

-
-

# CORPUS IURIS SUEO-GOTORUM <br> <br> ANTIQUI. <br> <br> ANTIQUI. <br> Volumen VI. 

## 2amling

$\mathfrak{a t}$

## Gartiges $\mathfrak{G a m l a}$ [agar,

PÅ

## KONGL. MAJ:TS NÅDIGSTE BEFALLNING

UTGIFVEN AF

## D. $\mathbb{C}$. $\mathfrak{I}$. $\mathfrak{Z}$ chlyter.

Subtte Bandet.
HELSINGELAGEN. KRISTNU-BALKEN AF SMÅLANDSLAGEN. BJÄRKÖARÄTTEN.

LUND, 1844, i Berlingsea Boktryckeriet.

CODEX IURIS HELSINGICI, CODICIS IURIS SMALANDICI PARS DE RE ECCLESIASTICA,

ET
IURIS URBICI CODEX ANTIQUIOR,

CUM NOTIS CRITICIS, VARIIS LECTIONIBUS, GLOSSARIIS ET INDICIBUS NOMINUM PROPRIORUM.

##  

 oct
## Bjärそ̆oảKätten,

UTGIFNE<br>AF<br>D. $\mathbb{C}$. $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{2} \mathfrak{b l p t e r}$.

LUND, 1844, i Bbrlingsea Boktryckeriet.

## TILL

## Hans Majestät

## Ronung

## © SGABI.

## Stormägtigste, Allernådigste Konung!

Deverk, hvars första under Eders Kongl. Majts regering utkommande band nu i djupaste underdånighet nedlăgges infôr Eders Kongl. Masts thron, är för Eders Kongl. Mast ioke främmande. Allt ifrån
den stund, dả oumbărligheten af en ny med omsorg och skicklighet bearbetad edition af făderneslandets gamla lagar aldraförst blef infor Eders Kongl. Mas:T, af en ej mindre för râttsvetenskapens historiska studium, ăn för de nu gällande lagarnes förbättrande nitalskande man, i underdånighet framställd, täcktes Eders Kongl. Majt omfatta denna fäderneslandets och vetenskapens angelägenhet med ett interesse, som kraftigt beredde framgången af en sak, för hvars ăndamålsenliga utförande âtgärder erfordrades, som öfverstego hvarje enskild mans förmåga; och dả sedermera flera gånger frảgor upstodo, hvarpå möjligheten af detta verks fortsättning berodde, så var Eders Kongl. Majits kraftiga beskydd städse säker borgen för en lycklig utgång. Då det varit min allvarliga föresats att ej uraktlåta någon omsorg, ej spara mig någon möda, som kunde bidraga till utförandet af det i Nåder åt mig updragna verk på sådant sätt, att jag kunde det försvara inforr den strängaste domaren - inför mitt eget samvete, så har jag icke förgäfves hoppats att Eders Kongl. Mas:t mâtte med Nảdigt välbehag finna att jag sökt visa mig vara ej alldeles ovärdig det mig lemnade dyrbara förtroende. Jag vảgar derför ock med full tillförsigt hoppas att Eders Kongl. Mastr värdes med fortfarande Nådigt hăgn omfatta detta fosterländska verk; och om ännu nảgot âterstår att önska för befrämjande af dess fulländning, så är jag viss att hvad Sveriges Kronprins började, det skall Sveriges Konung fullborda.

Måtte alla Konungars Konung välsigna och beskydda Eders Kongl. Mantt, och lảta Eders Kongl. Mas:t i en lång följd af år, hugnad af tvänne trogna folks tacksamhet, med Bätt och Sanning till bundsförvandter, blifva en prydnad för nordens urgamla throner! Detta är den innerliga önskan, hvarmed till dödsstunden framhärdar

## Stormägtigste, Allernådigste Konung!

Eders Kongl Maj:ts

underdånigste och tropligtigste tjenare och undersåte
C. J. Schlyter.

## I. PRAEFATIO AD IUS HELSINGICUM.

A. De codicibus iuris Helsingici

Unicus, quantum cognitum est, iam exstans iuris Helsingici codex manuscriptus, est codex ille membranaceus a Magistro Sam. Berglind, tum Gevaliae habitante, iam vita defuncto, anno 182:3 Bibliothecae Academiae Upsaliensis donatus, sign. N:o 49, qui, cum calci additus sit liber iuris Uplandici de successionibus, commemoratus est in praefatione ad ius Upl. pagg. VII, VIII. Illo loco etiam observatum est dictum librum de successionibus medio saeculo XIV ${ }^{1}$ ), ut videtur, scriptum esse, eademque manu ac ius Helsingicum, quod occupat folia 65 priora huius voluminis. Inter folia 20 et 21 unum folium abscissum est, qua re perierunt index capitum libri de successionibus una cum parte primi capitis eiusdem libri ${ }^{2}$ ). Inter folia 32 et 33 sex, ut videtur, folia deperdita sunt, quae continuerunt partem capitis 2 ManhB, sequentia undecim capita et partem cap. 14 eiusdem libri ${ }^{3}$ ). Inter folia 40 et 41 quoque unum folium abscissum est, qua ratione perierunt index capilum libri de bonis immobilibus una cum primo capite et parte secundi4). Calci iuris Helsingici fol. 65 verso recentioribus ma-

[^0]Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. I'.

## I. FÖ RETAL TILL HELSINGELAGEN.

## A. Om handskrifterna af Helsingelagen.

Den enda handskrift af Helsingelagen som, sì vidt bekunt är, nu fimes i behaill, är den numera afidne Brukspatronen Magister Sam. Berglind i Gefle senast tillhöriga, och af honom àr 1823 till Upsala Akademi-Bibliothek skünkta pergamentscodex, sign. N:r 49, hvilken, af den amledning, att der $i$ slutet ar tillayd Uplandslagens Ärf-da-Balk, blifvit i korthet beskrifven i füretalet till UplL. sidd. VII, VIII. Der ür ock anmürkt att nümnde Arfdu-Balk synes vara shrifven i medlet af 14:de irhundradet ${ }^{1}$ ), och af samma hand som Helsingelagen, hvilhen uptager de 65 första bladen af handskriften. Emellan foll. 20 och 21 är ett blad bortskuret, hvarigenom förtekningen på flockarne i Äfla-Balken och början af första flocken guitt fürlorade ${ }^{2}$ ). Emellan foll. 32 och 33 hafva, saisom det synes, sex blad gòtt förlorade, inneliâllande en del af fl. 2 ManhB., de följande 11 flockarne och början af fl. 14 samma Balk ${ }^{3}$ ). Emellan foll. 40 och 41 ür itter ett blad bortskirret, hvarigenom förtekningen pà flockarne $\boldsymbol{i}$ Jordla-Ballien samt första och en del af 2:dra flocken gìt förlorade 4). Efter Helsingelagens slut följa pà andra

1) Att deme codex är skrifiven efter är 13:20, synes af EB. 16: pr.
2) Jfr.not. 1. sid. 27.
3).Jfr. not. 5.5. sid. 44.
3) .fri.not. 1. sid. 60 .
nibus additae sunt Latinae quaedam precum formulae, quae incipiunt: Scio domine iesu christe quod in quacunque die \&c. Foll. 66 et seqq. continent librum iuris Upl. de successionibus; cum vero de ista parte codicis accuratior mentio facta sit in praefatione ad ins Upl, hoc loco tantum commorabimar in ea parte quae continet ius Helsingicum. Singuli libri, quorum tituli, minio picti, in summo foliorum margine leguntur, habent rubricas et indices capitum; litteris initialibus grandioribus pictisque ornantur. Initium capitum designatur litteris numeralibus Romanis; plerumque incipiunt capita in nova linea, littera initiali picta et altitudine duabus scripturae lineis aequali ornata; nonnulla tamen capita tantum litteris numeralibus indicantur, et littera initiali minus grandi, plerumque picta ${ }^{5}$ ). Litterae maiusculae in textu occurrentes plerumque notatae sunt rubra lineola. Littera $\overline{7}$ frequens est; interdum quoque loco litterae $t$ occurrit, caius rei exempla infra adferentur. Interpuncti genus, ei omnino simile, quod in iuris Vestmannici cod. $B$ occurrit ${ }^{6}$ ), heic quoque invenitur, non tamen nisi in fine linearum; quod signum eodem modo ac in iare VM. typis expressi ${ }^{7}$ ). Scripturae specimen exhibet Tab.I, ubi quoque exhibentur quae heic occurrunt minus solitae abbreviationes. Verba vel litterae omissae supra lineam adpositae sunt ${ }^{8}$ ), nonnullis

[^1]sidan af fol. 65 nâgra af senare hünder anteknade Latinska böner, som bör$j a s$ : Scio domine iesu christe quod in quacunque die $8 \circ$ r. Foll. 66 o. följ. innehâlla UplL:s Arfla-Balk; och som om denna del af handskriften närmare underrättelse är meddelad iföretalet till UplL., sả skola vi här endast uppehälla oss vid den delen, som innehâller HelsL. Balkarne, hvilkas titlar äro med rödt bläck skrifne öfverst pà sidorna, hafva rubriker och förtekningar pà flockarnes innehàll, och äro prydde med stora málade begynnelsebokstäfver. Flockames början utmärkes med Romerska siffror, samt merendels med ny rad och en mot tvà raders höjd svarande målad begynnelsebokstaf; men nígra flockar utmürkas endast med siffror och en mindre, merendels màlad begynnelsebokstaf ${ }^{\text {s) }}$ ). Stora bokstäfver inuti texten äro merendels märkte med ett rödt streck. Bokstafven $p$ brukas här, äfven stundom $i$ stället för $\mathbf{t}$, hvarpà exempel nedanför. skola anföras. Ett skiljetecken, alldeles likt det som förekommer $i$ cod. $\boldsymbol{B}$ af Vestmannalagen ${ }^{6}$ ), finnes äfven här, endast $i$ slutet af raderna; jag har här $i$ tryck utmürkt det pà samma sütt som i VML. ${ }^{7}$ ) Prof af stilen lemnar Tab. I, som äfven uptager de här förekommande mindre vanliga förkortningar. Uteglömda ord eller bokstäfver äro tillsatta of vanför raden ${ }^{8}$ ), $p \hat{a}$ nảgra ställen, sàsom det synes, af en
5) Sädant är äfven förhållandét med Fl. 20. ManhB. och Fl. 9. IB., livarför dessa Mockars början ej hade bort itryck utmärkas annorlunda än t. e.x. FL. 25, 26. ManhB.
6) Se VML. föret. sid. XXIII.
7) T. ex. i firretalet vid ordet bygge.
8) Se not. 9. sid. 5; not. 23. s. 10; nott. 50, 53, 58. s. 11. §'c.
locis, at videtar, manu panllo recentiori ${ }^{9}$ ); uno loco littera omissa infra lineam addita est ${ }^{10}$ ). Verba errato scripta saepe lineola ${ }^{11}$ ), interdum rubra ${ }^{12}$ ), inducta sunt; quibusdam locis subiectis punctis notata ${ }^{13}$ ), vel deleta ${ }^{14}$ ). Respectu habito regularum grammaticalium magna hic deprehenditur perplexitas; ita saepe occurrit accusativus pro nominativo, ex. c.
nảgot senare hand ${ }^{9}$ ); pà ett ställe är en uteglömd bokstaf tillsatt nedanför raden ${ }^{10}$ ). Misshrifna ord arro ofta öfverstrukna ${ }^{11}$ ), stundom med rödt streck ${ }^{12}$ ); pâ nàgra ställen märkta med undersatta punkter ${ }^{13}$ ), eller utplànade ${ }^{14}$ ). 1 grammatikaliskt afseende råder $i$ denna handskrift mycken oreda; så förekommer hür ofta accusativus $i$ stället för nominativıs, t.ex.
alla, annan, firerpung, hnan, kirkiu, skapa \&c, pro allir, annar, fiexpunger \&c.
vel nominativus pro accusativo:
Likasí nominativus för accusativus:
a ganga, annar, blea, krona, klarker, nokor \&c., pro a ganyu, annan \&c.

Ita haud raro nominativus occurrit pro genitivo vel dativo, singularis pro plurali \&c. Orthographia quoque regularum fere nescia est; ita saepe a occurrit pro $e$ vel $i$, ex. c.

Äfven pà flera ställen nominativus för. genitivus eller dativus, singularis för pluralis 8‘c. Jämväl orthographien är ganska oregelbunden; så förekommer. ofta a $i$ stället för e eller i, $t$. ex.
bonda, böta, enna, epzöra, fora, garמa, himarikas, iorpanィe, komenda, wnnan, vppa \&c.
a pro u. v. $0: \quad$ a för u eller 0:
alla, dutter, frilla barn, givrמa, honazman, hwaria, kunar, legha kuná \&c. $\boldsymbol{x}$ pro $e$ vel $i$ in fine vocabulorum: $\quad æ$ för e eller $\mathrm{i} i$ slutet af ord:
bußa, biorna, bole, empna, forre, liftapilse, vta \&c. $\boldsymbol{e}$ pro $u$ vel 0 : $\quad$ för $\mathbf{u}$ eller 0 :
allie, andre, bryggia, dela, fastadugh, leghædrenger, moghe, mölnar, watn teppær, öghen \&c.
i pro $\boldsymbol{\mu}$.
9) Vide not. 18. pag. 28; not. 80. p. 31.
10) Vide not. 98. pag. 22.
11) Vide not. 68. pag. 21; not. 17. p. 23; not. 48. p. 24. dic.
12) Vide not. 5. pag. 4; not. 30. p. 6; not. 2. p. 36. \&c.
13) Vide not. 61. pag. 11; not. 92. p. 39; not. 44. p. 91.
14) Vide not. 94. pag. 17; not. 8. p. 18.
i för a:
9) Se not. 18. sid. 28; not. 80. s. 31.
10) Se not. 98. sid. 22.
11) Se not. 68. sid. 21; not. 17. s. 23; not. 48. s. 21. 8'c.
12) Se not. 5. sid. 4; not. 30. s. 5; not. 2. s. $36.8{ }^{\circ}$.
13) Se not. 61. sid. 11; not. 92. s. 39; not. 44. s. 91.
14) Se not. 94. sid. 17; not. 8. s. 18.
affrökis，andri，bötis，göri，görin，haldi，iamTingre，malzeghindre，oklandit， skifptis，tamin，wandis \＆c．
$u$ pro a： u för a：annur，aßulz manz，boghu böter，bughn，halghun dagh，sielu massur，skyl－duster，taku，viliu \＆c．
$o$ pro a． ..... 0 för $\mathbf{a}$ ：
nokro，swo，worper，worpmajer．
$\boldsymbol{a}$ pro a： æ för a ：bæぁா， $\mathbf{r æ p a , ~ s k e l , ~ s t æ n d a , ~ a l l o m , ~ æ l l a r . ~}$
« pro i： u för i：aflung，ukur，brennur，ensamun，fałurne，giptur，gierかıne，kristnur，nampdur，oמunzdagh，provastunum，sattu，takur，weru，弓aessur，aptur \＆c．
i pro u： i för $\mathbf{n}$ ：
köpi iorpir，quarstaß̄，räini，siangi，stempnidagh，angi，armīi．
$y$ pro i： y för i：
bapy，byscupi，frīy，fryp，gu申̆y，mäpsumbry，saklosyr，synum \＆c．
$\delta$ pro $e$ ： ö för e ：böndör，forö，farskö，gangör，malzeghandön，waxör，öptir．
$\ddot{\partial}$ pro $a$ ： ö för a：haldö，hindrȫer，löskö laghia，nefsös，sarön．
$\boldsymbol{o}$ pro $o$ vel $u$ ： ö för o eller u：gööz，mölnöstä，sönz，warö．
万 pro t： p för t ：bruß，hemola力，hwaд，preдurs messu，wiłna，wipzorд \＆c．
th pro $t$ ： th for t ：alth，ath，borth，bruth，giorth，withnis，fithstle \＆c．
$\boldsymbol{t}$ pro $\boldsymbol{j}$ vel d： t för $\mathbf{p}$ eller d：blant，blotlati，byutz．
$g h$ vel $g$ pro $k$ ： gh eller g för $\mathbf{k}$ ：
aghri，tagha，waghna skifpta，wagnaspiel．
$f \boldsymbol{p}$ pro $f$ vel $p$ ： fp för $\mathbf{f}$ eller p ：gifptur，hefptum，skifpti，afptir \＆c．
$f n$ pro $f$ vel $w$ :
fw för feller w:
afnle, arfros, hafniti, halfrre, hfrar, nefnna \&c.
$h n$ pro $w:$
hw för w:
hwarfrizi, hwarper, hnita.
Litterae duplicantur:
Bokstäfver fördubblas:
aa, aarf, barnaa, gaa, gaarд, skaal, een, geet, ii, liif, bolle, minnne, bool, boort, gooz, forrra, eßzörtt, huus, suua, svva, röönt \&c.

Similibus consonantibus in duobus vocabulis concurrentibus, prior interdum omittitar:

Då lika consonanter itvá ord sammanstöta, uteslutes stundom den första af dem:
skiutu(m) möta, KgB. 11: pr. Əre(m) markom, 戸gB. 4: 2. barn(s) sins, AEB. 13: 7. wtmark(t) taki, Vi力B. 15.

Litterae transponuntur:
aghuwan, löns, lööns.
Hunc codicem, quem in notis littera $A$ insignivi, non secutus est editor, qui anno 1609 primum typis vulgavit ins Helsingicum; at lectiones, quales in hoc codice inveniuntur, adnotatae sunt inter varietates calci editionis de anno 1609 adiectas; illas vero lectiones ex hoc ipso codice esse haustas, non vero ex alio haic simili, concludi potest ex iis quae ad VipB. 6. adnotantur, quaeque produnt editorem male intellexisse emendationem in hoc codice factam; quo factum est ut pro snaer legerit snürs ${ }^{15}$ ).

Codicem iuris Helsingici manuscriptam iam commemoratum unicum esse qui, quantum cognitum est, iam exstet, supra dictum est. Notam illud scriptum testimoniale, a Notario publico anno 1374 editum, quod iam commemoratur in dissertatione a. 1687 a Lundio edita ${ }^{16}$ ), postea vero pablicatum est a
15) Vide not. 82. pag. 73.
16) De legibus hyperboreis, resp. L. Welt, pag. 23.

Bokstüfver omflyttas:

Denna handskrift, hvilken jag i noterna utmärkt med bokstufven $A$, hav ej blifvit foljd dỉ HelsL. àr 1609 första gången af trycket utgafs; men dermed öfverensstämmande läsarter üro anmärkta bland de vid slutet af 1609 års edition bifogade varianter; och att dessa läsarter äro hämtade ur ifrágavarande handskrift, och ej ur en annan dermed öfverensstümmande, kan slutas af anmärkningen vid VißB. 6, som röjer ett misförstīnd af en rättelse i denna handskrift, hvarigenomi stället för snær blifvit läst snärs ${ }^{15}$ ).

Att den nu beskrifna handskriften af Helsingelagen är den enda som, sỉ vidt bekant är, numera finnes i behâll, är redan sagdt. Det bekanta Notarii publici betyget af ior 1374, som redan omnümnes i en af Lundius iir 1687 utgifven disputation ${ }^{16}$ ), och sedermera
15) Se not. 82. sid. 73.
16) De legibus hyperboreis, resp. L. Welt, sid. 23.

Rudbeck, Atlantica, Vol.III. pagg. 445, 446, docet in caussa anno 1374 disceptata non minus quam quattuor codices iuris Helsingici manuscriptos inter se fuisse collatos. Dictae litterae ab Olavo Nicolai, presbytero et curato ecclesiae Tyllinge, publico "auctoritate apostolican notario datae, referunt anno 1374 die XVI mensis Octobris, Birgero Archiepiscopo Upsaliensi constituto "in portu dicto Svartasund in paroecia Norrala et praepositura Baldanes in Helsingia suae dyocesis... productos et praesentatos fuisse coram ipso tres libros legum legem continentes terrae Helsingoniae, in quibus coram se legi fecit articulum illum in principio paragraphi ultimi in rabrica quae dicitur Tingmala Balker, qui est talis: Sva skiptis Landum tväggia Konunga müllan at Sverikis oc Norikis birias ij Uluthräske och ledhir äptir ijsma ${ }^{17}$ ) fümtan vikno langan \& (c. ${ }^{118}{ }^{18}$; quibus tribus libris diligenter examinatis, adparuisse eos "omnes in illo praedicto articulo clare et expresse concordare cum libro legum eiusdem terrae Helsingiae, qui solebat reservari et custodiri ligatus catenis ferreis in
17) Rudbeck, pariter ac Lundius, habet $y$ hma; at exemplum huius scripti, qued secundum aliud apographum typis valgavit E. M. Fant, in diss. de territorio australi Helsingiae, resp. I. D. Flintenberg, parte II. pagg. 30, 31, quodque ego secutus sum, veram exhibet lectionem.
18) Latinam horum verborum versionem, quae legitur apud Rudbeck, ab eo esse additam, peculiari typorum forma est indicatum. Cfr. Fant et Flintenberg l. c. Hoc vero non est observatum in commentatione 0. Rabenii de fatis litteraturae iuridicae in Suecia, Stockh. 1772, pag. 94, ubi illud scriptum secundum Rudbeckii editionem iterum typis vulgatum est; quo factum est ut ista versio falsa specie videatur pertinere ad ipsum diploma.
blifvit aftryckt i Rudbecks Atlantica, 3:dje Bandet sidd. 445, 446, visar att i afseende pà en förstnümnda àr förekommen frága, ej mindre ün fyra handskrifter af denna lag blifvit med hvarandra jämförda. Nämnda dokument, utfärdadt af Olavus Nicolai, prest och kyrkoherde i Tyllinge, samt pàflig notarius publicus, innehåller nemligen att dà Ärkebiskopen i Upsala Birger d. 16 October 1374 vistades i en hamn benämnd Svartasund i Norrala socken och Baldanes (Bàllnüs) kontrakt, så hade för honom blifvit framvisade tre lagböcker, innehållande Helsingelagen, ur hvilka han lüt sig föreläsas det stycket i början af sista capitlet i ping-mala-Balken, som lyder sålunda: Sva skiptis Landum tväggia Konunga mällan at Sverikis oc Norikis birias ij Uluthräske och ledhir äptir ijsma ${ }^{17}$ ) fämtan vikno langan \&(c. ${ }^{18}$ ); och hade vid noggrann undersökning befunnits att alla dessa tre böcker på ifrígavarande ställe klarligen och uttryckligen öfverensstämde med den lagbok für Helsingland, som plägade förvaras, fästad med
17) Hos Rudbeck, likasom hos Lundius, stâr yhmæ; men det efter en annan afskrift ajorda aftryck af denna handliny, som läses i E. M. Fants diss. de territorio australi Helsingiae, resp. J. D. Flintenberg, pars II. sidd. 30, 31, och hvilket jag följt, har den rätta läsarten.
18) Den Latinska öfversättning af dessa ord, som läses hos Rudbeck, är genom särskild stil utmärkt sâsom af honom tillagd. Jfr. Fant och Flintenberg, anf. st. Detta är iche iakttayet i O. Rabenii afhandling de fatis litteraturae iuridicae in Suecia, Slockh. 1772, sid. 94, der samma dokument är à nyo aftryckt efter Rudbecks edition, hvarigenom saken fîtt det falska utseendet, som om nämnda öfversättning hörde till sjelfva diplomet.
ecclesia Silanger praepositurae Medhilpada eiusdem terrae et dyocesis, ad communem reipublicae illius terrae recarsum et directionem," quemque librum memoratus Archiepiscopus "sibi apportari fecerat ${ }^{719}$ ). Ex hoc fonte manavit commentum recentioribus temporibus confictum atque praefationi codici iuris anno 1736 confirmato a Collegio Cancellariae praemissae insertum de apographis legum, quae partim litteris runicis, partim litteris isto tempore usitatis, in lignis et trabibus incisa atque in templis aliisque publicis vel privatis aedibus catenis fixa et adservata fuerint; eodemque sine dubio fundamento, cui accedit quod citatum caput libri de iudiciis desideraretur in codicibus iuris Helsingici typis vulgatis, nititur sententia Hadorphii de antiquiore quodam inris Helsingici codice ${ }^{20}$ ); et Burman quoque eodem argumento firmat suam opinionem de duobus diversis iuris Helsingici codicibus ${ }^{21}$ ). Autographum di-
19) In alio scripto eodem anno ab eodem 0lavo Nicolai signato, idem locus in "libro legum terrae Helsingoniae" citatur his verbis: Sna äru Hälsingia Raa som byrias i Vlo Thrüski, och ledhir äptir Isma femptan wihna lan!an. Peringskiöld, Monum. Upland. pag. 4.
20) In dedicatione editioni iuris urbici antiquioris typis vulgatae praemissa, ubi commemorat "ius Helsingiae antiquissimum" inter codices iuris qui adhuc laterent, at aliquando fortasse in lucem prodituri essent.
21) In commentatione de aetate codicum iaris provinciarum \&c., Vitter/. Hist. och Ant. Ak. Handl., VI. pag. 248, ubi, post alia quae confusim adfert de veteri Helsingia eiusque legibus, observat opinionem, qua duplicis generis codices iuris Helsingici exstitisse credit, eo confirmari, quod liber de iudiciis in uno codice inceperit (sicl) a descriptione limitum Sueciae et Norvegiae, quae desideratar in iure Helsingico nostro tempore ex-
jürnkedjor, i Silinger's kyrka af Medelpads kontrakt $i$ samma land och stift, till landets gemensamma begagnande och efterrättelse, och hvilken bok Arkebiskopen hade luitit hümta till sig ${ }^{19}$ ). Det är fràn detta dokument den $i$ senare tider upfunna och $i$ Can-celli-Collegii företal till den àr 1736 stadfüstade lagboken uptagna dikten om "lagar's afskrifter, som dels med runor, dels med dà brukliga bokstäfver varit pà trä och balkar upritade och med kedjor i kyrkor och andra allmänna eller enskilda hus häftade och förvarade," leder sitt ursprung; och utan lvifvel är det pâ samma grund, jämte den omständighet att det anförda stället i Helsingelagens Dingma-la-Balk saknades i de tryckta editionerna af HelsL., som Hadorphs mening om en äldre Helsingelag stödjer sig ${ }^{20}$ ); likasom ännu Burmani samma dokument finner sin mening om "tväggehanda Helsinge laglöcker" bestyrkas ${ }^{21}$ ).
19) I ett annat dokument, samma âr utfärdadt af Olavus Nicolai, anföres samma ställe i Hels L. sálunda: Swa ăru Hälsingia Raa som byrias i Vlo Thräski, och ledhir äptir Isma femptan wikna langan. Peringskjöld, Monum. Upland. sid. 4.
20) I den i hans edition af Bjärköa-Rätten tryckta dedikation, der han nämner ''den äldsta Helsinyelagen' bland de lagar som ännu voro förborgade och med tiden torde "upfinnas."
21) I afhandlingen om provinslagarnes álder g$^{\circ}$ c. , i Vitterh. Hist. och Ant. Ak. Handl. VI. sid. 248, der han, efter annat förvirradt tal on det gamla Helsingland och dess lag, finner den meningen, "att det gifvits tvägyehanda Helsinge lagböcker, bestyrkas deraf att Thingmàla B. i den ena börjat (sic!) med rảgàngens beskrifning mellan Sverige och Norrige, hvilken saknas $i$ den HelsL. som nu for tiden finnes;" hvarvid han àberopar de af
ctarum litterarum iam deperditum est ${ }^{22}$ ); nulla vero caussa adest, cur suspectum haberetur hoc scriptum, praesertim postquam ultimum capat libri iuris Helsingici de iudiciis ibi citatum, quod in prioribus iuris Helsingici editionibus desiderabatur, inventum est in manuscripto dicti iuris codice hodie exstante ${ }^{23}$ ); quamobrem id, quod in his litteris narratur de quattuor iuris Helsingici codicibus manuscriptis inter se collatis omni iure fide dignum esse censeatur; at codicem in ecclesia Silanger adservatum runicis litteris in trabibus fuisse incisum, id in dictis litteris ne uno quidem verbo dicitur; talis e contrario sententia eo refellitur, quod iste codex appellatur "liber legum" ${ }^{24}$ ). - Cum ius Hels. anno 1609 primum typis vulgaretur, plures adhuc exstiterunt codices illius iuris manuscripti. Illa editio sequitur manuscriptum codicem iam deperditum; ex varietatibus calci adiectis
stante; citat vero diplomata de anno 1374 a Peringskiöld et Rudbeck typis vulgata, in quibus itaque, ut autumat Burman, sermo esset de antiquiore iuris Helsingici codice, anno 1374 in usu manente!
22) Apographum exsistit in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, inter Peringskiöldii monum. Sveog. N:o 5, sign. F.h. 5.
23) Haec descriptio limitum Sueciae et Norvegiae exsistit quidem sub titulo: Om Landa Merken Emellom Swerige och Dannemark, connexa adulteratae narrationi de conventu Danaholmensi (cfr. VGL. praef. pag. XXXVI), in duobus codicibus iuris communis Christophoriani manuscriptis, qui commemorantor in praef. ad ius Upl. pag. XXXII et LI, sub N :is 53 et 110 ; at ista apographa mendis deformata nullius sunt momenti.
24) Cfr. O. Rabenius, l. c. pag. 93. Liber meus om Sveriges äldsta indelning i landskap \&c., pag. 72.

Originalet till anförda dokument finnes numera ej $i$ behâll ${ }^{22}$ ); men intet skäl är dock att betvifla dess äkthet, $i$ synnerhet sedan det der anförda sista capitlet i Jingmala-Balken, hvilket saknats $i$ de äldre editionerna af HelsL., funnits i den ämnu i behâll varande handskriften of denna lag ${ }^{23}$ ); och hvad i nümnda dokument berättas om de fyra jümförda handskrifterna af HelsL. kan derför med fullt skäl anses som trovärdigt; men att den $i$ Silangers kyrka förvarade handskrift skulle varit med runor ristad pâ balkar, derom säges i oftanumnda dokument icke ett ord; tvärtom vederlägges denna tydning derigenom att handskriften kallas en lagbok(iberlegum) ${ }^{24}$ ). - Dả HelsL. àr 1609 första gàngen af trycket utgafs, fimnos ännu i behâll flera handskrifter af denna lag. Nämnda edition är tryckt efter en numera förlorad handskrift; uf de vid

Peringskjold och Rudbeck aftryckta dokumenterna af 1374, i hrilka alltsả, enligt Burmans förmenande, fràga shulle vara om den äldre Helsinyelagen, sîsom ännu àr 1374 gällande!
22) En afskrift deraf fimes i Kongl. Bibliotheket $i$ Stockholm, bland Perin! skjölds monum. Sveog. N:r j, sign. F. Li.:. 23) Denna förtekning pà gränsorter emellan Sverige och Norrige fimes väl under titel: Om Landa Merken Emellom Swerige och Dannemark, i sammanhang med den förfalskade berättelsen om mötet pà Danaholmen (jfr. VGL. föret. sid. XXXVI) införd i tvà handshrifter af K. Christ offers Landslag, hvilka üro omnämnda i företalet till UplL. sid. XXXII och L/I, under N:r 53 och 110; men dessa af fel vanställda afshrifter förtjena ingen vidare upmärksamhet.
24) Jfr. O. Rabenius, anf. st. sid. 95. Min afhandliny om Sveriges äldsta indelning i landskap m. m., sid. 72.
haud pancae reperiuntur quidem in codice manuscripto adhuc exstante, quo, ut videtur, usus est editor ${ }^{25}$ ); at maior numerus varietatum debetur aliis manuscriptis codicibus; plures vero tales codices collatos esse, inde adparet, quod interdum de lectionibus, quae non inveniuntur in cod. A, adnotatum est eas in pluribus codicibus repertos esse; dicitur enim: "alii add.", "aliqui add.", "desid. in quib.", "aliqui non habent", "alii non habent ${ }^{726}$ ); etiamsi vero haec non accurate omnino expressa sint, id saltem certum est, duos manuscriptos codices, quoram unum secutus est, alterum contulit editor, exstitisse ineunte saeculo XVII, postea vero deperditos esse. Codicem iuris Hels. manuscriptum iam deperditum Lundii diebus exstitisse, inde concludi posset, quod ille in prolegomenis ad ius Uplandicum una cum Loccenii versione Latina editum, p. 10, ex "membranis vetustis legum Helsingicarum" citat verba: "böte ok hwar sum han taker, til thridia mans;" cum autem ista verba iam legerentur in iure Hels. typis vulgato, ManhB. 38. (excepta v. thridia, cuius loco ibi legitur fürda), Lundius, at videtur, tantum citare voluit ius Hels, quale illud typis erat publicalum; etiamsi vero allegare voluerit manuscriptos codices, qui dicto loco continerent lectionem a textu typis vulgato discrepantem, eumque in finem muta-
slutet bifogade varianter igenfinnes väl en stor del $i$ den handskrift som ünnu $a ̈ r ~ i ~ b e h a ̀ l l, ~ o c h ~ h v i l k e n ~ s u m n o l i k t ~ v a-~$ rit uf utgifvaren begagnad ${ }^{25}$ ), men ännu flera üro de läsarter som blifvit hämtade ur andra handskrifter; och att flera sâdana blifvit jümförda, kan man finna deraf, att det stundom, om läsarter som ej finnas i cod. A, anmärkes att de finnas $i$ flera handskrifter, dủ det heter: "alii add.", "aliqui add.", "desid. in quib.", "aliqui non habent", "alii non habent" ${ }^{26}$ ); skulle man ock ej kunna lita på noggrannheten af dessa uttryck, sì är det àtminstone visst att tvà handshrifter, hvaraf den ena blifvit följel af utgifvaren, och den andra jümförd, fumits i början af 17:de àrhundradet, men sedermera gàtt förlorade. Att en numera förlorad handskrift af HelsL. fumnits äunu i Lundii tid, skulle följa deraf att han, $i$ företalet till den jümte Loccenii Latinska öfversüttning utgifna Uplandslagen sid. 10, ur gamla "membranae" af HelsL. anför orden: "böte ok hwar sum han taker, til thridia mans;" men dâ dessa ord stodo att lüsa i den tryckta HelsL. ManhB. 3S. (undantagande att der stür fiärda och icke thridia), sì har Lundii mening förmodligen endast varit att citera HelsL., sâdan denna lag var of trycket utyifven; men om ock hans mening varit att àberopa handskrifter, som pà det anförda stället innehöllo en frản den tryckta texten afvikande lüsart, och om för sảdant ündamàl ordet färda blifvit ändradt till thridia, sà kan det dock numera icke süttus i fràga att dylika
25) Vide pag. V supra.
26) Vide not. 54. pag. 34; not. 34. p. 43; not. 61. p. 53; not. 32. p. 57; not. 83. p. 59.
25) Se ofvanfor sid. $V$.
26) Se not. 54. sid. 34; not. 34. s. 43; not. 61. s. 53; not. 32. s. 57; not. 83. s. 59 .
B. De prioribus iuris Helsingici e- B. Om Helsingelagens äldre edi-
verit $v$. fiärda in thridia, satis iam constat quid de haiusmodi Lundii fabulis sentiendum sit ${ }^{27}$ ). In opere a v. Savigny, Eichhorn et Göschen edito, Zeitschrift für geschichtliche Rechtsmissenschaft, vol. III, ibique inserta commentatione a I. Grimm, Literatur der altnordischen Gesetze, dicitur quidem Lundius in dissertatione pag. $V$ supra citata narrasse Magistrum Diurberg invenisse "tres libros legum antiquissimarum Helsingiae ${ }^{n}$; at male intellecta sunt verba Landii, qui tantum dicit Magistrum Dan. Diurberg ei "copiam fecisse videndi" diploma supra commemoratum de anno 1374, ubi isti libri legam allegantur. ditionibus.
upgifter af Lundius skulle förtjena nügon upmärksamhet ${ }^{27}$ ). Uti en $i$ 3:dje bandet af den af v. Savigny, Eich horn och Goschen utgifna Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft införd afhandling af J. Grimm, Literatur der altnordischen Gesetze, sïges väl att Lundius i den sid. V ofvanför anförda disputation berättar att Magister Diurberg funnit tres libros legum antiquissimarum Helsingiae; men denna upgift grundar sig pà ett misförstând. Lundius säger endast att Magister Daniel Djurberg meddelat ぬonom det förutnäm'nda dokumentet af àr 1374, der de nämnda handskrifterna äro àberopade. tioner.

1. Hälsinge Laghen, Som öfwer alle Norlanden, thet är Sundhedhi, Müdelpada, Angermanland och Norrebotn, fordom brukades: Efter Then Stormächtige Höghborne Furstes och Herves, HER CARLS then Nijondes, Swerikes, Göthes, Wändes, Finnars, Carelers, Lappers $j$ Norlanden, the Caijaners, och Esters $j$ Lifland etc. Konungs, nädige befalning, af Trycket vthgângin. Stockholm Ahr etc. 1609. In fol.

Haec editio continet, praeter titulum, 28 folia, quae, ultimo excepto, litteris numeralibus Romanis signata sunt. In fine legitur: "Tryckt $j$ Stockholm, At Anund Olufsson Helsing. Anno 1609." Editorem huius, pariter ac ceterorum iuris codicum tempore Regis Caroli IX typis vulgatoram, fuisse Antiquarium Regni Iohannem Thomae Bureum, verisimile est ${ }^{28}$ ). Editor secutus est manuscriptum codicem nunc non exstantem, qui accuratius scriptus fuisse videtur, quam codex nostro tem-
27) Cfr. VML. praef. pag. XXXII.
28) Cfr. ÖGL. praef. pag. XVII.

Denna uplaga imehäller, utom titelbladet, 28 blad, hvilka, med undantag af det sista, äro numererade med Romerska siffror. I slutet läses: " Tryckt $j$ Stockholm, Af Anund Olufsson Helsing. Anno 1609." Utgifvaren af denna sà väl som de öfriga $i$ Konung Carl IX:s tid tryckta lagböcker har troligen varit Riks-Antiquarien Jo hannes Thomae Bureus ${ }^{28}$ ). Han har fölit en numera förlorad handskrift, hvilken synes hafva varit mera korrekt än den nu i behaill varande, ehu-
27) Jfr. VML. foret. sid. XXXII.
28) Jfr. OGL. foret. sid. XVII.
pore exstans; quamvis incertum est anne emendationes ex aliis manuscriptis codicibus haustae fuerint, vel ab editore temere factae. Praeter manifesta quae heic occurrunt menda typographica, ex c. bouo, mümpna, raki \&c., pro bono, nümpna, radlıi \&c., diversa heic deprehenduntur vitia, quae cognitioni veteris linguae editorem deficienti tribuenda sunt; ut cum marker occurrit in sing. pro mark, mark antem in pl. pro marker, marker in gen. pl. pro marka, ubi $\mathbf{h}$. v. in manuscripto codice sine dubio abbreviata fuit; cumque 1III, nt, ni fallor, habuit manuscriptus codex, heic mutatum est in fiura, ubi in dat. fiurum legi oportuisset. Calci adiectae sunt varietates quaedam, ex antiquis codicibus iuris Helsingici manuscriptis. Hae varietates, tres ultimas paginas occupantes, magnam partem, ut iam observatum est, conveniunt cum manuscripto codice nunc exstante, quo editor usus esse videtur ${ }^{29}$ ); multae vero haustae sunt ex aliis codicibus iam deperditis. Maxime in hac editione id videtur animadvertendum esse, quod ultimum caput libri de iudiciis supra commemoratum, de limitibus Sueciae et Norvegiae, heic non tantum in textu prorsus desideratur ${ }^{30}$ ), sed etiam ne verbo quidem memoratur inter varietates calci additas, quamvis minime est verisimile hoc caput omissum fuisse in omnibus codicibus manuscriptis quibus usus est editor, cum dictum caput exstiterit in quattuor istis codicibus, qui anno 1374 collati sunt, ac quoque legatur in unico manuscripto codice nunc exstante, quem praeterea inter cos fu-
ru det ür ovisst om ej rättelser blifvit hämtade ur andra handskrifter, eller till och med af utgifvaren egenmägtigt gjorda. Utom de hür förekommande uppenbara tryckfel, suisom bouo, mämpna, rahi $8 \uparrow$ c., för bono, nämpna, radhi g'c., finnas här àtskilliga fel som máste tillskrifvas bristande spràkkunskap hos utgifvaren, sâsom dì här förekommer marker $i$ sing. för mark, mark $i$ pl. för marker, marker i gen. pl. för marka, uppenbarligen of den anledning att orlet i handskriften varit förkurtadt; och dì IIII, som utan tvifvel stâtt i handskriften, hür blifvit förvandladt till fiura, fastün det $\boldsymbol{i}$ dat. bort heta fiurum. Vid slutet äro tillagda "Atskildnader pà nàgre ord som finnes vti de gamble shrefne Exemplaren i Hülsinge Laghen." Dessa varianter, som uptaga de tre sista sidorna, öf verensstämma, sâsom redan blifvit anmürkt, till en stor del med den nu i behíll varande handskriften, hvilken symes hafva varit at utgifvaren begagnad ${ }^{29}$ ); men mảnga ïro hümtade ur andra, numera förlorade handskrifter. Hvad i denna edition fürekommer mest anmärkningsvärdt, ür att den förrut ommämuda sista flocken $i$ Dingmala-Balken, om gränsorna emellan Sverige och Norrige, här icke allenast alldeles saknas i texten ${ }^{30}$ ), utan ock icke mod ett enda ord omnämnes bland de anteknade varianterna, ehuru det alldeles icke är troligt att denna flock saknats $i$ alla de af utgifvaren begaguade handskrifterna, dí den funmits i alla fyra àr 1374 jümförda handskrifterna, och äfven stïr att lüsa $i$ den enda nu i behåll varande handskriften, hvilken dessutom högst san-
29) Vide pag. $V$ supra.
30) Cfr. not. 12. pag. 85; not. 90. p. 93.
29) Se sid. V ofvanför.
30) Jfr. not. 12. sid. 85; not. 90. s. 93.
isse, quos contulit is, qui anno 1609 edidit ius Helsingicum, maxime est verisimile. - Cum iam non exstet ille manuscriptus codex, quem secutus est editor, ideoque háec editio, qua nituntur ceterae priscae iuris Helsingici editiones, instar manuscripti codicis habenda fuerit, eam in notis designavi littera B; varietates autem calci adiectas littera C insignivi.
nolikt varit en af dem, som 1609 àrs utgifvare jümfört. - Enür den handskrift som blifvit foljd i denna edition, hvilken ligger till grund för de öfriga äldre uplagorna af HelsL., numera ej finnes i behàll, luvarför denna edition mést behandlas sísom en handskrift, sí har jag i noterna beteknat densamma med bokstafien B; de i slutet anmürkta varianterna har jag deremot kallat $C$.
2. Sweriges Rijkes Landz- och StadzLagh \&c. Stockholm, 1643. (Vide ÖGL praef. pag. XIX.)

Ius Helsingicum, una cum titulo, occupat 52 paginas notis numeralibus Arabicis signatas; primo folio verso legitur praefatio. Haec editio ex priori de a. 1609 transscripta est; titulus idem est ac in illa editione, eo excepto, quod heic imo loco legitur: "Tryckt pä nytt i Stockholm, Af Henrick Keyser, Ahr 1643." Tituli capitum eodem modo ac in iure Uplandico mutati sunt ${ }^{31}$ ), ac, sicut in illo iuris codice, ita quoque in hoc, orthographia prioris editionis non exacte servata est. Multa praeterea menda typographica heic offenduntur, ad quae pertinent vocabula haud raro praetermissa, interdum addita. Varietates lectionum in priori editione calci additae, heic omissae sunt.

Helsingelagen uptager 52 med Arabiska siffror numererade sidor, titelbladet inberälenadt, pà hvars frànsida företalet läses. Denna uplaga är aftryckt efter 1609 ârs edition; titlen ür lika lydande, utom det att här nelerst liases: "Tryckt på nytt i Stockholm, Af Henrick Keyser, Åhr1643." Med fockarnes titlar är här likadan ändring gjorl som $i$ Uplandslagen ${ }^{31}$ ); och likasom $i$ nämnda lag, sâ är äfven här den äldre uplagans orthographi ej noga iakttagen. Dessutom finnas här mänga tryckfel, hvartill hör att ord ej salllan äro förbigùngna, stundom tillagda. De i original-uplagan efteràt bifogade varianterna äro hür uteslutna.
3. Sweriges Rijkes Gamble Laghböker \&c. Stockholm, 1650. (Vide ÖGL. praef. pag. XX.)

Ius Helsingicum, quod, una cum titulo, heic occupat 84 paginas notis numeralibus Arabicis signatas, pariter ac ius Uplandicum et ius Ostrogoticum simul edita, transscriptum est ex editione de a. 1643. Titulus idem est quem ha-
31) Vide UpIL. praef. pag. LXIII.

Helsingelagen, som här uptager 84 med Arabiska siffror numererade sidor, titelbladet inberäknadt, är, likasom Up-lands- och Östgötalagarne i samma uplaga, aftryckt efter 1643 àrs edition. Titlen är lika med den $i$ de äldre $e$ -

31) Se UplL. foret. sid. LXIII.

bent priores editiones, praeterquam quod heic imo loco legitur:"Stockholm, Tryckt hoos Henrich Keyser." Manifesta nonnulla vitia typographica editionis de a. 1643 heic emendata sunt; multa vero nova menda accesserunt, inter quae id quod occurrit in AB. 3: pr, füster pro uister, eam ob caussam notabile est, quod observatum est inter varietates in editione de a. 1665 e prima editione transscriptas.
4. Swerikes Rikes Lagh-Böker \&c. pag. XX.)
Ius Helsingicum, quod, praeter titulum, habet 25 folia notis numeralibus Arabicis quamvis maiori ex parte perperam notata, sequitur editionem de a. 1609. Titulus idem est quem habent priores editiones, praeterquam quod heic imo loco legitur:
ditionerna, utom det, att här nederst lüses: 'Stockholm, Tryckt hoos Henrich Keyser." Nàgra uppenbara tryckfel i 1643 àrs edition üro här rättade, men mainga nya fel hafva kommit i stället; hvaribland det som förekommer i $\boldsymbol{E B}$. 3: pr., fäster $i$ stället för äster, har vunnit ett slags märkvärdighet derigenom, att det blifvit anmuirkt bland de $i 1665$ irs uplaga efter originaleditionen aftryckta varianterna.

Stockholm, 1666. (Vide ÖGL. praef.
Helsingelagen, hvilken, utom titelbladet, har 25 med Arabiska siffror ehuru till större delen orä̀t numererade blad, är aftryckt efter 1609 ins edition. Titlen är den samma som $i$ de äldre uplagorna, utom det att här nederst lises:

Cum gratia \& privilegio S. R. M. Sveciae. Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer, Kongl. Booktryckiare medh egen bekostnat, ock fins hoos honom til kiöps. Ahr 1665.

In titulis capitum eadem mutatio heic facta est ac in editione de a. 1643. Inter menda typographica heic occurrentia observare sufficiat plaribus locis verba esse omissa. In margine additae sunt notae quibus delegatur ad locos convenientes ceterorum iuris codicum; ac quoque breves adnotationes de iis quae continet textus, ex. c. "Aff andrum solen bönder och Präster sả mảnya som asämber," KkB. 2. "Taki soknamän slikan som the milie," KkB. 6. \&cc. Varietates lectionum in prima editione calci additae heic quoque leguntur; quibas inserta est correctura mendi in editione de a. 16 JO occurrentis, at dudum est observatum.

Med flockarnes titlar är hür samma ändring gjord, som i 1643 àrs edition. Bland de här förekommande tryckfel må anmärkas att på flera ställen ord äro förbigångna. 1 brädden äro tillagda hänvisningar till motsvarande ställen $i$ de andra lagarne, äfvensom korta anmärkningar angíende textens innehâll, t. ex. "Aff andrum sokn bönder och Präster så många som asämber," KkB. 2. "Taki soknamän slikan som the wilie," KkB. 6. gic. De i originaluplagan tillagda varianterna äro hür aftryckta, hvarvid blifvit tillagd rättelse af ett fel i 1650 ârs uplaga, saisom nyss är anmärkt.

Inter versiones Latinas a Loccenio conscriptas, quae commemorantur in praefatione ad ius Ostrogoticum pag. XXII, quoque legitur ius Helsingicum, excepto libro de iure ecclesiastico, de quo id tantum heic observatum legitur, illum "eundem esse cum simili titulo circa finem LL. Suec. civilium et titulo L. Uplandic. de iure ecclesiastico, idcirco lectorem eo remitti posse." Loccenium secutum esse novissimam editionem de a. 1665, ex pluribus versionis locis adparet.

## C. De hac iuris Helsingici editione.

Cum unus tantum exstet iuris Helsingici codex manuscriptus, illum, quamvis mutilum, in textu sequi necesse fuit. Locos in illo codice deperditos ex editione a. 1609 typis vulgata transscribere coactus fui; eosque, ut primo obtutu a ceteris discerni possent, obliquis litteris insignivi ${ }^{32}$ ). Quamvis orthographia et interpungendi ratio illis locis facile mutari potuissent convenienter usui veterum codicum manuscriptorum, ut ex. c. a poneretar loco $a, \nRightarrow$ loco $t h$, punctum loco commatis \&c., rectius tamen esse duxi accurate sequi textum qui transscribendus fuit; praesertim cum, hac quoque ratione, id quod deficiente manuscripto codice, ex veteri editione haustum est, tanto evidentius eluceat. Capita, ubi necessarium visum est, in paragraphos divisi; qua in re non cu-

Bland de af Loccenius utarbetade Latinska öfversättningar, som äro omtalade $i$ företalet till Östgötalagen, sid. XXII, finnes ätven Helsingelagen, med undantag af Kyrk-Balken, om hvilken här läses den anmärkning, att denna Balk är den samma som den vid slutet af Stadslagen bifogade Kyrk-Balken sumt Uplandslagens Kyrk-Balk, hvarför lüsaren dit hänvises. Att Loccenius följt den nyaste editionen af io 1665, synes af âtskilliga ställen $i$ öfversättningen.

## C. Om närvarande edition af Helsingelagen.

Dì af Helsingelagen ej mera ün en handskrift finnes i behâll, sà har denna, ehoru defeht, müst lägyas till grund för texten. De stycken, som i handskriften gàtt förlorade, har jag màst aftrycka efter 1609 ürs edition, och jag har, för att göra desamma vid första ögonkastet igenkünnliga, utmärkt dem med cursif stil ${ }^{32}$ ). Ehuru latt det hade varit att $i$ dessa stycken ändra orthographi och interpunktion till den i gamla handskrifter brukliga, sì att t. ex. æ sattes i stüllet för ä, $\downarrow$ för th, punkt för komma o. s. v., sì har jag ansett det rättaste vara att troget följa den aftryckta texten, i.synnerhet som afven derigenom det, som i brist af handskrift ür aftryckt efter den äldre editionen, mảste genast falla i ögonen. Flockarne har jag, der så nödそgt varit, indelat $i$ § $\$$, hvarvid den indelning som finnes $i 1609$ ârs edition, äfven $i$ de stycken som efter samma edition äro aftryckta, blifvit lemnad utan afseende. De vid slutet.

