerata ( ) (vaghin m. in VGL.). Dr. 17: 2. half m. peenninga, B. 9: pr. not. 58. すriggia -ka eghn i humpe alla hapi (solum eiusdem fere pretii ac siattungs attunger i bygdum by), G. 3; ES. 3: s. Cfr. Fiuratighi, Half mark, pramar. kis mal. "

Marka nöt, n. ett nötkreatur af en marks värde: bos marcam valens. Kr. 2: pr.

Markar, m. pl. (a mark, n? vide VGL.) märken: signa. Vide Ramarkar.

Martins massa, f. (vide VGL.) B. 20. martins messu dagher, G. 8: pr. ${ }^{\text {c }}$

Mater, m. mat: cibus. Vide Mali 2. *
Mattul, m. (Isl. möttull) mantel: pallium. G. 15. Scribitur mantul, not. 89. ibid. Cfr. Herpa mattul. ${ }^{\circ}$ (mantul)

Mattul köp, mantul köp, n. köp af mantel: emtio pallii. G. ind. 3; cap. 3.

Maper, man, m. 1) menniska: homo. Kr. 1; Dr. 12; Vap. 2. \&c. utan hunder ok m., d. a. träl, som begatt drảp: servus qui homicidium commisit. Vap. 2. pripi m., tredje person, ifran eller till hvilken en sak har kommit: tertia persona, a qua v. ad quam res quaedam translata est; til pripia mans, a) till den, af hvilken den aflidna eller hennes moder hade fatt omynden: ad eum, a quo femina mortua, eiusve mater, acceperat dotem. G. 16: 1; cfr. Af lipa. b) till dess ettdera syskonets andel genom köp (eller arf?) kommit i tredje mans hand: donec una ex portionibus hereditariis fratrum จ. sororum emtione (v. hereditate?) transierit ad alium dominum. 压10: 3,4. ae til \$. m., för an til \$. m.ar kumit, innan den förytrade jorden tva gånger gått i arf: antequam fundus, post factam alienationem, duobus dominis mortuis, hereditate pervenerit ad tertium dominum. ES.6, $11:$ 1. pripi mannin ma varia, d.a. den som fick jorden då den för andra gången gick i arf: tertius dominus, ad quem fundus, duobus prioribus dominis mortuis, hereditate pervenit, proprio iuramento dominium suum probato. Ibid. siundi m., en i sjunde led beslägtad: septimo gradu cognatus. Dr. 7: pr. allir man,
d．ã．häradet：omnes territorii incolae． Kr．27：2；Eps．30， 3 ：：pr；Dr．8：2．not． 36；Vap．17：1；20：pr；4i：1．2）man： vir．Kr．2：pr；B．14：pr．\＆c．）（kona， Kr．ind． 3 ；Eps．21，25；Dr．8， $9:$ pr， ． \＆rc．）（kona et ughurmaghi，vide $U$－ ghurmaghi．Cfr．Alf．3）（gift）man： maritus．Eps． 17 ；G．18．not．74．4） tjensteman，tjenare：minister．kunungs man，Dr．14：6；Vap．12：pr，4．biskups， harra，hartugha man，vide Biskuper \＆c．Cum de ministeriali occiso dicitur： han ar sva gilder sum för var skilt firi fraelsan man ok ivi \＆cc．，i．e．pro eo non solum illa mulcta penditor，quae antea de caede ingenui hominis san－ cita est，sed insuper \＆c．，Dr．14：6，7， non opponuntur kunungs $m$ ．et frals $m$ ．，nec ex his concludi potest mini－ steriales＂antea in servorum numerum relatos，＂et demum a Duce Birgero ＂ingenuis exaequatos＂esse，ut credidit vir alias acutissimus，Calonius，in Diss． de prisco in patria servorum iure， 6 ． 10，et §． 31 ．not．（Opera，edit．Stockh． Vol．I．p． $169,170,290$.$) Cfr．Skilia．{ }^{\circ}$

Men，n．osanning i ed，mened：fal－ sum in iureiurando，periurium．）（olagh （pariter ac osannind．）olagh，et sant ）（ lagh），R．5：2．eper ganger ater firi m．，Kr．18：1．${ }^{\circ}$

Mena，v．a．（a men，impedimentum） förmena，förhindra：impedire，prohibe－ re．B．8：pr．

Menedhare，m．menedare：periurus． Kr．13：3．not． 67 ．

Meneßer，m．mened：periurium．Kr． 13：3；15： ．$^{\text {。 }}$

Mera，adv．mera：magis．Kr． 10 ：pr； 19：1；24：pr．\＆c．Scribitur mer，ES． 14：1；Vins．6：1．＂

Mere，adj．större：maior．Dr．5：pr； Vap． 26 （ubi mera quoque potest esse adr．）；Vins．6：5；8：1．at meru（sc．köp），

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．II．

Vins．8： 1 ，ubi tamen mera，sive adj． sive adv．sit，legendum videtur．＊

Miarpi，m．mjärde，ryssja，af garn eller pinnar：decipula piscatoria e filis viminibusve contexta；＂retis genus，quod angusto foramine introeuntes pisces ac－ cipit，negato exitu；＂ut h．v．recte ex－ plicat Ih．Vap．39：pr；B．29．Scribitur miarpri，in nott．ibid．

Mik，vide Iak．
Mikials messa，f．（vide VGL．）B．20， 5r．not．52．＊

Min，pron．min：meus．Kr．${ }^{19}$ ：pr． neutr．mit，B．19：pr；26： 1 ；37：pr．gen． mins，B．25：3．

Minna，adv．mindre：minus．Kr． 13 ： pr；3ı；Vap．6：5；32：ı；39：ı．\＆c．

Minne，adj．mindre：minor．Dr．5： pr；Vap．12：4；15：4；ES．3：2；R．3：2； B．3：2；40．superl．minster；－ste finger， Vap．18：pr．at－stu，vide At 9．＂

Miolk，f．mjölk：lac．Vide Dia．＊ Miolka gris，m．mjölkgris：porcus lactens．B．25： 2.

Misfall，n．olycklig händelse：infe－ lix v．funestus casus．Kr．25： 1 ，ubi de peccatis sermo est．

Miskunna man，m．（vide VGL．）平． 8：pr．${ }^{\text {a }}$

Mista，v．a．c．acc．v．gen．mista： perdere，amittere．ES．8；Vins．6：3；7： 3；8：pr．引an sum sins haver mist， B．34：. ．m．arf，vide Arf．sum han mistir（sc．arvit），Æ．1：2．${ }^{\circ}$

Mistaka，v．a．genom förseelse taga， mistaga sig pá：errato capere．B．19：pr．

Mistinge（mistninge，mistings），adj． （a mista）förlustig：orbatus，qui perdit． varpa m．sinna iorp，gå miste om： amittere．Kr．3：ı．

Miper，adj．（vide VGL．）grnum －pian by，a－pian vagh，B．2，4：pr．＊ Mipfasta，f．（vide VGL．）B．9：1； 22．

Mipfastu sunnudagher, m. midfastosōndag: dominica Laetare. B. 5 . not. 52.
Mip munda, n. (a miper, et mund, tempus) midt pà dagen (räknad frán klockan $7 \frac{1}{2}$ om morgonen till kL . $7 \frac{1}{2}$ pá aftonen), eller kl. $1 \frac{1}{2}$ e. m.: hora sesquialtera p. m. farmt a m. sökia, sesquialtera hora p. m. se conferre ad conventum farmt dictum; non, ut perperam vertit Ih., "iudicium ordinarium, quinto die habendum, die tertio postulare." R. 7. - Ratio denominationis ex Islandorum chronologia illustratur. Dividunt enim illi diem civilem in sedecim partes, secundum situm solis in octo principalibus plagis mundi, vel in confiniiis inter has plagas (i midmundastad landnordurs ok austurs, sudurs ok utsudurs \&c.). Tempus meridianum appellant mid-degi v. hádegi; horam tertiam p. m., cum sol a libonoto lucet, nón; meditullium huius spatii, sive horam sesquialteram p. m. hodieque insigniunt nomine midmunda. Ex allatis patet primitus octo numerata esse midmunda, quae tamen omnia, praeter hoc unum, obsoluerunt; hoc vero retinuerunt Islandi, quoniam est "meditullium diei stricte sic dicti, ab hora matutina $7 \frac{1}{2}$ ad vespertinam $7 \frac{1}{2}$ determinati, imprimis autem quoniam ad hoc momentum diei alligatum est commune operarum prandendi tempus." Horolog. Island. §. 16. coll. 15. 4, 5, 27, 29. Rymbegla, ed. Steph. Brörnonis, Hafniae 1780 . Cfr. Sturluson, Historia Olavi Sancti, Cap. 248.

Mipsomar, n. (vide VGL.) B. 13: 1 ; 28: 2. "
Mip strömber, $m$. medlersta delen af en ström: medium flumen. $i$-ma . $-m$ (rectius -mi) v. -mom, B. 8: pr; 28: 4.

Miceta, v. a. 1) värdera: aestimare, taxare.: Vap. 20: pr; B. 7: 1; 17: 1; 33. m. sar, sar var -tit til fulzs ok ficepartiughs, Vap. 6: pr. 2) utmăta: bona damnati, non ultro solventis, publica auctoritate aestimare pecuniaeque loco capere. R. 3: 2. not. 97. m. ut sak mans, ibid. in textu. ${ }^{\text {o }}$
Mictans man, m. pl. mätismän, värderingsmän: aestimatores. Vap. 6: 2; 20: 1; B. 7: 1; 17: 1; 33. Scribitur miätzmän, mäthes män, ll. cc. in' notis. Sed matis maprin perperam pro u®tis maprin, R. 5: 1. not. 62. ${ }^{\text {a }}$

Morghun, m. morgon: tempus matutinum. ES. 9: 1.
Morp, n. mord: homicidium occultum. Eps. 21. hepit m., vide Hepin. Cfr. Myrpa. *
Morpare, m. (vide VGL.) Dr. $2:$.. o (mordari)
Morpgiald (morgiald), n: dulgadrápsböter: mulcta pro homicidio cuius auctor latet, a territorio pendenda. Dr. 3: 1, 2; 11: pr; 12; R. 2. Cfr. Myrpa.

Mot, n. egentl. möte: proprie occursus. Inde 1) a mote, amote, a mot, amot, a) ut praep. c. dat. emot: contra. Kr. 16: pr; Eps. 7: pr; R. 4: 1; B. 1: 3. et not. 87; 13: 2. nott. 67, 74. par a mote, Eps. ind. 11. par i mot, till mötes: obviam. Vins. 6:3. b) adverbialiter, a mote, amote, emot: contra. a m. svaria, Dr. 3: 2, 4. not. 34; cap. 5: 1; g: i; 10: pr. \&c. a m. vitna, Vap. 26. epum a m. ganga, G. 14: 2, 3. a mot, idem. B. 13: 2. a) abiecta praep. a v. $i$, a) praep. mote, till mötes: obviam. Kr. 2: 1. mot, emot: contra. B. 1: 3; 13: 2. b) adv. mote, mot, emot: contra. mote svaria, Dr. 3: 4; Vap. 8: 2; 20: pr. not. 85. sighia ne mot, Dr. 5: pr.

Mopir, f. moder: mater. Kr. 26: pr; Eps. 23: pr. \&c. Cfr. Fapur mopir. *

Mopur bropir, m. morbror: avunculus. 压. 3: pr, 1. *

Mopur fapir, m. morfar: avus maternus. 压. 3: pr. ${ }^{\circ}$

Mula bet, f. (a muli, rostrum) mulbete: pastus. B. 16.

Mulslagha, muslagha, f. vocabulum nobis incognitae significationis taker -ghu man, B. 34: 1. Ih., pariter ac ceteri interpretes, credit muslaghu man unum esse vecabulum, quod, derivatum a musla, abscondere, vertit: "murcus, qui operi et labori sese subducit."

Mund, f. hand, handsbredd: manus, palmus. bolstaps ren skal vara fiats ok fiughurra -da, allitt., d. à. en fot och fyra händer bred: pedem et quatuor palmos latus; quae mensura ulterius describitur adiectis verbis: alnar ok spannar (gen. sing.), en aln och en spann: unam ulnam ac spithamam. .B. 6. I. Per pleonasmum igitur hoc loco adhibentur duae diversae definitiones eiusdem fere mensurae. Haec a Locc., Ver. et Ih. confunduntur; quorum hic vertit: "passum unum, quatuor palmos ulnae et spithamam unam;" illi vero fingunt vocabulum munda alnar, quod vertunt : "mediocres ulnae." Quocumque vero modo haec mensura explicetur, non convenit cum illa, quae deGnitur B. 4: pr.

Mund, n. viss tid: temporis momentum. Vide Mip munda.

Mungat, i. (vide VGL.) © Inde:
Mungats garp, f: gille, gastabud: convivium (cfr. olgarp). biupa hanum m., d. a. bjuda honom till det i det forregaende omtatade stora solnegillet som kallades mungats tipir; invitare eum ad solemne convivium mungats tipir dictum, quod is antecodentibus commemotatur. G; 8! pr. Falluntaritame Th., qui credit v. mungiats garp hoc loeo respicere aliud convivium quam
mungats tipir; quam Liocc. et Ver., qui ambas has vv. pro nuptiis accipiunt.
Mungats tipir, f. pl. (vide VGL.) G. 8: pr. ${ }^{\circ}$

Muslagha, vide Mulslagha.
Mykil (mykyl, mykin), adj, 1) stor: magnus. Vap. 15: 4; 32: 4;' G. 3, 15 ; ES. 3: 2; 7, 9: pr. not. 99; B. 17: 1. 2) mycken: multus. Kr. 11; Vap. 20: pr; R. 4: pr; B. 28: 4. Cfr. Mykit.

Mykit, adv. (n. a mykil) mycket: multum. sva m., tantum. Dr. 5: pr; G. 11: pr; Æ. 3: pr; B. 8: 1; 12: pr; 17: 1; 25: 3; 28: 5. Cfr. Iammykit. ${ }^{\circ}$

Myrpa (impf. myrpi, part. pass. myrper), v. a. (egentl. nedgömma, prov. myra, myla, möla: proprie abscondere; Isl. item.) mörda : occulte interficere. Kr. 26: pr; Eps. 17, 21, 24, 25; Dr. 12. Propria huius criminis nota exponitur Eps. 25, ubi homicida dicitur bara i ficelster ok laggia a lön, i. e. celare factam caedem et occigum corpus abscondere; at quodcumque bomicidium cuius auctor latuit, ad hoc genus relatum fuisse, testatur tann usus huius verbi loco supra cit. Dr. 12, quam nomen mulctae morpgiald dictae. ${ }^{*}$

Mar, vide Iak.
Maela, v. a. (a mal, sermo) 1) Söra talan, tilltala: agere, iure experiri. ma til (mans), Kr. 3: 1; 5: pr; 29: 1; BS. 8. m. at (manni), Kr. 3: I.t not. 80; Vap. 1: 2; 3ı: 3; ES. 8: not. 67; R. 8: pr, 3 . Cfr. pingstcenana, AEpti mola, Atmace. 2) saga: dicere. B. 38. 3) lofva, utfista: promittere, spondere. Dr. 5: pr; G. J, it: 1. not. 5. Cfr. Til mpar ba.

Lsela, v. a. (a mat, mensura) meta, prov. mala: metiri, B. 6: pr.

Madi stang (mali stang)yfu apartating: pertica, decempeda. B. 6: I.

Mallum, praep. c. gen. emellan: inter. manna, perra \&c. m., Eps. 2: pr, 2; 3: 1; 5: pr; Dr. 1, 5: pr. \&c. m. sin, $\sin i$ m., vide Sin. handa m., vide Hand. m. pres, emedlertid, under tiden: interea. G. 14: 2. ganga v. Koma m., neml. gärdsgårdsstörarne: inter palos saepis se intrudere (de pecore). B. 14: pr. - Scribitur mallum, Eps. 6; B. 1:6. maellin, Eps. 3: 1. not. 15; Dr. 4: 2; 16: pr; B. 3o: pr. maellu, B. 14: pr. millom, Eps. 6. not. 49; B. ı:6. n. 31. mällan, R. 4: pr. not. $17 .{ }^{\circ}$

Maen (men, männ), conj. medan: dum. Kr. 26: pr. not. 65; Dr. 9: i. n. 74; Vap. 35. n. 72, 84; сар. 36. n. 93; B. 36: ı. \&c. ce m., vide $\mathbb{E}$. Cfr. Mapan. *
Mar, vide Iak.
Marke, n. (vide VGL.) B. 7: pr. Cfr. Ramarke. :

Markia, v. a. märka: signare. B. 35: 1. "(marka, lege markia.)

Massa, f. 1) messa: missa. Kr. 7: 2. not. 85. )( ottusanger et aptunsanger, Kr. 5: ı; 8. pr. Cfr. Siala massa. 2) högtid: festum. Vide Botolfs-, Hinders-, Kyndil-, Lafrinzs-, Martins-, Mi-kials-, Olafs-, Patars massa, Kirkmessu friper. "
Massu fall, n. messfall: intermissio pablicorum sacrorum. Kr. 5: 1; 24: 1.

Messu klape, n. pl. messkläder: vestimenta liturgica. Kr. i, I3: 1 .

Map (map, Eps. 7: 1; Dr. $13: 1$; Vap. 30: 1. mapar, G. 21: 1; B. 17: pr. ma\$ar, Vap. 33: pr. met; Kr. 16 : pr; B. 51. not. 40.), praep. c. dat. 1) med: cum, per (notat instrumentam v. modum, quo aliquid fit). sla annan ma hornum v. stang \&c. Vap: 19; 23: pr. m. vapa, Eps. 3: 2. \&cc. eper ar ater brutin m. ncemd, Kr. 18: 2. Cfr. par. 2) jämte, tillika med: ona cum. koma
m. mannum tolf, Kr. 2: pr. ficetra man m. kunu, Eps. 26. vara i.strld m. fapar: sinum, Vap. 33: pr. ре. sum m. hanum hioggu, Vap. 1: 5. arvama barnum sinum y. mopur sinne; taka arf m. syskinum sinum, G. ind. aı; cap. a1: 1; 正. I: 1. Wat sum hvart perra utte m. andru at taka, den egendom som den ena makan skulle fa med den andra: bona quae alter coniugum una cum altero, i. e. coniugii caussa accir peret. Eps. 20. bara bok \&c. m. prcaste, Kr. 6: 1. vara map (manni.$~ i$ flok ok. farunöte), Eps. 1: pr, I. \&c. boa m. bonda sinum, G. 18. 3) hos: apud. hema m. bonda, Vins. 3: 1. leghu stadder m.: manne, B. 13: pr. m huvups manninum, R. 5: 1. inne m., Kr. 27: pr; Vap. 4; G. II: pr. 4) utmed: iuxta, secundum. gata (ligger) m. by andlangum, B. 2: 1. in v. ut $m$ ramarkum ganga, gà innan- elles utanför rätta gränsen: intra v. extra iustum terminum progredi. B. 1: 6. 5) jämnlikt, enligt: convenienter, secundum. m. pr, derför: ideo, eam ob caussam. E. 2: pr. m. pr at; a) sà att: ita ut. m. pr at hon visse, vetande: sciens. Vap. 33: pr. b) derför att: quoniam. B. 19: pr. 6) detta ord förekommer nảgon gång öfverflödigt: h. v. nonnumquam fere otiosa occurrit. pry pund m. smör, Kr. 2: pr. hasrap skyldar egh utan m. kununge, B. 28: pr. 7) adverbiahiter, derjămte, tillika: praeterea, simul. gialde v. böte ater \&c. ok m. prea marker \&c. Vap. 16: 2; 32: $\mathrm{pr}_{5}$ 1-3; ES. 7. \&c. ok m. vapa ep, B. 24: 4. hana (sc. hyndsimu) inne hafta ok hund map, B. 5 I . ${ }^{\circ}$

Map, conj; vide Mapan.
Mopan, conj, medan: duma. Kr. 26: pr. not. 65; Dr. 9 : 1; , V.ap. 16: pr;. 35, 36: \&c. ae m., vide, E: - Scribitur mapan, 区. ind. 17 т. map, G. 16: pr.
not．9；${ }^{\text {In．14．n．14；Vins．6：3．n．} 18 . ~}$ Cfr．Man．${ }^{\text {a }}$

Möllari，m．mjölnare：molendinarius． Vap．1：4．$\%$（myllari）

Möllu vark（mollu verk），n．qvarn： molina．ES． 24.

Möta，v．a．c．dat．möta：obviam venire．m．manni，B． 37 ：pr．vaghn möter vaghne，B．4：pr．ansvar möta manni，R．23：pr．vatn möter，B．28： 4．ang möter akre，collimitat．B．ı3： a．mötas，dep．concurrere，collimitare． B．4．2．not．28；28：3．＊

Mößringar，m．pl．slagtingar pá mö－ dernet：cognati materni generis．Eps． 18 （ubi sermo est de uxoris cognatis， liberis non exsistentibus）；Dr． $\mathfrak{j}: 2 ; \mathrm{G}$ ． 14：2； 20.
Möprini，n．1）möderne（slägt）：ma－ ternum genus．Eps．18．not．6I．parn sum náster ár a－nit，Dr．7？pr；G． 4：1；R．12：1．frandrinir a－nit，Dr． 7：pr．－nis freendi v．fraender，Eps．18； Dr．7：pr，2；※．8： 1 ；ES．3：pr．Cfr．Far－ prini 1．2）mödernearf：hereditas a ma－ tre relicta．Vide Faprini 9．＊

## N．

Na ，v．a．c．dat．erna，atthomma：as－ sequi．Vide Lepsn．${ }^{\circ}$

Nakvar（nokor，Kr．18：1；Vins．6： 6．），pron．någon：aliquis．Kr． 13 ： $2 ; 23$ ； Eps． 1 ：pr，8；10：pr；12；Vap．13：pr．\＆c． nakvar v．nakvat．perra；Vap．32：1； E．9：pr．n．parn，vide parn．Cfr．Na－ kvat．${ }^{\circ}$（nokor）

Nakvat，adv．（n．a nakvar）något： aliquid．Eps．2：1；Vap．36；E．4；R．3： 2．et not． 85.

Nam，n．（vide VGL．）R．ind．3．$n$ ． gara，Dr．14：4；R．3：2．Cfr．Aker nama＊

Nasin，nasinna，f．beqvämlighet： commoditas．平．Fo：3．not．37．Ih．（Gloss， v．nd）affert ex Laur．Petri praef．post $\rightarrow$ illae，ndsint，commodum；ac testatur （in Dial．Lex．．）ndsynt hodieque apud Sudermannos parem habere significa－ tionem．Conferri potest Isl．naudsyn， necessitas．
Nat，f．1）nate nox．Kr． 7 ：pr．um
 pr．2）dygn：dies civilis，dies cum nocte．Vins．6：pr；7：3；R．7；B． $1:$ 1－ not．69；cap．$\dot{9}: 2 ; 30: 1 ; 36: 2 ; 51$ ．et not．52．n，a poat siunda（arit），压． 14 － n．ok iamlangi，vide Iamlangi．tvaeg－ gia natta gingart，＇fomtan natta farmt，fam natta \＆c．tak，vide Gin－ garp \＆c．

Natvarder，m，nattvard，aftonmal－ tid：coena．Eps．io：pr．not．80．＊

Navist，f．（Lsl．praesentia，BH．）när－ het：propinquitas，vicinitas skiptas vi－ per firi－sta（v．nasinno）skyld，d．a． i anseende till jordens natrmare eller beqvämligare belägenhet：ob propio－ rem vel commodiorem．agrorum situm．起 $10: 3$.
$N e$ ，interj．nej：nẹtiquam．sighia ne，E．6：pr．sighia ne gen v．mot， Kr．18：2；Eps．23：i；Dr．5：pr．koma laghum firi sik ne ok tolf manna ep， d．à．värja sig med egen och tolf mảns ed：se defendere proprio et duodecim virorum iuramento．Vap．32：3．Cfr－ La．${ }^{\circ}$

Niu，num．nio novem．Kr．3：1；25： 1；29：pr；30：pr．\＆c．
Niundi，num．nionde：nonus．B． 49.

Nip，f．slagt：genus，cognati．hava vitsonp maj tvem af nipinne ak tolf valinkunnum，G． $11:$ pr；${ }^{\text {E．10：2．vi－}}$ ta map tvern af nippinne ok tolf af－ tir，G．16：pr．han ar pem sva nipiums
ner \＆ce，allitt．E．i7．pan sum ni－ pium ner naester， $\mathbb{E}$ ．3： 1 ．

Nip，adv：vide Niper．
Nipan，adv．nedifrån：ab infero．$n$ ． firi，nedanför：infra．B．8：i．

Niper（nip，R．8：pr，2．），adv．ned： deorsum．n．falla，scenkter，\＆c．Kr．8： 1；Eps．34；Dr．2：pr；13：2；Vap．1：t． I vissa talesatt beteknar niper att nà－ got，likásom pá en fast grund nedsatt， göres fast och orubbeligt：in quibus－ dam dicendi formulis h．v．indicat rem aliquaam，quasi in stabili loco positam， firmam et ratam reddi．Vide Koma， Laghkimin，Lagh surin，Laggia 2， Osvurin，Svaria，Vita，Emlagh ku－ mini．${ }^{\circ}$

Nipiar（nipia），m．pl．slăgtingar： cognati．生．8：pr；10：2．vita map fiu－ ghurtan manna epe tve af hanna ni－ pium ．．．．ok tolf aftir，G．16：pr．

Nipiar eper，nipia eper，m．（a nip） slăgted；ed hvari vitnen eller bảde vit－ nen och tylf bestodo af hufvudman－ nens slagtingar：iuramentum cognato－ rum，in quo testes，et，in quibusdam casibus，quoque duodecim viros post illos iurantes，cognatos personae prin－ cipalis esse oportuit．sva skal um al－ la－ Pa vara，sc．fratres una iurare possunt；quod antiquiori tempore non fuerat permissum（cir．Kulder）．ELig． Dici non potest libertatém illam，quam respiciunt cittata verba，illi tantum iu－ ramento，ubi cognati soli iurarunt，es－ se concessam，ut adeo hoc solum iu－ ramentum，non vero illud ubi noi mi－ si testes cognatos habere necesse fuit （vide Nip，Nipiar），nomine nipiar eper 1．c．insigniatur；evidens enim est，id quod de testibus dicítur：taki slika sum hän kan fa，G．16：pr，haud aliud signníficare，quam quod ex．8．aliisque locis plenius exprimitur：taki sva man－ ga af enum kulle sum han kan fa；
nec igitur minus certum est verba： egh tva brö̉er，G．16：pr，continere abrogatam iuris sanctionem，scribae errato ibi repetitam，quam idem di－ cendum esse de verbis：man af kulle， N．8：pr．Ubi vero fulder n．dicitur （vide infra），ibi，ut videtur，respicitur illud quatuordecim（fiughurtan nipia， ．．．10：2．）vel sedecim（․ 8：pr．）vi－ roram iusiurandam，in quo omnes iu－ ratores fuerunt cognati personae prin－ cipalis．komber fastnapa val aella $n$ ． （sc．iuramentum quatuordecim cogna－ torum in ل．2．commemoratum）mel－ Tum perra，在 io：3．fullan n．gan－ ga，Æ． 17. vita $\forall$. hava vitsörp map fillum n．，G．11：1；压．8：1；10：1；ES． 3：2．hava vitsorp map f．n．fiughur－ tan manna，G．11：1．vita map epe fiughurtan manna map $n$ ．（forte le－ gendum：vita map fiughurtan man－ na n．，ut habet cod．B．），Æ．25：pr．

Nipinger，m．（pide VGL．）B．38．＊ Nipiungar，m．pl．i．q．nipiar．厄． 10：2．not． 29 ．
Nipri，adv．nere：in imo，ex．c．hu－ mi．liggia n．，a）i＇egentlig bemärkelse， om gärdsgărd：proprio sensu，de sae－ pe collapsa．B．23．b）i oegentlig be－ măkelse，förfalla，ej ega rum ：impro－ prio sensu，non valere $\nabla$ ．exsistere． par ligger n．karls sak ok kunungs， Dr．13：2；18： 2.

Nïфèrmer，adv．lăngre ned，nedan－ för：inferius，infra．B．8：pr．

Nokor，vide Nakvar．
Norpan，1）adv．i norr：a septem－ trione．$n$ ．ok östan， i nordost：ab eu－ roáquilone．vastan ok n．，i nordvest： a iapyge，B，x：4．2）praep．norr om： a parte septemtrionati loci cuinsdam． ＇n．Kirkiu，Dr．7： 1.

Not，f．not：verriculum．draghat．， B． 29 ．not． 39.

Nu, adv. 1).nu: nunc. sva ar paetta nu stat, sva arru ok nu lagh, ES. 8; R. 3: 2. nu hygge hvar \&c., nu ar. laghsagha \&c. B. 5ı. 2) (vide VGL. sub 2.) nu cer kirkia giorp, nu pa biskuper \&c. Kr. 1,' 2: 1. et fere ubique."

Nut, f. nöt: nux; Inde
Nuta skogher, m. nötskog, hasselskog: nucetum, coryletum. B. 41 : 1 .

Nyhitter, adj. nyss funnen: recens inventus. Eps. 29.

Nykil (nuklum pro nyklım, ES. 4: pr.), m. nyckel: clavis. Cfr. Las, Kirkiu nykil.

Nyr, adj. ny: novus, Dr. 18: 1; 压. 2: pr; B. 1:2; 8: 2; 11: 1. han atte nyt ok onöt, formula iurandi, Vins. 7: pr. af nyiu byggia, skipta \&c., från början: ab initio, novum (ex. c. templum exstruere). Kr. ind. not. 2: 1; E. 10: 2; B. 5: 1 ; 10 .

Nyta, v. n. duga, vara nyttig: usui esse, aptus esse. sum nytir broa, sum hvarte wetir til aker alla ang, B. 5: 1; 33. sipan nytir egh langer forfals eper, Vins. 6: 1. pön(sc. hus) nytir egh at lepsnum ganga, Vins. 2. an sva nyti, om det behöfves, eller är till nágon nytta: si id opus v. usui sit. B. 6: pr.

Nytakin, adj. nyligen antagen: recens acceptus. n. til kunungs, Dr. 5: 1.

Nytiar, f. pl. nytta; usus, utilitas, Inde

Nytia nöt, n. fullvaxet, nyttigt nötkreatur: bos adultus, utilis. Dr. 16: 2; 21; E. 14, 17. Scribitur nyttige nööth, II: cc. in nott.

Naema, v. a. (egentl taga, i allmànhat: proprie capere, generatim; Isl. nema, Anglo-Sax. niman, Germ nehmen; cfr. Af nam), (vide VGL.) n., absolu. te, R. 3: 2. n. man, R.3: 2; B. 22. not. 38. Cfr. Firi nama, Nam. *

Namd (ncemnd, Kr, ind. 3 , 16. namd, Kr. 16: 1; Vins. 6: 4; R. 1: 2.), f. 1) (vide VGL.) n. ñmna, $B, 28$ : pr, i; cfr. Namna 3. nemna man $\nabla$. man namnas i n., R. 1: pr, 2. n. gara, Kr. 13: 2; R. ind. 1; cap. 3: pr; B. 33; cfr. Broa-, Garpa-, Haraps namd. man i n. satia, Kr. ı3: 2. sitia i n.; ibid. vara i n., Kr. 16: 2. svaria in., Kr. 18: pr; R. 16: pr. giva manni ur n., Kr. 18 : 1; cfr. Giva 1. n. sea, Kr. 13: 1, 2; cfr. Sea. n. skal sitia sik ensamin ok talas viper, Kr. 13: 2. n. skal hem fara til perra, R. 3: 2. haprapshöfpingi skal firi n. a pingi pöm up taelia, Eps. II. epa til n. bara, Kr. 13: 2. n. skal vita hvat halder \&c. Eps. 2: pr; R. 4: pr. n. skal han svar-' ia egh ughurmagha vara, Eps. 15: 1. n. var v. faellir, Kr. 13: 2; 16: 1, 2; Eps. 1: 2; 12, 23: 1; R. 3: 1, 2; 4; B. 47. per (sc. ì.) skulu slita pa delu, B. 28: pr. fa sik man af -dinne, Kr. 16: 2. n. lagger epa undi kunungs dom alla laghmans, Kr. 13: 2. stamna -dinne, Kr. 16: 2. ganga (ep) amote n., R. 4: 1. n. ater döma, n. ganger ater, vide Ater döma, Ater: ganga. n. böte, R. 4: i. olagha -dir, R. 2. kunungs n., häradsnämnd som vid konungsräfsten skulle ransaka: nemda e territorio quodam, quae in iudicio regio de caussa aliqua inquisigit. Kr. 16: pr; 18: 2 ; ES. 12 : 1. biskups n., Kr. 1 3: 3; 16: pr, 1, 3; 18: 2; R. ı6: 1.: mal eger för biskups n. slitas, Kr. ind: not. 2. xxvi. Cfr. Atergangs-, Broa-, Fiarpungs-, Garpa-, Herceps-, Sokna, ncemd. 2) nämndens sammanträde för att ransaka, eller det tillfälle dá nämplen är samlad: coucilium nemdae. maper varper falder a n., Kr. 16: 2. mal koma $\nabla_{0}$ varpa fald v. eber. ganger ater v. fals a v. at biskups namd, Kr. 1 3: 3; 14: pr; 15: 2; R. 5: 1 .
mal skulu slitas a kunung＇s n．，R． ind．2；cap．2．not．50．Cfr．Fiarpungs nemb 2 ：${ }^{\circ}$

Namda bup，n．bud（som biskopen sände till en socken en mảnad före sin ankomst）angående förordniande af nämnd：nuntius de nemda constituen－ da（ab episcopo ad paroeciam missus mense ante quam ipse adventurus es－ set）．firi $n$ ．，före detta budets ankomst till soknen：ante illius nuntii adven－ tum．Kr．14：1．coll．13：2；14：pr．

Nemda fall，n．nämndens ytrande hvarigenom någon falles：sententia nem－ dae damnatoria．firi n．，i．q．för con han falder varper，Kr． $14: 1$ ．not． 15. coll．14：pr．Ita explicari quidem pos－ set $h_{\text {．}}$ ．．，etsi，ceteris codicibus repu－ gnantibus，errato scribae cod．A．origi－ nem debere videtur．

Namda maper，m．ledamot i nämnd： unus ex illis viris，e quibus constabat nemda．R．3：2．${ }^{*}$

Neimd folder，adj．fäld af näınnd： qui secundum nemdae sententiam litem perdidit vel noxius pronuntiatus est． B．ind．47．

Namir，vide Ncer．
Namna（namder，pro namder，压． 3；1．），v．a．1）nämna，namngifva：no－ minare．Yap．31：5；E．3：1；R．4： 1 ； 6：а；II：1．n．frlghp，G．4：pr．nam－ na tvatylftan \＆c．ep，i．e．eos qui iurabunt：R．ind．6．pa skal halft－as， hälften af de svärjande skall förut nämnas（troligen af hufvudmannen i eden）：nomina dimidiae partis iuran－ tium antea enumerantor（idque，ut vi－ detur，ab ipso reo；etsi primitus acto－ ris fuerit nominare socios furantis ex ipsius cognatis，ut apud Danos in iu－ ramento kyns nefnd dicto factum est， Jyd．L．I．1；et in iure quoque Germa－ norum antiquo statuitur；cfr．Rogge，
üben das Gerichtswesen der Germa－ nen，p．170．seq．）．Vap．3ı：5．＂（pa skal）halft namt（vara）ok halft oncmt，Vap．32：1；£．16：pr；R．5：pr； 6：2．pe sum i（sc．epe）varu namde， R．II：I．Cfr．Mantal，Oncmder．2） utnämna，förordna：designare，eligere． Vap．32：4；ES．14：pr；B．36：4．n．til meen af harapinu，B．8：4．n．maen i namd，R．ı：pr，2．3）förordna，utsat－ ta：constituere．n．farmt v．ping hem til mans，Vap．20：1；R．3：2．n．（hax－ reeps）nemd，R．I：pr；B．28：pr，1．syn （til）n．，B． $5: 2 ; 8: 4 ; 33 .{ }^{\circ}$

Nar，adj．när：propinquus．han ar pem sva nipium n．，allitt．厄．17．ner－ mer，namir，compar．B． 51 ．not．52．n． arvi，gipta malum，G．9：pr．naster （naster，G．9：pr．），superl．G．8：pr；B． 1：2；16，28：pr，1；51．not．52．pan sum nipium ar naster，allitt．E．3：1．pan sum（hanum）ar naster（a faprinit จ．mößrinit），Eps．18，24；Dr．7：pr； G．4．\＆c．naste faprinis v．möprinis frendi，Eps．18，19；G．18，19；Æ．6：pr． per sum hanna naste（sc．frander） aru，G．5：1．pa ar pren naster，när－ mast berattigad：is iure est proximus， f．praerogativa fruitur．B．9：4．Prona－ ster scribitur naest，Kr．19：pr；Dr．7： pr；B．51．not．52；quod tamen potest esse adv．－Cfr．Iam naer．${ }^{\circ}$（naermer）

Nar，adr．nära：prope．halva rost n．，B．35：pr．$n$ ．vara，vara tillstädes： adesse．Dr．3：2；5：pr；Vap．1：pr；8：2； 20：pr．\＆c．九n．stadder，nărvarande： praesens．Dr．2：2．namir（naermer， narme，nemmer），compar．n．havi， almenninge，bigarpe，．B．28：pr，2；35： pr：n．solu；＇d．à．langre ât söder：ver－ sus meridiem．B．ı：6；cfr．Fiarmir． nest，superl．n．iulum，G．17；B． 9： 6 ．

Ner，adr．när：quando．E 5．Scri－ bitur nar，B．ind．34．＊（nar）

Nasar (nasa), f. pl. (vide VGL.) Vap. 18: 1. ${ }^{\circ}$

Nat, n. (fisk- eller jagt-) năt: rete (piscatorium v. venaticum). B. 29, 36: 4. laggia v. satia n., B. 29. not. 39; 36: 4. dragha n., Vap. 39: pr; B. 29 . Cfr. Vargha net.

Navi (gen. pl. naefna, namna), m. nafve, hand; afven spann: manus; quoque palmus maior, spithama. B. 9 : pr.

Nöt, n. nöt, oxe eller ko: bos. Cfr. Halmber 3, Hors 2, Marka-, Nrtia nöt. ${ }^{\text {。 }}$

Nöta, v. a. bruka, förtära: uti, consumere. Vap. 33: pr; G. 14: 1, 2; 16: pr; B. $21:$ pr; 41: pr. Cfr. Onötter. "

Nöter, m. (Isl. nautr) stallbroder, kamrat: socius. Vide Farunöter.

Nöt hus (nöta hiss), n. fähus: bovile. B. 9: pr. ${ }^{\text {o }}$

Nöti, n. sallskap: societas. Vide Fa -ru-s pingunöti.

Nößugher, adj. ovillig, som ej vill: invitus. vil n. arvit mista, Æ. $7 .{ }^{\text {b }}$ (nödogher)

## O.

$O$, part. insep. negativae significationis, hic non solum adiectivis et participiis, sed etiam supinis praefixa occurrit. Vide Oburghit, Oint, Orant.

Oboin, adj. (a boa 3) bristfallig (om bro): ruinosus (de ponte). B. 4 : pr, i; 5: 1 .

Obrutin, adj. (a bryta 3) obruten: non violatus. Cifr. Friper 2.

Oburghit, sup. (a bicergha 1) ej inbärgat: non collexit (fruges $v$. foenum). hava o., pro egh hava burghit, B. 20, $21: 2$.

Obyghper, adj. obygd: non exstructus $\mathbf{\nabla}$. aedificiis instructus. ES. 24 .

Gorp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.

Odoraper, adj. ej försedd med dôrrar: non munitus foribus. B. 23.

Offer; n. (vide VGL.) Kr. 3r: *
Offra, v. a. (vide VGL.) Kr. 7: 2. *
Of harplika, adv. alltför hârdt: nimis duriter. Eps. 18, 22.
Of högher, adj. alltför hög eller stor: nimis gravis $\nabla$. magnus. B. 32.

Ofsökia, v. a. förfölja med lagsökning; säges om den som fortfar att lagsöka en annan, oaktadt hau ej velat emottaga sin rätt, dá den blifvit honom erbuden: actione iudiciali persequi v. vexare; dicitur de eo, qui institutam actionem contra alium continuat, etsi noluit accipere rem sibi debitam et a reo oblatam. R. 22: pr. an vanbupit varper alla ofsot, R. ind. 23. falla man firi ofsot, R. 3: 1; 23: 1.

Ofafle, n. (vide VGL.) B. 25: pr. Cfr. Urafle.

Ofaster; adj. ej utfist eller lofvad (om ed): non promissus (de iuramento). svaria map -stum epe, Vins. 7: 2. ep -stan ganga, eper gangs o.,左. 10: pr; 17, 20: 1. epa -sta ok otakapa ganga, ES. 15: 3; B. 1:3. iorpa dela a -st ok otakap gangas, ES. 15: 1; cfr. Festa 6. ${ }^{\text {a }}$

Oför, adj. ej i godt stånd (om bro): male comparatus, ruinosus (de ponte). B. 5: pr.

Ogilder, ugilder, adj. 1) ogild, ej gallande: irritus. ES. 14: 2; R. 2 1: pr; 24. 2) ogild, oduglig, ej i godt stånd ( om gärdsgărd \&c.): non rite paratus v. exstructus \&c. (de saepe \&c.) R. 4: pr; B. 4: 1; 14: pr; 15: pr; 17: 1. 3) ogild (gerning), för hvilken ej bötes: impunitus, (factum) pro quo nulla mulcta solvitur. Eps. 1: 3, 4, 6; 27; Dr. 2: 2; Vap. 10, 13: pr; R. 3: 2. 4) ogild, för hvilken ej bötes (om han dräpes eller omkommer): (homo v. bestia) pro quo,
(si occidatur vel pereat) nulla mulcta solvitur. Eps. 1: 4. not. 54; cap. 3 I: pr; Dr. 17: I. o. firi rattum arvum, Dr. 5: 1. man -dan döma, Eps. 26. ligge o., Kr. 8: 1, 2; Dr. 9: 1; 14: 4; Vap. 1: 2,3; B. 4: 1; 14: pr; 15: pr; 24: 2; 25: 2; 36: 4. (klokka) ligge ogild, campana rupta, nulla mulcta solvitor. Kr. 8: 1. (skruver) vari o. firi pem sum hitte, i. e. ab inventore impune destrui v. auferri potest. B. 35: pr. "

Ogipter, adj. ogift: innuptus. Vap. 36; G. 18, 25. not. 36.

Ogarning, f. ogerning; förekommer här om förgörning genom förgift eller trolldom: malefactum; hic occurrit de vepeficio. firigara liyi annars map -gum, 玉. 7 .
Ohemult, adv. ohemult, utan att kunna försvaras mot klander: iniuste, ita ut (facta alienatio postea) non possit defendi. o. salia, ES. 3: 1; 6. ${ }^{\circ}$

Oint, sup. (ab inna) ej förtjent eller förvärfvat: non adquisivit. patt sum bol haver o., pro egh haver int, det som egaren genom den utarrenderade jorden ännu ej förtjent af städjan (då landboen i förtid blifvit skild frản jorden): ea pars arrhae, quam dominus fundi nondum meruit (cum colonus ante constitutum tempus e fundo emigrare coactus sit). B. 9:I. Cfr. Gift 1.

Oiamnaper, m. olikhet: inaequalitas. ES. ao: pr. not. 13. Cfr. Iamnaper 1.

Ok, conj. 1) och: et. Kr. 1. \&c. 2) ock, också: quoque. Kr. 8: 2; 16: 2; 17. not. 95; Eps. 3: 1. \&c. alla ok, Kr. 13: pr, 3; 23. not. 14; 24: pr; Eps. 4: 1; 5: pr; 29. \&c. sva ok, Kr. 13: 3. not. 74; 18: 1; Eps. 19; Dr. 7: pr; B. ind. 9; cap. 9: 6; 25: 1. ok sva ok, et sic quoque. Kr . 13: 3. not. 74; Vap. 16: ı. 。

Oklandaper, adj. (vide VGL.) Cfr. Okvalder. ${ }^{\circ}$

Okoma, f. (a koma) ett stalle der man ej kan komma fram utan bro: locus impervius, ubi pons necessarius est, ut homines permeare possint. B. 4: 2.

Okvalder, adj. (a kvalia \&) i. q. oklandaper. han atte oklandat ok -lt, allitt. ES. 9: I.
Okunder, adj. oskyld: non cognatus. Vap. 32: 1. not. 49.

Okvepi, n. nảgot som air otillbörligt att säga: nefas dictu. Vide Okvorpis orp.

Okvapins orp (oqvapings orp), n. oqvädinsord: convicium. B. ind. not. 40; cap. 33. © (uqvapings orp)

Okvapis orp, n. i. q. okvapins orp. B. ind. 38.

Olafs maessa, f. Olofsmessa: festum Olavi, d. XXIX Iulii. Kr. 23; R.4: pr; B. 13: 1; 22.

Olagh, ulagh, n. pl. olaglighet (i rattegang): factum iuri (iudiciario) contrarium. Eps. ı2; ES. 8; R. 3: ı. nemd v. eper ganger ater v. up firi o., Kr. 18: pr. (ubi o. )(osannind); Vap. in: 1; R. 8: 2; 11: 1. pa ar eprin o., R. 8: 2. not. 72. brista (sc. at epe) firi o., R. 5: 2. lan gar v. pa gar han o., Vap. 6: 4; 26; G. 14: 2; ES. 15: 2; R. 8: 2; 26: pr. böta firi o., Eps. 11; ES. 15: pr; R. 14: 1; 16: 1. Cfr. Lagh 1, Men. - (ulagh.)

Olag̣ha, adj. indecl. olaga: illegitimus, iuri contrarius. Dr. 7: 1; G. 18; B. 21: 2. o. eper, Vap. 1: pr; R. 2, 13, 14, 16: 1. Cfr. Naemd 1.

Olaghlika, ulaghlika, adv. olagligen: illegitime, iniuste. Kr. 15: 1; Eps. 28; Vар. 29; ES. 15: pr; B. 8: 4; 9: 8.
Olia, v. a. (vide VGL.) Kr. 6: pr; 12: pr. "

Oling (olning), f. (vide VGL.) Kr. 6: pr. ${ }^{\circ}$

Olofliker, adj. olofig: illicitus. Kr. 28.
Olovandis, adv. olofvandes: non data venia. B. ind. 43. hans (pron. pers.) o., utan hans lof: sine venia eius; nisi v. hans delenda sit, aut hanum legendum. B. 26: 2. " (ulovandis)

Olytter, adj. helbregda, ej lytt: incolumis, non deformatus. Vap. 16: pr; 23: 1; B. 24 : 3.

Olaster (olester), adj. oläst: non clausus v. obseratus. Vap. 32: 3.

Omynd (ormynd, Vap. ind. not. 15; G. ind. 1, 2; cap. 12: pr. omund, G. 16: pr. ömynd, G. 12: 1. not. 25; 14:2. not. 57. urmynd, G. 16: pr. not. 32.), f. i. q. frlghp. Eps. 26; Dr. 5: pr; Vap. 10; G. 3,7 : pr; $12,13,14: 1,2 ; 15,16$,
 9: pr; 10: pr. o. ok fylghp, abundanter, ut videtur, G. 28. lagha o., G. 2. gara 0., G. 1, 2, 28. gara (eghn \&c.) til o., G. 12; 16: pr. fraels 0., vide Frals. Cfr. Viper mund.

Omyndu eghn, f. jord som âr gifven till omynd: praedium dotale. G. $12: 1$.