[^2]ravi divisionem quam habet editio de a. 1609, ne iis quidem locis, qui exilla editione transscripti sunt. Varietates in eadem editione calci adiectas suo quamque loco adnotavi, ubi cum textu a me edito non congruerunt. Iis locis, qui ex iure Uplandico excerpti sunt, heic, sicat in iure Vestmannico, convenientes locos iuris Uplandici propriis notis textui subiectis indicavi, in quibus signam aequalitatis ( $\Rightarrow$ ) denotat locos maxime convenientes; verbum cfr. (confer) autem locos iuris Upl. ex quibus, etsi minus similibus, aliquid tamen transiit in ius Helsingicum.

Quod ad glossarium attinet idem observandum est, quod in praefatione ad ius VM. pag. XLII dictum est, superfluam nempe mihi visum esse in glossario iterum citare ac explicare vocabula, quae occurrunt locis ex iure Upl. haustis, eamque ob caussam iam explicata sunt in glossario iuri Upl. adnexo. Circa indicem nominum propriorum, et quidem rationem, qua situm locorum in confinio Sueciae et Norvegiae, quae commemorantur in pgB .15 , determinandi periculum feci, heic nonnulla summatim observare mihi liceat. Cum linea terminalis ex Uluprask secandum Ysma, cuius longitudo definitur numero milliariorum maritimorum (vikur), procurreret ex septemtrione et occidente ad meridiem et orientem, etenim Norvegia a meridie et occidente, Suecia vero a septemtrione et oriente isti lineae adiaceret, ne cogitari quidem potest istum lacum vel stagnum esse lacum Uleàträsk in Finlandia situm; manifestum vero est dictis locis designari fines septemtrionales Iemtiae isto tempore ad Norvegiam pertinentis; quamobrem Ysme flamen fuisse in illo con-
af nämnda edition bifugade varianter har jag på sina behöriga ställen anmärkt, dà de ej öfverensstämt med den af mig utgifna texten. Vid de ställen som äro hümtade ur Uplandslagen har jag här, likasom i Vestmannalagen, närmast under texten tillsatt hünvisningar till de motsvarande ställena i UplL., hvarvid genom likhetstecken $\Longleftrightarrow$ de med UplL. mest ofverensstämmande ställen äro utmärkta; livaremot cfr. (confer) är satt vid sìdana ställen, som, ehuru mindre offverensstämmande med UplL., dock innehálla nảgot som är derutur hämtadt.

1 afseende pà glossarium är att anmärka det samma som i företalet till VML. sid. XLII är anfördt, att jag nemligen ansett onödigt att nu ùler $i$ glossarium uptaga och förklara sảdana ord, som förekomma $i$ de frion Up 1 L. hämtade ställen, och`derför redan blifvit i UplL:s glossarium fürklarade. Vid den efteràt bifogade förtekningen på ställens namn fär jag, i afseende pà de i pgB. 15. nümnda gränsorter emellan Sverige och Norrige, och det sütt hvarpá jag sökt bestämma dessa orters belägenhet, här framställa nàgra allmünna anmürkningar. Då gränslinien frîn Uluträsk lảngs efter Ysma, hvilken linies lüngd beräknas i sjömil (vikar), strückte sig frïn nordvest till sydost, emedan Norrige làg $i$ sydvest och Sverige i nordost om denna linie, sâ mäste all tanke derpå, att med nümnda träsk skulle menas Uleàträsk i Finnland, förfalla; hvaremot det är alldeles klart att härmed mäste utmärkas det pì den tiden till Norrige hörande Jämtlands nordliga gräns, och Ysmee kan dà ej vara annat än ett pà denna gräns beläget,

## XVI

finio situm et ad dictam coeli plagam vergens, necesse est. Si locorum Ulu\#resk et Ysme situs re vera is fuerit quem equidem statuo, inde sequitur hodiernae Iemtiae partem borealem isto tempore parum habitatam vel omnino incultam, ad Sueciam pertinuisse; sicut primitus ad Sueciam pertinuit tota terra ab orientali parte montis Kölen sita, quamvis Iemtia et Herdalia ea ex ratione Norvegiae adiunctae fuerunt, quod incolas ex Norvegia emigrantes acceperunt ${ }^{33}$ ). Quoque adparet illam locorum terminalium enumerationem incipere eo loco, quo confinium regnorum, ut tum erat, a monte Kölen recederet; ac manifestum est eum tantum in finem factam esse illam enumerationem, ut designaretur ea pars finium Norvegiae, quae, ex ratione iam commemorata, a vero regnorum confinio recederet. Cum porro indicetur lineam terminalem ex Porpungragraj declinare versus occidentem, hunc locum ibi situm fuisse necesse est, ubi fines Iemtiae ad occidentem inclinantur. Ubi vero prisci fines Norvegiae ab Helsingia recedunt (prope Alveras), et Dalecarlia incipit, auctor iuris Helsingici necessarium non duxit ulterius enumerare singula loca terminalia, sed inde uno saltu transiit ad montem Kölen (in Hovar höghre), et porro versus meridiem ad urbem Konghellam. Haec sunt quae pro certis haberi posse videntur, quaeque occasionem praebent quodammodo determinandi situm ceterorum locorum in eodem capite commemoratoram, quamvis panca tantam nomina inveniri po-
33) Cfr. librum meam om Sveriges äldsta indelning $i$ landskap \&c., pagg. 44, 45.
i nämnda rigtning gàende vattendrag. Om belägenheten af Uluträsk och Ysma verkligen varit den som jag antagit, sà har den på den tiden föga eller intet bebodda nordligaste delen af det nuvarande Jümtland hört till Sverige, sùsom förhällandet ocksì ursprungligen var med allt det öster om bergsryggen Kölen belaigna landet, ehuru. Jämtland och Heriedalen af den anledningen kommit att blifva förenade med Norrige, att de blifvit befolkade genom Nor'ska kolonier ${ }^{33}$ ). Man finner ock att denna gränsförtekning börjas pà det ställe, der den dâvarande gränsen afvek frion Kölen; och det är klart att afsigten med samma gränsförtekning endast varit att utmürka den delen af Norska gränsen, som, af nyssnümnda anledning, "fvek frain den rätta riksgränsen. - Dỉ det vidare tillkünnagifves att gränslinien fràn Dorמungagrab afviker mot vester, sà màste detta ställe hafva varit beläget der, hvaräst Jämtlündska gränsen böjer sig i nümnda rigtning. Sedan den forma Norska gränsen (vid Alveras) viker frân Helsingland, och Dalarne vidtaga, har Helsingelagens författare ej ansett nödigt att vidare upräkna de sürskilda gränsorterna, utan derifrån tagit ett enda steg till Kölen (vid Hovar högha), oc:h sedlan i sydlig rigtning till staden Kungälf. Detta är hvad med niggorlunda sükerhet synts kunna antagas, och hvaraf ledning kunnat hämtas till att ungefärligen bestämma de öfriga pà anförda ställe nämnda orters läge, ehuru endast nàgra fà af dem kunnat igenfinnas pà

[^3]
## XVII

tuerant in chartis geographicis arte chal- de allmänt tillgängliga tryckta charcographica publicatis. Qui iis utitur, quae torna. Med den ledning jag varit $i$ iam potui commonstrare, nonnulla forte tillfälle att lemna, torde dock ännu ett Iocorum nomina inveniet in chartis spe- eller annat ställe kunna igenfinnas på cialibus manu lineatis, quae hoc tem- de otryckta specialchartorna, till hvilka pore mihi non in promta fuerant. jag nu ej haft tillgàng.

## II. PRAEFATIO AD IURIS SMALANDIGI PARTEM DE RE EGCLESIASTICA.

A. De codicibus iuris Smalandiae ecclesiastici manuscriptis.

1. Codex membranacens iuris communis R. Magni Erici filii, ex bibliotheca excellentissimi Comitis M. Brahe in Skokloster. Hic codex, saeculo XIV ad finem vergente, at videtur, scriptus, continet 132 folia $10 \frac{1}{8}$ poll. alta et 7 poll. lata; compactus est tegumento tergino, olim fibulis munito. Foll. 7 et seq. continent ins commune, quod tamen, deperdito folio quattuor ultima capita libri de furtis continente, in fine mutilum est. Foliis sex prioribus legitur liber iuris Smalandici de re ecclesiastica, alia at contemporanea manu scriptus. In summo primi folii margine rec. manu saeculi XVII adnotatum est: Thetta Synes mara Waxiö Kyrckielagh ${ }^{1}$ ). Dicta sex folia priora pertinuerunt ad fasciculum, qui continuit octo folia (vel quattuor folia membranacea unum intra altera posita;; ultima vero duo folia sunt abscissa. Ita tamen nihil periit de iare ecclesiastico, quod de ultima pagina non dimidiam partem occapat; an vero duobus foliis deperditis scripta fuerit continuatio iuris Smalan-
1) Celsius, in praefatione ad hoc ius ecclesiasticum ab ipso editum, pag. 72, dicit in hoc manascripto codice ad initium, Stiernhielmii manu adpositam esse rubricam Wexiö-Lagen. Hoc non aliud respicere potest quam adnotationem supra commemoratam, quae tamen non a Stiernhielm facta est.

# II. FÖ RETAL TILL KRIST-NU-BALKEN AF SMALANDSLAGEN. 

## A. Om handskrifterna af Smãlandslagens Kristnu-Balk.

1. En pergamentscudex af Komung Magnus Erikssons Landslag, tillhörig H. E. Riksmarskalken m. m. Herr Grefve M. Brahes boksamling på Skokloster. Denue codex, som synes vara shrifven $i$ senare halften af 14:de ârhundradet, innehäller 132 blad af $10 \frac{1}{3}$ tums höjd och 7 tums bredd, inbundna i skimband, som fordom varit försedt med spümmen. Foll. 7 o. följ. innehâlla Landslagen, hvaraf dock slutet fattas, derigenom att ett blad, innehâllande de 4 sista capitlen i Tjuf-va-Balken, gâtt förloradt. De 6 första bladen innehièlla Smàlandslagens Krist-nu-Balk, skrifven af amnan, men samtidig hand. Öfverst pà första bladet är af senare hand i 17:de ârhundradet anteknadt: Thetta Synes wara Wæxiö Kyrckielagh ${ }^{1}$ ). De nämnda 6 första bladen hafva hört till ett lägg som innehâllit 8 blad (eller 4 inom hvarandra lagda pergamentsstycken); men de sista tvà bladen äro bortskurna. Härigenom har dock intet gàtt förloradt af Kristnu-Balken, som uptager
1) Celsius, $i$ sitt forretal till den af honom utyifna edition af denna KristnuBalk, sid. 72, säger att i början af denna handskrift är af Stjernhjelm tillsatt rubriken Wexiö-Lagen. Härmed kan ej äsyftas annat än ofvannämnda antekning, som dock ej ar gjord af Stjernhjelm.
dici, nec ne, hac de re ex laciniis istorum foliorum exiguis, quae restant, nihil concludi potest. Si ita res se habuerit, hoc exemplar libri de iure ecclesiastico pertinuit ad integrum codicem iuris Smalandici manuscriptam, qui mutilatus est eum in finem, ut dictus liber adnecteretar haic codici iuris communis Magnaeani ${ }^{2}$ ); si vero non, liber de iure ecclesiastico in eundem finem separatim transscriptus est. Illud factum esse non quidem pro certo haberi potest ea ex ratione, quod duo folia abscissa sunt; forte enim scriba non potuit praevidere librum de iure ecclesiastico sex tantum folia occupaturum esse; attamen verisimile esse videtur, cum liber de iure ecclesiastico et codex iuris communis eodem tempore scripti sint;'si vero ille liber separatim transscriptus esset, ut codici iuris communis eodem tempore scripto adnecteretur, probabiliter dici potest haec omnia eadem mann scripta fuisse; nec in contrariam partem id adferri potest, plus quam dimidium ultimae paginae, finito libro de iure ecclesiastico, scripturae vacuum esse; in manuscriptis enim codicibas saepe, ac quoque in hoc iuris communis codice, libri incipiunt in nova pagina, immo integrae paginae vel folia inter libros vacuae sunt relictae, ut locus esset posterioribus adnotationibus. Utcunque sit, pro certo haberi potest hunc librum kristmu balker (ut in fine appellatur, vel kyrkin balker, ut in alio codice inscribitur ${ }^{3}$ )) non fuisse pecu-
ej fullt hälften af sista sidan; men huruvida de tvà förlorade bladen innehällit fortsättning af Smàlandslagen, eller icke, derom kan af de smala remsor som af dessa blad àterstå, ingen ting slutas. I förra fallet har denna handskrift af ifràgavarande KristnuBalk hört till en fullständig handskrift af Smàlandslagen, hvilken blifvit stympad för att lemna sin Kristnu-Balk àt nïrvarande handskrift af Landslagen ${ }^{2}$ ); i senare fallet har Kristnu-Balken för samma ändamàl blifvit sürskildt afskrifven. Det förra kan väl icke antagas sâsom säkert derför, att tvà blad äro bortskurna, enär det är möjligt att skrifvaren ej kunnut sà noga i förväg beräkna att Kristnu-Balken skulle rymmas pà sex blad; men det synes dock vara sannolikt, dà handskrifterna af Kristnu-Balken och Landslayen äro samtidiga, och det är troligt att om den förra blifvit sürskildt afskrifven forr att sammanbindas med en vid samma tid gjord afskrift af Landslagen, alltsammans hade blifvit skrifvet af samma hand; och till motsatsen kan icke slutas deraf, att nàgot mera ün hälften af sista sidan efter Kristnu-Balkens slut blifvit lemnad ledig, enär det är ganska vanligt, sâsom ock förhíllandet ïr i denna handskrift af Landslagen, att Balkarne börjas pâ ny sida, och till och med hela sidor eller blad emellan Balkarne blifvit förbigàngna, för att lemna rum ùt senare tilligg. I hvilketdera fallet som hälst kan det sùsom sükert antagas att denna Kristnu-Balk (sîsom den i slutet kallas, eller Kyrk-Balk, sísom den benämnes $i$ en annan handskrift ${ }^{3}$ ), icke varit en särskild

[^4]liare ius ecclesiasticum, sed partem integri codicis iuris. Quod ceterae iuris Smalandici partes, quae, recepto iure communi Magnaeano, exoleverunt, hodie fortuito in nullo manuscripto codice exstant, id non probat integram iuris Smalandici codicem numquam exstitisse; unusquisque enim intelligit fieri potuisse ut manascripti codices, qui ante quingentos annos exstiterunt, postea perierint; ac satis quoque constat talem fuisse sortem codicum manuscriptorum saeculo quoque XVII exstantium; exemplum maxime in promtu positum, fatum nempe codicum iuris Helsingici manuscriptorum, citare sufficiat ${ }^{4}$ ). Codicem vero iuris Smalandici exstitisse, de quo hic liber de iure ecclesiastico pars fuit, id, etiamsi non adhuc fortuito exstitisset scriptum quoddam de anno 1340, ubi commemoratur codex iuris Smalandici ("legisterium Smalenzt") ${ }^{5}$ ), tamen inde pro certo concludi posset quod, ut ex ceteris hodie exstantibus codicibus iaris provinciarum adparet, antiquiori tempore in Suecia non exstiterunt tales peculiares leges ecclesiasticae, quales habuerunt Norvegi, Islandi et Dani ${ }^{6}$ ), sed tantum partes codicum

## 4) Vide pagg. V-IX supra.

5) Litterae Magni Niclisson continentes catalogum rerum quarundam Regis Magni Erici filii, quas ille Ingemaro Ragvaldi filio servandas, tradiderat. Hoc scriptum publicavit I. H. Schröder in commentatione de luxu aulae Magni Smek, inter Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis, Vol. VIII. pag. 315. et seq.
6) Quod statuit Burman (1.c.pag. 211.) partes codicum iaris de re ecclesiastica, quas triplicis generis faisse autumat, primitus separatim editas fuisse, nulla veritate nititur. Primi generis lex quam citat, nempe Kristinrettr vikveria, ad Norvegiam non vero huc
kyrkrätt, utan utgjort en del af en hel lagbok. Den tillfälliga omständighet, att det ofriga af Smålandslagen, hvilket, sedan M. E. Landslag blef antagen, kom ur bruk, numera ej $i$ nảgon handskrift finnes $i$ behåll, bevisar icke att en fullständig Smàlandslag aldrig funnits, enür det måste vara för hvar och en begripligt att handskrifter som för 500 àr sedan funnits, kunna hafva gítt förlorade, och det är alltför väl bekant att ett sàdant ode träffat handskrifter, som ünnu i 17:de ârhundradet funnits i behåll; jag behofver blott âberopa det närmast liggande förhållandet med Helsingelagens handskrifter ${ }^{4}$ ). Att deremot en Smàlandslag funnits, hvaraf denna Kristnu-Balk utgjort en del, det kunde, om ock ej händelsevis ett dokument af àr 1340 ännu vore $i$ behâll, hvari en Smâländsk lagbok (legisterium Smalenzt) omnämnes ${ }^{5}$ ), med visshet slutas deraf att, såsom förhàllandet med de öfriga i behâll varande landskapslagarne utvisar, i Sverige i äldre tider icke funnos sâdana särskilda Kyrko- eller Kristin-Rätter som i Norrige, pả 1sland och i Danmark ${ }^{6}$ ),
7) Se ofvanför sidd. $V=I X$.
8) Den af Magnus Niclisson utfärdade förtehning pà de Konung Magnus Eriksson tillhöriga saker, som af den förstnämnde blifvit offverlemnade i Ingemar Ragvaldssons värd. Detta dokument är meddeladt af J. H. Schröder ien afhandling de luxu aulae Magni Smek, införd $i$ Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis, Vol. VIII. sid. 315. o. $1 / 01 \mathrm{l}$.
9) Den af Burman (anf. st. sid. 211.) ytrade menin!, att Kyrk-Balkarne, hvilka han anser hafva varit af tre slay," "iforstone blifvit särskildt utgifna," saknar all grund. Den lay af forsta slaget som han äberopar, nemligen Kristin-rettr vik-
iaris provinciarum kirkiu vel kristnu balker inscriptae, quae, cum reciperetur codex iuris communis Magnaeanus, illi adnexae sunt. Ex iis praeterea quae continet liber de quo nunc sermo est, quaeque, ceteris iuris codicibus collata, potius minus quam magis favent potestati clericorum, facile concluditur hunc librum non fuisse legem ecclesiasticam a clero sancitam; ex pluribus quoque locis adparet heic, sicut in reliquis codicibus iuris, legiferum adloqui populum; ita circa initium dicitur: nu skulu men til pings fara, ok laghsaghu vara höra; ...an laghsagha var hon byrias sva (2: pr.); alio loco legitur: i kïplaghum ok $i$ iorpalaghum fa a praster met os vara i lehmanna laghum (11.); vocabulum os vero respicit legiferum et populum ${ }^{7}$ ). Hoc loco quoque observetur ratio qua, loco in alio manuscripto codice addito, paroeciae incolae, sacerdoti oppositi, designantur: vi varum eigh laghvarape til, vi aghum ei ater gelda (5: 3. not. 9.). Hunc librum partem fuisse codicis iuris denique etiam manifestum est ex loco ad librum de iure regio evidenter pertinente, heic vero inserto, de iis qui sunt

[^5]7) Cfr. librum meam om Sveriges aldsta indelning i landskap dc., pag. 67. et seq.
utan endast med landskapslagarne sammanhängande Kyrko- eller Kristnu-Balkar, lvilka, sedan M. E. Landslag kom i bruk, blefvo denna bifogade. Dessutom vitnar det for presterskapets magt snarare mindre än mera än de öfriga. Kyrl-Balkarnes, gynnande innehăllet af denna Balk, att den icke varit en af kyrkstyrelsen ensidigt författad kyrkrätt; och af flera ställen ser man att det här, likasom $i$ de öfriga Landskapslagarne air Lagmannen som talar till folket; sâsom dả det i början heter: nu skulu mæn til pings fara, ok laghsaghu vara höra;...æn laghsagha var hon byrias sva (2: pr.); och dà det på ett annat ställe säges : i köplaghum ok $i$ iorpalaghum pa a præster mep os vara i lekmanna laghom (11.); der ordet os har afseende pà lagmannen och folket ${ }^{7}$ ). Afven må här anmärkas det sütt hvarpà i ett tilliagg, som finnes $i$ en annan handskrift, sockneboarne, i motsats mot presten, beteknas: vi varum eigh laghvarape til, vi aghum ei ater gælda (5: 3. not. 9.). Slutligen synes det, att denna Kristnu-Balk var en del af en lagbok, af det här inflickade, men tydligen till Konungs-Balken hörande tillägyet om dem som äro skylde til gizla
veria, var en Norsk lag, och hörer sảledes icke hit. Till andra slaget hünför han "Öst- och Vestgöta samt Smálands Kyrk-Balhar,’' hvilka, i hans tanke, skulle vara fràn 12:te arrhundradet; en mening, som ej tarfvar vederlägyning. - De tvänne "legisteria ecclesiastica," som omtalas $i$ det $i$ föregảende not omnämnda dokument af 1340, och af hvilka det ena säges vara "in swensko," hafva troligen varit samlingar af stadgar, hörande till Canoniska lagen.
7) Jfr. min afhandling om Sveriges aldsta indelning $i$ landskap $m . m$, sid. 67. o. följ.
skylde til gizla ok grupa ${ }^{8}$ ). Fansto errato ista hoc loco inserta sunt; ex his enim adparet ad quam provinciam pertinuerit hoc ius ecclesiasticum. Illud ad nullam ex Sueonum provinciis esse referendum iam quidem inde concludi potest, quod heic occurrunt vocabula haraj et heraps nafnd, quae nomina in Goticis provinciis respondent vocabulis hundari, hundaris namd; et alia quoque vocabula, quae heic leguntur, ex. c. fremt, skötning $\& c$, , produnt vicinitatem Vestrogotiae ac Ostrogotiae; in contrariam vero partem id tanto minus adferri potest, quod, cum conscriberetur hic liber, ius Uplandiae ecclesiasticum, ut ex multis locis patet ${ }^{9}$ ), adhibitus est, quoniam alii loci ex iure Ostrogotorum ecclesiastico transscripti sunt ${ }^{10}$ ). Cum porro manifestum sit hunc librum neque ad Ostrogotiam nec ad Vestrogotiam pertinuisse, id autem constet legiferatum decem territoriorum (tiohärad), ut hodieque appellatur, ab antiquissimo tempore proprium fuisse legiferatum, qui tamen primitus, ut videtur, Verendiam tantum comprehendit ${ }^{11}$ ), iam ex his rationibus id verisimile videtur, hunc librum pertinuisse ad legiferatum decem territoriorum. Ita re vera comparatum fuisse, certum omnino reddit locus supra commemoratus ad librum de iure regio proprie pertinens, ubi, ut ex nominibus locoram ibi occur-
8) Cfr. librum meum Juridiska afhandlingar, 1 häft. pag. 14.
9) Сар. 4, 5: pr, 1-3; 6: pr; 7: 1; 8, 9: pr, 1; 12: pr. huius libri conferantur UpIL. KkB. 5, 6: 3-6; 7: 3; 9: 1; 10, 11: pr, 1; 4: pr.
10) Cap. 6: pr. not. 36; $7: 2,3 ; 13: 4$. not. 44. conferantur ÖGL. KrB. 9, 10: pr; 12: pr; 14: 1.
11) Cfr. librum meam om Sveriges aldsta in.delning i landskap \&c., pag. 18. et seq.
ok grapa ${ }^{8}$ ). Det är genom ett lyckligt mistag, som detta tillägg här fátt sin plats, och hvarigenom det blifvit möjligt att med visshet bestämma det landskap, som denna lag tillhört. Att den icke tillhört nagot af Svealandskapen, kan man redan med sükerhet sluta deraf, att här talas om hærap och hæraps næfnd, kvilka benümningar i de Götiska landskapen svara mot hundari, hundaris næmd; äfvensom flera här förekommande ord, t. ex. fæmt, skötning 8'c. vitna om grannskapet med Vester- och Östergötland; hvaremot det sà mycket mindre gäller si̊som bevis, att vid författandet af denna Kristnu-Balk Uplandslugens KyrkBalk, sàsom af mänga ställen är uppenbart ${ }^{9}$ ), blifvit begagnad, som andra stallen üro afskrifna ur ÖGL:s Kristnu-Balk ${ }^{10}$ ). Dà det nu ür uppenbart att denna lag hvarken kunnat tillhöra Öster- eller Vestergötland, men det är bekant att den ünnu så kallade Tiohürads lagsaga fràn urâldriga tider utgjort en sürskild lagsaga, som dock ursprungligen sannolift endast innefattat Värend ${ }^{11}$ ), sà màste det redan af dessa skäl visa sig troligt att denna lag tillhört Tiohärads lagsaga. Detta fürhàllande bringas till visshet genom det förutnümnda till Ko-nungs-Balken egentligen hörande tillägget, som enligt hvad de der före-
8) Jfr. mina Juridiska afhandlingar, 1 häft. sid. 14.
9) Jfr. cap. 4, 5: pr, 1-3; 6: pr; 7: 1; 8, 9: pr, 1; 12: pr. i denna Kristnu-Balk med UplL. KkB.5, 6: 3-6; 7:3; 9: 1; 10, 11: pr, 1; 4: pr.
10) Jfr.cap.6:pr. not.36; 7:2,3; 13: 4. not. 44. med OGL. KrB.9,10:pr; 12:pr; 14:1. 11) Jfr. min afhandling om Sveriges äldsta indelning i landskap m.m., sid. 18. o.folj.

## XXIII

rentibus adparet, agitur de territorio Upvidinge ad dictum legiferatum pertinente. Idem locus confert ad definiendam aetatem huius libri. Quamvisid, quod in cap. 17: ı. dicitur de eo, qui ab alio accusatur de cadavere alicuius ex cognatis illius, e tumulo gentilicio eruto, vestigium remotae antiquitatis continere videtur, ex eo tamen, quod supra observatum est, scilicet codicem iuris Uplandici a. 1296 confirmati adhibitum esse cum conscriberetur hic iuris ecclesiastici liber, evidens est hunc librum, qualis ad nos pervenit, non posse aetate superare finem saeculi XIII vel initium XIV; idemque ulterius firmat locus ille pluries commemoratus, qui respicit solemne novi regis iter per regnum, et nititur statu rerum, qui versus finem saeculi XIII denique exortus est ${ }^{12}$ ). Quod praeterea attinet ad codicem manuscriptum iam commemoratum, observeturlibrum de iure ecclesiastico ornatum esse littera initiali grandiori rubraque, non vero divisum esse in capita; scriptura, cuius specimen exhibet Tab. II, pallida est. Littera $\Rightarrow$ heic non occurrit, sed eius loco th. Praeter punctum aliud interpuncti genus saepe occurrit, scilicet lineola commati similis, puncto adposita. Circa initium recentior manus saeculi XVI pluribus locis mutavit $a$ in $\dot{\boldsymbol{a}}, \mathrm{ut}$ in vocabulis wara, swa \&c.; litterae autem $i$ punctum adposuit, ac ita errato mutavit $\mathbf{v}$. famt in fanit ${ }^{13}$ ). Interdum scripturae vitia consueto modo ipse emendavit scriba ${ }^{14}$ ). De ortho-
kommande ortnamn utvisa, angår det till nyssnämnda lagsaga hörande $\boldsymbol{U p}$ vidinge härad. Samma tillägg bidrager afven till bestämmande af denna lags àlder. Ehuru det som i cap. 17: 1. talas om den som af nảgon beskylles att hafva ur ättehögen upgräfvit hans frände, synes innefatta spàr af en hög àlder, sà bevisar dock den nyss anmärkta omständighet, att den ùr 1296 stadfästade Uplandslagen blifvit vid denna Kristnu-Balks författande begagnad, att densamma i sin nuvarande skepnad ej kan vara üldre ün frân slutet af 13:de eller början of 14:de àrhundradet; och samma förhìllande bestyrkes ytterligare af det oftanämnda tillägget, som har afseende pả eriksgatan, och förutsätter ett förhållande, som först $i$ slutet af 13:de àrhundradet upstâtt ${ }^{12}$ ). - Betrifffande vidare beskaffenheten af ifràgavarande handskrift, märkes att Kristnu-Balken är försedd med en stor, röd begynnelsebokstaf, men har ingen indelning $i$ flockar; den är skrifven med blekt bläck; prof af stilen visar Tab. II. Bokstafven p brukas här icke, utan $i$ dess ställe th. Sâsom skiljetecken fórekommer här, utom punkt, ofta derjämte ett streck, liknande comma. I börian har en senare hand af 16:de àrhundradet på flera ställen ändrat a till $\mathfrak{a}$, suisom $i$ orden ware, swa $\$ c$.; äfvensom i blifvit försedt med en prick, kvarvid ordet fæmt af mistag blifvit ändradt till fænit ${ }^{13}$ ). På nägra ställen hafva shriffel blifvit pả vanligt sätt af skrifvaren egenhändigt rättade ${ }^{14}$ ). Angảende orthographien $i$ denna
12) Vide librum menm Juridiska afhandlingar, 1 haift., pag. 13. et seq.
13) Vide not. 11. pag. 97.
14) Vide not. 6. pag. 97; nut. 40. p. 98; not. 45. p. 104. 10 .
12) Se mina Juridiska afhandlingar, 1 hdft. sid. 13. o. foll.
13) Se not. 11. sid. 97.
14) Se not. 6. sid. 97; not. 40. s. 98; not. 45 .
s. 104. $9^{\circ} \mathrm{c}$.
graphia hains codicis haec liceat ob- handskrift má anmärkas: e förekommer servare: $e$ interdum occurrit pro $i$ : på nágra ställen för i:
huilekin, laghleka.
$y$ pro $i$ : $\quad y$ för i :
gryinda, nyu.
$\delta$ pro o:
ö för 0:
höön, höna.
$f p$ pro $f$ vel $p$ :
fp för f eller p:
skifpta, skrifpta.
$z$ pro s:
z for s:
banzatte, banzlat, syzkenum.
$\boldsymbol{w}$ saepe pro $u$ : $\mathbf{w}$ ofta för $u$ :
gwz, hws, konw, liws, niw, nw, scrolde, wolather, nt \&C.
$r$ omittitur in fine vocabulorum: $r$ utelemnas $i$ slutet af ord:
fremti, giarthi, saki, synda, wixle \&c.
Daplices litterae saepe occurrunt pro Dubbla bokstäfver förekomma ofta för simplicibus: enkla:
aa, aaf, aat, gaanga, gaarz, laamb, paasce, waar, waartha, een, see, tolff, $i j$, griis, hiit, liin, miixla breeff, enn, monn, renn, sonn, bool, hoon, stooll,


Uno loco, ubi concurrunt similes vocales in duobus vocabulis, prior omittitur:
$\operatorname{tw}(a) \operatorname{aru}$ (13: 8.).
Ex hoc codice quem, cum integer sit, in textu secutus sum ac littera $A$ insignivi, duo transscripta sunt apographa, quae iam breviter commemoranda sunt.
a) In collectionibus Palmskiöldianis in bibliotheca Academiae Upsaliensis, et quidem inter Acta eccles. in parte VII pagg. 467-487, legitur apographum libri iuris ecclesiastici, de quo sermo est, versus finem saeculi XVII ex codice

På ett ställe, der lika vokaler itvå ord skolat sammanstöta, är den första af dem utesluten:

Af denna handskrift, hvilken, såsom fullständig, blifvit af mig lagd till grund för texten, och utmärkt med bokstafven A, finnas två afskrifter, hvilka här skola $i$ korthet omnïmnas.
a) 1 Palmskjöldska samalingarne $i$ Upsala Akademi-Bibliothek, Acta eccles. pars VII sid. 467-487, finnes en i slutet af 17:de airhundradet gjord afskrift af ifrágavarande Kristnu-Balk, efter den nu omtalade handskriften.

## XXV

iam commemorato exscriptum. Hoc apographum titulo caret, at in summa parte primae paginae legitur: "alia manu: Thetta synes mara. Wexiö Kyrkielag;" et in margine: "Ex corlice LL. Mss. Bibl Skoklost in 4:o. stàr främst." Apographum haud incuriose factum esse videtar; attamen multis laborat mendis. In margine alia manu additae sunt adnotationes de locis, qui in autographo visi sunt ambigui. Cum hoc apographum in notis quibusdam locis cilavi, illud littera $\mathbf{P}$ insignivi.
b) Apographum in f:o, a. 173! factum a Praeside colleyii examinatorum rationum publicarum, libero Barone Gustavo Rálamb, ac pertinens ad bibliothecam illustrissimi liberi Baronis Claudii Gustavi Ralamb in praedio Scanensi Strö. Hoc apographum ornatur sequenti titulo:
KRISTNU-BALKER, Effter Eu Sko-Klüsters Bibliothek, afskrefmen. Smálands-Lagen. 1732.

Orthographia autographi haud indiligenter est observata; multis vero locis male legit scriba; interdum notas abbreviationis male intellexit; haud raro unum vel plura vocabula praetermisit. In margine additae sunt adnotationes, quae maxima ex parte continent explicationes verborum, interdum vero delegant ad alios iuris codices; nonnullae, ut videtur, additae sunt cum apographum aulographo conferretur, ex. c. ad vocem winne, cap. 17. ${ }^{15}$ ) Hoc apographum litteris Str. denotavi.
15) Vide not. 55. pag. 110.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

Denna afshrift har ingen öfverskrift, men öfverst pì första sidan läses: "alia manu: Thetta synes wara Wexiö Kyrkielag;" och i brïdden: 'Ex codice LL. Mss. Bibl Skoklost in i:0. står främst." Afshriften synes vara gjord med omsorg, men har dock mànga fel. I brädden üro af annan hand tillagda anmürkiningar angùende sâdana ställen $i$ originalet, lvilka synts vara tvetydiga. Dâ jag pà nágra ställen i noterna citerat demna afskrift, har jag beteknat densamma med bokstafven $P$.
b) En af Presidenten i KammarRevisionen Frilierre Gustaf Rảlamb air 1732 gjord afskrift in 4:0, hörande till Kammarherren Friherre Claes Gustaf Ràlambs boksamling pà Stró i Skîne. Denna afskrift är försedd med en sin lydande titel:

Gammall Permskrifft, som finnes uthi Och förmenes wara ett Fragment af Originalets orthographi är här temigen noga iakttagen; dock har afstrifvaren pà mínga stïllen läst orätt, stumdom misförstàtt förkortningstecken, och ej süllun förbiguilt elt eller flera ord. I brïlden äro tillagda anmürkningar, inmehällande till största delen ordförklaringar, stundom hïnvisningar till andra lagar; mágra anmärkningar synas hafva tilliommit da afshriften blifvit collationerad med originalet, t. ex. vid ordet winnæ, fl. 17.15) Jag har utmärkt denna afskrift med bokstäfverna Str.
15) Se not. 55. sid. 110.

D

## XXVI

2. Codex membranaceus iuris communis R. Magni Erici filii, in Bibliotheca Academiae Hafniensis, sign. N:o 51 in 4:0 ex collectione Arnae-Magnaeana. Hic codex tegumento membranaceo compactus habet, praeter folia chartacea scripturae vacua in initio et fine voluminis, 91 folia $6 \frac{3}{4}$ poll. alta et $5 \frac{1}{4}$ poll. lata. Ius commune, medio saeculo XIV scriptum, incipit primo folio verso, et finitur fol. 88. Deinde sequitur, recentiore manu saeculi XV scriptum, sub titulo: her byrias ardlha balker, additamentum in manuscriptis codicibus iuris communis Magnaeani saepe occurrens de iure repraesentationis extensiore. Folio 89 verso incipit liber codicis Smalandici de iure ecclesiastico, qui continuatur in duobus foliis sequentibus; at duo folia deperdita sunt ${ }^{16}$ ). Hic liber de iure ecclesiastico alia manu quam ius commune scriptus est, vergente ad finem saeçulo XIV; scripturae specimen exhibet Tab. II. Quamvis hic manuscriptus codex eiusdem fere aetatis esse videtar ac codex supra commemoratus, plura tamen continet additamenta maioris vel minoris momenti, quae ad primigenium textum non videntur pertinuisse ${ }^{17}$ ). Multis locis scriptura humore, ut videtur, ita laesa est, ut litterae aliqua ex parte vel omnino deletae sint. Circa initiom quibusdam locis recentiori mana litterae mutatae sunt,
16) Vide not. 40. pag. 102; not: 49. p. 109.
17) Vide not. 15. pag. 97; nott. 26, 35. p. 98; nott. 57, 64. p.99. dc. O. Rabenins, de fatis litteraturae iuridicae in Suecia, pag. 89. not. $x$, dicit ias ecclesiasticum quale in hoc codice legitar "ut auctius ita et recentius essen quam id, quod edidit Celsius. Hoc non esse dictum de aetate ipsius codicis manuscripti, evidens est.
2. En pergamentscodex af K. Magnus Erikssons Landslag, tillhörig Universitets-Bibliotheket i Köpenhamn, sign. N:r 51 in 4:o af ArneMagneanska samlingen. Denne i pergamentsband inbundne codex innehicller, utom rena pappersblad i början och slutet, 91 blad af $6 \frac{3}{4}$ tums häjd och $5 \frac{1}{4}$ tums bredd. Landslagen, som är skrifven $i$ medlet af 14:de ârhundradet, börjas pà andra sidan af första bladet, och slutas fol. 88. Derefter följer af senare hand i 15:de ârhundradet tillagdt, under titel: her byrias ardha balker, ett i handskrifter af M. E. Landslag ofta förehommande tillagg om en utsträckt representationsrätt. På andra sidan af fol. 89 bobrjas Kristnu-Balken af Smallandslagen, hvars fortsättning följer pà de tvà öfriga bladen, men tvà blad hafva gàtt förlorade ${ }^{16}$ ). Denna Kristnu-Balk är slrifven af annan hand an Landslagen, $i$ senare hülften af 14:de ìrhundradet; prof af stilen visar Tab. 11. Ehuru denna handskrift synes vara nüstan samtidig med den förutnümnda, innehàller den àtskilliga mer eller mindre betydliga tilliagg, som ej synas hafva hört till den ursprungliga texten ${ }^{17}$ ). Pá mánga ställen har skriften, troligen genom fukt, blifvit skadad, sí att bokstäfver blifvit till en del eller alldeles utplìnade. I början hafva pả några ställen bokstäfver blif-
16) Se not. 40. sid. 102; not.49. s. 109.
17) Se not. 15. sid. 97; nott. 26, 35. s. 98; nott. 57, 64. s. 99. 8'c. O. Rabenius, de fatis litteraturae iuridicae in Suecia, sid. 89. not. $x$, säger om Kyrk-Balken i denna handskrift, att den är mera tillökt ock nyare än den af Celsius ulgifna. Detta omdöme angăr naturligtvis iche sjelfva handshriftens älder.

## XXVII

vel verba addita ${ }^{18}$ ); ménda nonnulla consueto modo propria scribae manu sunt correcta. Liber de iure ecclesiastico in hoc codice, sicut in supra commemorato, non est divisus in capita. Littera f frequens est; interdum tamen eius loco scriptum est th. Respectu habito orthographiae praeterea observetur a saepe occurrere pro $a$, praesertim in priori syllaba vocabulorum dissyllaborum, quae in posteriori syllaba habent $a$, ex. c.
alla, aru, bara, lalia, uagha \&c.
$e$ saepe occurrit pro $\boldsymbol{e}$ :
er, ber, felli, heer, queld, sent, wercum \&c.
Duplices litterae pro simplicibus:
staar, een, reen, hiit, huartte, herer \&c.
De hoc codice, quem appellavi $B$, apographum ab Assessore N. R. Brocman factum, exstat inter schedas ab ipso relictas et in Bibliotheca Regia Stockholmiensi adservatas, in fasciculo N:o 8, sub N:o 26. Hoc apographum occupat 6 folia in 4:0 non compacta; in margine adnotatae sunt varietates ex editione Celsii secundum cod. A valgata. Apographum, ut a Brocman exspectari potest, diligenter factum est; multis tamen mendis laborat.

## B. De priori iuris Smalandiae ecclesiastici editione.

Hic liber de iure ecclesiastico semel tantum antehac typis vulgatus est, inter Acta literaria et scientiarum Sveciae, Anni MDCCXXXII, Upsalis 1738, pagg. 71-101, sub titalo:
18) Vide nott. 15, 19. pag. 97; nott. 31;35. p.98. 18) Se nott. 15, 19. sid.97; nott.31,35.s.98.
vit ündrade eller ord tillagda af senare hand ${ }^{18}$ ); àtskilliga fel hafva blifwit pà vanligt sütt af skrifvaren egenhändigt rüttade. Kristnu-Balken saknar hïr, sả väl som i den törutnümnda handskiften, indelning i flockar. Här förekommer vanligen bokstafven $\mathbf{p}$, men stundom $i$ less stülle th. För offrigt mà iafseende pà orthographien anmürkas att här ofta förekommer a $i$ stället för $æ, i$ synnerhet $i$ förra stafvelsen af tcàstafviga ord, som hafva a $i$ senare stafvelsen, t.ex.
e förekommer ofta för $\mathfrak{æ}$ :

Dubbla bokstäfver för enkla:

Af denna handskrift, lvilken jag kallat B, finnes bland de af Assessorn $\boldsymbol{N}$. R. Brocman efterlemnade, Kongl. Bibliotheket i Stockholm tillhöriga samlingar, $i$ bundten $N: r$ 8, under N:r 26, en af Brocman gjord afskrift, utgörande 6 lösa blad in 4:0, hvarvid $i$ brädden ärv anteknade varianter ur Celsii efter cod. A tryckta edition. Afskriften är, súsom man kan vänta af Brocman, med omsorg gjord, dock på mùnga ställen felaktig.
B. Om den aldre editionen af Smålandslagens Kristnu-Balk.

Denna Kristnu-Balk är endast en gâng tillförene af trycket utgifven, $i$ Acta literaria et scientiarum Sveciae, Anni MDCCXXXII, Upsala 1738, sidd. 71-101, under titel:

## XXVIII

Fragmentum Legis Smolandicue, Titulum de Jure Ecclesiastico continens, in Latinum translatum, $\boldsymbol{f}^{-}$e veteri membrana nunc primum editum a Magno Celsio, O. F.

In principio, pagg. 71 -77, legitur praefatio editoris, postea Consiliarii Cancellariae \&c. von Celse ${ }^{19}$ ), qui primum demonstrare nititur hanc legem pertinuisse ad Smalandiam, vel proprie legiferatum decem territoriorum; ac postea plura adfert argumenta ad probandam insignem huius legis antiquitatem, quae tamen non accuratius definitur, quam ut statuatur haec lex aetate superare ius Ostrogoticum. Pagg. 77-101 continent textum legis, una cum versione Latina in quaque pagina subnexa, et adnotationibus, quae maximam partem delegant ad alios iuris codices. In ipso textu iuris orthographia manuscripti codicis haud indiligenter observata est; attamen multa offenduntur menda, quae falsae lectioni debentur. Versio plerumque haud inscite facta est; interdum vero loci minime difficiles perperam omnino sunt redditi; ex. c. cum verba: "inlezning . . efte barn eller bonde," 7: 1, vertuntur: "uxoris, marem vel feminam enixae, introductio in ecclesiam;" "tha scal buc afte fotum (vel ut heic legitur: buth afte fotinn) resa," 13: 2 , "accersendus est praefectus territorialis," \&c. ${ }^{20}$ )

## C. De hac editione iuris Smalandiae ecclesiastici.

Quamvis nulla caussa est cur crederes codicem, cuius pars fuit hic liber

[^6]I bürjan, sidld. 71-77, finnes ett företal af utgifvaren, sedermera Cancellirâdet m. m. von Celse ${ }^{19}$ ), deruti han först söker bevisa att denna lag tillhört Smûland, eller egentligen Tiohärad; och derefter anför ìtskilliga skül för denna Kristnu-Balks höga àlder, hvilken lock ej mürmare bestämmes, än att ifràgavarande lag skall vara äldre ün Ö́stgötalagen. Sidd. 77-101 innehâlla lagens text, med en nedanför pà hoar sida bifogad Latinsk öfversüttning, jümte anmürkningar, till största delen bestiòende i hänvisningar till andra lagar. I sjelfva lagtexten är handskriftens orthographi temligen noga iakttagen; dock finnas här ménga fel, härrörande af oriktig innanlüsning. Öfversättningen ür $i$ allmünhet försvarlig; men flera äfven lätta stïllen äro alldeles oriktigt tolkade, t.ex.
 7:1, ofversïttes: "uxoris, marem vel feminam enixae, introdactio in ecclesiam;" "tha scal buc æfte fotum (eller sâsom här läses: buth æfte fotinn) resæ," 13: 2, "accersendus est praefectus territorialis," o. s. v. ${ }^{20}$ )

## C. Om närvarande edition af Smålandslagens Kristnu-Balk.

Ehuru ingen anledning är dertill, att den lag, till hvilken denna Kristnu-
19) Vita Magni von Celse, Regiae Cancellariae Consiliarii et Historiographi Regni, läses $i$ Nova acta regiae societatis Upsaliensis, 8:de B. sid. 359. o. fölf.
20) Jfr. glossarium vv. brænna, orka.

## XXIX

de iure ecclesiastico, pertinuisse ad aliam partem Smalandiae quam legiferatum decem territoriorum, tamen mihi praestare visum est retinere nomen iuris Smalandici, quod huic legi tribuit Celsius, quam in illius locum substituere nomen iuris decem territoriorum, etsi accuratius determinatum. Cum codex huius iuris ecclesiastici manuscriptus, qui Hafniae adservatur, mutilus sit, ac praeterea contineat quaedam additamenta recentiora, in textu secutus sum manuscriptum illom codicem, ex bibliotheca excellentissimi Comitis Brahe in Skokloster, quo nititur prior editio typis vulgata. Quoniam neuter horum codicum habet textum in capita et paragraphos divisum, ipse talem divisionem feci, capita notis numeralibus Arabicis designans, ut ea res indicio esset hanc divisionem a me esse factam ${ }^{21}$ ).

Balk hört, skulle hafva gällt för nàgon annan del af Smảland, än Tiohiirads lagsaga, har jag ansett det redan af Celsius deråt gifna namnet Smålandslagen kunna bibehållas, häldre ün att antaga det visserligen mera bestämda namnet Tiohäradslagen. - Då Köpenhamnska handskriften of denna Kristnu-Balk är defekt, och dessutom innehäller àtskilliga senare tillägg, sả har jag till grund för texten lagt den äfven $i$ den äldre editionen följda, till H. E. Herr Grefve Brahes bibliothek pà Skokloster hörande handskriften. Som i ingendera af dessa handskrifter finnes nàgon indelning $i$ flockar och paragrapher, sà har jag gjort en sàdan indelning, och utmärkt flockarne med Arabiska siffror för att erinra derom, att denna indelning är af mig gjord ${ }^{21}$ ).
21) Cfr. VML. praef. pag. XL.
21) Jfr. VML. forret. sid. XL.

## XXVIII

Fragmentum Legis Smolandicue, Titulum de Jure Ecclesiastico continens, in Latinum translatum, $\boldsymbol{f}^{-}$e veteri membrana nunc primum editum a Magno Celsio, O. F.

In principio, pagg. 71-77, legitur praefatio editoris, postea Consiliarii Cancellariae \&c. von Celse ${ }^{19}$ ), qui primum demonstrare nititur hanc legem pertinuisse ad Smalandiam, vel proprie legiferatum decem territoriorum; ac postea plura adfert argumenta ad probandam insignem huius legis antiquitatem, quae tamen non accuratius definitur, quam ut statuatur haec lex aetate superare ius Ostrogoticum. Pagg. 77-101 continent textum legis, una cum versione Latina in quaque pagina subnexa, et adnotationibus, quae maximam partem delegant ad alios iuris codices. In ipso textu iuris orthographia manuscripti codicis haud indiligenter observata est; attamen multa offenduntur menda, quae falsae lectioni debentur. Versio plerumque haud inscite facta est; interdum vero loci minime difficiles perperam omnino sunt redditi; ex. c. cum verba: "inlezning . . afte barn eller bonda," 7: I, vertuntur: "uxoris, marem vel feminam enixae, introductio in ecclesiam;" "tha scal buc afte fotum (vel ut heic legitur: buth efte fotinn) resa," 13: 2 , "accersendus est praefectus territorialis," \&c. ${ }^{20}$ )
C. De hac editione iuris Smalandiae ecclesiastici.

Quamvis nulla canssa est cur crederes codicem, cuius pars fuit hic liber
19) Vita Magnivon Celse, Regiae Cancellariae Consiliarii et Historiographi Regni, legitur inter Nova acta regiae societatis Upsaliensis, vol. VIII, pag. 359. et seq.
20) Cfr. glossarium vv. branna, orka.

1 bürjan, sild. 71-77, finnes ett företal af utgifvaren, sedermera Cancellirâdet m. m. von Celse ${ }^{19}$ ), deruti han först söker bevisa att demna lag tillhört Smàland, eller eggentligen Tiohärad; och derefter anfür uitskilliga skäl för denna Kristnu-Balks hüga àlder, hvilken dock ej mürmare bestämmes, än att ifràgavarande lag skall vara äldre ün Östgötalagen. Sidd. 77-101 innehâlla lagens text, med en nedanför pà hvar sida bifogad Latinsk öfversüttning, jämte anmürkningar, till största delen bestäende i hünvisningar till andra lagar. I sjelfoa lagtexten är handskriftens orthographi temligen noga iakttagen; dock finnas här många fel, härrörande af oriktig innanlïsning. Öfversättningen är i allmünhet försvarlig; men flera iafven lätta ställen äro alldeles oriktigt tolkade, t.ex. dà 'inlezning . . æfte barn eller bondæ," 7:1, offersättes: "uxoris, marem vel feminam enixae, introductio in ecclesiam;" "tha scal buc æfte fotum (eller sâsom här läses: buth æfte fotinn) resæ," 13: 2, "accersendus est praefectus territorialis," o. s. v. ${ }^{20}$ )

## C. Om närvarande edition af Smailandslagens Kristnu-Balk.

Ehuru ingen anledning är dertill, att den lag, till hvilken denna Kristnu-
19) Vita Magni von Celse, Regiae Cancellariae Consiliarii et Historiographi Regni, läses $i$ Nova acta regiae societatis Upsaliensis, 8:de B. sid. 359. o. följ.
20) Jfr. glossarium vv. brænna, orka.
de iure ecclesiastico, pertinuisse ad aliam partem Smalandiae quam legiferatum decem territoriorum, tamen mihi praestare visum est retinere nomen iuris Smalandici, quod huic legi tribuit Celsius, quam in illius locum substituere nomen iuris decem territoriorum, etsi accuratius determinatum. Cum codex huius iuris ecclesiastici manuscriptus, qui Hafniae adservatur, mutilus sit, ac praeterea contineat quaedam additamenta recentiora, in textu secutus sum manuscriptum illum codicem, ex bibliotheca excellentissimi Comitis Brahe in Skokloster, quo nititur prior editio typis vulgata. Quoniam neuter horum codicum habet textum in capita et paragraphos divisum, ipse talem divisionem feci, capita notis numeralibus Arabicis designans, ut ea res indicio esset hanc divisionem a me esse factam ${ }^{21}$ ).