Oncemder, uncemder, adj. onămnd: non nominatus. Vide Namna 1.

Onötter, adj. ej brukad eller nött: integer, non usurpatus v. tritus. Vins. 7: pr. © (unötter)

Op, n. rop: clamor. B. 28: 2. op ok akallan, Eps. 3: pr; Vap. 3i: a. Cfr. Lepu, Opa, Rop. ${ }^{\circ}$

Optarin, adv. compar. oftare: saepius. Vap. 35. ${ }^{\circ}$ (opta)

Ora, v. n. söka tillfälle eller ega râtt att hämnas en slagtings dráp: quaerere occasionem v . habere ins ukciscendi caedem cognati. o., absolute, Dr. 7: 1. o. vip annan, Dr. 7: 1, 2. o. aptir bot, d. ä. till dess böterna blifva er-
lagda: vindictam minitando mulctam exigere. Dr. 7 : 2.

Oran, f. fejd, blodshamnd, förbållandet emellan blodshămnaren och den, pà hvilken han eger hämnas: vindicta sanguinis, privatum bellum inter vindicem et eum, qui vindictae est obnoxius. o. komber manna macllum; Dr. 7 : 1 .
Oranbot, f, böter, som af drápares slagtingar erlades till den dräpnes: mulcta, quam cognati homicidae pendebant occisi cognatis. Dr. 2: pr; 7: pr, 2; 9: 2; 10: pr. Cfr. VGL. v. Ettarbot.
Orka, v. a. c. dat. orka, förmá: posse (facere). o. at hialpa sik, 化. 12 : pr. o. at dylia, gen at svaria, Eps. 29; Vap. 15: 2. o. ep ganga, dylia, hemult halda, \&c. Eps. 23: pr; Drı 33: 2; ES. 6, 14: pr; 15: 5; 21: pr. D. e引e, i. q. o. ep ganga, Kr. 13: pr; Dr. 3: 2; Vap. 8: 2; 15: 2; 20: pr; 33: pr. \&c. orkar (han) egh (pr), sc. vita v. dylia, Dr. 4: 3. not. 62; 12, 13: 2; Æ. 8: pr. ${ }^{\circ}$

Ormynd, vide Omynd.
Orsaker (ursaker), adj, saklös, osk yldig: insons. R. 4: t. Cfr. Ursaka. "

Orp, n. ord: verbum. Vide Okva-pis-, Saktar orp. :

Orent, sup. vide Ranna.
Oratlika, adv. orâtt, orättvist: iniuste. Vap. 33: 1; R.4:.${ }^{\circ}$ (urcetika)

Osaker, adj. 1) oskyldig: insons. Vap. 8: 2; R. 4: x. nott. 35, 36. 2) fri för straff eller ansvar: a reatu v. poena immunis. Kr. 20: pr; ES. 15: 3; Vins. 11. not. 97; B. 9:8; 34: pr. not. 46; 43: 1. n. 39; 49. n. 18.
Osander, adj. (yide VGL.) Vap. 8: 2. not. 91. ' (usander)

Osannind,' f. osanning: falsum, memdacium. nemd gik ater firi o., d. t. for oriktigt ytrande i saken, ont hon falt en oskyldig eller trartom: propter
falsam sententiam, si insontem. condemnaverit, vel contra, )( firi olagh, Kr. 18: pr. Cfr. Men.

Osatter (osater, osdther), adj. oense: discors, inimicus. Vide Satter. " (usatter)

Osini, adr. olyckligtvis: infeliciter. Vins. 7: 3; 8: pr. not. 75. Cfr. Osinum. - (usini)

Osinum, adv. i. q. osini. Vins. 8: pr. Osiuker, adj. ej sjuk: non aegrotus. Kr. 24: pr. " (usiuker)

Osiper, m. osed, last: pravus mos, flagitium. Kr. 27: pr. sea man at -pum, d. à. då han begår lastbar gerning: alium videre flagitium quoddam committentem. Kr. 21. ${ }^{\circ}$ (usiper)

Oskapaper, adj. (vide VGL.) Vap. 6: $1 .{ }^{\text {. }}$

Oskilder, adj. oåtskild: non separatus. ES. 15: 5. not. 20.'

Oskipter, adj. oskift, odelad: non divisus. Dr. 4: 2; G. 15; ES. 15:5; B. 3o: pr. o. viper man (sc. fapur sin), Vins. 8: 1; cfr. Laghskipter. " (uskipter)

Oskirder, oskcerder, adj. oskairad: pollutus. Kr. 24: 1. not. 36.

Oskriptaper, adj. som ej undergát kyrkstraff: qui non subiit poenam ecclesiasticam. -tat mandrap, d. à. saddant, för hvilket dråparen ănnu ej blifvit skriftad: homicidium, cuius auctor nondum subiit poenam ecclesiasticam. Kr. 13: 3.
Oskylder, adj. oskyld: non cogna-. tus. 届. 3: 1; 10:4; $26 .{ }^{\circ}$
Oslaghin, adj. (vide VGL.) B. 88. - (uslaghin)

Osnicelder, adj. oklok, litet vetande: insipiens, stultus. G. 19.

Ostamder, adj. ej instämd för ràtta: non in ius. vocatus. at $-d u$, utan att trist om saken blifvit instamd: lite non in ius vocata. ES. 15: 5 .

Osvurin, osurin, adj. (a svaria) ej svaren: non iuratus. at osurnu, utan att ed blifvit gången: non dato iuramento. Vins. 6: 2. agh perra mallum osurin (v.: osurnir) aru niper, d. à. ággen emellan tomterna, der rámärkena ej med ed nedsattes: confinium arearum, ubi limites non confirmabantur iuramento. B. ı: 6; cfr. Svaria.Cfr. Brista 9.

Otakaper, adj. för hvilken borgerr ej ar stäld: pro quo non est satisdatum. Vide Ofaster.

Ottu sanger, m. ottesång: sacra matutina. Kr. 5: 1; 8: pr.

Ovan, ady. ofvan: superne. o. a, ofvanpá: super. alt pat pe aghu o. a iorpinne, d. a. lös egendom : bona mobilia. Eps. 8, 26. o. firi, ofvanför: supra, superne. B. 8: pr. ${ }^{\text {o }}$
Ovighper, adj. oinvigd: non consecratus. pa ar kirkiu garper o., d. ä. oskärad, dess förra invigning gäller ej mer: coemiterium pollutum est, ac denuo consecrandum. Kr. 24: 1. -ght lik, Kr. 7: 1; cfr, Vighia. ${ }^{\text {a }}$ (uvighper)

Ovili, m. ond vilja, ovilja: malevolentia, malitia. B. $21:$ pr. not. 17.

Oviliandis, adr. emot (sin eller andras) vilja: contra (suam v.alius) voluntatem. taka ... o., d. a. emot den andres vilja: contra alterius voluntatem; nisi forte pro oviliandis legendum sit olovandis. B.ind. 29 .

Ovin, m. ovän: inimicus. Eps. 1: 1; 4: 1. ${ }^{\alpha}$ (uvin)
Ovistan, f. oenighet, som vallar att menniskor ej kunna vara tillsammans: discordia, qua convictus hominum impeditur. Kr. 27: pr. Ita quoque Locc., Ver. et Ih. h. v. intellexerunt.

Oxe, vide Uxe.
Opinsdagher, m. onsdag: dies Mercurii. Kr. 22. ${ }^{\circ}$

Opolfest, opalfast, f. i. q. apal fast. ES. 16: 2. not. 91.

Opul (acc. pl. opla), m? (vide VGL.) B. 8: 1; 28: pr. " (opal)

Opulbrut, n. âverkan, ingrepp i annans eganderätt till jord eller vatten: usurpatio alieni soli v. fluminis, qua alius dominium violatur. Non tamen omnis illegitima usurpatio alieni soli v. fluminis (avarkan), sed gravior tantum, trium marcarum mulcta vindicata, hoc nomine notata est. B. $29 . g a-$ ra o., ES. 15: 5.

$$
\mathbf{P}
$$

Panter, m. pant: pignus. ior巾 sina (at vapia fast) at -te (ut) satia, ES. 16: pr, 1.
Paska dagher, m. páskdag: dies paschae. Kr. 15: 1; 29: 1.。

Paska friper, m. allmän fred frân onsdagen före påsk till 8:de dagen efter påsk om aftonen: publica pax, a die Mercurii festum paschae proxime praceedente, ad vesperam octavae diei post diem paschae (domin. quasi modo geniti). Kr. 22. ${ }^{\circ}$

Paskar, m? pl. påsk: festum paschae. Kr. 10 : pr; 11 , 1 3: pr; 29: 1. ${ }^{*}$

Paska skuld, f. (vide VGL. v. Paska panningar.) Kr. ind. ro.

Piker?, käpp, staf: baculum. p. ok skrappa, Kr. 12: I. p. ok ringaper bulli, Dr. 18: pr. ${ }^{\text {a }}$

Pingizs dagha frizer, m. allmăn fred frăn pingstafton till 8:de dagen efter pingst om aftonen: publica pax a vigilia pentecostes ad vesperam octavae diei post pentecosten (domin. Trinitatis). Kr. ind. 22. Scribitur prsdaga frydher, Kr. ind. not. 5. xxxix.
pingz dagha haelghp, f. pingsthelg: dies sancti circa festum pentecostes,
quibus valuit publica pax pingizs dagha friper dicta. Kr. 22.

Pingizs daghar (pinkizs daghar), m. pl. pingst: festum pentecostes. Kr . 11; R. 4: pr; B. 1: 2; 22. annar dagher -gha, B. 30: 1; 5ı. not. 52. *

Piekker, m. (prov. fjäcka, vagari; pjäck, lepus) kringstrykare: erro. Vide Haraps piakker.

Previlegium, n. (privilegium) i. q. bref, q. vide.

Provaster, m. kontraktsprost: praepositus territorialis. Kr. 14: 1; ES. 20: pr; R. 11:pr. stamna manni til-star, G. 6: pr. ${ }^{\text {o }}$

Praster (praster, Kr. 7: pr. \&c.), m. 1) prest: sacerdos. )( vighiper maper, paplinger, vide Vighia, Papplinger. vita inap tvaggia -ta eךe, Kr. 6: pr. siu -ta eper, G. 6: pr. 2) kyrkoherde: curatus. Kr. 2: 2; 3, 4. \&c. *
Panninger (panninger, Kr. 26: pr. \&c.), m. 1) pl. penningar: pecunia. Kr. 10: pr; 26 : pr; ES. 16 ; Vins. 6:5; R. 4: 1; B. 33, 36: 4; 39: pr. rejia -gar, Vap. 6: І. mark -ga, vide Mark. haver land drotinnin flere hans (sc. landboans) -ga inne, sc. partem aliquam arrhae, sum bol haver oint, ut infra dicitur, B. 9: 1. 2) ett mynt: monetae genus (vide VGL. h. v. sub 3). atta -gar, en half örtug: dimidia ortuga. Vins. 8: 1. ) (örtugh, Kr .10 : pr; B. 6: 1; 25: 2. coll. §. 1. furir-gar, B. 6: 1; 17: 1. not. 65; 25: 2; 44: 1; 49. pratiughu -gar, Kr. 7: 2. svansker p., numulus in Suecorum regionibus usitatus, octantefh ortugae continens, ac aequiparans duos Goticos numulos, ideo sma -gar appellatos; quamobrem en svansks -gs lever et tvaggia sma -ga lever unum idemque est. Kr. ir. et not. 84. ${ }^{\circ}$

Pannings ol, n. (vide VGL.) ripa til p.; Eps. 4: 1. "

Paplinger, m. (dim. ab Anglo-Sax., Fris. \&c. papa, sacerdos [proprie pater, Sv. \&c. pappa], unde Dani iocose appellant puerum scholarem pebling) en ung man som ámnar att blifva eller nyligen blifvit prest: vir iuvenis, sacris ordinibus initiandus vel nuper initiatus. praster ok egh p., sacerdos maturae aetatis, non vero iuvenis. Kr .4 : pr.

Patars masssa, f. S. Petri och Pauli dag, Persmessa: festum S. Petri et Pauli, d. XXIX Iunii. Kr. 23. -su halghp, not. 7. ibid.

$$
\mathbf{Q} .
$$

Vocabula ab hac littera alias incipientia, hic quaerantur in $K$.

## R.

Ra, f. rà, rådjur: capreolus. B. 36: 4,5. H. v. forsan olim latius patuit, ut et cervos complexa sit. Cfr. Ih. Gloss. II. 385.

Ramarkar, m. pl. råmärken: limites. B. ı: pr, 4, 6; 2: pr, 1. not. 6o; 6: pr; 28: 1, 4, 5. biupa sik til reps ok-ka, allitt., erbjuda sig att genom mătning bevisa att râmărkena aro rât nedsatta: offerrè mensuram, qua probetur limites iuste positos esse. B. ı:4. Cfr. Huvup ramarkar.

Ramarke, n. rämärke: limes. B. ı: pr. not. 55. hete r. ok egh lagha hafp hans, d. a. innehafvaren beropar sig endast pà ràmărken, utan laga hafd: possessor non trima possessione, sed limitibus tantum se defendit. B. 3: 1.*
Rän, n. 1) rån: rapina. Wap. rubr; cap. 31: 2-5; G. 9: 1; Vins. 4; R. 2. höghsta r., Vap. 3ı: 2. Cfr. Bos-, Hand-, Iorpa-, Kirkiu ran. 2) vald
emot quinna, vâldtägt: vis feminae illata, stuprum violentum. E. 8: 1. taka kunu rane, ibid."

Ransak (randzsak),? (vide VGL.) Eps. 7: 1; Vap. 32: 4. ${ }^{\circ}$.
Ransaka, v. a. 1) (vide VGL.) Vap. 32: 4. 2) undersöka: inquirere. pa skal pem r., ibid. ${ }^{\circ}$

Ransakan, f. i. q. ransak. Eps. 7: 1. not. 64; Уap. 3ı: 4; 32: 4. nott. 86, 2. ${ }^{\circ}$

Rans garper, m. egentl. en gardsgard genom hvars upsättande man vill attkomma nágot af grannens jord; sa kallas en gärdsgârd som af nágon som odlat i skogen, blifvit upsatt utöfver byns ralta grảns: saepes in fraudem viciní erecta (ut recte vertit Ih.); ita appellatur saepes, quam is, qui in silva novale excoluit, ultra iustos pagi terminos exstruxit., rishofpe ok r., allitt. B. 28: 4.
Rans mal, n. mâl som angår rán: caussa, ubi de rapina agitur. Kr. 13: 3; B. 17. sum skils $i$-lum, i. e. in capite de rapina (sc. Vap. 3r.). R. 3: 2.
Rans man, m. ransman: raptor. aldrigh var iak r. at (sc. perre iorp), formula iuramenti. ES. 8 . *

Ransvark, n. rån, vàldsam inkrâkts ning (af jord): rapina, víolenta usurpatio (reí immobilis). ES. 4: 2.
Rantakin, adj. (vide VGL.) Vins. 13.*
Rap, n. 1) rád; consilium. G. 14: 4; 18. Cfr. Af 3. a) föranstaltande: procuratio (cfr. VGL. v. Haelrap). Dr. 6. ${ }^{\circ}$

Rapa (impf. rap), v. a.c.dat v. acc. 1) skaffa, tillskynda; parare, maturare. r. (sc. gops) undan skipti, Dr. 5: pr. en raper (sc. fac i hender piuvi, cfr. VGL. I. P. 4: pr, 2.), Уap. 32: 5. r. annan til gerning, med râd eller pá annat sütt gifva en annan anledning till ett brott: consiliis ahove modo canssam crimen quoddam patrandialicui dare. Eps. 31: 1. han (sc. sum sal-
de) rap egh kland alla kval a pat köp, d. a. klandret var ej tillstaldt af honom, i afsigt att fá köpet att aterga: ipse non, ut factam venditionem irritam redderet, machinatus est litem emtori intentam. ES. 3: 1. 2) hafva om hand, förestú: in sua potestate tenere, praeesse. r. kirkiufe, Kr. 21. r. husum ok lasum ok nyklum, vide Las. r. inlasum, utlasum, G. 18. firi (bo) r., G. 19. 3) ráda, vara râdande (i en sak): potestatem v. ius rei decidendae habere. vali r., Kr. 4: pr. r. flopgiutum, d. ä. hafva rätighet att updraga en annans damlucka: ius habere tollendi alienum emissarium. B. 8: pr. 4) aga, slà: castigare, verberare. Eps. 18, 22; Vap. 10; Æ. 17. Cfr. Arapa. ${ }^{\text {. }}$

Rapa gerp, f. (Isl. rád, coniugium, vel proprie deliberatio de coniugio ineundo; cfr. Ver.) äktenskap: coniugium. G. 19.

Rapu skipti, n. en sádan belägenhet af tomterna i en by, att endast en gata gár igenom byn, och alla tomterna ligga i en rad à ömse sidor om gatan; da deremot byn kallas fiepearskipter, fyrdelad, dả tvà gator gả korsvis genom byn, hvarigenom tomterna delas i fyra qvarter: talis arearum in pago dispositio, qua una tantum via per pagum ducit, omnesque areae se_cundum illam continua serie iacent; cum contra pagus dicitur fiaporskipter, quadripartitus, ubi duae viae transversae pagum in quatuor partes dividunt. B. 1: 4; 2: 1.

Ren, f. (vide VGL.) Vide Bolstaps ren. ${ }^{\circ}$

Rep, n. rep (som brukades vid mätning): funis (quo metientes usi sunt). biupa sik til reps ok ramarka, allitt. B. 1: 4. et not. 14; cfr. Ramarkar.

Resa, v. a. drifva up (djur i jagt): excitare (feram e latibulo). r. diur, B.

36: 2. pan a raf sum resir, allitt. B. 36: 5. ${ }^{\circ}$
Repa, adj. (a repa, parare) reda, beredd: paratus. r. panningar, i. e. pecunia )(merces. Vap. 6: ו.

Rep bröt, f. (a bröt, via, et repa, parare, aut rypia) anlagd, rödjd väg: via strata. B. 5: pr.
Repskaper, m. i allmänhet, redskap, medel; förekommer här om den heliga Natvarden: generatim instrumentuin; hic occurrit de sacra coena. mans -pe up halda, Kr. 13: pr; 29: 1.

Riker, adj. rik: dives. Kr. 9.
Riki, n. rike: regnum. um alt rikit, Eps. 8. vara $i$ rikisins pianist, ES. 12 : pr. utan rikis, G. 14: 2. not. 59; Vins. 7: 3. Cfr. Innan-, In-, Utrikis. *
Rinda, v. a. c. dat. stöta, drifva (tillbaka, ifrán sig): repellere, removere. han -der sik ransvarkum, han afskuddar sig mistanka och ansvar för våldsum inkräktning: removet a se suspicionem ac reatum violentae usurpationis. ES. 4: 2. pa -da fang faprini, par-der fanga faprini forna fapri$n i$, d. à. gäller framför, så att bevisningsskyldigheten áligger vederparten: emtoris \&c. adquisitio praevalet, ut onus probandi incumbat adversario. ES. 19. garper rinder a (a forte delendum) synrattu, laghhaefpir rinda synrattu, d. a. den raka rägàngen måste vika undan för gärdsgărden eller den vunna häfden: saepes r. solum usucaptum in ipsum terminum incidens, curvat lineam terminalem. B. 28:4. - H. v. occurrit quoque in Iure VG., etsi in glossario confunditur cum v. rinna (vide VGL. v. Rinna 5).

Ringaper, adj. (a ringer, circulus) rund: rotundus. Dr. 18: pr. Male scribitur ringande, quasi tinniens, not. 2 I. ibid.

Ringia, $\nabla_{\text {. n. ringa: movere campa- }}$ nam. Kr. 8: pr, 2.

Rinna, v. n. 1) springa, löpa: currere. Eps. ı: ı. not. 3ı; R.7. ) (ganga, om häst med vanlig gång: de equo vulgari modo pedes alternante. B. 25: pr. hiul rinder innan v. ivi (sc. aker), B. 18. tomptir r. a gatu, stöta eller gränsa till: attingant viam. B.2: pr. hagnaper rinder a tompt, B. 13: 2. 2) rinna: fluere. B. 8: pr. 3) gá (om väg): ducere (de via). B. 2: 1.

Risa, $\nabla$. n. resa sig: surgere. humper ris (egh) up firi lagha laghi $\nabla$. mali, d. á. likasom flyttas undan, så att egaren făr ersättning på annat ställe: agellus separatus ita quasi removetur, ut dominus alio loco accipiat compensationem. B. 3: pr, r. Cod. F. in nott. ibid. pro ris habet riffz (a ryva), quod eodem redit.

Rishofpe, m. en af sammankastadt ris i hast gjord gärdsgård: saepes tumultuaria, coniectis sarmentis constans. Ita nobis explicanda videtur h. v., qua ludibrio notatur saepes ultra iustos terminos exstructa. Cfr. Rans garper. Sensu longe diverso, eoque ab originaria significatione, ni fallimur, multo magis alieno, h. v. alias occurrit. *

Riva, vide Ryva.
Ripa, $\mathrm{F} . \mathrm{n}$. et a. rida: equitare. Kr . 8: 2; Eps. 1: pr, 1, 2, 5; 4: 1. \&c. r. hatste, B. 26: 2. r. eriks gatu, Dr. 5: 1. r. vapa, ES. I: 2. *

Roa, v. a. ro: remigare. B. 27: pr; 43: 1. et nott. 38, 42.

Rop, n. 1) rop: clamor. Eps. 3: pr. not. 8. 2) vanrykte: malus rumor, infamia. Vide Ropa, Röpa.

Ropa, v. a. (a rop 2) vanrykta: diffamare. Kr. 27: 2. not. 22. Cfr. Röpa.

R@st, f. (Isl. röst), (vide VGL.) r. at lande )(vika at vatne, Dr. 1 : pr. half r., B. 35: pr. Si nostratium rost, pari-
ter ac Germanorum, aequiparaverit duas Gallicas leugas, quarum quaeque plerumque sive bis mille sive mille et quingentos passus, i. e. decem millia pedum sive septem millia et quingentos pedes, continuisse fertur (vide Ih. Gloss. v. rast; Spelmanni Gloss. archaiol. VV. leuca, rasta), una rast aut viginti aut quindecim millia pedum, ideoque plus minusve dimidium hodierni milliarii Suecani continuit. "(rast)

Rova, f. rofva: rapa. B. 32. rypia (iorp) undi rughi ok v. alla -vum, allitt., d.ä. för att der så råg eller rofvor: rude solum excolere, ibique secale vel rapas seminare. B. 28:5; 32 .

Roper, m. (a roa; egentl. rodd: proprie remigatio) den delen af landet som gränsar till hafvet, och som $i$ drigstider skulle utrusta fartyg: ora maritima, cuius incolae belli tempore classem instruere debuerunt (unde pars Uplandiae olim ropin, hodie roslagen appellatur). rops bo, ett i Roden belaget, át jarlen anslaget bostalle: praedium in ora maritima situm, usuique ducis copiarum navalium addictum. Dr. 14: 1. Cfr. Iarl.

Ruf, n. (a ryva) upref, uphäfvande: diruptio, rescissio. B. 1:6.

Rugher, m. ràg: secale. Kr. 2: pr; B. 32. Cfr. Rova.

Rumer, adj. rymlig: spatiosus. r. dagher (vide VGL.), B. 21 : pr. ${ }^{*}$

Runi, m. fargalt: verres. Vap. 2. Cfr. Uren.

Rutna, v. n. rutna: putrescere. Eps. 28; Dr. 13: 2; Vap. 29; B. 28: 4:

Ryva (riva, impf. ref, sup. ruvit), т. a. 1) rifva: scindere. Eps. 3: pr; B. 8: 2. r. man, Vap. 16: i, i. q. r. Rlape hans, Vap. 27: 2. r. man af hemi sinu, B. 1: 2. up r., (aedificia) destruere. B. 8: 2. not. 23; 5.4. 2) áterkalla, uphäfva: rescindere. r. (köp), ES. 4:
pr; 9: pr; 16: 2; 21: 1. Cfr. Forfall, Ater ryva, Risa.

Rypia, v. a. rödja (jord): solum arboribus excidendis lapidibusque remorendis purgare, ut terra excoli, vel via sterni possit. r. iorp, skogh, B. 33. r. gen rydu, B. ı: 3. vagh r., B. 5: pr, 2. Cfr. Rova.

Rypsl, ? rödjning (af mark): soli excolendi purgatio ab arboribus lapidibusque. skipta skogh til -la, i. e. ut postea quisque suam portionem excolere possit. B. 32. Cfr. Vagha rypsla.
Rafst, f. 1) domstol, ting: iudicium, conventus iudicialis. kununger vil $r$. sina seia, R. 1: pr. kunungs r., ting som hölls i konungens (eller någon af honom dertill förordnad persons) närvaro: indicium praesente rege (vel alia persona ab eo constituta) celebratum. Eps. 10: pr; 12, 13, 17, 21, 25; Vap. i: pr; 31: 4; 32: 6; ES. 15: pr; R. ind. not. 1; cap. 1: 1; 2, 3: 2; 15, 16: 1. pa skulde pret r. bipa; r. skulde hvart pripia ar vara \&c., sc. kunungs rafst, R. 3: 2. biskups r., R. 16: 1. rafsta balker, ita appellatur liber de iudiciis, eam forte ob caussam, quod in principio agit de iudicio regio, kunungs r., pariter ac liber ut gicrpa bolker in Iure VG. a vocabulo in principio occurrente nomen accepit. Cfr. tamen V. G. Lagus, Diss. de remediis iuris \&c. Ab. 1823, p. 53. not. 134 . Cfr. Fiar\#ungs rafst. 2) höter hvartill nágon blifvit dömd på konungsráfsten: mulcta in iudicio regio alicui irrogata. r. skiptis i pry, R.3: 2. ${ }^{*}$

Rcekkia, v. a. räcka, sträcka: tendere, extendere. humper -kir sik egh langra \&c. B. 8: 1.

Reekna, v. a. rakkna, berakna: computare. 压 $12: 1$. $^{\circ}$

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fol. II.

Rana (raniran pro renir han, G. 6: pr. not. 8i.), v. a. i) råna, med váld taga: rapere, vi capere. Dr. 2: 1; Vins. 3: 1; 4. r. (piuf, bok \&c.) af manni, Vар. 3ı: 4; 34: 1; R. 8: 1; B. 17: 1. r. brup af brupfarp, G. 9: 1. man ma aldrigh sik r. til vitsorpa, d. ä. vinna bevisningsratt derigenom, att man med vald satt sig i besittning af den omtvistade saken: rem litigiosam vi in possessionem suam redigendo, nemo adsequitur ius probandi. Vins. 4. 2) röfva (person): spoliare. r. man, Dr. 2: 1; Vap. 3i: 2, 5. r. (man) gipta mala, vide Gipta mal 1. *

Renna, v. a.c. dat. sätta en dörr på hakar, si att den kan öpnas och tillslutas: portam cardinibus adfigere, ut aperiri et claudi possit. r. lipum, B. 13: 1. r. lipi til gerpis ok egh fran, d. à. sâtla grinden sá, alt den, nâr den tillslutes, gảr in at gärdet, och ej atảt vägen: portam ita ponere, ut, cum claudatur, agro, non viae advertatur. B. 14: 2. hava lipi orent, pro egh hava lipi rent, ibid. Ih., h. v. a ren, palus, deducens, vertit: "palum ad portam ponere, ut ita impediatur, ne nimium patula et adaperta maneat." Melins Locc., qui $r$. consuetam currendi significationem habere credit, h. v. interpretatur: "apposita pertica propellere ianuam aut portam saepimenti, ' ita ut sponte claudatur, quando aperitur." Nec tamen haec interpretatio satis commoda videtur.

Ratt, adž. rätt, lagligen! recte, iuste. R. 26: pr. "

Rat kcrnna, v. a. känna igen: agnoscere, noscitare. B. 45. petta ar mit ok iak haver -nt, juramenti formula. Vins. 7: 3; B. 26: 1 ; 37: pr. ${ }^{\circ}$

Rattlika, adv. (vide VGL.) Eps. 26; ES. 12: is et not. 72. Cfr. Orattika. ${ }^{*}$

Rcetlösa, f. tredska eller försummelse att fullgöra det, som man är en annan skyldig: contumacia eius, qui non vult solvere ea, quae alii debet. Vap. ind. 20. coll. cap. 20: 1 . Cfr. SkL. h. v. ${ }^{\circ}$

Ratta sik, v. rec. i. q. rat gara (vide Ratter 2). r. s. (viphgup), neml. genom undergáende af kyrkestraff: poena ecclesiastica subeunda expiare peccatum. Kr. 21, 25: I. r.s. firi huvups malit, R. 26: i. not. 82. Addendum videtur: vil egh r., R. 7 , etsi pron. rec. ibi desideratur; nisi forte $v$. $r$. illo loco habeat insolentem subsistendi v. remanendi significationem.
Ratter, m. 1) rätt, lag: ius. kirkiunna r., G. 7: 2. Cfr. Kirkiu retter. 2) rätt, det som är rättvist eller lagligen bör göras: ius, quod iustum $\nabla$. faciendum est. givin hanum poen sama rat \&c. Dr. 2: 2. gara (manni, parn sama, cengin) rat, Kr. 5: pr; 19: pr; R. 6: 1; 23, 26; B. 28: 1; 39: 1. rat gara firi huvups malit (map epe alla botum), R. 26. gara ret firi sik, Vap. 20: 1 . gara v. böta kununge \&c. fullan ret,, Vap. 6: 5, 6. gör ncemdin egh rat, i. e. var alla fallir, Kr. 16: 2. biupa manni rat, R. 23, 26: pr. rat til biupa, B. 17: 1. et not. 6r. biupa ret firi sik, erbjuda sig att undergă kyrkestraff eller gả ed: poenałm ecclesiasticam subeundam v . iuramentum dandum offerre. Kr. 21; R. 22: pr. biupa rat til fear sins, d. ä. erbjuda lösen: pecuniam pro pecore redimendo offerre. B. 17: 1. han beddis rat ok fik egh, formula iuramenti. R. 26: 1. alder pan $r$. (sc. iuramentum) sum pik var faster pa var par framme, formula iuramenti. R. 8: pr. 3) rätt, rätighet (till det som tilltommer nágon, t. ex. böter): ius (quod alicui competit, ex. c. mulctae capiendae). Eps. 19; Dr. 4: 1; Vap. 6: 5; G. 29: 1; R. 14: pr; 15, 17.
pan r. sum hon var gift til, Eps. I9. kumin til als rats map manni, G. 7: pr. kunungs r., Dr. I; Vap. 6: 5; 7: 1 . haraps r., Vap. 7: 1. biskups r., Kr. 13: 3. Cfr. Malsaghanda ratter. 4) rätlighet att göra något: ius aliquid faciendi. pat ar biskups r. \&c. Kr. 28.

Ratter, adj. 1) rätt, rättvis: iustus. aftir th sum rat ar, R. 22: pr. vip -tu taka, emottaga det som rätteligen erbjudes: accipere quae iuste offeruntur. R. 23: 1. pan sum iorp a map -tu, ES. 12 : 1 . r. pripiunger sum hon giptis til, Eps. 18. 2) râtt, laglig, verklig: iustus, verus. r. arvi, skaparvi, gipta man, aghandi, Kr. 25:1; Eps. 18; G. 4: pr; Æ. 25: pr. \&c. rat skial, B. 1: 6. fara at sinum -tum vagh, B. 4 I: I. ${ }^{\circ}$

Rever, m. räf: vulpes. Vide Resa. ${ }^{\circ}$
Röghta, v. a. sköta, vårda, laga om: curare. r. barn, Eps. 18, 19. r. lawhnap, .B. 22. ${ }^{\text {a }}$

Röker, m. skyl, trafve, prov. rök: strues mergitum frumenti. Kr. 9; B. 9: 5; 18, 19 : pr; 23.

Röpa, v.a. i. q. ropa. Kr. $27: 2$.
Röra, v. a. röra: movere. B. 36: ı. ${ }^{\text {a }}$

## S.

Sa, v. a. sá: seminare. B. 1:2; 9:6, 8; $16 .{ }^{\circ}$

Sagha, f. (a sighia) berättelse, (saga): narratio. gara munni sanna saghu, Vap. 38: 1.

Sak, f. i) sak, mål, i synnerhet brottmål: caussa, praesertim criminalis. Kr. 27: pr; Eps. 3r: pr. not. 8o; Dr. 5: 1; Vap. 36. \&c. ) (giald, R. 3: 2; 5: I. fiuratighi, priggia \&c. marka 3., Dr. 6; Vap. 7: pr; ${ }^{17}$ : pr. \&c. varka s., vide Varka. giva manni s., Kr. 8: 2; 27: pr,

2；Eps． 17. \＆c．．cfr．Stemna．giva ku－ nu s．firi hor，Kr．27：pr．giva man－ ni s．firi kunu sina，Kr．27：1．giva flerum s．firi et mal，R．19．gifs ha－ rape s．firi morpgiald，．Dr．12．giva döpum s．，vide Döber．ceghai s．，ius habere mulctam capiendi in aliqua caussa．Kr．19．s．vacnis manni v．til mans \＆c．，vide Vena．garpbara man－ mi s．，sökia s．，svaria s．in til mans， svara s．sinne，böta s．，vide Garpber－ ra \＆c．Cfr．Fiapartiugher，Högher； Fornemis－，Hor－，Huvups－，piufsak． 2）böter：mulcta．biskups，kunungs，ha－ raps，malsceghanda s．，mulcta episco－ po \＆c．debita．Kr．15：2；17，18：pr； 27：pr；Vap．24：I．karls s．ok kunungs， vide Karl 2．mierta ut s．，R．3：2．ok （lati ut）sakina ivir at botinne，B．3r． öka s．sina v．pa ökis sak hans（at r ． map fiuratighi markum v．til fiura－ tighi marka），Kr．23，25：1；Dr．15； Vap．11，14：pr；21：1；29．Cfr．Ensak． 3）pl．sakir，skull：caussa．firi garpis sins saka（rectius sakir），B．5：2．${ }^{\circ}$

Saker，adj．1）saker，brottslig：no－ xius．Kr．גu：pr， R ィ・＇fa ma egh s． sakan veria，R．19．s．at garp，Kr． 2i．not．84．2）skyldig till straff：poe－ nae obnoxius．pa a egh pan s．vara， pa aghu per egh saki heta，R．23：pr； B．I：4．s．at prim \＆c．markum，Kr． 5：1；6：pr；12：pr；18：pr；20：1；25：1； 26：pr．\＆c．s．til：fiuratighi marka， Vins．6：2．sva mykit sum han ar s． til，R．3：1．s．vip biskup v．kunung （at prim \＆c．markum），Kr．15：pr，1； 22；Dr．3：1；R．10．－Cfr．Orsaker， Osaker．${ }^{\circ}$

Saki，m．（a sak v．saker）svarande， den anklagade：reus，is cui lis inten－ ditur．taki ok s．（ok pan sum at ma－ lir），R．8：pr， 3.

Saklös，adj．fri för straff eller an－ svar：a reatu v．poena immunis．Kr．

6：pr；7：1．not．71；8：2．\＆c．s．firi knifs laghit，Vap．in：I．s．firi frip－ lösuna，Eps．1：8．s．firi feagialdit，Kr． 15：1．S．firi biskupe v．kununge ok has－ rape，Kr．18：1；Eps．1：8；Vap． 17 ：pr． pa vari s．，d．ä．dă kan ej mera for－ dras af honom：plus ab eo peti non potest．Kr．II．saklösu，adverbialiter， pro at－su，Vap．32：4；Æ． 17 ；ES．3： pr；B．4：pr；9： 6 （ubi－sum pro－su um）；16， 21 ：pr；26：1．＊
Saklösa，f．oskuld：innocentia．a si－ $n a-s u$ ，dà han är oskyldig：etsi in－ noxius est．Ebs． 28.

Saklöst，adv．saklöst，utan ansvar eller straff：impune．Kr．7：1；12：pr； Dr．2：1；7：1；11：1；Vap．32：4．\＆\＆．${ }^{\text {。 }}$

Sala，f．försalljning：venditio．alla salu，pro alsalu，ES．7．not．20．Cfr． Al－，Eghna sala．

Sali，m．säljare：venditor．ES．ind． ıо；сар．4：pr；5，9：pr；11：pr；13：1； Vins．2，6：pr，1，3，4．not．42；7：3，4；13； R．8：pr．not．24．${ }^{\circ}$
Saman，adv．samman：una，coniun－ ctim．Kr．10：pr：F．hs．8．18．19．\＆c． ganga v．koma i siang s．，de coniu－ gibus．G．7：pr，I．byar liggia s．，d．a． gränsa intill hvarannan：pagi collimi－ tant．B．28：I．Cfr．Alder，Binda 1， Luра．${ }^{\text {。 }}$
Sambropir，mı sambroder，helbroder： frater germanus．Dr．7：pr．

Samfunder，m．sammankomst，sam－ qvam：conventus，coetus．hava s．（map manni），Eps．10：pr．not．87；Dr．7： 1. an han giver hanne sak firi－dum， i．q．i kirkiu alla i annare samkvamd， si maritus in coetu hominum adulterii infamet uxorem（et postea actor epi－ scopi actionem instituat）．Kr．27：pr． Locc．et Ver，credunt v．si hoc looo si－ gnificare adulterium．${ }^{\circ}$

Sami，pron．samme：idem．Kr． 12 ： 1；13：3．not．91；15：1．\＆c．ban s．，

Kr. 13: 2. not. 63; Eps. 2: 2; Dr. 2: pr, 2. \&c.

Samkulla, adj. indecl. (vide VGL.) G. 21: 1; E. 19. s. bropir, G. 13, 28. ${ }^{\text {o }}$

Samkvamd, f. (a koma, Isl. ịmpf. qvam, pr. conj. quami; cfr. Til kvamd.). sammankomst, samqväm: conventus, coetus. Kr . 27: pr.
Samsrpkini (ssamsypini, samsydhskini), n. samsyskon, helsyskon: frater germanus v. soror germana. Eps. 24.

Samvist, f. (vide VGL.) hava s. map manni, Eps. io: pr; Dr. \{: pr, i, 4; 5: 1; R. 26 : 1. ${ }^{4}$

Samvistas, v. dep. (vide VGL) is. map manni, Dr. 4:4. not. 66. "

Samulep, adv. likaledes, likasá: similiter. Dr. 1, 2:2; G. 6: 1; ES. 20: 2 . $^{\circ}$

Sander, adj. 1) sann: verus. vita hvat par ar sant um, vide Harreps noemd. per svoru bape sant ok lagh, vide Lagh 1. sant leta, undersöka sanna förhăllandet: veritatem exquirere. Kr. 16: i. pat sannasta leta, Eps. 1 . hittis sant par til at \&c., om det af samna skal kan slutas \&c.: si ex verıs rattuilbus appareat \&c. G. 19. han haver sant, han har rätt: iustam caussam habet. R. 4: 1. hulkin v. hvar耳erra sum sannare (in nott. scribitur sannaren v. sannanne) haver, จ. haver svurit, ES. 10, 14: 1; 15: 4; Vius. 6: 4. map sannu, enligt sanningen, i sanning: vere, re vera. Kr. 27: 2; Ж. 7. s. pillver, drapare, bani, Eps. 32; Dr. 3: 2; 11 : pr. \&c. Cfr. Forfall, Forgarning, Iartighni, Vissa, Vitne, Piufnaper. 2) uphofsman till, eller delaktig i brott: verus criminis auctor v. socius (cfr. VGL.). s. at garp v. drape v. par at, Kr. 21; Eps. 30, 3ı: pr; Dr. 3: pr, 1; Vap. 20: pr; B. $24: 5$. giva sannum sak, Dr. i2; Vap. 6: r. an per sannan drapu, Dr. 2: pr. Cfr.

Osander. 3) sannfärdig, rättskaffens: verax, probus. Kr. 1 3: 2. ${ }^{*}$

Sanger, m. sáng: cantus. Vide dp-tun-, Ottu sanger.

Sanka, v. a. samka, samla: colligere, congregare. B. 8: 4. *

Sannind, f. sanning: veritas. namd skal s. leta, Kr. 16: 1. not. 62; §. 3; R. 16: ı. hittir man par fulla s. til, finnas omständigheter som fullt berisa sanningen deraf: si adsint rationes veritatem plene probantes. Eps. 17. Cfr. Osannind. ${ }^{\circ}$
Sanninda man, m. (vide VGL.) Kr . 13: 2. not. 49; R. 1: pr. ${ }^{\text {a }}$
Sar, n. sar: vulnus. Eps. 1: 5, 6, 8; Dr. 2: 2; Vap. ind. 9; cap. 1: pr; 5, 6: pr, 2, 5; 8, $11: 1$; 12: pr; 13: 1; 15: 2, 3; 17: pr; 18: pr; 25: pr; B. 4: 1. ) (skena, Eps. 1:8; E.ind. 23. ) (skena et blopviti, Eps. 1:8; 12; Vap. 8: pr. hugga annan fullum sarum, Vap. 11: pr; 12: pr, 1, 2; 15: pr; 16: pr. hugga f. s. )(sla skenu, E. 23: 1. hugga f. s. ) (sla skenu et gara blopviti, Eps. 1: pr. sargha f. s., Yap. i1: 1; 14: pi; 25:3. sarghaf.s. X slag skenu, Vap. so. hugga man sar, Yap. 6: pr. varpa sarghaper högstu sarum, i. e. varpa galder, Vap. 5. fiapartiught s., Vap. 7: pr. sökia s. sin, Vap. 6: pr. Cfr. Iamka 2, Lyti, Miata 7, Fullsare. ${ }^{\circ}$

Sar, adj. sârad: vulneratus. Kr. 3o: pr; Eps. 1: 3; Vap. ind. 6; cap. 14: pr. not. 49; ©. 1; 16: pr; B. 24: 3. ${ }^{\circ}$

Saraböter, f. pl sáraböter: mulcta vulnerationis. Eps. 1: 8; Vap. is: pr. *
Saramal, n. (vide VGL.) Vap. rubr; cap. 16: pr. ${ }^{\text {a }}$

Sargha, v. a. såra: vuluerare. Eps. 4: 1; Vap. 8: 2; 11: 1; 15: 1; 16: 1. ) (sla blopviti, vide Blopviti. ) sla skenu, Vap. 16: 1. )( sla, Kr. 30: 1. )(baria, Eps. 9. 1. Cfr. Sar. ${ }^{\circ}$

Sarpuli, m. (a sar et pula) den som blifrit sårad: is qui vulnus accepit. Vap. 18: 2; 19, 24: 2.

Sate, m. sata, f. (Isl. sáta, f.) höstack, såte: meta foeni. B. $9: 5 ; 18,19$ : pr; 22.
Satter (sater, sather), adj. (vide VGL.) hittas satte ok skilias at osattes Eps. 1: 7.

Sapir, m. pl. sàdor: furfures a farina excreti. pat at hvarte sub alla saBa, allitt., de cane, B. 24: 2.
Sapul (pl. saplar), m. sadel: ephippium. G. 8: 2.
Se, vide Vara.
Sea (seia; sean pro sea han, R. 14 : pr.), v. a: se: videre. Kr. 21; Vap. 1: 1; 32: 4. ater s., R. 7; B. 43: 1. ep s. (vide VGL.), Eps. 5: pr; R. 8: pr, 2; 9: 1; 12: 1; 13, 14: pr; 15; B. 9: 9; 22. bups ep s., ES. 18: 1. bipia annan s. hemuls ep at sär, d. a. emottaga eden af honom: rogare alium ut illud iuramentum a se accipiat. ES. 15: 5. sea, absolute, i. q. ep s., R. 8: pr, 1, 2; 14: pr. nemd, fiarpungs neemd, broa syn s., d. ä. hafva den samlad (om blshop
 ut de re quadam inquirat (de episcopo \&c.). Kr. 13: 1, 2; R. 3: pr; 4: pr. reffst sina s., de rege, R. 1 : pr. firi barnum s., d. à. vårda dem: infantes tueri, curare. G. ind. 18; 19 . firi barna gops \&c. s., G. 18, 19; E. 9: pr. Cfr. For sea, Tilseu man. ${ }^{\text {* }}$

Seia; vide Sea.
Sial, f. själ: animus. giva annöриghum frrelsi v. gara bro firi sial sina, d. ä. för sin själs salighet: pro animi sui salute. 平. 20: pr; B. 4: 2. ${ }^{*}$

Sialamassa, f. (vide VGL) -su siunga, Kr. 7: 2; 12: pr. ${ }^{*}$
Sialf bot, f. málsegandens andel af böter: portio mulctae actori cedens, Vap. 15:4. not. 1.

Sialfsins, pron. indecl. pro sialfs sins (vide Sialver). Kr. 26: pr. not. 66; Vap. 1:3; B. 9: ı. not. 88. ${ }^{\circ}$
Sialfsviliandis, adj. (vide VGL.) Eps. 5: pr; Vap. 17: 1. ${ }^{\text {o }}$

Sialver, pron. sjelf: ipse. Kr. 2: pr; 3, 5: 1; 6: pr. \&c. sialfs sins, sin egen: suus ipsius. Kr. $\mathbf{2}$ 6: pr; Eps. 3o; Dr. 2: 2; 9: 1; 14: 3, g. \&c. af sialfs sins (sc. iorp), B. 3: pr; 1 I: pr. Cfr. Sialfsins, At 3. sialvra sinna, f. Dr. 9: i. hans sialfs v. sialfs hans, R. 5: 2; 14: pr; B, 9: 8. sialfs hans botin, Vap. 15:4i cfr. Sialf bot. *

Siang, f. säng: lectus. Eps. 23: i; Vap. 33: pr. Cfr. Saman, Barn-, Ha-mar-, Hor-, Sotta siang. "

Sianga ganga, f. sänglag, samlag: concubitus. E. 14.

Siatti, num. sjette: sextus. ES. 3: 2. not. 17. (satti)

Siattunger, m. sjettedel: sextans. -gs attunger, vide Attunger. "(sctunger)
Siax, num. sex: sex. Kr. 8: 2; 16: 2; 20: I. \&c. Scribitur sicex, R. 5: pr. *

Siaxtan, num. sexton: sedecim. Vide Fher. ${ }^{\circ}$ (scextan)
Siaxtantighi, num. hundradesextio, (sexton gånger tio): sedecim decades, centum et sexaginta. Eps. 33: pr; 34; Vap. 5.