Balk hört, skulle hafva gällt för nà-gon annan del af Smảland, än Tiohiurads lagsaga, har jag ansett det redan af Celsius deråt gifna namnet Smàlandslagen kunna bibehảllas, häldre an att antaga det visserligen mera bestämda namnet Tiohäradslagen. - Dà Köpenhamnska handskriften af denna Kristnu-Balk är defekt, och dessutom innehàller àtskilliga senare tillägg, så har jag till grund för texten lagt den äfven $i$ den äldre editionen foljda, till H. E. Herr Grefve Brahes bibliothek pà Skokloster hörande handskriften. Som i ingendera af dessa handskrifter finnes nägon indelning $i$ flockar och paragrapher, sà har jag gjort en sèdan indelning, och utmärkt flockarne med Arabiska siffror för att erinra derom, att denna indelning är af mig gjord ${ }^{21}$ ).
21) Cfr. VML. praef. pag. XL.
21) Jfr. VML. föret. sid. XL.

## III. PRAEFATIO AD CODICEM IURIS URBICI ANTIQUIOREM.

A. De codicibus iuris urbici antiquioris manuscriptis.

1. Unicus integer exstat manuscriptus codex iuris urbici antiquioris, qui pars est membranacei illias voluminis Bibliothecae Regiae Stockholmiensis sign. B 58, quod continet codicem iuris Vestrogotici recentiorem, eiusque calci additum codicem iuris urbici, de quo iam agitur. Cum hoc volumen in universum memoretur in praefatione ad ius VG. pag. XIV et seqq, 'ubi quoque (pag. XIX) observatur hunc codicem scriptam esse circa annum 1345, hoc loco ea tantummodo adferre oportet, quae adtinent ad ius urbicum antiquius, quod occupat foll. 105-123. Hic iuris codex ornatur littera initiali grandiori rubraque; in capita autem non est divisus; attamen tres loci in textu (cap. 9, 12 et 13 in hac editione) incipiunt in nova linea, littera initiali grandiori rubra vel caerulea ornata; ac Hadorph in margine adnotavit divisionem in capita et paragraphos a se factam. Scriptura eadem omnino est ac in codice iuris Ve strogotici eadem manu scripto ${ }^{1}$ ). Verba et litteras omissas supra lineam ipse addidit scriba ${ }^{2}$ ); interdum integrae periodi omissae sunt, at in inferiori mar-
2. Den enda fullständiga handskrift af Bjürköa-Rätten som finnes i behâll, innefattas uti den Kongl. Bibliotheket i Stockholm tillhöriga pergamentscodex, sign. B 58, som innehåller den yngre bearbetningen af Vestgötalagen, och efter dess slut ifrågavarande stadsrätt. Som denne codex i det hela är beskrifven $i$ företalet till VGL. sid. XIV och följande, der det afven (sid. XIX) är anmürkt att den är skrifven omkring är 1345, så vill jag här blott anföra hvad som sürskildt är att märka angående Bjärköa-Rätten, hvilken uptager foll. 105-123. Denna lag är försedd med en större röd begynnelsebokstaf, men har ingen indelning $i$ capitel; dock börjas på tre ställen inuti texten (cap. 9, 12 och 13 i närvarande edition) $p \hat{a}$ ny rad med större röd eller blả begynnelsebokstaf, och Hadorph har i bradden anteknat den af honom gjorda indelning i capitel och paragrapher. Stilen är alldeles lik den $i$ den af samma hand skrifna Vestgötalagen ${ }^{1}$ ). Uteglömda ord och bokstäfver äro af skrifvaren egenhändigt tillagda öfver raden ${ }^{2}$ ); stundom, dä hela rader blifvit utelemnade, äro

[^7]gine additae ${ }^{3}$ ). Nonnulla emendavit manus, ut videtur, paullo recentior ${ }^{4}$ ); aliqua vero verba addidit Hadorph ${ }^{5}$ ). Danus ille, qui in praefatione ad ius VG. pagg. XVI, XIX commemoratur ${ }^{6}$ ), heic quoque in margine, ac nonnullis locis inter lineas, adnotationes adiecit de iis quae continet textus, interdum vero explicationes vocabulorum; ex. c. cum verba kunnughi i sta力, cap. 3: ।, explicantur: "y kon!gens neruerelse;" et ad vocabulum onormaghi, cap. 14: 30, adnotatur: "quid est offuormagj 3: then som er fra sindene eller awittigh: eller fa som yngre end XV aar." Respectu habito orthographiae huius codicis observetur litteram $\nexists$ ubique occurrere, nec raro $\dot{\text {; }}$ interdum scriptum est $\not \subset$ pro a, e pro $\pi$, o pro $\delta$, $i$ pro $y$ et contra, $z$ pro $s$, \&c. Saepe omitluntur litterae, ex. c.
de tillagda i nedre kanten ${ }^{3}$ ). Pâ nágra ställen äro rättelser gjorda af en efter utseendet neigot yngre hand ${ }^{4}$ ); äfven af Hadurph äro några ord här tillsatta ${ }^{5}$ ). Den i företalet till VGL. sidd. XV1, X1X omnämnde Dansk ${ }^{6}$ ) har äfven här i brädden, och på nảgra ställen emellan raderna, tillagt anmärkningar angảende textens innehåll, och äfven ordförklaringar, sàsom dé orden kunnughi i stap, cap. 3: 1, öfversättas: "y kongens neruerelse;" och vid ordet owormaghi, cap.14: 20, anmärkes: "quid est offuormagj 9 : then som er fra sindene eller awittigh: eller fæ som yngre end XV aar." I afseende pí orthographien $i$ denna handskrift máanmärkas att bokstafven $\mathbf{p}$ här offverallt bruleas, ïfven förekommer ej sällan ò; stundom förekommer $æ$ för a, e för $æ$, 0 för 0 , i för y och tvärtom, z för s, m. m. Ofta utelemnas bokstäfver, t. ex.
an(c)ti, skyl(d)æstu, hal(f)mark, qu(i)nna, swans(k)t, he(l)stz, kunu(n)gi-


Litterae transponunlur:
helstz, rastudnu, razp mannum.
Mentione iam facta unici integri codicis iuris urbici antiquioris manascripti hodie exstantis, quem in textu secutus sum ac littera $A$ insignivi, meam sententiam enuntiare oportet circa quaestionem de urbe ad quam pertinuerit hic iuris codex, qualis in volumine commemorato continetur, ac de aetate hu-
3) Vide not. 63. pag. 118; not. 23. p. 126; not. 60. p. 132.
4) Vide not. 26. pag. 126; not. 28. p. 127.
5) Vide not. 77. pag. 120; not. 93. p. 121.
6) Nomen istius viri fuit Hans Lauritzön; vixit vero ille circa a. 1590. Vide UplL. praef.pagg. XLI, XLII. SML. praef. p. XXXVII.

Bokstäfver omflyttas :

Sedan jag nu beskrifvit den enda i behảll varande fullständiga handskriften af Bjärköa-Rätten, hvilken jag lagt till grund för texten, och utmärlkt med bokstafven $A$, bör jag äfven tillkännagifva min mening angȧende den frågan, för hvilken stad dennu lag, sảdan den $i$ den $n u$ omtalade handskriften

## III. PRAEFATIO AD CODICEM IURIS URBICI ANTIQUIOREM.

A. De codicibus iuris urbici antiquioris manuscriptis.

1. Unicus integer exstat manuscriptus codex iuris urbici antiquioris, qui pars est membranacei illius voluminis Bibliothecae Regiae Stockholmiensis sign. B 58, quod continet codicem iuris Vestrogotici recentiorem, eiusque calci additum codicem iuris urbici, de quo iam agitur. Cum hoc volumen in universum memoretur in praefatione ad ius VG. pag. XIV et seqq, 'ubi quoque (pag. XIX) observatur hunc codicem scriptum esse circa annum 1345, hoc loco ea tantummodo adferre oportet, quae adtinent ad ius urbicum antiquius, quod occapat foll 105-123. Hic ioris codex ornatur littera initiali grandiori rubraque; in capita autem non est divisus; attamen tres loci in textu (cap. 9, 12 et 13 in hac editione) incipiunt in nova linea, littera initiali grandiori rubra vel caerulea ornata; ac Hadorph in margine adnotavit divisionem in capita et paragraphos a se factam. Scriptura eadem omnino est ac in codice iuris Vestrogotici eadem manu scripto ${ }^{1}$ ). Verba et litteras omissas supra lineam ipse addidit scriba ${ }^{2}$ ); interdam integrae periodi omissae sunt, at in inferiori mar-

## III. FÖ RETAL TILL BJ $\boldsymbol{A} R K \ddot{\theta} \boldsymbol{A}-\boldsymbol{R} \boldsymbol{A} T T E N$.

## A. Om handskrifterna af BjärköaRätten.

1. Den enda fullständiga handshrift af Bjürköa-Rätten som finnes i behỉll, innefattas uti den Kongl. Bibliotheket i Stockholm tillhöriga pergamentscodex, sign. $B$ 58, som innehåller den yngre bearbetningen af Vestgötalagen, och efter dess slut ifrågavarande stadsrätt. Som denne codex i det hela är beskrifven i företalet till VGL. sid. XIV och fobljande, der det afven (sid. XIX) är anmärkt att den är skrifven omkring àr 1345, så vill jag här blott anföra hvad som särskildt är att märka angående Bjärköa-Rätten, hvilken uptager foll. 105-123. Denna lag är försedd med en större röd begynnelsebokstaf, men har ingen indelning $i$ capitel; dock bobrjas på tre ställen inuti texten (cap. 9, 12 och 13 i närvarande edition) $p \hat{a}$ ny rad med större röd eller blả begynnelsebokstaf, och Hadorph har i brädden anteknat den af honom gjorda indelning i capitel och paragrapher. Stilen är alldeles lik den $i$ den af samma hand skrifna Vestgötalagen ${ }^{1}$ ). Uteglömda ord och bokstäfver äro af skrifvaren egenhändigt tillagda öfver raden ${ }^{2}$ ); stundom, dä hela rader blifvit utelemnade, äro

[^8]gine additae ${ }^{3}$ ). Nonnulla emendavit manus, ut videtur, paullo recentior ${ }^{4}$ ); aliqua vero verba addidit Hadorph ${ }^{5}$ ). Danus ille, qui in praefatione ad ius VG. pagg. XVI, XIX commemoratur ${ }^{6}$ ), heic quoque in margine, ac nonnullis locis inter lineas, adnotationes adiecit de iis quae continet textus, interdum vero explicationes vocabulorum; ex. c. cum verba kumnughi $i$ sta力, cap. 3: ı, explicantur: "y kon!ens neruerelse;" et ad vocabulum owormaghi, cap. 14: 20, adnotatur: "quid est offuormagj o: then som er fra sindene eller awittigh: eller fa som yngre end XV rar." Respectu habito orthographiae huius codicis observetur litteram $\ngtr$ ubique occurrere, nec raro $\delta$; interdum scriptum est $\not \subset$ pro a, e pro $\pi$, $n$ pro $\delta, i$ pro $y$ et contra, $z$ pro $s$, \&c. Saepe omitluntur litterae, ex. c.
de tillagda i nedre kanten ${ }^{3}$ ). Pâ nảgra ställen üro rättelser gjorda uf en efter utseendet naigot yngre hand ${ }^{4}$ ); äfven af Hadorph äro några ord här tillsatta ${ }^{5}$ ). Den iföretalet till VGL. sidd. XVI, XIX omnämnde Dansk ${ }^{6}$ ) har äfven här i brïdden, och pí nígra ställen emellan raderna, tillagt anmärkningar angảende textens innehåll, och ïfven ordförklaringar, sâsom då orden kunnoghi i stap, cap. 3: 1, ठfversättas: "y kongens neruerelse;" och vid ordet owormaghi, cap. 14: 20, anmärkes: "quid est offuormagj 9 : then som er fra sindene eller awittigh: eller fæ som yngre end XV aar." I afseende pía orthographien $i$ denna handskrift må anmärkas att bokstafven $p$ här offverallt brukas, üfven förekommer ej sällan ó; stundon förekommer æ för a, e för æ, 0 för ö, i forr y och tvärtom, z för s , m. m. Ofta utelemnas bokstäfver, t. ex.
en(c)ti, skyl(d)astu, hal(f)mark,'qu(i)nnae, swans(k)t, he(l)stz, kunu(n)ginum, stre(n)gin, fy(r)st, mii(r)дir, my(r)pir, wa(r)par', op(t) \&'c.

Litterae transponuntur:
helstz, rastudwu, razp mannum.
Mentione iam facta nnici integri codicis iuris urbici antiquioris manuscripti hodie exstantis, quem in textu secutus sum ac littera $A$ insignivi, meam sententiam enuntiare oportet circa quaestionem de urbe ad quam pertinuerit hic iuris codex, qualis in volumine commemorato continetur, ac de aetate hu-
3) Vide not. 63. pag. 118; not. 23. p. 126; not. 60. p. 132.
4) Vide not. 26. pag. 126; not. 28. p. 127.
5) Vide not. 77. pag. 120; not. 93. p. 121.
6) Nomen istins viri fuit Hans Lauritzön; vixit vero ille circa a. 1590. Vide UpIL. praef.pagg. XLI, XLII. SML. praef. p. XXXVII.

## Bokstäfver omflyttas :

Sedan jag nu beskrifvit den enda i behåll varande fullständiga handskriften af Bjärkठa-Rätten, hvilken jag lagt till grund för texten, och utmärkt med bokstafven $A$, bör jag äfven tillkännagifva min mening angáende den frågan, för hvilken stad dennu lag, sàdan den $i$ den $n u$ omtalade handskriften
3) Se not. 63. sid. 118; not. 23. s. 126; not. 60. s. 132.
4) Se not. 26. sid. 126; not. 28. s. 127.
5) Se not. 77. sid. 120; not. 93. s. 121.
6) Denne man har hetat Hans Laurit$z \partial n$, och lefvat omkring air 1590. Se UplL, foret. sidd. XLI, XLII. SML. forret. s. XXXVII.
ius legis. Is quoque, cui incognita est significatio nominis biarköa retter, primo obtutu videt ad urbem aliquam pertinuisse hunc codicem; nec de ea re umquam disceptatum est. Quaeritur autem cuiusnam urbis codex fuerit. Eum pertinuisse ad urbem Bircam ab Adamo Bremensi commemoratam ${ }^{7}$ ), iam vero saeculo XI funditus eversam, ut pro certo habet Hadorph, eumque, ut idem autumat, sancitum esse a Rege Biörn circa a. 832, opinio est, quam nostro tempore non opus est refutare; nec magis hac pertinet disputatio de loco ubi sita fuerit urbs Birca. Nomen biarküa ratter significat, ut in glossario ostenditur, nihil aliud quam ius urbicum; quamobrem illud nomen ad illustrandam quaestionem de qua iam agitur, nihil omnino confert. Nominantur vero in hoc codice loca quaedam, ex quibus tamen in contrarias partes argamenta adferri possunt. Nomina Konungshamn et Ase, cap. 13: 3, pariter ac Malm septemtrionale et meridiale, 39: pr., clare designant Stockholmiam; at contra nomina Lypose, Löдose retter, cap. 13: 2, non minus evidenter indicant Ludosiam; quod vero heic commemorantur ii, qui ex Ludosia adveniunt, cap. 8: i, id manifeste indicat Ludosiam esse locum remote situm. Primo quidem obtutu mirum videri posset nomina heic occurrentia sibi invicem repugnare; rem vero explicare facillimum est. Hic codex compositus est in
lyder, gällt, aifvensom angàende dess àlder. Äfven för den som ej künner betydelsen af benümningen biærköa rætter, visar det sig vid första ögonkastel att detta är en stadslag, och derom har icke heller nágonsin varit tvist. Men frâgan är livilken stad denna lag tillhört. Att den skulle hafva tillhört den af Adamus Bremensis ${ }^{7}$ ) omtalade, redan $i$ 11:te ârhundradet $i$ grund förstörda staden Birka, sůsom Hadorph tager för afajordt, och att, sásom han förmenar, den shulle vara af Konung Björn stiftad vid âr 832, är en mening som nu lika litet tarfvar vederläggning, som det hörer hit att uptaga den omtvistade frågan om stället der staden Birka varit belagen. Namnet biærköa rætter betyder, süsom jag i glossarium visat, helt enkelt stadsrätt, och denna benämning uplyser sáledes alldeles ingen ting iafseende pà den förevarande frågan. Men $i$ denna lag nämnas flera ställen, som dock föranleda till stridiga slutsatser. Namnen Konungshamn och Ase, cap. 13: 2, samt Norra och Södra Malm, 39: pr., hänvisa bestämdt pâ Stockholm, dả deremot namnen Lyposæ, Löposæ rätt, cap. 13: 2, lika bestämdt utmürka staden Lödöse; men att Lödösefararne här nämnas (sìsom kommande frân Lödöse), cap.8:1, utmärker tydligen Lödöse såsom ett främmande ställe. Det kunde väl vid första pàseendet synas besynnerligt att de här förekommande namnen sâlunda likasom motsïga hvarandra; men saken kan dock ganska liitt förklaras. Denna lag har blifvit författad för en af de nümnda städerna, och sedan har den andra staden
7) In commentatione de situ Daniae \&c., eius historiae ecclesiasticae subnexa. Vide Lindenbrog, Script.rer. Germ., Hamb. 1706, pag. 62.
7) 1 afhandlingen de situ Daniae foc., som är ett bihany till hans historia ecclesiastica. Se Lindenbrog, Script. rer. Germ., Hamb. 1706, sid. 62.

## XXXIII

usum unias ex dictis urbibus; postea vero altera urbs sibi eundem codicem proprium fecit, quo factum est ut nomina quaedam mutata sint, cum contra aliis locis vetera nomina remanerent. At denique quaeritar utrum in usum Stockholmiae primitus conscriptus sit hic codex, postea ratione iam commemorata, scilicet nomine Stockholmiae in Ladosiam mutato, Ludosiae accommodatus, an contra? Quod ad hanc quaestionem adtinet, unicuique patere crediderim longe verisimilius esse codicem iuris primum compositum esse in usum Stockholmiae et deinde accommodatum esse minoribus arbibus in provinciis sitis (sicut ex alio manuscripto codice in sequentibus commemorando, concludi potest hoc ius urbicum quoque in aliqua urbe Sudermanniae receptum esse), quam ius urbicum in usum urbis in remota provincia sitae compositum, receptum esse non tantum in urbibus aliarum provinciarum, sed etiam in urbe regni primaria. Quod itaque per se verisimilius est, id fere certum evadit cum videamus hoc ius urbicum adnexum esse codici iuris Vestrogotici eadem manu scripto, qua re evidens est hunc ipsum manuscriptum codicem usni urbis Ludosiae et forte aliarum etiam urbium Vestrogotiae fuisse destinatum, quem in finem factae sunt mutationes supra commemoratae; absurdum vero omnino esset credere, in manuscripto codice usui unius vel plariam urbium Vestrogotiae destinato, nomina esse adscripta, quae ad nullam arbem nisi Stockholmiam pertinere possent, vel talia nomina ibi inveniri potuisse, nisi primitus, et antequam ins illud urbicum in Vestrogotia reciperetur, ibi locum habuissent. Ul-

Corp. Jur. So. G. Ant. Vol. VI.
tillegnat sig densamma, hvarvid nàgra namn blifvit ändrade, hvaremot på andra ställen de gamla namnen kommit att quarstâ. Men den frågan áterstâr: antingen har dà denna lag blifvit först författad för Stockholm, och sedan pi det nämnda sïttet lämpad för Lörlóse, hvarvid namnet Stockholm blifvit ändradt till Lödöse, eller tvärtom? Vid besvarandet af denna fràga màste det genast falla $i$ ögonen att det är vida mera sannolikt att en stadsrätt först blifvit författad för Stockholm, och derifrân lànad till städer $\boldsymbol{i}$ landsorterna (sísom af en annan handskrift, som $i$ det följande skall omtalas, kan slutas att denna lag äfven blifvit antagen i nàgon stad i Sódermanland), än att en sladsrätt, fürfattad för en $i$ en aflagsen landsort belaggen stad, shulle hafva blifvil antagen icke blott i städer i andra landskap, utan ock i hufvudstaden. Hvad sálunda $i$ sig sjelft är mest sannolikt, förvandlas nära till visshet genom den omständighet, att denna stadsrätt finnes bifogad en af samma hand skrifven codex af Vestgötalayen, hvarigenom det är klart att just denna handskrift varit ämnad att begagnas for Lodöse, och tillifventyrs äfven för andra städer i Vestergötland, hvilket föranledt de nämnda ändringarne; hvaremot det alldeles icke är rimligt att i en handskrift, som varit amnad for en eller flera städer i Vestergottland, namn skulle hafva blifvit insatta, som ej kunnat angå nágon annan stad än Stockholm, eller att sàdana namn hade kunnat här finnas, om de ej hade frän början, och innan denna stadslag blef antagen i Vestergottland, här haft sin plats. Annu mera uppenbart blir för-

## XXXIV

terius manifestatur vera rei ratio, si animadvertas uno tantum loco, nempe cap. 13: 3 , facillime facta unius nominis mutatione, indicari hunc codicem ad urbem Ludosiam pertinuisse, et hoc quidem ita, ut evidens sit nomen Ludosiae hoc loco inepte omnino esse positum; unusquisque enim videt citato loco sermonem esse, de delictis commissis in itinere maritimo in vicinia urbis; cum autem dicatur: mellum lyposa ok konungs hampn, hic vero locas situs sit in maritimo aditu Stockholmiae, manifestum est primitus hoc loco scriptum fuisse: mellum stokholm olk konungs hampn, ac in sequentibus pro löдosa rat, stokholms rat ${ }^{8}$ ). At Stockholmiam respicit non tantum nomen konungs hampn nuper citatum, sed etiam cetera nomina supra allata, quae occurrunt diversis locis ac in tali rerum contextu, ut de facta nominum mutatione istis locis cogitari non possit. Praetermissis aliis argumentis, quibus, ex iis quae continet hic codex, firmari posset mea sententia, id tantum addere liceat, urbem, in caius usum compositus est hic codex, plures habuisse consules, cap. 21: pr.; multosque ibi fuisse consiliarios, ut potuerit in quibusdam casibus statui nemdam duodecim consiliariorum esse eligendam, cap. 12:3, 4; 14: pr., quod in nulla alia urbe quam Stockholmia valere potuisse, pro certo haberi potest. Ex iis quae iam allata sunt tuto concludi posse arbitror legem, de qua agitur, primitus esse conscriptam in usum Stockholmiae, cui urbi soli, etiam qualem eam hic manuscriptus codex exhibet, ex omni parte fait
hâllandet dả man besinnar att det endast är pà ett ställe, nemligen i cap. 13: 2, som denna lag, genom en ganska latt gjord ändring af ett namm, utmärkes såsom tillhörande Lödöse, ack det pà ett sảdant sätt, att namnet Lödöse här uppenbarligon är alldeles opassande, enär det, dì fråga tydligen är om brott som begàs under sjöresa i nürheten af staden, heter: mellum lyposæ ok konangs hampn, hvilket senare ställe, såsom beläget vid inloppet till Stockholm, tydligen bevisar att hür ursprungligen stätt: mellum stokholm ok konungs hampa, likasom att $i$ det nästföljande för löposæ ræt ursprungligen måste hafva varit skrifvet stokholms rat ${ }^{8}$ ). Stockholm utmärkes deremot icke blott genom det nyss anförda namnet Konungshamn, utan ock genom de öfriga förutnämnda namnen, som finnas pà särskilda stallen och $i$ sảdant sammanhang, att endast en ändring af namn pà dessa staillen ej rimligen kan antagas hafva skett. Med förbigâende af flera frân lagens innehâll hämtade skäl, hvarmed den af mig antagna sats kunde bestyrkas, vill jag blott tillaggga den anmärkning, att man finner att den stad, för hvilken denna lag varit författad, haft fleva borgmästare, cap. 21: pr.; och att der varit en müngd râdmän, sả att det kunnat $i$ vissa màl före. shrifvas att en nämad af tolf rìdmän skulle väljas, cap. 12: 3, 4; 14: pr.; hvilket säkerligen ej intriaffat pà nàgon annan stad än Stockholm. Af hvad nue blifvit anfördt anser jag det kunna med säkerhet slutas att ifrágavarande lag ursprungligen vanit forfattad för Stockholm, för hvillsen stad ensamt den ock, äfven i denza hand-

[^9]
## XXXV

accommodata ${ }^{9}$ ); eam vero, qualis in hoc codice legitur, usui Ludosiae ac forte aliarum quoque Vestrogotiae urbium esse adaptatam ${ }^{10}$ ). Iam vero quod ad aetatem huius legis adtinet, evidens est eam, cum primitus in usam Stockholmiae composita sit, aetate non posse recedere ultra posterius dimidiam saeculi XIII; quod etiam confirmatur iis quae in cap. 12: pr, 1. statuantur de criminibus violati iurisiurandi regii, etiamsi
9) Nordström, Bidrag till den Svenska samhällsförfattuingens historia, I. pag. 316, dicit hoc ius urbicum, quale ad nos pervenit, a Duce Birgero datum esse urbi Stockholmiae, eius cura si non conditae, tamen magnopere auctae, ideoque ad saeculum XIII pertinere; cum vero "nihilominus" inscriberetur biarköa ratter, inde concludi posse idem ius in aliis quoque urbibus valuisse; ac in addita nota observatar consules in hoc codice commemorari, at manifestum esse eos recentioris esse originis, et, ut videtur, accessisse cum hic codex sub Duce Birgero novissime recognosceretur. Qua ratione id, quod codex Stockholmiae "datas" inscribitur ius urbicum, at anctor ille recte explicat vocabulum biarköa ratter, probare possit idem ius in aliis arbibas valuisse, difficile est intellectu; nec facilius explicatur qua ratione aliquid in hoc codice possit dici originis esse manifeste recentioris et accessisse quando hic codex sub Duce Birgero novissime recognosceretur, cum absonum esset statuere, quod nec perhibet laudatus auctor, hanc codicem compositum, immo recognitam esse ante tempus Ducis Birgeri.
10) Lagerbring, Svea Rikes hist., II. pag. 713, statuit hanc codicem pertinaisse ad Ladosiam; non tamen intellexit eum in usam Stockholmiae primitus esse conscriptum, at recentiore demam matatione, etsi parum prudenter facta, Ludosiae quodammodo esse adaptatum.
shrift, varit fullt passande ${ }^{9}$ ); men att den, sàdan den $i$ den nu omitalade handshriften lyder, varit amnad for staden Lödöse, och möjligen för flera stïder $i$ Vestergotland ${ }^{10}$ ). Vidkommande nu denna lags àlder, sả ür det klart att den, såsom egentligen författad för Stockholm, ej kan vara äldre än från senare hälften of 13:de àrhundradet; det samma bestyrkes af hvad i cap. 12: pr, 1. talas om edsöre,
9) Nordström, Bidrag till den Svenska samhällsförfattningens historia, I. sid. 316, säyer: 'i sitt nuvarande shick har denna Biarkörätt af Birger Jarl blifvit gifven för den yenom hans omsorger om ej anlagda, dock synnerligen befordrade staden Stockholn, och hör alltsả till 13:de seklet, men dả den ej dess mindre (!) benämndes Byarköarätt, kan man deraf sluta atí den tillika skulle gälla som lag för andra köpstäder;" och i en not anmärkes att borgmästare $i$ denna lag ontalas, 'men uppenbarligen af ett senare ursprung, och sannolikt tillkomna dâ lagen undergick sin senaste revision under Bïrger Jarl." Hurut den omständighet, att en àt Stockholm "gifven" lag bär titlen stadsrätt, som författaren rätteligen antager att ordet bjärköarätt betyder, skail kunna bevisa att denna lag tillika skulle gälla som lag för andra kö̀pstäder, är nåyot svårt att begripa; och lättare är det icke heller att förklara huru najgot i denna lag kan sägas uppenbarligen vara af ett senare urspruny, och hafva tillkommit vid lagens senaste revision under Birger, Jarl, dả det icke kan rimligen antagas, hvad ock forfattaren icke ens foregifvit, att denna lay skulle vara författad, eller till och med hafva underyàtt nágon revision före Birger Jarls tid.
10) Lagerbring, Svea Rikes hist., II. sid. 713, antog att Bjärköarätten tillhort Lठdöse; men han insåg icke att denna lag egentligen blifvit forfattad for Stockholm,
 ligt sätt gjord ändring, blifvit i någon mån lämpad for Lodöse.

## XXXVI

haec nitantur legibus a Duce Birgero latis, non vero statuto Regis Magni Birgeri filii de a. 128.J. Cum cognitum sit qua ratione exstiterint alii codices iuris urbici intra et extra Sueciam, ex. c. codicem iuris communis $\mathbf{R e}-$ gis Magni Erici filii fundamentum esse codicis iuris urbici recentioris, vel codicem Gulatingensem a Norvegiae Rege Magno Haquini filio confirmatum fundamentum esse iuris urbici Bergensis, verisimillimum videtur operam iuri Uplandico componendo datam, caussam porro praebuisse conscribendo codici iuris Stockholmiae proprio, ideoque hunc codicem compositum esse circa finem saeculi XIII vel initiam XIV. Eadem denique ratione opera recentiori iuris Vestrogotici codici impensa id effecit, ut ius urbicum Stockholmiae usui unius vel plurium urbium Vestrogotiae accommodaretur; hoc vero factum est ante medium saeculum XIV, vel annum 13.4., quo tempore, ut supra dictum est, scriptus est ille codex qui continet hoc ius urbicum una cum iure Vestrogotico; ac pari ex caussa idem ius urbicum adnexum est iuri Sudermannico a. 1327 confirmato, in manuscripto illo codice, de quo mentio iam est facienda.
2. Codex membranaceus iuris Sudermannici, ad Regiam Bibliothecam Stockholmiensem perlinens, sign. B 3;, cuius mentionem feci in praefatione ad ius SM. pagg. I-V, in fine voluminis habet folium continens initium iuris urbici antiquioris, cum rubrica aruis köp balkir. Ius Sudermannicum, quod hoc volumine continetur, haud multo post annam 1327 scriptum esse videtur; ac fragmentum iuris urbici eadem forte manu scriptum est, etsi aliquo post tempore et alio atramento. Nulla caussa
om uck detta härrör fràn Birger Jarls lagstiftning, och ej är grundadt pà $\boldsymbol{K}$. Magnus Ladulàs förordning af àr 1285. Dà man künner förhâllandet med andra stadsrïtter i och utom Sverige, t. ex. huru K. Magnus Erikssons Landslag ligger till grund för den nyare Stadslagen, eller Norska Konungen Magnus Lagabieters Gulatingslag för Bergens stadsrätt, sà visar det sig högst samnolikt att Uplandslagens författande föranledt utarbetandet af en särskild stadsrätt för Stockholm, och att síledes denna lag blifvit författad $i$ slutet af 13:de eller början af 14:de àrhundradet. På samma sütt har utarbetandet af Vestgotalagens yngre codex föranledt att Stockholms stadsrätt blifvit använd sàsom stadsrütt för en eller flera städer i Vestergötland, och detta har dả skett under förra hälften af 14:de àrhundradet, och senast omkring år 1345, vid hvilken tid, saisom forrut är anmërkt, den codex som innehäller Bjärköarälten jämte Vestgötalagen, är skrifven; och af enahamila anledning har denna stadsrütt blifvit bifogad den ìr 1327 stadfästade Södermannalagen, i den handskrift som nu skall omtalas.
2. Uti den Kongl. Bibliotheket i Stockholm tillhöriga pergamentscodex af Södermannalagen, sign. B 53, som af mig blifvit beskrifven i företalet till samma lag, sidd. I-V, finnes i slutet ett blad, innehâllande början af Bjürköarätten, med rubrik: æruis köp balkir. Södermannalagen $i$ denna handskrift synes vara skrifven oj lảngt efter âr 1327; och fragmentet af Bjärköarätten är tilläfventyrs skrifvet af samma hand, ehuru nùgot senare och med annat blïck. Ingen anledning är
adest dubitandi quin ius urbicum totam in hoc codice, haud minus ac in codice supra commemorato, additum fuerit, quamvis primum tantum folium nunc restat, una cum exigua lacinia unius folii sequentis. In principio spatium relietum est grandiori litterae initiali, quae tamen non adposita est. Ut codex supra memoratus, ita hic quoque non habet textum in capita divisum; at in principio nonnullarum periodorum, ex. c. kan дat ok swa vara \&c., cap. 1: pr.; Hwilikin arf \&cc. 1: ו. \&cc., spatiolum vacuum est factum, idque, ut videtur, ut adponeretur rubra nota $\mathbb{I}$, quod tamen non est factum. Certum esse hunc codicem non fuisse divisum in libros, vix opus est dicere; rubricam supra commemoratam ea tantum respicere quae continent primae lineae, evidens est. Hic manuscriptus codex, qui usui urbis cuiusdam Sudermanniae sine dubio destinatus fuit, a codice supra memorato hand parum abhorruisse videtur; an vero mutationes aliquae in dictum finem heic factae fuerint, ex fragmento quod superest, iudicari non potest. Hunc codicem littera $B$ insignivi.
B. De priori iuris urbici antiquioris editione.

Hic codex antea typis vulgatus est cum titulo:
att tvifla derpå att Bjärköarätten här, likasom $i$ den förut omtalade handskriften, varit fullständigt tillagd, ehuru deraf nu ej finnes i behäll mera än första bladet, och en smal remsa af ett derefter följande. I början har rum blifvit lemnadt för en större begynnelsebokstaf, som dock ej sedermera blifvit tillsatt. Här finnes lika litet som $i$ den förutnämnda handskriften, någon indelning i capitel; men vid början af àtskilliga perioder, t.ex. kan pæt ok swa vara \&' $^{\circ}$., cap. 1: pr.; Hwilikin arf g'c., 1: 1. gcc., är ett litet rum lemnadt oppet, troligen for att insätta ett rödt $\mathbb{I}$, hvilket dock ej skett. Att denna lag sükerligen ej varit indelad i Balkar, behöfver knappt anmärkas; den förutnämnda rubriken är tydligen endast föranledd af de första radernas innehåll. Denna handskrift, som utan tvifvel varit amnad att begagnas i någon stad i Södermanland, synes hafva varit temligen afvikande frản den förut beskrifna; men huruvida ändringar här blifvit gjorda för det nämnda ändamålet, kan ej slutas af det $i$ behåll varande fragmentet. Jag har beteknat denna handskrift med-bokstafven B.

## B. Om den alldre editionen af Bjärköa-Rätten.

Denna lag har förut blifvit utgifven under titel:

Biärköa Rätten, Thet är: Then äldsta StadzLag i Sweriges Rjke, Först brukat i Biörköö mànga Hundrade Ahr sedan. Men af Byrger Järl sedermera nägot tilökt Ahr 1254. och Stockholms Stad gifnen. Nu först pà gammalt Pergament igenfunnen och vplagd. Hvar hoos follia nàgra the äldsta Konunga Stadgar Som Ifrản Konung Magno Ladulàs til Kon: Gustafs I. tijdh ära vthgifne och fordom wid Domstolarne brukade marit. Bägge medh fullkomlige Register förfärdigade, och medh Hans Kongl:
haec nitantur legibus a Duce Birgero latis, non vero statuto Regis Magni Birgeri filii de a. l8.5. Cum cognitum sit qua ratione exstiterint alii codices iuris urbici intra et extra Sueciam, ex. c. codicem iuris communis Regis Magni Erici filii fundamentum esse codicis iuris urbici recentioris, vel codicem Gulatingensem a Norvegiae Rege Magno Haquini filio confirmatum fundamentum esse iuris urbici Bergensis, verisimillimum videtur operam iuri Uplandico componenda datam, caussam porro praebuisse conscribendo codici iuris Stockholmiae proprio, ideoque hunc codicem compositum esse circa finem saeculi XIII vel initiam XIV. Eadem denique ratione opera recentiori iuris Vestrogotici codici impensa id effecit, ut ius urbicum Stockholmiae usui unius vel plurium urbium Vestrogotiae accommodaretur; hoc vero factum est ante medium saeculum XIV, vel annum 134., quo tempore, ut supra dictum est, scriptus est ille codex qui continet hoc ius urbicum una cum iure Vestrogotico; ac pari ex caussa idem ius urbicum adnexum est iuri Sudermannico a. 1327 confirmato, in manuscripto illo codice, de quo mentio iam est facienda.
2. Codex membranaceus iuris Sudermannici, ad Regiam Bibliothecam Stockholmiensem pertinens, sign. B 3\%, cuius mentionem feci in praefatione ad ius SM. pagg. I-V, in fine voluminis habet folium continens initium iuris urbici antiquioris, cum rubrica aruis köp balkir. Ius Sudermannicum, quod hoc volumine continetur, haud multo post annum 1327 scriptum esse videtur; ac fragmentum iuris urbici eadem forte manu scriptum est, etsi aliquo post tempore et alio atramento. Nulla caussa
om ock detta härrör frân Birger Jarls lagstiftning, och ej är grundadt pà $\boldsymbol{K}$. Magnus Ladulảs förordning af âr 1285. Dà man känner förhällandet med andra stadsrïtter i och utom Sverige, t. ex. huru K. Magnus Erikssons Landslag ligger till grund for den nyare Stadslagen, eller Norska Konungen Magnus Lagabieters Gulatingslag för Bergens stadsrätt, sà visar det sig högst sannolikt att Uplandslagens förfuttande föranledt utarbetandet af en sürskild stadsrätt för Stockholm, och att sailedes denna lag blifvit författad $i$ slutet af 13:de eller början af 14:de àrhundradet. Pà samma sült har utarbetandet af Vestgötalagens yngre codex foranledt att Stockholms stadsrätt blifvit använd sàsom stadsrütt för en eller flera städer $\boldsymbol{i}$ Vestergötland, och detta har dả skett under förra hälften af 14:de ảrhundradet, och senast omkring àr 1345, vid hvilken tid, si̊som förut är anmärkt, den codex som innehäller Bjärköarätten jämte Vestgötalagen, är skrifven; och af enahanila anledning har denna stadsrätt blifvit bifogad den ìr 1327 stadfästade Södermannalagen, $i$ den handskrift som nu skall omtalas.
2. Uti den Kongl. Bibliotheket $\boldsymbol{i}$ Stockholm tillhöriga pergamentscodex af Sódermannalayen, sign. B 53, som af mig blifuit beshrifven i företalet till samma lag, sidd. I-V, finnes i slutet ett blad, innehâllande början af Bjärköarätten, med rubrik: æruis köp balkir. Sódermannalagen i denna handskrift synes vara skrifven ej långt efter âr 1327; och fragmentet af Bjärköarätten är tilläfventyrs skrifvet af samma hand, ehuru nàgot senare och med annat blick. Ingen anledning är

## XXXVII

adest dubitandi quin ius arbicum totum in hoc codice, haud minus ac in codice supra commemorato, additum fuerit, quamvis primum tantum folium nunc restat, una cum exigua lacinia unius folii sequentis. In principio spatium relietum est grandiori litterae initiali, quae tamen non adposita est. Ut codex supra memoratus, ita hic quoque non habet textum in capita divisum; at in principio nonnullarum periodorum, ex.c. kan \#at ok swa vara \&c., cap. 1: pr.; Hwilikin arf \&c. 1: ו. \&cc., spatiolum vacuum est factum, idque, ut videtur, ut adponeretur rubra nota $\mathfrak{F}$, quod tamen non est factum. Certum esse hunc codicem non fuisse divisum in libros, vix opus est dicere; rubricam supra commemoratam ea tantum respicere quae continent primae lineae, evidens est. Hic manuscriptus codex, qui usui urbis cuiusdam Sudermanniae sine dubio destinatus fuit, a codice supra memorato haud parum abhorruisse videtur; an vero mutationes aliquae in dictum finem heic factae fuerint, ex fragmento quod superest, iudicari non potest. Hunc codicem littera $B$ insignivi.
att tvifla derpå att Bjärköarätten här, likasom $i$ den forut omtalade hand skriften, varit fullständigt tillagd, ehuru deraf nu ej finnes $i$ behàll mera än första bladet, och en smal remsa af ett derefter följande. I början har rum blifvit lemnadt för en större begynnelsebokstaf, som dock ej sedermera blifvit tillsatt. Här finnes lika litet som i den förutnämnda handskriften, någon indelning i capitel; men vid början af àtskilliga perioder, t.ex. kan pæt ok swa vara \&'c., cap. 1: pr.; Hwilikin arf \&cc., 1: 1. \&c., är ett litet rum lemnadt öppet, troligen for att insütta ett rödt $\mathbb{I}$, hvilket dock ej skett. Att denna lag säkerligen ej varit indelad i Balkar, behöfver knappt anmärkas; den förutnämnda rubriken är tydligen endast föranledd af de första radernas innehåll. Denna handskrift, som utan tvifvel varit ämnad att begagnas i nảgon stad i Södermanland, synes hafva varit temligen afvikande frân den förut beskrifna; men huruvida ündringar här blifvit gjorda för det nämnda ändamàlet, kan ej slutas af det i behaill varande fragmentet. Jag har beteknat denna handskrift med-bokstufven B.
B. De priori iuris urbici antiquio-
B. De priori iuris urbici antiquio-
ris editione.

Hic codex antea typis vulgatus est cum titulo:

## B. Om den alldre editionen af Bjärköa-Rätten.

Denna lag har forrut blifvit utgifven under titel:

Biärköa Rätten, Thet ür: Then äldsta StadzLag i Sweriges Rjke, Först brukat i Biörköo münga Hundrade Ahr sedan. Men af Byrger Järl sedermera nägot tilökt Ahr 1254. och Stockholms Stad gifroen. Nu först pà gammalt Pergament igenfunnen och vplagd. Hrar hoos föllia nàgra the äldsta Konunga Stadgar Som Ifrän Konung Magno Ladulàs til Kon: Gustafs I. tijdh ära vthgifne och fordom wid Domstolarne brukade marit. Bägge medh fullkomlige Register förfärdigade, och medh Hans Kongl:

## XXXVIII

May:s Bekostnadt. Tryckte i Stockholm, Ahr 1687. Aff Henrick Reyser, Kongl. May:tz och Vpsala Acad. Booktryckiare. In fol.

Editor erat Iohannes Hadorph, Secretarius Archivi Regni ; nomen eins subscriptum est epistolae qua hoc opus dicatur Regi Carolo XI, quaeque incipit in altera pagina folii titulum continentis, et occupat tres paginas. Inter alia quae heic adferuntur, ea quoque enuntiatur opinio, hanc legem a Rege Biörn statutam esse circa annum 832, ac, iam editis omnibus inventis codicibus iuris Sveonum ac Gotorum, tantum restare antiquissimum ethnicumque codicem Uplandicum Vigeri Spa, ius Helsingiae antiquissimum, et veteres codices iuris urbici Novae Ludosiae ac Sudercopiae. De istis observandum est, quod adtinet ad codicem Novae Ludosiae, certum esse illum non alium fuisse quam manuscriptum ad dictam urbem pertinens exemplar - idem forte quod in suis manibus habuit Hadorph, quodque nostro etiam tempore exstat - iuris veteris Ladosiae, vel codicis iuris Stockholmiensis qui, ut in praecedentibas monstratum est, Ludosiae est accommodatus; sicut certum est ius Su dercopiae non aliud esse quam hodieque exstantem manuscriptum codicem iuris recentioris omnibusque urbibus communis. Respectu denique habito iuris istius Helsingiae antiquissimi, ad ea delegare sufficiat, quae de illo antea dicta sunt pag. VII. Post hanc epistolam sequuntur quattuor folia continentia praefationem, quae maximam partem agit de urbe Birca ab Adamo Bremensi commemorata, quam in insula Biörkö in lacu Mälaren sitam fuisse statuit Hadorph; et catalogum antiquarum constitutionum calci additarum. Ipsum ius urbicum, quod ex eodem manuscripto

Utgifvaren var Sekreteruren vid RiksArkifvet Johan Hadorph, hvars namn är underteknadt en dedikation till Konung Carl X1, hvilken börjas pá andra sidan af titelbladet, ock uptager tre sidor. Här ytras bland annat den mening, att denna lag är af Konung Björn stiftad vid är 832; samt att, sedan numera alla "igenfunna Svea och Göta lagböcker" voro tryck$t a$, endast àterstodo "den äldsta Viger Spas hedniska Uplandslag, och den äldsta Helsingelagen, samt Nylösa och Söderköpings gamla stadsrätt." Härvid mà anmärkas, hvad Nylösa (eller Ny-Lödöse) stadsrätt betraffar, att denna sükerligen ej varit annat än en nämnde stad tillhörig handshrift - möjligen just den samma som $\boldsymbol{H a}$ dorph hade $i$ sina händer, och hvilken ännu är i behâll - af gamla Lódöse stadsrätt, eller den, sàsom jay i det föregàende visat, för Lödöse lämpade Stockholmska Bjürköarätten; likasom det är säkert att Söderköpings stadsrütt ej är annat än en ännu i behàll varande handskrift af den nyare allmänna stadslagen. Hvad àter den förmenta äldsta Helsingelagen beträffar, äberopas hvad jag forut derom anfört sid. VII. Efter dedikationen följa fyra blad, innehållande ett förotal, hvilket till största delen handlar om den af Adamus Bremensis beskrifna staden Birka, som Hadorpk antager hafva legat på Björkön i Mälaren, samt en förtekning pà de efteràt tryckta gamla stadgarne. Sjelfva Bjärköarätten, hvilken är aftryckt
codice quem ego secatus sum, transscriptum est, occupat 15 paginas notis numeralibus Arabicis signatas; divisum vero est in 35 capita, quae titulis ornata sunt, ut: "Cap. I. Om Arff." "Cap. 11. Om Byggning." Orthographia codicis manuscripti heic non exacte observata est. Nonnulla menda scripturae in manuscripto codice occurrentia heic sant correcta, non tamen indicata emendatione; ex c. Hr(i)likin, cap.1:pr.; innen (men), 9: ı. \&c.; at contra multa accesserunt vitia typographica, ex. e. serere, wera, pro mara, merre, 5: 1 ; twaggia pro sex, 14: ıs. \&cc.; ad quod genus referenda sunt verba non raro praetermissa, ex c. by ( (pingum), 1: pr.;戸ar, 4; fram, 5: pr. \&c. Interdum adm dita sunt verba, ex. c. oc, 2: pr. (cfr. not. 27.); an, 12:4. (cfr. not. 77.) \&c.; uno denique loco integra linea bis legitur, nempe verba: Fie man saran aller Kono, ar til traggia manna vitni, sum, 14: 23. In margine additae sunt adnotationes de iis quae continet textus, ac aliae quibus delegatur ad locos convenientes iuris urbici recentioris. Calci additus est, in novem paginis notis numeralibus carentibus, index verborum ad ius urbicum, cum explicatione quorundam vocabulorum antiquorum, qui, ut titulus indicat, maxima ex parte est index rerum secundum ordinem alphabeti. Antiquae constitutiones quae postea sequuntar, occupant 72 paginas, quae, exceptis octo prioribus, notis numeralibus Arabicis signatae sunt; constitutio ordine prima est statutam, nt vulgo appellatar, Skenningense, quod ad annum 1280 refert Hadorph; ultima est de anno 1514. Denique sequantur, in 13 foliis, index verborum ad constitutiones, et index nominum regum, ducum ac con-
efter samma handskrift som of mig blifvit föld, uptager 15 med Arabiska siffror numererade sidor, och är indelad $i 35$ capitel, hvilka äro försedda med ofverskrifter, sâsom: "Cap. I. 0 m Arff." "Cap. II. Om Byggning." Handskriftens orthographi är här icke noga iakttagen. Atskilliga i handskriften förekommande skriffel äro här, naturligtvis utan anmärkning, rättade, t.ex. Hw(i)likin, cap.1:pr.; innen (men), 9: 1. \&c.;; deremot hafva mánga tryckfel tillkommit, t. ex. wæræ, wera, för mææra, meræ, 5: 1; twæggiæ för sex, 14: 18. \&cc., hvartill hörer att ord ej sillan blifvit utelemnade, t. ex. byæ (pingum), 1:pr.; per, 4, fram, 5: pr. fc. Stumdam äxa ord här tillagda, t. ex. oc, 2: pr. (jfr.not. 27 .); æn, 12: 4. (jfr. not. 77.) \&'c.; och pà ett ställe är en hel rad tryckt tvà gànger, eller orden: Fæ man saran æller Kono, ær til twæggia mannæ vitni, sum, 14: 23. I brädden äro tillagda anmärkningar angȧende textens innehäll, äfvensom hänvisningar till motsvarande ställen $i$ den nyare Stadslagen. Efteràt följer pà nio onumererade sidor en "Orde-Lista pà Biärkōa Rätten, medh nágra gamble Ordz Vthtydning," hvilken, sàsom den antörda öfvershriften visar, hufvudsakligen är ett alphabetiskt sakregister. De här bifogade gamla stadgar uptaga 72 sidor, hvilka, med undantag af de 8 forsta, äro numererade med Arabiska siffror; den första af dem är den så kallade Skenninge stadga, hvilken Hadorph gifver artalet 1280; den sista ar af àr 1514. Slutligen fólja pá 13 blad en "Ordelista på Stadgarne," samt en förtekning på "Konungars, Jerlars

May:s Bekostnadt. Tryckte i Stockholm, Ahr 1687. Aff Henrick Keyser, Kongl. May:tz och Vpsala Acad. Booktryckiare. In fol.

Editor erat Iohannes Hadorph, Secretarius Archivi Regni; nomen eins subscriptum est epistolae qua hoc opus dicatur Regi Carolo XI, quaeque incipit in altera pagina folii titulum continentis, et occupat tres paginas. Inter alia quae heic adferuntur, ea quoque enuntiatur opinio, hanc legem a Rege Biörn statutam esse circa annum 832, ac, iam editis omnibus inventis codicibus iuris Sveonum ac Gotorum, tantum restare antiquissimum ethnicumque codicem Uplandicum Vigeri Spa, ius Helsingiae antiquissimum, et veteres codices iuris urbici Novae Ludosiae ac Sudercopiae. De istis observandum est, quod adtinet ad codicem Novae Ludosiae, certum esse illum non alium fuisse quam manuscriptum ad dictam urbem pertinens exemplar - idem forte quod in suis manibus habuit Had orph, quodque nostro etiam tempore exstat - iuris veteris Ladosiae, vel codicis iuris Stockholmiensis qui, ut in praecedentibus monstratum est, Ludosiae est accommodatus; sicut certum est ius Su dercopiae non aliud esse quam hodieque exstantem manuscriptum codicem iuris recentioris omnibusque urbibas communis. Respectu denique habito iuris istius Helsingiae antiquissimi, ad ea delegare sufficiat, quae de illo antea dicta sunt pag. VII. Post hanc epistolam sequuntur quattuor folia continentia praefationem, quae maximam partem agit de urbe Birca ab Adamo Bremensi commemorata, quam in insula Biörkö in lacu Mälaren sitam fuisse statuit Hadorph; et catalogum antiquarum constitutionum calci additarum. Ipsum ins urbicum, quod ex eodem manuscripto

Utgifvaren var Sekreteruren vid RiksArkifvet Johan Hadorph, hvars namn är underteknadt en dedikation till Konung Carl X1, hvilken börjas pà andra sidan af titelbladet, och uptager tre sidor. Här ytras bland annat den mening, att denna lag är af Konung Bjorn stiftad vid âr 832; samt att, sedan numera alla "igenfunna Svea och Göta lagböcker" voro tryckta, endast àterstodo "den äldsta Viger Spas hedniska Uplandslag, och den äldsta Helsingelayen, samt Nylösa och Söderköpings gamla stadsrätt." Härvid mả anmärkas, hvad Nylösa (eller Ny-Lödöse) stadsrätt beträffar, att denna säkerligen ej varit annat än en nämnde stad tillhörig handshrift - möjligen just den samma som Hadorph hade i sina händer, och hvilken ännu är i behâll - af gamla Lódöse stadsrätt, eller den, sisom jag i det föregàende visat, för Lödöse lämpade Stockholmska Bjärköarätten; likasom det är säkert att Söderköpings stadsrütt ej är annat än en ännu $i$ behäll varande handskrift af den nyare allmänna stadslagen. Hvad àter den förmenta äldsta Helsingelagen beträffar, äberopas hvad jag förut derom anfört sid. VII. Efter dedikationen fólja fyra blad, innehållande ett företal, hvilket till största delen handlar om den af Adamus Bremensis beskrifna staden Birka, som Hadorpk antager hafva legat på Björkön i Mälaren, samt en förtekning på de efterät tryckta gamla stadgarne. Sjelfva Bjärköarätten, hvilken är aftryckt

## XXXIX

codice quem ego secutus sum, transscriptum est, occupat 15 paginas notis numeralibus Arabicis signatas; divisum vero est in 35 capita, quae titulis ornata sunt, ut: "Cap. I. Om Arff." "Cap. 11. Om Byggning." Orthographia codicis manuscripti heic non exacte obsorvata est. Nonnulla menda scripturae in manuscripto codice occurrentia heic sunt correcta, non tamen indicata emendatione; ex. c. Hw(i)likin, cap.1:pr.; innen (men), 9: ı. \&c.; at contra multa accesserunt vitia typographica, ex. e. serre, mera, pro mara, merr, 5: i; troaggiae pro sex, 14: ıs. \&ce.; ad quod genus referenda sunt verba non raro praetermissa, ex. c. bya (pingum), l: pr:; дare, 4; fram, 5: pr. \&c. Interdum addita sunt verba, ex. c. oc, 2: pr. (cfr. nat. 27.); en, 12: 4. (cfr. not. 77.) \&c.; uno denique loca integra linea bis legitur, nempe verba: Fe man saran aller Kono, ar til troaggia manna vitni, sum, 14: 33. In margine additae sunt adnotationes de iis quae continet textus, ac aliae quibus delegatur ad locos convenientes iaris urbici recentioris. Calci additus est, in novem paginis notis numeralibus carentibus, index verborum ad ius urbicum, cum explicatione quorundam vocabulorum antiquorum, qui, ut titulus indicat, maxima ex parte est index rerum secundum ordinem alphabeti. Antiquae constitutiones quae postea sequuntar, occupant 72 paginas, quae, exceptis octo prioribus, notis numeralibus Arabicis signatae sunt; constitutio ordine prima est statutum, ut valgo appellatur, Skenningense, quod ad annum 1280 refert Hadorph; ultima est de anno 1514. Denique sequuntur, in 13 foliis, index verborum ad constitutiones, et index nominum regum, ducum ac con-
efter samma handskrift som of mig blitvit fälj, uptager 15 med Arabiska siffror numererade sidor, och är indelad i 35 capitel, hvilka äro försedda med offverskrifter, såsom: "Cap. I. Om Arff." "Cap. II. Om Byggning." Handskriftens orthographi är här icke noga iakttagen. Atskilliga $i$ handskriften förekommande skriffel äro här, naturligtvis utan anmärkning, rättade, t.ex. Hw(i)likin, cap.1:pr.; innen (men), 9: 1. \&c.; deremot hafva mainga tryckfel tillkommit, t. ex. wæræ, weræ, för mæra, meræ, 5: 1; twæggiæ för sex, 14: 18. gc., hvartill hörer att ord ej sällan blifvit utelemnade, t. ex. byæ (pingum), 1: pr.; per, 4; fram, 5: pr. fcc. Stundam ära ord här tillagda, t. ex. oc, 2: pr. (jfr.not.27.); æn, 12: 4. (jfr. not.77.) frc.; och pà ett stalle är en hel rad tryckt tvầ gånger, eller orden: Fæ man saran æller Kono, ær til twæggia mannæ vitni, sum, 14: 23. I brädden üro tillagda anmärkningar angáende textens innehäll, äfvensom hänvisningar till motsvarande ställen $i$ den nyare Stadslagen. Efteràt följer pà nio onumererade sidor en "Orde-Lista pà Biärköa Rätten, medh några gamble Ordz Vthtydning," hvilken, såsom den antörda öfverskriften visar, hufvudsakligen är ett alphabetiskt sakregister. De här bifogade gamla stadgar uptaga 72 sidor, livilka, med undantag af de 8 forsta, äro numererade med Arabiska siffror; den första af dem är den så kallade Skenninge stadga, hvilken Hadorph gifver ärtalet 1280; den sista är af âr 1514. Slutligen följa pá 13 blad en "Ordelista på Stadgarne," samt en förtekning på "Konungars, Jerlars
siliariorum regiorum, in praecedentibus antiquis constitutionibus occurrentiam.

## C. De hac iuris urbici antiquioris editione.

In textu secutus sum unicum iam exstantem integrum codicem manascriptum. Cum in hoc codice non magis quam in fragmento quod de alio codice superest, exsistat divisio in capita et paragraphos, talis divisio a me est facta; quam divisionem, ex eadem caussa, quae respectu habito libri iuris Smalandici de re ecclesiastica allata est ${ }^{11}$ ), notis numeralibus Arabicis designavi; divisionis vero antea ab Hadorph factae non potai rationem habere.

Landae die III Maii MDCCCXLIV.
ock Hertugars, samt Konylige Rädens Namn, som finnes i Gambla Stadyarne."

## C. Om närvarande edition af Bjärköa-Rätten.

Texten är aftryckt efter den enda fullständiga handskrift som finnes; och som $i$ denna handskrift lika litet som $i$ det af en annan handskrift i behäll varande fragmentet, finnes nagon indelning i flockar och paragrapher, sà har jag gjort en sådan indelning, hvarvid jag, af samma anledning som $i$ afseende pá Smàlandslagens KristnuBalk blifvit anmärkt ${ }^{11}$ ), med Arabiska siffror utmärkt flockarne; och har den förut of Hadorph gjorda indelning af mig måst lemnas utan afseende.

Lund den 3 Maj 1844.
11) Vide pag. XXXX sapra.
11) Se sid. XXIX ofvanfor.

## XLI

## EXPLICATIO LTTTERARUM, QUIBUS CODICES MANUSCRIPTI ETC. SIGNIFICANTUR.

I. In codice iuris Helsingici.
A. Codex Bibliothecae Academiae Upsaliensis N:o 49. (vide supra pag. I.)
B. Editio iuris Helsingici a. MDCIX typis vulgata (vide pag. X.).
C. Varietates calci primae iuris Hels. editionis adiectae (vide pag. XI.).

Locc. Loccenius, Iuris Helsingici versio Latina (vide pag. XIV.).
II. In codicis iuris Smalandici parte de re ecclesiastica.
A. Codex Bibliothecae excellentissimi Comitis M. Brahe in Skokloster (vide pag. XVIII.).
B. Codex Bibliothecae Acad. Hafniensis, A. M. N:o 51 in 4:0 (vide pag. XXVI.).
P. Apographum codicis A in collectionibus Palmskiöldianis (vide pag. XXIV.).

Str. Apographum eiusdem codicis, ex bibliotheca liberi Baronis C. G. R\& lamb in Strö (vide pag. XXV.).
Cels. M. Celsius, in editione eiusdem codicis a. MDCCXXXVIII typis vulgata (vide pag. XXVII.).
III. In codice iuris urbici antiquiore.
A. Codex Bibliothecae Regiae Stockholmiensis B 58 . (vide pag. XXX.)
B. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. B 53. (vide pag. XXXVI.)

Had. Hadorph, in editione iuris urbici antiquioris a. MDCLXXXVII typis vulgata (vide pag. XXXVIL).
pormest,Google

## CONSPECTUS OPERIS.

I. Codex iuris Helsingici pag. ..... 1.
Praefatio (Præf.) ..... 3.
Kyrkiu balker (KkB.) ..... 4.
Konungx balker (KgB.) ..... 18.
Arffa balker (※B.) ..... 27.
Manhelias balker (MB.) ..... 41.
Jorpa balker (JB.). ..... 60.
Köpmala balker (KpB.) ..... 67.
Wīperbo balker (VB.) ..... 70.
Pingmala balkr (PB.) ..... 84.
II. Codiçis iuris Smalandici pars de re ecclesiastica ..... 95.
III. Iuris urbici codex antiquior ..... 111.
Glossaria et indices nominum propriorum ..... 135.

1. Ad codicem iuris Helsingici ..... 137.
2. Ad codicis iuris Smalandici partem de re ecclesiastica ..... ${ }^{197}$.
3. Ad codicem iuris urbici antiquiorem ..... 221.
Addenda et emendanda ..... 251.

## I.

## Codex

## Iuris Helsingiai.

## heldingerlagen.

ograce y, Google

## I.

## Codex

## Iuris Helsingial.

## HELSINGELLGEN.

# I. <br> Codex <br> <br> Iuris Helsingial. <br> <br> Iuris Helsingial. <br> $\qquad$ 

## heldingedmater

Ogimest,Google

## (Praefatio.)

Mæp lagh skal man land byggæ.; ${ }^{1}$ ) for pæn skuld. warö. ${ }^{2}$ ) æy lagh aa Lande 1 pa gate ængin booz firi. for py ær lagh skipæt. först af gupy ${ }^{3}$ ) ok swa af konunge warom. mæp sampykkæ ${ }^{4}$ ) wælbornæ ( ${ }^{5}$ mannom ok allan almoghanom. ath gopæ mæn nytæ perræ spækt. ok wrangwisæ mæn næfsös. till liftapilsæ. till pænningæ ${ }^{6}$ ) hwar æftir py som bruth æru till. for py ath swa som pæt ær almosæ ath hiælpæ gopom mannom till heper ok ræt. swa ær ok pæt ath næfsæ illgæningx ${ }^{7}$ ) mannom ok wrangwisom. swa som blant æplæ fruct waxür ${ }^{8}$ ) nællær. ${ }^{9}$ ) pithstlæ. ok porn. man skal pem wp taka ok borth kastæ. ath the vm gaa æy pe gopæ fruct swa skal man ok næfsæ ilgærningx mannom ok wrangvisom. at pe vmga æy gopa $^{10}{ }^{0}$ )-mannom Som mæstæren sigher. Hwa som agha löös lewer ok lagha han heperlös döör. Gup giwi ath wi matom hær swo liwa map lagha. ath wi matom alla himærikæ hawa. ok map war iæmpkristæn swo vm ga. ath wi maghom all himarikas ${ }^{11}$ ) naper faa. AMEN ${ }^{12}$ )
$\boldsymbol{H}_{\text {rer }}{ }^{13}$ ) byrias helsinga landa laghbook. ok hawr ii sik atta ${ }^{14}$ ) balkær. kyrkio balker. konungxbalker. arffie balker. manhelgias balker. Jorpabalker. köpmala balker. ${ }^{15}$ ) mỉerbo balker. \#ingmale balker

1) B. byggiä.
2) B. Ware.
3) B. Gudhi.
4) B. samtyckiä.
5) Lege: manna ok alz almoghans.
6) A. Loco litt. $g$ primum scriptum est $a$. B. päningx.
7) B. ilgärniny $x$.
8) B. woxör.
9) A. maillar scriptum est, at scalpro emendatum.
10) Lege goдom.
11) B. himüriküs.
12) B. add. Lagh Hälsingiä byrias at Gudz rätt, ok the hälghu Kirkiu, ok skiptis $i$ atta lagha Balka. Then fyrsti är vm Kirkiu rätt. Amä̈r är vm Kunungx Edzö-
re, ok vm hans Skatt, ok vm Ledhungx lama, ok vm Rod ok Ward hald. Thän tridhi är nm Giptermal ok vm Arfdir. Thän Fiärdi balker är vm Draap, Saar, Ran, Tiufnadh ok Fyndir. Thän fämti är vm Jordir. Siättíär vm Lösörä̈ köp ok Gieüstning. Siundi är Byggninga balker. Attundi ok thän sidharsti är $v$ m Tingmal. Cfr. UplL. Praef.
13) B. Layhbook tessin hawer \&c.
14) B. sic. A. VII., at spatium inter has litteras numerales et sequens panctum reliquit scriba; quod testari videtur in antiquiore codice quem secutus est, scriptum fuisse VIII. Cfr. not. 15 sequentem.
15) B. sic. A. om. köpmala balker.

I Vm kyrkiu bygning
II Vm kyrkiu bool ok hws
III Vm kyrkiu skrup ${ }^{2}$ )
IIII Vm kyrkiu wigning
$V$ Vm kyrkiu prest
VI Vm klokkæræ. ok klokkor
VII Vm tiund.
VIII Vm siælæmæssur
$I X$ Vm hiona vigning ok inlezn
$X \mathrm{Vm}$ offær
XI. Vm barnaa kristning

XII Vm siakamanz repskap
XIII Vm massu fal ${ }^{3}$ ) ok forbup
XIIII Vm siælæ gifp ${ }^{4}$ ) ok testament ${ }^{5}$ )
$\boldsymbol{X V}\left({ }^{6} \mathrm{Vm}\right.$ hionalagh frænsemis spiæl ok hoor
XVI Vm hælghudagha bruth ok skriptæ bruth
XVII Vm banz maal
XVIII Vm kyrkiu garbæ
$X I X$ Vm biskops sak ii menepum
$\boldsymbol{X X}$ Vm brut mællom prest ok lekmanz
XXI Vm frip map guz likama

1) B. habet titulum Kirkiu Balker, et infra: I fyrstä Balkinum täliäs Flokka en ok tiughu.
2) B. sic. A. kyrkiu gaar力.
3) B. Mässufall.
4) B. Siälagipt.
5) A. add. XV Vm halghadagha bruth, at haec rubra lineola induxit scriba.
6) B. sic. A. loco sequentium trium titulorum hos habet:
$\underset{X}{X} \boldsymbol{V} \boldsymbol{V}$ hionalagh
XVIVm hoor ok fransemis spial
XVII Vm banz maal ok skripta, bruth ok halghadagk bruth.

A${ }^{7}$ ) krist skulu allir kristnur ${ }^{8}$ ) troæ at han ær gup. ok æy ${ }^{9}$ ) æru gubir ${ }^{10}$ ) 3 fleræ æn han ein. Angin skal affgupum blotæ. ok ængin a lundæ. ${ }^{11}$ ) æller a stenæ troæ Allir skulu kyrkiu dyrkiæ ${ }^{12}$ ) pit skulu allir. bapi quikir ok döpir. ( ${ }^{13}$ komænda ok farændæ ij wærald ok aff. Krister bööp kirkiu byggiæ ok tiund göræ. adamber ok hans synir giorpa ${ }^{14}$ ) tiund fyrst. ok salomon kyrkiu. §. 1. Nu uiliæ kristnir mæn krist ${ }^{15}$ ) bup at ${ }^{16}$ ) haldö. ${ }^{17}$ ) ok kyrkiu af nyu_göræ. ${ }^{18}$ ) pa skulu böndör ${ }^{19}$ ) till biskups faræ ok soknæ præst $\sin m e \not$ 万 sik hawa. ok aff byscupi loff ath bepas at pe kyrkiu byggiæ moghæ. ${ }^{20}$ ) $\mathbf{B i}-$ scuper a empnæ ${ }^{21}$ ) pera skupa. ok loff till giwæ. §. 2. Allir ( ${ }^{2}{ }^{2}$ fulgærpæ böndör aki æptur bonda tali. ok daghwærki ${ }^{3}$ ) æfptir vighræ mannæ tali. pryskæs nokon ok fællir ${ }^{24}$ ) aku. bö(æ alin foræ las. ok $^{25}$ ) suua ${ }^{26}$ ) foræ annat ok pripix. ( ${ }^{27} \mathbf{o k}$ æy meræ pyt han fæller fleræ. vtan han fæller ${ }^{28}$ ) aku. ${ }^{29}$ ) allæ. Fæller aku ${ }^{30}$ ) allæ. bötæ .VIII. öree. Fæller ${ }^{31}$ ) daxwærki. wæri lagh sama. pæssæ ${ }^{32}$ ) bot ligger ${ }^{33}$ ) till kyrkiu bygning ok süka ${ }^{34}$ ) kyrkiu wæriæn-


$$
1: p r, 1=U_{p} l L . \text { KkB. } 1: p r, 1 .
$$

[^10]
## II

$\mathbf{N u}_{\mathrm{ar}} \mathrm{kyrki}^{3{ }^{3}}$ ) byghd. pa skal kyrkiu ${ }^{38}$ ) bool hawa. par præster skal a byggix. pat ( ${ }^{3}$ skal fult ok frælst wæræ foræ allom wtskyldom sum vpsala öper konungi. §. 1. Hws a kyrkiu bole hwæria ${ }^{40}$ ) skulu byggias ${ }^{41}$ ) sum ( ${ }^{2}$ gamal sipvænio hawer wærit. Delæ pe per vm. pa ( ${ }^{43}$ skopi pret II præ4 stir. ok II bönder aff aprım soknum æru næmpdir meß力 provastunum. ${ }^{44}$ ) æptir py skal ok byggiæs som pe ${ }^{45}$ ) sigiæ som aff aprum soknum æru næmdir Fæller ${ }^{46}$ ) sokn sipan bygning. böte biscupi II marker. ok presti ena mark. fæller enka man bötæ alin foræ daxwærki. ok ${ }^{47}$ ) foræ annat. ok pripiæ. ok byggiæ ${ }^{48}$ ) sipan. Bygger æy sipan. pa bötæ swa mykit enkæ man som sokn al. §. 2. Sipæn præstæns huus æru wæl boin. pa skal præster ath husum gömæ at pe æy aff wanrökt fordærwæs ${ }^{49}$ ) ok boæ ( ${ }^{5}$ lasa at husum. ok dör ${ }^{51}$ ) foræ göræ ok alt pæt han ma pem boæ ok bætræ. göræ ${ }^{52}$ ) pæt a sin eghian ${ }^{53}$ ) kost. pa æn husin purwæ mykyn bonæp wip. pa skulu bünder bonæp ${ }^{54}$ ) till föræ. ok kost fora ${ }^{5}$ ) haldæ. ok husum ${ }^{56}$ ) wp byggiæ. Nu kan hus niper falla aff præstins wanrökt; pa a præster pem wp boæ a sin kost. ok bötæ pre marker. II biscupi. ok ena soknamannum. Sighia bönder ath husin æru fordærwæp aff ${ }^{57}$ ) wanrökt. ok præster nek $/$ er. pa skupy ${ }^{58}$ ) bet II. præstæ ${ }^{59}$ ) ok II. böndær aff aprum_soknum. hwat husin æru fordærwæp aff wanrökt æller æy

II: $2=$ UplL. KkB. 2: 2.
37) Pro kyrkia.
38) B. kirkia.
39) C. a frälst wara fore allum vtshyldum, ok i samu layhum sum Vpsalar, Ok swa hawer thet enskylt warit kirkiunni, sum Vpsala Ödhä Kunungi.
40) B. hwariu.
41) B. add. swa.
42) B. gamul sidhnäniä.
43) B. skulu thät shudha twe präster \&c.
44) Pro provastinum. B. thorä prowasti.
45) B. add. firi.
46) B, add. all.
47) B. Sna.
48) B. byggi.
49) B. fordervins.
50) Lege laka. C. lata hws. Cfr. UplL. KkB. 2:2.
51) B. dyr.
52) B. göri.
53) B. eghin.
54) B. bonadhin.
55) B. fore.
56) B. lusin.
57) B. add. prästins.
58) B. skudhin.
59) Pro prastir.
$\mathbf{N u}_{\mathbf{u}}$ skal kyrkiu ${ }^{60}$ ) skrup hawa. pat æru mæssu klæpi. kalker ok corporale. ok tipæ böker æller. ${ }^{61}$ ) Ængin præster ma ok ${ }^{6{ }^{2}}$ ) böker kiöpæ. æller scriwæ lata. vtan sins biscops orloff. æller profastæ. ok soknamannæ gopwillia. ok scal kyrkiu ${ }^{60}$ ) klokkur hawa. foræ py ath $^{63}$ ) pe sculu sokn till tipar ${ }^{64}$ ) kallæ

## .IIII.

$\mathbf{N}_{u}$ porwæ bönder ( ${ }^{6}$ kyrku wighæ lata at rættum byscups færpum. pa aghu bönder kost foræ biskupi haldæ æller giwi biscupi tolf marker. æn bönder æru fleræ æn XXX. ${ }^{66}$ ) hwat biskuper hælder wil. Æru bönder færræ æn XXX. 5 pa giwi ${ }^{67}$ ) biskupi .VIII. bot marker
$\mathbf{N u}_{\text {ær }}$ kirkia $^{68}$ ) wigb. pa komber præst ${ }^{69}$ ) ok till hænnæ ${ }^{70}$ ) bepæs. pet mon ræt wæra at tagha ${ }^{71}$ ) pæn som allom a sæmber. Nu kan æy sokn wm præst sæmiæ. pa taki pæn. biskuper wil pem vnnæ. Nu ær pæn præst ${ }^{72}$ ) takin. bapæ mrøך biscups wiliæ. ok ${ }^{73}$ ) sokna mannæ. pa agha bönder kyrkiu sinæ ok skrup ${ }^{74}$ ) ii hænder præsti sætiæ. Ok præst ${ }^{75}$ ) klokkari. §. 1. Swa mykit gooz prest ${ }^{76}$ ) foræ sik taker a kirkiu bolæ. ${ }^{77}$ ) swa mykit skal han latæ æftir sik wæræ i allom lösörum hwat han skilz vip pe kyrkiu quikær æller döper.
$\boldsymbol{I I I}=\mathrm{U} p / L . \operatorname{Kh} \boldsymbol{B} .3$.
$V: p r .=U p l L . K k B .5$.
1III, cfr. UplL. KhB. 4: pr.
60) Pro kyrkia.
61) Pro allar. B. allar.
62) B. om. ok.
63) B. om. ath.
64) B. tidhä.
65) B. kirkiue nighia \&c.
66) B. add. $\boldsymbol{a}$.
67) B. givin.
68) B. kirkia.
69) B. präster.
70) B. /九äınär.
71) B. taka.
72) Pro praster.
73) B. add. swa.
74) B. add. hänner.
75) Pro prcester. B. add. säti.
76) B. präster.
77) B. kirkiu bole.

Hawr han gooz aflat aff sama ${ }^{78}$ ) kirkiu. pa taki half kyrkiu. ${ }^{79}$ ) ok halft præster. æller hans arwer pa giæld guldin æru.

## VI

$\mathbf{N u}_{\text {skal }}$ ok pæn till klokkæræ takas ${ }^{80}$ ) som bapam a sember præsti ok sokn. sæmber pem æy a. ( ${ }^{81}$ taki pæn klokkæræ som legho giwer. §. 1. pættæ ær ok klokkæræ rætter. halwr spander ${ }^{82}$ ) koorn. ok leff ok leefs swl. ${ }^{83}$ ) aff hwærium pem ${ }^{84}$ ) præsti gör korn ok quikæ tiund. pat aa han siælwr at iulum saman taka. ællir ${ }^{85}$ ) ( ${ }^{86}$ be præstæ göra mala ok giptur ${ }^{87}$ ) æru. giwi klokkara II pænningæ. ær ogipter giwi een pænning §. 2. klokkare ær ${ }^{88}$ ) skyldugher at gömæ kyrkiu skrup ok præst hæntæ ${ }^{8}{ }^{9}$ ) vtan soknæ. ${ }^{\circ}$ ) æn præster ær æy hemæ. §. 3. Ringer nakur ${ }^{91}$ ) pæn klokku. æi biper klokkare til. ( ${ }^{9}$ giwi han klokkara een alin. Bryter han klokku. giældi hanæ ater. Faar ( ${ }^{93}$ aff skapa liggi ogilder Lösnæ ${ }^{94}$ ) band a klokku. pa skal han ${ }^{95}$ ) wm ( ${ }^{9}$ pre synnædaghæ 6 kyrkiu væriundum til sighiæ; rapæ pe æy böter aa. ok brister klokku. ${ }^{97}$ ) pa giældi ${ }^{98}$ ) be hanæ apter. sigher æi klokkare ${ }^{99}$ ) till pa giældæ han hanæ ${ }^{100}$ ) apter

## VII

Koorn tiund ok all ('annor akur tiund göræs æffitir py gamul sipwænnia hawr

$$
\text { VI: pr., cfr. UplL. KhB. ©: } 3 .
$$ §. 1, cfr. UplL. KkB. 6 : 7.

78) B. samu.
79) Pro kyrkia.
80) B. taka.
81) B. Tha takin the klokkare sum legho giva.
82) B. add. mädh.
83) B. leefs suwel.
84) B. add. sum.
85) Pro allir. B. sic.
86) B. ther prästi $\& c$.
87) Pro giptir. B. gipter.
88) B. add. ok.
89) B. hämptä.
§. 3, cfr. UplL. KkB. 6: $\boldsymbol{6}$.
90) B. soknär.
91) B. nokor.
92) B. Böte ena alin klockara.
93) B. han skadha ailler dëdh af klocko: Liggi \&cc.
94) B. Losna.
95) B. klokikari.
96) B. trea sunnudagha kirkiunäriandum \&c.
97) Pro klokka.
98) B. giäldin.
99) B. add. them.
100) B. klocko.
101) B. annar aker tiund, göris $\& c$.
wærit ok skifptis sama lund. ${ }^{2}$ ) Delæ pe ${ }^{3}$ ) vm. pa witi4 ${ }^{4}$ ( $a t$ II minnungæ mæn aff aprum soknum ok II præstir haru pat hawr wærit. Quik tiund æller smörmalæ. pet aa præster enzamin. ok swa aff fuglum. ok dyurum. ok smafiscum allum. bogh aff ( ${ }^{5} æ l g h æ$ ok biornæ hwarium ( ${ }^{6}$ Biscuper taki hwan XV') lax. sildæpund swa ${ }^{8}$ ) af siæl ok graskinnum. ok præst ${ }^{9}$ ) taki halft wip kyrkio.

## VIII.

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ a præster hawa foræ tipækiöp. ok lægherstap .XVIII. alnar. IX. lewa bröp. IX marker smör æller perræ wærp. par foræ ær praster skyldugher sighiæ pre siælu mæssur. ${ }^{10}$ ) ena ath liks ${ }^{11}$ ) uth færp. andra um syundæ dagh. ${ }^{12}$ ) ok pripiæ. vm manapæ moot. Wil han mæssu hafwa ( ${ }^{13} \mathrm{um}$ iamlingæ motæ. gifwi præsti ( ${ }^{14}$ firæ alnæ

## IX

 barn II alnæ. oc pre ${ }^{17}$ ) marker smör. ok pre ${ }^{17}$ ) lewæ bröp at minstu. præster skal pem lius faa:

## $\boldsymbol{X}$

Foræ offer malæ aff bondæns garpi. II alner. ok skal præster matskot hafVIII, cfr. UplL. KkB. 8: pr.
2) B. samulund.
9) B. präster.
3) B. add. ther.
4) B. witin.
5) B. älghi ok biörni \&c.
6) C. Tïssi tiund skiptis swa: Taki halft präster, ok halft hirkiä, Ok biscuper taki hwarn fämptandi lax, hwart fämptandi sillä pund, swa ok af säl, ok af graskinnum, ols af Korn.
7) B. fämptandi.
8) B. add. ok.
10) B. siälamässur.
11) B. sic. A. like
12) B. syndädayh.
13) B. ath iamlanga moti.
14) B. fyra alnar.
15) B. inledsn.
16) B. Fore inledsn äpter barn, givi prästi tive alnä.
17) B. trea.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.
wa ${ }^{18}$ ) III. vm arit. hwart swa got som ( ${ }^{19}$ lewr bröz ok mark smör. swa mangæ stapi bondæn ${ }^{20}$ ) hawr boskap. göræ ${ }^{21}$ ) swa fult som han bar siælwr sati. hwat bonda ${ }^{22}$ ) lifwr ${ }^{23}$ ) æller husfru. ok hwart bondæns barn som guzlikama taker. pa offræ ${ }^{24}$ ) en pænning. ${ }^{25}$ ) Hionæ mala. hwar leghædrænger ${ }^{26}$ ) 7 II alner. Legha kuna $^{27}$ ) halwæ andri ${ }^{28}$ ) alin

$$
\text { . } \mathrm{XI}
$$

$D_{\ddot{\prime}}{ }^{29}$ ) barn hepit. ok faar æy kristnu. ok walder præster. pa bötæ han ena mark biskupi. ok twa mark ( ${ }^{0}{ }^{\circ}$ barns faper. §. 1. Bygger karl ok kærling ( ${ }^{31}$ ensamun. ok föpæ pe barn för æn pret hepit dö̈r. döpi pæt faper æller moper for ${ }^{32}$ ) py. at pe hafw ${ }^{33}$ ) ængum aprum till sighiæ pier ryfs æy hionælagh for gupsiuilagh. ${ }^{34}$ ) swa wæri lagh ii allom nübfallum. för æn barn hepit dö̈r

## . 111

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u}}$ kan bondæ siuker liggix. æller annat folk ii hans garpi. pa skal han præsti repskap faa. bapi till kyrkiu ok fra. æntiggiæ ${ }^{3}$ ) maph hæst æller baat. dör pat folk skriftæ löst. pa bötæ præster .II. marker biskupi. ok .I. bondæns arfwm. far $\mathrm{ay}^{36}$ ) præster bup ok repskap. pa bötæ bondæn samalep. ${ }^{37}$ ) §. 1. Nu a prester lik at wighiæ. Ligger lik .III. nættær owikt. hwap ${ }^{38}$ ) pret

XI: $1=$ UplLL. KhB. 11: 2.
18) B. sic (hana). A. hastia.
19) B. en leef brödh, ok een marker smör.
20) B. sum bonde.
21) B. qüri.
22) B. bonde.
23) A. Litt.f omissam supra lineam add. scriba.
24) B. offri. .
25) A. penning scriptum est, at, puncto litt.
e subiecto, o supra lineam add. scriba.
26) B. leghudrünger.
27) B. leghohuna.
28) B. andra.
29) A. För miniatoris errore scriptum est, at
$D$ ipse, ut videtur, adposuit scriba. B. Dör.
30) B. barnsins arnum.
31) B. $j$ torpi ensamin, ok kuna hans födher barn \&c.
32) B. om. for.
33) B. hafdu.
34) B. gudsiwiä layh.
35) B. antiggia.
36) B. $\ddot{a} y$.
37) B. samuledh.
38) B. lavat.
hemæ ligger. æller a wighiwalle. ${ }^{39}$ ) ok faar prast ${ }^{40}$ ) bup. ok hafwr æy forfal. bötæ III marker. swa bötæ ok bondæ $\mathrm{vm}^{41}$ ) præster faar æy repskap ok skiftis som för ær sact. §. 2. Grannar ok nagrannar skulu lik till iorba föræ. at rættum kyrkiu uægh. hwar sum bup faar. ok will æy lik till iorpæ föræ. bötæ IIII öræ. pem taki ${ }^{42}$ ) pe som ( ${ }^{43}$ liki fylgha. fylgha ok siæx mæn wæri bot ængin at

## . $\boldsymbol{X}$ III.

Gör præst ${ }^{44}$ ) mæssu fall at stiltum rætti bötæ pre marker biskupi. §. 1. Sæter præster nokor ${ }^{45}$ ) man aff typum. ${ }^{46}$ ) man ${ }^{47}$ ) æller kono. ok byuper han ræt fore sik. ok ${ }^{48}$ ) mistær po kyrkiu. ok kötatu. böte præster .III. marker. II biscupi ok enæ bondenom ${ }^{49}$ )

## . $\boldsymbol{X}$ IIII.

Testamænt gifws. ${ }^{5}$ ) hwar æftir synum viliæ aff py gooz ${ }^{51}$ ) han aflæt hafwr 8 aff gamblæ byrp synnu ${ }^{5}$ ) ma han æy meræ gifwæ ${ }^{53}$ ) æn .XVI. öra. hwarti iorp æller lö̈zz öræ vtan æruingæ ${ }^{54}$ ) gopuilia. sighiæ aruingi ${ }^{54}$ ) ia wiper pa wari $\boldsymbol{p}_{\boldsymbol{a t}}{ }^{55}$ ) gilt. witi twe minnungæ mæn ${ }^{56}$ ) pæt aa hwars peræ wægnæ hwat som gamalt ær æller ( ${ }^{57}$ aflung. pe lotlösir æru ok bapir sighiæ ia wiper. Bæra twe hwan wæghin. pa aghi pæn wizorp ${ }^{58}$ ) handa ${ }^{59}$ ) mællum hawr. $\not \boldsymbol{r}^{60}$ ) annar uæghin ${ }^{61}$ ) .III. ok annar een. pa aa bæn wizorp pre fyl-

[^11]51) B. add. sum.
52) B. sinni.
53) A. Litt. fomissam supra lineam add. scriba.
54) B. ärvingiä.
55) B. add. ok.
56) B. minninga män.
57) B. afliny, ther \&c.
58) A. Litt. $r$ omissam supra lineam add. scriba.
59) B. sic. A. hadum.
60) B. Äru.
61) A. ueghin scriptum est, at, puncto litt. e subiecto, a supra lineam add. scriba.
ghæ. ${ }^{\text {2 }}$ ) Lagha giæf witi pat .II. lotlösir mæn maxp prasti. swa ok æn minnæær. Giwr han meræ æn lagha giæff. ${ }^{63}$ ) wæri par fastar wip som wip kiöp annat. æn pat ær iorp. ok witni æn pat ær lözöræ swa som lagh æru wm all annur maal.

## $X V$

Foræ enfalt hoor. böta ${ }^{64}$ ) .III. marker. foræ twæfalt hoor. bötæ VI marker. Gör man bapi frænsemis spiæl. ok ( ${ }^{65}$ guzeuelagh spiæl ok hoor alt m $\mu \not \partial$ ( ${ }^{6}$ enna kona. bötæ maper biscupi IX. marker. ok kunæ wæri saklös ath botum ok fasti ${ }^{67}$ ) bapin man ok kuna. pessi boot a biscuper hafwa. ${ }^{68}$ ) æller ( ${ }^{69}$ wæri sik ma̋ tolf mannæ epæ ${ }^{70}$ ) E hwar man fælz at hoor malum. pa bötæ ( ${ }^{11}$ II marker malzattæ. ok II. konumgi. ok II. allum manum ${ }^{72}$ ) æn han falz ${ }^{73}$ ) at epæ. §. 1. Fæster man sik kuna. ${ }^{74}$ ) fæstæ ${ }^{75}$ ) mæฎ IIII. fastum a manzins wægnæ. ok IIII. a kuna ${ }^{76}$ ) wæghnæ. pa aa praster pat liusa wm pre sunædagha ${ }^{77}$ ) i. kyrkiu dorum at pe vighiæs wilia. komber nokon ${ }^{78}$ ) pæn pret hionalagh quæl. pa a praster pem æy saman wighiæ. pat skall praster letæ 9 mā万 witrum mannum dömis pat hionalagh fast ok fult. pa bötæ pæn.VI. ( ${ }^{9}$ marker pat qualdæ til præskiptis. ${ }^{80}$ ) Skiliæs pe hioon at. pa bötæ biskupi hwart ${ }^{81}$ ) pre marker. æn pe waldæ bapin skilnæp. ${ }^{82}$ ) valder annat peræ. pa

XV: 1, cfr. UplL. .EB. 1: 1; KkB. 15: 2, 1.
62) B. fylyliä.
63) Addendum videtur: gangi ater alt pret ivir ar lagha giaf. Cfr. UpLL. KirkB. 14: pr.
64) B. Böte.
65) B. gudl/sinälagh spiäl, sifshaps spiäl ok \&c.
66) B. enni kunu.
67) B. fastin.
68) A. Litt.f omissam supra lineam add. scriba.
69) B. wäris mädh \&c.
70) B. add. Falder ath edhe, böte sum fyrrä saght är.
71) B. malsütta twa both marker, ok tra marker kunungi \&c.
72) B. mannum.
73) B. fäldis.
74) B. kimu.
73) B. Füsti.
76) B. kununnä.
77) B. sumnudagha.
78) B. nokor.
79) B. both marker sum thet qwäldi \&c.
80) B. add. Twe marker kirkiunni, twe marker biscupi, ok twe malsatta.
81) B. add. there.
82) B. shilnadhi.
bötæ pat biskupi VI marker Hwar, fæstningæ fæ bær aa fæstningæ fæ bötæ pre marker til præskiftis. ${ }^{83}$ ) §. 2. Gifwr man ( ${ }^{84}$ kuna sinna sak for hoor. æller kuna manni ${ }^{85}$ ) synum. æller profaster gifwr antighiæ manni æller quinne ${ }^{86}$ ) sak foræ hoor. ællr frænzemis spiæl. ${ }^{87}$ ) pa wæri sik map XII. mannæ epe. falz at epe. pa bötæ ${ }^{88}$ ) ok wndir skript ( ${ }^{89}$ gangæ. æn kona bötæ ængti. vtæn taki skrift som för ær sakt. $\quad\left({ }^{9} \mathbf{G}\right.$ G̈r profaster man sakan fram vm lagh æru. pa gifwi wt fæ pat han took. ok bötæ .VIII. örae i. pripiung hwan. ${ }^{91}$ ) ( ${ }^{2} \mathbf{~ b a ~}$ han far maß ræltom sakum. pa aa han fylghæ ${ }^{93}$ ) aff landz mannum hafwa

## XVI

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u}}$ gifwr profaster ${ }^{94}$ ) bondæ sak for ( ${ }^{9}{ }^{5}$ hælghædax brut. æller han hafwr brutit skipapan fastædagh. ${ }^{96}$ ) æller skriptæpæn man wæræ i. kyrkiu gangin. æller aat kiot ${ }^{97}$ ) i. skript. ${ }^{98}$ ) æller samwæru hafwit maß bansættum manni. wæri sik ma̋ XII manna epe æller bötæ III. marker ${ }^{99}$ ) biskupi. §. 1. Hwarghin aa biskups lænzman lagh æller pænningæ hawa vtan han hafwi rætæn malzeghændæ foræ sik. æller twegiæ manna witnæ. ${ }^{100}$ ) pe aghu witni bæræ. ok æy swæria. ok æy bötæ. ( ${ }^{1}$ hwat laghin fællis æller æy

## . XV VII.


$X V I=U p l L . K k B .16$.
83) B. add. sum fyr är sagt.
84) B. kunu sinni.
85) B. sic. A. mannum.
86) В. кипи.
87) B. fränsimis spiäll.
88) B. böti.
89) B. ganyi. Oh kuna wari til witzorda kumin: Falds hon, tha gangi vndi skript, ok böte änkti, vtan the hava barn afladh. Gör prowaster \&c.
90) C. An prowaster gör man sakan vm lagh fram.
91) B. hwarn.

XVII, cfr. UplL. KkB. 17: pr, 1-4.
92) C. Far han ey vt sakina.
93) B. fylghiä.
94) C. biscups man.
95) B. hälghudagha bruth, äller at han \&c.
96) B. fastudagh.
97) B. kiöt.
98) A. Litt. $r$ omissam supra lineam add. scriba.
99) B. both marker.
100) B. witni.

1) B. hwart laghin fylläs äller fällis.
2) B. hälghan.
3) B. add. thet.
biskupi ${ }^{4}$ ) .III. marker. æller dyli mả XII manna epe. æn æy ${ }^{5}$ ) æru vitnæ ${ }^{6}$ ) 10 till. æru vitni til pa hawi pæn wizorb skapa hawr fangit mả twem witnom. ok XIIII manna epe. ok komber hær $\operatorname{lom}^{7}$ ) $\mathrm{i}^{\mathbf{8}}$ ) XVI öre $\mathscr{e}^{9}$ ) i pripiung hwarn. ${ }^{10}$ ) §. 1. Dræper man annan wm söknan ${ }^{11}$ ) dagh bötæ biskupi ${ }^{12}$ ) III. marker. Dræper vm hælghan dagh bötæ ${ }^{13}$ ) siæx marker. ( ${ }^{14}$ Dræper twe æller fleræ en man. ( ${ }^{15}$ bötæ alla ena bot. §. 2. Slar man vigh户æn klærk som krona ${ }^{16}$ ) hafwr. ${ }^{17}$ ) bütæ byskupi siæx marker foræ banzmalit. ( ${ }^{18}$ Dræper man klærk vm söknan dagh bötæ IX marker. Dræper um hælghæn dagh ( ${ }^{19}$ man klærk bötæ .XII. marker biscupi. §. 3. Dræper man nokor ${ }^{20}$ ) innan siængær alder ${ }^{21}$ ) bötæ byscupi VI marker. swa ok æn bondæ dræper husfru sina. æller hustru ${ }^{22}$ ) bondæ sin

## XVIII

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}{ }^{\left({ }^{2}{ }^{3} æ r\right.}$ lip bar a kyrkiu garpi. pa a profaster soknæ syn til næmpnæ swa mangir bet aghæ ${ }^{24}$ ) bötæ ${ }^{25}$ ) III. marker allir. ( ${ }^{26}$ synæ mæn skulu swæriæ hwem pat till bær. ${ }^{27}$ ) §. 1. Stiæl man aff aprum i kyrkiu æller ${ }^{28}$ ) kyrkiu garpi. pa ma hwar par sin piuf taka. æy hafwr han per frip mæpæn han bröt geen sama ${ }^{29}$ ) kyrkiu. ok bötæ biskupi ${ }^{3}$ ) III. marker for ( ${ }^{31}$ brutæn kyrkiu frip
$\overline{\text { XVIII }=\text { UplL }}$. KhB. 18.
4) B. sic. A. biskuper.
5) A. v. $x y$ omissam supra lineam add. scriba.
6) B. nitni.
7) B. lom sak. C. lom.
8) C. add. Böte.
9) A. örum quoque legi potest. B. öre.
10) B. add. Äller dyli mädh fughurtan manna edhe $i$ tridiung hwarn.
11) B. sylkä̈n.
19) B. om. man klark.
20) B. nokon.
21) B. sic. A. siagær alder.
22) B. husfru.
23) C. äru barlidh a \&c.
24) B. aghu.
25) B. böten.
26) B. Thet aghu synamän at swäriä \&c.
12) B. sic. A. bishuper.
13) B. add. biscupi.
14) B. Dräpa tva äller \&c.
15) B. Bötin allir enunga biscups both.
16) B. krono.
17) A. Litt. f omissam supra lineam add. scriba.
27) B. add. Fore swinä smughu, äller är loka nidherfallin, äller är huwer af fallin, Böte tre örä both, then thet til bär.
28) B. add. $i$.
29) B. samu.
18) B. Warder han dräpin vm syknän dagh \&c.
30) B. sic. A. biskuper.
31) B. kirkiu fridh brutit.

## $\mathfrak{G} \boldsymbol{X I X}$

$\mathrm{Um}_{\mathrm{m}}$ meen epe. hwat $\mathrm{pe}^{\left.3{ }^{2}\right)}$ ) æru höghri æller læghri. ( ${ }^{3}{ }^{3}$ howzman bötæ biskupi III marker for ( ${ }^{3}{ }^{4}$ hwan pæn ep atergangx ep warper. hawr han æy ( ${ }^{3}$ pænnungæ. pa bötæ ep rikiæ. ${ }^{36}$ ) ok ( ${ }^{37}$ gangi allir undi skript. §. 1. Ganger owormaghi ep. pæn minnæ ær æn fæmtæn aræ. æller skriptæper man pæn $^{38}$ ) oledær ær i kirkiu. pæn eper dömis ogilder. §. 2. Ganger man twa ${ }^{39}$ ) epæ wm een dagh. pa a pæn eper ogilder waræ. senærmer ${ }^{40}$ ) gangin war. §. 3. Dömis eper wp ${ }^{41}$ ) aff laghmanni. pa agher ${ }^{42}$ ) bondæ̇ wald at wæpiæ sik vndir sina lanz book. ( ${ }^{43}$ ok standæ pa maal ii quærstapu. par till wæpning 11 ær wt röönt Wel ${ }^{44}$ ) han hwarti wæpiæ æller domæ ${ }^{45}$ ) standæ. pa ma profaster han af kyrkiu sætiæ. §. 4. Gangör ${ }^{46}$ ) pæn man ii kirkiu sum laghlikæ ær aff ${ }^{47}$ ) sætter. ok görs mæssu fall. bötæ III marker foræ eth ( ${ }^{48}$ ok annat. ok sua ${ }^{49}$ ) for pripiæ. æy warper pe boot meræ. Stander ( ${ }^{50}$ man vtæ dagh ok ar ${ }^{51}$ ) ok wil æy ræt göræ. pa ( ${ }^{5}{ }^{2}$ ma han i ban sætiæs. wil han æy æn pa ( ${ }^{5}$ ræt göræ ok naper sökiæ innan ( ${ }^{54}$ dagh ok aar. pa a konungi till sighiæs. ok konunger ( ${ }^{5}$ agher ywr hanum max swærp rættæ. ok vtan kyrkio garp ( ${ }^{56}$ a han liggiæ fora brup ${ }^{57}$ ) siin. ok arwr skiptæ ${ }^{58}$ ) boo hans. §. 5. Dömir

XIX: 1, $2=$ UplL. KkB. 19: 2, 3. §. 3, cfr. UplL. KkB. 19: 4.
32) A. $\operatorname{\text {orprimumscriptumest.}}$
33) B. Böte hundzman biscupi \&c.
34) B. hwarn edh atergangx warda.
35) B. päninga til, Tha \&c.
36) B. ed/neiti.
37) B. fastin allir. Kännis man widh görän edh, ok ganger ater, Tha böte ok fasti, sum fyr ür sagt. Ganger owermaghi \&c.
38) B. sum.
39) B. twe.
40) B. sidharmer.
41) A. un primum scriptum est.
42) B. aghi.
43) B. Wädhiär han, ta standi mal hans $i$ quarstadhu.
$\oint .4=$ UplL. KkB. 14: 7; 13: 2.
$\mathfrak{S} . \boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{U}$ plL. KkB. 19.5.
44) B. Wil.
45) B. domin.
46) B. Ganger.
47) B. add. kirkiu.
48) B. swa fore annüt ok tridhiä.
49) A. Man. ut videtur rec. supra lineam add.
$u$, it legeretur sulua.
50) B. han vthi.
51) B. iamlanga.
52) B. a bishuper han $i$ band sättia.
53) B. rättä sih, ok \&c.
54) B. natt ok iamlanga, Tha \&c.
53) B. a ivir \&c.
56) B. dömä: Liggi siälwer fore \&c.
37) Pro brut.
58) B. shiptin.
laghmaper nokon ( ${ }^{5}$ fallæn wndir skript. ok dömis pæn sami sipen warper mexp rættæri domi. pa fae hwar pet ater han takit hawer ok ( ${ }^{60}$ malzeghiandæn wæri saklöz. ok laghman ( ${ }^{61}$ bætræ dom sin ath III. markum. ena konungi. ok ena biskupi. ok ena som dömpder war for ( ${ }^{6}$ domuillæ sinu

$$
\boldsymbol{X} \boldsymbol{X}
$$

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ bryter klærker viper lekman. hwat brutum pæt hælzt æru pa kiæri bondæ ${ }^{63}$ ) for kyrkiunna formanni. pen ${ }^{64}$ ) biskups dom hawr. bryter ok lekman wip klærk. pa kiæræ ${ }^{65}$ ) pat a pingæ. ${ }^{66}$ ) lekman a hanum per ræt giöræ mab lagha. ${ }^{\circ}{ }^{7}$ ) æller laghabotum. æftir laghmanz dom..$^{68}$ ) Bryter ${ }^{69}$ ) kyrkionnæ ${ }^{70}$ ) hion a annat folk. æller annat folk till peræ. pat ændis ${ }^{71}$ ) æftir lanzlaghum. swa ok æll $2 r^{72}$ ) iorpæ delur. ok iorpæ awærkir ${ }^{73}$ ) æptir laghmanz domi. E. hwar ${ }^{74}$ ) bondæ faar ay ${ }^{75}$ ) ræt. pa ( ${ }^{76}$ kiæræ sik foræ konungæ sinom

## $\boldsymbol{X X I}$

12 Allir aghu pe i. guz fripi wæræ. ok pe hælghæ kyrkin. per guzlikamæ fylghæ. ${ }^{77}$ ) hwar par bryter wip annan. pet ær swa gilt sum bat waræ giorth i ( ${ }^{8}$ sialwæ kyrkiunnæ. withnis till hans brut sin mäp lanzlaghum. §. 1. Hwar som stiælz till at taka guz likama. sipæn hanum ær forbupit ${ }^{\text {9 }}$ ) bötæ III. mar-
$X X=$ UplL. KkB. 20.
59) B. fallin ok vndi \&c.
60) B. malsäyhande böte tre marker fore skadha giüld, til treskiptis. Är änkti takit, tha wari malsäghande saklös \&c.
61) B. böte tre marker fore domvillu sinä, ena kunungi, adhra biscupi, tridhiu them warder dömis.
62) Pro domuillu since. Cfr. not. 61 praecedentem.
63) B. add. sik.
64) B. them.
65) B. käri.
66) B. tingi.
67) B. layhum.

XXI: pr, $1=$ UplL. KhB. 21.
68) B. dömi.
69) B. Bryta.
70) B. kirkiuni. Male.
71) B. a ändäs.
72) B. allar.
73) B. anärkan.
74) B. add. sum.
75) B. $e y$.
76) B. kïri thet fore konungi sinum.
77) B. fylyhiä.
78) B. siälwri kirkiu, hwart äpti sinum brutum, Ok witnis til hans äptir Landzlaghum.
79) B. forbudhat.
ker. §. 2. ( ${ }^{80}$ baghar $^{8.1}$ ) bondæ ( ${ }^{82}$ aff garpi. ok at rætom kirkiu wægh sinum far. till kirkiu wiliandæ faræ. pa ær han i fullum kyrkiu fribi. swa ok hem farændæ ${ }^{83}$ ) wærper par friber brutin .i. ${ }^{84}$ ) garpi pa a. bötas .VI. marker ${ }^{85}$ ) i. pripiung hwarn mællum sins garpz ok ( ${ }^{86}$ kirkiugapz pa bötæs pre. marker .i. hwarn pripiung ok ær han a kirkiu wægh rætum far han saar i. kirkiugarpz lipi. bütæ biscupæ .IX. marker. ok. IX marker kunungi. i. kirkiugarbi .XVIII. marker. i. kirkiu dorum .XL. marker. vip fontkar LXXX. marker. i. sangus dorum ${ }^{87}$ ) .C. marker. i. sanghusi tu hundrapæ. marker. up .a. altaræ pry. hundrapæ marker æn han bær fore sik kalk æller kors thættæ fribbrut taker kununger fore ænsak ${ }^{88}$ ) sinæ ok biskuper .VI. marker fore widlæ spiæll. pættæ gaff kununger biskupi aff kirkufripi ${ }^{89}$ ) i. præstæ slufw ${ }^{90}$ ) ok præstæ garpi. ok mællum prestgarp. ${ }^{91}$ ) ok kirkiugarp ${ }^{92}$ ) §. 3. wærper man dreghin ${ }^{93}$ ) nöpoghær aff kirkiu æller kirkiugarpi ${ }^{94}$ ) hwat illgiærningis manni pæt 13 hælzst $\mathrm{er}^{95}$ ) vtan han hawi ${ }^{96}$ ) brutit gæn ${ }^{97}$ ) samu kirkiu æller han se swa ( ${ }^{98}$ banzattir kirkia hawir han ${ }^{99}$ ) wipersaght ok han er $^{95}$ ) undir suærp dömpder bütæ .XVIII. marker. taki halft krunæ ok halft kirkia. §. 4. ( ${ }^{100}$ ofwærkæ bötær bötis xptir lanzlaghum malsattæ ok allum mannum ${ }^{1}$ ) vtan i. præstæ garpi pripiunginum mæræ. ${ }^{2}$ ) foræ hælghræ mannæ hazslu ${ }^{3}$ ) sum allir pinxmæn
§. 3, cfr. UplL. KhiB. 22: 1.