Sighia, saghia (impf. saghpe, part. pass. saghper), v. a. staga: dicere. Kr. 2: 1; 11, 13: 3; 14: 1. \&c. s. ia vił̈er, Kr. $13:$ 2. s. sin forfall, R. 14 : 1 . aptunsanger ar saghder, Kr. 22. not. 93. s. (manni) til epa, tillsäga sin vederdelomans löftesman derom, att man pá en viss dag vill emottaga den utfasta eden: denuntiare adversarii sui sponsori (ejataki) de iuramento promisso, certo die dando. Eps. 5: pr; R. 7, 23: pr. Cfr. Tilisaghn. s. (manni) til (um fiemt), Vins. 6: 6; R. 7. s. dagh, steomnu dagh, bestamma, utsatta: con-
dicere，constituere．Eps．2：1；B．44： 1 ． Cfr．Egh，Lagh 1，Ne；Fram－，Lagh－， Til－，Ut sighia．${ }^{*}$
Silver，n．silfver：argentum．G．i， 16：pr；18；Vins．1；B．37：pr．${ }^{\text {a }}$

Sin，n．gảng：vicis．et $\sin , \mathrm{Kr}$ ． 1 ． annat，pripia sinne，Vap．35．not．87； G．16：pr．not．33．Cfr．Osini．＂

Sin，pron．pers．rec．gen．sig：sui．Kr． 27：pr；Eps．4，5：1；Dr．5：pr；Vap．37；
 mallum $\sin$, G．23． $\sin$ i mallum， $\mathbb{E}$ ． 3：pr，I．（scribitur sina mallum，Æ．3： pr．not．76．）dat．sar，Eps．32；Vap． 4. not．3o；16：1．n．16．\＆c．ste，B．36：pr； ES．4：r．not．66； 1 i：i．n．32．\＆c．ser， Vap．39：ı．not．48；R．26：pr．n．59．se， ES．3：pr．not．84；15：5．n．6．seär，ES． 4：2．not．72；at cod．A．fere ubique habet recentiorem formam sik，Vap．4， 16：ı．\＆c．ser，adverbialiter，för sig： separatim．liggia pön all sar，B．2： 1 ． acc．sik，Kr．2：1；3．\＆c．Cfr．Ensamin．${ }^{*}$

Sin，pron．poss．rec．（n．sit）sin：suus． $\mathrm{Kr}_{\mathrm{r} .2 \text { ：pr；3：1；5：r．\＆c．hvar perra }}$ （firi）sin，hvar（fïr）sin．quisque su－ um（vmail）v．pro suo \＆c．vil 2an 4，6．not．19．mę弓 sinum vientuın hvarn perra beta，d．ä．med särskilda vitnen： peculiaribus testibus．Dr．5：1．ganga til sins，vide Ganga 1．Cfr．Fiat，Sialf－ sins，Sialver．＇$\circ$

Sinalepis，vide Sinlepis．
Sinalund，adr．（egentl．på sitt sätt： proprie，suo modo）för sig，särskildt： separatim．ES．18：pr．

Sinlepis（sinaledhis），adv．i．q．sina－ lund．ES．ind． 18.

Sins，vide Sarnder．
Sinturger，adj．särskild，hvar för sig： peculiaris：＇$\quad$ maj－gum vitnum，Dr．5： 1．niot：99；cfr．pron．poss．Sin．
＇Sitia＇（impf．sat），v．n．1）sitta：se－ dere．s．ž naemd，nemdin skal s．sik ensamin，Kr．rs：2．s．ivi siukum v ．
döpum，i．e．aegrotum vel mortuum domi habere．R．I：1；9：pr；23：pr．s． firi andrum（a vagh），．Eps．3：1；4：1； 5：2；cfr．Forsete．．s．firi sokn，d．ä blifva lagsökt：lite ab alio peti．R．23： 1．pan sum firi siter，den som blir sökt：is cui actio intenditur．左． $\mathbf{1 6}$ ： I ． s．farmt，vide Fermt 2．2）förblifva， vara（i samma ställning）：remanere，es－ se（in eodem statu）．s．a gamblu tompt， B．in： 1 ．siti par til daghrin ar ur－ pinga，Kr．19：г．s．i forbupi v．ban－ ne nat ok iamlanga，Kr．25：t．kvar s．，a）blifva quar：remanere．G．14：1； ES．4：pr；B．it：r．not．8．b）försum－ ma（det som skall göras）：negligere （quod faciendum est）．Dr．12；ES．15：4． et not．96；Vins．6：6；R．i： 1 ；3：pr；B． 9：2．k．s．map tiunda，um branstup， Kr．13：pr；29：1；B．44：r．－Cfr．Fi－ risitia．3）vistas，bo：commorari，ha－ bitare．s．i sokn，Kr．io：pr．s．i bo （saman），Vins．10，i2．barn v．kulder siter inne（i annöpughum stap），d．ä． aro i ett främmande hus såsom trä－ lar：vivunt in aliena familia sub ser－ vill iugo．E．．14，19．s．inne firi sak， vide inne．a

Siu，num．sja：septem．Vide Namd， Praster 1．${ }^{\circ}$
Siukdomber，m．sjukdom：morbas．压12：pr．${ }^{\circ}$

Siuñi，num．sjunde＇：septimus．Kr． 7：2；Vaр．19i：©：14．Cfr．Halver，Ma－ per $1 .{ }^{\circ}$

Siunga（sionga，part．pass．sungin）， v．a．sjunga：canere．s．ottusang，siala－ maessu \＆c．Kr．5：1；7：2；12：pr；22．${ }^{*}$ Sipan，1）adv．sedan：postea．Kr． 2：pr．et not．46；7：pr，i．\＆c．s．cer；post－ ea quod，postquam：Kr．2：2．s．sum， B． $3 \mathrm{i}, 5 \mathrm{f}$ ，2）omissa part．relat．ar v ． sum，conj．sedan：postquam． Kr .3 ．1； 8：1．\＆c．＂

Siper，m．sed：mos．Vide Osiper．＂

Sīer，adv．mindre：minus．egh by s．，icke dess mindre：nihilo minus．B． 39：pr．

Sipvania，f．ședvänja：mos．B．44：i．
Skal（dat．skalu），f．skål：patina． skalla all（sc．benin）$i$－lu，om alla benen äro så stora，att de klinga då man kastar dem i en skål：si omnia ossa tantae sint magnitudinis，ut clan－ gor audiatur cum in patinam aeream iaciantur．Vap．19．Idem experimentum occurrit in Iuris Danici Codicibus，ubi ossa dicuntur skialdae i mullugh（Isl． mundlateg，malluvium）．Cfr．P．K．An－ chers saml．jurid．Skrifter，II． 107 － 109，et Gr．p．77－79．

Skall（skal），n．skall，skalljagt：（pro－ prie，sonor，unde skalla）ferarum ve－ natio publice instituta（sic dicta ab edi－ to strepitu，quo ferae e latibulis exci－ tantur）．i s．ganga v．koma，s．fyl－ ghia，B．36：1，4．varฎa firi s．，vide Firi 2．Cfr．Vargha skall．

Skal bup（skalla bup，skalz bup）， n．bud angående skallgång：nuntius de instituenda publica venatione．B．36：4．

Skalpa，v．a．（Isl．skálpr，vagina gla－ dii）．förse（svärd）med skida：vagina munire（gladium）．－pat svarp，Vins． 1．skrggia ok s．（svarp），allitt．Vins． 7：pr．

Skamma，f．kammare，bod：cella． Vide Kornskamma．

Skapa，v．a．（vide VGL．）s．ok ska－ ra（klape），allitt．G． 15 ；Vins．7：pr． －pap klcp户е，Vins．ind．7；cap．1．Cfr． Oskapaper．${ }^{\text {a }}$

Skaparvi，m．bröstarfvinge：heres in linea descendenti．压4，20：1；ES． 20：2．retter s．，Eps．18；G．16：1．Ita quoque in Iure VG．h．v．explicanda videtur．－

Skapt，n．1）käpp，stake：baculum， fustis．alna langt s．，B．14：pr；24：2． De mensura cap．14．cit．constituta，
cfr．Gr．p．55o．2）skaft，handtag：ma－ nubrium．Vide Grimu－，Haka skapt， Skapta．

Skarøa，v．a．（Isl．skarda ₹．skérda， a skéra，scindere；skard，incisura， ruptura），（egentl．göra skảr uti：pro－ prie，incisuram facere）minska，bryta： minuere，frangere，violare．manhaelghp mans－bas，Vap．27：2．©（skarda）

Skatter，m．egendom，varor：bona， merces．Vide Köpskatter．${ }^{\circ}$

Ska円a，v．a．c．dat．₹．acc．skada： damnum inferre．Eps．3：1．not．in；Vap． 13：pr；B．8：2；sed perperam Vap．27： 2．not．6o．nu skapar（sc．$f(x)$ kalvi， d．ä．skadar till lifvet：si pecus letife－ rum damnum inferat vitulo．B．25： 1 ．

Skapa löst，adv．oskadligt，utan att skada：innocue．brggia s．andrum， B．8： 2.

Skapi，m．skada：damnum；－pa gae－ ra，Eps．1：pr，2，6，8；3：1；12．\＆c． －pa fa，Eps． $12,18,30$. \＆c．＊

Skena，f．（vide VGL．）Vap．19，20： pr；21：pr；23：1；24：1．full s．，Vap． 19， 2 ：pr；23：2．sla annan fulla－nu， Vap．21：1；22．ficp．artiugh s．，Vap． 19．priggia marka s．，Vap．26．coll． 22，23：pr．Cfr．Blopviti，Fullsare， Sar，Sargha．＊

Skena，v．a．（vide VGL．）Eps．1：2， de quo loco idem valet quod de VGL． II．Add．7：3．in glossario sub h．v．ob－ servatum est．＂

Skep，f．（Ist．skid，n．）sparre，läkte： asser．Vide Liß skep．

Skial（skiali；．skil，Eps．19．），n．1） gräns：terminus．ES．15：5；B．28：2， 4．at rettumi－lume，B．1：6．2）urskil－ ning，förstånd：ratio．$\cdot$ til－ls koma $\mathrm{v}_{0}$ komin，Eps．18； 19 3）skäl，bevis：ra－ tio，documentum．mcep fullum－lum，压．22．4）vilkor：conditio．map pöm －lum，B．33．＂

Skialghind, f? (a skialgher, obliquus) ett af de pà skrá satta tvärträn i en grind: lignum portae clathratas transversarium, oblique positum. B. 23.

Skialnaper (skilnaper), m. oenighet, strid: rixa. s. komber manna mallum, Eps. 2: pr, 2; 3: 1; 5: pr; 7: pr; Dr. 1; Vap. 13: pr, 2.

Skila, f. (a skilia 3) afgörande, förordnande, ( om lagmannens dom): decretum, scitum, (de sententia a legifero lata). map laghmans -lum, Vap. 30:- 2.

Skila maper, m. domare: iudex. R. 22: pr; ubi h. v. eundem notat hominem, qui mox infra, $\oint$. I, et supra, cap. 21: 1 , appellatur domarin. Si vero legendum esset skila mennin, ut habent codd. B. F, h. v. respiceret viros in iudicio praesentes, quorum erat observare quae agerentur.

Skilia, v. a. 1) skilja: separare. vip bol-lder, B. 9: 3. s. (hion v. hiona falagh) at, Kr. 27: pr; 28, skil egh undan, neml. husen frăn lösörena: si non separet aedificia a rebus mobilibus. G. 16: pr. skilias at, Eps. 1: 7. Cfr. Lagh-, Oskilder. 2) impers. c. acc. tvista, vara oense: litigare, dissentire. skil pem a (sum incemdinne crru, um bötrina, \&c.), Kr. 16: 2; Dr. 5: pr; Vap. 20: 1; G. 5: 1; 7: 2. \&c. skil pem at, G. 16: pr. not.3; ES. 7. n. 11. skil pem um bygning \&c. B. 11: 2; 28:4. 3) stadga, fërordna: statuere, ordinare. sum skilt ar $\begin{aligned} \text {. var, sum för var skilt, }\end{aligned}$ sum nu arr skilt, sum skils, sum framlepis skils, \&c. Kr. 18: 2; Eps. $10: 1$; Dr. 2: 154:4; 5: 1; Vap. 28. \&c. sum skils จ. skilt ar v. för var skilt i drapamalum, vapa botum, drapa botum, hemsokn, kiolsvarvinu, ransmalum, Eps. 1: 8; 20, 28, 33: pr; $\boldsymbol{\text { E. 6: 2;' R. 3: }}$ 2. \&c. sum skils firi i botum, vide Bot. sum framlepis skils v. för var skilt firi drap v. biltugha v. friplösa
man v. fralsan man, Eps. 10: pr; 18; Dr. 14:6, 7 (ubi haec formula non, ut credidit Calonius, respicit mutationem quandam iuris factam; vide Maper 4); R. 26: 1.: sum hare ar nu firi skilt, Eps. 20. man ... skil sva firi, G. 16: pr; ES. 16: pr. utan sva se firi skilt, Eps. 2: 1. s. firi fiest, vide Frest 1. sum prer (sc. a pingi) skils, Dr. 12. huru ... um pokika (skal) s., quomodo de ista mulcta statuendum est. $\boldsymbol{E}$. ind. 16. pan ratter sum hanum var skilder, d. a. tilldönd: ius quod ei erat adiudicatum. R. 23: pr.

Skilnaper, vide Skialnaper.
Skiolder, m. sköld: scutura. Vap. 6: ו. Cfr. Panbrika. ${ }^{\circ}$

Skip, n. skepp, fartyg: navis. Eps. 33: 1 ; $\mathbb{E} .6: 1$; B. 28: 3; 43: pr. $i$ skipum ok i skicrium, allitt. Vap. 31:5. ${ }^{\circ}$

Skipa, v.a. 1) fördela: disponere, partiri. men s. (skogh sin), d.a.. pá det sattet fördela állonskogen sig emellan; att det bestämmes huru mảnga svin hvar bonde fár hafva $i$ skogen: ita dispertire silvam glandariam, ut staluatur numerus suum, quos cuique vicinorum in silvam mittere liceat. B. 41 : pr. -aper skogher, ibid. s. a (skogh) svin, B. ind. 41 ; cap. 4i. not.6. 2) utarrendera jord: fundum alii locare. s., absolute, ES. 4: pr; 5, 16: 2. s. andrum, B. 3o: pr. *

Skipan, f. (a skipa \&) arrende, bortstädjande af jord: locatio fundi. bol ar falt s. (dat.), d. a. legofalt: praedium conductioni offertur. B. 9: 4. ${ }^{\circ}$

Skipt, f. andel, som genom delning tillfallit nagon: portio, quae facta divisione alicui cessit. sa varsap $i$ gamblü -tinne \&c., d. à. den egolott, som enligt det gamla skiftet tillhör en: seminare terrae portionem, secundam antiquam divisionem ad se pertinentem. B. s:2. han. averkapi pa iorp igamb-
tu 'tinne sum han fik i nyu-tinne, d. ä. hviken han enligt den nya delmingen fátt förlagd pá ett annat ställe: usurpavit agrum secundum pristinam divisionem, etsi portionem suam nova divisione alio loco sibi adsignatam accepit. Ibid. bol haver alla lagha -tir, d. à. del i alla byns egor: praedium particeps est.ominum quae ad pagum pertinent. B. 3o: pr. alla $p a$ -tir sum main vil havas hvad han än vill hafva deladt: quarumcumque rerum divisionem urget. B. ı: 1. Cfr. Lut-, Ut skipt. *

Skipta, v. a. c. dat. v. acc. . 1) skifta, dela: dividere. Eps. 26; Dr. 4: 2; 5: pr; Vap. 33: pr; G. ind. 29; cap. 23; Æ. 3: pr, 3; 10, 26; R. 3: 2; B. 1: 3, 5; 4: 1; 28: 2,5; 30:1;3i,32,41: pr. s. viper annain, Gi 15. s. i prea lyti, Lps. 8. i Frys.', Kr. 9; Мap.. 1 ; R. 3: 25. 21: r. bo s., dela förverkad egendom: dividere bana damnati. Eps. l. 6; 29; Dr. 3: 4; 4: ; ; 5, 9: 1; 10: pr; 13, 6 6: pr; Vap. 6: 3; 32: 6; 33: 1; R. 26: ı. Cfr. Boskipti. men aru -ti at, :T. 10: pr. -ter fran bondanum (sc. faprinum, efr. Laghskipter), Dr. 5: pr. not. 84. cen han ar skipter' vip han; si praedium inter eos sit divisum, alter vero portionem suarn iumentorum nondum acceperit; vel forte divisio ea lege sit facta, ut ambo vicissim utantur iumentis. B. 22, qui' tamen locus obscuritate, et forte mendis laborat. . Cfr. Laghskipta, Fiaprer-, Lutt-, Oskipter: 2) skifta, byta: permutando alienare $\nabla$. adquirere, s. iorp v. eghn, G. 14: 4; B. 9: 6. s. (iorp) til varra v. beetra, G. 14: 2; ES. $21:$ pr. eghn ur: stap s., G. 14: 1: not. 35, ss: map festum ok köpum, . E. ro; 3 3: skiptas. vỉiter, skifta med hvarandras: pertmutationem inter se facere. Ibid. skiptas iorpisums, ya eglenum vir,

per, ES. 4: pr;:6; 8; , n.jr. skiptas gavum v. gavim viper, vide Gaf \% : Skipti; n. 1) skifte, byte: permutad tio. Vide Iorpa-, Vakna skipti.- 2) skifte, delning: partitio, divisio Dr. 5: pr; E. 10: 3. lagha s., Rl 4 : 1 ; cfr. Luter 4. Cfr. Deldir,' Ganga 1, Lagh vara, Sterma, Sökia, Vara; Bo-, Iam-naba-, Rapu skipti:'.
Skiptis bröper, m. pl. saditne som ega lika rält, likasom bróder da de skifta arf: qui pari iure fruuntür, perinde ac fratres in dividonda "heredi-2 tate. B. 8: pr. Ver., quem sequitur Ih., vertit: "socii rerum communinm."
Skira, v. a. rena: puigaire, lustrate. Kr. 24: 1. Cfr. Skera, Oskirder. ${ }^{\circ}$

Skiut, n. sto: equal ) ( haster, Be $25:$ pr. Quod equus equan mordens $1 . c$. dicitir esse offefle, vis superigr, eius rei caussa sine dubio haec est, guod veteres, ut hodieque mos est in borealibus Sueciae partibus, non castrarunt equos; quo factum est ut hi equabus longe fortiores fuerint. Eidem caussae tribuendum est, quod v. skiut quoque accepit significationem vilioris equi, :

Skiuta, v. a. c. dat. 1) skjuta, fösa ${ }^{2}$ propellere, trudere. manini i eld s., Eps. 3 : pr. skiuva manni cella s., Eps. 1:2. s. alla skiuva, Eps. 3: 1; Vap. 16; 1; 22, 27: 2. Cfr. Lunnar. a) skjuta (med spjut eller bage): telo v, arch iaculari. s. spiute, Vap. I: 1, s. affin manni, Eps. 1: I. s. diur; B. 29, 36:3. $\%$

Skiut fyl, n. stoföl: equula. B. 25 ? pr. not. 8 .
Skiuva, v. a. c. dat. (vide VGL.) Vide Skiuta. :

- Skipa, f. i q. lip skep. B. 23. Skogher, mon skog: silva. Eps. 3 ocs Dr. 1 ; Vap. es 3 ; 32 : pr; ES. 1 5äa; Bd is c. \&x. Cfr. Aldinu, Nuta skoghèt, "


Skola, v. aux skola: debere, nota futuri \&c. praes. skal, pl. 3. pers. skuL4, Kr. I, 2. \&c. impf. skulde, pl. 3. pers. skuldu, Kr. 1 ; Eps. 17. \&c."
Skor, m. sko: calceus. Dr. 18: 1.
Skript, f. 1) skrift, skriftermàl och den heliga Nattvarden: peccatorum confessio una cum sacrae coenae communicatione. fa s., Kr. 6: pr. 2) kyrkestraff: poena ecclesiastica. )( fea giald, vide Fea giald. s. taka ok egh fa böta, Kr. 20: pr; 21; cfr. Fasta. taka sik s. af sinum praste, submittere se poenae ecclesiasticae a sacerdote sibi impositae. Kr. 15: 1. taka yppinbarlika v. yppinbara s., Kr. 15: i. et not. 31. pön mal sum til s. höra, caussae in quibus locum habet haec poena. Kr. 29 : 1. man i forbup satia firi s., d. ä. derför att han vägrat att underkasta sig kyrkestraff: interdicto coërcere eum qui poenae ecclesiasticae non vult se submittere. Kr. 25: ו. Cfr. Lönda skript. ${ }^{\circ}$

Skripta, v. a. 1) skrifta, emottaga bigt och meddela den heliga Nattyarden: peccatorum confessionem ab alio accipere, eique impertire sacram coenam. Kr. 6: pr; 12: pr. 2) belägga med kyrkestraff: poenam ecclesiasticam imponere. maper -as v. ar-aper, undergar eller har undergatt kyrkestraff: subit $\nabla$. subivit poenam ecclesiasticam. Kr. 14, 15: pr. lönlika -aper, Kr. 17. mal varper -at, Kr. 14: pr. biskups reatte bort s., befria den som undergâr kyrkestraff frân böterna till biskopen: poenam ecclesiasticam subeuntem a mulcta episcopo debita liberare. Kr. 13: 3; cfr. Fasta. s. sik, bekảnna sin synd för presten och underga kyrkestraff: peccatum apud sacerdotem confiteri, poenamque ecclesiasticam subire. Kr. I5: pr. Cfr. Oskriptaper.

Skripta brat, n. isà. kallas här endast nytt begående af samma synd, för
hvilken man förut undergatt offentligt kyrkestraff: ita hic tantum appellatur iteratio eiusdem peccati, ob quod aliquis antea subiit poenam ecclesiasticam. Kr. 15: ı. Ius VG. latiorem huic voci tribuit sensum. ${ }^{\circ}$

Skrokvitne, n. (vide VGL.) Kr. 13 : 3. ${ }^{\circ}$

Skruva, v.a. fánga bin med skruf: apes instrumento skruver dicto allicere. B. ind. 35; nisi satia addendum sit, ut adeo skruva sit acc. pl. a skruver.
Skruver, m. skruf, sả kallas ảnna i vissa landsorter t.ex. tratten i en qvarn, en skäppa, strut, näfverkorg; här förekommer det om den bikupa eller det kärl (bikar) som brukades till bins fângande: ita hodieque quibusdam locis appellantur ex. c. infandibulum molae, vasculum corticeum \&e.; hic occurrit h. v. de vase illo vel alveari (bikar), quo alliciebantur apes. satia skruf, B. 35: pr. pa er s. piuver, ibid., sc. si nimis prope alienum apiarium ponatur; non enim ad ipsam rem pertinet, quod hoc vas sit "furtim expositum," ut perperam narrat Ver. Cfr. Bland.

Skruper, m. (vide VGL.) H. v. etsi proprie, ut hodieque, significet vestem (Anglo-Sax. scrud, scrit, scrydde, vestis, scrydan, vestire), olim tamen latius patuisse, omniaque supellectilia elegantiora, sacro usui destinata, comprehendisse videtur. (Isl. skrúd, 1) ornatus; item vestitus $\nabla$. pannus mollissimus, 2) omnes res mobiles, 3) instrumenta rustica, BH. ornamenta oll, og daudt inventarium kirkna, hveriu nafni sem heitir, Vidalis, l. pag. 265. c., VI. 14 r.). Kr. I, 2: ; 3; 3: pr.

Skrappa, f. (vide VGL.) Kr. $12: 1$.
Skuld, skyld, f. t) skyldighet: offcium; quod aliquem oportet facere. Kro.

gift，t．ex．tionde，landskyld：pensio， ex．c．decimae，vectigal e praediis．gae－ ra praste futla s．，Kr．11．kippas um skyldir，tvista derom，hvilkendera som skall upbära afrad af en utarrenderad jordegendom：litigare de iure capien－ di vectigal e：praedio colono Jocato．ES． 19．delas vip um skyldir，B．28：pr． not． 60 （at perperam）．Cfr．Paska skuld． 3）＇（för ．．．）skull：（alicuius rei）caussa， gratia．firi ovistan，osipa，navista s．，


Skut，ti．skott：ictus teli．a（skot） Inde

Skut bogher，m．skottbog，frambo－ gen af ett skjutet djur，hvilken tillfal－ ler den som dödat djuret：anterior armus ferae telo occisae，qui praemii loco cedit occidenti．B．36： 3.

Skupa，v．a．（vide VGL．）Vap．32： 4；R．4：pr；B． 17 ：1；21：pr．${ }^{\circ}$

Skyggia，v．a．（Isl．item）polera：po－ lire．Vide Skalpa．

Skyld，vide Skuld．
Skylda，v．a．（a skuld e）．erlagga skatt： vectigal pendere．B．28：pr，5．．s．ku－ nunge v．majk kunnnge，B．j8：pn：
Skylder．，adj；i．q．skyldughor．kan ar s．prasti atta pienninga，\＆c．Kr． 10：pr；11，12；B．3：pr；11：pr．

Skrlder（skulder，压．3：1．），adj． steyld，beslagtad：cognatus．E．5；R．ni： 1；12：i：s．manni；Dr．7：pr；G．8： 1 ； ‥ 3：1．－dare，－daster，这 3：1，2．Cfr． Idinur，Oskylder：${ }^{\text {：}}$

Skyldugher，adj．skyldig：obligatus ad aliquid dandum v．faciendum；Kr． 2：pr；． 10 pr．not．64；1．t．n．89；12．n． 144ing；． 3 ：an；Dr．4：3．＊：
，Skeella，v．n．（a skall，sonor）gifva ljud ifràn sig，iklinga；（skailla）：sodum edare；clangere．Vide skal．

Skcsppa，f．skäppa：modius．Vide Sapis skapppa．

Skrapta，v．a．（a skapt）skäfta，sätta stłaft pạ（t．ex．spjut．eller pilar）：ma－ nubrio munire（ex．c．hastam v．sagit－ tam）．skapt vakn，Vins．Iv＊

Skar（dat．pl．－rium），n．skär，skärí－ gärd：scopulus，taeniae．Vide Skip．．
Skera（part．pass．skurith），v．a．skà－ ra：secare．Kr． ；Vap．34：pr．not．63； B．7：1；25：2．lik up＇s．，Æ．7．bupkaf－ la up s．，vide Bupkafli．skiapa ok s．， allitt．，vide Skapa．aker up s．，B．7： 1 ． s．a annan，B．7：pr；19：1．s．vagh ginum aker，segetibus secandis viam aperire．B．ı8．skar udder ok agg，al－ litt．，si cuspis hastae vel mucro gladii vulneret（）（sla annan map hornum alla hialtum，Vap．19．）．Vap．6：pr．＊

Skera，v．a．i．q．skira．Kr．24： 1. not． 41.

Skardagher，m．（vide VGL．）${ }^{\circ}$ Inde
Skaredags halghp，f．skärthorsdags helg：festum diei viridium．Kr． 23. Scribitur skartorsdagx helgd，Kr．ind． not．2．xLL

Skcrskuta，v．a．（vide VGL．）piat v．pa var ratlika v．laghlika－at，Eps． 20，32；Dr．3：＇pr；11：pr；Vap．6：，pr；32： 1．${ }^{\circ}$
Sköt，n．i）hörn：angulus（Anglo－ Sax．sceat，scyte）．Vide Fiapar skob－ ter．2）sköte：sinus vestis，gremium．
 Sköt；adv：snart：cito．Eps．5：子．a
Sköta，v．a．（vide VGL．）s．eghri， iort，ES．1：1．＂laghtika sköt，＂h．part． pass．，ibid．At skiöta perperam pro skipta，＂ E ．ro：4．not．62．＂
Skotring，f．jord som gafs genom skītning：fundus $\nabla . i$ ager per syinboli－ cam traditionem proprie s．dictant，＇ $\mathrm{do}^{-}$ natus（cfr．VGL．）：Kir．1，2： $2 ;$ ； 3 ：pr． De bac isymbotica traditione，apudidias geates in enitione venditionefundorma risitata，cfr．＇Gr．p．sib，seq．©

Sla（part．pass slaghin），v．à．slả： －ferire percutere．Kr．29；Eps．5：pr； －Vapı ind．14；cape 19， 21 ：pr；23：pr；$B$ ． 24：4．s．hael man，s．man til heeliar， $\mathrm{Kr}_{\text {r }}$ 8：ı，2；Yạp．I：2．s．blopviti，kin－ pust，skente，svartaslagh，vide Blop－ viti \＆c．s．til blops，vide Blop．．s． ）（ sargha，Kr．3o：i．s．）（hugga fullum sarum，i．q．sla skent alla gara blop－ viti，ut infra explicatur；haec enim verba non opponuntur v．sla，sed sen－ sum eius determiagnt．Eps，ı：pr．s． ）（hugga fullsure ，अel hugga absolute， vide Fullsare，Hugga 5．s．band af piuve，Vap．34：pr，nisi sker pro slar legendum sit．haster slar，equas＂un－ gula ferit．Vap．2．sla わat först $i$ gial－ dit，d．ä．beräkna det såsom betalning： illud primum ut iam solutam pecuni－ am computare，y．deducere a solven－ dá sumına．压 12 ：1．s．ceng，＇vell s．ab－ solute，pratum caedere．B． $7: \nmid 6 ; 16$ ．s． a annan，B．7：pr；＇2r：2；cfr．Aslut． s．wagh，foeno caedendo viam facere． B．18．Cfr．Oslaghin．－Slas，dep． slậs：alium verberare．B．ı3：pr．${ }^{\circ}$ ．

Slagh，n．slag：ictus，percussid Vi－ do Sunintn slogib

Sliker，adj．slik，sådan；talis．Kr．$\dot{2} \dot{4}$ ： pr；Dr．Í6：2；21；Vap．32：3；G，i；B． 37： pr, ，til slikra，garpning alla prli－ kra，pei pleonasmum，Eps．3i：1，ta－ kà slikan（prast \＆c．）sum Yan vil， taka slika v．svaria maj slikum sum han fkan，fa，d．ä．hvilken，hvilka：
 pr；©有．2：pr；R，6：pr．taki slikt et por af sum han vil，hvilketdera：utrum－ cumque．E．14，17．fuilla iorpaghan－ danum；slika öra \＆c．，d．ä́ sá mánga： tantas oras．B． 9 i．＊i
 undan，undkomma：evadene，effugere． s．manni，Dr．18：1 1．．s．，absolute，Vap．
．33：s．s．undan，Epse 26．not．35；Yap． 3o：pr．

Slita，v．а．i）sönderstitas iscindere． Eps．3：pr．2）afgöra：decidere Eps． 13；E．5；R．2．Cfr．Fiarpurtgo，Ha－ raps ncemd，Ncemd．\＃．

Slaekkay，v．a släcka：exstinguere （ignem）．part．pass．slakin，B．44：pr． slakter，not．47．ibid．

Slappia，v．a．c．dat．släppa：dínitte－ re，liberare，deserere s．puisve，Vap．


Slost，adv．（a slretena plapus）；slätt， platt，alldeles，helt och hállet：plane， omnino．Kr． $3_{1}$ ，not． 86.

Slöghp，f．（egentl．slughret：proprie calliditas；＂Isl．slagd，a slagr，slug： callidus）slöjd，yrke，näringsfång，t．ex． handet：ars（fabrilis \＆c．），ratio quae－ stus faciendi，ex．c．mercatura．Æ．10；pr．

Smar，adj．liten，små：parvus．sma panningar，Götiska penningar，hvilka endast voro hälften så stora šom de Svenska：Gotici numuli，qui dimidio minores erant Suecanis：Kr，i．f．hot． ．84．$\therefore$ Cfr．Parninger． 2.
－．．Snayria，vi a．smörjas ungere ${ }^{\text {a }}$ Dr． 18： 1 ：
«Sratta，Wici．snattas minus furtum committere．Vap．39：1；41：pr．）（stia－ la fulla biuft，Vap．4o．

Snattan，f．1）snatteri：midus fur－ tum．）（ piuft，Vap．39：1．2）det ：snat－ tade godset：．res minoris pretii furto sublata．Vap．4i：pr．

Snattari，m．snatkata：furunculus． aInde
iSnattara bot，f．böter．för snatteri： ．muleta farti minoris，Vaps 329 i．：：：

Snimstu，adv．supert（prav．imidpa， ＂srimen，nuper．Isli snemma，${ }^{\text {！}}$ mine．） myligast，senast ：nuperrime． $\boldsymbol{F}_{\text {．}}$ 6：i； $\mathbf{B}$ ． 18．Scribitur snimst；压．6：1．not．10a

Snicelder，adj，klobs：prudens．Vide Osnicelder．${ }^{\circ}$
 2: pr, 1; 3:1; 4: pr. \&ci Cfr. Kirkiu sokn, Ut. sokna. 2) lagsökning, neml. ; den vanliga ordningen med tre ting och fämter: exactio iudicialis, sc. vulgaris iure agendi. ration qua res ad conventum ludicii minorem ter delata èst. 'Eps. 10: pr. not. 80; Æ. 17 ; ES. in: 1. firi s. sitia, blifva pá sådant sätt lagsökt:' tali exactione ab alio conveniri. R. 23!' i. vara stadder firi s., idem. R. 3: ı. lagha s., ES. 4: pr; R. 3: 1; 24; B. 3g: t. - ut"sökia (atla) lagha -nîna จ. -nir (ok svai lionga ping aftir), d. a. alla tré tingen och famterna: litem ad tres iudiciales prisatosque conventus deferre. Kr. 16: 2; R. 3: 1; 24 . stremna l. -nir, ES. 4i pr: (alla) l. s. ut stamna, ES.ir4: 1; 15:i4: not. 96; B. s3: pr. gialda ri4 :marker v. böta firi l. s., d. ä. derför att han ej utan lagsökning gjort rätt för, sig: pro, contumacia, qua alterum ad actionem instituendam coëgit. ES. 4: pr; B. 1: 4,5. bëta l. s.pi idenn. ES. 15: 5. fallin fi-
 mulctae, obnexiusm: R. 23: thi l, s. falder *) gan'ger. in itil mans,", vide "Falla an Ganga f. ${ }^{\circ}$
 2/: s. a

Soknal narma, fo nümpd af : sokne-t män: viri intra paroeciam habitantes, ad caussaminquirendam nominati. Kr. 3; Dr. 4: pri
$\therefore$ Soknarí (sökhari; R. 3: 2.) s m. (vidé IVGL.) : Kr., 3 : 2 ; 14: 1; 16 6, 2; 18;
 Vap. 26, 28; R. ind. 21; cap. 21; 1 . not, 65; .B. 22; 23. . klonunigs sa9: Kr. 19: pr; Dr. 5e prs Vap. is prs. wit: 1 34: pr; 37, 3g: $1 ;$ G. 6: 1; R. 3: pr, $2 ;$. 10, 21: 1. biskups s., Kr. 15: pr; 19: pr; 26: 1; 27: pr, 1; R. 3: 2xi p1: 1. harceps so (i. e: harrappshöfpingi, lut ex iis :locis patet,
ubi hcercepshöfpingi )(kunungs sokna ri et malsaghandi; vide Malsaghandi), Kr. 19: pr. Cfr. Undi soknari. *

Sol (dat. solu), f. sol: sol. R. $12 ;$ pr; 21:pr. nownir v. fuermir solu; vide Ficermir:

Sola sater, no solnedgáng, prov. sole, säter: occasus solis. B. 27: pr; 43: 1; 49.

Somar, m. sommar: aestas. Vide Mipsomar. " (sumar)

Somartelnunger, sumar tenlunger, m. gris, lamm eller kidling som blifvit född samma sommar eller ảr; porcellus, agnus v. haedulus eadem aestate eodemve anno natus. B. 25:2.- Origo posterioris partis h. v. forsan quaerenda est in Belg. teelen, generare. Locc. et Ver. eam deducunt a tann, pl. tarader, dens, ut $s$. sit porcellus \&c. qui nuper accepit dentes: Locc. vero credit his. porcellum tantam significare. Cfr. UplL. Ii., v:

Son, m. son: filius: Dr. 5: pr; Vap. 5. \&c. plo. synir, syni, dat. sunum, G. a1: pr; 23-25. \&c. Cfr. Abalkumut, ,: Dottur-, Fri弓lu-, Sona-s. Systur son. (suin)

Sona dootir, f. oumiotter: neptis, ex nliv. E. 3: pr.

Sona son, misonson: nepos ex filio.压. 2: 1; 3: 1...
. Sot, if. sot, sjukdom: morbus: liggia F- tara i:s,,'Kr. 5: 1; ES. ind. 13, han do af sylt ok' sot, allitt. Dr. 12. ....

Sotta siang, f. sjuksäng, (sotsäng): lectus aegroti. ES. 13: pr.

Spaker, m. förståndig, hederlig: pruب dens, honestus. B. 9: 6. ${ }^{\circ}$

Spana; v. a. (Anglo-Sax. spanan, suadere, spanian, allicere, inducere) locka: pellicere. s. hion annars mans, sc. ad furtum domesticum. Vap. 38: pr. s. bo mans aclla fa mans, àtkomma en annans egendom genom bospaend: aliena
bona, familiam pelliciendo, surripere. E. .7. uhi verba bo et $f=$ fere synonyma sunt, nisi forte hoc imprimis respiciat peeora, illud vero alias res mobiles. Cfr. Bosprend.

Spanan, f. lockande: illectatio. Vide Lokkan, Bospanan.

Spander (pl. spaen), m. spann, halftunna: mensura aridorum, hodie dimidiam tonnam continens. s. hvetis v. korns, Kr. 2: pr. et not. 36; 10: 1; B. 41: pr; 44: I. gialde firi span v. pre span, sc. korns, B. ${ }^{17}$ : pr. Si quid certi ex lectionum varietate Kr . 2: pr. not. 36. concludi posset, dicendum esset s. isto tempore quadrantem fere unius tonnae ( $\mathrm{prn}^{\mathrm{n}}$ ) continuisse.

Spann, f. spann (lăngd som mätes med utsträckta fingrar): spithama, palmus maior; '("spanna .... hoc est quantum index et pollex extendi possunt." L. Fris. 22:65.) Vide Mund.

Spik, ? (vide VGL.) porf vip s. ok spicer, allitt. Vap. 6: pr. ${ }^{\circ}$

Spilla, v. a. c. dat. förderfva, förstöra: perdere. Kr. 9; B. 5: pr; 8: pr, 2; 14: ı, 2. nbt. 8; 17: pr. not. 54; ©. 1; 35: pr. Cfr. Spiell. ${ }^{\circ}$
Spini, m. spone: mamma; uber. Vido dia. ${ }^{\circ}$

Spieiell (spialt), n. pl. skada, det som är förderfvadt: damnum, quod periit $\star$ feerditum est. miata s.j-B. 17 : ו. bobte \& Le. of ater -lin, B. 8:4; 14: 2; 17: pr; 'i8,233, 49. Cfr. Grup-,'Vixla-, istsku spiaell. ${ }^{\circ}$

Spiar, f. (Isl. spiör), (vide VGL.) Vide Spik. ${ }^{\circ}$

Sporper, m. (Isl. sporctr, proprie cauda 'pistium, BH.) wade, det yttersta af en sak: extremitas. Vide Bryggiu sporiper.

Stadder, adj. (part. pass. a stapia) stadd, staende: stans v . constitutus in alitiquo loco. naer s., nărvarande: prae-
sens. Dr: 2: 2. Pon sum firi var s. sokninne, svaranden etler den anklagade: reas, is cui lis intenditur. R. 3: I. pan sum firi ar stadder, idem. Vap. 23: pr; R. $16: 1$.

Stafkarl, m. (vide VGL.) Kr. i 2 : $1 .{ }^{\circ}$
Staki, m. stake: palus, pertica. B. 29 .
Stallare, m. stallmästare, stalldräng: magister stabuli, stabularius. ES. i: 2. s. ok stekare, allitt. Dr. 14:3, 9; Vap. 12: 3. ${ }^{\circ}$
Stalli, m. (IsL. ara, abacus, BH.) ett brade, bord, eller dylikt, hvarpả något stâlles: tabula, abacus \&c. in quo aliquid ponitur. Vide Studh.

Stamn, m. stamm (pá fartyg), stäf: puppis, prora. B. 28: 3. aftri s., bakstamm: puppis. Ibid.

Stampa, f. (a stampa, v. a. tundere) gilherstock, en träklabb som ar uphăngd till villdjurs dödande, pa shdant saxtt att den af sig sjelf nedfaller pá djuret dà det kommer derunder: truncus ferarum occidendarum caussa in aëre ita suspensus, ut in praetereuntem feram decidat Vap. i: 2. Ita quoque h. v. explicant Locc., Ver. et Ih. Ratio nominis sive haec est, quod truncus decidens feram contundit, sive ea, quod reta calulutum quoddom humi stratum calcans, a ruente trunco oeciditur.
${ }^{\text {a }}$ Stdinda (praes. star pro stander, Kr. 12: pr. not. 11; ES. 16: 2. impf. stop, pl. stupux Eps. ı: 4; ES. 16: 2. \&c.), จ. n. 1) stà: stare. Kr. $8: 1$; 21; Eps. 1: 4; Dr. \%: I. \&ce. s. utan kirkiu, vide Kirkia 7. s. ok stava (sc. ep), allitt. ES. 14: pr. :kvar s., G. 22; B. 33. 3. map epum prer slam iorpin ari\&c, stá pa sjelfva den tvistiga jorden dà eden gas:: in ipso litigioso agro stans, juramentum dare. ES. 15: 2; cfr. Köp. s. $i$ epe, vara ibland dem som (staca-
de）göra ed：esse inter eos qui（stan＋ tes）dant．iuramentum．Kr．13：2；18：
 nan epum，idem．压 20：pr．s．i．göp－ sluepum，bupsepum，iorpavarn，vit－ num，ES．14：2；R．16：1；19， $26: \mathrm{pr}$ ． lik stander inne at manni， $\mathrm{Kr}_{\mathrm{r}} 12$ 2： pr ． huru mykit pön standa inne firi，Vap． ind．1；cfr．Sitia 3．lytis bot skat inne s．，innestå：solutio mulctae differtor． Vap．15：4．sva manga panninga sum iorpin stop．firi，d．ä．var pantsatt：tan－ tam peculliam，quanta oppigneratus erat fundus．ES．16：2．i takum s．，Dr．3： 2. gift－der undi，vide Gift 1．pannin－ gar s．til borghan，B．33．sua sum uppe－der $i$ bokinne，ut supra scri－ ptum est．Æ．10：2．paet skal s．til hat－ raps namdinna，vide Haraps namd． Ђat－der a vitnum perra \＆c．，d．ä． beror，ankommer pá：id pendet ex il－ lorum \＆c．testimonio．无．6：pr；ES．16： 2．Cfr．Ater 3，Ater standa．2）för－ blifva i samma skick：in eodem statu remanere．Dr．4：2；压．23：pr；ES．12： 1；13：1；Vins．2．kvar s．，idem．Eps． 12．3）galla，vara beståudande：valere， ratus esse．Kr．22．not．soo；G．14：pr， 2，3；圧．5；ES．8；R．8：2；B．2：1．kvar s．，idem．G．14：2；ES．8．et not．63．fae－ prini skal s．）（firi ganga，d．ä．bestå， om ej den andre bevisar sitt påståen－ de：hereditaria possessio firma esto，ni－ si alter ins suum probaverit．ES． 19. 4）inberäknas：computatione referri（ad summam aliquam）．i perre bot stan－ de hans luter först kvar，i．．．portio mulctae，quam ipse solvere debuisset， primum deducitor a mulota pro caede cius debita．Vap．1：5．＂

Stang，f．1）sting：pertica．s．alla staver，allitt．Vap．19，23：pr．nite al－ na lang．＇s．，B．28：3．not．92．Cfr．Ma－ lí stang：2）mätstáng of en viss längd （fom alinar）：decempeda，pertica geo
metrica（quinque ulnanum）．frem alna s．，B．2：1．priggia－ga breper，B．4！pr．

Stanga，v．a．stânga：cornibus feri－ re．Vap．2；B．25：is，${ }^{\circ}$

Stava，v．：a．förestafva（ed）：praeire verba（iuranti）．s．ep，v．s．absolute， ES．14：pr；R．8：pr；15．s．manne，R． 8：pr．${ }^{\circ}$

Staver，m．1）staf，stör：scipio，sudes． blopugher s．，d．ä．gärdsgảrdsstören hvarpå kreaturet fastnat：palus saepis， quo pecus se transfixit．B．15：1．Cfr． Höta，Stang，Studh staver．2）bi－ skopsstaf：pedum episcopale．stafs bo ok stols，gård；anslagen till biskopens underhâll：praedium usui episcopi ad－ dictum．Dr．14：2．Cfr．VGL．h．v．＊

Staper，m，1）ställe：locus．pan sum $i$ hans（sc．harapshöfpinga）s．ar， Dr．2：2；Vap．32：4．eghn \＆c．ur s． köpa v．skipta v．lata，vide Köpa \＆c． $i$ hvarn s．，allestädes：ubique．压． $1:$ 2．sama stap，pá samima ställe：codem loco．R．24．Cfr．Bol－，Kvarna staper， Annarstap．2）tillstånd：status，con－ ditio．Vide Annöpugher．＊

Stapfaster，adj．bofast：stabile do－ micilium habens．B．34：pr．${ }^{\circ}$

Stapi，m．（Isl．stedi，städ：incus， fulcrum）stöd，stolpe（hvarpå bistocken sättes）：fulcrum（cui imponitur alvea－ re）．Vide Stokker．

Stapnaper，adj．stadnande，boende： remanens，habitans．Dr．i 3：pr．

Stekare，m．（a steka，assare）kock： coquus．Vide Stallare．

Sten，m．1）sten：lapis．kasta－ne， Vap．1：1．2）gränssten：lapis termina－ lis．－nar alla stielpar，allitt．B．3：1．＊

Stenka，v．a．（a sten）stena：lapi－ dare．s．kunu（i hal），Eps．17，21，25； Vap．3ı：1； 35.

Stiula（sticela，Vap．35．），v．a．1） stjalla：furari．Eps．32；Vap．4，32：pr， 1，2．\＆c．．Cfr．Stulin，Firisticela．2）
insmyga: furtim insinuare s. eld i hus anpars, om mordbrännare; de incendiario. Eps: 3 I: pr. ${ }^{\circ}$

Stigha, v. n. stiga:: exsurgere. paghar. höghra -gher, cum mulcta pro delicto commisso superat illam summam \&c. Vap. 4. *

Stinga, v. a. stinga, sticka: pungere. s. ögha ut a andrum; Vap. 18: 1.:
«Stiupfapir, m. stjuffader: vitricus. Eps. 23: 1.

Stokka, stakka, v. a. (vide VGL.) s. man, Eps. 7: 1; 28; Dr. 2: 1; Vap. 29. ${ }^{\circ}$

Stokker, m.' $\mathbf{1}$ ) stock: truncus. Eps. 6. 2) bistock: alveare. settia s. ok stapa, allitı. B. 35: 1 。

Stol, m. (vide VGL). Vide Staver.
Stol, f. prestkappa: stola sacerdotahis.' Vide Bok. "
::Stolpi, stulpi, m. r) stolpe: palus. Vide Grinda-, Lipstolpi. a) grànspåle: palus terminalis. Vide Sten 2. ${ }^{\circ}$

Stop; n. (Angl. stud) flock af hästar: grex equorum. ) (hiorp, B. 24: 1. ${ }^{\circ}$ - Straxiger, m: (egent. sträng, rep: proprie resticula) spara: laqueus. satia s: alla stampu, allitt. Vap. i: s ,
it Straté, n. (Isl. straeti, Dan. strade, Ital. strada; Germ. strasse \&c.) gata, (apud Scanos sträte, via angustior inter duas saepes): platea. köpa a s., Vins. 8: pr: $\because$,
: Stratis köp, n. köp som göres på gatan utan vituen:'emtio in platea sine 'testibus facta: Vins. 8: pr.
-Strömber, m. ström: flumen. B. 8: r. Cfr. Kviernars Mip strömber. Stubbic m. (vide NGL. .v. Stumber) B. 3 F

Studh, f. 1) stöd, stolpe: falcrum. satia s. ok stalla, allitt., sâtta i skogen ett bräde pai en stolpe, neml. för att derpå ställa bikars. tabalam fulcro
nixam in silva ponere, ut in illa collocetur alveare v. vas bikar dictum. B. 35: i. not. 75. 2) understöd, sammanskott: subsidiam, symbola Vide Bran stup. *

Studh staver, m. stör som sättes till stöd (vid gärdsgård): palus quo aliquid (ex.' c. saepes) fulcitur. B. 14 : pr.

- Stikkka, vide Stokka.

Stulin, 1) part. pass. a stiala; stulen: furto sublatus. Vap. 32: pr, 4; 38: 1. \&c. Cfr. Piufstulin. 2) adj. bestulen: furto rebus suis orbatus. Kr . 5 : pr; Eps. 32; Vap. 3i: 1, 4; 35, 38: 1 .not. 20.