92) B. kirkiu gardi.
93) B. drayghin.
94) A. Loco litt. kirki scriptum est kirkuyar, at scalpro emendatum.
95) B. är.
96) B. haver.
97) B. gen.
98) B. bandsatter, at kirkia \&c.
99) B. hamum.
100) B. Oli wärlia böter bötins \&c.

1) A. Una lineola in fine h. v. desideratur, ut legi posset mannun v. mannim. B. mannum.
2) B. minnä. Male.
3) B. hüdl/slo.
hawæ iættæt. hwar ( ${ }^{4}$ bar sitir kuar mæth giöri fram hæpzlo ok meßp pre marker biskupi. §. 5. hwar sum frip brytær pær sum biskuper wighir altare æller kirkiu æller kirkiugarp sargh $a r$ æller bloplæti slar bötæ krununnis ${ }^{5}$.XX. marker oc .XX. marker biskupi foræ fripbrut. ${ }^{6}$ ) ok saræmal æptir lanzlagham. Swa löktæs ${ }^{7}$ ) kirkiu fripir gup giwi ${ }^{8}$ ) os hymiriki pat ${ }^{9}$ ) porffuum ( ${ }^{10}$ wir wipir

Har byrias konungx balker. ok talias .i. hanum flokhær XIIf
I Vm orættæ hæmpder ok wm konungx epzöræ
II Vm hemsoknær
III Vm quinnæ frip.
IIII Vm kirkiu frip ok pings frip
$V$ Vm hamblan
V1 Vm epzöris bötær ${ }^{2}$ )
VII Vm konungx lepung ok skat ok ${ }^{3}$ ) lepangs lamæ
VIII Vm vtrop
$\boldsymbol{I X}$ Vm warphald
$X$ Vm konungs ara frip
XI Vm skiutæ giærp. ok vpsalæ ö叩ar
T hæssæ maal æru konungx epzöræ maal wm alt sweriki. やættæ ær pat första. hwar som hæmpnis aa annan. ok annar giorpæ giærpunæ. ${ }^{4}$ ) pret skulu $\boldsymbol{I}=\boldsymbol{C} \boldsymbol{p l L}$. KgB. 4.
4) B. sum ther medh sitter quar, Göri \&c. 10) B. nij näl widher.
5) B. kirkiuni. Male.
6) B. fridh brutit.

1) B. ällino, add. af tässum malum.
2) B. lyktäs.
3) A. bötör primam scriptam est.
4) A. $s$ additum at deletum est.
5) B. add. $v m$.
6) B. thet.
7) B. giärdina.
XII. mæn vita. hwat hælder han hæmpdis aa annan ok annar giorbi gærninganæ.4) æller annar skilnaper cum peræ mællom. §. 1. pættæ ær annat. hwar sum hæmpnis ${ }^{5}$ ) a giorp ${ }^{6}$ ) lagh ok gangin. ( ${ }^{7}$ aller lagha till mællæ.
pætæ ær pat pripiæ. far man hem ad ${ }^{9}$ ) aprom. ${ }^{10}$ ) een aller ${ }^{11}$ ) fleræ. ok pæs wiliændæs ${ }^{12}$ ) hanom skapa giöræ. æller nakrom ${ }^{13}$ ) ii hans garpi. pat förstæ pær $^{14}$ ) i garp kumæ. sargha. sla till blooz. dræpa. bastæ. æller bindæ ${ }^{15}$ ) pæn saldöz ær. ( ${ }^{16} \mathrm{pe}$ hawi allir brutit konungx ezöræ. ok pær ær hwar ${ }^{17}$ ) howazman ${ }^{18}$ ) for sik. per læggiæs allir biltughir. ok perræ bo till 15 skiflis. ${ }^{19}$ ) Nu kan ${ }^{20}$ ) swa wæræ at pe i garp komæ ok ængin skapa gitæ giort. wtan brytæ hus hans. dyli mexp XIIII mannæ epæ. falder at epæ. ( ${ }^{21}$ böla VI marker $\mathbf{i}^{22}$ ) pripiung hwarn. py ath per ær höt mrap litlu böt. Nu kan ( ${ }^{23}$ swa wæra. at pren falder som fangit byuper. ${ }^{24}$ ) warper han slaghin ${ }^{25}$ ) sarghæpær. æller dræpin innæn gar户 ok grindæ stolpæ liggi ogilder. §. 1. Nu kan pæn som æy ær bondæns hion. ${ }^{26}$ ) sökiæ bondæns garp foræ owinum synum i prangum. pa aghu hans arwr ${ }^{27}$ ) æn han drepin warper ${ }^{28}$ ) büter takæ: ok hin bipiæ ${ }^{29}$ ) i. frip sum ( ${ }^{30}$ iorpanæ a §. . . Nu hittis ${ }^{31}$ ) mæn sattir ${ }^{32}$ ) i garpi.
$\boldsymbol{I I}=\boldsymbol{U} \boldsymbol{p} \boldsymbol{L} . \mathrm{K}_{\mathrm{g}} \boldsymbol{B} . \boldsymbol{\delta}$.
8) IB. add. a grudh ok görä̈ sät, äller hämpnis.
9) B. gör.
10) B. ̈̈ller a layha til mäli.
11) A. omittit litteras numerales initium novi capitis indicantes; B. vero hoc loco recte incipit cap. II. Cfr. ind. capp.
12) 13. $a t /$.
1) 13. add. ok gör hanum fulla hemsokn, hirat the üru.
1) B. eller.
2) B. wiliandis.
3) B. nolirum.
4) B. ther.
5) B. add. nokon.
6) B. Tha hawa ther aller \&c.
7) B. add. therä.
8) B. hurdzman.
9) B. add. !anya.
10) B. add. ok.
11) B. Büte sextan örä i tridhiung \&c.
12) B. sic (cfr. not. 21 praecedentem). A. om. $i$.
13) B. then falla sum \&c.
14) B. add. thet är then hemsoln wil görä.
15) B. sic; add. äller. A. slaylin.
16) B. hiona.
17) B. ärwar.
18) B. add. äller saar gör, bo at skiptä, ok.
19) B. bidhi han.
20) B. iordina atti.
21) B. hittäs.
22) B. satir.
ok skiliæs o sattir. ${ }^{3}$ ) æn po at giærp koma ${ }^{34}$ ) peræ mellom. pret ær æy hem sokn. vtan ${ }^{3 \text { 3 }}$ ) han ganger af pem garpæ. ${ }^{36}$ ) ok faar sik wakn æller ${ }^{37}$ ) fylghæ. ok ganger ${ }^{38}$ ) ater till hans ok gör fullæ gærp. pat ær hemsokn. §. 3. Rinder man at garpa $^{39}$ ) for ovinum sinum. skiuter till hans æller kaster. far pæn skapæ i ( ${ }^{40}$ garpænom stander. pet ær hemsokn. §. 4. Görs landboæ hemsokn swa ath ezörit bryz a hanom siælwm ${ }^{+1}$ ) æntwægiæ ${ }^{42}$ ) mả sarum æller drapum. ba aa han bapi boo ath skipta ok i frip bipiæ. Bryz ezörit a annæn ( ${ }^{43}$ æn a landboæ siælwm. pa a pæn bo at skiffæ som epzörit ær brutit a. ok pæn bipiæ ${ }^{44}$ ) i frip sum iorpinæ aa

## g III

 æller a hanom. ${ }^{49}$ ) ær bat swa nær wægh æller by. at höræ ma. op ok akal16 læn. ${ }^{50}$ ) witi pet XII. mæn. hwat per ær sant wm. Taker man kunu map wald. ok warpr han takin a færskö gæning. ${ }^{11}$ ) ok witnæ swa XII. mæn. pa a han wndir swærp dümæs. §§. 1. Taker man ${ }^{5}{ }^{2}$ ) konu mąp wald ok dræper hon han i by. ok witnæ swa XII. mæn ligiæ ${ }^{53}$ ) ogilder. §. 2. Taker man konu ma̋ wald ok rymær aff landi map ( ${ }^{54}$ hænnæ. ok warper laghwnnæn till walz gernungger. pa a han aldri frip fa. för æn konunnæ giftæman ${ }^{5}$ ) biper fori hanom
$I I I=U p l L . \operatorname{Kg} B . \boldsymbol{b}$.
33) B. osatir.
34) B. komi.
35) B. add. at.
36) B. gardi, add. ok i amü̈n.
37) B. sic. A. om. aller.
38) B. add. sna.
39) B. gardi.
40) B. gardinum är stadder: Thet \&c.
41) B. sic. A. sialf. vm.
42) B. antniggia.
43) B. ok äy a landboan siälwan.
41) B. bidhi.
45) B. Thätta är thet fiärda. Taker man кипи \&с.
46) Vox annars delenda est.
47) B. sic. A. syni.
48) B. antnägyia.
49) B. add. the han giordi hümi, äller hon hanum.
50) B. add. narder thet skürskutat.
51) B. giärning.
52) B. sic. A. ma.
53) B. Liggi.
54) B. hänni, varder laghlika nunnin til waldsgiärning.
53) B. gipter man.

Sitær man a kyrkiu wægh. æller a ping wæg ${ }^{56}$ ) fore ( ${ }^{57}$ manne. ok dræper han. sargher æller blopuitæ ${ }^{58}$ ) slaar. han hawr brutit konungx ezöre. kom-
 skil pem a. a kirkiu wægh æller ( ${ }^{6}$ pingwægh. ok æy aff langæ awnd. vtan aff brapum gærningum. pær ær ay ${ }^{61}$ ) konungx epzöræ brutit. §. 1. Faræ mæn fra ${ }^{62}$ ) kyrkiu æller pingi ok ${ }^{63}$ ) faræ till sin win. æller ${ }^{64}$ ) pæningx öll. æller annan stap. ok $æ y$ genstæ ${ }^{65}$ ) hem. satz ${ }^{66}$ ) foræ pem forsæti ok fa skapæ. ber ær ( ${ }^{67}{ }^{7}$ ay brutit ${ }^{68}$ ) kyrkiu friber æller pingx friber

$$
. V
$$

Taker man annan ok læper ${ }^{69}$ ) till stok ( ${ }^{(00}$ ok hugger af hænder. zeller fötir. bær ær konungx epzöra ${ }^{71}$ ) brutit. wtæn pet ( ${ }^{72}$ koma ii waghnæ skifptæ. §. 1. Gör kuna æller owrmaghi pylikæ ( ${ }^{3}$ gærnunger. bötæ mäp laghabotum. æy ma kona æller owormaghi frip fly ${ }^{74}$ )

$$
. V I .
$$

Thæssæ $^{75}{ }^{5}$ maal æru konungx epzöræ. ok aldræ höghstæ ${ }^{70}$ ) hærrænnæ i. swerikæ. hwar som par bryter a mot. han hawer ( ${ }^{7}$ allæ py forgiort. py som
$\overline{I I I I}=\boldsymbol{C} p / L . K_{y} B$.
$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{U} \boldsymbol{p} / \mathrm{L} . \mathrm{K}_{\mathrm{g}} \mathrm{B} .8$.
56) B. tingx wägla.
57) B. adhrum, dräper \&c.
58) B. blodhwiti.
59) B. Tha.
60) B. tingx wägh, af bradhum gärningum ok äy af lüngri avond: Thür \&c.
61) B. eqy.
62) B. fran.
63) B. om. oh.
64) B. add. til.
${ }^{65)}$ B. genstan.
66) B. sätz.

VI, cfr. UplL. KgB. 9.
67) B. äy kirkiu fridh äller tingx fridh brutin.
68) A. eprörit (sic) additum est, at lineola inductum.
69) B. ledher.
70) B. äller stubba, hogger $\& c$.
71) B. edzöre.
72) B. komi til i nalna skipti.
73) B. gürning: Büten ater medh \&c.
74) B. $\neq 1 y \bar{a}$.
75) B. Thessin.
76) B. högsto.
77) B. forgiort allu ty han $\& c$.
han a owan aa（ ${ }^{78}$ iorpænnæ ok swa mangir som per æru．ok swa landzuist． 17 ok biltugher ${ }^{79}$ ）læggiæs wm alt rikit．ok aldri i frip at ${ }^{80}$ ）koma．för æn pæn biper foræ hanom som han bröt till．Nu ma ængin annars for giöræ．æy （ ${ }^{81}$ fapur sönz．ok æy syn $^{82}$ ）fapurs．ok ${ }^{83}$ ）æi broper bropærs．${ }^{84}$ ）ok ængin annars forgiöræ．skifptis aldra ${ }^{85}$ ）peræ loter först ${ }^{86}$ ）aff som saklösir ara．${ }^{87}$ ） ok taki hwar sin lut sum han aa $\mathbf{i}$ lumminu ${ }^{88}$ ） $\mathbf{j}$ ezöris rættinum aal annur maal ændæs æptir hælsingæ ${ }^{89}$ ）laghum．hans lutter som brutliker ær skiptæs ${ }^{90}$ ） sipæn i pry syndær．${ }^{1}$ ）en luth（ ${ }^{2}$ taker malzeghandön．annan konunger．ok pripiæ allir mæn．pagher pæn biper foræ hanom som han bröt wip æller pæs arfwa．ba aa konunger hanom giwi ${ }^{3}$ ）frip．ok ${ }^{94}$ ）lösæ sik ii frip wip ko－ nung ${ }^{95}$ ）maø XL（ ${ }^{96}$ markum skyfling stander hanum foræ．ængæ böter．Hvat han brutit hafwr．æller bryter mæbæn han biltugher ær．bötæ pæt（ ${ }^{97}$ aftir hælsingx ${ }^{9}$ ）laghum sipen han i fryp ${ }^{9}$ ）komber．§．1．Tha thæssæ næmpd skal næmpnæs．やa skulu bær $^{100}$ ）bapir wip wæræ．ok ia wiper sighiæ kiæ－ rændi ok swarænæ ${ }^{1}$ ）ok pær ${ }^{100}$ ）næmpnis a pe næmpd sum ber bapir sighiæ ia wiper．引æn pe XII wæriæ．${ }^{2}$ ）han ær warber．pan ær ok fallin per fællæ．（ ${ }^{3} \mathrm{~m}$ 仂 synom epæ．（ ${ }^{4}$ bæssær næmpdur agha giöræs fora konungx aræ pa han ping－ tær i hælsingiæ landi a．konungx vægna．ok pæssæ næmpd skal göræs af sa－ mæ skiplaghi sum giærnningun ${ }^{5}$ ）ær giorp ii．wil pæssæ ${ }^{6}$ ）næmpd hwærti ${ }^{7}$ ） wæriæ æller fællæ．ba bötæ hwar peræ lagh slitit sum aff ganger．ok pæn
78）B．iordina，swa mangi the äru．
79）B．biltuylhir．
80）B．om．at．
81）B．fadher suns．
82）B．sun．
83）B．om．oh．
84）B．brodlurr．
85）B．sic．A．allir．
86）B．add．bort．
87）B．aru．
88）B．bouo（lege bono）．
89）B．IAülsingiä．
90）B．shiptis．
91）B．sunder．
92）B．taki malsäghanden．
93）B．giva．

93）B．giva．

94）B．add．han．
95）B．konun！e．
96）B．marker．Thänni shyffling \＆c．
97）B．äptir Landzlaghum Hälsingiä，si－ dhan \＆ic．
98）A．Litt．$l$ omissam infra lineam addidit scriba．
99）B．fridh．
100）B．ther．
1）B．swarändi．
2）B．add．medh sinum edhe．
3）B．от．тæр synom eわa．
4）B．Thesse nämpdir aghu göras fore $\& \mathrm{c}$ ．
5）B．gärningin．
6）${ }^{\circ}$ B．thüssi．
7）B．Invarti．
wæri saklös sum till byutz. ${ }^{8}$ ) ok næmpni apræ ${ }^{9}$ ) i sammæ stap. ${ }^{10}$ ) Wil annar næmpna ok annær æy. pa nænpni ${ }^{11}$ ) konungx man foræ bæn som æy wil næmpnæ. ${ }^{12}$ ) ok pæn pe fællæ wiliæ. $\mathbf{a}^{13}$ ) perræ næmpd staua. §. 2. hwar sum byltugher warber sworin. han hawr manapæ dagh at letæ sik ii frip æller ry- 18 mæ. hwar som han ( ${ }^{4}$ husyr ywr pæn dagh bötæ III. marker til præskiftis foræ ena naat. æller wæri sik me历 XIIII pægnæ epe. husær ${ }^{15}$ ) han fleræ nætter. bötæ XL marker. ( ${ }^{16}$ æller rapæ ${ }^{17}$ ) halfwre næmpd hwat hon wil hælder wæriæ æller fællæ. $\mathrm{pe}^{18}$ ) sum pe sighiæ bapir ia wiper. Hwar sum byltughan man husær ${ }^{19}$ ) æller hemær innæn ban dagh hanum ær laghber til pæs han rymæ skal. wari saklöz ( ${ }^{20}$ foræ konungi

$$
\mathcal{F} V I I .
$$

Swa skal konungx skatter göræs i angermannæ lande. ok i mæpalpapa. hwar som a til XII öre hælsinskæ. ok ær han XX aræ gamal. æller kumin at taknum arfwi. ${ }^{21}$ ) ( ${ }^{2}{ }^{2}$ pe göræ twe ett twælyt ${ }^{23}$ ) skin. ok .V. marker ilæræptæ. ${ }^{24}$ ) aff hwæriæ ${ }^{25}$ ) skipi foræ lepungx lama. J. vma ok i bygba. ${ }^{26}$ ) ok allom pem per byggiæ norpæn foræ tu blaskorin skin aff hwærium bughæ. ok ængin ${ }^{27}$ ) lepung annan. utan wæriæ land sit hemæ. Hwar sum fæller skat konungx bötæ pre bot marker. ${ }^{28}$ ) pem taki konunger. j. sundapa ${ }^{29}$ ) $\mathbf{X}$ ( ${ }^{(30}$ mark lærept. aff hwæriu skipi. bapa ${ }^{31}$ ) foræ skat. ok lepungx lama. hwar sum ( ${ }^{3}$ 2faller lepungxlamæ. bötæ pre bot marker foræ ha. swa foræ annan. ok swa foræ pri-
8) B. biudz.
9) B. add. nümpd.
10) B. stadhin.
11) B. nämpni.
12) B. add. Kunungx man.
13) B. sic. A. om. a.
14) B. hysir ini then daghin ena nat, Böte threa bot marker, äller \&c.
15) B. Hysar.
16) Verba aller - ia nizer hoc loco inepte sunt intrusa.
17) A. halfre additum est, at lineola inductum. B. add. sialwer.
18) B. ten.
19) B. hysar.
20) C. om. fore konungi.
21) B. sic (arvi). A. arswi.
22) B. Tha görin twe \&c.
23) B. trälit. C. trälit.
24) B. läruptä.
25) B. hwariu.
26) B. Bygdu.
27) B. sic. A. angum.
28) B. add. ok skattin fram.
29) B. Sundadhi.
30) B. marker läruptä.
31) B. badhi.
32) B. fällir ledhung äller ledhungs mala.
han a owan aa ( ${ }^{\mathbf{8}}{ }^{\text {iorpænnæ ok swa mangir som per æru. ok swa landzuist. }}$ 17 ok biltugher ${ }^{79}$ ) læggiæs wm alt rikit. ok aldri i frip at ${ }^{80}$ ) koma. för æn pæn biper foræ hanom som han bröt till. Nu ma ængin annars for giöræ. æy ( ${ }^{81}$ fapur sönz. ok æy syn $^{82}$ ) fapurs. ok ${ }^{83}$ ) æi broper bropærs. ${ }^{84}$ ) ok ængin annars forgiöræ. skifptis aldra ${ }^{85}$ ) peræ loter först ${ }^{86}$ ) aff som saklösir arn. ${ }^{87}$ ) ok taki hwar sin lut sum han aa i lumminu ${ }^{88}$ ) $\mathbf{j}$ ezöris rattinum aal annur maal ændæs æptir hælsingæ ${ }^{89}$ ) laghum. hans lutter som brutiker ær skiptæs ${ }^{9}$ ) sipæn i pry syndær. ${ }^{91}$ ) en luth ( ${ }^{2}$ taker malzeghandön. annan konunger. ok pripiæ allir mæn. pagher pæn biper foræ hanom som han bröt wip æller pæs arfwa. pa aa konunger hanom giwi ${ }^{93}$ ) frip. ok ${ }^{94}$ ) lösæ sik ii frip wip konung ${ }^{95}$ ) max XL ( ${ }^{96} \mathrm{markum}$ skyfling stander hanum foræ. ængæ böter. Hvat han brutit hafwr. æller bryter mæpæn han biltugher ær. bütæ pæt ( ${ }^{97}$ aftir hælsing $x^{98}$ ) laghum sipen han i fryp ${ }^{9}$ ) komber. §. l. Tha thæssæ næmpd skal næmpnæs. pa skulu pær ${ }^{100}$ ) bapir wip wæræ. ok ia wiper sighiæ kiærændi ok swarænæ ${ }^{1}$ ) ok pær $^{100}$ ) næmpnis a pe næmpd sum per bapir sighiæ ia wiber. pæn pe XII wæriæ. ${ }^{2}$ ) han ær warper. pen ær ok fallin per feelle. ( ${ }^{3} \mathrm{~m}$ re synom epæ. ( ${ }^{4}$ pæssær næmpdur agha giöræs fora konungx aræ pa han pingtær i hælsingiæ landi a. konungx vægna. ok pæssæ næmpd skal göræs af samæ skiplaghi sum giærnningun ${ }^{5}$ ) ær giorp ii. wil pæssæ ${ }^{6}$ ) næmpd hwærti ${ }^{7}$ ) wæriæ æller fællæ. pa bötæ hwar peræ lagh slitit sum aff ganger. ok pæn
78) B. iordina, swa mangi the äru.
79) B. biltughir.
80) B. om. at.
81) B. fadher suns.
82) B. sun.
83) B. om. ok.
84) B. brodlurs.
85) B. sic. A. allir.
86) B. add. bort.
87) B. äru.
88) B. bouo (lege bono).
89) B. Mülsingiü.
90) B. skiptis.
91) B. sunder.
92) B. taki malsäghanden.
93) B. girva.
78) B. iordina, swa mangi the äru.
bilughir
81) B. fadher suns.
82) B. sun.
83) B. om. ok.
84) B. brodhurs.
86) B. add. bort.
87) B. äru.
88) B. bouo (lege bono).
89) B. Mülsingiü.
91) B. sunder.
92) B. taki malsäghanden.
93) B. gira.
94) B. add. han.
95) B. konunge.
96) B. marker. Thänni shyffing \&c.
97) B. äptir Landzlayhum Hälsingiä, sidhan \&c.
98) A. Litt. $l$ omissam infra lineam addidit scriba.
99) B. fridh.
100) B. ther.

1) B. swarändi.
2) B. add. medh sinum edhe.
3) B. om. mæр synom eわa.
4) B. Thesse nümpdir aghu göras fore \&c.
5) B. gärningin.
6) ${ }^{\text {B }}$. thässi.
7) B. Invarti.
wæri saklös sum till byutz. ${ }^{8}$ ) ok næmpni apræ ${ }^{9}$ ) i sammæ stap. ${ }^{10}$ ) Wil annar næmpna ok annær æy. pa nænpni ${ }^{11}$ ) konungx man foræ pæn som æy wil næmpnæ. ${ }^{12}$ ) ok pæn pe fællæ wiliæ. ${ }^{1{ }^{13}}$ ) perræ næmpd staua. §. 2. hwar sum byltugher warber sworin. han hawr manapæ dagh at letæ sik ii frip æller ry- 18 mæ. hwar som han ( ${ }^{14}$ husyr ywr pæn dagh bötæ III. marker til præskiftis foræ ena naat. æller wæri sik ma尹 XIIII pægnæ epe. husær ${ }^{15}$ ) han fleræ nætter. bötæ XL marker. ( ${ }^{16}$ æller rapæ ${ }^{17}$ ) halfwre næmpd hwat hon wil hælder wæriæ æller fællæ. pe ${ }^{18}$ ) sum pe sighiæ bapir ia wiper. Hwar sum byltughan man husær ${ }^{19}$ ) æller hemær innæn pen dagh hanum ær laghber til pæs han rymæ skal. wari saklöz ( ${ }^{2}{ }^{0}$ foræ konungi

## If V1I.

Swa skal konungx skatter göræs i angermannæ lande. ok i mæpalpapa. hwar som a til XII öra hælsinskæ. ok ær han XX aræ gamal. æller kumin at taknum arfwi. ${ }^{21}$ ) ( ${ }^{2}{ }^{2}$ pe göræ twe ett twælyt ${ }^{23}$ ) skin. ok .V. marker ilæræptæ. ${ }^{24}$ ) aff hwæriæ ${ }^{25}$ ) skipi foræ lepungx lama. J. vma ok i bygba. ${ }^{26}$ ) ok allom pem per byggiæ norpæn foræ tu blaskorin skin aff hwærium bughæ. ok ængin ${ }^{27}$ ) lepung annan. utan wæriæ land sit hemæ. Hwar sum fæller skat konungx bötæ pre bot marker. ${ }^{28}$ ) pem taki konunger. j. sundapa ${ }^{29}$ ) $X\left({ }^{(30}\right.$ mark lærept. aff hwæriu skipi. bapa ${ }^{31}$ ) foræ skat. ok lepungx lama. hwar sum ( ${ }^{3}{ }^{2}$ faller lepungxlamæ. bötæ pre bot marker foræ ha. swa foræ annan. ok swa foræ pri-

[^12]19) B. hysar.
20) C. om. fore konungi.
21) B. sic (arvi). A. arsni.
22) B. Tha görin twe \&c.
23) B. trällit. C. trälit.
24) B. läruptä.
25) B. hwariu.
26) B. Bygdu.
27) B. sic. A. angum.
28) B. add. ok skattin fram.
29) B. Sundadhi.
30) B. marker läruptä.
31) B. badhi.
32) B. fällir ledhung äller ledhungs mala.
pia. ${ }^{3}{ }^{3}$ ) Fæller fiærpung bötæ $X$ marker. fæller halft bötæ XX marker. fæller ${ }^{34}$ ) alt bötæ XL marker. pem taki konunger. Ganger lepunger ifwr ${ }^{35}$ ) haff. æller utt wm aspa sund pa wæri ${ }^{36}$ ) saklösir wm $^{37}$ ) lepungxlamar. ${ }^{38}$ )

## VIII

Hwar sum hær bup ${ }^{39}$ ) far .i. vtropir. æller i ( ${ }^{4}{ }^{0}$ landwarn. pryzker han 19 wiper. ok hawr $¥ y$ forfal. böta ${ }^{41}$ ) pre bot marker. halft konungi. ok halft skipnöti. ( ${ }^{4}$ hæriæ per æller brænnæ. gar skapa ${ }^{43}$ ) a land böta ${ }^{4}$ ) XL. marker. ok skiftis som för ær sakt

## IX

Böndir ok boolfastæ mæn skulu i warp sætiæs. ok æy löskæ mæn. fæller man bærg warp. bötæ sum foræ hærbup. swa ok foræ næsiæ warp. §. 1. taker styræ man warp foræ bryggiæ ${ }^{44}$ ) sina. ok ${ }^{45}$ ) warper man skurin i やæm warpæ. ${ }^{46}$ ) bötæ VI bott öræ. kan ( ${ }^{47}$ skapa warpa i skipi. vtan aff syo. æller innan ${ }^{49}$ ) aff landi. bötæ worpmaper ${ }^{49}$ ) IIII. boot marker ok skapa ${ }^{50}$ ) atter. æn pæn warber æy fangin ${ }^{51}$ ) skapa giærpi. ${ }^{52}$ ) pæn bötæ ok .III. marker warp fæller. ok skapa atær æn warpæ kan. ${ }^{3}$ ) §. 2. ( ${ }^{54}$ Sætæs per för æn hem kuma. skiftis pa $^{55}$ ) ii pry synder. ${ }^{6}$ ) Taku ${ }^{57}$ ) en lut malzeghændæn. ${ }^{\text {s }}$ ) annan

IX: pr., cfr. UplL. KgB. 12: 1. $\mathfrak{f} .1=$ UplL. KyB. 12: pr.
33) B. tridhiu.
34) B. add. skip.
35) B. iwi.
36) B. warin.
37) B. fore .
38) Pro leђunyxlama.
39) B. sic (härbudh). A. her bort.
40) B. land wärn, trydskas widher \&c.
41) B. Böte.
42) B. Häriäs ther äller brännas.
43) B. skadhi. ,
44) B. bryggiu.
45) B. om. oh.
§. 2, cfr. UplL. KgB. 11: 1.
46) B. nardi.
47) B. sidhan shadhi i stipin koma, vthan \&c.
48) A. haf additum est, at lineola inductum.
49) B. wardmadher.
50) B. stadhan.
51) B. add. sum.
52) B. giordi.
53) B. add. sum för är sayt.
54) B. Süttis thet fyr än the hem \&c.
55) B. om. מa.
56) B. om. synder.
57) B. Taki.
58) B. malsüghandi.
styræ man. ${ }^{59}$ ) pripia ( ${ }^{60} \mathbf{a}$ sættæræ ællir. kumæ pe hem at osættæ ${ }^{61}$ ) mali. bölæ ba æflir lanz laghum

## . $\boldsymbol{X}$.

 pa ær han i laghwærnapa ${ }^{63}$ ) hælsingiæ. pa ær hans frip ${ }^{64}$ ) tvinnum X VI örum $\mathrm{i}^{6{ }^{5}}$ ) væghum vti pingx ${ }^{6{ }^{6}}$ ) mællum. æn i garpi per sum han a wæzlu. taka halw dyræ ${ }^{67}$ ) æn bondæ. ær wæzlu fal i framfærp. bötæ VIII örre. ok far han at talu rættæ. ${ }^{68}$ ) æn bapar ${ }^{69}$ ) wæzlur fallæ i. framfærp ok aterfærb. bötæ XVI öre ok wirbæ wæzlæ. ${ }^{0}$ ) ( ${ }^{71}$ Lüper maper at konungx aræ a pingi. warper öxæ i huggi takin. æller swærp or sliprum dræghit. ${ }^{72}$ ) spiut $\mathbf{i}$ skuti ${ }^{73}$ ) arf aff strængi lööst. ${ }^{74}$ ) XL marka ${ }^{75}$ ) boot at. ær wagnaspiæl ${ }^{76}$ ) æller wapa. LXXX mark $a^{75}$ ) boot at bloplæti ${ }^{77}$ ) hundræpæ marker. ${ }^{78}$ ) aff hug æller dö̈z 20 drap pryhundrapæ marlier. pænna frip a han ( ${ }^{9}{ }^{9}$ i sætæ sinu. ok i samæ fiætum æn han löper at nakrom ${ }^{80}$ ) manni mreß wighænz vaknæ. ${ }^{81}$ ) pa ( ${ }^{82}$ hafuvi forlöpit fripi synum Warper a pem frip ${ }^{33}$ ) brutin sum hanom fylghix. pa ær ( ${ }^{84}$ bem böt sum bondum æn han æller per brytæ frip a manni. pa skal ( ${ }^{5}$ hfwar slika bötze han taker
59) B. styrman.
60) B. hasäter allir.
61) B. osättu.
62) B. Mordbäk.
63) B. laghvardnadhi.
64) B. fridher.
65) B. $a$.
66) B. tinga.
67) B. drryi (lege dyrri).
68) B. rättri.
69) B. badhin.
70) B. nädslo.
71) B. Än madher löper at \&ic.
72) B. drayhit.
73) B. add. eller.
74) B. lustin.
75) B. marker.
76) B. wakna spiäl.
77) B. add. $i$.
78) B. add. Hulsar äller huwdh sar, $i$ tuhundradhe marker.
79) B. isüti.
80) B. nohrom.
81) B. waknum.
82) B. hawi forlopit \&c.
83) B. fridher.
84) B. tön both.
85) B. hwar sliku bötä sum han taker.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

## . II.

Swa ( ${ }^{86}$ aghæ hælsingar ( ${ }^{87}$ snio wæghæ ok skiut göra. wip marbæk ${ }^{88}$ ) sku-
 skulu peer till hambrungis konungx förslæ fylghæ ${ }^{93}$ ) æn i. landinæ innæ ${ }^{9 \boldsymbol{4}}$ ) swa sum gamalt ok fornt hawr warit. æn norpstigher till nyurundi.95) pæpan ok till ( ${ }^{96}$ sillanger. pæpan till alnö. swa till hæsiæ. swa till ælgsio. sipæn ta$\mathrm{ku}^{9{ }^{7}}$ ) anger mæn vip. ok warpæ ${ }^{98}$ ) ater till silangrs. $\mathbf{j}$. skiutæ fær户 ær ængin frælz. iæmni ${ }^{9}$ ) bönder siælfwar ${ }^{100}$ ) skiutæ gærp sinæ i mællum i skiplaghi hwariæ. ${ }^{1}$ ) Hwar sum skiutæ gærp fæller. böta ${ }^{2}$ ) IIII. örr. komber nöpsyn af snio. pa ær ængin frælz for by pæn bup faar swa mang skiut ${ }^{3}$ ) wndir konungx pænningæ. ${ }^{4}$ ) hawi ${ }^{5}$ ) ængin wald ber sighise næy ${ }^{6}$ ) motæ. §. 1. pæssur ${ }^{7}$ ) æru upsalæ ${ }^{8}$ ) $̈$ öær sunnastæ ${ }^{9}$ ) höghær. hager ${ }^{10}$ ) i sundapy. ${ }^{11}$ ) hügher a norpstighi. næs ii silanger. ${ }^{12}$ ) Norpstigher ${ }^{13}$ ) i. syoboo raap. ${ }^{14}$ ) kutuby. pæssæ byæ ma ængin wndæn kronunna ${ }^{15}$ ) sliptæ. æller sæliæ. ok ænctæ ${ }^{16}$ ) pat par till ligger. ( ${ }^{17}$ Konungx balker lyctes swa guß lati os alla ( ${ }^{18} \mathrm{hi}$ marikis nabr faa amen
86) B. äyhu Hälsinyiär.
87) C. Sio wädhiä.
88) B. Mordbück.
89) B. add. the hanum.
90) Pro skiutum möta. B. sic.
91) B. add. skiut.
92) B. sic. A. i. ater farb an wagha skal. מeer skulu till \&c.
93) B. fylyia.
94) B. imio.
95) B. Niurunds.
96) B. Silangers, swa tüdhan ok til \&c.
97) B. taki.
98) B. nardi.
99) B. Jü̈mnin.
100) B. siälver.

1) B. Invariu.
2) B. Böte.
3) B. add. sum.
4) B. add. stial.
5) B. add. ok.
6) B. add. $a$.
7) B. Thüssir.
8) B. Vpsalar.
9) B. Sumnarsti.
10) B. Hüghür.
11) B. Sundhedhi.
12) B. Silanyri.
13) Litt. $力$ omissam supra lineam add. scriba.
14) A. syobot raap primum scriptum est. B. Sioboradhi, add. ok.
15) B. Krununni.
16) B. änhti.
17) A. Verba: Konungx balker-amen minio sunt scripta.
18) B. himeriki fa, om. amen.
( ${ }^{1}$ Här byrias Ärfda Balker. Ok tälias $\boldsymbol{i}$ hanum Flokkar siäxtan, ok sigx af thässum malum.
I. Huru Man skal laghlika Kunu fästä.
II. Vm Bryllöps giärdir.
III. Vm Giptümal.

IIII. Vm Morglingiüf.
V. Huru Kuna forwärkar Morghon gif sinä.
VI. Vm man warder i IIorsiüng dräpin.
VII. Vm the Giptur Barna gotz är firi at.
VIII. Vm Hemfölgdir.
IX. Vm Giäf ok Küp innan Siänger alster.
X. Vm Skipti, ther hion skiliäs barnlös at.

XI Vm Bryst arf.
XII. Vm Skyldarf ok Kullar arf, ok Bakarf, ok Nidherarf.
XIII. Vm Offsinnis arf, ok Rantakna kunu Barns arf, ok Skötarf, ok Träla arf, ok Biltughä mans arf.
XIIII. Vm Lighris böter, ok huru Barn skal sik Fadher wita, ok huru Frillu barn ärnis, ok vm Giäld äptir dödhan.
$\boldsymbol{X V}$. Vm Wigh arf.
XVI. Vm Jarn byrd.

Hurue Man skal laghlika Kunu füstï. I. Flokker.
MAdher skal Kınu ${ }^{2}$ ) bidhiä, ok ey medh waldi taka. Han skal fadher hünnü ok nüstä fränder at hittü, ok therü godliwilia letä. Är ey fadher til, tha är modher til: Alr äy modher til, the är brodher til: Är ey han til, tha

I, cfr. UplL. EEB. 1.

1) A. Uno folio abscisso, sequentia perierunt, usque ad verba: sum nast ar arfni, cap.

1: pr. Haec itaque, obliquis litteris insignita, ex cod. B supplevi.
2) Knnu errato typographico legitur.
är syster til, än hon gipt är. Ay ma mö mö giptï. Är ängin then til nu är vpsagder, Tha wari then nüster at giptämalum radha, ok fore barna 21 gotz at see, ( ${ }^{3}$ sum ( ${ }^{4}$ næst ær arfwi. æn arfwæ skyldæ per bæst viliæ ok bæst ( ${ }^{5}$ kunnæ. annat a fæprni ok annat a möpernæ. §. 1. Hwar sum ( ${ }^{6}$ kuna fastæ. ba fæsta mexp .VIII. fastum. IIII. a ( ${ }^{\top}$ quinnæ halfw ok .IIII. a mannæ halfw. pa hun ær til vitz ${ }^{8}$ ) kumæn. ok ær siælf wip. ær æy swa. pa hafwi hun ${ }^{9}$ ) wald næy ${ }^{10}$ ) sighiæ map næst ${ }^{11}$ ) frændom sinom. pa hun till vitz komber. gifwr ( ${ }^{12}$ hænnæ fapur æller mopur. æller bropur. æller frander æller annor nokor. ${ }^{13}$ ) æller ok hanom iorp æller lözöræ witi ( ${ }^{1+\text { pæt }} \mathrm{m} r \boldsymbol{\beta}$ fastum hwarra. ${ }^{15}$ ) hwat giwit ${ }^{16}$ ) war. Hwar som kunæ ${ }^{17}$ ) fæstær wlaghlike. bütæ .III. marker ${ }^{18}$ ) til præskiftis. æller dyli max .XII. manna epxe. at han æy ( ${ }^{19}$ wistæ at $\mathbf{p æ r}$ waræ ${ }^{20}$ ) forfall i. ( ${ }^{21}$ Takur siælf festnupa fie ${ }^{22}$ ) pa bütæ pæn sum bar. §. 2. Hwilikin ${ }^{23}$ ) mö man takur ${ }^{24}$ ) mot fapurs wiliæ. æller mopurs hwat hun taker han till apulz manz. ${ }^{25}$ ) æller ( ${ }^{26}$ lözliælæghis. wara miskunna kona fapurs ( ${ }^{27}$ æller mopurs. ok ængæ annaræ frændæ. wil ( ${ }^{28}$ fapur æller mopur hænnæ forlatæ sak sinæ. ( ${ }^{9}$ göræ pret foræ pingæ. æller kyrkiu sokn. ok sipæn taki hun fullæn ærfpa lut. delæs per wm. hwat pret war hennæ forlatit æller æy. pa witi ${ }^{30}$ ) pret XII mæn §. 3. Nu kan manz æller quinnæ hugher
3) A. post lacunam (vide not. 1. pag. 27.) hic iterum incipit.
4) B. näster wari arwä, än arwä shuldi, sum büst \&c.
5) B. kunnu, annär a fädherne, ok annär a mödherne.
6) B. kunu fäster, Tha fästi medh \&c.
7) B. hännä wäyhna, of fiura a hans wä!!hna: Tha \$c.
8) A. Litt. $t$ omissam supra lineam add. scriba
9) B. om. hun.
10) B. ne.
11) B. nästum.
12) B. hämi fadher äller modher, äller broder, äller fründer, äller annar \&c.
13) A. give supra lineam add. rec. man. saec. XVI. B. add. giva.
14) B. medh samu fastım (sic), sum fyr är sagt, huru thet giwit war.
15) Vox hivarra delenda esse videtur. Cfr. not. 14 praecedentem.
16) A. , finit bis est scriptum, at posteriori loco lincola inductum.
17) B. Kiltm.
18) A. v. marker omissam supra lineam add. man. ut videtur paullo recentior.
19) B. wisti ther wara \&c.
20) Pro waru.
21) B. Taker mö sielf füstniny, Tha \&c.
22) Pro fastnafa fa.
23) B. Invilken.
24) B. taher.
23) B. adhal mans.
26) B. löskaläghi, Wari mistumna fadhurs \&c.
27) C. ok modhors, ok änxi annärs.
28) B. fudher äller modher hänni \&c.
29) B. Tha göri thet a tingi, äller fore kirkiu sokn. Sidhan \&c.
30) B. witin.
wændis ${ }^{31}$ ) ok wiliæ æy be fæstning haldæ. ( ${ }^{32}$ hawa pa pret peræ forgiort fæstningæ fæ ${ }^{33}$ ) ok förningæ sum riwr. ok map pre marker till præskiftis. §. 4. Nu ær konu ${ }^{34}$ ) siælf a fastningæ stafwnæ. ${ }^{35}$ ) ok ær hun XII aræ. skilias $^{36}$ ) by enæst at biscuper wil

## .II.

 pem sempdæ ${ }^{38}$ ) bapum wm. ok bæræ swa faster witni taki pa pe konu mex frændæ skokki ${ }^{39}$ ) sinum. ( ${ }^{40}$ ok hetæ やæn kona laghtakin. ok æy raantakin. ${ }^{41}$ ) 2! hwar hona röwar ${ }^{42}$ ) af hanom sipan bötæ XI. marker till præskiftis. §. 1. Nu kan alth wal waræ. brupmæn geen brup ( ${ }^{43}$ fara pær skulu ii fripy ${ }^{4+}$ ) pit faræ. ok pær wæra. ok ${ }^{45}$ ) pæpæn fara. ( ${ }^{46}$ mysfyrmæ pem nokor mæpæn ${ }^{47}$ ) brup siter i festum. warper ( ${ }^{8}$ hun rani takin æller hwat brutum till hænnæ warper brutit taki halwa bötir fæstæ maper. ${ }^{49}$ ) ok halwar ${ }^{50}$ ) giftæmaper. for ranit bütis XL. marker mæ户æn hon sitter i fæstum. ok LXXX ${ }^{51}$ ) mæpæn hon sitter ii ( ${ }^{2}$ brupbænki. ok i aprum brutum ær hun halw dyri æn annor kona. warper brupgunmi pokkæ gör. wæri pæt halw högræ ${ }^{5{ }^{3}}$ ) æn apri ölbupz mæn. ok aghi siælwr sak sinæ. eptir laghum. komber brup ii siæng map bondæ sinom pa aa han foræ hana ${ }^{54}$ ) bapæ swaræ oc sökiæ. ( ${ }^{5} \mathrm{H} w a r p e r$ brup fram-

1I, cfr. CplL. AEB. 2.
31) B. wändes.
32) B. Hanti thet \&c.
33) B. sic. A. förninģ fa.
34) B. kuna.
35) B. füs/ıinga stümnu.
36) B. Shilis.
37) B. the.
38) B. samdi.
39) B. fründä flokki.
40) B. Heti tha the kuna \&ic.
41) C. woldtatin.
42) B. ranir.
43) B. koma, Ther skulu \&c.
44) B. fridhi.
45) B. add. snea.
46) B. Nlisfyrmis them nokot mädhan \&c.
47) A. Prius $a$ omissum supra lineam add. scriba.
48) B. kuna rantakin.
49) B. füsti madher.
50) B. haliva.
51) B. add. marker.
52) B. brudha bänki. I allum adhrum \&e.
53) B. dyrri.
54) B. hänni.
55) B. Warder brudhframmu tokki \&c.
ma pokkæ gör. ${ }^{56}$ ) pa ær hun ${ }^{57}$ ) halw dyræ æn annur kunæ pær $^{58}$ ) ölbupin ær. ok brupmæn halw dyri æn apræ gæstir. ölfriper ok lagha kar. ( ${ }^{9}$ wæræ æftir py som för ær want bondæ ok husfru hans ok barn peræ. ${ }^{60}$ ) hawi ${ }^{61}$ ) slikan frip som sighiæs ${ }^{6}{ }^{2}$ ) skal i manhælghis balkenom

$$
\mathfrak{G} \cdot I I I .
$$

$\mathbf{N}_{u}$ æster man lyup ok bepes giftær maal aff skyldum mannom. pa a pæn kanæ gifta som skylduster ${ }^{63}$ ) ær till hepers ok till husfru. ok ${ }^{64}$ ) till siæng halfwræ till lasæ ok lyklæ. ok till laghæ pripungæ. ${ }^{65}$ ) ( ${ }^{66} \mathrm{ok}$ til alz pæs han a æller han ${ }^{67}$ ) afwlæ $\mathrm{fa}^{68}$ ) i lözörum ${ }^{69}$ ) til allan pæn ræt war lagh æru. ok ( ${ }^{7}{ }^{0}$ ææn hælghæ eriker konanger gaff i. nampn fapurs ok sons ok pæs hæl23 ghæ andæ. §. 1. ( ${ }^{17}$ ok arfwr bondæ æller husfru frænder sinæ. ( ${ }^{2}$ rffur bapy iorp ok löz̈zöræ. aghi lözöræ bapin æn iorp aghi pæt pera sum ærwr

> .IIII.

Gifwr bondæ ${ }^{73}$ ) husfru sinnæ hindrædagx giff. hun ma hwarte siunka æller flytæ giwi swa mykyt han wil. giwr han i iorpum. ba giwi mex fastum ok fullum skiælum. giwr han i lözöræ. ${ }^{74}$ ) pa giwi maß vitnom sum lagh sighiæ. Swa mykit bondæ hænnæ ${ }^{75}$ ) giwr. swa mykit ma husfruæ ${ }^{76}$ ) bonde sinom
$\boldsymbol{I I I}=\boldsymbol{U} \boldsymbol{P} I L . \boldsymbol{E} \boldsymbol{E} . \boldsymbol{3}$.
IIII = UplL. $\boldsymbol{E}$ B. 4.

[^13]67) B. om. han.
68) B. faar.
69) B. add. ok.
70) B. hin hälglii $\& c$.
71) B. Nu ärver \&c.
72) B. arver badhi $\& c$.
73) A. bonða quoque legi posset.
74) B. lösörum.
75) B. hänni.
76) B. husfru.
ater ( ${ }^{77}$ gifwi maß samu skiælum. bæssin giæf ( ${ }^{\mathbf{7 8}} \mathbf{m o g h æ}$ pe giwi hwat pe æru ( ${ }^{9}$ riki æller fatökari
$$
V
$$
$\mathrm{N}_{\mathrm{u} \text { kan }}{ }^{80}$ ) kona hoor göræ. ok hwarper ${ }^{81}$ ) hun laghlikæ til wnnan. ${ }^{\text {82 }}$ ) pa hawr hon forgiort ( ${ }^{83}$ morghængeff sinnæ. ok allæ by hun war gipt ok giwæn till

Dræper man annan ${ }^{84}$ ) i. siængi mळß kona ${ }^{85}$ ) sinnæ. æller kona apræ i siængi ${ }^{86}$ ) mả bondæ sinom. æller warpæ bapin dræpin. rinder blop a bulster æller blea. fællæ pem XII mæn. ( ${ }^{7}$ liggi bapæn ogild. skiæræ XII mæn bem sum dræpin æru. pa fællis pæn till hundræpæ marker som drap. till præskifptis. hawr han æy pænningæ ${ }^{88}$ ) at bötæ. giældæ liif ( ${ }^{89}$ sit foræ drap.. §. 1. $\left({ }^{9}{ }^{0} \mathbf{r æ}\right.$ kær bonde hustru sinæ boort laghtaknæ. ok taker apræ i siæng mepp sik ok faar hænna lasæ ok lyklæ. pet kallr ( ${ }^{1}{ }^{1}$ wtskutz stool. böta XL. marker till praskiftis ${ }^{92}$ ) æn XII mæn fallæ ${ }^{93}$ ) han.

## .VII.

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u} \text { giptis kona ii karlz boo. giptis till lagha prypiungx. giptis karl i ( }{ }^{4}{ }^{4} \mathrm{kana}, ~}^{\text {a }}$ boo till twæggiæ lotæ. ær bær barna gööz ${ }^{95}$ ) foræ. pa skal pat först vndæn
$V=\boldsymbol{U p} l \boldsymbol{L} . \boldsymbol{E B} .5$. VI, cfr. UplL. EEB. 6.