Stulpi, vide Stolpi.
$\therefore$ Stumn, m. (vide VGL. v. Stumber.) af -ne hugga (so. tra) ok gara (hus), Vins. 7: pr.

Stuva, f. (vide VGL.) B. 44: I. *
Styld, f. i) stöld: furtum. Vap. rubr. et ind.32; cap. 33: pr. 2) den stulna saken: res furto sublata. Vap. 39: 1. ${ }^{\text {a }}$
Staghla (part. pass. staghlder), v: a. (Isl. stegla, £. rota; v. a. tormentis v. rota cruciare. BH.) ràdbråka och stegla c rotae supplicio afficere; membra sota contundere, rotnque palo adfixa suspendere; ("rotis, ossibus confractis, innectere;" "mit dem rade zerbrechen und dar uf binden; ihm sine beid anm '... auch sine beide bein . .. dazu sinen rücken inmitten, mit einem rad zerstossen, demnach ihn in das irad flechten und dainit ufriohten." Gr. p. 688, 689.). Eps. 17, 18, 21, 25,28 . Hoc supplicii genus apud nostrates in usu fuisse, testatur pictura linearis quam continet schedula mennbranacea ad codicem quendam Iuris eommunis Magnaeani deperditum olim pertinens, et codici Reg. Bibl. Stockhotm. B6. (vide YGL. praef. p. XXI) eadem manu, ni faltimur, :seripto, ad-
nexa; quamque picturam delineatam exlibet Tab. IV. - Quod in hroc supplicio corpus rotae innecteretur, id ea ex ratione factum est, quod rota antea ad membra confringenda adhibita esset. Membrorum contusio, quae principalis pars erat huius supplicii, recentiori tempore prorsus fere obsoluit; quae vero sequebatur corporis rotae adfixi suspensio, eam post factam obtruncationem pluribus in casibus retinent hodiernae leges; quo factum est ut significatio v. staghla hodie ad illud suspendium restricta sit.
Stakkia, v. a. förkorta, stympa, stäcka: cartare, mutilare. vari ac pern stakter sum för var stcekter, is, cuius praedium (agri humper dicti caussa) semel deminatum est; semper eandem diminutionem patitor. B. 3: I. Pro stakter male scribitur stackother, brevis, not. soo. ibid.

Stremma, v. a. c. dat. fördämma: molibus obstruere (aquam). vatne s., B . 8: pr. ${ }^{*}$

Stamna, v. a. bestämma, utsätta, stämma: condicere, constituere. s. manni ping, condicere alii diem, quo in conventu iudiciali adesse debet. Eps. 5: pr; Dr. 3: pr; 7: r. \&c. s. manni, idem. Kr. 29: 1; Dr. 5: 1; Vap. 6: 6; 9, 15s 2. \&c. s. ping, idem. Kr. 26: 1; 27: 2; Vap. 6: pr; 3r:3. \&c. cfr. Ennat-, Lionga jing. s., absolute, idem. Kr. ind. 27; Eps. 5: 1; Dr. 3: 1; 7: 2; Vap. 6: 4. \&c. s. manni til pings, idem. R. 21 : pr. s. up a man, idem. Eps. 12. stamna tve man, i. q. stcemnir man andrum, ES. 15: 4. s. (et,) annat, pripia ping, Kr. 3: 1; R. $23: 1$; B. 33. s. fiarpa ping, ES. 14 : pr; 15: 4; B. 33. s. tue ping ok sitia tva fremtir, s. (manni) pry ping ok (sitia) prea fromtir, vide Famt 9. lagha sokn (ut) s., vide

Sokn 2. giva andrum sak map stam--du pingi, Kr. 27: pr, 1; Dr. 12; Vap. 6: 4; 32: 6; R. 18. utan 1(sc. 'han givi hanni sak) map stamdu pingi, B. 38. garpbera manni sak map. stemdu pingi, R. 20. s. nemdinne, Kr. 16: 2. s. br, Dr. 11: pr. s. manni til biskups alla til provasta, G. 6: pr. s. sinum frandum til oranbot, i.e. ut mulctam solvant. Dr. 7: ̇̀. s. manni til hegognapa, vide Haghnaper 1. s. skoghi til skiptis, i. e. de silva dividenda. B. 3o: I. stamni um sunnudagh v. manadagh ok mali til um löghurdagh, Kr. 3: ı; ES. 8; cfr. R. aI: pr; B. 3о: ғ. s. aptir lytis bot v. atta örtughum \&c. Vap. 15: 4; G. 6: 1. s. aptir (sc. mali), Kr. 26: pr. not. 81; Vap. 1: pr; 17: 1; 31:4. \&c. s. ok sökia apptir, vide Sökia. Cfr. Lagh-, Ut-, pingstemna, Ostemder.*

Stecmna, f. 1) sammankomst, som är utsatt att hållas på en viss dag: conventus ad certum diem constitutus. Kr . 19: pr; Eps. 5: pr, 1; Vap. 1: pr; R. 8: pr, 3; 15. Cfr. Fastnapa-, Fastnin-ga-, Vixla-, ölstcemna. 2) stämning: citatio, vocatio in ius. B. 23. not. 58. Cfr. pingstamna. 3) bestämd tid: constitutum tempus. ara s., quod legendum videtur priggia ara s., B. 9: 7. ${ }^{\circ}$

Stcemning, f. stämning: 'citatio, vocatio in ius. R. 24.

Stemnu dagher, m. (vide VGL.) a s., til -ghs, ES. 16: 2; B. 9: 1. loggia s., R. 3: 2; B. 44: t. not. 69. s. ar uti, ES. 16: 2; B. 44: ғ. *

Stcmnu manna eper, m. ed, hvarmed män som varit närvarande vid en sammankomst, vitna om nágot som der förefallit: iuramentum, quo viri, qui conventui cuidam interfuerunt, testantur de re quadam ibi acta. Kr. 19: 1 ; R. 8: pr.

Stamnu maen, m. pl. măn som ăro eller varit närvarande vid en sammankomst : viri in conventu quodam praesentes. R. 8: pr.

- Stopia, v. a. göra att nágot stadnar, stâlla: sistere, collocare. B. 28: 3. Cfr. Stadder. *

Stepia (pass. impf. staddis, part. n. stat), v. a. 1) stadga, förordna: sancire, statuere. ES. 8; R. 3: 2; 9: pr. not. 95; B. 2: 1. 2) städja (till tjenst): conducere (operas). Vide Leghu stadder. ${ }^{\text {a }}$

Stör, m. stör: palus. störa, pro störe, ut videtur, occurrit de palo terminali, B. 28: 2. not. 80 .

Sva (svo, B. ו:6. sa, Æ. I: pr. su at pro sva at, ES. 4: t.), adv. 1) sá: sic, ita. Kr. 7: 1; 9, 13: pr, 3; 15: pr. \&c. s. sum, a) så som: sicut. Eps. 29; Dr. 4: pr, io: pr. \&c. b) likasom: pariter ac. Kr. 17; ES. 20: 2; Vins. 7: pr. \&c. c) sasom, till exempel: exemplic caussa. Æ. 3: ı. ok sva, a) och likasà: et pariter. Kr. 8: 1; 13: pr, 3; 21, 27: pr. \&c. b) och afven (om motsatta): et quoque (de oppositis). Kr. 28; £. 1 : pr. c) och derefter: et deinde. Kr. 16: 2; Eps. 5: 1; 26, 32. \&c. s. ok, vide Ok 2. 2) sá: tam. Kr. 2: pr; 7: 1; 1 r. \&c. *

Svar, n. (vide VGL.) R. 23: pr. nott. 93, 98. Cfr. Ansvar. ${ }^{\circ}$
Svara, v. a. c. dat. (vide VGL.) Vap 4; R. 26: pr. s. firi kunu, ughurma-gha, franda, Kr. 27 : pr; Vap. 35, 36; E. ind. 17; R. 12: 1, 2. sökia ok s. firi kunu \& $\mathbf{c}_{\text {: }}$ : Kr. 27: pr; Vap. 36; G. 7 : pr; 20; R. 12: 1. sökia ok s. firi sik, Æ. 20: 1. s. firi mans garninga, Æ. 17. s. ok sôkia firi mans vark, E. 20: pr. s. firi utlas v. inlas, Vap. 32: 2. s. sak sinne, Dr. 7: 1. ${ }^{\text {o. }}$ :

Svarta slagh, n: ett slag som medför blănad men ej blodvite: percussio, quae livorem affert, non vero sanguinis effusionem. Vap. 23: pr. sla man s.
) gara blopviti, Vap. 24: pr. Alium sensum h. v. tribuit lus VG.; at illa significatio quam nuper attulimus, nobis videtur esse originaria. Tam orthographia, cum h. v. neque hic nec in Iure VG. scribatur svarpa slagh, quam sensus testatur, ni fallimur, illam esse derivandam a svarter, niger (pariter ac Isl. svartabraud, svartablód \&c.), non vero a svarper, Isl. svördr, cutis pilosa. *

Svet, f. flock, sällskap: coetus hominum, caterva. s. ok svevia, allitt. B. 8: 4. Edda insignit septem hominum coetum nomine sveit.

Sufl, n. sofvel: obsonium. Kr.it. Scribitur sugul, not. 78. ibid. Cfr. Lefs sufl.

Svipa, f. svedja, svedjeland: silva, ubi arbores caeduntur ac deuruntur. branna s., B. 3o: pr. Scribitur svidh, not. 46. ibid.

Sum, part. relat. som: qui, ubi \&c. pren s., $\mathrm{Kr.1,2:} \mathrm{pr,2}. \mathrm{\& c} .\mathrm{sliker} \mathrm{s.}$, Kr. 4. hvat s., Kr. 28. hvar (ubi) s., Vap. I: 1; B. ı: 4. par s., Kr. 9, 16: ı. \&c. papan s., Eps. 1:4. par til s., vide Par. huru s., Eps. ind. 26, 33; B. ind. 14. \&c. $h v i$ s., G. ind. 22. nu (sc. par) s. mange \&c. Kr. 19: pr. Cfr. Hin, Hvar, Sipan, pa. ${ }^{\text {。 }}$

Sum, conj. som, sâsom: ut. sva gopa v. mykla $\therefore$ s., Kr. II. sum skilt ar \&c., vide Skilia 3. Cfr. Lagh 1, Sva, Till $4 b$. ${ }^{\text {o }}$

Sumer, pron. (vide VGL.) B. 1: 4. ${ }^{\circ}$ Sunde, vide Synia.
Sunder, adv. (vide VGL.) eghn $i$ tu s. leggsia, skifta i tvà delar: in duas partes dividere. Æ. 9: pr. sla v. kugga s., Vap. ar: pr; B. 6: 1; 23. ${ }^{\circ}$

Sunderkulla, adj. indecl. (vide VGL.) G. $21: 1$. s. arf, G. ind. 21. s. bropir, G. 9: pr; 13, 21: 1. not. 18; cap. 28.

Sunnan, i) advi i söder: a meridie. s. ok vaestan, i sydvest:- a libonoto. östan ok s., i sydost: ab euronoto. B. 1:4. 2) praep. söder om: a parte meridiana loci cuiusdam. s. kirkiu, Dr. 7: 1.

Sunnudagher, m. söndag: dies solis. Kr. 3: 1; 8: 1; 20: pr; 21; G.8: pr. Cfr. Mipfastu sunnudagher. ${ }^{\text {a }}$

Sup, n. (Isl. sod, a sióda, coquere) soppa, sod, kokt supmat: iusculum. Vide Sapir.

Svarnsker, adj. (vide VGL.) Kr. II, ubi in gen. svanks pro sviensks scribitur. Cfr. Panninger 2. *

Svaria (svaria, Dr. 9: 1. not. 70; Vap. 1: pr. impf. svor, part. pass. surin), v. a. svärja: iurare. Kr. 33: 3; 14: pr; 18: 1. \&c. ep, hafpa ep \&c. s., Kr. 13: 3; Vap. i: pr; E. 2: pr; 6: pr. \&c. i epe s., Kr. 15: 2; Vap. I: pr; Vins. 6: 1. \&ec. i namd s., namd skal s., vide Namd. $i$ vitne s., vide Vitne. $i$. vati s., R. 15. forfall s., vide Forfall. mote v. gen s., vide Mot, Gen 9. s. man til froolsis, vide Fretsi. s. (sak) in til mans, med ed styrka sitt pâstảende emot en annan: iuramento firmare id, quod contra alium contenditur. Dr. 3: 2; Vap. 8: 2; Vins. 6: 2; 7: 1; B. 39: 1. ramarka niper s., nedsätta och med ed stadfästa rảmärken: limites ponere ac iuramento confirmare. B. I: pr, 4: agh perra (sc. sum) surin (v. surnir) aru niper, d. à. äggen vid ändarne af byn, der hufvudråmärkena med ed nedsattes: margo transversus in extremitate pagi, ubi limites principales iuramento confirmabantur. B. 1:6. Cfr. Lagh surin, Osvurin. epsöre niber s., med ed bestyrka beskaffenheten af den ed, för hvilken man ar take: iurare de genere iuramenti a se pro alio sponsi. R. 8: pr, 2. s. map ofastum epe, Vins. 7: 2. ganga til sins
\&と். тирр surnum epe, 玉. 10: 2; Vins. 7: pr, 3, 4; 8: pr; 13; B. 26: 1. s. map tvem, Dr. 3: 4. not. 39; ES. 12 : pr; Vins. 6: 3. lata tva (maen) s. (sin vitne), ES. 12: 1; 13: pr; Vins. 6: 1; R. 26: pr. tve (mœn) skulu s., ES. 13: 1; Vins. 6: 1. prat skulu tve (man) s.... anidre tve ... pripiu tve, Eps. 32; Vapp. 6: pr; 32:.1; R. 26: 1. siax man skulu han vitna ok s., Eps. 30, 3ı: pr. s. vista vitni mep siax mannum, Dr. 3: 2; Vap. 8: 2. s. tolf manna ep, Dr. 3: 2; Vap. 6: 2; 8: 2. s: tylftar ep, Dr: 3: 2, 4; Vap. 8: 2. s. fiughurtan manria ep, Vap. 20: pr. et not. 85. s. mcep epe fiughurtan manna, Vap. 20: pr; ES: 15: 5; Vins. 7: r. fiughurtan skulu s., . W. so: 2. tve aghu s. ok tolf ceftir, Vins. 4. en จ. vinin skal sva s. ... ok tve skulu sva s. . . . ok tolf aftir, ES. 4: pr; Vins. 3: pr; 6: 1. s. tvanne fiughurtan manna epa, ES. 16: 2. si mœp praetylftum epe, Eps. 29. hvar takin (sc. tredecim sponsores) skal s. ok fiughurtan mab hvarium berra. Dr. 20: 1. Cfr. Lagh 1, Epsöre, Tvasiaari.:

Svaerp, n. svärd: gladius. Vap. 6: 1; Vins. 1, 7: pr. ${ }^{\circ}$

Svaeva, v. n. spafva: flactuante lentoque motu agi. kvarn -ver, d. a. genom vatnets updämning nedanför quarnen, kan hjulet ej drifvas omkring, utan hâlles likasom svâfoande: aqua infra molam obstructa, rota circamagi nequit, sed tantum huc et illuc paula lulum convellitur. B. 8: pr. Conferri meretur Moeso-Got. svaif, cessavit, ab Ih. allatum; ac dictio Suecanas quam idem alio loco citat: "svâfva med ârotna: inhibere remos, ut solent nautate; cursum navis sufflaminaturi:: Credánt vero Locc. et Ih. in locutioné suaver firi Ђöm kvarri \&c., v. s. habere supprimendi significationem, ut adeo $v$.

sed in accusativo positum; quod si ita esset, so esset v. a.;, cum quo conferendum esset aut Isl. svafa, söfva: sopire, aut Isl. svefia, temperare, placare. Utrocumque vero modo haec. explicentur,: verba firi pöm non pertinent ad v. kvarn, sed ad sequentia: sum uppe boa..
Svavia, f. (forte: a svava, quasi turba circumraga) idem, ut videtur; ac svet, $q$, vide.

Syll?, (vide VGL.) Vap. 32: 4. ${ }^{\circ}$
Sylter, m. (vide VGL.) Vide Sot. ${ }^{\circ}$ (sulter)

- Syn, f. i) syn: visus ar preir san so til, synes eller befinnes det vara sannt: si vere appareat. R. 4: i. not. 33. 2) syn, besigtning; äfven nämnden som hâller synen: inspectio; quoque nemda ad rem inspectandam. nominata. $R$. 4: i. s. nemma, vide. Nremna 3. Cfr. Broa-, Gapa-, Garpa syn.
Syna, v. a. syna, besigtiga: inspectare. B. 1: 4. synas, 1) synas, visa sig: videri. apparere. Ebs. 3: pr: 20; Vap. 6: 5; 1 3: pr. \&c. pat ar. hvarghin synt, nullibi apparuit. Vap. 3i: Ia a) synas, tyckas: videri, existimari. B. 5: 2. ${ }^{\circ}$ :
- Syna mexn, m. pl. synemän: inspectores, viri ren quandam inspectantes. B. 33.

Synd, f. syad: peccatum. Kr. 15:., *.
Synia (praes. syn, impf. sunde), v.
a. vägra: negare, denegare. Vap. 32: 4;
R. 1: 2; B. 21 : pr. ${ }^{\circ}$.

Syn ret, adv. i rät linie, sásom man ser från den ena punkten rakt framtill den andra: recta linea, ut oculus. ab uno puncto ad alterum prospicit. B. 28: 4 .

Synratta, f. rak linie (emellan tvà rámärken): recta linea (inter duos limites). B. 28:4. Cfr. Rinda.

Sysla, f. sysla, göromål: negotium, орегае. A. 2I; B. $24: 3$.

Systir, f. syster; soror. Kr. 27: 2; G. a8; Æ. 1i 2. \&c. pl. systar, E. 8: pr. Cfr. Fapur systir. ${ }^{\circ}$

Systur son, m. systerson: sororis filius. 正 3: pr. "
Syzskini (suzskini, sypkini \&c.); n. syskon: frater vel soror. Eps. 24; G. 23;压1: 1; 3: 1; 10: 4. Cfr. Sams $\begin{gathered}\text { pkini.* }\end{gathered}$ $S_{r e}$, vide Sin.
Sceghia, vide Sighia.
Sakt, f. lassöbning, râttegáug: actio iudicialis. Vide Saktar mal; -orp. "

Sakta, v. a. (vide VGL.) s. alla sökia, allitt. Eps. 5: pr. ${ }^{*}$

Saktar mal, n. rặttegảngsmål: caussa iudicialis, caussa de qua iure agi potest, R. 22: pr. Locc. vertit : "conỵentio iudicialis;" alio vero loco: " "caussa iure componenda;" utrumque male. Ih. vertit: "gravius delictum, ob quod lis institui potest." Perperam scribitur saptta mal, l. c. not. 81.
Saktar orp (sakta orp), n. oqvädinsord, för hvilket man kan lagligen tilltalas: convicium, ob quod actio institui ac mulcta exigi potest. B. 38 .

Sald (sald), f. försäljning: venditio. ${ }^{i}$-dir lata v. föra, d.ä. sälja: vendere. Æ. 25: 1. manga v. prea-dir koma i, ES. 8; Vins. 7:4. til pripiu s. lepa, vide Lepa 1.
Salia (sal, salde, salt), v. a. 1) förytra (genom köp eller skifte): alienare (venditione v. permutatione). G. 14: $\mathbf{1 ;}$ ES. 1: 2; 3: pr, 1; 4: $\mathbf{1 ;}$ '5-7. \&c. s. (iorp) firi lösöra, G. 14: 2, 3; ES. 21. s. alsalu ur by, ES. 7. bort s., G. 16: pr. af s., afsöndra och förytra: separatam partem alienare. B. 6: pr. 2) sälja: vendere. $)$ (skipta, shiptas viper, G. 14: 4; ES. 4: pr. ) (ur stap köpa, G. 18 . ${ }^{-}$

Sembri, adj. compar. sämre: peior, vilior: G. 14: I.

Sarmia, f. sämja, enighet: concordia. Vide Sat. : :

Samia, v. impers. c. dat. åsämja: convenire (inter homines). samber egh bapum, sum pem bapum samde, Vap. 6: 2; E. 16: ı. utan allum sami a, samber рöm (egh) a, \&c. Kr. 4: pr; G. 1, 8: pr; Æ. ı6: i. not. 49; ES. 15: 1; R. 8: pr; B. 1:6; 2: ı. sum Ђöm -ber цт, -ber Ђöm um ramarka, B. 2: 1; 28: 4 .

Sarda, v. a. sända: mittere. G. 8: 2.
Sander, adv. på en gång: simul. Vap. ı: pr; 13: ı; 化. 6: ı; ES. $15: 5$. not. 33; B. 1: 2. n. 8 r. $i$ s., idem. B. 1: 2. not. 81 ; sed perperam Vap. 2 I: pr. not. 7. Scribitur, ut opinatur Ilh., sins, ES. 15 : 5; etsi illud potest esse gen. pron. poss. sin; cfr. Kravia 2.

Sainkia, v. a. sänka: demergere. -kter niper, Eps. 34.

Sar, vide Sin.
Sardelis, adv. särskildt, för sig : separatim. B. 3o: pr.

Serlepis (serlithis), adv. (a lep) i. q. saerdelis. ES. ı 8: pr. not. $9^{5}$. sarlytls, ibid. in tealu, furte derivandias est a cucer.

Scessa, f. säte, bänk: sedes, transtrum. fiapartiugh s., ett fartyg med bänkar för fyratio rodare: navis cuius transtra quadraginta remiges capere possunt, navis quadraginta remorum. B. 43: pr. Cfr. Sassar.

Saessar, m. pl. sâdane som sitta tillsammans, t. ex. rodare: sessores, qui una sedent, ex. c. remiges. hava fiuratighi scessa a sialfs sins kust, på $\sin$ bekostnad hafva fyratio rodare, d. ä. i krigstider utrusta ett fartyg med fyratio åror, jämte dess besättning: suis sumtibus sustinere quadraginta remiges, i. e. belli tempore instruere navem quadraginta remorum. Dr. 14: 3, 9; Vap. 12:3. Locc, vertit: "remiges, vel con-
victores, consessores;" Ver., ex allatis duabus Locc:i explicationibus posteriorem probans, credit $s$. hic significare "servos, ministros." Ih. rem quidem recte explicat; mirabiliter vero ballucinatur cum credit v. sassa ll. cc. "occurrere in singulari numero," ideoque significare ipsam navem. Cfr. Sassa.

Sat, f. 1) förlikning: litis compositio. passa s. (d. ä. lika böter i förlikning: parem mulctam pro re componenda) vil iak taka af pik sum pu tokt nu af mik, formula iuramenti. Kr. ı3: 3. (cfr. VGL.v. Iamnapar eper.) s. ok samia, allitt. B. 51. not. 52. 2) öfverenskommelse, aftal: pactum, conventio. pretta var s. ukur, B. 9: 2. "

Satia (impf. satte), v. a. 1) sätta: ponere. Vap. 1: 2; B. 1: 6; 6: 1. \&c. niper s., B. ı: pr. not. 56. s. af, sätta undan: seponere. Kr. 9. s. i hander. manni, vide Hand. man i forbup. v. ban s., Kr. 25: 1. prea (sc. man) i val s., Kr. 4: pr. not. 8; cfr. Laggia 1. solin satzs, sättor oig, d. ä. går ned: col nocidit. R. 2 I: pr; cfr. Dola suton s. i borghan, vide Borghan. s. iorp (at pante), pantsätta: oppignerare. ES. 16: pr, 1 ; cfr. Ut satia. lhan satte hanum iorpina (at vapia fast ok egh at apal fast), d. ä. utfäste sig att afstả jorden såsom pant, och ej till full ego: fundum oppigneravit, non vendidit. ES. 16: 2. 2) förordna: constituere. maen i namd s., Kr. 13: 2. Cfr. In-, Up scetia. *

Satis eper, m. (Isl. satti, n. reconciliatio) tilläfventyrs ed derom, att ett mål är sätt och bött: forte iuramentum, quo quis probat caussam quandam iam esse compositam ac mulctam v. debitum solutum (cfr. Saetta). Kr. 13:3. Ita quoque Ver. explicat h. v., etsi cum illa confundit Norvegicum ac Islandicum settar eidr, i. e. sex vi-
rorum iuramentum (vide ex. c. Magni Lagab. GulapL., piófaB. 14.). Locc. vertit: "compositionis iuramentum;" at satis eper non potest esse illud iuramentum, quod in ipsa compositione transigenda dedit reus, cuiusque formula quoque in cit. §. occurrit (cfr. Sat, et VGL. v. Iamnajar eper). Stiernhöök (de Iure Sv. G. vet. p. ito.) vertit: "sacramentum, quod super compositionibus et transactionibus praestabatur."

Saetta, v. a. förlika: componere. s. sak viper man, Eps. 7: pr. hemnas a sat mal ok böt, Eps. 2: pr. pat var saet ok böt, Dr. 20: 1; Vap. 26; Æ. 16 : 1. han haver egh sat alla böt vißer malsteghandan, R.so. vita fullsare saet ok böt viłer malsaghandan, Vap. 7: t. vita sak saetta ok bötta, B. 40. vita satt mal, probare caussam esse compositam. B. ind. 48. kunungs rat \&c. sattan vita, Vap. 7: 1. epa satta vita, bevisa att målet, för hvilket ederna skulle gảs, blifvit förlikt: probare caussam, de qua iuramentum dandum swioser, esse compositam. B. 4e. aidw wetc lukit ok sat, B. 39: pr. ${ }^{\text {a }}$

Satta mal, vocabulum corruptum; vide Scektar mal.
$S \propto \bar{p}$, f. 1) såning: sementis, satio. s. sina byria, vide Byria. sa s. sina, B. 9: 6. kravia korngiald til s. sinna, d. ä. då man behöfver sảden till utsàde: frumentum sibi debitum, et ad sementem necessarium, exigere. B. 22. Cfr. Var scep. 2) utsäde, säd som sås: sementis, semen. firi aria s. sinne, B. 9: 8. " (sced)

Sape, n. utsäde: sementis. Vide Halfnapa trape. ${ }^{\circ}$

Saphis skappa (sapa skappa), f. ett kärl, hvari såningsmannen bär sảden som skall utsás: qualus satorius. -pu ut baera, d. à. börja sáningen: sationem incipere. B. 9: 6; 13: г.

Sökia (impf. sotte, part. pass. soter, sotter, sup. sot), v. a. 1) söka: quaerere. biorn s., d. ä. jaga: venari ursum. B. 36: t. 2) gå till, besöka: adire. s. kirkiu, garp mans, Kr.ind. 20; Eps. 1:pr,8. s. man til hialpa, Eps.i: 1. s. famt, R.7. Cfr. Hemsokn. 3) lagsöka, tilltala: convenire, appellare. $s$. man, majer arr soter, Eps. 12, 18, 26, 29; Dr. ıo: pr; 13: 1; Vap. 6: 4. hvatske pa han sökir han (i. e. a pinginu) alla a famtinine, Dr. 3: 4; Vap. 8: 2. s. (man) firi drap \&c. Dr. 3: 2; 9: 1; 10: pr; Vap. 8: 1, 2. s. a man, Dr. 9: pr; Vap. in: i. stamna ok s. aftir (up a man), Eps. 17 ; Vap. 1: pr. not. 62; 1 1: 1; R. 16: ı; 23: pr. s. cella stcemna up a man, Eps. 12. Cfr. Beta, Frip-, Lagh-, Ofsökia. 4) anställa âtal, âtala, utsöka: agere, exigere. Dr. 3: 1, 2; Vap. 14: 1; 20: pr; R. 3: 1. s. alla stamna, Dr. 3: 1. s. ok svara, saikta alla s., vide Svara, Sakta. s. sak sina, utföra sin sak: caussam suam agere. R. 14: т. s. sik (sialver), a) utföra sin egen sak, om målsegande: propriam caussam ayoro, do privatn antore. Kr. 3: 1; Eps. 32; Vap. 20: pr; R. 24. b) bevisa sitt pástående: caussam probare (de actore, )(dylia, de reo). Vap. 6: 6; 25: pr. s. kunu, utföra qvinnas talan : caussam feminae agere; nisi firi addendum sit. Vap. 14: 1. s. frip mans af hanum, vide Friter 2. s. sar sin \&cc. til (fulzs ok) ficpprertiughs, Vap. 6: pr; 33: ı; Æ. 8: i. s. skogh til skiptis, agere de silva dividenda. B. 3o: 1. par aftir s., Kr. 26: pr. Cfr. Ut sökia.

Sökn, adj. (a sökia) söcken, då rättegångsmảl kunna förehafvas: profestus, (dies) quo iure agere licet. s. dagher, ES. 8. not. 66. " (syknt)

Sör, adj. (vide VGL. v. epfört.) s. dagher, ES. 8. Cfr. Epsört.

Sörgap, n. öpning pả en gärdsgård, så stor att fakreaturen kunna gà derigenom: foramen saepis, per quod pecora transire possunt. B. 14: 1. Cfr. VGL. v. Sörgata.

Söper, m. făr: ovis. B. 14 : pr. ${ }^{\circ}$

## T.

Ta (pl. tar, tae), f. tå: digitus pedis. Vap. 18: ı."

Tak, n. qvarstad och borgen: sequestrum ac fideiussio. lagha t., Vins. 7: 3. taka til t., Vins. 6: 1,3 . it. lata, Vins. 6: pr, 1, 3; 7: 2, 3; B. 26: 1; 34: pr. $i t$. ganga, sättas i qvarstad: apud sequestrem deponi. Vins. 6: $1 ; 7: 3$ not. 28. it. koma, Vap. 38: ı; Vins. 6: ı. i -kum standa, Dr. 3: 2. fylghia -ki sinu, Vins. 6: 3. lata i t. um fem neter, d.ä. pả fem dagars tid: rem, quinto post die exhibendam, apud sequestrem deponere. Vins.6: pr. fommatta t., Vins. 6: 1, 3. fomtan natta t., Vins. 6: 1,3; efr. Vins. 7: 3. manapa t., Vins. 6: 1 , 3; 7: 3. halfs iamlanga t., Vins. 6: $\mathbf{1}$; 7: 3. natta t. ok iamlanga, Vins. 6: 1; 7: 3. Cfr. Famit 3. ${ }^{\circ}$

Taka, v. a. (a tak) stalla borgen för: de re satisdare. ep \&c. fasta ok t., Æ. ıо: 2; ES. 15: ı. pan sum (cui) eper var frester ok takaper, R. 9: 1; 14: pr. Cfr. Otukaber.

T'aka (impf. tok, 2. pers. tokt, Kr. 13: 3.), v.a. 1) taga: capere. man taker a iorp, vidrör, nảr marken: vir tangit humum. B. I4: pr. t. prea marker, gingarp, sat, oranbot, \&c. Kr. 3: 1 ; 13: 1,3; Dr. 7: pr. \&c. t. ok bö$t a$, taga och erlagga böter: muletam capere et solvere. Vap.4. t. firi manni, nu ma egh t., d. à. uttaga böter: mulctam non ultro solutam capere. R. 3: 2. af bonda t., neml. pant: pignus
capere. B. 34: pr; cfr. VGL. I. FS. 2: 2; II. Forn. 5. taks (piufnaper \&c.)i handum ('manni), vide Hand. ur v. i husum taka (piufnap \&c.), vide Hus. t. epataka $\sin \& \mathrm{c}$. ok koma v. ganga \&c., d. à. taga med sig: secum ferre. Kr. ıg: pr; 21; G. 29: pr; B. ${ }^{17}$ : I. sina arva maj sik t., Æ. 4. arf, fast, skript t., vide Arf, Fast, Skript. t. kunu sik til husfru, G. 5: pr. t. kunu map vald, feminam vi stuprare. Eps. 3: pr. t. kunu rane, idem. 历. 8: ı. af daghum t., vide Drrepa. bref, lof, dom til t., skaffa sig: impetrare. E. 4; R. 11: pr; B. 8: 4; 21 : pr; cfr. Domber. man til draps t., vide Drap. taki pan til (sc. draps), Dr. 3: 1. t. in til sin, âtaga sig: suscipere., B. 4: 2. hana (sc. soknina) til $\sin$ t., uptaga málet till pröfning: litem decidendam suscipere. R. 3: 1. af $t$., undantaga: semovere, auferre. Kr. 9. ater t., G. 12: 1; E. 4; ES. 1: I. \&c. Cfr. Vip, In-, Mis-, Up-, Ut taka, Arftoker. 2) emottaga: accipere. Vap. 41 : pr; ES. ı6: 2. lagh t., Kr. 21. Cfr. Lan 3. 3) antaga, bestämma: accipere, constituere. prast, klokkara, umbups man t., Kr. 4; R. 14: 1. dagh, olstamnu, famt, tak til t., Eps. 11; G. 8: 2; Vins. 6: 1, 3. mungats tipir aru til taknar, G. 8: pr. hug v. gerning til vapa taka, Vap. 1: pr; 15: 3; 17: pr. tva man til t., Vap. 32:4. Cfr. Nytakin, Undi taka. 4) gripa, fasttaga: capere, deprehendere. Dr. 2: 2; Vap. 38: 1; 41: 1; B. 36: 5. t. man vip drap, Dr. 2: 2. varpa takin viper, Kr. 26: pr; Eps. 25, 26. not. 35; cap. 32. \&c. takas v. varpa takir map, Eps. 32; Vap. 32: 2; 35,41: pr. vara takin at, Eps. 3r: 2; Vap. 3g: pr. takas innan, B. 2 1: 2. t. man inne map kunu, Kr. 27: pr; cfr. Innitakin 1. t. man i skoghe sinum, B. 34: pr. 5) borttaga: auferre. Vide Inni-, Rantakin. 6) träffa, råka
(om hugg \&c.): ferire, tangere (de ictu). Eps. t: 1 ; Vap. ı: pr. 7) begyma: incipere. nu taker pat talas, E. 7. dagher taker at lipa fram, R. 26: г. 8) takas, pass. finnas: inveniri, adesse. taks egh alt saman (sc. fre ok blopugher staver \& c.), B. $15:$ :. "

Taki, m. löftesman: fideiussor. R. 6: pr, 1; 7, 8: pr, 2, 3. t. at epe v. til epar, Kr. 19: pr; R. 6: pr; 8: pr, 2. t. at enne mark\&c. Dr. 20: 1. Cfr. Tre, Vita, Epataki. "

Tak mal, taks mal, n. 1) takes förrättuing eller fullgörande af den af honom ingångna förbindelse; tillafventyrs sả kallad i anledning af nígot dervid hâllet tal: negotium fideiussoris, v . actus ille, quo praestat id quod spopondit; ita forte dictus a sermone aliquo tunc habito. bera t. sin, R. 8: 2. 2) mål som angår tak: caussa ubi de fideiussione agitur. R. ${ }^{17}$, ubi h. v. a praecedente piufs (mal) separanda esse videtur; nisi forte v. taks sit delenda, et piufs mal legendum, ut habet cod. F. Cfr. Kr. 13 : 3.

Takvilla, f. oriktighet eller uraktlảtenhet i upfyllandet af den förbindelse take ingátt (för edgång): error v. negligentia fideiussoris in eo praestando, quod (de iuramento) spopondit. R. 7. Cfr. Vilder, Villa.

Tal, n. tal, antal: numerus. Vide Mantal.

Tala, v. a. 1) tala: loqui. nu taker pret talas, rumor surgit. ©. 7 . talas viper, inter se colloqui. Kr. 13: 2. 2) föra talan (vid domstol): iure agere. t. til mans, Vins. 6: pr; R. 22: pr. ${ }^{\circ}$

Tapa, v.a. c.dat. tappa: perdere, amittere (rem e manibus \&c. decidentem). B. 37 : pr. ${ }^{\text {* }}$

Tigher, m. (Isl. tugr) ett antal af tio: decas. Vide Fiura-, Frem tighi.

Til, praep. c. gen. t) till: ad. til sins borps, til föpu, Kr. 2: pr, 2. til kirkiu giva, templo donare. Kr. ı. per sum pat ar insat til, d. ä. hos: ii, apud quos \&c. B. 26: 1. Cfr. Falla , , Ganga 1, Höra 2, Kerra, Mala 1, Tala 2. 2) ända till: usque ad. til lukins gavra, Kr. I. mera en til pripiungs, G. 14: 2. prer til, vide par. 3) emot: erga, contra. gera val til annars, $\mathbb{E}$. 1: 1. gara hemsokn, garning \&c. til mans, Eps. 1: 8; 4:pr; Vap. 14: ; 16: 1; 27: 1. \&c. Cfr. Bryta 4, Varka. 4) adverbialiter a) beteknar til att något finnes eller är tillstädes: notat rem adesse v. exsistere. til vara, exsistere, adesse. Kr. 19: pr; Eps. 18, 19, 25; Vap. 32: 4; 37. \&c. haver hon iorp til, haver egh bondin annat til, G. 6: 1; 14: I. b) utmärker det ett visst förhållande: indicat certam proportionem. hvar sum (han) a til, quisque pro sua portione dominii, v. pro rata parte. Vap. 1:2; B. $1: 6$. 5) conj. till dess: donec. bipa til hin komber, til dagher taker at lipa fram, R. 26. telia til tiughu cru, B. 3 I. ${ }^{\circ}$

Til ganga, vide Ganga 1.
Tilkvamd, f. (a koma; cfr. Samkvamd) ankomst: adventus. Kr . 14: pr.

Til mala, v. n. egentl. tilltala; begära qvinna till äkta och trolofva sig med henne: proprie adloqui; feminam sibi uxorem petere ac despondere. G. 9: pr; 10: pr. at han (sc. pater eius) meolte til, E: 8: pr.

Tilmaele, n. tilltal: adloquium. alta annan af lagha -lum, Eps. 5: pr, ubi enumerantur casus, qui nomine lagha t. comprehenduntur. "

Tilseu man, m. en som har tillsyn med nafgot, upsyningsman: curator, custos. Vins. 12.

Til sighia (til saghia), v.a. c. dat. tillsäga: adloqui, indicare, nuntiare. Kr .

8: 1; 21, 25: 1; Dr. 11: pr; ES. 6, 20: pr; 21: pr; Vins. 6: pr. not. 69; 7:5; R. 7, 9: 1. för an til ar saght, neml. om edens verkställande: antequam sponsori de iuramento dando nuntiatum est. R. 6: 1. ${ }^{\text {- }}$

Til saghn, f. tillsägelse: denuntiatio, significatio. pa a eprin andra t., ny tillsägelse skall ske om edens verkställande en annan dag: nova denuntiatio de iuramento alio die dando, facienda est. R. 8: pr, 2; 9: pr. ep ganga i förstu v. at prỉiu t., d. ä. då tid till dess verkställande första eller tredje găngen âr utsatt: die primum v . tertium indicto iuramentum dare. R. 9: 1.

Til vara, v. a. tillsäga, underrätta: indicare, denuntiare. Kr. 8: ı; B. ı: 5 .

Timber, n. (vide VGL.) B. $28: 5$. * (tymber)

Timi, m. tid: tempus. Æ. 21. annan, pripia tima, andra, tredje găngen: iterum, tertium. Vap. 35; G. 16: pr. Cfr. An-, Byrghpa-, Vartimi; Entima.

Timilika, adv. tidigt: mature. Vins. 6: 6.
Tindi, m. tinne, pinne: paxillus, dens (occae). B. 49. Cfr. Harvu tindi.
Tiu, num. tio: decem. Dr. 4: pr; B. 4: pr; 10. ${ }^{\text {。 }}$

Tiughu (tiugh, B. 10.), num. tjugo: viginti. Kr. 23, 26: pr; Dr. rubr. \&c. Cfr. Fiughurtan, FEllivu. *

Tiunda, v. a. gifva tionde: decimas dare. Kr. 9. t. af korne, ibid. t. korn ok kvika, Kr.ı. ${ }^{\text {. }}$

Tiundi, num. tionde: decimus. Kr. 9 .

Tiundi, m. tionde: decimae. Kr . 9, 13: pr, 1; 29: 1. Cfr. Kviker, Kvik tiundi."

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.

Tiuber, n. (vide VGL) fam alna t., B. 4: pr. halft, fult t., utrum in:ter haec longitudo funis, an aliud quoddam intersit, nobis est incognitum. B. ${ }^{17}$ : pr. ${ }^{\circ}$
Tiuper hael, m. tjuderpinne: paxillus, qui pedicae (tiuper) alligatus, in humo defigitur. B. 4: pr; ${ }^{1} 7$ : pr.
Tiupra, v. a. (vide VGL.) B. i $7:$ pr. *
Tipir (tydher), f. pl. (vide VGL.) Kr. ind. not. 2. xilt; cap. 5: 1; 8: pr. not. 96. Cfr. Mungats tipir. ${ }^{\circ}$

Tolf, num. tolf: duodecim. Kr. 1, 2: $\mathrm{pr} ;$ \&c. $\boldsymbol{t}$. aftir, derefter (neml. efter vitnena) tylftared: postea (sc. post iuramentum testium) iuramentum dodecadis. Vap. 1: pr; G. 5: 1; 1 6: pr; Æ. 8: pr; R. 11:1; 15, 23: 1. Cfr. Eper, Svaria, Vita.
T'olfti, num. tolfte: duodecimus. $t$. dagher iula (vide VGL.), B. 5i. not. 52. Cfr. Attundi.

Tompt, f. tomt: area. Eps. 1: 1,4; ES.4: pr; 15:2; R.7; B. 1:1; 2, 6: pr; 10, 11: 1; 13: 2. Cfr. FEggiar tompt. ${ }^{\text {。 }}$
Tompta garper, m. (vide VGL) B. 9: 3; 13: 1; 23. ${ }^{\circ}$
Torva, f. torfva: caespes. B. $25: 1$. Cfr. Gaslinga torva. *
Trolova, v. a. i. q. fasta 3. G. 6: 1; ubi h. v. superflua est, non vero opposita v. fasta.

Trop, f. vel tropor, f. pl. (Isl. tradir, saepimenta pascuorum) gärdsle, prov. troder: materia lignea saepimentorum. timber ok $t$., allit. B. 28: 5. .

T'rulldomber, m, trolldom: ars magica. Kr. 13: 3; Vap. 3ı: ı. " (troldomber)

Trulldums mal, n. mál angáende trolldom: caussa, ubi de crimine magiae agitur. R. 17.
Trull kona, f. trollkona: maga, venefica. B. 22.

T＇re，n．träd：arbor．Vap．1：5；B． 33，35：1．biupa ．．．trae ok taka，al－ litt．R．22：pr；erbjuda sig att utfästa böter eller ed（hvilket troligen skedde med en viss ceremoni，dà bägge par－ terna höllo i en käpp），och ställa bor－ gen derför：offerre promissionem mul－ ctae $\mathbf{v}$ ．iuramenti ac satisdationem；illa enim sine dubio solemni quodam ritu facta est，reo actori porrigente bacu－ lum，ab hoc，consensum significaturo， simul capessendum；pariter fere ac Ger－ mahi olim usi sunt culmo，unde for－ mula：mit mund，hand und halm； quod etiam in Romanorum stipulatio－ nibus，si，quod vix dubium est，a sti－ pula illae nomen habeant，primitus fa－ ctum est．Cfr．Gr．p．121－130，604． Ih．Gloss．v．skaft．Locc．et Ver．，qui－ bus non refragatur Ih．，vertunt v．tra： ＂tessera oblatae satisfactionis＂v．＂mul－ ctae solvendae．＂－Cfr．Beranz tra．＂

Trapa，v．a．plöja om hösten：au－ ctumno arare．B． $1: 2,3 ; 9: 6$ ．

Trape，n．（vide．VGL．）Vide Half－ napat，Half trape．

Trrapis aria，f．plöning（och sá－ ning $)$ om hösten：a aratio（et satio）au－ ctumnalis．B．9： 1,5 ．halda varsap sin－ ne：ok sva t．，behalla jorden till dess vårsỉden blifvit sádd，och denna，sả väl som den redan sådda höstsäden，skör－ dad：agros tenere，tam vere seminan－ dos quam praeterito auctumno satos， dodnce utrique fuerint messi．G． 17. coll．B． 9 ：r：：
Trösta sik，v．rec．förtrösta sig eller lita pa sig eller sin sak：stibi confide－ re．R．4： 1.

Tive，num．tvả：duo．Eps．26，32． \＆c．n．tu，Kr．ıo：pr．tug，Kr．ind． not．2．xix．g．tveggia，Kr．6：pr．tvig－ gia，R．8：2．tighie，Kr．27：2．not． 28. d．tvem，Kr．9．\＆c．Cfr．Annattvig－ gia，Bapitiggia，Sunder，Tvanne．。

Tulder，m．（qvarn－）tull：vectigal（e molina）．Vap．1：4－

Tvaböla，tvaboola，adj．som har tvá boningsställen：qui duo habet habita－ cula．R． 24.

Tvagilder（tvagilder），adj．（vide VGL．）Eps．27：pr；Vap．13：pr；R．3：2．${ }^{\text {a }}$

Tvacildi，n．dubla böter：duplex mulcta．böta t．，R．3：2．${ }^{\circ}$

Tvalyti，m．pl．två tredjedelar：bes ）（ pripiunger，Dr．7： 2 （ubi occurrit definite－tina）；B．28：pr； 37 ：pr．${ }^{\circ}$（tva－ löte）

Tvanne，num．tvá：duo．Dr． 11 ：pr； G．9：pr．Cfr．Svaria，Vita．

Tvasvari，n．stridiga eder som par－ terna gá emot hvarandra i samma mal： iuramenta contraria a litigantibus in ea－ dem caussa facta（vide Eps．29；Dr．3： 2；Vap．8：2．\＆c．）．Kr．13：3；ES．14：1； R．2；B．28：ı．slita t．，afgöra hvilken－ dera af parterna som svurit sannt：de－ cidere uter litigantium verum iuramen－ tum dederit．Kr．13：3；Vap．30：2；R． 2．Cfr．VGL．v．Tvasöres eper．

Tvatrlfter，adj．（vide VGL．）t．ejer， Vap．32：1；H．5：pr；6，7，16：1．ganga －tan ep，Eps．ı；R． 1 i：г．dylia map －tum e巿e，Æ．16：pr．dylia map－tu， i．q．mepp－tum epe，В．24： 6.
Tylft，f．de tolf mãn som svuro i tylftareden：duodecim viri，in iura－ mento tylftar eper dicto una iurantes． prienne－ter，i．q．pratylfter eper．Dr． 3：2；Vap．8：2．varia sik map pran－ ne－tum，Vap．i1：1．prettan－ter，vi－ de Vita．Cfr．Tver－y pratylfter．＂

Tylftar ejer（tylfta epier），m．（vi－ de VGL．）Dr．3：2，4；Vap；8：2；R．＇26： pr．Cfr．tolf manna eper in r．Eper．${ }^{\text {。 }}$ ：Tysvar，adv．tvả gảnger，prov．ty－ ser：bis．R．9： 1.

Tcelia，v．a．1）räkna：numerare．Kr． rubr；cap．9；Eps．\＆c，rubr；B．3I．tel－
ia sik (til) a faprinit \&c., räkna slägt: cognationem cum aliquo gradus numerando ostendere. Æ. 3: 1. tald mark, vide Mark 2. Cfr. Up talia. 2) säga: recitare, dicere. Vide Fram telia. ${ }^{\circ}$

Tceppa, v. a. täppa, stänga: claudere, praecludere. B. 8: pr. not. 99. inne t., includere. B. 5ı. not. 38. Cfr. Lī tappa.

$$
\mathrm{U}, \mathrm{~V}
$$

Vaghn, m. vagn: currus. B. 4: pr. Cfr. Vangs rum. *

Vak, f. (Isl. vök, cfr. Vakkia.) vak: foramen glaciei. B. 26: pr. v. ok vargher, allitt. Ibid.