V1I, cfr. UplL. AEB. 7: pr, 1.
77) B. giva, medh slikum samu dc.
78) B. mogho the gina, hwat \&c.
79) B. rikari äller fatähari.
80) A. v. kan omissam supra lineam add. man. forte paullo recentior.
81) B. warder.
82) B. nnnin.
83) B. morghongif sinä ok allu thy \&c.
84) B. sic (annün). A. annar.
83) B. кunu.
86) B. siüng.
87) B. Liggin badhin dc.
88) B. add. til.
89) B. fore lijf. Wräker \&c.
90) B. Wräker bonde husfru sind \&c.
91) B. vthskutz stola. Böte \&c.
92) B. treshiptis.
93) B. fällä.
94) B. kunu boo: Giptis til \&c.
93) B. barna gotz.
skifptis. ${ }^{96}$ ) ok affmærkiæs. huru mykit pæt ær sipæn rapæ for barnum. ok 24 ( ${ }^{9}$ barnæ gooz frandir pe næstu. annar a faperni ${ }^{88}$ ) ok annar a möperni. Hwar sum gifptur förær i giptu förræ ${ }^{99}$ ) æn barna gooz ær wndæn skift. bötæ VI marker till præskiftis. §. 1. Föræ ${ }^{100}$ ) man owormaghi ${ }^{1}$ ) af arfwi bollæ. ${ }^{2}$ ) vtan næsta frændæ wiliæ. böta $^{3}$ ) $\mathrm{XL}^{4}$ ) marker till præskiftis. §. 2. Nu ær barnæ gooz wndæn skift. pa mogha ${ }^{5}$ ) barn bolagh læggiæ. ma̋ fapur æller ok mopur. maj ( ${ }^{6}$ næstæ frændæ raap. ma力 .VIII. fastum pe skulu ${ }^{7}$ ) wip wæræ. bapæ ${ }^{8}$ ) pa pat saman læghs ( ${ }^{9}$ ok swa pa pat skifwtis

## .VIII.

$\mathbf{N}_{\mathbf{u}^{10}}$ ) ær maper twægifpter. ok ær ${ }^{11}$ ) för vndæn skifpt. pa taker ${ }^{12}$ ) ein maper halft wip twa kunar. ${ }^{13}$ ) swa ok æn prær ${ }^{14}$ ) æru. ær kona twægifpt. ok $\not \approx{ }^{15}$ ) för wndæn skift. pa taki hun pripiung vip twa mæn. swa ok æn pe ${ }^{16}$ ) æru prir. §. 1. Nu kan bapi faper ok moper döp wæræ. rapa ${ }^{17}$ ) pa foræ barnæ ${ }^{18}$ ) ok barnæ gooz. frænder pe næsstu. a ( ${ }^{19}$ fæpurnæ ok möpernæ. kunnu per mællum siin ${ }^{20}$ ) delæ. rapa ${ }^{21}$ ) pa pæn som bæter kan. ok bæter wil. till pæs par $^{22}$ ) barn till vipz ${ }^{23}$ ) koma. viti bat præster peræ mả twem sanundæ mannom ${ }^{24}$ ) sum pem sæmber a. Nu lifwr faper æller moper.

VIII: pr, $1=$ UplL. AEB. 7: 2, 3.
96) B. skiptüs.
97) B. barna gotse fränder \&c.
98) B. fädlıerni.
99) B. fyr.
100) B. Förir.

1) B. add. ok hans gotz.
2) B. $b \rho l \ddot{a}$.
3) B. Böte.
4) C. attatighi.
5) B. mogho.
6) B. nästu frändä radhi.
7) B. add. thär.
8) B. om. baдar.
9) B. swa ok tha thet skiptis.
10) Quae in principio et §. 1. huius capitis
leguntur, ea pertinent ad caput proxime antecedens. Cff. UplL. AB. 7: 2, 3.
11) Adde ai. Cfr. UplL. AB. 7: 2. not. 59.
12) A. am additum at lineola inductum est.
13) B. kunur.
14) B. triär.
15) Adde ai. Cfr. UpIL. AB. 7: 2. not. 63.
16) A. se additum at lineola inductum est.
17) B. Rad/hin.
18) B. barnum.
19) B. fädherni, ok swa a mödherni.
20) B. om. siin.
21) B. Radhi.
22) B. at.
23) B. witz.
24) B. sanninda mannum.
ok wil æy a gifpto gangæ. $\mathbf{p a}^{25}$ ) rapi pat foræ barnom ok barnæ gooz mả pem skyldæstæ ${ }^{26}$ ) a apru ${ }^{27}$ ) halw §. 2. Dör fapur ${ }^{28}$ ) æller moper. ok kræfwiæ ( ${ }^{2}{ }^{9}$ syskin sipæn æfptir lut sinum. bæræ ${ }^{30}$ ) pa ater gifpt sinæ till skiftis maj swornum epe ${ }^{31}$ ) atta $^{32}$ ) fastar ${ }^{33}$ ) per wip wara ${ }^{34}$ ) at pet giwit war. ær pæt forgiort. pa standæ ${ }^{3}$ ) pat i lut hans. ær pat bætræ. wæri ok hans

## IX

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ a bonde wald ath gifwæ husfru sinna till priggiæ marka. ${ }^{36}$ ) swa ma ok 25 husfru hanom gifwa. §. 1. alt pæt bondæ ok husfru köpa saman. bapæ iorp ok lözöræ. pat kaller siængæ köp. ( ${ }^{37}$ aghæ hustru prypiung ok bondæ twa ( ${ }^{3}$ lyti i boolkiöpum.

## . $\boldsymbol{X}$.

$\mathbf{N u}_{\mathrm{kanu}}{ }^{39}$ ) hion barnlöz ${ }^{40}$ ) skiliæs. taki pa $^{41}$ ) hwart peræ siæng afptir ${ }^{42}$ ) annat pe ( ${ }^{43}$ bæstæ. meap bolster ok ${ }^{44}$ ) ( ${ }^{4}$ howp dyna. linlak ok a klæpæ. ok agha ${ }^{46}$ ) hwart peræ kirkiu klæpæ ${ }^{47}$ ) siin pe bæstæ i allom stykkiom. æn swa till ær. Lifwr bondæ æftir husfru sinæ. agha ${ }^{48}$ ) hæst sin pæn bæst ær. ok

VIII: $2=$ UpiL. EB. S: 1.
IX $=$ CplL. EB. 9.
25) B. om. $\not$ a
26) B. skyldastu.
27) B. adhra.
28) B. fadher.
29) B. sydskini äpti \&c.
30) B. Bäri.
31) A. at additum at lineolis inductum est.
32) A. faf additum est, at lineolis inductum.
33) Pro fasta. B. sic; add. the.
34) B. waru.
35) B. standi.

364 B. marker. Male.
37) B. Aghi husfru thridhiung $\& c$.
$X=U p l L . \operatorname{EB} .10: p r, 1$.
38) B. luti $i$ boolköpinu.
39) B. kunnu.
40) B. add. ath.
41) B. thär.
42) B. äptir.
43) B. büstu hälder än the wärstu, meedh bulstär \&c.
44) B. sic. A. ob.
45) B. bleo, ok hofda dynu, ok aklädhi.
46) B. aghi.
47) B. kirkiu klädhi.
48) B. Aghi.
sapul vtæn ( ${ }^{9}$ skiftæ. ok pat han ma faræ til wighis map æn swa till ær. ængin annar arfwingiæ ${ }^{50}$ ) a pætta kræfwiæ. vtan bondæ ok ${ }^{51}$ ) husfru. pættæ nu ær sakt a vtæn skifpta ${ }^{5}{ }^{2}$ ) væræ. §. 1. Dör bondæ barnlöz. olk pæn kræfwr ( ${ }^{3}$ till arfws till bær. hustru sighir sik m$\nrightarrow \nexists$ barni ware. föpes pet barnit ${ }^{54}$ ) i pem X manapæ ${ }^{55}$ ) æftir pæt bondæn döper ær. taki pæt barn arff. ok orff. pat kaller senape arff. ${ }^{6}$ ) föpæs ( ${ }^{5}$ bat senæræ. pa ma æy horbarn arfwi skiffte. fylle ${ }^{58}$ ) pa ater pret hun hafwr forgiort aff py gozi sum synt ok seet war. pa bondan ${ }^{59}$ ) doo
. 1 .
Dör bondæ ok lifwr barn æflir. pa ærfwr barn faper sin ok swa moper sum faper. ær bapi æfptir syster ok broper. pa takr ${ }^{\circ}$ ) syster pripiung wip broper sin. æ huru ${ }^{61}$ ) mang ( ${ }^{6}{ }^{2}$ syslin æru. pa taki æ syster pripiung wip broper. lifwr ${ }^{63}$ ) barn aftir broper. taki slikt broper barn sum broper. ok slikt systær barn sum syster. swa æruis alt till fæmptæ manz æ hwart æftir tüpæs 26 man ${ }_{j}^{\text {elller }}$ kuna prer hwart füpis fram aff apræ ${ }^{64}$ ) ær xy broper ${ }^{65}$ ) barn æller syster barn. ok ( ${ }^{6}$ hafwi pe pa barnæ barn æftir sik. ( ${ }^{6}{ }^{7}$ taki pæn arff oc orff broper lut sum af broper ær wt kommin. ok ( ${ }^{68}{ }^{8}$ pæn syster lut sum aff syster ær wt kummin. æy ganger pænnæ ${ }^{69}$ ) arf længræ ${ }^{70}$ ) æn nu ær' sakt wm bryst arff
$X I=C p l L . L E B .11: p r$.
49) B. shipti, ok wakn the han ma wäl til
60) B. taki. mighis medh fara, än \&c.
61) B. swa.
50) B. ärvingi.
51) B. äller.
52) B. skipt.
62) B. systiani the äru.
63) B. Liva.
53) B. arf sum til bär, Ilusfiru sigher \&c.
64) B. adhru.
54) C. add. Ok $i$ hem komber.
63) B. brodhers.
53) B. manadhum.
66) B. hawa thön barn ällär barnabarn \&c.
56) C. Senadhä manadhe.
67) B. Takin thön arf \&c.
57) B. ok thy senür.
68) B. systor luth then of $\& c$.
58) B. Fylli.
69) B. thetta.
59) B. bonden.
70) B. längär.

## . XII .

Um skyld arff. ( ${ }^{71}$ taki fapur $\operatorname{arf}^{7{ }^{2}}$ ) æftir sun sin. ok datter ${ }^{73}$ ) sina. ok ${ }^{74}$ ) moper sum faper. bropr ok ${ }^{75}$ ) syster hwar ${ }^{76}$ ) æftir sinom lut æn ( ${ }^{7}{ }^{7}$ bæn aruinger warbæ. ${ }^{78}$ ) prer skils siænger alder sum syskin ${ }^{79}$ ) æru fleræ æn eet. par komber broper at arfwi broper sinum. arfwi ok aldrigh kuller. kul. för æn annar ær alder döber. ok aldri siænger alder anner. ${ }^{\circ}$ ) för æn annan ær alder döper. ær pa bapi ( ${ }^{81}$ aftir synder kullæ ok sam kulla. pa taki samkulla III. lytæ. ok synder kullæ ${ }^{82}$ ) pripiung. æ hwart ${ }^{83}$ ) pet ær syster æller broper. wari lagh ${ }^{84}$ ) samu §. 1. vm iæmpnæpæ arff. Delæs viper faper fapur ${ }^{85}$ ) ok moper faper. taki half hwar pere. Delæs saman faper moper ok moper mopur. ${ }^{86}$ ) pe æru iæmnæ at arfwi. E hwar som delæs ( ${ }^{37}$ saman a fapernæ ok möpernæ. bapi iæmskild ${ }^{88}$ ) taki half ${ }^{89}$ ) hwar peræ. §. 2. All quinnæ arf skulu utt giwæs i vm iorpum. æn pær ${ }^{9}$ ) till æru æflir ( ${ }^{91}$ rættæ sylf tali. §. 3. Delæ mæn vm arf ok sighiæ sik bapir iæmpskyldir wæræ. hawi pa frammæ .II. talu mæn. ${ }^{\mathbf{2}}$ ) pæn pe wiliæ till arfs swæriæ mrep .XIIII. manna ebe pa taki ( ${ }^{3}$ han arff.

## XIII

Um ofsinnis arff. Ganger hær a land. aka mæn i wak. forfaræs i eldi æl-

XII: pr., cfr. UplL. AEB. 12, 13.
$\oint .1=$ UplL. AB. 15: pr.

XIII: pr., cfr. CplL. AEB. 17: pr.
71) B. Fadher taki arf \&c.
72) A. aftir additum at lineolis inductum est.
73) B. dotter.
74) B. add. swa.
75) B. sum.
76) B. luwart.
77) B. thön ärvingia \&c.
78) B. add. Vm Kullür arf.
79) B. sy/shuni.
80) B. annur.
81) B. äpter, snnderkulli (sic) ok samkulli: Taki samkulli tra lyti \&c.
82) B. sunderkullä.
83) B. hwat.
84) B. sic. A. om. lagh.
85) B. fadhurfadher.
86) B. modhor modher.
87) B. widher a füdherni ok mödherni.
88) A. Posterius $i$ in $y$, ut videtur, mutare voluit scriba. B. iamnshiyld.
89) B. half.
90) B. ther.
91) B. rättu silf tali.
92) B. add. Oh.
93) B. then arf the til witä.
sapul vtæn ( ${ }^{4}$ skiftæ. ok pat han ma faræ til wighis maß æn swa till ær. ængin annar arfwingiæ ${ }^{0}$ ) a pætta kræfwiæ. vtan bondæ ok ${ }^{51}$ ) husfru. pættæ nu ær sakt a vtæn skifpta ${ }^{52}$ ) væræ. §. 1. Dör bondæ barnlöz. ok pæn kræfwr ( ${ }^{3}$ till arfws till bær. hustru sighir sik meßp barni waræ. föpæs pret barnit ${ }^{54}$ ) i pem X manapæ ${ }^{55}$ ) æftir pæt bondæn döper ær. taki pæt barn arff. ok orff. pat kallar senape arff. ${ }^{6}$ ) föpæs ( ${ }^{5}$ pet senæræ. pa ma æy horbarn arfwi skifftæ. fyllæ ${ }^{58}$ ) pa ater pat hun hafwr forgiort aff by gozi sum synt ok seet war. pa bondan ${ }^{59}$ ) doo

## . 1 I.

Dör bondæ ok lifwr barn æflir. pa ærfwr barn faper sin ok swa moper sum faper. ær bapi æfptir syster ok broper. pa takr ${ }^{6}{ }^{\circ}$ ) syster pripiung wip broper sin. æ huru ${ }^{61}$ ) mang ( ${ }^{6}{ }^{2}$ syskin æru. pa taki æ syster pripiung wip broper. lifwr ${ }^{63}$ ) barn $\mathfrak{x f t i r}$ broper. taki slikt broper barn sum broper. ok slikt systær barn sum syster. swa æruis alt till fæmptæ manz æ hwart æftir föpæs 26 man æller kuna prer hwart föpis fram aff apræ ${ }^{64}$ ) ær æy broper ${ }^{65}$ ) barn æller syster barn. ok ( ${ }^{6}{ }^{6}$ hafwi pe pa barnæ barn æftir sik. ( ${ }^{67}$ taki pæn arff oc orff broper lut sum af broper ær wt kommin. ok ( ${ }^{68}$ pæn syster lut sum aff syster ær wt kummin. æy ganger pænnæ ${ }^{69}$ ) arf længræ ${ }^{70}$ ) æn nu ær'sakt wm bryst arff

49) B. shipti, ok wakn the han ma wäl til wighis medh fara, än dic.
50) B. ärwingi.
51) B. äller.
52) B. skipt.
53) B. arf sum til bür, Ihusfru sigher \&c.
54) C. add. Ok $i$ hem homber.
55) B. manadhum.
56) C. Senadhä manadhe.
57) B. oh thy senür.
58) B. Fylli.
59) B. bonden.
60) B. taki.
61) B. swa.
62) B. sylstani the äru.
63) B. Liwa.
64) B. adliru.
63) B. brodhers.
66) B. heava thön barn ällär barnabarn \&c.
67) B. Takin thön arf \&c.
68) B. systor luth then of \&c.
69) B. thetta.
70) B. längär.

## . XII .

$U_{m}$ skyld arff. ( ${ }^{1}$ taki fapur $\operatorname{arf}^{7^{2}}$ ) æftir sun sin. ok datter ${ }^{3}$ ) sina. ok ${ }^{74}$ ) moper sum faper. bropr ok ${ }^{75}$ ) syster hwar ${ }^{76}$ ) æftir sinom lut æn ( ${ }^{7}$ ææ aruingar warpæ. ${ }^{78}$ ) per skils siængar alder sum syskin ${ }^{79}$ ) æru fleræ æn eet. per komber broper at arfwi broper sinum. ærfwi ok aldrigh kuller. kul. för æn annar ær alder döper. ok aldri siænger alder anner. ${ }^{80}$ ) för æn annan ær alder döper. ær pa bapi ( ${ }^{81}$ aftir synder kullæ ok sam kulla. pa taki samkulla II. lytæ. ok synder kullæ ${ }^{82}$ ) pripiung. æ hwart ${ }^{83}$ ) pret ær syster æller broper. wari lagh ${ }^{54}$ ) samu §. 1. vm iæmpnæpæ arf. Delæs viper faper fapur ${ }^{85}$ ) ok moper faper. taki half hwar pere. Delæs saman faper moper ok moper mopur. ${ }^{86}$ ) pe æru iæmnæ at arfwi. E hwar som delæs ( ${ }^{87}$ saman a fapernæ ok müpernæ. bapi iæmskild ${ }^{88}$ ) taki half ${ }^{89}$ ) hwar peræ. §. 2. All quinnæ arf skulu utt giwæs i vm iorpum. æn pær ${ }^{90}$ ) till æru æftir ( ${ }^{91}$ rætæ sylf tali. §. 3. Delæ mæn vm arf ok sighiæ sik bapir iæmpskyldir wæræ. hawi pa frammæ .II. talu mæn. ${ }^{92}$ ) pæn pe wiliæ till arfs swæriæ mrep .XIIII. manna epe pa taki ( ${ }^{3}$ han arff.

## NIII

$U_{m}$ ofsinnis arff. Ganger hær a land. aka mæn i wak. forfaræs i eldi æl-

XII: pr., cfr. UplL. ABB. 12, 13.
$\oint .1=$ UplL. $\operatorname{EB}$. 15: $p r$.
71) B. Fadher taki arf \&c.
72) A. aftir additum at lineolis inductum est.
73) B. dotter.
74) B. add. swa.
73) B. sum.
76) B. lowart.
77) B. thön ärvinuia \&c.
78) B. add. Vm Kiullär arf.
79) B. syshiuni.
80) B. anmur.
81) B. äpter, smuderkulli (sic) ok samkulli: Tati samkulli tra lyti \&c.
82) B. sunderkullü.
83) B. hwat.
84) B. sic. A. om. lagh.
85) B. fadhurfadher.
86) B. modhor modher.
87) B. widher a fädherni ok müdherni.
88) A. Posterius $i$ in $y$, ut videtur, mutare voluit scriba. B. iamnshiyld.
89) B. half.
90) B. ther.
91) B. rättu silf tali.
92) B. add. Oh.
93) B. then arf the til witä.
ler watni. ærwæ ${ }^{94}$ ) pe sum næstir æru sum förræ ær sakt. §. l. Vm sköt 27 arff. aflæ ${ }^{95}$ ) man barn i löskö læghiæ. ${ }^{96}$ ) ok vighis han sipæn mæゐ hænnæ. taki pat barnit ${ }^{97}$ ) arff. §. 2. Taker man kunu mäp wald. ok warper hun hawndæ ${ }^{98}$ ) i py. ( ${ }^{9}{ }^{9} \neq æ l l æ$ han XII mæn per ( ${ }^{100}{ }^{0}$ forö. taki pet barnit arf. æ hwar py kan arf till fallæ. §. 3. Warper kunæ hær takin mả afling bondæ sins. kan pæt barn ater koma. ( ${ }^{1}$ skupæ pat ${ }^{2}$ ) profaster ma̋ XII mannom hwat pat barn skal arf taki ${ }^{3}$ ) æller ok æy. §. 4. Nu kan man æller kunæ wtlændæs ( ${ }^{4}$ döæ. pe delæ wm arf sum hemæ æru. hafwr annær ( ${ }^{5}$ witnæ till pe a grawæ bakkæ waræ. ${ }^{6}$ ) pa a han vipzorp. ${ }^{7}$ ) viti pat ma̋ XIIII mannum. §. 5. Hwar sum annan ${ }^{8}$ ) dræper till arfs. wæri skilder wiper arf ok böta ${ }^{9}$ ).C. marker till præskiftis. æn pat ær mä̉ wiliæ giorth. ok biscopi.VI. marker. war pet maß wapæ giort. ( ${ }^{10}$ ba büta IX marker till præskifptis. ok biscupi pre marker. witi ${ }^{11}$ ) pat XII. mæn hwat pat war giort mả wapæ æller mäb ${ }^{12}$ ) wiliæ. §. 6. Fæster man ( ${ }^{13}$ kona helbryghpæ. æller siuker. pe han hafwr forrra ${ }^{14}$ ) barn ma̋ afæt ma̋ fastum ok ${ }^{15}$ ) skiælum. pat ær apulkona barn. ${ }^{16}$ ) §. 7. Wil kuna ath arwi ( ${ }^{17}$ kumma. sigher sik hawa fööt barn. ${ }^{18}$ ) pet barn war döpt ii vatni ok paa miælk ${ }^{19}$ ) aff moper spina. pet

94) B. Ärni.
95) B. Afler.
96) B. löskä läghi.
97) B. barn.
98) B. hawande.
99) B. ok fälli han \&c.
100) B. fore: Tha taki barn arf.

1) B. Tha skudhi thet \&c.
2) A. pro additum est, at rubralineola inductum.
3) B. taka.
4) B. döia, of the $\mathbb{C}$.
5) B. witni til, therä a \&c.
6) B. waru.
7) B. witzord.
8) A. aman scriptam est, at ultima lineola litt.
§. 5, cfr. UplL. AB. 17: 1.
$\delta .6=$ OplL. $E B .18$.
§. 7, cfr. UplL. EEB. 11: 1.
$m$ deleta, ut legeretur $n$, et alterum $n$ supra lineam additum.
9) B. büte.
10) B. Böte niu \&c.
11) B. Witin.
12) B. om. mæр.
13) B. kunu, siuk aller hälbrigdu, the $\& c$.
14) Lege forra. B. fyrra.
15) B. add. fullum.
16) B. adhal kumu barn; add. à hvat han dör äller äy. Aflar man barn ifüstum,
Thet är adhalhunu barn.
17) B. koma, ok sigher $\$ c$.
18) B. add. ok.
19) B. miölk.
barn ma i ( ${ }^{2}{ }^{0} \mathrm{kyrkægarp}$ iorbæs. bæri pat ${ }^{21}$ ) præster witni m $\not \subset \supsetneqq$.II. ${ }^{22}$ ) mannom. per kumbr moper at maghar arwi ( ${ }^{23}$ barn sins. iæfwær ${ }^{24}$ ) bær $^{25}$ ) wm pa fyllæ ${ }^{26}$ ) æptir mąp XIIII manna epe. §. 8. Warper man byltughur ${ }^{27}$ ) ok aflær barn mả husfru sinnæ för æn han ${ }^{28}$ ) hawr frip fangit. pet barn heter rishof ${ }^{2} .^{29}$ ) pat barn ma æy arf takæ. ( ${ }^{3} \mathrm{~h}$ wwrtæ æptur fapur æller moper E huru ${ }^{31}$ ) biltughum manne falder arff. ${ }^{32}$ ) mæpæn han byltugher ær. pa


## $\mathfrak{J}$ XIIII

Spanar man moper mans æller dotter. bötæ .VIII. marker. IIII. malsattæ .II. 28 konunge ok .II. ællom ${ }^{35}$ ) mannom. ${ }^{36}$ ) spanar man kuna $^{3{ }^{3}}$ ) mans af garpi. swa at hænnæ ${ }^{38}$ ) fylgher koster æller klæpi ba gifwi vtt kost swa mykin. sum han vil epæ ${ }^{3.9}$ ) æftir fyllæ. ok bötæ .IIII. marker malzættæ ${ }^{40}$ ).II. konungi. ok II. allum mannum. ( ${ }^{4}$ Spanar man syster mans. bötæ II. marker malzattæ .I. konungi ${ }^{42}$ ) ok .I. allum mannum. Later mö liggiæ ${ }^{43}$ ) sik. bötæ han faper hænnæ XVI ör،e. ${ }^{44}$ ) broper .VIII. örce. syslingæ ${ }^{5}$ ) IIII öræ æn aff garpi lokker swa at kost maß fylghiær. wari boot halfw meræ. §. 1. Fapur ${ }^{46}$ ) a frilla barn ${ }^{47}$ ) föpæ sipæn pat ær aff spinæ want par til ( ${ }^{48}{ }^{\mathbf{f} 0} \mathbf{0} \boldsymbol{p}$ moper.

## XIII: \&, cfr. UpIL. .EBC. 21.

20) B. krikiugard (sic) iorda.
21) B. thär.
22) C. tolf.
23) Pro barns sins. B. barni sinu.
24). A. Posterius $a$ omissum supra lineam add. scriba. B. Jäwäs.
24) B. thet.
25) B. fyllis.
26) B. biltugher.
27) A. v. han omissam supra lineam add. scriba.
28) B. rishafdi.
29) B. livarti äpti \&c.
30) B. hwar.
31) B. add. til.
32) B. wari.
33) B. ärvä.
34) B. allum.

XIIII: 1 = UplL. AEB. 23: 2.
36) B. add. Spanar syster mans, Böte twa marker malsüghandi, ena Kunungi, ok ena allum mannum. Cfr. not. 11 infra.
37) B. kunu.
38) B. hänni.
39) B. edh.
40) B. malsatta.
41) B. om. Spanar - mannum. Cfr. not. 36 supra.
42) A. ko scriptum est, omissa nota abbreviationis.
43) B. lighrä.
44) B. add. ok.
45) B. sydzlunga.
46) B. Fadhir.
47) B. frillu barn sit.
48) B. tha födhe thet modher.
§. 2. Frillæ barn ${ }^{49}$ ) skal hafwa .VI. marker. dotter ${ }^{50}$ ) III. marker. æru peer twa. taki babi .VI. marker. æru pe fleræ. fa æy py meræ. vtan ( ${ }^{61}$ sïn faa folkwakn æfptir faper sin hug wakn ok liifwakn. ok ${ }^{52}$ ) III ( ${ }^{53}$ tylter skötæ stræng. ok bughæ. Kunnu frillæ barni ${ }^{44}$ ) pænningæ waxæ ${ }^{55}$ ) skiftis swa hans arf sum all annor arf. §. 3. æru giæld æftir döpæn. ${ }^{56}$ ) hafwi ængin wald arfwi skifptæ ( ${ }^{57}$ förræ giæld æru aff markap pe han giældæ attæ. Winnis æy pænungæ ${ }^{58}$ ) till. pa brista ${ }^{59}$ ) slikt aff mark sum aff mark. par ær want pænningæ taka sum ængu ${ }^{60}$ ) till æru. ok ( ${ }^{61}$ arfiwr wæri saklösir. Hwar pæn ${ }^{62}$ ) annan ærfwr. ( ${ }^{63}$ hawi swa lett sum liuft. dyl han giæld $\mathrm{pa}^{64}$ ) dyli sum lagh sighiæ

$$
. \boldsymbol{X} \boldsymbol{V} .
$$

$\mathrm{Um}^{6{ }^{5}}$ ) wighærfp. Sun ær wigharfwi ${ }^{60}$ ) fapurs. ok faper sunar. ${ }^{67}$ ) broper bropars. Nu ær sunar sun. Nu ær fapur fapur. ${ }^{68}$ ) $\mathbf{N u}$ ær bropar sun. Nu
 broper. Nu ær moper broper. ær ${ }^{71}$ ) ængin till af pæssum. pa gangi wighar 29 ærff $^{7}$ ) sum all annor arff

XIIII: 2, cfr. UplL. AEB. 24: pr.
49) B. Frillu barn.
50) B. add. taki.
51) B. sun fai \&ic.
52) B. om. ok.
53) B. tölptir skutä sträng, ok bogha.
54) A. filli barni scriptum est, at litteris filli rubra lineola inductis, frilla supra lineam add. scriba. B. frillubarni.
55) B. wäxä.
56) B. add. Tha
57) B. äpter han fyr än giäld \&c.
58) B. päninga.
59) B. bristi.
60) B. änyi.
$\oint .3=$ UplL. $\boldsymbol{A E B} .85: p r$.
61) B. arwer warin saklösir.
62) B. sum.
63) B. Tha ärwi swa \&c.
64) B. om. $\not a$.
65) B. om. Um wigharff.
66) A. Loco $v$. wigharfni aliud quoddam vocabulum antea fuit scriptum.
67) B. add. ok.
68) B. fadhur fadhir.
69) B. syster sun.
70) B. modhor fadhir.
71) B. add. ok.
72) B. wigher arf.

## .X VI.

 рæn næstæ ( ${ }^{74}$ opunzdagh afptæ per iunkhærre magnus war halshuggin. VIII. daghum afptir ${ }^{75}$ ) sancta trinitatis dagh i stokholmi. for py at ærkiæbiscop ${ }^{76}$ ) olawr kiærpi ath iarnbyrp war ater wptakin i. hælsingiæ landi. sipæn hun war af laghp i konung magnusæ ${ }^{77}$ ) daghæ ${ }^{78}$ ) ऐa staddis pættæ ii stokholmi af alt konung magnusæ raap som konunger ær bapæ i sweriki ok norghi. ath iarnbyrp skuldæ aldri optæra ${ }^{79}$ ) wæra. ok tox 引ær foræ pe ${ }^{50}$ ) samu ${ }^{81}$ ) rætter sum förræ war ${ }^{82}$ ) vm pe $^{83}$ ) maal iarnbyrpæ maal waru. ok skal bötis ${ }^{84}$ ) for hwart maal. ( ${ }^{85}$ pret nampd fæller swa sum ( ${ }^{86}$ föra iarni ${ }^{87}$ ) vrpa fuul. §. 1. wænir man annan ${ }^{88}$ ) til piufs. æru æy aterfang till. ok a hændi takit. ( ${ }^{89}$ wæpi bapin till ( ${ }^{90}$ IIII. marka. pet skulu. XII. mæn ${ }^{91}$ ) witæ hwat prer $\not \mathrm{r}^{92}$ ) sant wm. ok hawi pæn wæp fæ som winder meep XII. mannum. ${ }^{93}$ ) pæssa næmpnd ${ }^{94}$ ) a ( ${ }^{9}$ konungx mæn halwa. ok malatii næmpni. ok halfuæ pæn sakin gifs ok swa wæræ ${ }^{90}$ ) i allom malom. per næmpder maal æru. wtan pet. naar kuna wil barnafaper sin witæ. æller barn faper æftir moper sina döฤæ. ра а hwart peræ een man næmpnæ. ${ }^{97}$ ) tiltalændæ. ok swarændæ.

XVI: 1, cfr. UplL. AB. 23: pr, 1.

[^14]pe II. skulæ ${ }^{98}$ ) boki ( ${ }^{9} \mathrm{~h}$ nder taka. ok swæriæ. at pe .VI. sanundæ mæn ${ }^{100}$ ) næmpnæ hwar peræ. pe XII. sculu annan wæriæ. ok annan ${ }^{1}$ ) fællæ map sinum epe. fælz ${ }^{2}$ ) mannin. bötæ .III. marker ${ }^{3}$ ) at han barn duldi. ok lighris boot 30 æftir lanz laghum. ( ${ }^{4}$ fælz kunu æller barnit. pa rapi pat biscuper hwat pæt barn skaal inlændis wæræ æller ( ${ }^{5} æ y$. pæssæ næmd skal i sama pingi swæriæ sum ( ${ }^{6}$ hun næmpnis. æn epsört ${ }^{7}$ ) ær. ær ( ${ }^{8}$ for hælgh. æller fastæ. pa ( ${ }^{9}$ swæriæ a pe næstæ laghkallupæ pingi pa epzörtt ${ }^{10}$ ) ær. sum bapæ kallapæ karl ok konunger. pat samæ pe ( ${ }^{11}$ vitnæやæ. hwar sum ${ }^{12}$ ) af ganger. ok æy gör pat han ær ${ }^{13}$ ) till næmpder. bötæ .III. marker ok næmpnis annor ${ }^{14}$ ) i samæ stapin. kan næmpd ${ }^{15}$ ) mallom ${ }^{16}$ ) sin delæ. sumir wiliæ wæriæ. ok summir fællæ. æru pær $^{17}$ ) fleræ sum wæriæ ( ${ }^{18}$ viliu wæræ saklösyr. ok per bötæ ${ }^{19}$ ) sum aff gangæ ok apræ ${ }^{20}$ ) næmpnis i sama stap. ${ }^{21}$ ) pe næmd skal æ ful wæra. pa swæriæs skal. pæssæ næmdæmæn skulu wæræ bolfastir. ok i sama skiplaghi takas sum gærbæn ær giorp i. ( ${ }^{22}$ Sitia twe a pingi sum næmpd skulu göra. annar næmpnir ok anner æy ba $æ \mathrm{r}^{23}$ ) pæn fallin æy wil næmpnæ.. ( ${ }^{24} \mathrm{Nu}$ ar talder arמá balker. ${ }^{25}$ ) swa lati guд oos skifte aarf. at wi byggum all himerika. pæt wara ${ }^{26}$ ) war parf. amen ${ }^{27}$ )
98) B. skulu.
99) B. hand sik taka.
100) B. sanninda män.

1) B. sic. A. annur.
2) B. Fals.
3) B. add. fore .
4) B. Fals kuna.
5) B. vthländis fara. Thüsse nämpdir skulu $i \& c$.
6) B. ther nämpnäs.
7) B. edhsworit.
8) B. hälyd fore äller \&c.
9) B. swäri a thy nästä layhkalladu tingi.
10) B. edhsörit.
11) B. a fyrstä tingi witnadhu. Hwar \&c.
12) B. add. ther.
13) B. narder.
14) B. annar.
15) A. Litt. $d$ supra lineam est scripta.
16) B. mällım.
17) B. ther.
18) B. wilia, Warin the saklösir.
19) B. bötin.
20) C. aldrigh. Male.
21) B. nämpd.
22) B. sic. A. om. Sitia - göra.
23) B. $\ddot{a}$.
24) A. Verba: $\boldsymbol{N u}$ - amen minio sunt exarata.
25) B. Ärfda balker.
26) A. wara bis scriptum est, at posteriori loco nigra lineola inductum.
27) B. om. amen.

Har byrias manhalias balker ${ }^{1}$ ) ok talias $\boldsymbol{i}$ hanom flokkær XXX. VIII.
I Vm pe draap ${ }^{2}$ ) fæ kan göræ
II ( ${ }^{3}$ En owrmaghi æller galin man dræper man
III Vm draap af ${ }^{+}$) handlösum wapæ
IIII Vm affalz drap
$\boldsymbol{V}$ Vm dulghæ drap. ok dana arf
VI Vm wiliæ wærks ${ }^{5}$ ) drap ok gæsti ${ }^{6}$ )
VII Vm pokkæ böter
VIII $\mathrm{En}^{7}$ ) owrmaghi gör man sarön ${ }^{8}$ )
IX Vm wiliæ wark ${ }^{9}$ ) i sarım. ok lestis böter
$\boldsymbol{X}$ Huru længi man scal sarum warpæ
XI Huru man scal annan vip sar bindæ
XII Vm lækæris fæ. ${ }^{10}$ )
XIII Vm pust ok blotleti ${ }^{11}$ )
XIIII Vm saar i pingx fripi ok snækiu fripi
$X V$ Vm höghstæ ${ }^{12}$ ) saar
$X V I$ Vm morp ok raan
XVII ( ${ }^{13}$ En scapa man manz worber rænter
XVIII Vm handraghit raan
$\boldsymbol{X I X}$ Vm lwt raan
$\boldsymbol{X X}\left({ }^{14} \mathrm{Vm}\right.$ lik raan
$\boldsymbol{X X I}\left({ }^{15} \mathrm{Vm}\right.$ attætighi markæ giæld i drapum

1) B. Manhälghis Balker.
2) B. add. ther.
3) B. Vm Onvormagha drap of Galins mans.
4) B. sic. A. aller.
5) B. sic. A. wilia warki.
6) B. Giäster.
7) B. sic. A. $X$.
8) B. saran.
9) B. Wilia närk.
10) B. sic. A. loco v. lakaris fa habet vm
banz man ok hans vitni. Cfr. textum capitis.
11) B. Blodhläti.
12) B. Höxto.
13) B. Vm Skadha madher mans warder ränter af hanum.
14) B. sic. A. invertit ordinem huius tituli ac proxime sequentis.
15) Cfr. not. 14 praecedentem.
$X X I I \vee m\left({ }^{16}\right.$ innan siængæ drap ${ }^{17}$ )
$X X I I I$ Huru hundrapæ markæ giæld skiptis ${ }^{18}$ )
$\boldsymbol{X X I I I I} \mathrm{Vm}$ pe maal bapæ gangæ ${ }^{19}$ ) liif ok gooz ${ }^{20}$ ) foræ
$\boldsymbol{X X V}$ Vm drap mællum præst ok lekmanz
$X X V I$ Huru man skal drap witi ${ }^{21}$ ) sæt ok böt
$X X V I I V m$ öyæ drap ( ${ }^{2}{ }^{2}$ ok forgærnigar ${ }^{23}$ )
$X X V I I I$ Huru man scal annan til ( ${ }^{24}$ sak winnæ ok æn piufwr ${ }^{25}$ ) slipper.
( ${ }^{26}$ ok gifwr bondæ sak fora band oc ( ${ }^{27}$ omagha piufnap
$\boldsymbol{X X I X}$ Vm piufnæpæ klandæn ${ }^{28}$ ) ok lepzn
$\boldsymbol{X X X} \quad$ Vm runpiaf
$\boldsymbol{X X X I}$ Vm ransakin ${ }^{29}$ ) i piufnapi ok wiper takn ${ }^{30}$ )
$\boldsymbol{X X X I I}$ Vm agna bak ok $\left({ }^{31}\right.$ quinnæ piufnæp
$\boldsymbol{X X X I I I}$ Vm kirkin piuf
$X X X I I I I$ Vm man taker piuf annars
$\boldsymbol{X X X} \boldsymbol{V}$ Vm væghæ fyndir ok liusning ${ }^{32}$ )
$\boldsymbol{X X X V I}$ En man hitter fæ manz
$\boldsymbol{X X X V I I} \mathrm{Vm}$ watn fyndir
$\boldsymbol{X X X}$ VIII Vm mangiæld

$\mathbf{N}_{\mathrm{u}}$kan fæ man dræpæ. hwæriæ handæ fæ pret hælst ær. pa fa ${ }^{3{ }^{3}}$ ) hans 1: pr, 1, 2, cfr. UplL. ManhB. 1: pr, 1, 3.

| 16) B. Drap innan Siängar. | 24) Legendum videtur מiufsak. B. Tiufs wit- |
| :---: | :---: |
| 17) A. drapu, ut videtur, scriptum fuit, at ultima littera deleta est. | nä, ok \&c. <br> 25) B. sic (tiuwer). A. \#ufnr. |
| 18) B. skiptüs. | 26) B. om. ok - band. |
| 19) B. ganger. | 27) B. vm Ovormagha tiufnad. |
| 20) A. Litt. $z$ fere deleta est. | 28) B. sic. A. blandan. <br> 29) B. Ransakan. |
| 21) B. nita. | 30) B. add. tiuf ok Bodrät. |
| 22) Verba: ok forgarnigær delenda sunt. Cfr. textum capitis. | 31) B. Skaf tiuf, ok än Kuna stiäl. <br> 32) B. Liusningar. |
| 23) B. Forgiärningar. | 33) B. füi. |

arwm fæ fram pat samæ. ok XVI ör $\boldsymbol{e}$ map foræ fulsæræ. VIII örre. ${ }^{34}$ ) foræ bloplæti .IIII. öra. ok ( ${ }^{5}$ rapa siælfwr fæ sinu Nu dyl pæn sum fæ ${ }^{36}$ ) $\mathbf{a}^{37}$ ) 32 æru æy witni til. pa wæri sik map slikum epæ sum ${ }^{38}$ ) lagh sighiæ. §. 1. föper man dyur hemæ æller fughlæ. warbi swa foræ by sum ${ }^{39}$ ) ( ${ }^{0}{ }^{0}$ foræ alla apru fæ sinu. §. 2. Dör fæ i tillbupi. taki swa quikt sum döt. ok suua ${ }^{41}$ ) döt sum quikt. Dræper man pret $\mathbf{f a}^{42}$ ) wtan hans wiliæ sum hafwa skal gifwi pa quikt foræ döt. ${ }^{43}$ ) æller wæri sik mą弓 VI ( ${ }^{44}$ manna epæ. at prt doo æy foræ hans skuld. ${ }^{45}$ ) §. 3. Dræper man fæ $^{46}$ ) mả̉ harms hændæ. bötæ ${ }^{47}$ ) atter skapa. ${ }^{48}$ ) ok VIII. öre boot at i pripiung hwan. ${ }^{49}$ ) Gör man fæ saart skær ${ }^{50}$ ) aff topp æller tagl. swa at lyt ær. bötæ VIII öre malzattæ. §. 4. Dræper fæ annat fæ. pa skal mæ(æ ${ }^{51}$ ) pat quikæ. ok ${ }^{52}$ ) pæt düpæ. hafwa ${ }^{5}$ ) halwæn skapa hwar. ${ }^{54}$ ) hwat pæt ær bætræ æller wærræ. Æer hæster ii hæftum. kumber anner hester till ok dræper han. æller saræn gör. liggi i fullum giældum. ok pæn ( ${ }^{55}$ ogilder till kom ( ${ }^{56}$ warber han saar svva at han ær oför fae hanum annæn ${ }^{57}$ ) atter. wm war ok an

$$
. I I .
$$

Dræper owormaghi man. pæn minnæ ær æn XII. ara. æller ${ }^{58}$ ) sargher.
II, cfr. UplL. ManhB. 2.
34) C. Aliqui add. Ok fä medh.
35) B. radhi. A. Verba: raba - fa fere extrita sunt, at scripturam ipse, ut videtur, renovavit scriba.
36) B. om. far.
37) B. add. Äru witni til, havi then witzord sum skadha fik.
38) A. Loco litt. $m$ antea, ut videtor, scriptum fuit $n j$.
39) A. all $a$ additum est, at lineola inductum.
40) B. allu adhru \&c.
41) B. swa.
42) Pro fa. B. sic.
43) B. add. ok göri sna godhan dödhän bana, sum qwickan.

- 44) A. Altera lineola posterioris $n$ omissa est, ut legi posset mama. B. mannum, at \&c.

45) B. shyld.
46) B. add. mans.
47) B. Giäldi.
48) B. skadhan.
49) B. hwarn.
50) B. sic. A. om. sker.
51) B. miäta.
52) B. add. swa.
53) В. Mani.
54) A. lenan scriptum est, at $n$ scalpro mutatum in $r$. B. add. therä.
55) B. nari ogilder sum til komber.
56) C. än han warder o öker (pro warber - oför).
57) B. sic. A. annær.
58) B. add. ok.
gialdi halwm gialdum. warber han dræpin æller sarghæper wari halfw ${ }^{59}$ ) dy$\mathrm{ri}^{\mathbf{6}}{ }^{0}$ ) æn fultipæ man. ${ }^{61}$ ) §. 1. Nu kan man galin warpa. pa sculu frænder hans pat liusæ foræ sokn ok $\mathbf{i}$ hæfptum ${ }^{6}$ ) hafwa. æller ( ${ }^{03}$ wærkum hans warpæ. slipper han löös ok dræper man. æller brænner by. æller gör annæn ${ }^{64}$ ) ( ${ }^{6}{ }^{5}$ skadha: Liggi i halwm giäldum. Swa a badhi takas qk giäldäs fore han, än han dräpin warder: Swa ok fore galna kunu. Ey skal fore hona mera giäldä, än fore galin man, i thässu mali, ok äy tukas. Hawi then wald sum skadha hawer fangit, hwat han wil häldär witna til hans, äller widh laghum taka, i thässu mali. §. 2. Nu sigher annar galin man mara, äller onormagha, ok annar äy: Witin thet tolf män, hwat hälder är.

Vm Drap af Handlösum madhha. Ill Flokker.
HAndlös roadhi ma fylläs medh witnum vthan malsïghanda wilia, ok engin annär wadhi. Warder man dräpin medh wadha: Siu marker är wadha both. Nu skiuter man spiuti, uller kastar stene, allür skiuter af bogha iwer hws, ok seer ey hwar thet nidher komber, aller komber fyr nidher än skadhi görs, stiunkär sidhan af stene äller stukki, äller af nokru andru: Thet är handlös wadhi. §. 1. Gör man siälfskut $j$ skoghi, sträng äller stappu, äller grawar: Han skal lysä före grannum ok sokna mannum. Far nokor sidhan skadha af, Liggi $j$ wadha giäldum, siu marker. ${ }^{66}$ ) Lysür han ey, ok äru ey treggiü manna witni til: Liggi tha $j$ halnm giäldum, fore glömsko sinä. f. 2. Alle wadha edhe aghu gangas $j$ lagha stämnum. Hawi ok ängin länsman wald at qwäliä then edh: Han a ey both i, än edhrin fals.
$I I=U p l L . \operatorname{ManhB} .4,5$.
59) A. Litt. $f$ omissam supra lineam add. 65) A. Sex, ut videtur, foliis deperditis, sescriba.
60) B. höghri.
61) B. madher.
62) A. Loco litt. $p$ antea scriptum fuit $t$.
63) B. wardin wärkum hans. Slipper \&c.
64) B. sic. A. annær. quentia perierunt, usque ad verba: sik. witnas till \&c., cap. 14:pr.; quamobrem haec, currentibus, ut dicunt, litteris insignita, ex cod. B supplere, necesse fuit.
66) Lege markum.

## Vm Affals drap. IIII. Flokker.

KLywer man $i$ siägl trï medh bön skipara, falder nidher, ok far af bana: Liggi i halnm giäldum. Kliver fore küti skyld: Wari o böter. Dyliä the, at the ey badho han opklinä: Dylin medh fiurtan manna edhe. Far ok then skadlha nidhri är stadder, Tha wari ogilt. §. 1. Falder hws a man, äller widha kaster, far af bana: Liggi i madha giüldum. Ar brunder i gardi, han skal byliü ok vm hyliä: Aghu brun flere än en, füllir annär, ok annär bygger, falder $i$ folk, far af bana: Tha giäldi then sum fällir, ok ey then sum bygger. §. 2. Wïl man rätta steen äller studh, vpdrät skipa üller vtskut skipa: Giäldi then giängis bidher. §. 3. Hogga twe trä ett, fa badhin bana: Liggin o bütter. Far annär bana af, Bötis ater medh wadha botum. s. 4. Siter man i satu, wil dirvr skiuta, warder man fore, far bana af: Ligge i wadha botum. §. 5. I thessum malum nu ïru saghda, ${ }^{67}$ ) tha a biudha wadha èdh fore, tolf manna, ok fylli i layha stempnum, Ok böte siu marker malsïghandi. ${ }^{68}$ ) Han skal tilbiudha a grawa bakka, ok fore sokn sinne, uk a tingi eno. §. 6. Dräper fadher äller modher sitt barn medh wadha, ok äy medh wilia, qwäl sidhan annüt therï annät: Wäri sik medh wadla edlhe, Ok hawi ängin annär ther wald til at qwäliä thet: Ok Biscuper radli fore script hans.

## Vm Dulgha Drap ok dana Arf. V. Flokker.

Ä Hoar man hittar lik ärrat ok vndat a manna äghum, äller almänningium, vtan i lüstum husum: Tär a skjpnöti bana finnä innün natt ok iamlanga, ällär botum vppi halda, fyratighi marker, Kunungx ensak. Hittis i lïstum husum, Böte hundradha til treskiptis, then husit a: än ey kan then finnäs bani är. A limar man giter draparan til monit laghlika: Wari skip-

[^15]67) Lege saghd.
68) Pro malsäghanda.
nöti saklöst. Ä hwar ey synis handamärk a liki, Thür nari skipnöti saklöst. Sigher annär handawärk a wara, ok annär ey: Witin thet sex män, Ok radlhi then äpti kürir. §. 1. Ar han vthlündsker: Tha taki Konunger arf hans, än han lekman är, ok biskuper än lan klärker är. All dula drap tresliptes. Ar han inrikis födder, ok komber ey armi hans itry aar: Tha giwis gotz hans fore siul hans, kirkium ok klostrum.

Vm Wilia wärks drap, ok Gäster. VI. Flokker.
DRäper güster gäst at bonda: Then a äpter bana letï sin hawer mist, Ok bonde wari saklös: Ok wari fridh both halw minni än at bonda. Dräpäs the, gäster өk bonde, Tha är bonde halv höghri ath fridl botum än gäster. §. 1. Aghas widher bonde ok stafkarl, Tha bötüs fore stafkarl halr minnï än fore gäster, ${ }^{69}$ ) ok thön ${ }^{70}$ ) böte han sum güster. §. 2. Swa byriüs hemsokn, sum ytärst ganger horn ok howa i: Thär ür both halwer örä malsatta, atta örä konungi, ok atta örï allum mannum. I midhalhagha öre malsatta, atta örä konungi, ok atta örä allum mannum. Än i ïngi, fura örä malsatta, atta örä konungi, ok atta allum mannum. Än i ängi akerfastu, ok swa i akri, ok swa i höladhu, ok i bislingardi: Thär är both atta örï̈ i tridhiung hwarn. I kornladhu i akri stander: Both säxtan örä itridhiung hwarn. Än i lündästadh, ok i humblagardi, ok i fägardi, ok i halmladhu: Thür är both tolf öriä malsatta, atta örä konungi, ok atta allım mannum. Inötä husi: Threa marker malsatta, en marker ${ }^{71}$ ) konungi, ok ena allum' mannum. Nötä hws ${ }^{\text {2 }}$ ) i gardi: Twinum sextan örum malsatta, siüxtan örä konungi, ok siäxtan allum mannum. Än i lana: Böte boghum twem itridhiung hvarn. Mällum triskulla ok ärnis: Siäx bogha itridliung hwarn. Widh ärni: Atta bogha i tridhiung hwarn. Mällum ärnis ok galbänx: Tolf bogha i tridhiung

VI: pr., cfr. UplL. ManhB. 9: pr.
69) Lege gëst.
70) Lege thö v. tho.
71) Lege mark.
72) Vox Nötä hws delenda est.
hnarn. A galbänki, siäxtan bogha itridhiung hwarn. Ar ${ }^{73}$ ) mällum galbänx ok qwinnabänx: Atirtan boghar $;$ tridhiung hwarn. A qwinnä bänki: Tiughu boghar i tridhiung hwarn. Warder man slaghin i siüng sinni: Fiura ok tiughu boghar $i$ tridhiung hwarn. Nu minskas swa ivthgangi, sum mäxti i ingangi.

## Vm Tokka böter. VII. Flokker.

Glver man tokka ord a tingi, aller at kirkiu, kallar han tiuf aller mordara, trulkarl äller trulkiärling: Haldi fram ordum sinum, aller böte tre marker. Brighder man adhrum garfnä süt, äller kallär kunu mans skökio: Böte tokka böter amiä taki tridhiunginum minnä. §. 1. Warder Kunungx man dräpin: Tolf marker tokka both at. Biskups man: Siüx marker. Riddara swenä, trea marker. Thänui tokki komber äj $i$, vthan $i$ drapum: Taki the both herra thes sum dräpin är.

An Owormaghi gör man saran. VIII. Flokker.
NV kan onormaghi man til blodz sla: Wari both thes tre örä. Fulsäri säx örä, hwat thet är $i$ hofdi äller $i$ huldi, hroat thet är $i$ fridhi äller mällum, hwat thet är madhi äller mili. Nu skal hanum läkir biudhä: Fällir han thet budh, tha är laghslitit säx örä. Nu wil märiandin onormaghans märiü han, dyl antwüggiä blodhläti äller fulsäri, hawer han til tweggia manna mitni; siälner tridhi: Gangi fram medh them witnum. Aru äy witni til, tha wäri sik medh Landzlaghum.