Vaka, f. vakt: vigilia, excubiae. Vide Varper.

Vakn, n. vapen: arma. Eps. 3: is Vap. 27: pr; G. 8: 2; Vins. 1. Scribitup vapri, 11. cc. in nott.et Eps. 1: 7 ; B. ¥4: pr. not. 81. Cfr. Folkvakn. ${ }^{\text {a }}$

Vakna drykkia (vapna dryckia), f. brölloppsgaisternes sista förplagning, sedan de af varden sterfâtt sina vapen. och voro fardige att afresa: "convivarum, finitis nuptiis, itineri accinotorum .et armatorum compotatio," ut recte h. *. explicat Ver., cui adsentit Ih. pa (sc. finito convivio) skulu per v. sina hava $i$ samu karum (i.e. eadem promissa pace fruentes) sum per för hafpu (sc. cum arma eorum sub custodia hospitis erant). G. 9: pr. coll. 8: 2. Locc. perperam deducit h. v. a vakna, expergisci.

Vakna skipte (vapna skipte), n. .rapenskifte: dimicatio, pugna. Eps. 6. - (vapnaskipti)

Val, n. val: electio. prea (sc. man) i v. Lata v. laggia v. scetia, Kr. 4; R. 6: pr. vali rapa, Kr. 4: pr. Cfr. Fastnapa val.

Väld, n. 1) magt: potestas. pan sum kunurgs pylikit vo. hdver,s, is qui tar lem regiam habet potestatem. Eps. !os 1. 2) våld: vis, violentia. Eps. 7: 1; Dr. 2: 1, 2. Cfr. Taka 1. 3) rätlighet (att göra något): ius (aliquid faciendi). Kr. 2: 2; Vap. 35, $41:$ pr; 无14, 17 : ES. 1: 1. et not. 67 ; 14: $1 ; 15: 4$. not. 96 ; Vins. 7: 5; B. 44: ı. v. ok vitsorp, ES. 1: 1. not. 67. Da haver han v. hvat pat ar hatder \&n., idem ius babet sive \&c. Vap. 20: pr.

Valda (impf. vulte $\mathbf{\nabla}$. valt), v.a. $\boldsymbol{e}_{5}$ dat. valla, vara vållande till: in caussa esse. $v$. vixla spisellum \&a. Kr. 15: pr; 25: pr; 28; B. 44. pas egh. viliam de alla valdande, allitt. Dr. 3:3. pu\&c. vulte sialver at \& c. Kr. 13: pr; ES. 16: 2; : R. 8: pr; 23: pr; B. i7: ı. ${ }^{*}$

Valder, ms vall,. mark: campus. Vap. 32: 2. Cfr. Vighvalder ${ }^{*}$.

Valinkunder; adj. (Isl. valinkunnr; a valinn, delectus, optimus, et kunnr, notus) utvald, hederlig: electus, honestate insignis, , nemna v. taka ... kunna alla -nna, slagtingar eller (andra) hoderliga mäñ: cognatos aut (alios) ho-
 tvem af nipinne ok tolf -nnum, G. 11: pr; ©. Io: 2. Ih. male vertit: ", "alienigena, alienus."

Valruf (valdruf, valldrooff, Dr. ind. not. 7; cap. 6. n. 9.), n. (Dan. ant. valrof; Anglo-Sax. veal-reáf) plundring af lik, prov. valrof: mortui hominis spoliatio. Dr:6. In prima h. v. parte facile agnoscitur Isl. valr, strages höminum; unde habemus vocabula valplats, valhall, et apud Gotlandos valer dicuntar hominum cadavera; ruf vero, hodie rof, unde röfva, praddari, proprie significare violentam vestium detractionem, dacet linguarum analogia. Ut enim Latinum spoliare proprie est spolia i. e. vestes exuere, sic

Anglo-Sax. reafian dicitur a reaf, vestis; Gall. derober a robe; Hisp. robar a ropa; Ital. rubare a roba. Cfr. Gr. p. 635. In Legg. Baiw. XVIII. 3: 1. dicitur: "de vestitu utrorumque (mortuorum legendum videtur), quod walaraupa dicimus, si ipse abstulerit qui hos interfecit, dupliciter componat;" ubi, etsi verborum ordo turbatus videtur, walaraupa sine dubio est nomen criminis, non vestimenti, ut credit Lisdenbrog, qui, nada coniectura, ni fallimur, nixus, affert vocabulum quoddam wala, caput, nobis plane incognitum, cui ut fidem faciat, aliud vocabalum wultworf detorquet in walaworf. Meliora de h. v. habet Locc. in Lex. Iuris. In Legg. Anglo-Sax. hoc crimen ita describitur: "weilref dicimus, si quis mortuum refabit (i. e. spoliabit; non "resabit," ut perperam habet Wilkins) armis aut vestibus aut prorsus aliquibus, aut tumulatum aut tumulandum." Legg. Henk. I. cap. 83.

Van, f. 1) vån, förmodan: opinio, exspectatio. Vide Halvan, Varna. 2) eganderätt till fostre, sa kallad troligen $i$ anseende till det hopp om arf eller annan vinst som tillkom egaren: dominium vernae, sic, ut videtur, dictum ob spem hereditatis aliusve lucri, quam habuit dominus. G. 29: pr; ES. 23. cegha v. til fostra v. fostru, Dr. 16: pr, 1; G. 29: 1, 2. ${ }^{\circ}$

Vanbiupa, v. a. ej rätteligen erbjuda (käranden büter \&c.): non iuste offerre (actori mulctam \&c.). an vanbupit varper, R. ind. 23. folla man firi vanbupit, R. 3: 1; 23: 1.

Vangs rum (pro vagns rum), n. sa stort rum, som en vagn behöfver att stả pá: spatium soli, quantum occupat vehiculum. hava i by v.ok vagha, allitt. ES. 7.

Vangöma, f. vårdslöshet: incuria, B. 26. pr. ${ }^{\circ}$

Vanmat (vanmecht), f? vanmagt, svaghet: debilitas. 压 12 : pr.
Vanter, vide Vatter.
Vapn, vide Vakn.
Var, f. vår: ver. Dr. 16: 2; cfr. Dragha. um v., verno tempore. Eps. 27: pr; Vap. 13: pr; Æ.ind. 21; B. 9: pr; 22. ${ }^{\text {a }}$
Vara, v. n. vara: esse. praes. ar, Kr. 1. \&c. a, Kr. 22. not. 95; Eps. 24; Dr. 18: pr; Vap. ind. ı3; cap. 18 : ı. \&c. iar, B. 51. not. 52. pl. aru pro aru, G. 8: pr. impf. var pro var, Eps. io: 2; 33: pr; Dr. 2: ו. \&c. vast, 2. pers., Vins. 6: 4. praes. conj. v. imperat. se, Kr. 15: pr; 18: 1; 19:1; 27: 2. \&c. pl. sen, Eps. 2: 1; G. 7: pr; Æ. 3: ı. sein, Kr. 10: pr. ner, til, viper v., vide Nar \&c. v. i styld map andrum, vara delaktig $i$ stölden: socius alii in furto esse. Vap. 33: pr. v. i gerpe map andrum, vide Grerpe.
Vara, v. a. tillsäga, underrätta (om något som skall göras): commonere, denuntiare (de eo, quod faciendum est). B. 1:5; 8: 4. v. man vip at han \&c. Vap. ı: pr. v. til epa, angazende eds afläggande : de iuramento dando. R. 7 . v. by til lagha laghis, v. (by v.) skogh til skiptis, B. 1: i; 30: I. v. landboa af bole, upsăga honom: colono denuntiare de migrando. B. g: 6. landboa bort v., B. 9: r. not. 68. v. af förstıc gref, upstiga landbon dà han blott en gâng gifvit stadja: colono, arrha semel tantum data, de migrando denuntiare. B. 9: r , ubi $i$ forte addendum est, ut habet not. 4. Cfr. Af-, Lagh-, Til vara. ${ }^{\circ}$

Varfrịer, m. värfred, dà det ej, utom i vissa mal, var tillatet att lagsöka en annan: pax verna, tempus qua, nisi in certis quibusdam caussis, iure
agere non licuit. F. 21. nott. 33, 34; B. 22.

Vargha net, n. (vide VGL.) B. 36:4. ${ }^{4}$

Vargha skall, n. vargskall: publica luporum venatio. B. 36: 4. et not. 97:

Vargher, m. 1) (vide VGL.) Vide Kasna vargher. 2) varg: lupus. B. 26: pr. ${ }^{\circ}$

Varlika, adv. varligen, forsigtigt: caute. R. 4: 1 .

Var sap (var sap), f. sanning om vàren: seminatio vere facta. sa v. sinne; B. I: 2. Cfr. Trapis aria.
Vartimi, m. vårtid: vernum tempus. た. 21; B. I: 2.

Varpa, v. a. c. dat. 1) vårda: curare, custodire. v. vagh, bro, B. 4: i; 5: pr v. manni til pings ok fran, d: à. föra honom i sakert förvar: alium ab inimicorum impetu tutum in iudicium ducere ac inde reducere. Dr. it: pr. brup til bos varpa, G. 9: I.. 2) ansvara för: praestare (periculum rei, damnum \&c.). Kr. 8: 2; Víns. 6: 2, 3 , not. 27; В. 17: 1; 18, 26: pr; 44: pr. verkum v. firi andrum, Vap.32:3. v. halfgirpi v. fripgarpi (vip annan), B. 13: 2; 20. iorp skal iorpu v., den jard som man bortskiftat, skall ancionra for aen som man tillskiftat sig, sá att man âterfâr den förra, om man genom klander förlorar den senare: fundus permutatione alienatus, ad priorem dominum redeundo, praestato evictio nem fundi, quem ille eadem permuta tione acceperat. ES. 6. ${ }^{\circ}$

Varpa, ${ }^{\prime}$. an_ofverlemna, gifyas tradere, dare. hindradaghs gaf v., G. io: pr. ut v., G. 8: 2. Cfr. Anvarpa.
Varpa (impf. vart, Eps. 3is.pre Dr. 4: 2; 14: 6; 压.20: 1. n. part. pass, vur²
 se, fieri. Kr. 3: 1; 5: pr; 13: 2. \&'c. pan sum firi varpp perre breennu, d. ä. den,
hvars hus bef antändt: is, cuius domus incensa est. Eps. 3 ı: pr. varper annar firi (hugge), om en annan träf-: fas af bugget: si alius ictu percutiatur. Vap. 1: pr; 17: pr. v. firi skall, vide Firi 2. 2) ske: fieri, accidere. Prikt mal ar vurpit, Kr. 21. nu kan sva v., nu varper sva, Eps. 17, 23: 1; B. 1 4.4 not. 12; 2: 1. ${ }^{\circ}$
Varper (varper), m. våd, vakt: custodia. varpivir huse \& c. halda, Dr. 2: 1, 2; Vap. 32:4. celta man af -קe, Dr. 2: 2. utan v. ok vaku, allitt., d. á. i öpna sjön, utanför de yttersta öar pa hvilla pakt hålles: extra ultimas insulas excubis munitas. Eps. 34; cfr. SML h. v .
Varper, m. mat: cibus. Yide:Dagh-, Mal-, Nat varder.
Varper, part, pass vide Varia.
Varp.helde, n? vakthálloing: excuq batio. stan vi, it q, utain varp, ok vaku (vide Varper), Bi 34: i.
V'arpnajers m. omárdnad; curá, tutela. v. mans' a laggia, ôfverlemma till en annans vård: curam $\mathrm{V}^{\text {. }}$ cystodiam rei in alium transferre. B. $17: 1$.
Vasi, m. vase, knippe; hàr năgot, som lagges i vatnet för fisks fangandé focric: hte res guaedam piscium capiendorum caussa in aquam demissa. gara vasa ok vierkia, allitt. B. 29. Ih. (in Gioss. et Dial. Lex.) refert piscatores nostros jta appellare congeriem ramulorum abiegnorum v. frondeorum in aquam demissam, qua pisces hamo capiendos allieiant. Locc. vertit: "saepta ex festucis ad insidiandum et includendum pisces; alias excipulae;", Ver. autem: "nassa ex, vimine contexta.?

Vass, m. vass, saf: inncus, B. 28:3. Vatn, in, 1) vatten: aqua, B; 8: pri 28: 4. 2) sjö .eller ström: lacus V. flumen. © $\mathrm{B} .4: 1$ 1, 2; 28:3; 37:2. )( land;

Dr． 1 î＇pri a vatnüm alla vocghum， allitt，，pà resa till sjös eller landṣ：＂in iti－ nere maritimo vel terrestri． $\mathrm{Kr} . \mathbf{2 0}^{\circ}$ ；pro ${ }^{\text {o }}$ $\therefore$ Vatter，vanter，m．（Isl．vöttr）van－ te，handske：chirotheca．B． 4 tr i．

Vapaböter，f．pl．（vide VGL．）böte sum i－botum skils，i．e．in libro Vapa mal inscripto．Eps：20， 24.0

Vapa eper，m．（vide VGL．）Dr．18： 2；Vap． $1:$ pr，1；＇3：renot．28；15：3；17， 23：2；24：pr，1；＇B． 34 ：4．${ }^{\circ}$

Vapa mal，n．mâl som angàr váda： caussa，ubi de damno casú dato agitur． Vap．rubr．et ind． r ：
－Vapa vark，n．＇（vide＇VGL．）Vap． i8：pr．${ }^{\circ}$

Vahe，m．våda，vádliy gerning：ca－ sús，＇actio＇involuntaria：＇Vap．1：pr；3： 2；18：2；－24：2．mcр vaра，Eps．3：2； 20，24；Vap，1：4．\＆c drcepa \＆ce．i va－
 Kơghiste：v．，Yap：rt pr．handlös v． vide Handlós：Cfr．Taka＇3，Fini． Vape（vel vapar；pl．？alias vap， n．），m．（a vapa，vadere）upgảende af gransen emellan egor，pá det sattet att en menniska gár i rat linie emellan de vid ramarkena upstaldà stänger：finium inter finto agros determinatio，quam facit homd recta lidian progrediens se－ cundum difitum perticarum in termi－ rís positarum：vapa ripa，ES，i：2． laggia vapa a annan alla for，oratt upgá gransent ellér＇göra en fara emel－ lah，sin och grannens jord，till den se－ n̄ares förfang：fines inter suum vicini－ que agrum progrediendo v．sulcańdo determinatas，in illius detrimentum cur－ vare lineam，v．transgredi verum ter－ minum．＇B． 7 ：pr．＇

Vapmal，n．vadmal：pannus laneus （テilị̂or，＂olim vulgaris）．Vap：6：i．máark sla，g6 alnar vadmal：XCVI ulnae panní lanei．Dr．16：2；21；在．14， 17 ； B． 9 ：pr．not．58．îre－la， 12 alnar vad－
mal：duodecim ulnae talis panni．B． $\boldsymbol{q}$ ． pr．Cfr．Mark 1.

Udder，m．udd：cuspis．skàn u．ok ag，allitt．，vide Skara．${ }^{\circ}$（oddèr）
Veta，v．a．göra：facere．Vide For－ vist．${ }^{\circ}$

Ughurmagha bot，f．böter för bf－ vermages brott：mulcta pro delicto ab impubere commisso．Vap．15：3．

Ughurmagha börn，n．pl，barn som äro öfvermagar：pueri v．puellae im－ puberes．ES． 21 ：pr．
Ughurmaghi，m．öfvermage，den som ej fyllt femton âr：pupillus，im－ puber，qui nondum excessit quindecim annos．Eps．15：1．coll．not．24．ibid；Dr． 18：2；19；Vap．15：3；24：1；40；在．9： pr；ES．20：pr；21；R．13．）（maghandi man，vide Maghandi．）（man，Dr．18： 2．）（man et kona，Dr．9：2；18：2；Vap． 14：pr；15：3，4；16：pr；27：1．Cfr．Mals man．（ovormaghi）
Usilder，vide Ogilder．
Vighia，v．a．1）inviga（saker till he－ ligt bruk）：consecrare（res sacro usui destinatas）．v．kirkiu， $\mathrm{Kr}_{\mathrm{r}} \mathbf{2 : ~ 1 , ~ 2 ; ~ 9 , ~}$ 25：pr．gript v．，Kr．7：1．krismu \＆c． v．，Kr．13：1．2）ordinera：ordinare （cloricos）．v．klarka，Kr．13：1．pra－ ster utter（ sacerdos aut clericus minorum ordi－ num．Kr．29．3）viga：nuptias confi－ cientibus benedicere．Yap．36；G．6：pr； 7．lata v．sik map kunu，Kr．3r．4） forrätta en viss ceremoni ıned lik，som bestänktes med vigvatten：funus sacro ritu aqua consecrata conspergere．lik v．； $\mathrm{Kr}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{7}} \mathrm{Pr}$ pry 12：pr．－Cfr．Ovigh－ per．
Fighvalder，m．（vide VGL．）Dr．3： pr，3．
Vigsl et composs．；vide Vixl \＆c．
－Vika，f．1）vecka：＇septimana．Vide Fasta 2，Drmbil dagha vika，Dymbil－ vika．．2）（Isl．vika sióar）ett visst
stycke văg till sjös, sjömil: certum spatium viae navigantium, milliarium maritimum. Dr. 11: pr. Hanc mensuram ita describit Te. Thorlacius: Nordsk vika er einum fiordungi leingri enn Prsk mila, sva 5 . Pyskar milr gori 4 Nordskar vikur. Landnama-Saga, Skalholt, 1688 . not. ad praef. - Cfr. Rost. ${ }^{\text {a }}$

Vild, f. veld: favor alterius partis. * Inde

Vilda maper, m. partisk man, som gynnar endera af parterna: vir alterutri partium favens, perra -man, R. 1: pro

Vilder, adj. vilsefarande, förvillad: errans, errore turbatus. han var $v$. mals ok markia, han mistog sig pa gränsen och råmärkena: erravit de finibus limitibusque. B. 7: pr. svaria vilt eßsöre niß, R. 8: 2; cfi: Svaria, Villa.

Vili, m. vilja: voluntas. Kr. 3 r; Eps. .18; G. 6; Æ. 4. \&c. ) (vape, Vap. 3: pr; 15: 3; 16: г. map (sinum) vilia, upsåtligen, gadyilligt: yoleas. Eps. 23 : pr; Vap. ind. 7; cap. 6: pr; 7: pr; 16:,2. \&c. map vilia ) (map vaja, Eps. 22; Dr. 18: 2; Vap. 1: pr; 11: 1; 15: 2, 4. \&c. ) (prangder, B. 9: 1; $2 \ldots$ pr. utan mäns vit ok vilia, G. 18. framia sin vilia (wip kunu), Eps. 3: pr.: Cfr. Vreps hand, Gop-, Ovili, Illa viliaper.
Vilia, v. a. vilja: velle. impf. vildia, .pl. vildu, Kır. i3: pr; Eps. 5: 1 ! ES. 16: 2:' praes, conj. vili, pl. vilin, Kr. 8: 2; 1 3: 2; Eps, $3_{;}: 1$; G. 1,0 pr, 16 . \&c. pas -andis. v.-ande, Eps. 1:pr; Vap. 8: 2;.s 3: pr. pas:-ande rella valdande, allitt: Dr: 3: 3.. Cfr. O-, Sialfsviliandis.

Vilin, adj: partisk, som hyser veld: alterutri partium favens. Vins. 6:5; R. 22:1.

Killa, f. villa $_{\text {förvillelea: serrpers Vi- }}$ de T'akpilla,

Filla, v. a: villa, förvilla: in etrorem inducere, turbare villir (taki sa. ep) firi pömi sum flytia .v. föra skal epin v. firi pom szom (epin) skal. seia, om den som skall gá eden, eller hans vederpart, påstảr att en viss ed : skall gås, men taken säger att en annan skall gås, och med sin ed bestyrker en oriktig upgift härom: si is, qui dabit iusiurandum, vel eius adversarius, dicat certum quoddam iaramentum esse dandum;' sponsor vero perperam statuat aliud daridum esse iusiurandams idque suo iuramento firmet (svar vilt epsöre nip). R. 8: 2.

Vilzs eper, m. ed derom, att man ej med upsåt utan af mistag skurit eller slagit pá annans áker oller àng: iuramentum, quo quis probat se errore, non consulto, messoisse vel caesisse alienum agrum vel pratum, vel, secundum iurandi" "formulam: at han var vilder mals ok mérkia huğhie vara sit ok egh anisiars, B: 7: 1; 21: i. coll. $7: \mathrm{pr}$.

Vin, m. i) vän amicus. Vide Ovin. 2) mäklare: proxerieta (cfr. VGL.). Vins. 2, 6: pr, r-6; 7:3, 4; 9: r; 3 ; R. Tf: 1 ; B. 46. lagha v.;Vins. 3: pr. Scelia, kópa, fa mcep'v. ok vitné, Vap.;o:т; Vins. 1,3 : pr; 7: 1, 5; 13 .' arpiuva g̈rera map v. ok vithe, Vins. 6: 1 '9. ©ff.


Vindögha, n. (Dan. 'vindue', Angl. windorv) fönster, provi vindue, vindi auge, vináfva: fenestra. Yap 3. 4 . "H. v. composita est, a pinder y y ctum, et ögha, oculus; primitus enju fuit foramen in tecto fáctum, quo etiret fumus, intraretque purior aër.

Vinga, Y. a. (vide VGL.) \$a cak (pretta) -ape; pa patta -gapis (in, e.
saldís mapivit ôk vitne); Vins. 6: 1, 2. pat sum han hanum -ape, ©. 5. ibid. ${ }^{\circ}$

Vin gift', f. i. q. vingef. B. 9 : ı. not: 6 .

Vingaef, f. vängáfva: donum amicitiae nomine datum; 1) skänker, som vid trolofning af fästemannen eller hans far gafvos till quinnans giftoman och andra slägtingar: dona, quae sponsus eiusve pater in sponsaliis dedit sponsori aliisque feminae cognatis. Vap. 14: 1; G. 10: $2 ; 26,27$. 2) en gàfva af sex öre som, utom den egentliga städjan, gafs till jordegaren, då någon första gảngen stadde ett hemman: donum sex orarum, quod, praeter arrham proprie sic dictam, dedit is, qui primum conduxit praedium quoddam. B. 9 : pr, i. Cfr. Gaf 2 . -

Vinna, v. a. 1) vinna, förvärfva: adquirere. 压 10: pr: 2) vinna, segra: vincere. han haver vunnit, e. 5. v. iorp, fundum iudicio sibi adiudicatum accipere. ES. 7. not. 34; 9: pr, n. 99. 3) öfverbevisa: convincere. v, annan til horsak map lagha vitnum ok lagha domum, Kr. 27: pr. vunnin map lagha domum ok lagha epuin, Vap. 33: pr. varpa laghlika vunnin, Kr. 25: 1; Eps. 32. Cfr. Laghvinna. 4) vinnas, pass. finnas, vara till: exsistere, adesse. Kr. 26: pr, not. 65. v. at, Kr. 26: pr; Dr. 9: 1; Vap. 35; £. 9: pr. v. til, Vap. 35. ${ }^{\text {s }}$

Vins eper, m. ed som gas af vin, tvá vituen och tylf: iuramentum a proxeneta, duobus testibus ac duodecim aliis viris datum. Yins. ind. 3; cap. 6: 1. coll. 3: pr.

Vinsorp, n. (vide VGL. v. Vinord.) bipia man i v., Vins. 6: 2, 5. dylia v., ganga vip-pe, vita sik til-ps, neka \&c. att man vid ett visst köp varit vin: negare \&c. se in emtione quadam proxenetae officio functum esse.

Vins. 6: 4. fa hus map -pe, i. q. map vin ok vitne, Vins. 2. vinsorpa balker, d. a. angảende köp som skola ske med vin och vitnen: liber de emtionibus proxeneta ac testibus praesentibus faciendis. Vins. rubr. ${ }^{\circ}$
Vinter, m. vinter: hiems. )(vartimi, B. 1: 2. ${ }^{\circ}$

Vir, pron. vi: nos. $\mathbb{E}$. 20: 1; Vins. 6: ı. dat. et acc. os, Kr. 3 r. not. 86; E. $^{\text {. }}$ 20: 1. ${ }^{\circ}$

Virka, v. a. göra arbete: opus facere. v. i skoghe, i. q. rypia, B. $28: 4$.

Virpning (virping; varning, Vins. 7: 4. not. 50 ; B. 45. n. 80.), f. värde, köpsumma: pretium quo res quaedam emta est. Vins. 6: 2, 3. not. 27; §. 5, 6; 7: 3, 4; 8: pr; 13; B. 45.
Visa, v.a. 1) visa: monstrare. Dr. 3; 2; B. 33. 2) skicka: mittere. hulikin han visa til (sc. pings), R. 14 : pr. utan han visi (sc. andrum) pit, Eps. 1:8. v. manni v. prali sinum, neml. till att dräpa någon: ad hominem occidendum. Dr. 3: pr. Cfr. Haf.

Vissa, f. (vide VGL.) Vins. 6: 6. not. 74. san v., 天. 23: pr. ${ }^{\text {a }}$

Vist, f. vistande: mansio, commoratio. E. 10:3. not. 37; ubi tamen navist legendum videtur. Cfr. For-, Na-, Sam-, Viper vist; Ovistan."
Vista vitni, n. bevisning med vitnen derom, att man dá ett brott begicks, ej var der pá stâllet närvarande: probatio per testes, qua aliquis demonstrat se non adfuisse ubi delictum quoddam commissum est, ex. c. egh nar hava varit pa sum hin var drapin. svaria v., Dr. 3: 2; Vap. 8: 2. Ib. perperam vertit: "testes, qui ibi, ubi accusatus es, testantur."

Vit, n. 1) vett, vetskap: scientia, notitia. utan mans v. ok vilia, allitt. G. 18. 2) vett, förstånd: ratio, mens. til
vits kama，d．a．till mogen álder：as－ sequi aetatis maturitatem．Eps． $24^{\circ}{ }^{\circ}$

Vita，v．a．veta：scire．Eps．11；Dr． 11：pr．praes．vet，G． 29 ：1；压．7．\＆c． impf．visse，pl．vissu，Kr．15：pr；Dr． 4：pr．\＆c．viste，ibid．in nott．tve（sc． sum）pat vita ok neer varu at \＆c． R．96：pr．per tve sum pat vissu ok a stemmnu varu，R．8：pr．per vissu ok viper varu，ES．8；Yins．3：pr；7：5．not． 6o．litils vitande，litet vetande：parum intelligens．G． $190^{*}$
Vita，v．a．i）bevisa（med ed）：pro－ bare（iureiuranda）．Eps．33：pr；Dr． 17 ： 2．\＆c．v．forfall，fang，hemföpu，\＆c． Kr．5：1；ES．9：1；Vins．6：1．\＆c．firi （angadende den tvistiga saken：de re litigiosa）hemföpu v．，Vins．7：4．v．（ni－ per）vipergiald，d．à hvad han gifvit i byte för jorden：probare quid alter in permutatione fundorum acceperit． ※，10：3；ES．5．v．man（sc．vara） skriptapan v．böttan，fullscree sat ok böt，skenu bötta，ep förpan，\＆c．Kr． 14：1；Dr．20：1；21；Vap．7：1；26；Æ． 10：2．\＆c．cfr．Satta．v．panningana cemgoba，ES．I6：2．v．annan til ughur－ magha，probare alium impuberem es－ se．Dr．18：2．v．sik til，se esse domi－ num rei．Vins．6：3．v．sik til ens halms， vide Halmber．v．sik til vinsor巾s，se in emtione proxenetae officio functum esse．Vins．6：4．v．sik til varpa \＆c． ES．4：2．not．73．pan（sum）innan atta sil vita，qui contendit hereditatem ad mortui cognatos（non ad coniugem） pertinere．Æ．5，6：1．v．map epe，ES． 1：1；B．9：1，2；30：pr．not．62；39：pr； 46．not．А．v．map epe sinum，Kr．14： 1．v．map surnum epe，В．a6：ı．v． maן èит（sc．manni），Æ．8：pr．$v$ ． map tvaggia manna epe，Vius．8：pr； B．36：4．v．m．tvern mannum，Dr．3： 4；Vap．25：pr；R．26：pr；B．25：3．v．

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Voll II．
m．tvem mannum ok sialver han pri－ pi，Vins．6：3．v．m．tvaggia prapsta epe ok sialver han pripi，Kr．6：pr． v．m．epe tvaggia manna ok tolf cef－ tir，R．8：2；9：pr；B．46．v．m．tvem （mannum）ok tolf aftir，G． $7: 2$ ；E． 10：pr；ES．g：ı．v．m．tvaiggia man－ na vitne ok tolf aftir，Vap．38：1．v． m．tvem frandum ok tolf aeftir，ES． 3：1．v．m．tvem af niipinne ok tolf aftir v．tolf valinkunnum，G．16：pr； た．so：2．v．m．fullum nipiar eऐe，Æ． 8：1；10：1．v．m．fiughurtan manna epe，Kr．8：2；13：pr；15：pr；Dr．5：pr； 14：5；18：2；21；Vap．1：pr；7：1；15：3； 26，37；G．5：1．not．68；16：pr；Æ．10：3； 16： 1 ；25：pr；ES．15：pr，3；16：2；Vins． 6：5，6；9：1；R．ı：1；15，20， 23,26 ：pr； B．1： 1,$2 ; 9: 1 ; 17: 1 ; 33,39$ pr．nott． 64，65；cap．40．v．m．famtan manna epe，G．5：I．v．m．tvanne fiughurtan manna epum，B．4o．v．m．preenne fiu－ ghurtan manna epum，Dr．4：3；Vap． 7：1；34：pr；G．4：pr；9：pr；B．40．v． m．prattan takum ok．prattan tylf－ tum，Dr．20：1；R．11：I．2）intyga，ut－ láta sig öfver：affirmare，edicere．per skulu v．sum ner varu hvat per cer sant um，Æ．6：pr．v．nar han do \＆c． E．5．v．hvat han gaf \＆c．Kr．24：pr． v．epsörit，i．q．v．huru han var ta－ ki at epinum \＆c．R．8：pr．nemdin skal v．\＆c．Eps．2：pr；R．4：pr；cfr． Fiarpungs－，Harapss nemd．pat cer biskups ratter ．．．vita hvat luflikt ar \＆cc．Kr．28．3）svärja：iurare．$v$ ． lufs ep，B．7：1；30：pr．v．at han fik map fastum \＆c．ES．5．（svaria ok） v．niper ramarka，B．i： 4 ；cfr．Svaria． pat skulu tve men（sc．testes）v．，tve sum pat v．\＆c．Eps．26；Dr．3：pr； 1 ： pr；Vap．20：pr；32：1；G．11：1；R．26： 1．pat skulu tve v．ok svaria，Eps． 32．tve skulu pat v．ok tolf aftir，
E.17. pat v. tve ok tolf, ES. 9: 1. tolf. skulu v., E. 8: pr. tolf aftir sum pat v., G. 5: 1. fiughurtan maen skulu v., $\mathrm{IA}_{\text {. 8: 1. 4) tillvita, beskylla: }}$ accusare. v. manni at han \&c. Kr. 3o: 1; Eps. 3 i: 1; Vap. 1: 5; 2. sak v. mal vitis manni, Kr. 26: pr. not. 84; Eps. 3o, 3i:pr. vitis han \$at, 压 16: pr. *

Vitferlinger, m. (a foras, minui; Isl. vitfirringr, a firra, privare.) vettvilling, avita menniska: homo mente captus. R. 14: I. Locc. perperam vertit: "longe remotus aut profectus;" et Stibrniöö́ (de Iure Sv. G. vet. p. 73.), "peregre profecturus."

Vitna, v.a. 1) öfverbeyisa (med vitnen eller såsom sjelf vitne): convincere (testibus v. proprio testimonio). v., absolute, Dr. 11: pr; Vap. 26. hin sum -ape, is cuius testes iurarunt. Vap. 20: pr. v. oiuf, drapara, pral, \&c: Kr. 13: 3; Eps. i: 8; 26; Dr. ind. 3; cap. 2: 1, 2; 13: 2; Vap. 9, 32: pr, 3; 37. pa skulu han v. siax boande men, Eps. 3o, 3r: pr. pe sum han -apu, Eps. 28. han (acc.) skal v., Eps. ind. 26. v. man til draps, kunu til haldsbernd, Kr. 13: 3; Dr. 8, 19. v. man firi drap \&c. Dr. 17 : pr; Vap. ind. 9; cap. 15: 2; 22. v. up a man, Eps. i2. v. sik, bevisa sin sak: caussam suam probare. Vap. ind. 6, 20; cfr. Höght. v. band sin, Vap. ind. 33; cfr. Band. 2) vitna: testari, testimonium dicere. E. 6: pr. et not. 91. v. amot manni, Eps. 7: pr. miatsmaen v., B. 33. not. 3r.
Vitni, n. 1) bevis, bevisning (egentl. genom vitnen): probatio (proprie, per testes). Æ. 6: 2; 7. yppinbar v., Kr. 16: pr; Eps. 25; e. 8: pr. san v., Kr. 16: ı. not. 62; Eps. 17, 25; Vap. 31:1; B. 25: 3. full sannind cella v., Eps. 17 . v. ganga, R.ind. 26. ganger han nakvarum -num a (sc. malit), Eps.i2. map lagha -num ok lagha domum,

Kr. 27: pr. Cfr: Beta, Leta, Lepa s. 2) vitnesbörd: testimonium. E. 5, 6:pr; ES. 16: 2. bara v., Æ. 6: 1, 2; ES. 13: pr. not. 83; R.6: 2. bar barn v., vide Barn 9. ber til v. bulster ok blea, sc. adulterum in flagranti crimine esse occisum. Eps. 26. map tvaggia boanda manna -num, d. a. i deras närvaro: iis praesentibus. Vap. 1: pr. map tvaggia prasta v: micetansmanna -num ok epe, Kr. 6: pr."not. 49; Vap. 6: 2. lata tva men svaria $\sin$ v., ES. 13: pr. (map) -num a man ganga, v. skulu ganga a man, vide Ganga 1. Cfr. Skrok-, Vista vitni. 3) vitnens ed: iuramentum testium. $i$-num vara v. standa, Vap. 8: 1; R. 19. vita map tveggia manna v. ok tolf aftir, Vap. 38: г. tylfta epa aftir sin v. svaria, Dr. 3: 4; Vap. 8: 2. fiughturtan manna ep aftir $\sin$ v. ganga, Vap. 20: pr. tylfta ep aftir hvart -nit fasta, d. à. efter hrarje af trà vitnen allagd föred: post quidque iuramentum praevium (foreper) a duobus testibus datum. R. 26: pr. svaria tolf inanna ep aftir hvart -nit, Dr. 3: 2; Vap. 8: 2. pe sum (för) svoro i-numin, Dr. 3:2; Vap. 8:2; 20: pr. Cfr. Famta vitne. 4) vitne: testis. Dr. 11: pr; Vap. 6: pr; Æ. 5, 6: 1; ES. ind. 13; R. 26: 1. köpa map $v$. , d.a. i vitnens nairvaro: praesentibus testibus. Vins. 8: pr. vin ok v., vide Vin. -

Vitnis maper, m. vitne: testis. Dr. 20: 1. ${ }^{\text {a }}$
Vitra, v. a. (Isl. vitrast, adparere) 1) kungöra, tillkännagifva: notum facere, indicare. ES. 2 s: pr. v. ramarka,
 sik til varpa \&c., nisi pro vitra legendum sit viter, ES. 4: 2.

Vitsorp (vitzsorp), n. 1) râttighet eller skyldighet att bevisa eller med ed värja sig: ius $\nabla^{2}$ onus probandi v. iu- $^{\text {in }}$
ramento se defendendi．Vap．6：pr， $\mathbf{2 ;}$ 20：pr；32：4，5；33：1；G．14：3；ES． 1 ； 2；2，3：1；7；R．7．giva manni v．，con－ cedere alii ius se defendendi．Vap，it： 1．piufrin ar viper v．kumin，Vap． 33：1．vinin a passin v．，ius habet hoc probandi．Vins．6：4．han a sama v．， ES．8；Vins．6：1．（pat）komber egh langer til hans－pa，det tillkommer sedan ej den anklagade att värja sig med gö̈sslu ep：ius iuramento göpslu eper dicto se defendendi postea non competit reo．R．16：1．rana sik til－pa， vide Rana 1．pan havir v．sum vil vi－ ta \＆c．Dr．18：2；G．5：1；7：2．\＆c．han a v．pat ar hans v．（at）vita v．dylia v．varia v．giva ep，Kr．18：2；24：pr； Eps．33：pr；Dr．4：3；5：pr；14：5；Vap． 1：pr，2，5；2，15：3；23：pr；33：pr．\＆c． han a v．maj epe，B．46．han a v． map tvaggia manna e巾e，B．15：I． han a v．pat ar hans v．m．fiughur－ tan manna epe，$\not$. ．2：pr；ES．3：2．not． 21；Vins．6：5；B．1：3，4；8：3．pat ar hans v．m．göpslu epe fiughurtan manna，R．16：ı．han a v．m．tvem af nipinne ok tolf valtnkunnum v． map fullum nipiar epe，vide Nip，Ni－ piar eper．2）rättighet att afgöra en sak：ius decidendi rem．Kr．16： $\mathbf{1 , 2}$ ； Vap．20：＇1；B．1：4．not．12；2：1．pan a v．sum byggia vil，sum innan at－ ta vil vita，sum til iamnapa vil de－ la，\＆c．G．8：pr；馬．5．6：1；10：pr，2； ES．16：2；B．8：pr，3；10，i1：2；32， 33. 3）rättighet（i allmänhet）att göra ná－ got：ius（generatim）aliquid＇faciendi． han a v．giva ut，inne halda，\＆c． G．11：pr；12：pr；14：2；18；ES．1：1； 4：pr；：21：1；B．11：1；17：1；25：3．pa aghu ．per v．sum skapalöst gita byght andrum，d．ä．rätighet att bygga quarn： ius habent molinae struendae．B．8： 2. дön gambla avarkanin a v．nyu avar－ kum ryva，ibid．pa ar pat hans v．
ok vari varper，d．a．han har samma rätt som om hela nämnden hade va－ rit pá hans sida：eodem iure fruitur， ac si tota nemda cụm eo stetisset．Kr． 16：2．＊
Vixl（vigelse，Kr．2：pr．not．32．）， f．1）invigning（af kyrka）：consecratio （aedis sacrae）． Kr ，2：pr．pa ar v．af kirkiu，templum profanatum est． Kr ． 25：pr．2）vigsel：benedictio nuptialis． Vide Vixla stamna．＂（vigsl）

Vixla dagher，m．dag dà en kyrka inviges：dies consecrationis templi． Kr ． 2：2； 9 ．

Vixla spiell，n．kyrkas ohelgande， hvarigenom dess invigning spilles eller går förlorad：templi profanatio，qua consecratio antea facta inutilis reddi－ tur．Kr．25：pr．Scribitur vigzslospilld， not．46．ibid．
Vixla steemna，f．sammankomst till förrättande af vigsel：conventus in quo fit benedictio nuptialis．bepas $-n u, G$ ． 8：pr．

Vip，viper，praep．c．acc．v．dat．1） vid：iuxta，ad，in．v．landamacre，hand－ vita，Vins．6：3；B．9：6．taka man v． drap，Dr．2：2；cfr．Taka 4．v．vara， G．6：pr；14：1；29：2；Æ．10：1；ES．8， 15：5；Vins．3：pr；6：1；7：5．not．6o；R． 1：pr；14：1．kvapa v．sighia ia v．， vide Kvapa，Sighia．kannas v．，vi－ de Kanna．Cfr．Hetta，Koma，Por－ va，Perr．＇2）med：cum．köpa，gara köp，iamka，skipta v．annan，vide Köpa，Köp，\＆c．afhaenda sar（iorp \＆c．）vip man，ES．10；Vins．6：7；7： pr．skipti v．annan，Æ．1o：1．skitpter， laghskipter，lutskipter，oskipter v．an－ nan，vide Skipta：\＆c．iant v．halft v． annan hava v．agha，Æ，8：pr；В． $\mathbf{3 5 :}$ 1；37：2．sunum sinum halft v．sik giva，閸9：pr．erva en huvublut v． burn sin，G．21：pr．varpa v．halda halfgirpi v．frïpgerpi v．annan，B，t3：

2; 20. brytas v. kunu, vide Bryta 6. delas, hittas, köpas, talas, aghas v.; vide Dela \&c. Cfr. Afla, Dela 2, Laghskilder, Skilia 1, Pratta. 3) emot: contra. bryta, ora v. annan, Eps. ind. 10; Dr. 7: 1, 2. pret ar v. han varper. giort, Dr. 10: 1. v. (botinne, manni, \&c.) taka, emottaga: accipere. Vap. 6: 1; Æ. 12: pr; R. 14: 1; 23: 1; B. 17: 1; 33, 39: pr; cfr. Viper taka. 4) till, för, i för rállande till: ad, ratione (hominis จ. rei). böta v. kunungin \&c. vide Böta 2. saker v. biskup \&c., vide $S a-$ ker 2. lösa vip kunung \&c., vide Lösa 4 d. satta ok böta v. annan, vide Satta. ratta sik v. gup, Kr. 21. varghia v. annan, vide Vaghia. vara man v., vide Vara, v.a. *

Viparin, adr. vidare: latius, ulterius. Dr. 3: 4.

Viper, m. 1) trän (huggna eller ej huggna): arbores (caesae v. non caesae). B. 33, 34: pr. Cfr. Galdviper. 2) skog: silva. sipan sol ar undi vipi, d. d. nedgången: postquam sol occidit, v. quasi in silvam se abdidit. R. 12: pr. Ita quoque Locc. et Ver. explicant hanc locutionem, etsi Ver. observat eos, "qui in insulis vel terris planis maritimis habitant, cum dicunt sol ganger undir vip, intelligere sub occanum se condere solem." Ih. vero, etsi his adsentiens, ipseque adferens etiamnunc apud nostrates consuetam formulam: solen gar $i$ skogen, tamen perperam fingit vocabulum quaddam vide, coelum, horizon, ut autumat, significans. *
Viperdelu maper, m. vederdeloman: adversarius, qui cum alio litigat. Kr. 13: 2; R. 1: pr.

Viper ganga, vỉ ganga, v. a. c. dat. (vide VGL.) Eps.17, 25; Dr. 3: 1, 3; 11: pr; Vap. 8: 2; Æ. 15; ES. 16: 2; Vins. 6:4, 7; B. 39:pr. han ganger viper
drapinu, grerb sinne, \&xc. Dr. 3: 1; 11: 1; Vap. $11: 1$;-Vins. 6:4. ${ }^{\circ}$

Vỉerganga, f. bekännelse: confessio. Dr. 3: 1; 12.

Vipergangu maper, m. en menniska som bekänner (ett af henne beganget brott): homo qui confitetur (crimen a se cernmissum). Dr. 11 : pr. krevia -mansins, fordra att häradet skall framskaffa dráparen som bekänner gerningen : petere a territorio ut exhibeat auctorem caedis, facinus confitentem. Ibid.

Viper giald, n. det som är gifvet i betalning eller byte för en sak som nágon köpt eller tillskiftat sig; (vedergallning): pretium quo res emitur vel permutatione adquiritur. G. 14: 2; © E . 10: 3; ES. 5, 9: pr; cfr. Vita 1. fa map fullum -dum, Vins. 7: r. pat ar egh v. hans fear, d. a. köpt med hans egendom: non ab eo emtum v. eius bonis solutum est. Æ. 17 .

Viperlagh, n. vederlag: compensatio. Inde

Viherlags öri, n. böter som erlagggas af den som förytrat jord, men brister at hemul, eller ryggar köpet eller skiftet: mulcta quam pendit is, qui fundum alienavit, at evictionem avertere nequit, aut rescindit factam venditionem vel permutationem. ES. 3: 1; 4: pr, 2. luka ut, mista \&c. varp ok v., allitt. ES. 3: 1; 4; pr, 2; 8, 1 1: pr; 14: . Ratio nominis ea esse videtur, quod possessor fundi, evictione facta, olim semper mulctam illegitimae usurpationis pependit, si vero auctorem laudasset, eumque factae venditionis convicisset, ab eo illius mulctae compensationem, viperlags öri dictam, accepit; quod recentiori tempore, ni fallimur, ita mutatum est, ut possessor, si emtionem probare posset, a mulcta liber esset (ES. 4: 2; x5:5.), at vendilor tamen, si
evictionem non posset" avertere, mulctam, retento nomine viperlags öri, emtori fraudato solveret.

Viper mund, f. en gáfva af tva marker, som i visst fall gafs af brudgummen till bruden sásom ersâttning för omynden: donum duarum marcarum, quod in certo casu sponsae dedit sponsus, niomine remunerationis dotis. G. 3, 15 . In Lege Burgund. vittemon appellatur donum; quod sponsus dedit proximis sponsae cognatis. Cfr. Haltaus, Gloss. vv. widem, widemut \&c.

Viper taka, vip taka, v. a. emottaga: accipere. Kr .1 13: pr; Vap. 6: 3; 32: 5; ES. 16: 2; R. 8: pr; 22: pr; 23: pr; B. 2: pr; 9: 6; 33, 48. vil han egh v., d.ä. vidkännas att han salt eller gifvit den klandrade saken át den andre: si repugnet, negando se rem litigiosam alteri vendidisse v. dedisse. Vins. 7: 1; 9: ı. ma egh v. at osurnu, d.à. vinen som ej framskaffat säljaren, skall med ed af köparen bindas, om han skall emottaga eller âtaga sig saken, d. a. om ansvaret skall träffa honom: proxeneta, qui non in medium produxit venditorom, tamen reatui ne subiicitor antequam emtoris iuramento constrictus fuerit. Vins. 6: 2. Cfr. Vī 3. *

Vipervist, f. (vide VGL. v. Atvist.) Dr. 6.

Vipia, f. vidja: vimen. Dr. I3: 2. Cfr. Eki vipia.

Ukar, pron. poss. dual. vår (băgges): noster (amborum). f. ukur, B. 9: 2. ${ }^{\circ}$

Ulagh, Ulaghlika, vide Olagh, $\mathrm{O}^{-}$ laghlika.

Um, praep. c. acc. 1) omkring: circum. binda um arma, ramarkar um by, \&c. Dr. 2: 1; Vap. 33: $1 ;$ B. 1: pr; 16, 20, 23. koma um (sik diki alla) garpi, B. 3: pr; 28: 4. bita um ben, B. 24: 2. sat um (sc. hump) stena, B. 3: 1. 2) omkring, öfver: per. um alt
rikit; alla laghsaghu; \&c. Eps. 8; Dr. 3: 4; R. 26: 1. 3) förbi: praeter. fram um fara, B. 37: г. 4) om, angáende: de. um paskaskuld, hor, \&c. Kr. ind. 10, 15, 22; сар. 3: pr; 29: 1. \&c. um tomptir, B. 6: pr. sighia til um famt, R. 7. um huru, hvat, an, at \&c. Kr. ind. 1, 2, 4-9, 16. \&c. bipa kunungs rafst (sc. par) um, ES. 15: pr. Cfr. par. 5) i afseende pá: ratione (rei). um lyti ok laki, Vap.18: 1. um andra, pripiu (nat), Kr. 7: 1. fa skapa um sit korn v. fa, R. 4: pr; B. 25: 3. kvar sitia um branstup, B. 44: 1. 6) om, pá, i (tid): in (tempore), per (tempus). um vixla dagh, sunnudagh, siunda dagh, iul, \&c. Kr. 2: 2; 3: 1; 7: 2; 11, 23, 29: 1. \&c. um anfrī, vartima, vinter, \&c. E. 21; B. 1: 2; 9: pr, 1; cfr. Var. um nat v. nattina, vide Nat 1. um dagh, interdiu; um daghin, uno v. eodem die; vide Dagher 1. um arit, quoque anno. Kr. 11; E. 12: 1. giva um arit, pro quoque anno. स. 12: 1. um hvart ar, Kr. 11. um ar, nat ok iamlañu, prJar, fam v. niu nucor, döghn, ett helt ár \&c.. porintegrum annum \&c. Kr. 13: pr; 25: 1; Dr. 5: 1; G. 11: 1; 14:2; E. 14; Yins. 6: pr; B. 41: pr; 5ı. \&c. nöt um siax halma, i.e. qui vixit sex annos B. 9 : pr. 7) adv. omkring: in orbem. vatn viender um hiul, B. 28:4. not. 1. *

Um, conj. om: si. Kr. ind. 3; Vap. ind. 12; G. ind. not. 13. \&c. *

Umbups maper; m. (vide VGL.) R. 14. ${ }^{\circ}$

Umeghn, f. utjord, jordstycke som någon eger, utom sin andel i bys gemensamma egor: solum quod, praeter portionem communium pagi agrorum, ad aliquem pertinet. )( bolbyr, E. $9:$ pr.

Undan, i) praep. c. dat. undan: a, seorsum a. ganger undan perre (kvarn), Yap. 1: 2. rapa (gops) u. skipti, Dr.

5: pri giva (iorp \&c.) u. rattum arwa, cria u. andrum, d. a. till den apdres förfang: in alterius detrimentuma : © E 4, it; B. g: 8. Cfr. Hasla. 2) adv. undan, bort: e medio, abhinc. u. stippa, koma, \&c. Eps. 26. not. 35; .Vap. 30: pr; 3ı: 5; 32: 6; G. 16: pr; Æ. 6: I; R. 7. ${ }^{\text {a }}$
$\therefore$ Undir, undi, praep. c. dat. v. acc. f) under: sub. u. kvarn, syll, Vap. 1:2,4; 3a:4. u. las laggia, G. 8: 2. stiala v. taka u. lase, Vap. 32: ı, 3. göma u. sinne varn, Eps. 18, 19, 24. (annan. (umbupsman) u. sik taka, R. 14: !. laggia epa u. kunuings dom, K.f. 13: 2. satia pernninga $i$ borghan inc.: :kuriungs dom, d. ä. till dess konungen dömt $i$ saken: donec caussa a rage deoisa fuerit. R. 4: s. rypia (iorp) u. rovim, vide Rova. laggia (iorp) дt. (\$riggia) ara stamnu, intaka skogh *.i mala, B. 9: 7; 32. 2) till: ad. u. mö̈ringa:ganga, de hereditate, Eps. 18. 8) till förfăng eller skada för en annan: (om nágot son göres i hemlighet efler med srek): In alius detrimen--time v. Tráadem (de furtim v. doloso (facto): gara hor u. man, vide Hor. - Cfir Undi. geff. ${ }^{\circ}$
$\because$ Undi gaef, $\quad$ f. städja gifven till för: faing för en annan: arrha furtim; in ialius fraudem data. B. 9: 4.
Undi :soknari, m. under- eller vice--fiskalzsexactor vicarius. R. I4: pr.

Undistandas.wn a. förstå: intelligere. -pat rer isoa-dande, det är sà att förstå: hoc ita intelligendum est. Eps. 10 : ${ }^{\prime}$ рр; Dr. 2: 2; Vap. 15: 4; Æ. 3: pr, 1;
 is Uropdi taka, wo. a. (vide NGL.) Eps. at. $\mathrm{t}: \mathrm{m}$
$\therefore$ :Unger, jadj ang : iuvenis. Vap. 6: $1 .{ }^{\text {a }}$ $\cdots$ Uthemernder; vide Oncemder.
$\therefore$ URp,' adr. 1) up: sursum. lepa up a "högh; Dr. I\&: c. up at akre, Kr. 9: by
up brggia, B. 5: 1. up $a_{\mathrm{s}}$ i. q. a. up à paen atta laggin; 压. 1: 2; 3: pr, vitna \&c. up a mun, Eps. 12; R. 23: pr. ganga laghum up a (mal), R.3: i. up braenna, föpa, gara, halda, hugga, risa, skara, vide Branna \&c. 2) genom en lika bild som niber stundom beteknar molsatsen, betyder up att nảgot uphäfves eller göres ogiltigt: pari figura, qua v. niper contrarium significat, v. up indicat aliquid tolli v. irritum fieri. up piggia, vide piggia. Cfr. Up ganga. 3) up beteknar stundom att något ar helt och hallet gjordt, så att intet âterstär: h. v. interdum indicat aliquid plene ac usque ad finem esse factum, ut nihil restet. ar alt up salt, G. 14: i. up inna, vide Inna. *

Up binda, v. a. upbinda: subligare. Pa -das klokkur, Kr. 22; cfr. Dymbilvika.

Up byria, v. a. börja: incipere, initium facere. R. 26: 1; B. r: 4.

Up fulla, v. a. fullt ersätta: plene compcusare. G. 8: pr; B. 8: 3.

Up gunga, v. n. 1) upga: nriri. solin ar -gin, R. 21: pr. 2) uphäfvas, förklaras ogild: irritus fieri. eper ganger up, Vins. 6: 2; R. 8: 2.

Upgangs aker, m. en besådd âker, der sâden hâller på att sticka up: ager consitus, ubi germinant segetes. B. 49 Locc. vertit: "ager adsurgens."

Up heongia; $\nabla$. a. uphänga: suspendere. Eps. 16; Dr. 13: 2; Vap. 32: pr, 1, 3; 35,41. ${ }^{\circ}$ (hengia)

Up kippa, v. a. updraga: sursum trahere v. tallere. B. 8: pr.

Up lata; v. a; ӧpra:- aperire. hus u., Vap. 32:4. ${ }^{\circ}$

Uppe, adv. uppe: superne. sum u. stander $i$ bokinne, d. ä. ofvanför, i det föregående: ut supra (sc. in §. r.)
dictumest．正 10：2．per sum u．boa， i．q．ovan firi，B．8：pr；cfr，Boa：\％．

Uppe halda， v．a．c．dat．v．ace．skaf－$^{\text {－}}$ fa，bekosta：praestare，impendere，prim borpum v．pry borp manni u．，Kr．2： pr；ES．I：I，2．dagsvarkum u．，Vap． 16：pr．${ }^{*}$

Uprattar eper，upratu eper，m．till－ äfventyrs den ed，hvarigenom nágon bestyrker att han i ett mål，fọ̈r hvil－ ket han varit tilltalad，gjort rätt för sig pa liongaping，eller att han i en jordatvist lagligen värjt sig：forte illud iuramentum，quo quis adserit se in caussa quadam contra se acta，in iudicio lion－ ga ping se rite defendisse（at han gik laghvarper af lionga pingi map lagha epum ok lagha domum，R．26：pr．）， vel in lite de re immobili ius suum legitimo iuramento defendisse（at han haver pa iorp laghvart，ES．15：pr．）． Kr．13：3；R．17．Locc．illo loco vertit： ＂praestitum iuramentum；＂hoc vero： ＂restauratum iuramentum．＂

Up setia，v．a．upsätta：statuere，ex－ ponere．u． $\sin e p$ ，framställa de män som äro beredde att gå ed：viros ad itrandum paratos in medium produce－ ré．B．1： 4 ．

Up taka，v．a．1）uptaga：tollere，pro－ mere．kunu ur iorp u．，sepultum fe－ minae cadaver eruere．た．7．lik ri．， Eps．29．2）emottaga，upbära：capere， accipere．Kr．9．not．53；．Eps． 18 ；Dr． 11：pr；压 14；R．15；B．9：1；32，33， 44：1．＂

Up taelia，v．a．upräkna：enumerare． Eps． 11 ．${ }^{*}$

Ur，praep．ur：ex．Kr．1；Eps．1：5， 7；7：1．\＆c．ur（sc．akre）fara，B．15： pr．skar．ur（sc．iorp）gaslinga torvu， B．25：2．Cfr．Giva 1，Köpa 1，Lata 1， Skipta 2．＂（or）

Vraka，v．a．1）drifva：agere，pelle－ re．bort v．，Vap．3ı：3；压1：1；B．9：

1．af v．，B．35：pr．थ．（sc．svin）a （skogh），B．41：pr．－ker（sc．fae a aker） ok gatir，B．21：2．Cfr．Firi wraka． 2）drifva in，slå in：infigere．v．piu－ perhal a vagh，B．4：pr．v．staka， sätta gärdsgårdsstörar i jorden：palos in humo defigere．B．29．：－Cfr．Haf vrak．

Vranger，adj．vrång，elak：pravus， malignus．B． 21 ：pr．${ }^{\circ}$

Vrangt，adv．orätt：iniuste，perpe－ ram．Kr．16：pr．${ }^{*}$

Uren（acc．urenan），m．i．q．runi． B．25：pr．

Vreper，adj．vred：iratus．Eps．1：7．${ }^{\circ}$
Vreps hand，f．（Isl．hönd，dat．hen－ di）en af vrede styrd hand：irata ma－ nus．hugga annan map vreps haende， Vap．ind．6．map vilia ok vreps han－ de，allitt．Vap．6：pr；20：pr．

Vreps vark，n．i vredesmod begån－ gen gerning：laesio irato animo facta． skena alla（sc．annat）v．， $\mathrm{Kr} .30: 1$.

Urgaff，f．en gåfva utgörande half－ va egendomen，som fadren skulle af－ stå åt sina söner，dà en af dem gifte sig，eller fadren sjelf ingick nytt gifte： donum ex dimidio bonorum constans， quod pater universis filiis cessit，cum eorum aliquis uxorem duceret，vel pa－ ter ipse ad secunda vota migraret．压． 9：pr，2；10：pr．

Ursaka，v．a．göra saklös：insontem reddere．u．sik，B．1：4．

Ursaker，vide Orsaker．
Urpinga，adj．indecl．dả ting ej hảl－ les：quando non celebratur conventus iudicialis．siti par til daghrin ar u．， till dess det．är så sent pá aftonen，att tiden för tings hållande är förliden，$d$ ． a．till dess solen är nedgången：exspe－ ctato donec ingruerit vespera，qua non celebrantur indicia，$v$ ．donec occiderit sol；（quam exspectationem harbara La－ tinitas nolavit verbo solsatire［a sola
sater\}; vide du Fresive Gloss. b. v.) Kr. 19: 1. coll. R. 12: pr; 21: pr.

Urpiuva, adj. indecl. (vide VGL.) gara sik v. geras u. (maђ vin ok vitne), Vins. 6: $1-3$; 8: pr. " (orpiuva)

Urafle, n. i. q."ofafle. B. 25: pr. not. 4; 36:

Ut, 'adv. ut: foras. ganga ut $i$ garp, Dr. 2: 2. ganga ut ivir aker, ut at akre, Kr. 9; B. 7: 1; 9:6. gange ut virpningin, ganga ut prea nexter, vide Ganga 1. ut a diup, B. 28: 3. sla ut ögha, skiuta ut skipi, B. 24: 4; 43: pr. byggia ut a annan, d. ä. utöfver rätta gränsen: ultra iustos terminos. B. 8: 4. (sc. gialdi v. givi) ut tiundan, arvit, morpgialdit, Kr . 13: pr; Eps. 23: 1; Dr. 12. gaera ut (gatu) af sialfs sins (sc. iorp), B. i1: pr. vacnda ut hiul (nisi pro ut legendum sit um), B. 28: 4. ut biupa, falla, gialda, lata, luka, laggia, lösa, miota, vide Biupa \&c. Cfr. Map 4."

Utan, praep. c. gen. v. acc. 1) utanför, utom: extra. u. soknar, kirkiugarp, garpslips, garp, priskulda, laghsaghu, huvup ramarka, haraps, Kr . 20: pr; 25: 1; Eps. 1: 4; Dr. 14:4; ES. 1: 1; 13: 1; B. 2: pr; 26: 2. \&c. u. lands, rikis, vide Land, Riki. u. garן ok lagha.haff; B. 28: 2. u. huvups mal, B. II: pr. u. vargha skall, cum non est instituta publica venatio. B. 36:4. Cfr. Kirkia 1, Varper, Varphaelde, Et. 2) förutan: praeter. Eps. 9; Vap. 15: 3; G. 7: pr; B. 5: 2. for u., Kr. 26: 1: not. 86; Eps. 26; Vap. 32: 1; G. 16: pr. \&c. firi u. (sc. pat at) egh ma \&c. ES. 22. 3) utan: sine. Vap. 33: 1; G. 6: 1; 玉. 4; B. 5: 2; 35: ı. Cfr. Vili. 4) adverbialiter, utantill, utanför: extra. halder hup u., Vap. 23: pr. pret sum u. ar, B. 28: 3.*

Utan; conj. om ej: misi. Kr. 4: pr; 5: 1; 6: pr; 8: 2; 13: 2; Vap. 3: 1; B. 4: 1. (u. per takin) \&c. firi v. for u., idem. Kr. 27: 2; Dr. 3: pr; E. 3: 1; B. 17: г. u. hunder ok maper, tompta garprin, Vap. 2; B. 9: 3. u. passum lundum, R. 14: pr. u. til klostra, um tomptir, map stcomdu pingi v. ping stremnu, Æ. 4; B. 6: pr; 38. ${ }^{\text {a }}$

Utan, conj. utan, men: sed. Kr. 13 : pr; 26: 1; Eps. 12, 31:2. \&c."

Ut bara, v. a. utbära: exportare. Vide Sapis skappa.

Ut böta, v. a. utbetala böter: mulctam expendere. Dr. 12. et not. 44; Vap. 10; ES. 15: 5. Cfr. Böta 1.
Ut döma, v.a. (vide VGL.) B. 44: 1. ${ }^{\text {" }}$

Ute, vide Uti.
Ut fa, v. a. i. q. ut giva. G. 16: pr; B. 26: 1 .

Ut fasta, v. a. utfästa: promittere. u. böter, morpgiald, Eps. 2: 1. not. 95; Dr. 12.

Ut föra, v. a. utföra (lik): efferre (funus). Kr. 7: I, 2.
Ut giva, v. a. utgifva, utlemna: tradere, dedere. Dr. 17: 2; Æ. 7, 14; ES. 12: pr; 15: 5; Vins. 2; R. 14: 1; B. 1:4; 17:
Ut gera, v. a. gifva, utgifva: dare, pendere. Dr. 12. et not. 40; G. ind. 16, 28; cap. 16; Vins. 6: 5. ${ }^{\text {s }}$

Uti, ute, adv. 1) ute: foris. Dr. 7: 1; B. 19: pr; 21: I. a vaghum r. diupe, i skoghe v. vatne u., Vap. 31: 4; 32: pr; 39: pr. not.32; B. 37: 2. stiala korn af akre u., Eps. 32. pa ar u. huvups sakin, i. q . sakin dömis ut $\mathbf{\nabla}$. falder in a han, Vap. 20: 1. coll. R. 26: ı. 2) ute, förliden: finitus. iamlangin, stemnudaghin ar u., prea. neter ceru u., Dr. 3: 1; Vap. 15: 4; ES. 16: 2; B. 36 : 2 ; 44: r. *

Ut inter, adj. helt och hallet förvärfvad eller förtjent: plene adquisitus. gift cer -t, B. 9: 4. Cfr. Gift 1 .

Ut: lana, v. a. i. q. ut laca. ES. 16 : 2. not. 84.

Utlas, m. det som är utom lás, ej inläst: res non sera clausa. Vide Inlas.

Ut lata, Ut luka, vide Lata 1', Luka.

Ut leea, v. a. utlăna, förstricka: mutuo dare. ES. 16: 2.

Utlandinger (utlandinger), m. utländning, utom landet (Östergötland) född eller boende person: alienigena, homo extra provincian (Ostrogotiam) natus v. habitans. Dr. 10; Æ. ind. 22; R. 11: pr. Cfr. Inlandinger.

Utlendis, adv. utom landskapet (östergütland): extra provinciam (Ostrogotiam). ES. ı3: r; Vins. 6: pr. not. 70; 7: 3.

Utlendsker (utlandzsker), adj. utländsk, frân annat landskap (än Östergotland): exoticus, extra hanc provinciam (Ostrogotiam) natus, factus, \&c. ※. 23: pr. et not. 46; R. 12: 2; 14: ı. $u$. har, mattul, Eps. 30; G. 15. ${ }^{\circ}$

Ut lösa, vide Lö́sa 4 c.
Utrikis, adv. utrikes: extra regnum (Sueciae). Vins. 7: 3. not. 22.

Ut sighia, v. a. săga till slut: usque ad finem dicere v. recitare. B. 51 .

Ut skipt, f. (vide VGL.) )( tompt, aker, ang et garpsla, B. 2: 1. ${ }^{\circ}$

Ut sokna, adr. utom soknen: extra paroeciam. Kr. 20: pr. not. 62.

Ut stamna, v. a. 1) genom förnyade stämningar (till tre ting) bringa en rattegảng till slut: litem iteratis citationibus (quibus ter ad iudicium defertur) ad finem perducere. pry ping u., ES. 14: pr; B. 1: 2. lagha sokn u., vide Sokn 2. iorpadelu u., ES. 1 1: 2. u., absolute, R. 14: 1. 2) stămma, inCorp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.
stămma: caussam ad itadicium deferre. R. 24, ubi tamen v. iut delenda videtur, ut : Siabet not. 52. ibid.

Ut setia, v. a: utsätta: exponere, at pant u., pantsatta: pignori ponere. ES. 16: I .

Ut sökia, v. a. ı) i. q. ut stamna 1. lagha sokn u., vide Sokn 2. malit ar ut sot, R. 18. 2) utsöka: exigere. u. panninga, B. 36: 4. pat (sc. mal). skal henna gipta maper ut., i. e. actionem instituere et mulctam exigere. Vap. 10, 14: i. not. $57 . *$
Ut taka, v.a. (vide VGL.) B. $3_{1}$. not. 86. u. man (sc. ur huse), Dr. 2: 2. u. (sc. gops) mcep ransakan, Vap. 31:4.

Uxe (oxe), m. oxe: taurus castratus. Dr. 16: 2; Vap. 2; B. 24:3; 25: 1; 34: I. "(oxi)

Vagger, m. vägg: paries. Vap. 32: 4. Cfr. Vagher.

Vaggia köp, n. köp (af jord) emellan man och hustru: emtio venditio (fundi) inter coniuges facta. G. If: pr. Cfr. VGL. h. v. ${ }^{\circ}$

Vagha rypsla, f. vägrödjning: viarum munitio v. reparatio. B. 14: 1 .

Vagher, m. 1) vig: via. Eps. 5; Vap. 31:4; B. 4: pr, 1. \&c. dör han a pöm vagh, i. e. in illo itinere. 厄. 5. hava $i$ by vangs rum ok vagha, allitt. ES. 7 , ubi tamen vagha pro vergha rum scriptum esse potest, etsi illud nullum idoneum sensum praebere nobis videtur; nisi dicendum sit vergha (in not. vaghar) pro vaggia $\mathbf{v}$. vaggiar esse scriptum; ut adeo vangs rum ok vaggiar esset agellus, quantus veliculum capiat, et segmentum areae, in quo paries slare possit. Monumenta antiquioris Iuris Germanici loquuntur de praediolo, ubi tripus poni possit. Gr. p. 8o. Cfr. Karl, Vatn;

Almcennings-; Far-, Kirkiu-, Kvar-na-, pings-, рiup vagher. 2) sida: latus, pars. annan vagh, Dr. 7: i. not. 38. Cfr. Annanvagh. ${ }^{\circ}$
$V$ aghfarande, adj. resande: iter faciens. Kr. I2: pr. ${ }^{\text {a }}$

Vaghia, v.a. i) vika undan, väja, undfly: vitare, recedere. v. skapa, B. 15: pr. humper vil egh firi (lagha mali) $v .$, i. e. loco cedere. B. 3: pr. 2) söka någons gunst: favorem alicuius captare. v. vip hin . . . map ars gref, skaffa sig tillstảnd att bo quar ettår: impetrare veniam manendi unum annum. B. g: 6. Cfr. VGL. h. v. ${ }^{*}$

V̌kkia, v.a. (Isl. vökvi, humor; vökva, irrigare, madefacere; vök, foramen glaciei, cfr. Vak.) väcka (is), göra vak: foramen in glacie facere. B. 26: pr. H. v. generatim, ut recte observat Ih., denotat: aperturam facere, qua humor elicitur.

Velia, v.a. välja: eligere. v. taka, R. 6: pr.

Vana, v. a. (a van) mistänka, pá mistankar tillvita: suspicari, suspectum criminis accusare. venis hana v. heenne pön sak; )(varper takin viper, Kr . 26: pr; Vap.3ı: ı. vanis sak til perra, Eps. ī. pôn vanas pa sak, han vanis perre sak, )(ar takin at, varper gripin vip, Eps.ind. 17 ; cap. 3 ı: 2; Vap. 35.

Vanda, v. a. et n. vända: vertere. v. vagh, vatn, B. 5: 2; 8: pr. vatn -dir ut v. um hiul, B. 28: 4. ater v., a) vända tillbaka: reverti. B. 27 : pr; 37 : pr; 43: ı. b) återvända, uphöra: desinere. R. 18.

Varia (impf. varpe, sup. vart, part. pass. varłer), v.a. 1) värja, försvara: defendere. Dr. 2: 2; R. 3: 2. 2) i synnerhet, försvara inför rätta: speciatim, in iudicio defendere. v., absolute, G. 12: pr; 14: 2, 4; Æ. 5. \&c. v. ) (hemult
gara, i. q. salver hemula. saor, ES. 6, it: ı. v. alla falla, nomd verr, vide Falla 4, Haraps naemd, Namd. v. faprini sit, iorp, \&c. Eps. $7:$ pr; Vар. 33: pr; ES. 14: 1. \&c. v. iorp sik til handa, vide Hand. sokna namdin var iorן prasti aella kirkiu, Kr. 3: ı. v. epa, de nemda, Kr. 13: 2. v., v. sik v. varias firi horsiang, epsöre, knifs lagh, piafsak, \&c. Kr. 27: 1; Eps. 1: 2; 12; Vар. $11: 1$; 32:6; 33: 1; G. 12: pr; Vins. 7: 4. not. 48. gen v., ES. 14: pr. v. map lagha domum, ibid. v. sik map lagha epum (ella lagha domum) alla lagha botum, R. 19. v. sik map iarne ok gups domi, Eps.17. v. (sik) map epe v. epum, Vap. 32: 6; 33: pr; B. 3: pr. not. 79; 36: 4. v. (sik) map tolf manna epe, Vap.3ı: 1; 32: 4; 33: pr; B. 15: 1. v. (sik) map fiughurtan manna epe, Kr. 24: pr; Æ. 24; ES. 5; Vins. 7: 1. v. map famtan manna epe, Vins. 3: pr. v. (sik) map pratrlftum eре, Ерs. 23: pr; 31: 1; Vap. 3ı: 1. v. sik map pranne tolf manna epum, Vap. 1 : 1. v. sik map pranne tylftum, ibid. - Dả frảga är om jordatvister brukas ordet veria bảde om kärandens och svarandens bevisning: ubi agitur de litibus circa res immobiles, h. v. tam de actore quam de reo ius suam iuramento defendente occurrit. ES. 14: 1; 15: 4; B. 28: pr, 4. Cfr. Laghvaria. *

Vark, n. i) verk, gerning: actio. Vap. 32: 3; Æ. 20: pr. Cfr. Hand-, Rans-, Vapa-, Vreps vark, Dagsvarki. 2) verk (bygnad \&c.): opus. Vap. 1:2; 25: 1, 2; B. 8:3. not. 34; §. 4; 35: pr. falder (sc. annar) af -kum, si quis de his operibus, sc. molina v. ponte decidat (verba enim proxime antecedentibus sunt accommodata, attamen intelligenda sunt de nece a quocumque antea memoratorum operum homini il-
lata). Vaф. i: 2. Cfr. Handfaster, A-, Fiske-, Hand-, Möllu vark.
Vorka, v. a. i) göra: facere. Vide -Avarka. 2) i synnerhet, begå brott: speciatim, crimen committere. Vap. 35. v. sak, Kr. 17; Dr. 4: 3; 5: pr. pret sum til annars -kas, brott som emot en annan är begånget: crimen contra alium commissum. R. 14:pr. $v$. ., perperam pro virka, B. 28: 4. not.4. Cfr. Forvarka.

Varki, m. i. q. vark 2 . Vide Vasi.
Varknapa för, adj. arbetsför: par operi faciendo. B. $24: 3$.
Varknaper, m. arbete: opus, labor. Vide Varknapa för, puara varknaper. "
Vern, f. 1) förvar: custodia. göma (gops) undi sinne v., Eps. 18, 19, 24. 2) försvar inför rätta: defensio iudicialis. $i$ v. standa, d. a. i eden: in iuramento. ES. ind. 14. Cfr. Iorpa warn. "

Varre (vare), adj. compar. sämre:
 16: 2. not. 82; B. 27: pr. skipta til -ra, G. 14: 2. halvu v., vide Halver. varster, superl., B. 30: 1 . "

- Varp, n. (pl.) köpskilling, värde, hvarmed nágot betales eller hvaremot det borthytes: pretium (quo res emitur $\mathbf{v}$. permutando adquiritur). ES. 3: 1; 4: pr, 2; 7, 8, 9: pr. not. 99; 11 : pr; 12: I; 14: 1; B. 33. et not. 43. bepas pa sinna, reml. husenṣ värde: pretium aedificiorum petere. B. 9: 3. *
- Varper, adj.' i) vard (i penningar \&c.): qui certo quodam pretio constat B. 25: $2 ;$ 33.' mark v:; Vins. 9: pr. 2) värd: dignus. Eps. д3: pro py ar tak v. til virpning minna (at) ganga, hart ar v. til iamnafia at ganga; Vins. 7: 3; 13; B. r: 3.
Vastan, adv. i' vester: ab occidente. Vide Norpan, Surnan. *

Vatis maper, m. (vide VGL. v. vatti, m.) R. 5: 1 .
Vetti, vati, n. (egentl. vitnesbörd, bevisning genom vitnen: proprie testimonium, probatio per testes) ed i rättegăngsmål: iuramentum iudiciale. svaria i v., R. 15. v. fram telia, förkunna hvad det är för ed som af parten skall gas (om taken, som för öfrigt ej hade någon befattning med sjelfva eden): pronuntiare quid iuramentum a reo dandum sit (dicitur de sponsore, cui praeterea nihil negotii erat cum ipso iuramento). R. 8: pr. ${ }^{\circ}$

Vap, n. pl. pant: pignus. B. i7:1. (iorp) at vapium hava, ES. 16:2. vap; perperam pro varp, ES. 7. not. 3o. ${ }^{\circ}$

Vaper dagher, m. dag, då vädret ar vackert: dies bonae tempestatis. Kr . 9. $i$-ghum, d. a. den tid pá året dà vadret är vackert: amoeno anni tempore. B. i: 2.
Vapia fast, f. stadfästelse af jords förpantning, med föreskrifna formaliteter: solemnis pignerationis de fundo contractae confirmatio. satia (manni) iorp at v. (at pante), ES. 16: pr, 2. Cfr. Apal fast, Satia.

## Y.

Ykil dagher, m. en mindre helgdag, som ej hade forheligp. dies festus minor, quem non praeivit vigilia (forheelgわ): ) ( pien dagher sum forhaelgh ar firi, Kr. 20: 1 , Origo prioris partis h. v. non constat. Forte deducenda est ab onka, ensam, prov. ynka: unicus, solitarius (cfr. VML. v. Enstöpings dagher): Ih., h. v. deducens ab Yrkia, operari, eam uno loco sic explicat: "feria minor, qualis est Apóstolorum, et in qua post peracta sacra operi rustico vacare fas est;' at in'
mox sequenti pagina，oscitanter omuino ita：＂dies vulgaris，quo operari fas est．＂

Ypin（ipin，upin），adj．öppen：aper－ tus．Kr．5：pr．${ }^{\text {d }}$（opin）

Yppinbar（ippinbar；opinbar）；adj． uppenbar：manifestus．Kr．26：1；Eps． 21；E．7．Cfr．Skript 2，Vitni 1．＂（o－ penbar）

Yppinbara，v．a．（vide VGL．）Eps． 12，21．not．83．＂（openbara）

Yppinbarlika（ippin－，upinbarlika）， adv．uppenbarligen：palam．G．7：pr． Cfr．Skript 2．＂（openbarlika）

Ytarst，adv．ytterst：extremp loco， ad extremum locum．B．28：3．Cfr． Oytarster．

Yvarmer，adv．längre up，ofvanför： superne，supra．B．8：pr．et not．i．

Yvarster（ （vacster，övarster），adj． superl．（egentl．öfverst：proprie supre－ mus）sist：ultimus．－sti femt，vide Famt 2.

## P．•

pa，1）adv．dá：tunc．Kr．i．\＆c． ba sum，dá uăr：cum．Kr．g；Dr．3：2； 15：pr．an pa，vide adv．\＆En．pa cen， men om：si vero．Kr．17，20：pr；26： pr；27：pr，2；Eps．ıo：pr；16，25；Dr． 2：1，2；：9：pr；Vap．ı3：pr；G．12：1；B． 5：2．2）$p a$ förekommer stundom utan betydelse：b．$\nabla$ ．interdum fere otiosa occurrit；ex．c．pa förin，Kr．2：I．pa gari，Kr．io：pr．pa takin，Eps．18． pa böte，Dr．2：1．\＆cc．：3）conj．dá； när ：cum．Kr．2：1；7：2；13：2；2！．\＆rc．。

Pa，vide piggia，＂pan．${ }^{\prime}$ ，
paghar，1）adv．dà：tunc．Dr．2：2； 9： 1 ；ES．ı5：5．2）cónj．dà，nảr：quan－ do，cum．Eps．1：pr；7：1；10：1；Vap． 4；G．2，5：pr．\＆c．＊

Panbrika（thangbrykka，tangbrinc kia），f．（vide VGL．）baca skiold ivir pang ok p．，allitt．，d．à．öfver sjöstran－ den eller genom skogen：per mariti－ mam oram vel silvam hostiliter inva－ dere in regrum．Eps．30．©（pang－ brakka）
pang，n．tảng，sjögräs：alga，fucus． Vide Panbrika．
piana，v．a．tjena：servire．Dr．14： 9.

Pianist（pienista，ES．12：pr．not． 5o．），f．tjenst：ministerium．Kr．9，it， 12：1；E．10：pr，ES：12：pr．${ }^{\circ}$
piggia（impf．pa；thd，Vins．6： 7. not．82．sup．pighat），v．a．emottaga（till skänks eller för intet）：accipere（dono v．gratis）．（giva，G．II：pr；Vins． $9: 1$ ． not．94；B．46．et not．96．p．miolk，dia： mammam sugere，Vins．6：7．not．82； de quo loco non audiendus est Ih ，qui hanc locutionem in aliis Iuris Codici－ bus occurrentem explicaturus，credit Ins Vestmannicum，quod pro $p a$ habet dhag （in manuscriptis codicibus pag v．pagh）， meliorem praebere lectionem．（Glass． v ． daggia）；neque enim，ut pro certo ha－ bet Ih．，imperf．pag，magis quam 乃a， referri potest ad infin．daggia，lacta－ re，nec daggia＂in antiqua lingúa idem significavit ac sugere，lactere；＂etsi ver－ ba dägga et dia ab hodiernis nostris lexicographis，patriam linguam parum callentibus，confunduntur．p：up．（e申）， underlàta att gá ed，som af vederpar－ ten blifvit efterskankt：omittere ius－ iurandum ab adversario remissum．R． 5：1；io．p．）（svaria，Vap．i：pr．${ }^{\bullet}$ ；
pin，pron．poss．din：tuys．n．pit， B．19：pr；25： 3 ．

Ping，n：1）tihg，sak：res Vide Forping．Hanc significationem $b$ ．$\nabla$ ． cum sequentibus，ad quas per metony－ miam translata est，connectendam esse， non dubium videtur，si conferatar $v$ ．
mal, res, eaussa, quae apud Germanos accepit significationem iudicii (vide Histaus, Gloss. he v.), cuique medii aevi Latinitas debet suum mallum \&c. (cfr. Mal ping). 2) ting: conventus indicialis. Kr. 3: ı; 19: pr; Eps; 3: 1; 4: pr. \&c. lagha pr, stamna manni p. v. til -gs, p. ok famtir, vide Famt 2, Stamna, Ut stamna. biskups.p.p vide Biskuper. Cfr. Ennaet-, Harapps-, Lagh-, Lionga-, Mal ping; Urpinga. 3) (vide VGL. h. v. sub 2.) nemna p. hem til mans, fylghia -gi, R. 3: 2. "
pingbup, n. bud angående tings hållande: nuntins de conventu iudiciali habendo. R. 3: i. not. 63.
pingmöti, vide pingunöti.
pings dagher, m. tingsdag: dies quo celebratur conventus iudicialis, 球 17 -

Pings domi (tingz domi), m. (vide VGL.) B. 8: 3. nott. 29, 32. *
pings :mal; n. rättegảngsmal: :caussa iudicialis. tingzmala baicker; $\operatorname{R}$. z6: 1. not. 24 .
pingsman, m. pl. (vide VGL.) $\boldsymbol{\beta}$. laggin hanum fremt, Kr. 19: pr. -maxt na: domber, B. 8: 3; 33.:
ping stcemna, v. a. instamma. till ting: in ius vocare. .pat (sce mab) var laghlika-mts Dro: ini'pr; Xaprioi pr:

Pingstamna, fo : stämaning till ting: citatio, vocatio in ius. Epsi-5: pr; R. $\boldsymbol{R}_{\text {佔 }}$
 du pingi, B, 38. mela at „rnu sinnes utföra sir talan imidi sqm, hap instimat: cadssam à se:in ciudiqiumidelatam ageres Eps, 5: pr, Dr. 7a roisak. Ninainnth -murp in binda, vida, Binda:3, inelta
 ate stamima: virumin, idels vocandi equs
 Ita quoque in Iure aVCi: ho iv, / est ox plicenida.

Ping stcemnu mang man:-sam
verkstaller stämuing: vir qui alium in ius vocat. R. If: $\ddagger$.
pings vagher, m. (vide VGL.) Eps.
3: 1, 2. not. 22; Dr. 2: 1; B. 4: pr.
Pingunöti, n. (a nöti, q. cfr.) en landsträcka; hvars invånare hafva gemensamt ting: regio, cuius incolae in eundem iudicii locum conveniunt. Dr. 3: 4. Scribitur thingmöti, tingomöthe, not. 38. ibid.
pit, adv. dit: illuc. Kr. 23; Eps. i: 8; Dr. 2: 2. \&c. ${ }^{\text {a }}$
pit, n. a pin, q. vide.
piufriaper; m. tjufnad, stöld, äfven det stulna godset: furtum; quoque res furto ablata. Vap. 32: r, 3. not. 67; 5. 4, 6; 35, $41:$ pr. sander $\mathbf{\beta}$., Eps: $\mathfrak{7}$ :i; Vap. 32: 3; sed perperam pro sander piuver, B. 22. not. 43. fulder f., Eps. 7 T. not. 62; сар. 32; Vap. 3?: 1,6; 35, 41 : J.: "
, Piufsak, f.: (vide .VGL.) Vap, 33: r. giva.manni p., R.2.. ${ }^{\circ}$

Piufs eper, m. (vide VGL.).R.g.
piufs mal, me măl angãende stọld: caussa ubi de furto agitur. R. 17. not. 34. In textu lice pro piufs legandum videtur piufis mal; verha piufs taks mal enin vix possunt onam efficere socabulum.

Piبufstulin, adj. : stulen; furto ablar tus. Vins, 6; 1. 3; 7: pre not. 97; B. 46.

- piuft, $f, x$ ) tjufnad; stöld: furtum.
 Snatta, Snattan, 2) den stulna sakex, pes furto ablata. Vap, 35, not. 74, 388 f. ${ }^{\circ}$
piupta mol, n, mal angácnde stöld: caussa ubie de furto agitur: Kr. 3 :3.
piur; m. tjur: taurus. 'B. 25: s.
Piuver, mq tjuf: fur. Kr. I 3: 3; Yap. 32: ; 5. \&c. sander p., Eps. 32; Vap. 32: 1 ; 38: 1 ; B. 22. tiuffiwa balcher,

Vap. 32: pr. not. 30; 41: I. n. 69. Cfr. Skruver, Gorpiuver: *.
piup, f. (Isl. piód) folk: populus. Inde
piup vagher, m. (Isl. piódvegr) allmän landsväg: via publica. pings vagher ok p., allitt. B. 4: pr.
po ( $\boldsymbol{\beta} \dot{0}$, vide infra), adv. dock, likväl: tamen. Kr. 13: pr. not. 29; Eps. i: 8; 22, 24. \&c. po at, om ock, fastän: etiamsi, quamvis. Kr. 1.2: 1; Vins. 9: 1; B. 46. an po at, idem. Kr. 19: pr; Eps. 1:2; 3: 1; 5: pr; 7: 1. \&c. añ pö at, idem. ES. 15: 5; R. 24. po hvaru, likval: tamen. Dr. 5: i. ${ }^{\text {o }}$
pokke, vide pukke.
Pora, v. a. töras, vâga: audere. B. 37.pr. pörpe pro porpe, Eps. 5: pr. *
porp, n. (vide VGL.) detta ord förekommer här, som det synes, om afgärdaby: h. $\begin{gathered}\text {. hic, ut videtur, de pa- }\end{gathered}$ go alias afgerpis byr dicto occurrit. B. 10 .

Porsdagher, m. thorsdag: dies Iovis. Kr. 3: ғ; ES. 8. Cfr. Helghi porsdagher.

Porva, v. a. 1) behöfva, tarfva: egere, opus habere. G. 1; B. 4: pr; 5: pr. not. 32. vip p., idem, vide Kristna 2, Lin. 2) egh p., ej behöfva eller vara nödsakad (att göra): : non necesse habere (aliquid faceré). Wins. 6: 3.:
potti, vide Prkkia.
Prangi, f. (vide VGLi) Eps. 1: pr.* $\therefore$ pris num tre: tres، Vap. 32: 5, 6. \&e. f. prea, preia; Vap. 18: 1; 20: pr. in. pry, ES. 14: pr. gen. priggia, Kr. 2: pr; Dr. 18: 1. dat. prim, Kr. 2: pr, 5: 1. acc. m. prea, Kr. s: pr; 4. pre, Kr. 13: pr. f. prea, Kr. 2:pr; 3: I. preia, Vap.22; 3ı: 1, 4. pria, pre, Vap. 35. n. pry, Kr. 2: pr; 3: pr. not. 67. i pry skipta, vide Skipta 1. Cfr. pranne. - (prir)

Priska, v. a. tröska: triturare. ${ }^{\mathbf{K}}$ K. 9; Eps. 32.
priskuldi, m. tröskel: limen. ES. 1 : 1. gialda ut (sc. korn v. hö) ivir -da, aterbetala sad eller hö, som man af mistag. skurit pá annans âker eller äng, först sedan det blifvit infördt i ladan, och salledes máste utgifvas genom ladudörren: segetem v. foenum; in alieno agro $V$. prato errato secatiom, iamque in horreum illatum, rependere, $\mathbf{v}$. per portam horrei reddere. B. 19: 1; 21 1. ${ }^{\circ}$
pripi, num. tredje: tertius. Kr 3: $\mathbf{1}$; 6: pr; 7: 1, 2. \&c. Cfr. Famt 2, Kna, Maper ${ }^{1 .}$

Pripiander, m. tredjedel: triens. Kr. 9; Eps. 18, 30, 3ı: pr; 32. \&c. pripiungs harape, B. 44: I: Cfr. Luter 1, Tvalyti.:
preel (\$raell), m. träl: servus. Eps. 15: 2; Dr. 21; Vap. 25: 2; Æ. 17, 20: pr; 24; Vins. 12. Cfr. Annöpugher, Bonde, Fostre, Fraels, Gaefpreel. *

Pramarkis mal, n. mad, hvaruti tre markers böter egde rum: caussa, in qua trium marcarum mulcta exigi potuit. R. 3: 1.
prangia, ‥ a. (vide VGL.) Eps. 5: pr; G. 14: 2; B. 9: 1; 21: pr. ${ }^{\text {. }}$

Pranne, num. tre: tres. Vide Tylft, Vita 1, Varia $9 .{ }^{\circ}$
praticigh, n! trettionde dagen (efter en menniskas död): trigesimus dies (post mortem hominis); Kr. 7: 2;8: pr. Recte forsan Kr: 7: 2. not. 89; habet pratiught, adj. n: proprie (tempus) quiod triginta (diebus) constat, : prossiugher (ofr. Fiapartiugher); nisi verba préttiugh, brictiux ad nomin. -gher (sc. daghery) sint referenda, quod tamen minus verisimile nobis videtur.
pratiughu, num. trettio: triginta. Kr. 7: 2. ${ }^{\mathbf{q}}$ (pratighi)
pratta，v．A．träta：rixari，verbist concertare．Eps．23：．i．p．vip man；Kro． 11．＊
prattan，num．tretton：tredecim． Yide Vita．1，Örtugh．＂

Priettande，num．trettonde：deci－ mus tertius． $\mathrm{Kr}_{\mathrm{p}}$ 2；pri．13：1；Dr．20：1．${ }^{\text {o }}$

Pratylfter，adj．（vide VGL．）p．e－ per，Eps．31：2；32；Dr．3：3；Vap．8：2； 31：3，5；32：pr，3；R．5：pr；6，7，17； B．43：pr．ganga－tan ep，Kr．3o：1； Eps． 1 1，23：pr；25；R． 11 1．dylia v． varia（sik）map－tum epè，dylia map －tu，vide Dylia．2；Vseria 2．Cfr． Svaria．
$\bar{p} u$ ，pron．du：tu．Kr．13：3；非．7； Vins．6：4．\＆c．dat．par，per，Vins．7： 5．not．6ı；R．8：pr．n．32．pik，Kr． 13 ： 3；ES．7．\＆xc．acc．pik，Kr． 21 ；Æ． $10:$ 1．\＆c．${ }^{\circ}$
pukka bot，f．i）böter för det för－ akt－som blifvit．visadt konung，hertig， m．fl．då någon deras man hade blif－ vit dräpen eller sårad：mulcta ob con－ temtum，quo laesus est rex，dux，\＆c． ministeriali occiso vel vulnerato．Vap． 1 2：4．2）böter för den skymf som blif－ vit tillfogad en ogift qvinnas slägtin－ gar，då hon．hlifvit lägrad：mulcta ob contumeliam cognatis virginis stupratae illatam．Æ．16：1．－Cfr．Pukke．

Pukke（pokke）；m，1）skymflig ger－ ning：contumeliosa actio．i $\because$－kd aflaper； d．ä．af oäkta börd：stupro procreatus．代． 16：pr．Varie h．v．ab interpretibus ex－ plicatur．Cfr．P．nK．Anchers saml． jurid．Skrifter，I．i18．K．Schildener， Guta lagh，Greifswald，1818，p．205－ 207．Ih．，$h_{\text {．}}$ v．deducens ab Anglo－Sax． pinct＇e，s：gepincð＇，dignitas，honor，ta－ lem ：illi tribuit significationem，etsi ipse：affert locos ad contrarium proban－ dum sufficientes．Recte omnino An－ daeas Sunonis vv．thucki，thacka bö－ ter．in Iure Scanico occurrentes vertit：
＂pretium＂${ }^{\prime \prime}$ ．．＂emendatio contemtus．＂ Isl．pocki；favor，had non pertinere vi－ detur．2）i．q．pukka bot 1．（harrum） －ka böta；Vap．3：2；15：1．－ka taka， Dr．14：6；Vap． 1 2：pr，1，4．kunungs p．， Dr．14：6．hartugha．p．，Dr．14：7；Vap． 12：2．biskups や．，Dr． 1 4：8．haerra p．， Dr．9：2；14：9；18：2：not．37；Vap．12： 3．3）andra ensaksböter som i vissa fall tillföllo den，hvilken en skymf blif－ vit tillfogad：mulcta•in aliis nonmullis casibus ei solì cedens，qui contemtum v．contumeliam passus est；a）böter till den，hvars träl upsåtligen blifvit stympad：mulcta quae pendebatur ei， cuius servus consulto mutilatus erat． Vap．16：2．b）böter till lägrad qvinnas fader eller giftoman：mulcta patri $\nabla$ ． sponsori stupratae virginis debita．原。 16：pr．－ka böta，taka，ibid．Cfr．puk－ ka bot 2．c）böter till：konung，dá han på $\sin$ resa lidit skada af bristfällig bro：mulcta regi debita，cui iter facien－ ti pons ruinosus damnum attulit． $\boldsymbol{p}$ ． kunungs，B．5：pr．
pula，v．a．tala：pati．Vide Sar－ puli．（pola）
pumi，m．tumme，tum：pollex．ри－ ma langer，B．14：pr．
pumul finger，m．tumme：pollex． Vap．18：pr；B． 4 i ： I．$^{\text { }}$

Puar，adj．tvär：transversus．vinin ma aldrigh dylia vinsorpit um－rit， tvärtom，d．ă．enkelt neka att han va－ rit vin：proxenetae，cui actio intenditur， non permittitur simplex negatio；（licet vero ei iurare：ja ir vỉer köptins pa var iak at andru vin ok egh at paessu）． Vins．6：4．pvaru，adverbialiter，）（ut at （akre），på tvären：transverse．B．9： 6.
puara varknaper，m．（vide VGL．） Kr．20：1．${ }^{\text {a }}$
$\overline{P r}$ ，adv．（vide VGL．）Dr． $11:$ pr；G． 8：pr；Æ．6：pr；7．\＆c．：egh pr mera at \＆rc．Kr． $10: \mathrm{pr} . \quad \mathrm{by}$ at，derför att，
ty：propterea quod，nam．Kr．6：pr；16： I；18：pr；27：pri \＆ci Cfr．Eniust，Si－ per．${ }^{*}$

Pykkia， v．impers．$^{2}$ tyckas：videri．－ nu potti（scriptum est pottit，pottis） allum \＆c．R．9：pr．
ppliker，pron．dylik，sådan：talis． Kr． 2 i；Eps．10：1；21，30，3ı：pr；Vap． 32：4；G．18．Scribitur prlikin，polik， tylchit；：ll．cc．in nott．Cfr．Sliker．＂
$\overline{\boldsymbol{P}} \boldsymbol{y}$ ，m．tunna：orca，（tonna）．Kr． 2 ： pr；B．9：pr．priggia prnia öl，pro pri pynir öls，Kr．2：pr．Cfr．Halfnapa trape．