Vm Wilia märk i Sarum, ok Lüstis böter. IX. Flokker.
STander madher medh sari, ok annär fölghir dödhum: Hawi then mitzord dödhum fölghir. 8. 1. Far man blodhsar i hofdi äller huldi: Böt medh atta VII: 1, cfr. UplL. ManhB. 20. $V I I I=$ UplL $^{2}$. ManhB. 22.
73) $\overrightarrow{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{n}$ legendam videtur.
örum. Lösir man been vr sari: Böte öre fore ben ett, twa örä fore annät, fiura örä fore tridhiä. Far af last äller lysti, ${ }^{74}$ ) $i$ händer äller föter, Tha wari both haln dyrrä. Far man hulsar i nidhrä huli: Böth medh tminnum siäxtan örum. 1 ywrä huli, threa marker. I brysti, tolf örä. I halsi, twinnum siäxtan örum. Far man saar $i$ anliti, swa at hult giter hatter aller huwa: Siäxtan örï both at. Giter ey hult, Wari tha haln dyrrä. Slar man tan vr hofdi: Süxtan örü both at. Fore hofrod sar, siäxtan öre: Ganger i ( ${ }^{5}$ holväri, halw dyrrä. Skadhar hiarna hinnu, Böte siäx marker. Kunnu thässi sar sinä mällum delä: Hawi then witzord sar hawer höxto at botum: Aru sar iampn, tha hawi then witzord sum witni fölghir.

Huru lingi man skal Sarum warda. X. Flokker.
SWa längi skal man sarum warda: Fore liflati, dagh ok iamlanga. Swa ok lästis böter, wardi samuledh. Hwar sum taker sara both innan dagh ok iamlanga: Hawi förtakit botum sinum, i dödzdrapum.

Huru man skal annän widh Sar bindä. XI. Flokker.
GRiper man til mitnä, ok wil han fore bindï, Tha skal han bindä han midh medh twem mannum, ok fughurtan manna edhe, them thär waru ok a saghu thet han the giärd at giärdi: Fyllir han swa lagh $i$ stämpnum, tha giüldi hin botena äpti brutum sinum til sakinni är bundin. Griper til witnä, ok later see witnin sijn, ok falder sidhan, Tha wari then saklös sakin gifs. Wites hanum sakinä, ok är ey witni til, Tha wäri sik medh fiughurtan manna edhe.

Vm Läkäris fä. XII. Flokker.

THettäär läkäris fä: Fore höxto saar, atta örä: At sma sarum, fura örä.

X, cfr. UplL. ManhB. 25: pr.
74) Lege lyti. Cfr. cap. 14: pr.
$X I=$ UplL. ManhB. 26.

[^16]Biudher han thet laghlika fore kirkiu sokn, äller a tingi. Biudher ey swa, Tha böte siüxtan örï i tridhiung hwarn, ok atta örä̈ fore sma saar.

## Vm Pust ok Blodhläti. XIII. Flokker.

NV slar man adlrum pust, aller medl stang, äller steen, ok synis ey akomor, warder tiet giorlt fore kirkiu sokn, aller i ̈̈ldryki, a torghe, at badstun, aller a tingi: Thet skulu twe män wita, the ther waru ok a saghu. Wäria the han, wari saklös: Fällï the han, böte thre marker til threskiptis. Samu witni warin vm pust, sum vm blodhläti: Ok tho bötis hwart äpti sinni sak.

## Vm Saar i Tingxfridhi ok Snückiufridlki. X1III. Flokker.

 tighi marker both at, til treskiptis. Gör ok blodhwiti i thünne fridh: Böte sex marker til treskiptis, thür sattir koma saman, ok skiliäs osattir. Warder laster aller lyti i thässum sarum, Thür bütis lwart vm ( ${ }^{76}$ sik. witnæs ${ }^{77}$ ) 33 till mả̉ II. mannum. ok XIIII mannæ epe. §. 1. Nu faar man saar eet. tw æller fleræ. gör pat alt een man. ok swa wip kænnis. pa a pæn sak sik kænnær. han a. a. pingi wip kiænnæs. ${ }^{78}$ ) ok brut sin fæstæ. ok po æy meræ böta æn saræ bot enæ. Huggæ twe æller pre een man. æller huru mangir peer $æ r$. ok bindæ twe mæn fleræ wip sarin æn een. ( ${ }^{79}$ ok fyller lækirin fulsæri. ${ }^{80}$ ) bütæ hwar sinæ saræ boot $\mathbf{i}$ pem $^{81}$ ) sarum. æy warper pe boot meræ.

XIII = UplL. ManhB. 2S: pr.
XIIII: pr., cfr. UplL. ManhB. 29: pr.
§§. 1, $2=$ OplLL. ManliB. 29: 1, 2.

[^17]79) B. Tha fylli.
80) B. add. ok.
81) Lege かrim. Cfr. UplL. ManhB. 29: 1.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.
§. 2. Mötæs twe mæn ok hagger hwar peræ annan. faa bapir fulsæri. wærin bapyn $^{82}$ ) saar gild hwart æplir sinæ ${ }^{83}$ ) a komu

## $X V$

$\left.\mathrm{Um}^{84}\right)$ höghstæ saar. lægger man annan niper. ok sneper ${ }^{85}$ ) sum fee nokit ${ }^{56}$ ) pæt skulu XII. mæn witæ. wæriæ pe han. wæri saklüs. fæellæ pe han giældæ hofws man ${ }^{87}$ ) hænder sinær bapar. ok hwar pæn per till halp hand sinæ apræ. æller lösin sik. swa sum malzæiandin ${ }^{88}$ ) wil taka §. 1. Leper man annan till stok æller ( ${ }^{89}$ stumblæ. ok hugger aff hand æller foot. stingher wt öghæ. æller skiær or tungu. æller öræn ${ }^{90}$ ) aff. æller næsar aff. ${ }^{91}$ ) pat sculu XII. mæn witæ. wæriæ pe han. wæri warper. fællæ pe han bötæ XL marker till præskiftis. ok halfw ${ }^{92}$ ) manz böter. ork $e r$ æy botum. pa giældæ liif ${ }^{93}$ ) foræ limmæ i pæssæ ${ }^{94}$ ) mali. vtan pæt koma ${ }^{95}$ ) till i waghna skip(i9 ${ }^{6}$ )

## XVI

Ligger man a skoghi. æller $\mathbf{a}^{9{ }^{9}}$ ) skipi myrper æller rænær. warper gripin $\mathbf{i}$ 34 pem gærningam. han skal till pingx. ${ }^{98}$ ) pat skulu XII. mæn witæ. wæriæ pe han. wæri saklös. ok pæn bötæ XL marker saklösæn bant æller ${ }^{99}$ ) bastapæ. æller i fiætur sættu. ${ }^{100}$ ) fællæ pe han. pa skal raansman wndir swærp. ${ }^{1}$ ) ok
$X V: p r .=$ UplL. ManhB. 30:pr. $\quad X V 1=$ CplL. $. \operatorname{ManhB} .31: p r$.
82) B. badhin.
83) B. simni.
84) B. om. Um hüghsta saar.
s5) B. snüper han.
86) B. nohot.
87) B. howdiman.
88) B. malsäyhandin.
89) B. stubba, hogyer \&c.
90) B. öron.
91) B. om. aff.
92) Pro halva.
93) Legendum videtur lim. Cfr. UplL. ManhB. 31: 1.
94) B. thüssu.
95) B. komi.
96) B. walina stipti.
97) B. om. $a$.
98) B. add. förü.
99) B. ok.
100) Lege satti.

1) B. add. dömäs.
morbare ${ }^{2}$ ) a stæghl. ( ${ }^{3}$ hawa malzeghindæ vald. ${ }^{4}$ ) hwat han wil hælder taki ${ }^{5}$ ) liif hans. æller lösæ ${ }^{6}$ ) sik sum han wip komber wip malzeghændan ${ }^{7}$ )

## XVII

Rænir man draparæ aff aprum piuf æller pæn aff hag hafwr giort pa fyl${ }^{\left(æ^{8}\right)}$ till hans sum ranit giorpa ${ }^{9}$ ) maß twæggiæ manna witnæ. ${ }^{10}$ ) ok XIIII. manna epæ. orkar æy witnum. pa standa ${ }^{11}$ ) hin ( ${ }^{12}$ fore mæp slikum sama laghum. ( ${ }^{13}$ löskiæ man ma man fangæ foræ sin brut æn ${ }^{14}$ ) boolfastæ mæn. skal man laghpingæ falder pæn sum ranit witis. bötæ XL marker; ok manzins brut. æller fae mannæn apter ${ }^{15}$ ) rættum malzeghandæ

## .XVIII.

Rænir man ena alin ${ }^{16}$ ) æller twa. twa öræ boot ath. Rænir man meræ æn twa örce ok minnæ æn half mark. bötæ VIII öre. swa ok æn half mark ær wæri booth sama. rænir ${ }^{17}$ ) till XVI örce. bötæ XVI öræ i pripiung hwan. ${ }^{18}$ ) ær raan meræ. pa wæri booth halfwa ${ }^{19}$ ) höghræ. ok æra witni till. wæri swa högh witni wm minnæ raan sum wm meræ. æru æy witni till pa wæri sik mæp laghum. ökis swa lagh sum boot

## XIX

$\mathrm{H}_{\text {war }}{ }^{20}$ ) sum ( ${ }^{21}$ lutter ok kafwli skal skifti. ${ }^{22}$ ) halz pæt ok gifs æy wt. bö-

XVII, cfr. UplL. ManhB. 32: pr.
2) B. mördare.
3) B. Hani malsäghande \&c.
4) A. v. vald omissam supra lineam add. scriba.
5) B. taka.
6) B. lösi.
7) B. rättan malsäghande.
8) B. fylli.
9) B. giordi.
10) B. nitnum.
11).B. standi.
12) B. sic. A. om. fore mad.

XIX, cfr. UplL. ManhB. 34.
13) A. Litt. $i$ omissam supra lineam add. scri-
ba. B. Löšä män.
14) B. om. an.
15) B. om. apter.
16) B. add. af manni.
17) B. sic. A. ranit.
18) B. hwarn.
19) Pro halfnur.
20) B. sic. A. Hwari.
21) B. sic. A. C. lucter kafnli.
22) B. skiptä.
tæ III marker till præ skiftis. pæn a skipt sinæ bepas foræ ( ${ }^{\mathbf{3}}$ garpi. æller 35 kyrkiu sum skifpti ${ }^{24}$ ) wil. ok luthlösæ mæn til skifptis ${ }^{25}$ ) næmpnæ. hafwi e pæn ( ${ }^{26}$ wipzorp sum skiftæ wil. ok hin bötæ ${ }^{27}$ ) sum för ær sakth ${ }^{28}$ )

## $\boldsymbol{X X}$

Rænir man döpæn man. wæri halfw dyrræ at botum æn quikker. ær ${ }^{29}$ ) witni till. hafwi bæn wipzorp ${ }^{3}{ }^{0}$ ) döpum fylghær. æru æy witni till. pa wæriæ ${ }^{31}$ ) sik max XIIII mannæ epæ. hwat ( ${ }^{32}$ han rænir minnæ æller meræ

## $\boldsymbol{X X}$ I

$U_{\text {warper }}{ }^{33}$ ) owormaghi dræpin māj harms hændi. pæn minnæ ær æn XII ara LXXX marker boot at malsattæ ok frip bruth ( ${ }^{3}{ }^{4}$ halfwæ höghræ æn foræ görin ${ }^{3}$ ) man

## XXII

F aar bondæ dræpæ hustru ${ }^{36}$ ) sinæ. wildæ rapa hænnæ. ok æy dræpæ hona. pat skulu XII mæn witæ. wæriæ pe han bötæ maß lagha botum. fællæ pe han till wiliæ wærks. gifwi liif foræ liif. wiliæ arfwr ${ }^{37}$ ) hænnæ böter taka. pee boot a wæræ hundræpæ marker ok XL. ok ræpæ ${ }^{38}$ ) biscuper ${ }^{39}$ ) script hans Dræper kona man sin. wæri lagh samæ. ${ }^{40}$ ) Nu dræper hwartæ ${ }^{41}$ ) pera annat. ok ær po annat peræ dræpit. warper banin ${ }^{42}$ ) fangin ok ganger han ${ }^{43}$ ) XXII, cfr. UplL. MankB. 13.

| 23) B. kirkiu äller tingi, sum \&c. | 34) B. halv höghri. |
| :---: | :---: |
| 24) B. shipta. | 35) B. görän. |
| 25) B. skipt. | 36) B. luusfru. |
| 26) B. witzord skiptä \&c. | 37) В. ärna. |
| 27) B. add. both. | 38) Pro raja v. raje. B. radhi. |
| 28) B. sagt. | 39) A. bi scriptum est, at biscuper supra li- |
| 29) B. Aru. | neam add. scriba. B. add. fore. |
| 30) B. witzord sum. | 40) B. samu. |
| 31) B. wäri. | 41) B. hwarti. |
| 32) B. thet är minnä ran äller mera. | 42) B. bani. |
| 33) B. Nv warder. | 43) B. om. han. |

wip gærningini. ${ }^{44}$ ) ok bondæ æller hustru winz till rapini ${ }^{45}$ ) maฎ tolf mannum ( ${ }^{4}$ wæri lagh sum för ær sakt. kan man æller konæ barn sit dræpæ. æller barn fapur æller moper. broper brober siin. syster. syster sinæ. bötæ hundræpæ marker ok $\mathbf{X L}$. ok wæri skild viper arff ${ }^{47}$ )

## XXIII.

Pæssæ ${ }^{48}$ ) giald skuln swa ( ${ }^{4}{ }^{9}$ skiptis taker malsattæ ( ${ }^{50} \mathrm{LXV}$ marker. konungx lænzman ( ${ }^{51}$ till konungx boorp $\mathrm{XLV}^{5{ }^{2}}$ ) marker. ok ${ }^{53}$ ) XXX marker skiplaghit. i pæssum giældum. sculu æy boghu böter ${ }^{54}$ ) bötæs

## XXIIII

Hwar sum aghawæn ${ }^{5}$ ) skiold. föræ ${ }^{56}$ ) geen alwaldughum konangi. æller $\mathrm{i}^{57}$ ) geen hans riki ${ }^{8}$ ) han ær siælfwr föddær i. han hafwr forægiort ${ }^{59}$ ) hals æn 36 han fangin warper. ok pær till iorb ok gooz hans wndir kronunnæ ${ }^{60}$ ) leggias ( ${ }^{1}{ }^{1}$ hwat han fangin warper æller æy. swa ok hwar sin rættæn hærræ ${ }^{62}$ ) dræper. giældæ bæpæ ${ }^{63}$ ) liif ok gooz foræ.

$$
X X V .
$$

Dræper praster bondæ. æller ( ${ }^{64}$ annan klarker. pa taki ( ${ }^{5}$ konunger bi-

> XXIII, cfr. UplL. ManhB. 14. $\boldsymbol{X X I I I} \stackrel{\text { UplL. ManhB. }}{ }{ }^{2} 5$.
$\boldsymbol{X X V}=\mathrm{U} \mid \mathrm{L} . \operatorname{ManhB} .16: p r$.
44) B. gerning sinä.
45) Pro rajinu.
46) B. Wardin badhin stäghl. Kan \&c.
47) B. add. thet han skuldi äpter han arvä.
48) B. Tässin.
49) B. skiptäs: Taki \&c.
50) B. fäm marker ok sextighi.
51) C. taki fämptan marker, Til Kunungx bord tretighi marker (pro: till - XLV marker).
52) B. fäm olk fyratigi.
53) B. om. ok.
54) B. bogha böter.
55) Pro awughan. B. awghan.
56) B. förer.
57) B. om. $\boldsymbol{i}$.
58) B. add. ther.
59) B. forgiordt.
60) A. Litt. $r$ omissam supra lineam add. scriba.
61) C. hwat - ay desid. in quib.
62) B. add. äller husbonda.
63) B. badhe.
64) B. annar klärker.
65) B. biskuper kumungx rättin. 1
scups rættæn. Dræper bondæ prast æller ( ${ }^{66}$ annan klarker. taki pa biscuper ${ }^{07}$ ) konungx rættæn

## $\boldsymbol{X X} \boldsymbol{V I}$

Swa skal man witæ drap sææt ok bööt. mąp atta fastum ok forskilæ mannum. ${ }^{68}$ ) Sigher annar wæræ sæt ok bööt ok annar æy. pa hafwi pæn ( ${ }^{9}{ }^{9}$ wipzorp sum sææt wil witæ meß̉ sama fastum. ok bæn ${ }^{0}$ ) sææt scal wæræ gör ath kyrkiu. æller a pingi æn han skal stapagh hetæ

## XXVII

Uvarper man dræpin i öium vti. $\mathrm{pa}^{71}$ ) andræ öyær liggiæ vtan foræ per a pet skiplagh bana finnæ sum öön ligger till innan naat ok iamlangæ. æller botum uppi haldi ${ }^{72}$ ) hwat pe liik æru fleræ æller færræ. bütæs ma̋ ennæ boot. æy aa pe boot hüghræ wæræ æn XL marker

## XX VIII

Stiæl man örtugh æller minnæ. ok æru witni till bötæ IIII öree malsattæ æru $\not n^{73}$ ) $¥ y$ witni till. dyli max III. mannum. stiæl han meræ æn halwan öræ. ok minnæ æn .̈̈ræ fullæn. æru witnæ ${ }^{74}$ ) till bötæ .III. marker till præskiftis. æru æy witni till $\mathrm{pa}^{75}$ ) wæri sik māp.VL mannum. ${ }^{76}$ ) Stiæl öræ æller meræ ok minnæ æn half mark. æru witnæ ${ }^{74}$ ) till. bötæ piuf bogh ${ }^{77}$ ) VI marker till 37 præskiftis. Stiæll half mark æller meræ. pa ma han basta æller ${ }^{78}$ ) bindæ ok

$$
\text { XXVI, cfr. UplL. ManhB. 17: pr. } \quad \text { XXVII = UplL. ManhB. } 18 .
$$

66) B. annar klärk.
67) B. konunger.
68) B. sic. A. forstila manni.
69) B. witzord sätt \&c.
70) B. thön.
71) B. thär.
72) B. vppehalda.
73) B. om. an.
74) B. witni.
75) B. om. pa.
76) B. manna edke.
77) A. Rec. man. h. v., at videtar, in biuf both mutare voluit.: B. tiuf both.
78) B. ok.
till pingx föræ. piuf ${ }^{9}$ ) scal a pingi frændum byupæs. lösæ ${ }^{80}$ ) frænder piuf mą VI markum. ok scapæ giæld maдp. æn pe wiliæ piuf lösæ. Hafwr æy piufwr pa siælfwr pænningæ till. ok wiliæ æy frænder han lösæ. pa ma piuf sak löst wphængiæ. §. 1. Slipper piufwr $\left.{ }^{81}\right)\left({ }^{8}\right.$ per laghbundin ær meep witnum. ( ${ }^{3} \mathrm{~b} b \ddot{t} \neq$ bondæ VI marker till præskiftis. æn han slipper für æn han till pingx komber. ${ }^{84}$ ) §. 2. Hafwi aldri piufwr wald bondæ quæliæ. für æn XII mæn hafwi ${ }^{55}$ ) han wart fora ${ }^{86}$ ) piufnapi. wæriæ XII mæn piuf pa bötæ pæn XL marker saklösæn bant. fellæ pe piuf. pa standæ piufwr ræt sin. hwar ${ }^{87}$ ) xfptir sinni sak. §. 3. Stiæl owormaghi fullan piufnap. bötæ halfw ${ }^{88}$ ) piufs boot hwat bæt ær ( ${ }^{89}$ meræ piufnæp æller minnæ

## $\boldsymbol{X X I X}$

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u}}$ köper man fæ piufstolit ${ }^{90}$ ) komber pren æfptir sum a ok klander. griper han till fangæmanz. ( ${ }^{1}$ kumber han fram i manæpæ motæ innan pripiungs. ok hemolt gör. hafwi ${ }^{2}$ ) pæn fangit hafwr. kumber han æy fram. pa giwi ut fæ m $\times \neq \boldsymbol{p}$ epæ sum lagh sighiæ. ath han fik pet map köpi ok æy map styld. vtan han see i forfallum. witi ${ }^{\mathbf{2}}$ ) lagha forfal sin max VI ( ${ }^{93}$ manna epæ

## $\boldsymbol{X X X}$

Dræpir ( ${ }^{94}$ man annan maß piufstolno ${ }^{95}$ ) fæ. sighiæ arfwingæ pæs döpæ han

XXVIII: 3, cfr. UplL. MankB. 42.
79) B. Tiuver.
s0) B. Lösin.
81) B. sic (tiufner). A. מufnr.
82) B. then bundin war medh \&c.
83) A. Loco verborum: büta - VI alia quaedam antea fuerunt scripta.
84) B. add. Ok.
85) B. hana.
86) B. fore.
87) B. hnarn.
88) B. halwa.

XXX, cfr. UplL. ManhB. 46.
89) B. meri tiufnadher.
90) B. add. ok.
91) B. innan tridiunyx, komber hanum fram i fiulurtan nattum, vtan tridiungx imanadlia mote: Komber han fram ok hemolt \&c.
92) B. add. tha.
93) B. mannum, om. eわar.
94) B. madher man medh \&c.
95) B. sic (tiufstulno). A. מiufstolin.
saklösin ${ }^{96}$ ) dræpin wæræ. pæt skulu XII mæn witæ. fællæ pe han pæn $^{97}$ ) sum dræpin ær. liggi ogilder. wæriæ pe han pa ( ${ }^{8}$ gialdæ ater ma̋ lagha giældum

## XXXI.

$\mathbf{N}_{\mathrm{u}}$ wil man raansakæ æptir goze $\left.{ }^{99}\right)\left({ }^{\left({ }^{00} \text { sinæ piufstolnæ. pa scal han i garp }\right.}\right.$ gangæ map VI mannum bool fastum. wil hin raansakæ lata at owæpixpu. ok 38 hittæs ænlint $\mathfrak{x}^{1}$ ) i hans husum. wæri ${ }^{2}$ ) bapir sallösar. ${ }^{3}$ ) hittæs ${ }^{4}$ ) pær ( ${ }^{5}$ innæ lepæ sik aff handum æller bötæ piufwæ boot. wil æy lata raansaka ath owæpiæpu. wæpi ${ }^{6}$ ) pa bapir ( ${ }^{7}$ brem markum hwar peræ. Hittæs sipæn par innæ ${ }^{8}$ ) bötæ ${ }^{9}$ ) wæpfæ. ok piuft ${ }^{10}$ ) max. hwart æfptir ( ${ }^{11} \sin$. piuftæ. ær haus opit. owan æller nipan. swa ath pylikt ping mattæ ingangæ. æller ær wind-
 laghum. æflir py ${ }^{14}$ ) pat ær till. §. 1. Nu wil man ransakæ i garp annars. ( ${ }^{15}{ }^{3} \mathrm{p}$ ptir gozsæ sinæ piufstolnu. bondæ ær $x y$ hemæ. ${ }^{16}$ ) hafwi swa wald pa ransaka sum ${ }^{17}$ ) bondi hemæ wari. §. 2. ( ${ }^{18} \mathrm{All}$ er stapy per pyuft hittæs i læstum husum. ba warpi pæn ( ${ }^{19}$ huus for pyufti sum lykæ bær ee hwar hasit aa. §. 3. aff pem .VI. i ransakæn sculu gangæ. pa skal hwar peræ twegiæ sum wip delæs III. mæn næmpnæ. pe sculu wtan kapu ${ }^{20}$ ) ingangæ. ( ${ }^{21}$ ok sculu fürræ letæs. at pe æy bondæ abyrb bæræ. §. 4. Nu staal annar. ok

XXXI: pr, 1-3 = CplL.ManhB.47: pr, 1, §S.4, $5=$ UplL. ManhB. 4 S. 3, 6 .
96) B. sak/̈̈sän.
97) B. om. מan.
98) B. böte han ater \&c.
99) B. sic (gotse). A. göra.
100) B. sinu tiufstulno.

1) B. änkte.
2) B. Warin.
3) B. saklüsir.
4) B. add. ok.
5) B. imni, Ledhi \&c.
6) B. Wädhin.
7) B. thre marker $8 c$.
8) B. inni.
9) B. add. han.
10) A. מiufb scriptum est, at $t$ supra lineam ipse, ut videtur, add. scriba. B. tiufnadh.
11) Pro sinu. B. sinni tiupti.
12) B. Standi.
13) B. fori.
14) B. add. sum.
15) B. äpter gotsi sinu tiufstulno, ok bonden \&c.
16) B. add. är to husfru hans hema.
17) B. add. tha.
18) B. Alla stadhi thär typt hittis \&c.
19) B. fore husum, ok fore tiufnadhi, sum huslyklä bär «cc.
20) B. add. ok bülti.
21) B. Tho skulu the fyrrä $\mathbb{\text { ® }}$.
hittis po i annærs husum. pat ær piuf hool. Lægger han ænctæ dul a. pa standæ foræ mą万 XIIII. mannæ epæ. at han æy wistæ att pæt stulit war fælzs at epæ. bötæ III. marker till præskiftis dyl han pa bötæ. ok piufwr hetæ. æn pat map ransakan wt takx. suua foræ hol sum foræ piuftæ. §. 5. witær man boodræt manni. æller hionæ spaan. wæri sik map XIIII manna epæ. æller bötæ VI marker till præskiftis.

## . XXXII.

Napper man ax aff aghri ${ }^{2}$ ) annars. ${ }^{23}$ ) Taker alt saman ax ok span. ( ${ }^{24}$ bö- 39 te pre marker. swa foræ bundin ( ${ }^{5}$ tu æller pry. taker skil ${ }^{26}$ ) àllan. bötæ VI marker til præskiftis. Stiæl ${ }^{27}$ ) meræ æn skil. ${ }^{26}$ ) ok witnæs piuft till half mark æller meræ. ok warper laghlika till wnnin. bötæ ( ${ }^{28}$ VI marker ${ }^{29}$ ) i pripiung hwan. ${ }^{30}$ ) ok piufbogh map. æller mistæ liiff sit. ok pæn piuf ${ }^{31}$ ) heter agnæbaker. §. 1. Hwar stap kona styæl ( ${ }^{32}$ fullan piufnap fylghæ swa pem piufnæpæ ${ }^{33}$ ) sum allum aprum. par till a liff hænnæ ganger. ${ }^{34}$ ) Ganger domber a liff hænner. pa skal kona ${ }^{35}$ ) i iorp quikkæ ${ }^{36}$ ) grawa. æy ma kona ${ }^{3}$ ) stæghlæ æller hængiæ

## XXXIII.



$$
X X X I I=U p l L . \text { ManhB. 49: pr, } 2 . \quad X X X I I I=U p l L . \text { ManhB. } 50 .
$$

22) B. akri.
23) A. annars bis scriptum est.
24) B. sic. A. om. böte pre marker.
25) B. sic. A. aller tu pry aller skil \&c.
26) B. skyl.
27) B. add. man korn af akri.
28) C. atirtan marker til treskiptis (pro VI -hwan).
29) B. sic. A. $\ddot{\boldsymbol{r}} \boldsymbol{a}$ scriptum est, at notam
abbreviationis v. marker indicantem supra lineam add. man. ut videtur rec.
30) B. hvarn.
31) B. tiunver.
32) C. Aliqui non habent fullan Diufnaђ.
33) B. tiufnadhi.
34) B. add. ok taki slik giäld sum madher.
35) Pro kono.
36) C. om. quikka.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.
wi $^{37}$ ) æy meræ frip pær æn annan ${ }^{38}$ ) stap par han wip piufnæpæ takin warper. ok laghwinnis för till sak sinnæ ok ${ }^{39}$ ) taki sịæn piufs ræt. ( ${ }^{4}$ hwar æfptir sinum brutum. by ${ }^{41}$ ) han brööt geen sama kyrkiu

## . XXX IIII.

Nu taker man piuff annars taker bapi saman. piuf ok piufti. pa a pæn ${ }^{42}$ ) fyærpung aff piufti. pær piuf took aff alla ${ }^{43}$ ) py han tok map piufwi. hwat pet ær minnæ æller meræ. ok bondæ taki piuf sin ater. ok alt pret meræ ær æn lagha lööns ${ }^{44}$ ) §. 1. Sigher man sik piuf hafwi ${ }^{45}$ ) takit ok piufwer ær bortæ. ${ }^{46}$ ) kumber hin æfptir sum aa. Taki sit ater wtan löns. ${ }^{47}$ ) ok swæria ${ }^{48}$ ) till sins mæ历 II. mannum. ${ }^{49}$ ) ok hin göræ sik orpiufwæ sum handa ${ }^{50}$ ) mællum hafwer map lysningæ witnum

## $\boldsymbol{X X X} \boldsymbol{V}$

Fyndir aghu næst piufnapæ standæ by at piufwæn ${ }^{51}$ ) hitter gærnæ swa sum klokkarin hittæ kalkin. Hwar man hitter fynd a wægh wti. han skal lysæ 40 foræ wæghfarandæ mannum. æller ${ }^{52}$ ) næstæ by samdyghnis. ${ }^{3}$ ) komber bæn $^{54}$ ) æftir sum a i. pre dagha taki sit ater wtan löns. ${ }^{5}$ ) komber senære. ${ }^{56}$ ) pa taki pæn hwar ${ }^{57}$ ) siættæ pænning ${ }^{58}$ ) sum hittæ. ( ${ }^{59}$ ok orker han lysningæ witnum.

XXXIIII = UplL. ManhB. 51: pr, $1 . \quad$ XXXV, cfr. UplL. MankB. 52.
37) A. hafwi bis scriptum est, at posteriori loco lineola inductum.
38) B. annar.
39) B. om. ok.
40) B. hwaria saak äpte \&c.
41) B. add. at.
42) B. han.
43) B. allo.
44) B. lösn; add. thet är fierdung af tiupti.
45) B. hana.
46) B. borto.
47) B. lösn.
48) B. swäri.
49) B. add. fyr.
50) B. sic. A. handum.
51) B. tiuner.
52) B. add. $i$.
53) C. om. samdyghnis.
54) B. han.
55) Pro lüsn. C. lösn.
56) B. semnä.
57) B. hivarn.
58) B. add. af.
59) B. än han lysninga nitnum orkar.

## $\boldsymbol{X X X V I}$

Hitter man hæst manz. æller ${ }^{60}$ ) oxæ tamin ${ }^{61}$ ) faar æller geet. æller nokot annat pret $^{6}{ }^{2}$ ) nytiæ fæ ær. pa swæriæ ${ }^{63}$ ) till sins maß II. mannum. pæn sum a. ok taki sit ater wtan lö̈̈ns. ${ }^{64}$ ) ok hin göræ sik orpiufwæ maß lysningæ witnum yrker han map py fæ. æller till nokræ nyt hafwr bötæ pre marker. æn æу ær laghlyst förræ

## $\boldsymbol{X X X V I I}$

Hitter man fynd a watnæ vti. innæn öyiær. ( ${ }^{6{ }^{5} æ l l e r}$ almannæ leep. ( ${ }^{6}{ }^{6}$ hafwi pæn pripiung af sum hittæ. hitter vtan almanna lecp. hafwi pæn halft ${ }^{07}$ ) sum hittæ. Hitter man lik $i$ watni. hafwi pæ( ${ }^{68}$ ) liiks arfwir alt pet fast sitter wip lik §. 1. Hittæ leghæ hioon ${ }^{69}$ ) fynd. swa at peen ${ }^{70}$ ) læggiæ æy ${ }^{71}$ ) bondæ ${ }^{72}$ ) syslu ${ }^{73}$ ) niper. ${ }^{74}$ ) ( ${ }^{5}$ pa æghu pe lut $i$ fynd. læggiæ pe niper bondans syslu. pa agha ${ }^{76}$ ) bondæ fynd

## XXXVIII

Dræper man annan. ok laghlikæ wip draap kiænnæs. hafwi maalseiande ${ }^{77}$ ) wald hfwat ${ }^{78}$ ) han wil hælder hæmpnæ ${ }^{79}$ ) æller ${ }^{80}$ ) wip botum taka. ( ${ }^{81}$ wil han wip botum taka. pa skal ${ }^{82}$ ) han hafwa VII. marker wæghner ( ${ }^{83}$ æller

XXXVI = UplL. MankB. 53: 1.
60) B. add. skiut.
61) B. tamün.
62) B. add. sum.
63) B. swäri.
64) Pro lösn.
63) B. ok a almanna \&c.
66) B. sic. A. om. hafwi - leet.
67) B. add. $a f$.
68) B. om. מret.
69) B. legho hion.
70) B. thön.
71) B. sic. A. om. ay.
72) B. bondans.
73) A. Loco posterioris $s$ primum scriptam est $l$.
74) B. sic. A. .i.
75) B. sic. A. om. $\Rightarrow a-$ syslu.
76) B. aghi.
77) B. malsäghande.
78) B. hwat.
79) B. hämpnäs.
80) A. allr additum est, at 1
81) B. sic. A. om. wil - td
82) B. $a$.
83) C. Alii non habent aller
wi $^{37}$ ) æy meræ frip pær æn annan ${ }^{3}{ }^{8}$ ) stap bar han wip piufnæpæ takin warper. ok laghwinnis för till sak sinnæ ok ${ }^{39}$ ) taki sịæn piufs ræt. ( ${ }^{4} \mathrm{hwar} æ f$ tir sinum bratum. py $^{41}$ ) han brööt geen sama kyrkiu

## . XXX IIII.

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ taker man piuff annars taker bapi saman. piuf ok piufti. pa a pæn ${ }^{42}$ ) fyærpung aff piufti. pær piuf took aff alla ${ }^{43}$ ) by han tok map piafwi. hwat рet ær minnæ æller meræ. ok bondæ taki piuf sin ater. ok alt pret meræ ær æn lagha lö̈ns ${ }^{44}$ ) §. 1. Sigher man sik piuf hafwi ${ }^{45}$ ) takit ok piufwer ær bortæ. ${ }^{46}$ ) kumber hin æfptir sum aa. Taki sit ater wtan löns. ${ }^{47}$ ) ok swæria ${ }^{48}$ ) till sins mả II. mannum. ${ }^{49}$ ) ok hin göræ sik orpiufwæ sum handa ${ }^{50}$ ) mællum hafwer maph lysningæ witnum

## $\boldsymbol{X X X} \boldsymbol{V}$

 klokkarin hittæ kalkin. Hwar man hitter fynd a wægh wti. han skal lysæ 40 foræ wæghfarandæ mannum. æller ${ }^{52}$ ) næstæ by samdyghnis. ${ }^{53}$ ) liomber bæn $^{54}$ ) æftir sum a i. pre dagha taki sit ater wtan löns. ${ }^{5}$ ) komber senære. ${ }^{56}$ ) pa taki pæn hwar ${ }^{57}$ ) siættæ pænning ${ }^{58}$ ) sum hittæ. ( ${ }^{59} \mathrm{ok}$ orkær han lysningæ witnum.

XXXIIII = UplL. ManhB. 51: pr, 1. XXXV, cfr. UplL. ManhB. 52.
37) A. hafivi bis scriptum est, at posteriori loco lineola inductum.
38) B. annar.
39) B. om. ok.
40) B. hwaria saak äpte \&c.
41) B. add. at.
42) B. han.
43) B. allo.
44) B. lösn; add. thet är fierdung af tiupti.
45) B. hana.
46) B. borto.
47) B. lösn.
48) B. swäri.
49) B. add. fyr.
50) B. sic. A. handum.
51) B. tiuncer.
52) B. add. $i$.
53) C. om. samdyghnis.
54) B. han.
55) Pro lüsn. C. lösn.
56) B. semnä.
57) B. hwarn.
58) B. add. $a f$.
59) B. än han lysninga witnum orkar.

XXXVI
Hitter man hæst manz. æller ${ }^{60}$ ) oxæ $\operatorname{tamin}^{61}$ ) faar æller geet. æller nokot annat pat ${ }^{62}$ ) nytiæ fæ ær. pa swæriæ ${ }^{63}$ ) till sins mæ弓 II. mannum. pæn sum a. ok taki sit ater wtan lö̈̈ns. ${ }^{64}$ ) ok hin göræ sik orpiufwæ mæ弓 lysningæ witnum yrker han max by fæ. æller till nokræ nyt hafwr bötæ pre marker. æn æу ær laghlyst förræ

## XXXVII

Hitter man fynd a watnæ vti. innæn öyiær. ( ${ }^{63} æ>l l e r$ almannæ leep. ( ${ }^{66}$ hafwi pæn pripiung af sum hittæ. hitter vtan almanna leep. hafwi pæn halft ${ }^{\circ}{ }^{7}$ ) sum hittæ. Hitter man lik $i$ watni. hafwi pæt $^{68}$ ) liiks arfwir alt pet fast sitter wip lik §. 1. Hittæ leghæ hioon ${ }^{69}$ ) fynd. swa at peen ${ }^{70}$ ) læggiæ æy ${ }^{71}$ ) bondæ ${ }^{72}$ ) syslu ${ }^{73}$ ) niper. ${ }^{44}$ ) ( ${ }^{75}$ pa æghu pe lut $i$ fynd. læggiæ pe niper bondans syslu. pa agha ${ }^{76}$ ) bondæ fynd

## XXXVIII

Dræper man annan. ok laghlikæ wip draap kiænnæs. hafwi maalseiande ${ }^{77}$ ) wald hfwat ${ }^{78}$ ) han wil hælder hæmpnæ ${ }^{79}$ ) æller ${ }^{80}$ ) wip botum taka. ( ${ }^{81}$ wil han wip botum taka. pa skal ${ }^{82}$ ) han hafwa VII. marker wæghner ( ${ }^{83} æ l l e r$
$X X X V I=U p l L . M a n k B . ~ 53: 1$.
60) B. add. skiut.
61) B. tamän.
62) B. add. sum.
63) B. swäri.
64) Pro lüsn.
65) B. ok a almanna \&c.
66) B. sic. A. om. hafrvi - leet.
67) B. add. af.
68) B. om. Dret.
69) B. legho hion.
70) B. thön.
71) B. sic. A. om. ay.
72) B. bondans.
73) A. Loco posterioris $s$ primum scriptum est $l$.
74) B. sic. A. .i.
75) B. sic. A. om. $\not a \boldsymbol{-}$ - syslu.
76) B. aghi.
77) B. malsäghande.
78) B. hivat.
79) B. hämpnäs.
80) A. allr additum est, at lineola inductum.
81) B. sic. A. om. wil - taka.
82) B. $a$.
83) C. Alii non habent aller - gialda.
swa mykyt pe giældæ. ${ }^{84}$ ) konunger ${ }^{85}$ ) wærold IIII. marker. hald bani. ok raapbani hwar peræ giældi ${ }^{86}$ ) XV. marker. æller dyli map XIIII mannæ epe. Fapar $\left.{ }^{87}\right)\left({ }^{88}\right.$ æller moper taki æflir sun sin XVI. öre broper VIII. örce. hustru XII. örc. Hwar sum fyrst ær .ii. frænsæmi ${ }^{89}$ ) taki .IIII örce. Systlingi ${ }^{90}$ ) twa örre. ( ${ }^{1}$ præmænningæ öra. fiopermæningi halwan öre. bötæ ok hwar sum han taker till fiærpæ manz. Een timæ skal ættæ boot bötæs. sipæn warpæ siælffr wærkum sinum. ( ${ }^{2} \mathrm{Nu}$ ar:u tald manhalghis maal. gu币 gömi os bapi liff ok siell. AMEN ${ }^{93}$ )
${ }^{1}$ Här byrias Jorda Balker. Ok tälias i hanum Flokkar siuttan, ok six af thessum malum.
I. Huru Jord skal laghbiudhas.
11. Ann Byrdamän delï vm Jorda köp.
III. Vm Jorda köp innan Siängar.

1III. Vm Jorda Fasta.
V. Vm Trädhis lön.

V1. An twe biulha ${ }^{2}$ ) Fang a en.
VII. Vm Aterküps fasta.
VIII. Vm Jorda skipti.
IX. Vm Jorda Wädhsütning.
X. Huru man skal Jord Landboum byggiä, ok vm Afradh.
XI. Huru man skal Landboum af Jord sighia, ok vm Giptur.
84) B. add. ok.
85) B. honung.
86) B. böte.
87) B. Fadher.
88) C. taki äpter sun sin, äller modher, än suna sun är til, siäxtan örä.
89) B. frändsämi.
90) B. Syslungi.
91) B. tremänningi en örä.
92). A. Verba $\boldsymbol{N} u-\boldsymbol{A} \boldsymbol{M} \boldsymbol{N}$ minio sunt exarata.
93) B. om. $A M E N$.

1) A. Folio abscisso sequentia perierunt usque ad verba: skuldi. aru bapir \&c., cap. 2. Haec itaque, currentibus typis insignita, ex cod. B transscripsi.
2) Lege binda.
XII. Huru Landboe ok Aghandi vm Jord delä.
XIII. Vm Bolax fä ok lnlax fä.

XIIII. Vm Jorda delur ok Förning, ok iorda Lüsn.
$\boldsymbol{X V}$. Huru Fadher a Barnum Jord fore Födho biudha.
XVI. An man six af Jorda delu, fyr än hun lyktät är.
XVII. Vm orïttän fasta Eedh ok Fyrning.

## Huru Jord skal laghbiudhas. I. Flokker.

LAter man iord fala, gambla byrd sina, Han skal skyldastı mannum sinum biudha, fore grannum ok kirkiu sokn, ok a tingi. Wilia ther äy kiöpä, ok äy lof til läggiä, Tha ma han süliä til triggiä ara födho, ok ey mera, fyr än han annün tima skyldëstä mannom medh witnum biudher ok at spör, sum fyr är sagt. Wilia the ey än tha köpä, aller lof til gira, Tha ma han saklöst sïliï hwem han siülver wil.

An Byrdamän delä vm Jorda küp. II. Flokker.
DEla män vm iord ok byrd, Tha wari then köpi näst sum armi är nüst, än arwä ( ${ }^{3}$ skuldi. æru ${ }^{4}$ ) baфir iæmpnir. ${ }^{5}$ ) ba köpi ${ }^{6}$ ) bapir
$\mathrm{S}_{\text {kifter }}{ }^{7}$ ) man barn fran sik. ok wæxerer ${ }^{8}$ ) pem pænningær. warber ( ${ }^{( }$fapur fatugher sipæn ( ${ }^{10} a$ sinni iorb. pa ma ænktæ peræ fran andræ kiöpæ. ${ }^{11}$ ) hawi ${ }^{12}$ ) æy alla ${ }^{13}$ ) pænningæ till. pa kiöpæ pæt pera sum orkær
$I I=U p l L . J B .2: p r$.
3) A. post lacunam (vide not. 1. pag. 60.) hic
8) B. sic. A. warar. iterum incipit.
4) B. sic, add. ok. A. ari.
5) B. iämnär.
6) B. köpin.
9) B. fadher fatöker \&c.
7) C. Gipter man barn sijn (pro Skifter sik).
10) B. wil iord sina sälia, Tha \&e.
11) B. add. än all orka köpa.
12) B. Hawa.
13) B. all.

## . 1111 .

$\mathrm{S}_{\text {wa skæl }}{ }^{14}$ ) man lagha köp göri. ${ }^{15}$ ) mä万 .VIII. fastum. ok siæ ${ }^{16}$ ) skyldæstæ mannæ witnum. ${ }^{17}$ ) pæssær faster skulu gildir wæræ at allum iorpæ köpum. sum gifwas ok takas. foræ kyrkiu sokn. æller ${ }^{18}$ ) a pingi. göörs ${ }^{19}$ ) æy swa. pa ær æy laghlikæ küpt

$$
V
$$

Later man landboæ bort aff iorp sinnæ pa skal han gifwi ${ }^{20}$ ) hanum fult for ærwæpæ ${ }^{21}$ ) sit. aff alla $^{22}$ ) py han hafwer nyt till giort. hwat pat ær i husum æller i iorp

## VI

Sæl man twem iorp ena. hawa bapir fastar ${ }^{23}$ ) till. pa havi pæn iorp ${ }^{24}$ ) fasta fik förræ Delæ pe vm. hwilikin peræ förræ köptæ pæl skulu XII mæn witæ. hwilikin förræ fik. ok pæn taki wærp ${ }^{25}$ ) ater sum senæ ${ }^{26}$ ) kiöptæ. ok pæn bötæ III marker ${ }^{27}$ ) twem ett saldi

$$
. V 11 .
$$

Sigher man sik iorp hafwa ater kiöpt pe han fyrræ attæ. meฎf fastum ( ${ }^{2}{ }^{8}$ sculu pat XII. mæn witæ. ( ${ }^{2} \mathbf{h} \mathrm{hfwat}$ aterkiöps fastæ warn ${ }^{3}$ ) a pingi gifnir ${ }^{31}$ ) æller

VI, cfr. UplL. JB. ©: pr.
14) B. skal.
15) B. görä.
16) C. om. siax
17) B. add. ok therä wilia.
18) B. add. ok.
19) B. add. t/let.
20) B. giva.
21) B. ärwodi.
22) B. allu.

$$
V 11=U p l L . J B .7: p r .
$$

23) B. fasta.
24) B. add. sum.
25) B. add. sitt.
26) B. sennä.
27) B. add. til treskiptis.
28) B. Thet skulu tolf \&c.
29) B. hwat aterköps fastar \&c.
30) B. sic. A. war.
31) B. sic. A. gifvir.
$æ y . æ l l e r$ ok $^{32}$ ) at kyrkin. hafwi pa pæn iorb sum ater kiöpti. witnæ pe XII. æy swa. pa bötæ hin ${ }^{3}$ ) .III. markr. till praskifis ${ }^{34}$ ) sum sik iorp kiændæ pær han æy attæ.

## Gf.VIII.

Skiptær $^{35}$ ) man iorp. ${ }^{36}$ ) wigher ok walförær. lekmæn sinæ mællum. æller wip præst. ${ }^{37}$ ) fult gen fullæ. ${ }^{38}$ ) standæ bat fast ok fult. æn bæt ær map fastum giort. e par man skifter iorp. wæræ pat byrb hans. ${ }^{39}$ ) §. 1. Skifter man 42 iorp æller köper wip owormaghi. ${ }^{40}$ ) æller ( ${ }^{41}$ wip willing. pa mughæ ${ }^{42}$ ) pe ænctæ köp $æ^{43}$ ) æller skiftæ ${ }^{44}$ ) göræ. wtæn ( ${ }^{45}$ næstæ frænder raap. a ( ${ }^{46}$ bapar halfwer

## .IX.

Sater ${ }^{47}$ ) $\operatorname{man}^{48}$ ) wæp aprum. for koorn æller apræ pænningæ. wæp skal maß fastum wt sæ(iæs. ${ }^{49}$ ) ok swa aterlösæs. ok swa stæmpnu dagh foræ læggiæs sum fastar witu. ok witni bæræ. Lösir æy ater innæn stæmpnædagh. ${ }^{5}$ ) pa skal han iorp wp byupæ for garpæ ${ }^{51}$ ) ok kyrkiu sokn ok pingi. lösir æy pa ater. pa aghi pæn iorp ${ }^{52}$ ) hun ( ${ }^{53}$ ær pansæt. ok gifwi hanum pænningæ till æn iorp ær bætræ

$$
V I I I=U p l L . J B . \delta: p r, 1 . \quad I X, c f r . U p l L . J B .9: p r, 1 .
$$

32) B. om. ok.
33) B. köp.
34) B. then.
35) B. skipti.
36) B. treshiptis.
37) B. Skiptä̈ män iordum, wighir ok niälförir \&c.
38) B. nästu frändä \&c.
39) B. badher halwer.
40) A. ok additum est, at lineola inductum.
41) B. klärk.
42) B. Säter.
43) B. fullu.
44) B. add. han $i$ skipti far.
45) B. add. iord $i$.
46) B. onvormagha.
47) B. vt sättiä.
48) Forte pro wỉ witwilling. B. sic.
49) B. stämpnudagh.
50) Forte pro
51) B. magho.
52) B. gardi.
53) B. add. sum.
54) B. pantsat war, ok \&c.

## . $\boldsymbol{X}$.

 dæ pet a bem witnum hưru ${ }^{56}$ ) skipat war. Nu skill pem vm skipan. ${ }^{57}$ ) hafwi pa landboæ wald at wita taku sina maß twem mannom siælwer han pripi. §. 1. æffraaz dagher ${ }^{58}$ ) ær wm fastægang ${ }^{59}$ ) giælder æy a rættum afrazdaghum. ${ }^{60}$ ) pa gifwi wt afræt ${ }^{61}$ ) ok mả ( ${ }^{62}$ II. örce. §. 2. hafwi ængin wald at bindæ taku skiæl meræ æn ett aar

## $\boldsymbol{X I}$

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ sæmber ${ }^{63}$ ) æy aa bondæ ok landboæ. pa skal han hanum afsighiæ ( ${ }^{64}$ n han wil ok æy senæ æn fastæ gang. swa skal ok landboæ bondæ till sighiæ æn han wil aff iorp fara. §§. 1. ( ${ }^{65}$ Nin landboæ lægger ater iorp. halft spanna land æller helt. æller ær æy træpæ bütæ IIII öræe ii pripiung hwan. Lægger ${ }^{66}$ ) tu spannaland. bütæ VIII örce i pripiung hwan ${ }^{67}$ ) Lagger ${ }^{68}$ ) ater vm aker allan. bötæ .VI. marker ${ }^{69}$ ) till præskiftæs. gör han vp pe iorp æller ær 43 træpæ. wæri $\mathrm{pa}^{70}$ ) saklöz. §. 2. Fæller landboæ garp ${ }^{71}$ ) niper. bötæ III. marker ${ }^{69}$ ) till præskifæs. Ligger dyngiæ innæ. æller boor æy huus. æller ryрег ${ }^{72}$ ) æy sum ${ }^{73}$ ) stapgi ær böta ${ }^{74}$ ) II öra. iorpeghandæ. öpæs ${ }^{75}$ ) hus ( ${ }^{76}$ alt. bygiæ wp ater. ok bötæ .VI. ${ }^{77}$ ) marker till præskiftis
X: 1, cfr. UplL.JB. 10.
§. $2=$ UplL. JB. 13: $\boldsymbol{5}$.
54) B. man.
55) B. om. かа.
56) B. add. thet.
57) B. sidhan.
58) B. Afrads dagher.
59) B. fastuyang.
60) B. afrads dagh.
61) B. afrad.
62) B. treem örum iordäghanda. Havi \&c.
63) B. add. them.
64) B. vm ivel, ok ey sennä. Sna \&c.
65) B. Lägger landboe iord ater, lägger ater halft \&c.
66) B. add. ater.
67) B. sic. A. hwa v. hwar.
68) B. Lägger.
69) B. sic. A. $m r k e r$.
70) B. om. $力 a$.
71) B. garda.
72) B. rydhiär.
73) B. add. thera.
74) B. Böte.
75) B. Öd/hir.
76) B. ok alt saman: Byggi \&c.
77) C. tre.
$X 11$.