Pan（n．pat），pron．dem．den：is．Kr． 1，2．\＆e．f．pön，Kr．9，16：ı．gen．m． pas，Kr．12：pr．dat．m．јöm，Kr．2： pr；5：ı．f．perre，Kr．5：1；Dr．11：pr． n．pr；＇Kr．27：pr．acc．f．pa，Kr．7：1； Eps．ind．i7．pl．m．per；Kr．ı8：pr；Dr． 5：pr．pe，Kr．13：2，3．f．pa，Kr．2：2； Vap．ind．ıo．n．pön，Kr．ind．29；cap． 14：pr．dat．pöm，Kr．4：pr；7：1．acc． m．pa，Dr．4：1．pem，R．ind．17．——pat artu，varo，skulu vara，Kr．5：ı；6： pr；Dr．3：pr； 1 4：pr，6．\＆c．maellum pas， vide Mallum．til pas，dertill：ad．id． Dr：13：2．paet perra，den af dem：is eorum．Kr．28；Eps．ìr；G．7：1．pas perra arve，Dr．2i pr．$i$ perre，deri， dervid：in eo．R．7．：i pr sum．\＆xc．，i det att，dá：in eo cum \＆e．Eps．i： 3. firi pr at；derför att，ty：propterea quod，nam．Kr．27：pr；Eps．3：2；．E． 7．not．36；ES．20：pr．map 万T，vide
 Addimus exempla ad observationes byn－ tacticas，quas in gloss．ad Ius VG．at－ tulimas．1）：Post hoc pron．part．rel． sum suepe omittitur：paen sik sökir， Kr．3：s．pöm i：sokn ag／u，Kr．4：pr．万öm mannum pa iorф aghu，Kr．7： 1. рӧm raђer prael，Vap．32：3．pan vaer－ ia skal，Æ．5．paes hanum gaf，Vins： 9：1．\＆c．2）pan additur post pron．
nakvar，engin，\＆cc nakvar 引．suin \＆c．Kr．19：．pr；Vins．6：6，angin pan， angte pat，angsins pas，Eps．9，18； 19；Vap．32：3；R．1．6：1；B． 37 ：pr， 2. hvar ¡．（sum），Kr． 1 7；Dr．2：1，2；Vap． 34：1；B．8：4．annar p．sum，Eps．1： pr；7：1；10：1．．enum 万öm $i$ atte sa－ kinne，Kr．19：pr．3）gen．n．paes oc－ currit loco acc．patt．pas viliandis， vide Vilia．－Cfr．pat．${ }^{*}$
 pan sari，Vap．ind．6．pön annöpugha， fralsa，届．15．pas döpa，annopugha， Dr．2：pr；ıj：pr．pr höghsta，laghsta， B．51．pren annan kustin（acc．），Kr． 2：pr．\＆c．${ }^{*}$ ．
panni，pron．denne：hic n．patta， ES．8．\＆c．dat．m．passum，ES． 14 ：ı． pamma，Vins．7：5；B．22．f．presse，Kr． 22．n．passu，B．39：pr．acc．m．pan－ na，Vap．1：pr．f．paessa，Kr．13：3．n． patta，Kr．24：pr．pl．m．passi，压 17. passe，Dr．5：pr．n．pressin，Kr．13：3； Eps．1：pr．dat．m．permma，G．If：i．
 6：2．pঞmma，R．ind．23．acc．m．pas－ sa，Kr． $10:$ pr．n．passin，Kr．29：1； Vap．35．＊

Р्рar（per）；adच．der：ibi．Kr．9；16： 1；18：pr；23．\＆c．\＄．af，deraf：de eo． Kr．23；Vap．32：1；G．1．\＆c．p．at， deruti，dertill \＆rc．：in eo，ad id \＆c． Eps．25；30，31：pr；Dr．2：1，2．\＆c．p． firi，a）för det：pro eo．Kr．15：pr， 1 ； 20：pr；Eps． 1 1，22，29．\＆cc．b）derför： eam ob caussam．Eps．5：1；7：pr．p． gen，G．15．p．ginum，B．14：1．p．i， Vap．5：3；16：ı；स．16：pr．\＆c．p．in－ nam，R．II：pr；B．ind．32；cap．3o：pr． $p_{i}$ i mot，Vins．6：3．p．map，a）der－ med：cum eo．Dr．2：1；2；Vap．32：1； 34：1．b）derigenom：eo．Vins．6： 2. c）derjämte：praeterea．Kr．2：pr．p．til， a）dertill：ad illud．Kr．ind． 3 ；cap． 1 1 ；Eps．ind．31；cap．17；Vap．15： 3.
\＆c．b）dittills，till dess：usque ad id tempus，donec．Kr．13：2；19：1；22；Eps． ：10：1；18；ब． 17 ；В． 26 ： 1 ；39：1．\＆c． p．t．at，Eps．19；Dr．7：2；Vap．37．\＆c． p．t．sum，Eps．1：8；B．8：3：\＆c．p．t． rer，G．6：1．not．93；Æ．23：pr．alt $\boldsymbol{p}$ ． t．，ända till dess：usque dum，donec． Kr．27：pr；Vap．ind．36．ce p．t．，idem， vide $\not \subset$ ．c）till den ändan：eum ad fi－ nem．Eps．15：2．p．vip，Vins．6：3．p． um，Dr．9：pr；Vap．4ı：pr；\＆．6．\＆c． cfr．Haraps naemd．p．aftir，a）der－ efter：postea．Vap．6：2；B．32．b）der－ efter，derom：de eo．p．a．sökia，stam－ na \＆c．Kr．26：pr；Eps．10：pr．not．80； cap．21；B．ind．25，39；cap．23．${ }^{\circ}$

Par，part．relat．som：qui．paen \＆c． $\boldsymbol{\text { p．，}}$ Kr．2：pr．not．43；12：pr．n．95；25：pr． n．45．\＆c．$i$ py p．，Eps．ı：3．not．49．${ }^{\circ}$
pat，pron．pers．n．（m．f．han，hun） det：illud．Eps． 24. gen．pas，ibid．dat． pr，Kr．15：pr．acc．pat，Dr．4：2．pl． m．per，Kr． 14 f：pr．pe，Kr． 1 3：pr．pön， Kr．24：pr．f．pa，Kr．2：2；Vap．ind． 1 ． n．pön，Kr．ind． 1 I．gen．perra， Kr .13 ： 3．pera，Eps．9．dat．pöm，Kr． 1 1．acc． m．pem，рöm，Kr．16：2；27：pr．f． かem，pöm，Kr．5：1；26：pr．n．†öm， Kr．21．－perra mellum，vide Maellum． pat perra，baggia perra，vide parn， Bapir．annar，en，hvar，hvarghin， hvilikin，nakvar，aengin perra，vide Annar \＆c．－Cfr．par．${ }^{\text {a }}$
papan，adv．dädan，derifrân：illinc， inde．Kr．23；Eps．1：4．

pöghine，adv．likval icke：non ta－ men．Kr．13：pr．

## 居。

㞔（a，Vap．33：1；G．9：pr．\＆c．e， Vap．33：1．not．5g．\＆e．），adr．alltid：
semper．Vap．2，i5：4；35، \＆c．．e mas－ pan，sa lănge（som）：quamdiu．G． 14 ： 3； 18 ； 世． 10 ：pr．\＆c．as．man，idem． Ibid．in nott．a par til，ända till dess： usque dum，donec．Dr．5：1；7：2； $\mathbb{E}$ ． 10：3；20：pr；B．9：4．ae til，anda till： usque ad．G．16： 1 ．a hvar，a helas， $a$ hvat，hvilken \＆c．som halist：qui－ cumque \＆c．Vap．12：pr；32：1；R．3：2． not．80；B．1：4；4：1．a hvem（halst）， ES．16：ı．not．59；R．14：pr．ce hvat tiunda，fast，Kr．9；Æ．10：3．a firi hvat，Dr．4：4；Vap．6：2；33：1．\＆c． a til hvas，B．3o：pr．ac hulikin（\＄er－－ ra），ES．15：4；R．14：pr．a hvat（hat－ der）．．．cella，Vap．14：pr；15：2－4； 31：5；32：1．\＆c．ae hvar，hvar som halst：ubicumque．Dr．14：6；E．1：2； 3：1，2．\＆c．e par（sum），idem．天．3： 1；ES．2．not．76；B．4：2；25：1．ce hu－ ru（mange，mykil），Eps．8；B．5：2；17： 1．${ }^{\circ}$（e）
压，pro ar，vide Vara．
Eftir，afti，vide Eptir．
Eftri，adj．efterst，bakre：posticus． Vide Stamn．

Eg，f．1）ägg：acies．Vide Skara．2） den kanten af tomterna $i$ en by，som gar pá tvären，eller vinkelratt mot gatan， sả vall vid bâda ändarne af．byn，som emellan tomterna：ille arearum pagi margo，qui fines totius pagi vel area－ rum inter se，linea contra plateam trans－ versi determinat．at ag ）（ at hofpum， B．1：6．）（at fotum，B．2：pr．Lta h．v．， ni valde fallimur，est explicanda；etsi infitiandum non est omnem hanc ma－ teriam de pagis disponendis ac men－ surandis，tenebris esse involutam．＂．

Eggiar tompt，f．（ab ag s）tomt som ligger vid byns ägg eller ena ande，och sąledes med tva sidor stöter till byns egor：area in extremitate pagi iacens， ideoque a duabus partibus agris pagi
cotfinis. B. 13: 2, obi alii codices perperam habent angiar tompt, vocabutum nultius significatiomis.

Egha (agha; praes. a, agher, pl. aghu; impf. atte; conj. praes. aghe; pass. impf. pl. atus, B. $25:$ pr.), $\boldsymbol{v}_{\mathbf{c}}$ a. 1) ega: in dominio habere.. Kr. 7 : 1; 12: I. \&c. pan sum pralin (acc.) a . atte, Eps.16; Dr. 13: 2. sum fat a, Dr. 14: 4. a. i (sokn,' sak, kvarn, varKum \&c.), Kr. 4: pr; 19; Vap. 1: 2. \&c. cfr. Bo 2, Karl 2, Kaffir. a. innan, vide Innan 1.: Cfr. Hema. 2) Lafva: habere. ar. vald, Kr: 2: 2; Vap. 35. \&c. a. vitsorp, vide : Vitsorp. a. bonda, Dr.9: pr. a. kunu, Eps. 26. 3) skola hafva, hafva att fordra eller toga: habere ius capiendi. a. tiunda, halvan span korns, prea altara varninga, \&c. Kr. 9, 10:1; 11, 13: pr. \&c. 4) skola, böra, vara berättigad eller skyldig (att göra): debere (facere), oportere. at. taka, fylghid, lata siunga, varpa, tiunda, \&c. Kr. 4, 5: 1; 7: 1, 2; 8: 2; 9. \&c. a. at taka, mista arvit, fralst at vara, at hava, böta, Eps. 2o, 23: (1) E. 26; R. 14: pr; 16: pr. ac. biltugher vara, Eps. 10: 1. sum (sc. han) a ok lagh sighia, sum atte ok lagh varu. v. saghpu, vide Laghi. 5) vara skyldig (att gifva): debere (alicui aliquid). han a biskupe prea marker, Kr. 15: 1. 6) aghas viper, slás, kämpa: luctari, puguare. Eps. 1: 4; Vap. 8: pr; B. 25: pr, $1 .{ }^{\text {a }}$

EGha, f. i. q. eglen 2. Æ. 9: pr. not. 78; ES. 6. not. 97. ${ }^{\circ}$ (egha)

Aghandi, m. (part. ab cegha) egare: dominus (rei). Æ. 20: ı; B. 9: 6. not. 68. ratter ce., Æ. 25: pr. Cfr. Iorp-, Malsaghandi. (eghandi)

届kki, adv. icke: non. Vap.6: 1 ; Vins. 6: 1. Scribitur akke, Kr. 10: pr. not. 66; 18: 1; 19: pr. not. 36; 29: 1; 3r. not. 72. \&c. ekki, Dr. 3: pr. ekke, Kr.

13: 3. akki, Vins. 6: 1. akke; Kr. 3ı. iche, Kr. 31. not. 72; Eps. 14. n. 22. ${ }^{\circ}$

Elghdiur, n. i. q: aelgher. B. 36:
2. not. 87.

Elgher, m. älg: alces. B. 36: 2. ${ }^{\circ}$
Ella, conj. eller: vel. Kr. 2: pr, 2; 3. \&c. Scribitur allar, Eps. 4: 1 ; R. 14: 1. \&c. allus, Kr. 15: pr; 24:.pr; 27. 2; Eps. 1: 1; 2: pr, 2. \&c. allas, B. 39: pr; 46. alla, Kr. 3: 1; Eps. 24; B. 32. a. ok, vide Ok 2. © (aller)

Ella (allie), adv. eljest, annars: alias, alioquin. Eps. 24; Dr. 14: 6. ${ }^{\circ}$ (aller) - Ella (allas), conj. om ej: nisi. G. 8: pr; 28. not. 13; ES. 22.

Elle, f. (IsL. elli) àlderdom: senectus. Inde

Elle brutin, adj. alderbruten, srag af ålderdom: senio fractus v. confectus, decrepitus. R. 13.

Ellivá, num. elfva: nndecim. ae. aftir, derefter elfva män, som tillsammans med hufpudmannen svuro tylftared: postea undecim viri, qui una cum persona principali dederunt iuramentum duodenarium. ES. 8. u. ok tiughtc, trettioen: itrigista umas. Kr. rubr. ${ }^{\text {a }}$

EElster, adj. superl. aldst:-antiquissimus, natu maximus. 无. '9:.2; . 19; ES. 22; Vins. 10; B. 28: 2. "(aldri)

Elta, v. a. (vide VGI_) Eps. 5: pr; Vap. 38: i; B. 15: r. bort ce., Dr. a: a; B. ıа: pr. Cfr. pingstamna. *

Ein (in compos.) pro iam. v. iamn, vide Emfrökin \&c.

Emfrökin, adj, lika rask eller arbetsför: aeque strenuus $\nabla$. habilis operis faciendis. Æ. 2 I .

Amgen, adj. lika gen: aeque brevis v. rectus. B. 5: .1.

Emgoper (icemgoper, iämngodher), adj. lika god, jämngod: aeque bonus. G. 16: pr; ES. $16: 2$; B. 5: 2;-232.26: 2; 27: pr.

AEı iamt，adr．jämnt，lika：aequa－ liter，peraeque．G． 23.

Emlagh kúmin，adj．lika lagligen kommen：qui aeque legitime venit．a． niper，lika lagligen anlagd（om gata）： aeque legitime constitutus（de platea）． B．2：1．Cfr．Laghkumin．

Emmangir，pron．pl．lika månge： aeque multi．B．r9：pr：${ }^{9}$

Emmykit，－nar，－val，vide Iam－ mrkit \＆c．

En（an，Vins．ind．4．），conj．om： si．Kr． 1 ，not．81；13：pr；16：2；：57．\＆c． um an，angående den händelse，om \＆c．：de eo casu，si \＆c．Kr．ind．5，7， 12．\＆c．pa an，vide pa 1．an po at， vide $\bar{p} 0^{\circ}$

AEn，conj．àn：quam．Kr．12：1；13： pr．\＆c．Scribitur an，Kr．ind．${ }^{17}$ ；Vap． 13：1；压．6：pr．Cfr．För 1，Förra 1．＂

AEn，conj．men：sed．Kr．${ }^{17}$ ．not．3； Eps．2：1；Dr．9：1；13：2；Vap．33：pr． \＆c．Cfr．En \％．

An，adv．i）dannu，hittills：adhuc． G．14：1．an．pa，Kr．3：1；压．7．not． 24；ES．13：1；Vins．2，6：1．\＆c．an si－尹ain，压．10：2；B．47．2）dessutom：prae－ terea．an ivi，Dr．14：6．not．78．

Einda（enda），v．a．ända，sluta：fi－ nire．Eps．34．not．12．＊

EEnda karl，m．jordegare，hvars tomt ar belägen $i$ yttersta änden af byn：vir，cuius area in extremitate pa－ gi sita est．B．1：4；6：pr＇．

Endi（ehda；：Vap． $41:$ 1．not．69． \＆c．），m．ände，slut：extremitas，finis． B．14：pr； 5 r．not．52．Cfr．Lösa 1.

Endlanger，adj．（vide VGL．）map by－gum，B．2：1．Scribitur allanger， not．59．ibid．

EEng，f．äng：pratum．B．2： 1 ；4： pr；8：i．\＆c．Sed ang pro eghn，vi－ de Eghn．Cfr．Aker，Lass．©

Engia giald，n．ersăttning för hö som man slagit pa annans kng：com－
pensatia foeni in aliene prata siapsi． B． 21 ： 1 ．

Engin，pron：1）adj．ingens nulluk． Kr．ıо：pr；Eps．5：pr．\＆c．n．angte＇ Vap．32：3．dat．m．angum，Dri 9：it f．aenginne，B．I4：I．acc．m．angin， Eps．ri6．f．anga，Dr．7：i．，n．．angté； Kr．26：1．dat．pl．angum， $\boldsymbol{F}_{\mathbf{4}}$ 6：2．－i
 pron．dem．paer 24．2）subst．ingan： nemo．Kr．16：pr；3i．not．71；Epss 5： pr．\＆c．dat．angum，Eps．7：＇1．n．\＆eng－ te，intet：nibil．Kr．7：pr；Eps．${ }^{3} 9 . \& c$ gen．angsins，G．16：pr；R．i3．dat．aen－ gu，Eps．1：2；3：1．${ }^{\circ}$

Engte，adv．icke：non．R．23：pr， nisi pro a．legendum sit angin v．arkki；

AEnkia，f．enka：vidua．G．14： $4 .{ }^{*}$
Etptir（aftir，apti，afti，aspte，asf te；apti，G．8：pr．afti，ES．18： 1 ；B．8： 2．），praep．c．acc．v．dat．1）efter（i tid）：post（ratione temporis）．ce．paska， tolfta dagh，\＆c．Kr．13：pr；22．\＆xes a．lagha famtir，Vins．7：3．ae．iorpar delu liongaping：stamna，d．ä．sedan målet i：vanlig ordning förevarit vid tre ting och fämter：lite vulgari prow cessu ter in iudicium delata．ES． 18 ： 1 ． ce．ratt stamd pry malping，．R．26： pv ： a．böter fasta，Epsi．2：：1．ap．sva giont压．1：I．hava skaparva v．tva kulla ar．sik，Eps．18；G．23；压 4．：barri \＆c． ctru we man，Dr．9：1；乍．5，9：n．arm va v．dela arf a．man；G： $10:$ pr；：22； E．3：1．a．paet at，sedan：postquasm； Dr． $10:$ pr．．Cfr．Barre 2，Kitni 3，Puer． 2）efter，दut（i rörelse till ett stalle）：$h$ ． praep．designati locum，quo tendit mon： tus quidan．ganga re．manni，homei－ nem persequi．Dr．2：2．ganga aci＂xel－ ghium，B．36：2．ganga w．：kuna，pin； de Ganga 1．ar．fara，koma，Eps．n：1g B．17：ı．lysa re．piufnapi，Vap．32： 6. 3）om，angående：de．maela til mand a．fea giald，Kr．29：I．bupsepa as：
botinne ganga, Vap. 20: ו. laghlysning kom a. hanum, Dr. 4: pr. ac. andrum malum, Kr. 29: г. Cfr. Kara, Ora, Stemna, Sökia 3, par. 4) enligt: secundum. ae. sinum vilia, Kr. $3_{1}$. ae. mantali, Dr. 12. a. sinne lutskipt, B.6: pr. laggia aker \&cc. ac. tompt, B. 2: 1; io. a. male ganga, B. ı: 4. a. by sum \&c. Eps. 10: pr; R. 22: pr; B. 30: 1; 44: 1. a. pr ar, R. 8: 2. Cfr. Lands lagh 1. 5) adv. efterât: postea. Kr. 16: 2; Dr. 17: 2; Vap. 6: 2; G. 11: 1; स. 2: pr; 3: r. not. 82; 10: 3; 17; ES. 3: ı; B. 39: ı. allivu v. tolf a., vide Ellivu, Tolf. Cfr. Liva.

Epti maela (afte mela), v.a.c.dat. (vide VGL.) Eps. 33: pr; Dr. 11: pr. male sialver aftir, dicitur de castrato, actionem homicidii fere similem instituente. Yap. 5. "
$\boldsymbol{E r}$, n. vide $A r$.
Er, part. relat. som: qui, cum, \&c. pan,. pat, pas ar, Kr. 25: pr. not. 45; Dr. 3: 4. n. 33; 10: 1; 13: 2. n. 6ı; 14:4.et n. 72; Vap. 1:pr. \&c. pa ar, Dr. 15: pr. not. 95; ES. 3: ו. n. too. par til ar, G.6: 1. not. 93; Æ. 23: pr. sipan ar, vide Sipan 1. Scribitur ar, R. 6: ı. ae, Dr. 2. nott. 36, 68; 3: 2. n. 15; Vap. 1:pr. n. 56. \&c. e, Dr. 7: pr. not. 29; 14:4. n. 74. \&e. ${ }^{*}$

Erff, f. arf: successio ab intestato. E. 3: 1. not. 18. cerfpa balker, 正. rubr."

Erfpa mal (arffua mal), n. màl angáende arf: caussa hereditaria. varia fang sin at -lum )(at köpum, d. a. med ibevisning derom att jorden är arfd: fundum hereditatis titulo defendere. ES. 6.

EXia (praes. arr, impf. arpe), v. a. arja, plöja: arare. B. 9: 6; 8. Cfr. Firi aria, Trapis aria.

Erin, m. eldstad: focus. boa, fara, koma a (iorp) map elde ok cerne, allitt. ES. 4; pr; 5, 16: 2; B. 3: pr. Pro
arne scribitur arne, ll. cc. in nott. *(arin)
Erma band, n. band om armarne: vinculum quo colligantur brachia. binda man -dum, Vap. 33: 1; -de binda )( um arma binda, Dr. 2: 1; bundnum -dum )(binda um armleggia, Vap. 33: I , denotat mitiorem quandam vinciendi rationem; quamobrem is, qui insontem ita vinxerat, tribus marcis mulctabatur; qui vero graviori modo, quadraginta. Vap. 33: ı. Graviori vinciendi ratione, ut videtur, ad tergum adstringebantur lacerti; at contra arma bande binda tantum erat carpos ante frontem colligare. Cfr. Gr. p. 638.

Erva, v. a. ärfva: hereditate v. hereditatem accipere. Eps. ind. 20; cap. 19, 32; Dr. 4: 2; G. 7: 1. \&c. a.eghn, hus, \&c. Eps. 24; G. 16: pr; 21: pr; 22; B. 9: 4. ar. aptir man; G. $10:$ pr. a. man, Eps. 18, 19; G. ı8; Е. 3: 3. \&c. rervan, pro arvahan, Æ. 20: 1. bondin àrvir bape sar ok sinum sunum, d. a. dà sönerna skola hafva urgcef, fa de afven sin del i detta arfvet: pater donum urguef dictam filis daturus, iis quoque partem hereditatis a fi lio antea mortuo relictae cedito, ) ( pa arvir sar bonde ok egh synir hans, i. e. dono urgaff antea dato, haec hereditas patri soli cedit. G. 24, 25 . coll. E. 9: pr. - Detta ord brukas äfren om. makar, af hvilka endera efter den andras död genom giftorätt behåller någon del af den andrás egendom: $\mathbf{h}$. $\mathbf{v}$. quoque occurrit de coniagibus, quorum alter post mortem alterius, iure communionis bonorum capit partem benorum ab illo relictorum. Eps. 18; G. 7: 1; г: pr; 14: 2; 16: pr. ${ }^{\text {。 }}$

Et, f. âtt, slägt: genus, cognati. Dr. 17: 2; Vap. 4. pön sami attin sums för drap, d. ä. dens slagtingar \&c.: cognati illius qui primum alterum oc-
ciderat．Dr．2：pr．innan cetta，Dr．7： pr；cfr．Vita 1．utan atta，Æ．5；ES． 3：2．Cfr．Araßa，Fripatta．${ }^{\circ}$

Et，pro at，q．vide．
在ta（impf．at），v．a．âta：edere．Kr． 2：pr．Cfr．Sapir．．

AEtla，v．a．räkna，beräkna：compu－ tare．pa skal a．af första dagh sum klandaßis（ok）alla faemtir innan，dà （när en tid af natt och år skall be－ stämmas）skall man rákna（tiden）från den dag då klandret forst skedde，sả att alla de förut bestämda fämterna blifva innefattade i den sista terminen af natt och ár：tunc（quando annuus terminus est condicendus）computator tempus a primo die motae litis，ut adeo omnes termini antea condicti in ul－ timum anni spatium includantur．Vins． 6： $1 ; 7$ ：3．H．v．in lingua Islandica ha－ bere putandi v．destinandi significatio－ nem，notissimum est；attamen compu－ tandi notio ei inest non uno tantum loco in Iure Scanico ceterisque Da－ nici Iuris Codicibus．Vide Valdem． SelL．III．ı3．Eriks SelL．I．48．III． 26.

鹿t lepa，v．a．（vide VGL．）Æ．20， 25：pr．${ }^{\text {a }}$

Atska，f．（ab at）slägtskap：cogno－ tio．Inde

Atsku spiall，n．blodskam，lägers－ mål i förbudna leder：incestus．Kr．15： pr，1；27： 2.

Etta．lagger（atta lagin pro，－lag－ gin，Æ．1：2．），m．mans eller hustrus， faders eller moders slägtingar，hvar slägt för sig：latus cognationis，mariti v．uxoris，paterni $v$ ．materni cognati． Eps．18，21；压．3：pr．pan－gin sum draper，d．ä．dráparens slägt：inter－ fectoris cognati．Eps．18；cfr．AEt．ban －grin sum naster ar ok skapan fik， rectius：per sum nastir aru af pem a．sum skapan fik，d．ä．den dräpna makans närmaste slägtingar：proximi
occisi coniugis cognati．Eps．18．pren taker aldrigh franda arf．．．up a pan－gin sum han mistir（sc．arf； nempe paternam aut maternam here－ ditatem），nemo capit hereditatem co－ gnatorum illius parentis，cuius heredi－ tatem amisit．压．I： 2.
ö．
Ögha，n．öga：oculus．Vap．18：19 B．24：4．Cfr．Vindögha．＊

Öka，v．a．öka：augere．ö．sak sina， sak hans ökis，vide Sak 2．skript hans ökis，Kr．25： 1 ．

Öker，m．（vide VGL．）B．22．＊
Ökia，vide Ekia．
Öl，n．1）öl：cerevisia．Vide Pyn． 2）dryckeslag，gästabud：symposium， convivium．（parn）olbupi var til pas öls，neml．till hans föräldrars bröllopp： ad convivium nuptiale parentum eius， de cuius statu controversia est mota． E：8：pr．Cfr．Pannings öl．＊

Ölbupi，m．en som bjuder till gä－ stabud：invitator ad convivium．Vi－ de $\ddot{O}$ ．
．．．．Ölgarp，f．gästabud：convivium．G． 27．gara ö．，neml．bröllopp：convi－ vium，sc．nuptiale，facere．G．26， 27.

Ölstcemna，f．sammankomst för att dricka，gästabud：conventus potatorius， convivium．til－nu taka，bestümma dag till bröllopp：diem convivii nuptialis constituere．G．8：2．＊

Öpa，v．a．（ab op；Isl．apa）ropa： clamare．Vap． $3_{1}: 2 ;$ B．28： 2.

Öra（pl．örun），n．öra：auris．Vap． 18： 1 ．

Öre，in sing．n．，pl．m．i）öre，ett mynt，utgörande en åttondedels mark： moneta，de qua octo efficiebant unam marcam．Kr．8：2；13：pr；20：1；Dr．12， 16：2；21．\＆c．fulla iorpaghandanum
slika öra sum han skulde up taka, i. e. dre firi ar hvart, sc. pro quaque anno, quo praedium coluit. B. 9: . $\quad o$. vapmala, vide Vapmal. öris bot, giald, Vap. 19; R. 5: 2. 2) en viss penningsumma i allmänhet: generatim, certa pecuniae summa. Haec significatio tantum occurrit in compositione viperlags öri, q. vide. 3) pl. ọ̈ rar (öra), lös egendom: bona mobiliạ Vide Lösörar. ${ }^{\text {a }}$

Örtugh (pl. -gher, -ghur; örtuhar, Kr. 26: pr.), f. örtug, ett tredjedels öre: moneta, triens orae. Kr .7 : pr; 8: pr; io: pr; 3.. \&c. atta -ghar ok prattan marker, tredjedelen af fyratio marker: triens quadraginta marcarum. Kr . 26: pr, Eps. 16; Dr. 1, 2: 2; 11: pr; (20: 1;) Vap. 6: pr; G. 6: 1. tvanne prattan marker ok tvienne atta -ghar, Dr. 11: pr. ö. giald, R. 5: 2. ${ }^{\circ}$

Östan, adv. i öster: ab oriente. Vide Norpan, Sunnan.

Östgötar, m. pl: Östgötar: Gotiae orientalis incolae. Vide Laghbok. ${ }^{*}$ Övarster, vide Yvarster.

Öxa mali, m. (ab ëxi, securis) i. q. mali 1. B. 9: 7; 32. Locc. vertit: "labor securis." Cfro Öps mali,

Öytarster, adj. ylterst: extremus. B. 28: 2. not. 81. ${ }^{\circ}$ (rtarster)
$\ddot{\partial p a}$ (ödha), v. a. (vide VGL.) B. 32. not. 95.

Öper (ödher), m. (vide VGL.) upsala ö., praedium regale. Dr. 14: pr. not. 64.
Öpi, n. öde, förödt tillstånd: solitudo, status desertus. (iorp) a ö. laggia, B. ind. 16; cap. 16. not. 37.
äßi, adj. indecl. öde: desertus, incultus. (iorp).o. laggia, B. ind. not. 15; cap. 16. " öрe)

Öps mali, m. i. q. öxa mali, a qua voce haec non nisi minus accurata orthographia differre videtur; etsi h. $\mathbf{v}$. deduci posset ab öpi, solitudo, ut esset praemiam culturae soli antea inculti. B. 9: 7. not. 80. in taka (skogh) til-la, B. 28: 4. Locc. vertit : "terra incalta, et tamen intra terminos fundi sita;" Ver. autem: "pàrs agri inculta."

## INDEX NOMINUM PROPRIORUM.

Birghir iarl (birge jarill), interrex Sueciae. Eps. 17; Dr. 3: 3; 14: pr, 6; Vap. 6: 5; ※. 11; R. 3: 2.

Eriker, troligen Konung Erik Eriksson: Rex, ut pidetur, Ericus Erici filius. Dr. 14: 6. *

Gloholmber, ett numera obekant stille i Östergötland, der en allmãn sammankomst bågon gång varit hållen: locus quidam nunc incognitus, ubi publicus conventus aliquando fuit habitus. ES. 8; R. 9: pr. not. 95.

Götland, Götaland; här Östergötland: Gotia; hic Ostrogotia. )( smalgnd, R. 3: 2. Cfr. Östragötland.

Knuter, Konung i Sverige: Rex Sueciae. R. 3: 2. ${ }^{*}$

Liongköpunger (lingköpunger), staden Linköping: metropolis Ostrogotiae. Kr. 23. Cfr. gloss. v. Lionga ping.

Magrius, Konung Magnus Ladulảs: Rex Magnus Birgeri filius. Vap. 35. ${ }^{\circ}$

Rom $_{\rightarrow}$ staden Rom: urbs Roma. Kr. 3o: pr. ${ }^{\text {a }}$

Skarainghe, staden Skenninge: urbs in Ostr ogotia. Kr. 23.

Smatand, pl. (vide VGL.) R. 3: 2; B. 39: 1. Ex his locis constat nexu quodam respectu iurisdictionis coniunctas fuisse Ostrogotiam et Smalandiam; attamen hoc de boreali tantum et orientali Smalandiae parte intelligendum est, non vero de decem illis territoriis, nominibus Varand, Finviß (vide VGL.) et Niupung (hodie Östra et Västra härad) comprehensis, quae inde ab an-
tiquissimis temporibus, perinde ac nostris diebus, proprium legifératám (lagho sagha) constituisse indubitm est. Lo quitur iam auctor historiae S. Sigfridi a. 1205 conscriptae, de "duodecim" (ut ille exterus errato fopsan pro decem scripsit) "tribubus"; in terna Keaioniam circumiacente, ${ }^{\text {P }}$ per quamm magnates seu nobiles (harapshöffingar) respublica sive leges antiquae tanc (sc. tempore Sigfridi) regebantur," et de "communiterrae placito" (landsping) ad quod populus conveniebat (Script. Rer. Svec. Med. AEv. Vol. II. Sect. I. p. 352.); quae non nisi de proprio legiferatu, etsi forsan hic isto tempore Vaerendiam tantum complexus sit, intelligi possunt. At quidquid de his sentias, alia documenta adsunt, eaque certiora. Exstant litterae Regiae ad "legiferum et omnes habitantes finnethiam, werendhiam, niwdhwngiam,' saec. XII datae (Liliegren, Diplomat. Suec. Vol. I. p. $9^{6}$.); litterae a "legifero decem provinciarum" a. 1266 datae (ibid. p. 437.); "commune placitum verendiae" commemoratur in litteris a Duce Birgero datis (ibid. p. 698.); "legifer waerendiae" in litteris de a. 1260-128? (ibid. p. $573,596,737$; cfr. Stiernman, Höfdin-ga-minne, p. 359. seq.); legiferatus decem territoriorum denique commemoratur in Iure Uplandico ac Sudermannico, et in Codicibus Iuris communis Magnaeano ac Christophoriano (a. 1295-1443). Ex his satis constare credimus bunc legiferatum numquam sub-
iectum fuisse legifero et iuri Ostrogotico. Idem dicendum est. de dioecesi Vexionensi, quae primitus tantum regionem Varaend dictam comprehendit, ceteris Smalandiae partibus (Finvip quoque et Niupung) una cum OElandia et Gotlandia dioecesi Lincopensi subiacentibus. Notum vero est borealem Smalandiae partem, territoria nempe Kind, Ydre, Tiust, Vedbo, Vist et Treta, recentiori quoque tempore Ostrogotiae quodammodo fuisse adnexam, quod hodieque valet de territoriis Kind et Ydre, quae rulgo perhibentur esse pars Ostrogotiae; perinde ac dioecesis Lincopensis usque ad recentiora tempora comprehendit maiorem partem Smalandiae (vide nomina
decreto Upsaliensi de a. 1593 subscripta), et nostris quoque diebus novem territoria Smalandica complectitur. Neque igitur ex Iure OG. probari potest legiferatum decem territoriorum aliquando "ad legiferatum Ostrogotiae accessisse;" nec "episcopatus Vexionensis Lincopensi adiunctus fuit," ut autumat 0. Rabeinius, quj de tota hac re confuse disserit (de fatis litteraturae iuridicae in Suecia, Holm. 1773, p. 105-107.).

Supurköpunger, m. staden Söderköping: urbs in Ostrogotia. Kr. 23.

Upsalir, pl. (vide VGL.) Vide gloss. vv. Bo 3, Oper. "

Östragötland, Östergötland: Ostrogotia. B. 39: 1 . *

## ADDENDA ET EMENDANDA.

## In hoc volumine.

Pag. 7. not. 55. pro: "prestær." lege "prastar."
p.39. Ejs. 22. ad v. botum adnota: "uapa botum legendum videtur. Cfr. 'capp. 20, 24 ."
p. 63. Dr.ind. not.3. v. firi, etsi superflua, in textu retineri potuisset, cum talis repetitio aliis quoque locis occurrat; ex. c. a huat dagh han

- kombær a, KrB. a: 1.
p. 84. not. 68. Adde: "In C. quoque apparet fragmentum grandioris rubrique N."
p. 120. 届B. 8: pr. ad verba: pæt skula uara \&c. adnota: "verba: pætinnan pripia knæ post verba: ok tolf æftir inseri debuissent. Legendum igitur: annar giptæ maprin - ok tolf æftir. pæt skulu uara nipia hans innan pripia knæ. taki sua manga \&c."
p. 125. ÆB. 13. ad verba: Nu huskunu barn \&c. adnota: 'D. Pars folii abscissa de capp. 13-15. nihil capere potuit; omissa igitur illa fuerunt."
p. 126. EB. 1\%. ad verba: Nu uilia \&c. adnota: "D. De capp. 17-21. idem valet, quod de capp. 13-15. dictuin est."
p. 128. EB. 20: pr. post verba: sua gilt sum adnota: "pæt sum addendum videtur."
p. 152. VinsB. ind. 6. post v. ælla repone "i", quod sub prelo exsiluit, et in quibusdam exemplaribus abest; quod etiam valet de signo numerali notae 4 eiusdem paginae.
p. 197. not. 2. pro "scriptun' lege "scriptum".

p. „39, v. Arftüker, pro "arver" lege "arf".
p. 263. post $v$. Firi vraka insere: "Firiværka, vide Forværka."
p. 3og. v. Kip, in fine adde: " (kyt)" p. 371. v. Valruf. Ex allatis rationibus sequitur h. v. primitus potuisse significare ipsum vestitum mortuorum, quod etiam de v. walaraupa valet. Non tamen v. walaraupa l. c. significat vestitum, ut credit Gr. l.c. (dicitur nempe "quod w. dicimus;" v. "quod"' vero respicit crimen de quo sermo est, non autem referri potest ad v. 'vestitu"), multo minus notat singulare vestimenti genus, ut sibi finxit LINdenbrog.
Praef: p. V. l. 13. inf. pro "tum" lege "ptum".
p. XIX. l. 1. \&c. Titulum hic allatum in pluribus exemplaribus vidimus, quorum unum quondam fuit Reginae Christinae, a Cancellario Regni A. Oxenstierna a. 1643 ei donatum, nunc vero est in dominio Illustrissimi Liberi Baronis A. L. Stierneld. Exemplar vero in Regia Bibliotheca Stock/2. adservatum habet titulum ab isto paullulum differentem. Haec varietas sine dubio ex mutatione sub prelo facta orta est.

In primo volumine.
Pag. 56. not. 19. delenda est. Cfr. öGL. VinsB. 6: 7.
p. 6y. not. 5. lege: "Codd. Runici Stockh. habent ristir v. ristær, Hafniensis veroriftir." Apographum tamen codicisHafniensis, quod adser-
vatur in Regia Bibl. Hafn. collect. Suhm. N:o 1496. in 4:0, habet ristir. Erratum deteximus, cum a. 1827 Hafniae transscripsimus hoc caput e codice runico. Apographo nostro usus est Cel. Liliegren, in Diplomatario Suecano, Vol. I. p. 88. seq. Dolendum vero est, quod laudatus Diplomatarii editor l. c. pariter ac Stiernhiele in unum confudit duo diversa capita Iuris VG. de conventu Danaholmensi et de limitibus Vestrogotiae, quo vetus error, a nobis iam pridem notatus, denuo recoctus est.
p. 359. v. Ars fæsta ita est explicanda: "ett drs arrende af jord: conductio praedii in unum annum." Cfr. ÖGL. v. Ars gæf.
p. 37a. v. Brupfærd, cfr. OGLL. h. v.
p. 377. v. Bæsinger, cffr. N. H. SJöborg, Nomenklatur for nordiska fornlemningar, $p .36,37$.
p. 382. v. Dyrni; adde: "prov. dörne, döne, dynne;" et dele verba: "Ita - vertenda."
p. 394. v. Flat; cfr. OGL. v. Gæfprel.
p. 405. v. Fæstninga mali, lege: "Fæstninga mal, $n$. (egentl. det tal som af giftoman hölls vid trolofning: proprie sermo a sponsore in desponsando habitus) förrättandet af trolofning: desponsatio. ræna \&c." Cfr. ÖGL. v. Gipta mal.
p. 411. v. Grimu maper. Hanc denominationem originem debere latronum mori personis vel aliis rebus faciem transfigurandi, vix opus est monere. Cfr. Gr. p. 635.
p. 419. v. Grip 2. cfr. ÖGL. v. Grup. Ibid. v. Gresseti l. 5. pro "fundi" lege "pagi".
p. 422. v. Hion 2. Lociequidam hic citati sunt referendi od nominativum hona. Vide öGL. v. Hiona.
p. 427. v. Husprea, adde: "prov. huspreua."
p. 434. v. Iamner, lege "Iamn".
p. 444. v. Kofi, past: '"rum" adde: "prov. kave, kava."
p. 445. v. Kæpsir, cfr. öGL. h. v.
p. 450. v. Lands droten, cfr. OGL. h. v. Ibid. v. Las, pro "n." lege "m."
p. 451. v. Legha, v. a., lege "Leghia".
p. 459. v. Lösgiurper. "Unter Gürtel denke man sich nicht was die aussere, sonderi die innerste Be kleidung über den Hüften zusammen hălt; wer den Gürtel löste, stand im blossen Hemde." Gr. p. $15 \%$ pá eigo peir at ganga í skyrtom einom oc lausgyrdir. MAGNI LAGAB. GulapL. piófaB. 6. Vidinin h. v. explicat de levi quadam arınatura, loco p. 265. cit. IV. 260, 261.
p. 46o. v. Mali; dele quae sub 1) afferuntur.
p. 462. v. Meneper. Formula: ren ok eig men ad 2 . men referri potest. Cfr. öGL. v. Men, et Gr. p. 29.
p. 46g. v. Nokkadrumber, cfr. ÖGL. v. Lurker.
p. 478. v. Rinna. Quae sub 5) afferuntur, pertinent ad inf. rinda. Vide $\partial \ddot{G L}$. v. Rinda.
p. 488. v. Skaparvi, cfr. ÖGL. h. v. p. 494. v. Sla, cfr. öGL. h. v., ubi locus hic cit. II. Add. 7: 1. mellus explicatur.
p. 497. v. Starvi. Apud Vestrogotos, Uplandos et Vermlandos stärva $v$. starva, Germ. sterben, mori, adhuc in usu est.
p. 499. v. Stumber, forte rectius stumn, ut in ÖGL.; stums enim potest esse scriptum pro stumns, $u t$ ex. C. nams pro namns, VGL. IV. 15: 13. ?

p. 500. v. Styrifaster, m. Diplomata a Br. citata, agunt de donatione alterum, alterum de permutatione fundorım in Nericia; utraque a. 1347 scripta. Quod in his praeter octo firmatores (fastar) unus rominatur prolocutor, quo titulo alias insignitur iudex territorialis (vide VGL. gloss. Lat. h. v.), id posset indicare iam tum usu crebuisse quod diserte sancit Codex Magnaeanus eodem tempore compositus, ut nempe iudicis territorialis esset primas partes in solemni contractuum confirmatione agere (firi fæst skilia); quod nostro quoque tempore valet, etsi tota res nunc scripto (fastebref) absolvitur. At verba horum diplomatum, quae nobis iam contigit videre, talem suspicionem refellunt. Alterum enim sic loquitur: "qui huius facti extitit proloqutor;" alterum ita: "qui fuit huius cambii et permutacionis proloqutor."
p. 5o4. v. Sæd 2. rectius forte sementis, satio. Cfr. ÖGL. h. v.
p. 519. v. Valda 1. De formula v. hælghumdome, vide ÖGL. v. Bok.
p. 517. v. Vighia 4, cfr. ÖGL. h. v. p. 533. v. pings stæmpna, cfr. ÖGL. h. v.
p. 536. v. Py, pro "conj." lege "adv."
p. 559. v. Gusulidir; explicatio ita est emendanda: "skogen Gusulider i Marks härad: silva in territorio Mark."
p. 56o. v. Hasmærholt, supple veram explicationem: "skogen Hasmerhult i Kinnarums socken af Marks härad: silva in territorio Mark."
p. 566. v. Skarir, et p. 56g.v. Upsalir, pro "capitalis" lege "metropolis".
p. 5go. Etsi ex titulo quem editor Tomi VII Scriptorum Rerum Danicarum dedit Libro census R. WhLDEMARI, non aliud concludi potest quam hunc librum iam antea a. 1790 separatim esse editum, certiores tamen facti sumus talem editionem non exstare. Archetypon huius operis, in Regia Bibl. Stockh. adservatum, signo C 96. notatum est.

## Tilliomie Subscribenter.

Stockholm.
Ekström, $\boldsymbol{H}$. Grosshandlare.
Fleming, H. Exc. Grefve C., RiksMarskalk, President, R. o. C. K. M. O. m. m.

Magistratens Archif.
Nattsén, A. Ph. Mag.
Schulzenheim, D. v. Friherre, Hof-
Canceller, C. N. O. m. m.
Silfversträhle, G. Häradshöfding.
Sparre, G. $A$. Grefve.
Spens, C. G., Grefve, Capiten, R. S. O.

Tannström, N. M. af, Cancelli-Rảd, R. N. O., L. V. A.

Strängnäs.
Ekmarck, C. E. Assessor.

> Upsala.

Boëthius, J. E. I. U. D. Professor.
Köpenhamn.
Rask, R. Ch., Professor, UniversitetsBibliothekarie.

т品;
$\therefore \therefore \because \because \because$
d
$\because \because$
$\because \because$


$1 \because 1 \cdots$
--

Digitizèd by COOgle

prinis

```
    i
```



J $; \quad$.
"淂:
ji
$\because \because$
$\because \because$





-, ! $\because, \quad \because$

1 !!
( $\because$
-1
$\because$
$\ddots$
.
pormby, Google


M118 ${ }^{\text {pings. RE } 26: ~}$
faprene urpap kopan yan alle halden afap foom. oc egt en perafo boz fottue ibo.pa vir bonden ralua van rina patrall foft map Feptom kopa Qu kope man mollo wark allag fircd vatk conib' alagha hafpom eshe vizozp at varra. eti- alyjer gangeal TEutes-zak Tiua Aramg' rom Azuligi as luve bonde part rahia. han ral mal viln oevizne kopa rom hat $\mathcal{L}$ q quikd allan hown of hof feal map Heicic kopa firm uzam bons of gas oe humb or karelkapap klppe-tk
 \} laft bue or dozaz pat real kopa map un or vione. $\hat{\text { O }}$ kan man fa hu8 map weope-pô

Cod.F.(Norition B. Rosentruin) fol. 1.
winctio Balloner
(2) gia Góndir till Susins gaida. No Mo dix \&ivario gords, sfai fall der mings till \&ing to geffin. It ax takf tirma Gadse a falffnada traide. os tolp lafra ángs. $18 a^{\circ}$ poall Riopa \$oisix of Wreppodlide. Rloctax of \&ales. or prinid allann, foin fom Eielpa pfoll Manne medgi Sem. of box benne blide gini Panm of Sidsomn. \&s foll ahu Sofm


Cod.H. (Bikl. Mkoklostr:) fol.1.


- Apographum B51.(Bill. Reg. atockholm) fol.4.verso.
$\sqrt{\text { Rijurctio }}$
Duarin thar egt baiom a cmint bagBaß





Fragm. Cod.D. (Bibl.Reg. Atockh)


Rucotom \$ Schultaíe Lictigy.


Digitized by COOgle
opmex, Google


[^0]:    1) Doctrina de criminibus violati regii iuramenti, statuto Regis Magni de a. 1285 (VGL. IV. 19.) fundata, et hic enucleata, ab altera parte, ab altera vero quae ES. 20t 2. statuuntur de illo casu, cum episcopi mortui bona cederent heredibus in linea descendenti, quaeque monstrant statutum Skenningense de a. 1248 nondum plenam efficaciam assecutum esse; pariter ac lis inter fratrem et sororem $E$ EB. 2: pr. comme-
[^1]:    stundom märkt med en ofvanför. satt stjerna ( + ), ehuru han sedan glömet att rätta dem. Se not. 35. sid. 47; not.67. s. 18o.
    12) Se VGL. föret. sid. VII, $X, X I I, X X$.

[^2]:    21) Vide not. 2. pag. 1.
    22) Cfr. not. 36. pag. 9.
[^3]:    ${ }^{35}$ Cfr. not. 23. pag. 103.
    30) Hic communis titulus tamen afferri debuimet in praef, ad Ius VG. pag. XLVL.

[^4]:    35) Jfr. not. 23. sid. 103.
    36) Denna allmänna tuitel hade likväl bort anforas $i$ foretalet till $V G L$. sid. $X L V I$.
[^5]:    37) Vide Catalogum Librorum, qui in Hist. et Antiq. Patr. sub imperio Caroli XI publicati sunt, Stockholmiae, 1690 , pag. 26, 27. I. Molleri Hypomnemata ad Schefferi Svec. lict. p. 204, 205.
[^6]:    3\% Se Catalogus Librorum, qui in Hist. et
    3\% Se Catalogus Librorum, qui in Hist. et sunt, Stockholm, 1690, sid. 26, 27. I. Molleri Hypomnemata ad Schefferi Svec. litt. s. $204,205$.

[^7]:    39) Censor quidam, cuius iudicio non possumus non esse contenti, refert de primo volumine nostri operis: Meddelingen af $\mathrm{Va}-$ rianter strakker sig endog til enhver Forskiel iSkriventaaden." Nordisk Tidsskrift 'for Historic, Literatur'og Konst, udg. af Ch. Molbech, I. B. Kiöbenh. 1827, pag. 6ı2. Haec tamen sunt intelligenda cum ea restrictione, yram nos statuimus in praefatione ad Ius VG. pay. LXVI: . "omnes observavimus varietates, etiam in orthographia, ubi-id operae pretium fuit." Tali restrictione neglecta omnes orthographiae
    ". varietates admotare, neque fieri posset, nec usui ulli esset.
[^8]:    43) Capita quaedam ad Ius VG. pertinentia (I. CB; Bryn; IV. ı0, 19.) denuo quidem vulgata sunt in opere a Celeberrimo Professore \&c. I. G. Liliegren edito, Diplomatario Suecano, Vol. I. Stockh. 1829; in quibus diversitates quaedam apparuerunt inter textus a Cel. Liliegren et nobis editos; sed comparatione cum manuscriptis codicibus facta invenimus, quod tuti praedicere potuimus, universas has diversitates totidem esse menda in opere Cel. Liliegren. Haec inviti cogimur animadvertere, non ut quid detrahamus de laude operis, quod etiam ad historiam patrii iuris maximum adfert momentum, cuique prosperum successum ardenter, exoptamus; sed ut a nobis ipsis iniustam negligentiae suspicionem avertamus.
[^9]:    8) B. om. an - annan.
    c) B. $V m$ huru.
    9) B. Olufs.
    II) B. man.
    10) B. madher.
    11) B. sic. A. om. biskupe.
    12) Adde uita.
    13) B. Lofikt, at in titulo Capitis, orijikts.
    14) B. slar.
    $\left.{ }^{17}\right)$ B. sic. A. gaŕ (pro garr).
    15) F. bjggia.
[^10]:    8) F. süttia. H. I. K. taka.
    9) H. I. K. om. a.
    10) K. om. af.
    11) H. I. K. om. slikan - uill.
    12) F. om. sum.

    ג3) H. I. K. thöm .a. sami som j. \&cc
    14) H. F. I. K. lata.
    15) F. H. I. K. om. a.
    16) F. H. I. K. om. sum.
    17) B. F. H. I. K. sic. A. kukkara.
    18) B. F. K. sic. A. om. at. H. I. af; male.
    19) B. F. H. I. ypnum. K. vpnom.
    20) B. a präster.
    21) K. a.
    ${ }^{22}$ 2) F. H. I. om. ok. K. om. ok aptun sang.
    23) F. I. tijdher. F. add. och.
    24) F. H. I. K. om. sum.
    25) B. F. H. I. K. sic. A. sak.
    26) H. I. K, til thre marker.
    27) B. F. H. I. K. sic. A. böder.
    28) F. om. sum.
    29) K. om. perre.
    30) H. I. K. niwte. Male.

    3r) I. K. om. sin. H. om. sin - forfall.
    32) I. add. at ban.
    33) H. L. F. faa.
    34) I. add. thet ar lagha förfal hans. $F$. omissis quae in príncipio Cap. 6. leguntur: $N u$ - bup, hic male add. Att han schal \&c.
    35) F. om. Nu - bup; cfr. not. 34. prizced.
    H. I. K. om. $N u$ - olia.
    36) H. I. faa ey \&c.
    37) H. I. K. om. han.
    38) B. H. förrä. K. forra. I. fore.
    39) B. F. H. I. K. sic. A. kistna.
    40) B. F. H. sic. I. crisstmo v. crisstìno. A. kristu. K. kirkio.
    41) A. Litt: fan bis sunt scriptac.
    48) H. F. L. K. ar.

[^11]:    43) F. H. I. K. om. oh.
    44) H. I. K. bonden.
    45) H. F. I. K. olning.

    46 B. H. I. K. sic. F. that. A. pae.
    47) H. I. prastin. K. om. prastar - uiti.
    48) I. om. sin.
    49) K. add. witnom ok.
    50)' B. F. H. I. K. sic. A. om. ok.
    51) H. K. Faa.
    52) F. H. I. K. om. pa.
    53) F. om. arua bondans.
    54) H. F. I. K. klokkara.
    55) B. F. H. I. K. prastar.
    56) I. add. och.
    $5_{7}$ ) H. I. K. add. like.
    58) B. F. H. K. sic. A. pro ankte habet: akka (lege ok) aekke. I. om. ankte - taka.
    59) F. och egh. H. I. K. add. cy.
    60) H. K. bonde. I. bondhen.

    6i) H. waka.
    62) A. lig primum est scriptum.
    63) A. 0 additum eat, at deletum.

[^12]:    28) B. F. H. K. sic. A. kriptapar.
    29) B. F. H. K. sic. A. om. han.

    3o) H. K. digher.
    31) F. yppenbara. H. K. яpimpara
    32) F. om. oki.
    33) H. K. syndena.
    34) B. F. H. K. heter.
    35) B. F. H. K. sic. A. skipta brut.
    36) F. ath Biscup wed trem \&c.
    37) Pro Alila gar legendum est firi; quae enim hic sequuntur cum iis sunt copructonda, quae, supra dicuntur: $N u$ takar -s slript, a quibus errato quodam scribae divulsa, supt.
    38) H. kallar. F. kallas. K, heter.':
    39) H. K. agher.

    4o) K. H. F. add. böta.
    41) H. K. om. biskupe.
    42) H. man .j. lönskalaghe.

[^13]:    6o) B. F. H. sic. A. sak.
    75) H. om. ok.
    61) F. tha hann \&c.
    62) H. wt sokna.
    63) B. F. soknär.
    64) H. F. waghum. allir .a. wäthnom.
    65) F. om. egh. Male.
    66) H. om. aella andrum fallium?
    67) B. F. H. fabot.

    6S) B. F. wärknadh H. warrnadh; male
    69) B. F. H. om. sum.
    70) B. F. H. sic (Gör). A. Eitt. G pmisit miniator. H. add. han.
    71) B. add. wari. F. add. är.
    72) B. F. H. om. Nu.
    73) H. $S_{E r}$.
    74) H. skal.
    76) H. om. sua.
    77) H. Tholikt. F. tylchitt, et sic passim.
    78) F. om. sik.
    79) F. errato iterum habet verba: tylchitt må - sd seghia.
    80) B. F. H. sic. A. pro han egh habet hegh; litt. an supra lineam add. rec, man. saec. XVI.

    8i) B. FY H. om. sum.
    82) B. F. giäta.
    83) B. F. H. dyl.
    84) H. sakar.
    85) B. F. Falder. H. adḍ̆ han
    86) B. F. H. sic. A. fa.
    $8_{7}$ ) H. skal.

[^14]:    20) B. synas.
    21) A. Pro $h$ primum scriptum est $k_{\text {. }}$
    22) B. man.
    23) B. $a$.
    24) B. om. sum.
    25) B. giäldas.
    26) B. F. om. sum.
    27) Legendum videtur: skapa garra paghar
    han i garpin kombar. drapar \&x.
    28) F. om. at.
    29) A. Pro $l$ primum scriptum est $k$.

    3o) F. om. sunt.
    31) F. Rinder.
    32) F. om. ok.
    33) B. F. kastär.
    34) B. F. sic. A. add. alla.
    35) F. sanmian the med \&c.
    36) F. om. sum.
    37) B. hins.
    38) F. haffiver then.

[^15]:    17) B. om. uagh. ok.
    18) F. icke schada gör. och wille göra skap da. Thå är \&c.
    19) F. wapnn.
    20) B. F. add. wägk.
    21) F. $I$.
    22) F. Tingzweg. Male.
    23) B. om. par.
    24) F. om. py at.
    25) F. à Mann fridh hem till sin frainn Tinge och Kyrckio. \& c.
    26) B. F. man
    27) F. thà haftier hann.
    28) F. om. atlar - sin.
    29) B. F. om. ok.
    30) B. owinir.
    31) F. add. aff.
    32) B. F. edh skal gangas.
    33) B. om. alla - stamnu.
    34) B. kumi
    35) B. F. thorde.
    36) F. Nwv kallas thet.
    37) B. kallar.
    38) B. stämnir andrum thing.
[^16]:    78) B. sic. F. naigra. A. nakuru.
    79) B. F. add. firi.

    8o) G. Alii addunt: Ok kännis manne thät, at hair hawer giwit biltughums manne en Daghward allas en nattward, Tha dyli mädh tolf manna edhe, at han gaf äi biltughum manne, äller han wiste äi at han war biltugha. Ok kiännis thät hanum, at han hawer haldit han, Tha skal ängin sokn thär äptir ganga. Thät skal standa til häradz nämdina, hwat hon wil hälder fälla han älla wäria han.
    81) B. F. sic. A. bars.
    82) F. i.
    83) B. F. sic. A. kuntuiggx.
    84) B. F. om. sum.
    85) B. hwar. F. hoo.

[^17]:    3) B. egh twütölfían edh ok egh trätölftan edh. 13) B. F. näındin.
    F. och Egh tretolfftann Eedh. Hwar \&c.
    4) F. om. han.
    5) F. thär.
    6) B. F. add. än.
    7) B. F. om. antuiggia.
    8) B. F. sic. A. span.
    9) B. F. faller.
    10) F. om. han.
    11) A. min primum scriptum fuit.
    12) B. F. för.
    13) F. om. alla.
    14) F. gierningena.
    15) B. om. Nu.
    16) B. F. sic. A. paessim.
    17) B. F. sic. A. add. пи.
    18) B. F. edhzöre.
    19) A. Pro $y$ primum scriptum est u.
    20) B. F. för.
    21) B. äkke. F. iche.
    22) F. farha.
[^18]:    72) F. om. barnit.
    73) F. thet.
    74) B. sum.
    75) F. om. ar.
    76) B. F. sic. A. om. cen.
    77) B. F. skiäls.
    78) B. sum hwvart thera' alte mädh andrutakay swa sum luär är nu firi skilt.
    79) F. huar.
    80) F. om. at.

    8i) B. F. sic. A. om. are.
    82) F. kona stencka. Änr \&c.

[^19]:    32) F. sagdt.
    33) F. add. thera.
    34) F. om. sami.
    35) F. om. sume för drap. i.
    36) B. sic. A. sipan; at erratum asterisco notavit scriba.
    37) F. är thänn thär är förmañâth. sacher \&ic.

    5o) A. pan primum scriptum est.
    5i) F. om. ok.
    36) F. a.
    37) F. sanıman. Male.
    38) B. ginstan. F. genste.
    39) F. add. genstan.

    4o) A. add. pil, lapsu calami.
    4i) B. hon. Male.
    f2) F. Heptor.
    E3) F. add. honom. Male.
    54) F. om. sum.
    45) F. add. i there Hemme.
    46) F. thäm.
    52) B. F. om. sum.
    53) B. F. war.
    54) F. add. $i$.
    55) F. om. pa.
    56) A. Litt. $t$ omiss. supra lineam add. scriba.
    57) F. om. han.
    58) B. framledhis. F. framledz.
    59) F. om. lata.

    6o) B. genstan. F. genste.
    6i) B. F. om. pa - friplös.
    62) F. Härade titt \&c.
    63) B. til.

[^20]:    94) B. F. om. sum.
    95) B. F. sic. A. om. war.
    96) B. F. om. ok.
    97) F. hagger.
    98) F. om. map.
    99) B. sinungum.
    100) F. Lötha. Male.
    101) B. add. ok.
    102) A. Litt. $\boldsymbol{N}$ omisit miniator.
    103) F. om. pa
    104) B. F. flyr.
    105) F. om. ok.
    106) B. Ok draparin.
[^21]:    46) F. ther.
    47) B. F. sic. A. om. ora.
    48) B. F. sic. A. botinnne.
    49) F. om. ora - paer til.
    50) B. fränder.
    51) B. tiva lytir.
    52) B. sic. A. om. bar.
    53) B. F. sic. A. v. ar omiss supra, lipeam add. rec. man.
    54) F. frälsisman.
    55) A. Loco v. ar primum scriptum fuit alt.
    56) F. om. kona - ma egh.
    57) B. F. för, et sic passim.
    58) B. boskiptet.
[^22]:    72) F. ${ }^{2} \mathrm{r}$.
    73) B. F. gards.
    74) B. sum. F.e.
    75) B. F. sic. A. annan.
    76) F. om. pa - bolaxs man.
    77) F. om. sua.
    $78)$ B. F. add. än.
    78) B. om. ok. F. om. ok - markar.
    79) B. F. för.

    8i) F. war.
    82) B. F. sic (skulle). A. kulde.
    83) B. böta.
    84) F. Konungz Daghum.

[^23]:    40) F. Erffiva annan \&c.

    4 1) F. hic inserit supra omissa: $N w$ dräper - skiltt är. Nw kallar \&c: (cfi. nott. 31, 38.).
    42.) F. om: ok - epe.

    43 ) B. sic. A. v. man omiss. supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
    44) B. F. add. mı̈̈n.
    45) F. Effte.
    46) F. om. sum.

[^24]:    4) B. Höghstum.
    5) B. sic. A. uapa.
    6) B. giord.
    7) B. sic. A. om. egh, at h. v. supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
    8) B. Lytis bötär.
    9) B. far.
    10) B. sic. A. pro ma döpan habet niöpan; litt. a d omissas supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
    11) B. Sar ok Drap.
    12) Pro andra. B. adhra.
[^25]:    85) B. F. sic. A. man.
    86) B. ,Nwa läx ok skena af.
    87) B. F. sic. A. om. sari.
    88) B. F. add. swa.
    89) B. F. om. sum.
    90) B. leghudrängiar.
    91) B. F. osannan.
    92) F. om. a famtinpe.
    93) B. sic. F. skula. A. siku.
    94) F. bädinn. Male.
    95) B. add. fä.
    96) B. F. add. badhe.
    97) F. war.
    98) B. F. om. ok.
    99) F. förr war skiltt.
    100) B. a miote.
    101) B. hwarte. F. om. huatske - sueria.
    102) Pro aflla a. B. ällär'a.
    103) F. war.
[^26]:    4) B. sakt.
    5) F. om. ok.
    6) F. tha thänn Omynd tager bothena
    7) B. sic. A. F. add. ok uarpar egh lyt.
    8) F. om. ok - lyt. Cfr. nol. \%. praeced. 9) B. add. af.
    (P) F. om. fiuratighi markar.
[^27]:    18) B. thän.
    19) B. F. om. sum.
    20) F. om. alla - ar.
    21) B. F. Thär.
    22) B. F. thär.
    23) B. skilt.
    24) F. om. sum.
    25) F. add. Thä är. Male.
    26) F. add. Mann.
    27) B. F. om. han.
    28) F. add. göra.
[^28]:    40) C. F. habent hanc $\int$. post $S$. in textu proxime sequentem.
    41) F. add. i.
    42) B. F. add. än ett.
    43) B. F. än.
    44) B. add. ther.
    45) F. om. bape.
    46) C. F. hic inserunt quae textus in S. r. habet, post quae F. iterum addit quae in $\boldsymbol{\delta}$. 2. leguntur, omissa tantum v. bape altimis duobus locis in textu occurrente.
    47) F. add. heller.
    48) C. B. add. helder.
    49) F. Saàr.
    50) B. C. F. om. sum.
    $5_{\mathrm{I}}$ ) B. F. skilt.
    51) B. F. add. ällär slaghin.
    52) A. v. at bis est scripta.
    53) C. om. pa.
    54) C. F. om. sum.
    55) B. om. ok.
    56) F. add. Vth.
    57) B. F. om. ok.
    58) F. om. sum.
    59) firi forte addendum.
    60) B. hörin tha böter.
    61) B. C. F. liggia.
    62) F. B. C. sic. A. om. kona.
    63) F. om. pa.
    64) C. mark.
    65) B. F. sic. A. palsaghanda.
[^29]:    98) C. vndistanda.
    99) C. at, et sic fere ubique.
    100) F. lythis booth är sà magkinn \&c.
    101) C. sialf boten.
    102) F . om. $i$.
    103) C. huatte, et sic fere ubique.
    104) F. war.
    105) F. om. alla - Krumpna af.
    106) B. krumpnar.
    107) F. add. aff.
    108) C. egh.
    g) F. add. böther tugha.
    so) C. om. pat ar.
    109) F. wâdha, ella med willia.
    110) F. om. han.
[^30]:    54) B. Nu warder.
    55) F. affuggitt.
    56) F. halff. Male.
    57) F. om. ok prea markar.
    58) B. om. firi.
    59) B. F. sic. A. om. uar.

    6o) B. F. läkir.
    61) F. sagdt.
    62) B. F. tär.
    63) B. mian fot af andrum mädh \&c.
    64) B. F. är.
    65) F. om. pa.
    66) F. om. ok.

[^31]:    26) F. om, han.:
    27) F. lyttan Male.
    28) B. hälder. F. hällir,
    29) F. om. af.

    3o) B. F. slar swarta slagh.
    31) B. add. at thät war mädh wadha ök egh mädh wilia.
    32) B. F. sic. A. slal.
    33) B. add. ok.
    34) Pro aghi i. Sic F. - B. om. aghi.
    35) A. Pro $r$ primum scriptum est $l_{0}$

[^32]:    19) C. dylia.
    20) F. Nw will.
    21) C. biper.
    22) C. F. a.
    23) F. om. map.
    24) C. om. wella - markor.
    25) B. C. F. sic. A. allu.

    2G) B. C. F. sic. A. half.
    27) C. om. haldar.
    28) C. B. F. fallis.
    29) C. Verba: fiabartiughx - taks i han(dont), Cap. 32: pr., sunt abscissa.
    30) F. hic incipit novum librum, cum rubrica: Tiuffwa Balcher.

[^33]:    98) B. C. F. malsäghandanums 99) C. steminer.
    99) A. Litt. i lapsu calami est deformata; scriba enim in eo fuit ut pro $i$ scriberet $\beta$.
    100) C. vig户 aru ganga \&c.
    101) Pro uighp. Sic G. B. F.
    102) B. F. ypinbarlika. C. upinbarleca.
    103) F. swäria. Male.
    104) F. förra.
    105) B. C. F. dör.
    106) B. C. F. sic. A. hon angte af hars gois \&c.
    107) F. egn.

    9ी B. C. F. sic A. uigh.
    10) B. arwe.
    i!) C. om. sum.

[^34]:    25) C. *dagh
    26) C. F. om. sum.
    27) B. sic. C. F. naest. A. naestraer.
    28) C. B. apte. F. om. h. V.

    2g) B. F. sic. A. hauaer. C**
    3o) C. föra.
    3i) C. F. doma.
    32) B. C. F. add. hans.
    33) C. F. sic. A. B. add. til. Cfr. ind. capp.
    34) F. om. allumz - aru.
    35) B. knä.
    36) B. F. wiste.
    37) C. F. om. sua.
    38) C. bryttumö.

    3g) F. Vapnn.

[^35]:    24) F. om sum
    25) F. thà fölger oniyendh.
    26) F. hether.
    27) B. F. far.
    28) B. F. Sidhan.
    29) B. F. sic. A. han.
    30) F. om. tua.

    3i) B. F. sic. A. kudare.
    32) B, sdd. ok.
    33) B. F. satr.

[^36]:    35) B. F. om. hanc rubr. Cfr. not. 65. pag. 1 ir.
    36) F. Nw.
    37) B. swa. F. om. h. v.
    38) F. om. sum.
    39) B. F. arftaki.
    40) A. ta primum scriptum est.

    5o) B. liwer. F. leffuer.
    51) B. F. sic. A. om. til.
    40) F. om. ok.
    52) B. F. sic. A. artök.
    41) B. F. sär.
    42) B. sic. F. «uräka thäm. A. om. pön.
    53) F. Hwar Broder \&c.
    54) F. om. pa aruir.
    43) B. F. sic. A. finum.
    55) B. F. fadhur ok modhur.
    4) B. F. om. sipan.
    45) F. om. in.
    46) F. Nw Dör.
    47) B. sic. F. hins som \&c. A. perra sum affir liua.
    56) F. om. ok.
    57) B. ätta läggin. F. athläggenn.
    58) B. egh han arwe. F. egh arffiwe.
    59) B. F. sic. A. om. ok.
    60) B. F. sic. A. a pat uitzs orp.

    6I) F. thän.
    48) B. F. om. ok.
    62) B. om. sum.
    63) B. F. the.

[^37]:    92) A. v. lyti bis est scripta.
    93) Forte pro Luti (v.lijth)
    ${ }^{93}$ ) B. F. om. a.
    94) B. F. om. sum.
    95) B. F. sic. A. mörinis.
    96) B. F. kallär.
    97) B. F. om. kallar.
    98) B. F. om. sum.
    99) B. F. om. pera.
    100) A. Loco ultimi $t$ primum scriptum fuit $a$.
    101) B. of ästat. Male.
    i1) F. om. pik.
    102) F. kopenschath.
    103) F. thän.
    104) B. F. skiptin.
    105) B. add. sum.
    106) B. om. Nu.
    107) B. F. sic. A. bolbysinis.
    108) B. F. sic. A. om. til.
    109) B. add. thera.
    110) F. thera.
    111) B. F. sic. A. om. egh, at h. v. supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
    112) F. add. thera.
    113) B. F. om. sum.
    114) F. om. uill.
    115) F. alla 4 ythi
    116) B. F. sic. An om. map.
[^38]:    24) B. F. sic. C. barn. .n. bars miannöbughu. 38) B. C. F. sic. A. om. taka.
    25) C. F. om. ok.

    3 g ) B. C. om. sum.
    26) B. C. F. far.
    40) A. Litt. o omiss. supra lineam add. scriba.
    27) A. Litt. $t$ lapsu calopmi est deformata.
    -7) $\mathbf{F}_{1}$, fin. firi:
    41) F. thet $i$ tucha ar afflath.
    29) B. tha warder. annödhugh giddare an thạ̈ frällsa.
    3o) $\mathbf{F}$. gildane.
    42) C. B. ar.
    31) C. F. hin.

    43 ) B. C. sic. A. afapar.
    44) B. C. F. sic. A. kara.
    32) C. Verbonnkaghtin! $\rightarrow$ uit (ni) sunt abscissa.
    33) F. biära.
    45) B. sic. C. F. sagher.
    A. sighen.
    46) C. ar.
    48) B. C. F. sic. A.: om ok.
    
    35) B. C. F. sic A. haft.
    36) C. B. haefpar.
    37) B. F. sic. A. om. paet. C. pare.
    51) B. Lysa.
    52) B. C. F. om. ok.

[^39]:    89) BC F. wà.
    90) F. om. sum
    90): G. B. sic. F. om. egh. A. om. hans - egh.
    ${ }^{91}$ ) B. F. fear.: C. fiar.
    ${ }^{22}$ ) up legendum videtur. Cfi. Cap. I4 C. F. S:om. ium.
    91) C. om. et.
    92) B. FJ om. sum.
    ${ }^{55}$ ) C. F. om. han.
    93) C. fiapertiughu. IVv \&c. F. fiedertiugt.
    $N_{w}+\& c$
    94) C. han.
    98), B. kiärir. C. F. krawer.
    95) B. lukkan allla bospanan.
    96) B. C. F. sic. A. slan.
    97) B. C. F. sic. A om. annan.
    98) C. B. F. sic. A. pro hari ar habet har.
    99) B. kiäpsir. C. kaffser.
    100) C. F. pat.
    101) C. al.
    102) C. F. fuldre B. fuldra.
    103) B. C. F. sic. A. frasi.
    104) G. B. F. sic. A. ok.
    105) B. C. F. om. at.

    1I) A. ep primum scriptum fuisse videtur.
    12) B. C. i. F. innom.
    13) C. ar han köp gilder. oc \&c.
    14) F. om. uara.
    15) C. F. om. sum.
    16) C. F. add. alt.

[^40]:    -5y) C. om. מan.
    58) B. C. D. F. sic. A. egh.
    59) B. han.
    60) C. add. oc.

    6i) B. bref oh privilegium giwa.
    62) B. C. D. F. om. sua.
    63) B. D. F. sic. A. hunungar.
    64) C. B. D. F. sic. A. om. ar.
    65) B. D. fote,
    66) D. inne.
    67) C. D. F. vald. B. wald ok witzord.
    68) B. C. D. F. om. fotum.
    69) G. clanda.
    70) D. v. pa est abscissa.
    71) B. bonde.

[^41]:    34) A. Loco litt. egh til aliae quaedam antea fuerunt scriptae.
    35) B. F. sic. A. laghskip.
    36) B. F. sic. A. huari.
    37) C. a. F. e.
    38) F. lutth, laghschipta ock laghschillda. C. *skilda.
    39) B. byr.
    40) C. D. F. om. sum.

    4i) C. om. huar - marker.
    42) C. byn. F. by.
    43) B. F. on. at.
    44) D. B. F. map.
    45) F. wädh sättia fäst.
    51) D. B. F. sic. A. oso. nar.
    52) C. (hav)/par.
    53) C. F. oc.
    54) B. C. F. om. sunr.
    55) A. si additum at deletum est,
    56) C. F. pante.
    57) F. add. han.:
    58) B. C. F. donia tahia. .D. domad
    59) C. add. a.

    6o) C. D. F. om. sum.
    6i) B. C. F. sic. D. e. A. om ho v.
    62) D. om. a.
    63) B. arne.
    46) D. e. ${ }^{\text {47) A. . }}$ Att. $i$ omiss. stupre lineam add. scriba.
    48) C. B. D. F. panninganc.
    49) D. pem.
    64) A. Litt. hauces ogh sk bis sunt scriptae.
    65) D. F. om. haucer. B. add. hin.

    5o) D. sat.
    66) D. e.
    67) C. add. paen.
    68) B. stämnir.

[^42]:    24) B. C. Kirkia. F. kyrckio, quae terminatio et alias in nominativo casu occurrit.
    25) C. B. saellia F. selie.
    26) C. F. om. sum.
    27) B. C. F. om. pa
    28) B. C. F. sic. A. arui.
    29) B. om. sua.
    30) F. om. lita - hemuls.
    31) B. C. sic. A. om. til.

    3i) C. vghurmaga.
    32) B. C. F. sic. A. neals nan.
    33) R. C. F. barn.
    34) C. om. han.
    36) C. hin.
    37) B. C. F. doma.
    38) C. F. oc.
    39) B. add. ma.
    40) B. om. ok.
    41) B. C. F. sic. A. add. an.
    42) C. F. i prim (F. try) arom.
    43) F. om. a. B. hawor han ipitzord.
    44) C. om. alla.
    45) C. F. om. han.
    46) B. C. F. sic. A. sipan han hem komber: Kombaer han egh: pa \&c.

[^43]:    75) F. ta $\operatorname{tag} x$.
    76). C. F. om. Nu - pa skal suaria ok egh bara (S.'2.). Cfi. not. 72. pag. 155.
    76) B. add. twa.
    77) Adde: utan pe sen utan lands
    3. h. C
    79) A. v. hanum bis est scripta, at priori loco lineola inducta.
    8o) B. om. ok.
    8i) B. om. pa,
    80) B. sic. A. on. ok.
    81) A. egh additum est, at lineola inductum.
    82) B. om, aen.
    83) B. sic. A. hemul.
    84) B. om. uill.
[^44]:    70) B. wirdningine. F. wirdningena.
    71) C. alla, et sic passim.
    72) C. B. F. sic. A.pro maph epe habet mape.
    73) B. C. hanum swva tinuelika.
    74) B. C. F. wissu.
    75) F. om. at - koma. Cfi. not. 72. pag. 155.
    76) C. B. sic. A. fam.
    77) B. C. F. han.
    78) C. om. han.
    79) C. om. sum.
    80) C. F. om. ok.
    81) B. om. par.
    82) F. tha miölck och Moder Spina didde.
    83) B. F. mär.
    84) B. F. klädhe.
    85) F. om. pa - pat aru hus.
    86) B. hin.
    87) C. B. sic. A. nöt.
[^45]:    1.) B. twetölftis älla thretölftis. F. twetolffz eedha, ella tretolfiz eedha \&c.
    2) B. F. edhar.
    3) B. F. sär.
    4) sik forte addendum est.
    5) F. om. han.
    6) B. F. sic. A. tompts.
    7) B. F. ser.
    8) B. F. laghsaghat.
    9) F. är.
    10) F. wiste egh. Male.
    11) B. F. hin nekar, Tha \&c.
    12) F. wiste.
    13) C. epa. B. F. edhar saghat.
    14) F. om. a.
    16) F. om. tua.
    17) B. add. ok.
    18) C. B. F. garp.
    19) B. F. om. sum.
    20) B. C. F. om. han.
    21) B. F. fämt.
    22) B. F. han edh.
    23) B. C. F. aghu.
    24) F. Salin. Male.
    25) F. föra schall ella sea.
    26) B. F. add. tha swärin hans forfall.
    27) B. C. F. edher.
    28) B. add. han ällär hans forfall.
    29) B. F. edh.

    3o) F. om. sum.

    3I) F. quisto.

[^46]:    69) F. e. B. om. h. v.

    - 0$)$ B. standr. F. standin.

    71) B. F. om. ep gangit.
    72) F. hann thá gör \&c. B. han, tha ör erhrin (lege edhrin) vlagh.
    73) A. マ. a omiss. supra lineam add. scriba.
    74) B. F. atmälir, om. sum.
    75) F. om. ра.
    76) B. F. om. sum.
    77) B. F. Thät är hans \&c.
    78) B. Ligger.
    79) B. F. dödhum.
    80) B. F. add. twa män.
    81) F. add. egh. Male.
    82) B. F. sigher.
    83) B. F. fallin.
    84) B. hin.
    85) F. om. manna.
[^47]:    87) A. Loco prioris a primum scriptum est if
    88) B. F. han agher läggia \&c.
    89) B. F. malsäghandanum.
    go) B. add. ok.
    90) B. F. sic. A. hakaer.
    91) B. om. sum.
    92) B. F. egh swar.
    93) B. F. add. a.
    94) B. F. tha.
    95) B. kï̈rir.
    96) B. F. sic. A. om. han.
    g8) B. F. swar.
    97) B. F. iak.
    98) F. wiste.
    99) B. mär. F. mig.
    100) F. add. Nw.
    101) B. F. om. ok at.
    102) B. mär.
    103) B. edhe.
[^48]:    77) C. om. a - uita Recte, nisi pro: pa a han vitzs orb \&c. legendum sit: alla a lionga pingx famtinne. pa a han vitus orp uita map epe \&c.
    78) B. F. om. uila.
    79) B. C. F. sic. A. liongi map \&c.
    80) F. egh.

    8ı) C. add. af. F. add. a.
    82) B. F. tha rätta sik firi \&c. C. rata sic fir(i)*
    83) B. F. forfallin.
    84) C. F. om. sin.
    85) B. C. F. war skilt.
    86) B. F. om. an.
    87) F. ath. B. add. firi:
    88) B. han.
    89) B. add. thät.
    90) B. F. skiptas.

[^49]:    7) B. ströma.
    8) B. skal leghias, ok \&c.
    9) B. om. sum.
    10) B. sic. A. uara Cfir textum Cay.
    11) B. hwiliki.
    12) B. Fä fa \&c.
    13) B. handawärkum.
[^50]:    20) B. om. an.
    21) B. hans.
    22) B. sic. A. ma.
    23) A. Pro $X X . I . X$ scriptum est $X X: X$, et sic in sequentibus usque ad $\boldsymbol{X X}$. $X \bar{D}$; quae errata plerisque locis scalpitr sunt emendata.
    24) B. om. Um.
    25) A. v. ar omiss supra lineam addiscriba.
    26) B. om. sum.
[^51]:    9) B. F. fiädhär skötto:
    ro) F. rätto schipte.
    10) B. nu hwat flere \&c. F. och huad flere \&c.
    r2) F. add. Nw warder sa att halffui wilia annath, och halffwj annath, haffiuin the wizordh som häradzhöffdingen filghj. Cfr. Cap. 2:1.
    11) B. F. sokn.
    12) B. add. reps ok.
    r5) F. är Vp a byria.
    13) B. F. om. firi.
    14) Pro an aendakarla. Sic B. F.
    15) B. ramarkana. F. Rämenkiana.
    16) B. F. iordatlara.
    17) B. delis.
    18) B. F. sic. A. v. egh omiss. supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
    19) F. är.
    20) B. F.. landboa..
[^52]:    2) A. Pro $b$ primum, at videtur, scriptum fuit st. F. bolstada.
    3) F. läggia.
    4) B. F. tiu.
    5) B. add. wara.
    6) B. F. sic. A. giade.
    7) B. F. om. sum.
    8) F. tha.
    9) B. thiuds.
    10) B. add. langt.
    11) B. C. F. om. ok.
    12) F. om. $i$
    13) B. saklöst.
    14) C. at.
    15) B. F. byr.
    16) B. F. sic. A. hat.
    17) B. C. F. sic. A. giade.
    18) B. F. ä hwar iordena \&c.
    19) C. F. half giald. B. F. add. ater.
    20) F. giffwer.
    21) B. sinne.
    22) B. F. om. hanne.
    23) A. Pro ha primum scripture est sa.
    24) B. F. hänne.
    25) F. om. in.
    26) B. F. add. ok.
    27) F. byia ägn, om. sum.
    28) B. F. mötas $i$ watne.
    29) C. add. i
    30) B. F. sic. C. $i$ bnonace som h* $^{*}$ A. om. i - atte.
    3i) B. R matnenc.
[^53]:    90) B. F. sic. A. om. har.
    91) B. F. slar.
    92) B. F. sic. A. rem.
    93) F. fiske.
    94) F. add. ee.
    95) F. om. sum.
    96) F. $\mathrm{N}_{\mathrm{w}}$ egh.
    97) F. om. sua.
    98) A. v. pan bis est scripta.
    99) B. F. täppe.
    100) B. F. sic. A. hutzske.
    101) B. F. sic. A. yuarnior.
    102) A. Pro $e$ antea scriptum fuit $h$.
    3.) F. thänn.
    103) B. ywarmer. F. offuermer.
    104) B. F. Jlodhgiutu.
[^54]:    27) A. alghu scriptum est, at $l$ deletum.
    28) B. om. til.
    29) B. om. sum.

    3o) F. om. aru.
    31) C. B. sic. F. thäm. A. po.
    32) B. malsmadher.
    33) B. thön.
    34) B. fadhur. F. Fadher.
    35) B. C. F. sic. A. sinu.
    36) C. om. pa.
    37) B. C. F. karl.
    38) C. om. pr. h. Cap.: Nu - nyklum.
    39) F. om. alla.

    4o) F. gärd.
    41) F. lego faster.
    42) F. thär.
    43) B. Cöper.
    44) A. ganga primum scriptum est.
    45) B. F. gipter.
    46) F. annorstadz.
    47) B. om. par.

[^55]:    67) B. C. F. half girde (C. halfgiarpe) a mote andrum halda. Nu \&c.
    68) A. Pro $l$ antea $n$, ut videtur, scriptum fuit.
    69) B. C. F. gen.
    70) B. C. F. om. sum.

    7 1) C. B. hiorblöt. F. hiordlätth.
    72) C. om. egh. Male.
    83) A. Pro $h$ primum scriptum est $k$.
    84) B. C. F. mällum.
    85) B. C. F. ogilt.
    86) C. giaerpe. F. om. gerpir - half gildis
    73) B. F. sic. C. half giaerbe.
    A. half gipi.
    74) C. a mot.
    75) C. B. F. oc par.
    76) A. Hoc signum, cui locus in textu nor evat relictus, in margine posuit miniator.
    77) A. garpa gildi uari hic additum est, at haec verba tribus lineolis sunt inducta.
    78) C. aru garba.
    79) B. C. F. tha ogilder, böte (C. böten) \&c.

    8o) C. om. sum. F. är.
    87) B. halft gilde.
    88) C. gialde.
    89) C. tu böte siax \&c.
    go) B. C. F. egh.
    91) C. add. ok af.
    92) B. ällär af \&c. C. alla siax \&c.
    93) C. om. ok - uagha rypzslu.
    94) F. thå tagi Häradzhöffdinge, Vthann \&c.
    95) B. ok.
    96) B. rydhsle.
    81) B. C. folkwapwum. F. fullom Wapnom.
    97) C. F. an ar a \&
    98) B. C. F. om. pa.

[^56]:    34) B. F. om. ok.
    35) B. F. saklöst.
    36) A. Pro a primum scriptum est p. B. F. 49) F. och.
    giärda.
    37) B. F. om. ok.
    38) B. F. annars a ödhi \&c.
    39) B. F. fara $i$ bynum \&c.

    3g) B. F. om. hanum.
    40) B. F. han swa fïrran.
    41) B. F. hitt han, Tha \&c.
    42) A. hans additum est, at rubra lineola inductum.
    43) F. å. B. F. add. thän.
    -44) F. om. sum.
    45) B. om. at.
    46) F. och sedan \&c.
    47) B. F. stawra. B. add. vm.

    5o) F. Nw.
    51) B. garda fang. F. gärdfäng.
    52) B. F. add. sialwer.
    53) B. F. om. annars.
    54) B. thät spilt är: Tiudhrar \&c. F. om. pat - atcor.
    55) B. F. mädh sär.
    56) F. add. Span.
    57) B. add. saman.
    58) B. akrum.
    59) B. F. sic. A. om: egh.

    6o) F. om. ok.
    61) B. F. add. ok biudher egh rätl tit.
    62) B. edhe.

[^57]:    14) F. om. quae pr. h. Cap. continet: $N u$ - 26) B. F. add. ok gialde swa ater.
    preia markar.
    15) B. sic. A. furghit.
    16) B. om. haldar.
    17) B. owilia.
    18) B. hanum swa.
    19) B. add. the.
    20) B. granna til \&c.
    21) B. om. patt.
    22) B. nämd.
    23) B. add. firi.
    24) B. F. Ok firi. Hi codd. calci Cap. 19. addunt, hoc vero loco om. ea, quae haec S. continet. Cfr. not. 10. pag. 209.
    25) B. F. om. han.
    26) B. F. Än.
    27) B. F. om. ut.
    28) B. F. om. hanum.

    3o) B. F. om. sum.
    31) B. F. om. firi.
    32) B. F. hic perperam habent comma; nam verba fae sinu cum sequentibus, non cum antecedentibus sunt connectenda.
    33) B. F. sic. A. urarkaer. B. add. a.:
    34) B. F. aslätt.
    35) B. byr.
    36) B. F. om. sum.
    37) F. om. ar.

[^58]:    38) B. F. add. man näma (F. nemna), ok egh thing.
    39) F. om. cgh.
    40) B. F. edh.
    41) B. F. kräwir. G. kräwi ok sin del wm war, än han war \&c.

    5o) F. om. böte - skialghindar.
    42) B. F. sic. A. om. ök.
    5.) skialghinde.
    43) B. F. sic. A. piufnajar.
    52) B. om. gile.
    53) B. add. ok.
    54) B. F. hurraku.
    55) F. huilchenn.
    44) A. Loco litt. $h u$ antea, ut videtur, scriptum fuit an. B. hyvatike.
    45) B. nu skild äru, qwä!' \&c.
    46) B. F. Han är saker \&c.
    47) A. v. hem bis est scripta, at priori loco lineola inducta. B. om. hem. F. Heman Druckenn \&c.
    48) B. F. sic. A. drkkin.
    56) B. F. om. sum.
    57) B. F. om. pa.
    58) B. thingxstämino. F. stämpno.
    59) F. om. sum.

    6o) D. Kununge.
    61) F. Nw hugger.
    62) F. om. atar.
    63) F. om. huggar - uar.
    64) B. add. för.
    65) B. F. sic. A. hus v. hns.
    49) B. F. om. sundar.
    66) B. F. om. atar.

[^59]:    67) B. F. sic. A. giade.
    68) B. е.
    69) F. om. Nu - marker.
    70) fa legendum videtur.
    71) B. F. om. pa.
    72) F. add. firi.
    73) B. add. sum.
    74) B. F. sic. A. pro pat at habet pat.
    75) F. sader.
    76) B. F. om. man.
    77) B. F. sär.
    78) F. Dräper medh \&c.
    79) Apogr. B 5t. habet stake. B. add. tha.
    80) B. hors älla vxe.
    81) B. F. fört.
    82) B. Han.
    83) B. F. olytt, taki bonde \&c.
    84) B. F. om. pa.
    85) B. F. olytt.
    86) B. F. sic. A. uilia.
    87) B. add. ok.
    88) F. om. map - pre markar.
    89) A. v. map bis est scripta.
    90) A. $m$ marker scriptum est.
    91) F. tolff Manna eedh, att thet war medh
    wadha. Nw sliar medh \&c.
    92) In antiquiore codice, ni fallimur, addita, postea vero deleta fuerunt verba: alla ko.
    93) B. F. om. firi.
    94) B. F. böte firi öra.
[^60]:    95) B. drap e: Brister \&c.
    g6) F. om. paer.
    96) F. tretolffio.
    97) A. Loco verbonm: nu -urenan antea scriptum fuit: gialde ater fullum gial.
    98) B. F. add. ater.
    99) B. attus. F. âttes.
    100) A. Altera lineola litt. $n$ lapsu calami est omissa.
    101) B. add. til hâliar.
    102) F. thär.
    103) B. F. vräfle.
    104) B. F. häliar.
    105) B. F. häst fyl.
[^61]:    59) B. F. add manne. nat

    6o) B. F. add. V̇tan kan kawi flerum mannum skipat.
    61) B. witin. F. hann withi luiffi eedha, Sivär \&c.
    72). A. firi scriptume esbl at aefte ipeo in marge?
    add. scriba.
    73) F. fängte.
    74) F. om. ping $x$.
    
    63) F. thet.
    77) B. F. $i$ aghu tib tuma, ©e.i
    64) F. Nw affuundas
    65) B. F. om. sum.
    66) B. F. hin.
    79) B. sic. A. F. by
    67) B. F. ämmırkit.
    80). B. F. om, sum.
    81) B. laghskipt.
    B. F. sic. A. skut.
    82) F. add. sedan laghschipt,iat
    69) F. om. ok.
    70) B. F. war.
    83) B. om. pa.
     äpter är laghtings manadagh $x_{,}$, thä̈n. .sunt $\left(F_{\uparrow}\right.$ : om. sum) fughurtan nattum \&c.
    84) B. $i$
    85) B. sakir.
    86) B. F. sic. A takit .an, $\therefore$,
    87) B. F. vt thät han \&c.

[^62]:    15) A. iorb scriptum est, at lineola indactam;
    16) B. pänningana. vip autem ab ipso scriba supra lineam ad-
    17) B. miätz män. F. mätzmen. ditum. Forte legendum est gaidvip.
    18) B. thön. F. then.
    19) B. F. om. man.
    31). B. F. witna at shoghrin \&c.
    20) F. add. och.
    21) B. kiäre. F. kräffier.
    22) B. F. faen.
    23) B. F. om. sumi, $1 ;$; $\therefore \quad .1$... 34) B. F. afhogga.;
    24) B. om. rypia ok. $\therefore, \ldots, \therefore, i, 35)$ B. F. add. af.
    25) F. miätzmen. - 36) A. Pro sipan antea scriptum fuit för.)
    26) B. thät är gott. F. om. pä - taka.
    27) B. F. liudha.
    28) B. F. han.
    29) B. F. sic. $\Lambda$. om. pa - uijar. takai,
    30) B. F. om. sum.
    (-39) F. thär sina vptaga.
    31) F. thär är fallitt.
    32) F. will peningom \&c.
    33) F. aff.
    ${ }^{27}$ ) F. om. pa - ping.
    34) F. haffui fultt \&c.
    35) B. om. hanum.
    36) B. wärd.
[^63]:    75) B. F. studh ok stalla (F. stalle). C. ${ }^{+}$stalla.
    76) C. bande. Male.
    77) F. om. han.
    ${ }^{78)}$ B. F. trä̈ thär han \&c.
    78) F. lysi \&c.
    79) B. F. om. sum. B. i skoghinum \&c.
    80) B. hin.
    81) B. F. sär.
    82) F. bool.
    83) Pro egnina. Sic B. C. - F. ängnana.
    84) B. F. biur.
    85) B. C. F. hic habent quae textus noster in S. 4. continet: Nu skal hwar bônde - Böte threar marker.
    86) B. C. F. älghdiurum.
    87) A. rasa seriptum est, at e supre linean add. scriba.
    88) C. lepa. Male.
    89) C. B. F. a fiat oc faller \&c.
    90) A. Litt. $t$ lapsu calami est deformata. $F$. add. och.
    91) B. F. giäta.
    92) B. C. F. add. af. ,
    93) C. (fa)r man.
    ${ }_{95}{ }^{5}$ B. F. sic. C. diurom. A. diuna.
    94) B. C. F. sic. A. hund.
    95) A. hic incipit in aota linea, cum litu, init. grandiori, et rubricas vmi wargha skall. $s$ B. C. F. supra, inter SS. I. et 2.iinseruit, hoc vero loco omittunt quae textus noster in hac $\int$. continet. Cfr: not, 86 , supsa.
    96) C. om. suargha.
    97) B. F. add. firi.
[^64]:    100) B. the skulu budhkafla vp skära.
    101) B. F. om. pa.
    102) B. miän.
    103) C. B. F. add. pe.
    104) C. om. pa panningana.
    105) B. pänninga.
    106) C. add. at.
    107) C. *(bripiu)ng oc pe \&c.
    108) C. B. F. sic. A. om. skal.
    109) C. om. takin.
    110) C. B. F. sic A. sa.
    111) C. fic eg skalz bap.
    112) B. F. skalla budh
    113) C. om. han.
    114) C. om. lagha.
    115) C. fic eg bup.
    116) B. Far. B. C. F. add. han.
    117) C. lipno pa.
[^65]:    93) B. in til hins. F. till Hins Hann \&c. 94) B. F. om. an.
    94) Adde: alla fa.
    95) A. v. pa bis est scripta, at priori loco duplici lineola inducta.
    96) F. om. an.
    97) F. om. borgharin.
    98) B. F. sic. A. pat.
    99) B. add. $O k$.
    100) B. F. gangin.
    101) B. F. om. han.
    102) F. eedhe.
    103) F. hann.
    104) B. F. om. pat.
    105) B. add. a swin.
    106) A. a bis scriptum est, at priori loco deletum.
    107) B. F. om. ok.
    108) F. lagh.
    io) F. sagdt.
    109) A. urakin scriptum est, at, scalpro litterae $n$ adhibito, $t$ supra lineam add. 'scriba.
    110) F. om. oh.
    111) B. F. sic. A. skghin.
    112) F. add. mans.
    113) F. sic. B. skoghe. A. skgh.
    114) B. F. add. sum.
    115) B. F. sic. A. han pöm \&c.
    116) B. F. sic. A. suini.
[^66]:    7) C. auærka.
    8) F. fyre ortuger, \&c.
    9) B. C. F. han.
    10) C. före.
    11) C. pön.
    12) B. $e d h$.
    13) F. en.
    14) Lege: tua map cnum. Cfr. RæfstB. 16: 1.
    15) C. han.
    16) C. om. han. A. skal additum est, at lineola inductum.
    17) B. e.
    18) C. om. pa.
    19) C. haruo.
    20) C. harrua.
    21) B. förir.
    22) B. om. ok.
    23) Forte legendum est saklös. B. C. F. osaker.
    24) B. F. sic. A. gialio C. böte.
    25) B. F. han.
    26) B. C. F. hundin a: Biter \&c.
    27) B. C. F. laghlyst är.
    28) Pro laghlystar ar.
    29) F. thänn.
    30) B. bonde.
    31) B. C. laghlyst är. F. thd laghlyst är.
    32) B. Tha a egh bonde thät ater giälda.
    33) B. C. F. bonde.
[^67]:    Carp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II.