Nu kræfwær bondæ afræp ${ }^{78}$ ) af iorp ( ${ }^{7}$ sinnæ. landbo sigher aff eghændæ fangit hafwa. ok kumber till pingx max fastum. witi pret XII. mæn. ${ }^{80}$ ) gangæ pe ( ${ }^{81}$ æy mäp landboæ. pa hafwi pæn iorp förræ attæ. ok hin bötæ III. marker till præskiptis

## . $X 111$.

 saman kom. ok huru længiæ ${ }^{83}$ ) pat skal saman liggiæ bætræs pat. ${ }^{84}$ ) bætræs for bapum. ( ${ }^{5}{ }^{5}$ minskas pat. minskæs ok for bapum. Sember pem æy vm $\mathbf{a t}^{86}$ ) skifti. pa skiptis æfptir py $^{87}$ ) VIII. fastæ vitni bæræ. §. l. Lægger man pænningæ. æller apræ inuistæ. ${ }^{88}$ ) ær pat III mark ${ }^{89}$ ) wært. wæri ${ }^{90}$ ) twe mæn wip. ær pat .VI. marker. væri ${ }^{90}$ ) .IIII. mæn wip. bapæ pa pat inlægx ok wt tax ær goz meræ inlaght. wæri ${ }^{\circ}$ ) par .VIII. faster wip. bapi pa pat inlægx ok w( ${ }^{91}$ ) tax. brænner ${ }^{92}$ ) pat æller wald tax bæggiæ ${ }^{93}$ ) peræ. æller stiælz. wæri ogilt. ær æy swa. ba fae hanum sit ater

## . $X$ IIII.

Delæ twe ${ }^{94}$ ) vm iorp enæ. griper anner till fæpærnis. ok annar till fangæ-

X11, cfr. Up1L.JB. 15: pr.
XIII: pr., cfr. UplL. JB. 16: pr, 1.
78) B. afradh.
79) B. sinni, landboe sigher sik medh fastum af äghanda \&c.
80) B. add. Ganga the medh landboa, Tha hani landboe iord.
81) B. moth hanum, tha \&c.
82) B. Thet skal saman läggiäs medh \&c.
83) B. län! $i$.
84) A. Duplex abbreviationis nota adposita est, ut legi posset parat. B. thet.

## $8.1=U p l L . J B .17$.

XIIII: pr. = UplL. JB. 18: 1.
85) B. Kränkis thet, kränkis ok $\& c$.
86) B. om. at.
87) B. add. the.
88) C. kosti. B. add. in til mans.
89) B. marker.
90) B. Warin.
91) A. Loco litt. $w$ primum scriptum est $t$.
92) B. Brinder.
93) B. bygyiä. Male.
94) B. add. män.
mans. pa skal fangæ man fram koma giter han iorp hemolap. ${ }^{95}$ ) pa hafwi pæn iorp ${ }^{96}$ ) fangit hafwr. giter æy. pa wæriæ ${ }^{97}$ ) mæ户 ${ }^{98}$ ) fapernis ${ }^{99}$ ) witu sinnæ. ${ }^{100}$ ) XIIII manna epæ. §. 1. Delæ twe wm iorb enæ. ok sighiæ bapir fæpernæ sit wæræ fornt ok gamalt. ber ${ }^{1}$ ) skulu bapir minningæ mæn²) till 44 binx föræ. ok hwar peræ .VI. mæn næmpnæ. pe XII skulu ( ${ }^{3}$ scopæ hwar peræ minnung ${ }^{4}$ ) hawer meræ æller ${ }^{5}$ ) ældræ. ok wæri pat ${ }^{6}$ ) gilt pe göræ. pæn peræ at minung ${ }^{4}$ ) falder bötæ VI marker. til præskiftis

$$
. X V
$$

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u}}$ kan man æller kuna sytning wip purfwæ. pa scal han pem skyldæsta ${ }^{7}$ ) byupæs fyrst. wil han æy ${ }^{8}$ ) wip taka. ok $æ y^{9}$ ) loff till salu læggiæ. pa sæli till priggiæ aræ föpæ. ${ }^{10}$ ) Sipæn pet ær wp nött. ( ${ }^{14}$ byubæs ok pem skyldæstæ at kyrkiu. ok a pingi. wil ${ }^{12}$ ) æy wip taka. ok $æ y^{9}$ ) lof till salu giwa. gangi pa a sytning till hwars han wil at saklösæ ${ }^{13}$ )

Delæ byær ${ }^{14}$ ) twe vm iorp ena skogh æller watn. æller annor nokor ( ${ }^{15}$ till lagh. bær skulu babæ .i. ${ }^{16}$ ) minungæ mæn hafwa. ok till gangu. ${ }^{17}$ ) ok ( ${ }^{18}$ mi-

XVI, cfr. UplL. JB. 22.
95) B. hemolat.
c6) B. add. sum.
97) B. wäri.
98) B. sic. A. om. map.
99) B. fädhernis.
100) B. simni.

1) B. Ther.
2) B. sic. A. om. man.
3) B. thet shudha, hwar \&c.
4) B. minniny.
5) B. add. oh.
6) A. Duplex abbreviationis nota adposita est, at legi posset מarat. B. thet.
7) B. skyldastu.
8) B. sic. A. v. $R y$ omissam supra lineam add. rec. man. saec. XVI.
9) A. v. aey omissam ipse, ut videtur, scriba supra lineam addidit.
10) B. födho.
11) B. biurlis än them shyldastu \&e.
12) B. Wilia.
13) B. saklösu.
14) B. sic. A. by.
15) B. til läghi: Ther skulu badhi minninga män \&c.
16) .VI. legendum videtur. Cfr. cap. 14: 1.
17) till ganga legendum esse videtur.
18) B. minning gangi.
nung gangæ sum för ær sakt. Væpiær nokor i passum ${ }^{19}$ ) malum. ok sigher sik sipæn af $\left({ }^{20}\right.$ delæ för æn hun lyktæt ær. bötæ III. marker til præ skiftæs. ok wæræ ${ }^{21}$ ) skilder wip delæ ${ }^{22}$ ) hwat hun winder æller taper

XVII
 XII. men för æn epren swærs. ( ${ }^{25} \mathrm{Nu}$ ar talder iorמ̊e balkr. iorp mun alla rom si弓er till öfninga ${ }^{26}$ ) fua. gup lati os swa ii waryldin lifna ${ }^{27}$ ) at wi moghum ${ }^{28}$ ) all i gupz hyllest blive

Her byrias köpmala balker ok talias i hanom flokkær VII. ${ }^{1}$ )
fyrste. ${ }^{2}$ ) Vm flærpæ kiöp i gulli ælli ${ }^{3}$ ) silfwri
II Vm kiöp pön husfru ${ }^{4}$ ) ma göræ
III Vm hæstæ kiöp ok skiftæ. ok fræstning ${ }^{5}$ )
IIII Vm legha ${ }^{6}$ ) aa hæst æller apræ kostir ${ }^{7}$ )
$V$ Vm wæpsæpning ${ }^{8}$ )
$V 1$ Vm burghan
V11 Vm gæstning ${ }^{9}$ ) fatækræ $^{10}$ ) mannæ

XVII, cfr. DplL.JB. 23.
19) B. thessum.

1) B. add. ok six af thässum malum.
2) B. the delo for \&c.
3) B. $I$.
4) B. nari.
5) B. ok.
6) B. delo.
7) B. Hustru.
8) B. äller minnung a minni iord \&c.
9) B. Witin.
10) A. Verba: $N u-b l i w a$ minio sunt scripta.
11) A. frestiung quoque legi posset. B. sic. Male.
12) B. Legho.
13) B. koste.
14) B. öfwingä.
15) A. Litt. fomissam supra lineam add. scriba.
16) B. maghom.
17) B. Wädhsätning.
18) A. Altera lineola posterioris $n$ omissa est, ut legi posset gastiiig. B. Güstning.
19) B. Fatökra.

## .I.

Kiöper man gull æller sylfwr ${ }^{11}$ ) aff pem manne æy ær gulsmiper æller sylfsmiper. ${ }^{12}$ ) ok ær bæt falz æller hwariæ handa falz pæt ær man sæl manni. bötæ .VIII. öra i pripiung hwan. ær pæt sylfsmiper. ${ }^{13}$ ) bötæ ( ${ }^{14} \mathrm{XVI}$ öra i prypiung hwan. ok pæn taki flærp sum saldi. ok hin taki wærp atter sum köpti æller dyli mả XIIII ${ }^{15}$ ) manna epe. vm ${ }^{16}$ ) æru II manna witni til ${ }^{17}$ )

## 11

Hustru æller bondæns barn maghu æy meræ kiöp göræ æn till enæ ${ }^{18}$ ) örtugh. wtan pat see XVIII ara gamalt. ok faper fa ${ }^{19}$ ) py fæ ii hænder. hwar sum meræ köp gör max ${ }^{20}$ ) pem. vtan bondans witu. bötæ ( ${ }^{2}$ VIII öræ ii hwan pripiung

## .III.

46 Um hæstæ kiöp ok skifpti æller hwat fæ pæt hælzst ær. hittis aa hælti æller ${ }^{22}$ ) nokor annar laster innan fæm nattæ. föræ ${ }^{23}$ ) hem till gardz $\mathrm{i}^{2}{ }^{24}$ ) fæm næter. æller hafwi hwar sum ${ }^{25}$ ) köpti. æn hemult skal vm alder wæræ. brister at hemolo. bötæ ( ${ }^{26}$ VIII oræ ${ }^{27}$ ) i pripiung hwan. ok giældi ater skapan

I, cfr. UplL. Köp B. 1:pr, 1.
11) A. Litt. f omissam supra lineam add. scri-
20) B. widh.
ba. B. silwer.
12) B. silfsmider.
13) B. silfsmidher.
14) B. sex marker til treshiptis: Ok \&c.
15) C. tolf.
16) B. än.
17) B. add. Aru äy witni til, dyli medh säx mannum.
18) B. ennä.
19) B. far.
21) C. tre marker til treskiptes.
22) A. aller bis scriptum est, at posteriori loco rubra lineola inductum.
23) B. add. hanum.
24) B. innän.
25) B. add. han.
26) C. tre marker cil treskiptes (pro VIII - hwan).
27) B. örä.

## Gf. 1111.

L
egher man hæst aff manni æller andræ ankostir. han skal hanum swa goot ater faa sum han ${ }^{28}$ ) tok. wm æy ganger nöpsyn aa. kallar annar nöpsyn waræ ok anner æy. hafwi pæn. witz ord nöpsyn kaller. meæ .II. manna ( ${ }^{29}$ witnæ. alt pat bætræ ær æn VIII öra. ${ }^{30}$ ) pæt minnæ ær dyli mæp VI. manna epe ( ${ }^{3}$ æller bötæ ater skapan.

$$
. V
$$

Seter man lözöræ pant manni. sæti mả twem mannom. ok lösæ ater wm $^{\text {mat }}$ rættæn stæmpnu dagh. lösir æy. pa skal ${ }^{32}$ ) ater byupæ sum iorpæ pant.
.V1.
Borghar man pænuingæ for annan. giælder æy pæn sum taker. pa giældi pæn $^{\text {per }}$ sum burghupæ. ${ }^{33}$ ) pæn borgherr ${ }^{34}$ ) optæ i ( ${ }^{35}$ sorghir for annan borgher

## VII

Nu kan fatukt ${ }^{36}$ ) folk ok wanfört föræs byæ ${ }^{37}$ ) mællom æller bondæ. pa skal pat hwar ${ }^{38}$ ) skapalöst fran sik föræ. ok ængin huus syniæ at quældi. syn. py nokor hws at quældi bötæ IIII örce. faar pat skapæ æller dööp af. pa giældi pæn sum wt rak ${ }^{39}$ ) 太y ma ${ }^{40}$ ) ok lösum manni. affrapæ laz till gars ${ }^{41}$ ) föra. vtan han föra ${ }^{42}$ ) swa pæpæn sum piit ( ${ }^{43} \mathrm{Gup}$ wil pem ay glöVII, cfr. UplL. KöpB. 11.
28) B. add. thet.
29) B. witnum ok tolf manna edhe, alt \&c.
$30)$ B. add. Alller böte ater skadhan.
31) B. om. aller - skapan. Cfr. not. 30 praecedentem.
32) B. add. han.
83) B. borghade.
34) B. komber.
35) B. sorg, sum fore andrum borghar.
36) B. fatökt.
37) A. byar bis est scriptom, at posteriori
loco rubra lineola inductum.
38) B. sic. A. hwan.
39) B. wräker.
40) A. a supra lineam add. rec. man. ut legeretur maa.
41) B. gards.
42) B. förä.
43) A. Verba: GuฎーAmen minio scripta sunt.
ma. garnae wilia 乃an fatughu44) husa ok hema. krister war gaster mæp mannum .i. iorpriki.45) han gifwi os for gastning allum limirika Amen

I Huru by skal skiftæ
$1 I$ Huru tomptum scal skifptæ. ok hasum byggix
111 Huru akrum skal skifptæ
IIII Vm diki mællum akre. ${ }^{2}$ ) ok skapa ${ }^{3}$ ) af dikum
$\boldsymbol{V}$ Vm garpæ. ok garpæ fal
VI Vm hæptar ${ }^{4}$ ) ok hembup
VII Vm skogha skifptæ ${ }^{5}$ )
VIII Vm skegning ${ }^{6}$ ) ok gildri
$\boldsymbol{I X}$ Vm wærnæ ruff
$X$ Vm leghu ruff
$X I$ Vm a slætu ( ${ }^{7}$ æller skyrp
XII Vm a gangu byæ mællom
XIII Vm skoghæ a gangu. ok skoghæ marki ${ }^{8}$ )
XIIII Vm afærp ${ }^{9}$ ) i fiski watni annars
$X V$ Vm nyæ wpgiærpir ${ }^{10}$ )
$X V I$ Vm lagha hæf( ${ }^{11}$ ) a iorpum
XVII Vm ( ${ }^{12}$ mölnær ok watn tæppær
XVIII Vm broær ok skapa i. broum
$\boldsymbol{X I X}$ Vm wapæ eld.
44) B. fatugha.
6) B. Skï̈ghning.
45) B. iorderiki.

1) B. add. ok six af thessum malum.
2) B. ok Askyrd.
3) B. Akra.
4) B. add. then man far.
5) B. Haptur.
6) Sine dubio legendum est skogha skipan.
7) B. Skox märki.
8) B. sic. A. afra力.
9) B. sic. A. wryiarpir.
10) B. Häfdir.
11) B. Mylnur ok Watn täppor.
$\boldsymbol{X X}$ Vm brand mrab wiliæ wærkiæ ${ }^{13}$ )
$\boldsymbol{X X I}$ En kuna molker annars fæ
XXII Vm oræt mærkiæ ${ }^{14}$ ) a fæ annars
$\boldsymbol{X X I I I} \mathrm{Vm}^{15}$ ) fæ ( ${ }^{16} \mathrm{gör}$ fæ skapæ æller dræper
$\boldsymbol{X X I I I I}{ }^{17}$ ) Vm skapæ bæn man gör fæ

Land skulu mæp laghum byggix. ${ }^{18}$ ) ok æy map walzwærkum. by at pa 48 standæ land wæl laghum fylghæs. ${ }^{19}$ ) Nu ( ${ }^{20}$ six luru by skal skiftæs. pær fleræ agha i ( ${ }^{20}$ en en. prar skal mærkiæ ${ }^{21}$ ) mællum sætiæ. ok witi ${ }^{22}$ ) ( ${ }^{20}$ h war sin lut. swa scal tomptum ok tuangarpum skiptr. ${ }^{33}$ ) far man yfwr ${ }^{24}$ ) mærki i. tomptum ok ${ }^{25}$ ) tungárpum bötæ XVI öræe $\mathbf{i}$ pripiung hwan. ${ }^{26}$ ) ok gifwi wth pat han tok. ok scal hwar swa husum slipæ wip annan. at hwar ( ${ }^{27}$ hafwa dropa rum a siælfs sins tompt. bygger nærmer. ${ }^{28}$ ) föræ aff ok bötæ sum för ær sakt. wtan han aff förær innan .V. nætter.

## II

Bygger hus a humblæ gaarb annars .a. ( ${ }^{9}{ }^{9}$ watn wæg æller kyrkiu wægh. æller ( ${ }^{\left({ }^{0}\right.}$ hwar man skal laghlik $æ^{31}$ ) wægh hafiwa fran garpi. föræ aff ${ }^{32}$ ) ok bötæ XVI. ${ }^{33}$ ) öræ i. pripiung hwan. wil æy aff föræ. pa læggi niper at saklösa. ${ }^{34}$ ) ok husi at ospiltu spiller husi. ${ }^{3 \text { ³ }}$ ) bötæ pa han sum han taker

[^18]24) B. in er.
25) B. add. $i$.
26) B. hnarn.
27) B. hawi druprum.
28) B. nämer.
89) B. watu nägh äller a kirkiu nägh.
30) B. hnat nägh man skal laghlika fran yardi hava: Före \&c.
31) B. sic. A. daghlikre.
32) B. add. hns.
33) C. tolf.
34) B. saklösu.
35) B. hws.
$\mathbf{N}_{\mathrm{u}^{36}}$ ) far man ( ${ }^{37} \mathrm{yfwr}$ mærkiæ i akri mans. ${ }^{36}$ ) æller hus sæter a aker ${ }^{38}$ ) annars ( ${ }^{36}$ före af ok giwi ater pat han tok. ok bötæ atta ${ }^{36}$ ) öræ i. pripiang hwan. ( ${ }^{39}$ föra pre affræktær ok æy foræ fleræ ${ }^{40}$ ) i ængum ${ }^{41}$ ) akerfastum skal swa bötæs sum nu ær sakt. i. wtængium bötæ .IIII. öræe for affrækt ${ }^{42}$ ) æller moldran. æy ma moldran bötæ foræ minnæ æn fiæz mon i akri ok alin i. ængi. ok famns ${ }^{43}$ ) i skoghi

## .IIII.

 ræ hwan balk. grawæ ${ }^{45}$ ) sipæn. ok giældæ ater skapæn ${ }^{46}$ ) pæn af dyki ${ }^{47}$ ) gik. æftir mætz mannæ orpum. py $^{48}$ ) pæn a rapæ sum ${ }^{49}$ ) byggiæ wil

$$
\left.V^{50}\right)
$$

$49 \mathrm{U}_{\mathrm{m}}$ akræ ok ængar ${ }^{\text {5 }}$ ) skulu garper wæræ. wighir ok wælförær. siunatum ${ }^{52}$ ) foræ botulfs mæssu. laghæ garper ${ }^{53}$ ) skal wæræ fiæz mællum störæ. ${ }^{54}$ ) ok bundin maxp twem bandum ( ${ }^{5}{ }^{5} \mathrm{wm}$ aker swa högher. at taker wndir hand mæplungu manni. ${ }^{56}$ ) i. ængium halfs famns ${ }^{57}$ ) mællum störæ. ok swa högher ${ }^{58}$ )

[^19]46) B. skadha.
47) B. diki.
48) B. add. at.
49) A. Notam abbreviati $m$ forte add. rec. manus.
50) A. VI errato scriptum est.
51) B. ängia.
52) B. siu nattum.
53) B. add. vm aker. Cfr. not. 55 infra.
54) A. Loco litt. $t$ primum, at videtar, scriptum fuit $k$.
55) B. om. nvm aker. Cfr. not. 53 sapra.
56) B. midhlungu manni.
57) A. fans, ut videtur, primum scriptum est.
58) A. Prius $h$ omissum ipse, ut videtur, supra lineam add. scriba. B. add. sum.

förræ ${ }^{59}$ ) ær sakt. ær æy swa gilt. ok komber a syn. ${ }^{60}$ ) bötæ ( ${ }^{61}$.VIII. ör $\begin{gathered}\text { i }\end{gathered}$ pripiung hwan. öper fæ ( ${ }^{6}$ aftir swa tæpt aker æller ængiæ. giældi ater ( ${ }^{63}$ skapæn æflir mæpzmanna orpum. ( ${ }^{64}$ be skulu wæræ twe sum mætæ. §. 1. hugger man ( ${ }^{6}$ störæ fran garpi. bötæ .IIII. örc. æller dyli mæp ( ${ }^{6}{ }^{6} \mathrm{prem}$ mannum. Hugger æller bryter garp swa at skapa ${ }^{67}$ ) gaar gönum. ${ }^{68}$ ) bötæ .VIII. örce i pripiung hwan

## VI.

Swa skal hæst æller skyuut laghlikæ hæptæ m $\boldsymbol{\text { ® }}$ 万 hoffstokki. æller knæstokki. æller skakheldæ ${ }^{69}$ ) gör sipæn skapæ i aker æller æng pa skal han ${ }^{70}$ ) laghlikæ hem föræ foræ garp. ok eghandæ till sighiæ. pa scal pæt $\mathbf{i}^{71}$ ) vt öiær föræ. æller ( ${ }^{72}$ wæræ pæt ogilt; æn ${ }^{73}$ ) pæt dræpit warber. Vm nöta hæptur ${ }^{74}$ ) skal man fiæl ${ }^{75}$ ) foræ öghæn ${ }^{76}$ ) latæ. æller horn stok. æller ha bændæ. gör sipæn skapæ. föræ hem foræ garp sum förræ ${ }^{77}$ ) ær sakt. Vm gete ${ }^{78}$ ) hæptur. Læggiæ ${ }^{79}$ ) stok a halz. æller hældu vm halz. ok foot suinum klouæ ${ }^{80}$ ) $\mathbf{a}^{81}$ ) hals. æller snær ${ }^{82}$ ) gönum öræn ${ }^{83}$ ) æller ring i trynæ. gör sipæn skapæ. föra ${ }^{34}$ ) hem foræ> ${ }^{85}$ ) garp sum för ær sakt. ${ }^{86}$ ) §. 1. Nu wil pæn sum eghandæn ${ }^{87}$ ) ær. ( ${ }^{88}$ æy pæssu fæ swa piklæ hæptur göræ sum nu ær sakt.
59) B. $f!(1 r$.
60) B. add. $a$.
61) A. .IIII. primum scriptum est. B. 'tre marker til treskiptis. Odhir \&c.
62) B. äptir sna täptu, $j$ aker äller äng, Ta giäldi \&c.
63) B. shadha, äpti treggia mätzmanna \&ic.
64) B. om. מe - mata.
65) B. stör fra gardi.
66) B. treqgia manna edhe. Hogger \&c.
67) B. skiadhi.
68) A. Loco litt. $\delta$ primum scriptom est $y$. B. ginum.
69) B. skakhäldu.
70) B. thet.
71) A. $i$ omissum supra lineam add. scriba.
72) B. wari ogillt.
73) B. sic. A. $\boldsymbol{a}$.
74) B. sic, add. Thet. A. atter v. after.
75) B. sic. A. om. fial.
76) B. $\partial$ g/hum.
77) B. fyr.
78) B. !etä.
79) B. Lä!ıgi.
80) A. klonia quoque legi posset. B. klawa.
81) B. vm.
82) A. snas scriptum est, at $r$ supra lineam adposuit scriba. C. snärs. B. swedhäs.
83) B. öron.
84) B. före.
83) A. Litt. a omissam supra lineam add. scriba.
86) B. add. Swa skal thet ok bort förä, sum fyr är sagt.
87) B. äyhandi.
88) B. at tässu fä, tylika häptur ey göra \&c.
bötæ .VIII. örce i pripiung hwan. ${ }^{80}$ ) ok fæ liggiæ ${ }^{90}$ ) ogilt æn pat dræpit warper. Nu sigher han sik laklikæ ${ }^{91}$ ) hæptur hafwa giort. ${ }^{2}$ ) hin nekar sum drap 50 witi pat grannæ. ${ }^{93}$ ) ok ( ${ }^{94}$ lutlösir mæn. ok. nagrannur hfwat pær ær sant wm. Nekar pæn sum fæ a. at pæn scapæ ${ }^{95}$ ) kom æy af minæ ${ }^{96}$ ) fæ. pa dyli map epe hwærium æflir py sum botin ær till.

## VII

Nu skiper man skogh aprum a loff æller leghu. $\mathbf{p a}^{97}$ ) han far æy siælfwer. mả witnum warper han hindröper ${ }^{98}$ ) af grannum pæn sum leght hafwr. kum$\mathrm{ma}^{9}{ }^{9}$ ) fram hemulz mannæ synum. dyl han skipan sum a. $\mathrm{pa}^{1{ }^{100}}$ ) witi hin ma万 witnum ${ }^{1}$ ) sum leght hafpi. twem mannum. siælf ${ }^{2}$ ) han pripiæ. ${ }^{3}$ ) falz at epe bötæ afftækt i skoghi sum hemsokn. giter han ep sin fylt. pa taki slika boot sum han giældi4) skuldi. æn nokot ær af hanom takit

## VIII

Ganger man i skogh annars mą̧ hund ok ${ }^{5}$ ) bughæ. bötæ II öra. gör ${ }^{6}$ ) basæ $^{7}$ ) i. scoghi hans bötæ IIII. öre gör ( ${ }^{8}$ gildri. böta .VIII. öræ ${ }^{9}$ ) i pripiung hwan. Lægger arff. ${ }^{10}$ ) æller löper ælgh. aff winterstapu. ${ }^{11}$ ) VIII. öra i hwan. ${ }^{12}$ ) pripiung. §. l. Löper man siælfwr ælgh i. skoghi sinum. hindrær han ( ${ }^{13}{ }^{3}$ nokor. æller möper. ok prænger han fra ${ }^{14}$ ) fara. pa sæti arf i fiæt. ær han fra vm naat æller twa. ok ( ${ }^{15}$ fæller man dyur mæpæn. pa agha ${ }^{16}$ ) pæn sköt
89) B. hwarn, add. ok giäldi ater skadha.
90) B. liy!y.
91) Pro layghlike. B. lagha.
92) B. add. ok.
93) B. yramnar.
3) B. tridhi.
94) B. lot/̈̈sir nagrannar, hwat \&c.
95) B. skadhi.
4) B. giälda.
5) B. eller.
6) B. add. han.
7) C. bodh.
8) B. !̧ildrä i skoghi amärs, Böte $\& c$.
96) B. minu.
9) B. sic. A. om. öra.
10) B. add. i shoghi annars.
97) B. then.
98) B. hindrader.
11) B. add. Böle.
12) B. lıwarn.
13) B. mater äller mödho (pro mödha).
${ }^{\text {100) }}$ A. v. $p a$ omissam supra lineam add. scriba.

1) B. add. sinum.
2) B. fran.
3) B. sialver.
4) B. fällä män.
5) B. havi.
bogh ${ }^{17}$ ) maß huld ok har ${ }^{18}$ ) sum fældi. ok hin hafwa ${ }^{19}$ ) dyvr sum löpti. ( ${ }^{0}$ Delæ mæn vm löpt. pa skulu ${ }^{21}$ ) lotlösir mæn löpt skupa. ok æftir fiæti gangæ. ok pæn hafwi dyur sum pe till witnæ. ${ }^{22}$ ) map sinum epe. $\S .2$ hafwi pæn biorn ok wargh ok iærf ${ }^{23}$ ) sum weper. hafwi ${ }^{24}$ ) pe frip ii ængum stap. §. 3. vm fughlæ. gildri ok byuræ. wæri lagh ${ }^{25}$ ) sum vm annat gildri. Dyl han. pa dyli map XII manna epe. ok mistæ gildri

## . $1 \times$.

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u}}$ ma ængin foræ aprum garp rymæ ${ }^{26}$ ) um aker æller $\mathrm{vm}^{27}$ ) ængi ${ }^{28}$ ) mæ-51 pæn hö. æller korn utæ stander. ( ${ }^{29}$ rætter stæmpnidagh ær vm vinter nat. Riffur förræ. bötæ .VIII. öra i pripiung hwan. ok ${ }^{3}{ }^{0}$ ) skapæ giæld. æller dyli max XII. manna epe

## G $\boldsymbol{X}$

Legher bondæ man æller ( ${ }^{3}$ kona. ganger a mat æller ${ }^{32}$ ) malæ map bondæ. æller takæ fæstæpæningæ. ${ }^{3}$ ) skils han ${ }^{34}$ ) wip bondæ för stæmpnu dagh. giældi ater bonda fæstupænnung. ${ }^{35}$ ) ok swa mykla leghe ${ }^{36}$ ) sum bondæ py fæst hafwpi. ${ }^{3}$ )
$X=$ UplL. VipB. 11:pr.
17) B. skot bogh.
18) A. han scriptum est, at $n$ scalpro mutatum in $r$.
19) B. hawi.
20) A. Verba: Dela man vm bis sunt scripta, at priori loco lineola inducta.
21) B. shula.
22) B. sic. A. winna.
23) C. räf.
24) B. Hawin.
25) B. add. samu.
26) B. rywä.
27) B. om. vm.
28) B. äng. A. $\ddot{\boldsymbol{o}}$, ut videtur, additum at deletum est.
29) B. i rüttum stämpnu dagh, thet äxu (lege äru) winter nätter. Ryver han fyrrä̉ \&c.
30) B. add. ä.
31) B. kunu, ganga \&c.
32) B. ok.
33) B. fästipäning.
34) B. add. sidan.
35) B. fästipäning.
36) B. leghhu.
37) A. In inferiori margine man. paullo rec. add. oh swa layko kona driffiver han ai nöb till wraker bonda legho hion sitt bort man aller kono fora ratan. B. add. ok swa leghu kuna thet sama, ok drifwer han ey ther nödh iil. Wräker bonde leghu hion sit bort, man äller kuna, fore rättan stämpnudagh, vtan saak, Givi legho hione simu swa mykit han thy fäst hafdi. Cfr. UplL. VipB. 11 : pr.
.XI.
Skiær man a annan ( ${ }^{38}$ ywr marki. æller slaar ok later ( ${ }^{3}{ }^{9}$ quært standæ. sighiæ. till ath ospiltæ. ${ }^{40}$ ) ok wæri ${ }^{41}$ ) saklös. spillis bat ( ${ }^{42}$ böta sum han aff förpæ.VIII. öræ i pripiung hwan. §. 1. sar ${ }^{43}$ ) man iorp annars meß olofwi pa hafwi forgiort frö sinu. ok ( ${ }^{4}$ ærwipi. ok pæn hafwi korn sum iorp a. förir han aff awæxt. bötæ .VIII. öræe i pripiung hwan ${ }^{45}$ ) æller dyli maß XII. manna epe
. XII.
Delæ mæn vm a ganga ${ }^{46}$ ) byæ mællum pa skulu minunga ${ }^{47}$ ) mæn ( ${ }^{48} \mathrm{mær-}$ kiæ witæ peræ i mællum. hawer annar mærki. ok annar æy. pa hafwi pæn ${ }^{49}$ ) mærki hafwr. ${ }^{50}$ ) Hawæ bapæ mærki. ok hwærghin ${ }^{51}$ ) minnung ( ${ }^{2}$ skiptæ pa $\mathrm{i}^{53}$ ) tu ( ${ }^{54}$ synder by. pe delæ wm. ok hafwi halft hwar peræ.

## XIII

Far man a skogh annars ${ }^{5}{ }^{5}$ ) hugger timber æller trop. æller hwat awarkum han gör a skoghi manz. ba bötæ .VIII. örre i pripiung hfwan. ${ }^{56}$ ) §. 1. Far
 böta ${ }^{59}$ ) sum för ær sakt. §. 2. Delæ mæn wm skoghi ${ }^{60}$ ) mærki. Sigher an52 nan ${ }^{61}$ ) sik hafwa træ merki. ok annar steen mærki. pa hafwi ( ${ }^{6}$ steen mærki
38) B. ini märki.
39) B. thet qruart standa: Sighi \&c. .
40) B. ospiltu.
41) A. Loco litt. $w$ antea scriptum fuit $h$.
42) B. Böle swa sum han thet af \&c.
43) B. sic. A. far.
44) B. ärndi sinu, ok havi then korn \&c.
45) B. hwarn.
46) B. aganqu.
47) B. minninga.
48) B. märki at nita \&c.
49) B. add. nitzord.
50) B. add. Hawa badhi märki, Tha böte then agangu minninga män fälla.
51) B. hwarghin.
52) B. Skiptin tha badher $i \$ c$.
53) A. ii scriptum est, at alterum $i$ deletam.
54) B. sunder thy, thet the \&c.
55) B. add. mans.
56) B. hnarn.
57) A. v. $v p$ omissam in marg. add. scriba.
58) B. lyktur.
59) B. Böte.
60) B. skoga.
61) B. amnar.
62) B. stenä märki witzord.
wipzorp. sigher annar sten. ${ }^{63}$ ) ok annar byærg. hafwi bærgh ${ }^{64}$ ) wizorp. sigher annar $\mathrm{i}^{65}$ ) bærgh. ${ }^{64}$ ) ok annar i bæk hafwi ( ${ }^{66}$ bæk wipzorp. Sigher annar i bak ${ }^{67}$ ) ok annar $i$ syo. hafwi ${ }^{68}$ ) sio wizorp. §. 3. Nu skal ( ${ }^{69}{ }^{9} \mathrm{mi}$ nung markiæ fylghæ. ok hafwi pæn wizorb minnung ${ }^{70}$ ) hafwr heghræ. ${ }^{71}$ ) swa skifptis ok ( ${ }^{2}$ hema i haghum. akrom ok ængiom ok allom stapum bær ( ${ }^{73}$ man agher skifptæ saman. Nu sigher ${ }^{74}$ ) pret wæræ ( ${ }^{7}$ höstæ minning ær pæn sum aat hafwr. ok hafwr sipæn aprum bort latit. ( ${ }^{7}$ pa skulu .XII. be minning a pingi pröwæ sum för ær sakt

X IIII.
$\mathbf{N a}_{\text {scal }}{ }^{77}$ ), hwar man sialfwr fiskæwatnum sinum rapæ. Far man i kulfiski watnum annars olowandis. bötæ .VIII. öre i pripiung hwan. ${ }^{78}$ ) æller dyli me历 .XII. manna epæ. Far i fia fiski. ${ }^{9}$ ) bötæ .IIII. örce. §. 1. Nu kunnu sioar æller sund liggia byæ mællom. pa aghi hwar by notæ dræt. ok nætiæ lagh foræ landi sinu. $\mathrm{Vm}^{\mathbf{3 0}}$ ) smasund ${ }^{81}$ ) ok nor ${ }^{82}$ ) ( ${ }^{83}$ par æy ligger. almanna lep mæp skipi farạ ( ${ }^{84}$ gönum at. pa aghi sin ( ${ }^{5}$ halning hwar. Ligger almanna leep til hafs. ok fra. Liggi pa ${ }^{56}$ ) pripiung obygber a dypi. ${ }^{87}$ ) bygger meræ. taki vp ok rymæ ok bötæ III marker till preskiptis. pen agher watn sum land agher. vtan pat see mąp köpe vndæn gangit. §. 2. sio liper. ok ( ${ }^{88}$ a liper. pat ær eghæn skogh ${ }^{89}$ ) byæmannæ ok aller til hællur. flat
63) B. stenä.
64) B. biärgh.
65) B. om. i.
66) B. bäcker witzord.
67) B. bächi.
68) B. add. tha.
69) B. minning märkium fylghia.
70) B. minning.
71) B. höyhri.
72) C. i hema haglum. B. i hema aghum, akrum \&c.
73) B. män äghu \&c.
74) B. six.
75) B. höxtä minnung, then att haver ok a boit, of haner tho sidhan \&c.
76) B. Tolf män skulu the minnung \$c.
77) B. $a$.
78) B. hwarn.
79) B. stralfiski.
80) B. Än.
81) B. add. äru.
82) B. sic. A. Loco v. nor spatium unius fere pollicis scripturae vacuum reliquit scriba.
83) B. ok ligger ey almanna dc.
84) B. til hafs ok fra, Ta \&c.
85) A. haluing quoque legi posset. B. hälfning hwart land at byg!ia. Ligger \&c.
86) A. v. pa omissam supra lineam add. scriba.
87) B. diupi.
88) C. sma lidher.
89) B. shogher.
kiol ær almænnunger. ${ }^{90}$ ) bapi land ok watn. §. 3. Bryter man fiskiæ hans annars ok taker fiskiæ. ${ }^{9}$ ) hans IIII. alnæ wærpi. ok ${ }^{92}$ ) warper laghlikæ till 53 wnnin. bötæ ${ }^{93}$ ) XVI öræ malzatænum. ${ }^{94}$ ) swa ok fora ${ }^{9}$ ) laxæ garpæ. ok lax̊ næt. Far man i laxa fiskæ annars mepp ${ }^{96}$ ) noot æller næt. æller lyustræ. ${ }^{97}$ ) bötæ VI marker till præskifptis. ok fae ater fiskæ. sigher annar fleræ fiskæ takit hafwa. ok annar syniær. hafwi pæn ( ${ }^{98}$ wipzorp sum wæriæ wil. swa wm han ok dyl mả allu. pa dyli mæp .XIIII. manna epæ. §. 4. Dragher man noot i. sildæwik ${ }^{99}$ ) annars. bötæ.VIII. öre $\mathbf{i}$ pripiung hwan. ${ }^{100}$ ) swa ok pe sum riwæ noot. wtan formans wiliæ. swa ok forseaman ( ${ }^{1}$ æn han rifwr. för allum sæmber .aa.
$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ wil man göra wp af nyæ ${ }^{2}$ ) aker. æller æng. göræ ængin a annars landi vtan hans gopwiliæ sum aa. Vil man takæ byæ æmpnæ aa almænnungæ. ${ }^{3}$ ) pa taki a brep wip pæn sum förræ byghdi. ${ }^{4}$ ) swa ath han hanom ænktæ fortaki. ${ }^{5}$ ) taki swa skogh sum byæ æmpni swa brebæn skogh ${ }^{6}$ ) sum aker ok æng. ( ${ }^{7}$ ær ( ${ }^{8}$ wtmark. taki twa sipar. styltingx rast ${ }^{9}$ ) lankt Swa langh scal styltingx rast ${ }^{9}$ ) wæra. aki heman foræ sool vm stapu tima. ${ }^{10}$ ) gen iulum ok huggi störæ las. ok kumi ater vm mipian dagh. pat ær laghæ tak. wil han taka till aker æller æng. pa skal han rypiæ pre dyssiær. ${ }^{11}$ ) ok göra eth has i ( ${ }^{12}$ fira knutar. ok gangi vm ( ${ }^{13}$ tæktam. ok mærki tækt maß̉ .II. witnum. ok
90) B. almäuninger.
91) B. fista.
92) B. om. ok.
93) B. add. tvinnä.
94) B. malisuttanum, add. ok tiufbogh konungi ok allum mannum.
95) B. fore.
96) A. mæp bis est scriptum.
97) B. lyustru.
98) B. witzord sik näriä \&ic.
99) B. sillä wijk.
100) B. hniarn.

1) B. rywer han för \&c.
2) B. $n y u$.
3) B. almänninyi.
4) B. sic. A. byghe.
5) B. add. ok.
6) A. Loco litt. gh aliae quaedam litt. antea fuerunt scriptae.
7) B. hans äru vt märkt: Taki a tna sidhur styltungx rast \&c.
8) Pro wimarkt. taki. Cfr. not. 7 antecedentem.
9) C. Styttungx rast.
10) B. sic. A. scabu tima.
11) B. dy/ssiur.
12) B. fura knuta.
13) taktina legendum videtur. C. medh täxtäm, sna widt sum han in taker (pro taktam - witnum?).
wæræ ${ }^{14}$ ) pat lagha tak hans. Delæ twe vm tæktæ tak. ${ }^{15}$ ) pa hafwi pæn ( ${ }^{16}$ wipzorp hasit giorpæ maph twem witnum. ok fullum epe
. $X$ VI.

Thætta æru lagha hæfpir. ( ${ }^{17}$ pet man hafivr. vm pry aar oquipæt ok oklan- 54 dit. komber sipæn annær ok sigher ${ }^{18}$ ) sit wæræ. pa hafwi pæn 'wipzorp ${ }^{19}$ ) sum takit hafwr. swa wæri ok wm allæ köpi iorpir ${ }^{20}$ ) sum man köper æller mæp $^{21}$ ) skiftæ faar. vtan han se owormaghi. æller ær wthlændis. pan par skuldi a talæ. §. 1. Faræ mæn i almænnung. ${ }^{2}{ }^{2}$ ) ok far affrökis tak peræ wm. pry aar. pa hafwi pæn sipæn sum taki ${ }^{23}$ ) wil

## .XVII.

Ligger ${ }^{24}$ ) mölnæstap ${ }^{25}$ ) boolstapa mællum. hafwi haluæn mölnöstap ${ }^{26}$ ) hwar boolstaper æller by. Liggi ${ }^{27}$ ) fleræ mölnæstapa ${ }^{28}$ ) i. by. agha ${ }^{29}$ ) swa ( ${ }^{30} \mathrm{my}-$ kit hwar sum han a i by. §. 1. Delæ mæn wm quarnæ bygning. æller vm nokro ${ }^{31}$ ) pe bygning i ( ${ }^{32}$ watnæ sum skapæ gör pret skulu .VI. mæn skupæ. hwat pe bygning skapæ gör æller æy. ( ${ }^{3}$ wipnæ pe siæx mæn. at be bygning ængin skapæ gör. standæ pa at saklösæ. ${ }^{34}$ ) witnæ pe at hon skapa
 at ængin ma aprum till scapa byggia

XVII, cfr. UplL. VipB. 22: pr, 1.
14) B. nari.
15) C. tätlä tak.
16) B. nit:ord lws giordi \&c.
17) B. Haner man oklutrat ok oklandat vm try aar, homber \&c.
18) B. sic. A. sigh.
19) B. witzord.
20) B. iord.
21) B. sic. A. om. ma力.
22) B. almäıning.
23) Pro taka. B. sic.
24) B. sic. A. add. köpa.
25) B. mylnustadher.
26) B. mylnustadh.
27) B. Li!!iä.
28) B. mylıostadha.
29) B. $A!/ h i$.
30) A. Loco verborum mykit hnar alia quaedam antea fuerunt scripta. B. hwar imylmustadh, sum \&c.
31) B. notra.
32) B. watni är, sum \&c.
33) B. Wilna the süx swa, at \&c.
34) B. saklösu.
35) B. gör, Taki vp \&c.
36) B. hwarn.

## XVIII

Hwar sùm boor $\mathbf{a}^{37}$ ) by nytaknum. warbæ wæghum ywr sin land. boor i fornum by. hwitæ ${ }^{3}{ }^{8}$ ) hwar sin lut ${ }^{39}$ ) sum han a i byæ. ${ }^{40}$ ) hwar æy broor ${ }^{4}$ ) lut sin. $\mathbf{p a}^{4{ }^{2}}$ ) bötæ .VIII. öre i priping hwan. ${ }^{43}$ ) foræ pe ( ${ }^{44}$ wæghiæ till kyrkiu liggiæ. ok bingx. ok rættæ almanna wæghæ. ok ( ${ }^{4}$ porf bro kar wiper ok asæ. Vm iorpbroær sum ${ }^{46}$ ) liggiæ innæn bækkium ok dikum æller grawm. bööt ma̋ IIII. örum. ok biggiæ ${ }^{47}$ ) sibæn. Fællæs bæssæ broær nu æru saghbæ wæri konunger malzeghandæ at. æn ængin hawar ${ }^{48}$ ) skapa i broo fangit. haffwr nokor skapa ${ }^{49}$ ) fangit. pa wæri han malzeghandæ ${ }^{5}{ }^{0}$ ) §. 1. Al55 ler broær. ok almannæ wægher skulu. .V. ${ }^{11}$ ) alner brepæ wæræ. hwar sum æy ryber almanna wægh. bötæ swa foræ wægh sum for bro. swa scal ok ${ }^{52}$ ) præst broær byggiæ. ok wæghæ rymæ sum bondæ. æller æfptir laghum ${ }^{33}$ ) bötæ. hær ær præster ii bondæ laghum. §. 2. Lusn. Nyurunz a. Jndalz a. ok angermannæ .a. per skulu landzmæn broær. æller ( ${ }^{4}$ fariur vppa haldæ. pær færiæ sum æi giter bro wærit. ( ${ }^{5}$ fæeller nokor pæssæ broær. æller færiur bötæ.VIII. öræe i. pripiung hwan. hwar foræ sik. Fællæ allir bötæ .XL marker. xy warper pe boot meræ. §. 3. Nu kan folk i broo skapa lyutæ ok dö̈r af. liggi han .i. wapæ botum .VII. markum. Nu kan pem arm æller been bristæ. Liggi i. wapæ giældum Bryter hæster sik i bro. ok döör af. ( ${ }^{56}$ gil-

X VIII: pr., cfr. OplL. VīB. 23: 2.
§.1, cfr. Uplı. KhB. 2: 4.
37) B. $\boldsymbol{i}$.
38) B. Byggi.
39) B. add. swa $i$ wägh.
40) B. $b y$.
41) B. bor. C. broar.
42) B. om. מa.
43) B. hwarn.
44) B. näyha sum liggia til tinx aller kirkiu, ok fore rättä̀ \&c.
45) B. the bro widh torf brokar ok asä. Swa oh vm iord broar i bäkkium, äller grawm ok dikum, Böth de.
§. $3=$ UplL. VīB. 23: 6.
46) A. ligia additum est, at lineola inductum.
47) B. by!!!i.
43) B. hawer.
49) B. add. $i$ bro.
50) B. add. at.
51) B. siu.
52) B. om. oh.
53) B. Landzlaghum.
54) B. färiur ippi halda, Thär bro sum fyr hanver warit, oh thär färiu \&c.
53) B. Hvar sum fällir thässả \&c.
56) B. Wari bötter medh sex örum.
der at .VI. orrum skiuth. half mark ${ }^{57}$ ) koo ok quighandi ${ }^{58}$ ) $\mathbf{X}$ örtugh. ${ }^{\text { }}$ ) snin faar geet bukker fora ${ }^{60}$ ) örtugh æn pæt ær ${ }^{61}$ ) vinter ${ }^{62}$ ) gamall. ær pæt twæggiæ aræ. ${ }^{63}$ ) II. örtugher. ${ }^{64}$ ) ok öræ æn pæt ær priggiæ aræ. ${ }^{( }$Summar föl ${ }^{65}$ ) IIII. pænnungæ. ${ }^{66}$ ) æy warber pe boot meræ

## XIX

$S_{\text {wa scal elde warpæ. brænnur }}{ }^{67}$ ) man swip ${ }^{68}$ ) i skoghi æller rypsl. ${ }^{69}$ ) pem
 aker æller ængi. bötæ .VIII. örce i pripiung hwan ok giærpi ater garp. ${ }^{11}$ ) brinder skogher böta ${ }^{72}$ ) samulep. §. 1. mællum garpæ skal bondæ warbæ for sik. ok ( ${ }^{3}$ sinum wærnæpæ hionum. brinder $\mathbf{v p}^{74}$ ) eth göræ annat ater ${ }^{75}$ ) til pakx. brinder garber alder æller fleræ garpæ. ællr by alder. ${ }^{76}$ ) VII. mark ${ }^{77}$ ) wapæ boot. ok XIIII manna ${ }^{78}$ ) ep. falder at epe. bötæ .XL marker. æy ær ${ }^{79}$ ) pe boot meræ ( ${ }^{8}$ pyt bapæ brinner by ok bondæ
. $\boldsymbol{X X}$.
$\mathrm{Um}^{81}{ }^{\text {1 }}$ ) brand maß viliæ wærkæ Nu bær man eld. ok wil bapæ brænnæ by

XIX: 1, cfr. UpiL. VipB. 24: 1.
57) B. add. vxe half mark.
58) B. sic. A. quinda.
59) B. örtughar.
60) B. fore.
61) A. örtugh !ןamalt additum est, at haec verba duplici lineola, nigra rubraque, sunt inducta.
62) B. ens ars.
63) B. add. gamalt.
64) B. add. both at.
65) B. Sumar tenlongar.
66) B. päninga.
67) B. Brännir.
68) B. sic. A. skip.
69) B. sic. A. loco v. rypsl habet i lyktum,
$X X=$ UplL. VipB. 25: 1.
post quae verba spatium unius pollicis scripturae vacuum reliquit scriba.
70) B. add. garder.
11) B. garda.
72) B. böte.
73) B. sijn wardnadä hionum.
74) B. add. hns.
75) B. fore.
76) B. add. Böte.
77) B. marker.
78) A. Litt. $m$ habet superfluam lineam, nt h. v. legi posset nnanna.
79) B. narder.
80) B. tho at badhe brinni \&c.
81) B. om. Um - Nu.
ok bondæ．warber takin maß blæsændæ ${ }^{82}$ ）munni．ok brinnændæ brandi．pa skal han ${ }^{83}$ ）till pingx föræ．sipæn skulu XII mæn swæriæ pat ${ }^{84}$ ）sanast ær wm pet maal．wæriæ $\mathrm{pe}^{85}$ ）han．pa bötæ pæn ．XL．marker saklösæn bant ok bastapæ．fællæ pe han．pa bötæ alt pat han aa till præ skifptis．taki en lut konunger．annan malzeghandæn．${ }^{86}$ ）pripia alla mæn．${ }^{87}$ ）bondanum ee fyrst ater giældæ foræ lat sit．ok witi siælfwr（ ${ }^{88}$ lat sit huru mykit pat war．${ }^{89}$ ）Vvinz æy meræ aat．pa a $\mathrm{e}^{90}$ ）bondæ fyrst fult foræ sin skapæ．ok han ${ }^{91}$ ）skal i bali brænnæ．${ }^{\mathbf{2}}$ ）brænt hafwr ${ }^{93}$ ）foræ bondæ．

## $\boldsymbol{X X I}$

Molkar kunæ．faar æller geet annars．warber bar ok a takin．ok æru ${ }^{94}$ ） witni till．bötæ III．örce．æller dyli mą万 III．mannom．molker ko ${ }^{9}$ ）æru til ${ }^{94}$ ） witni．bötæ ．III．marker till præskiftis．æru æy witni till． $\mathrm{pa}^{96}$ ）dyli map ．XII． mannum．

## ． $\mathbf{X X I I}$ ．

Lægger ${ }^{97}$ ）mærki a mærki annars．hwat pet ær（ ${ }^{\text {s }}$ döth æller quikt．bötæ ．III．marker æn pat ær bætræ æn halfwr öræ．ær bat halfwr öræ æller min－ næ．（ ${ }^{9}{ }^{9}$ böta IIII．oræ æller dyli meßp III mannum．æller ${ }^{100}$ ）priggiæ öræ boot． dyliæs maß III mannum．ok III．marka boot maj XII．mannom．§．1．Delæ
$X X I=$ Upll．Vi力B． $26 . \quad X X I I=U p l L . V i 力 B .27$.

twe vm eet ${ }^{1}$ ) mærki hafwa bapir eet bolz mærki. pa a pæn wæriæ handa $^{2}$ ) mællum hafwr

## $\mathfrak{f} X X 111$.

Dræper fæ annat fæ. ( ${ }^{3}$ hafwi bapæ pet quikæ. ok swa pat döpæ. vtan annat fæ se tæpt æller hæft. pa giældi pen allan scapi ${ }^{4}$ ) ater pat lösæ ati. ${ }^{5}$ ) 57 §. 1. Sarghcer fæ annat fæ. hwat fæ bet hælzt ær ok dör æy aff. pet ær ogilt. vtan ( ${ }^{6}$ pæssæ maal. Spillær man ${ }^{7}$ ) annars yrknæpæ fæ. swa at pret ær æy fört at polæ sapul. æller silæ. $\mathbf{p a}^{\mathbf{8}}$ ) fae hanum pat ater sapul ok silæ fyllær. mæpæn hint ær ofört ok æy længer. Dyl pæn ${ }^{9}$ ) sum fæ a. pa ${ }^{10}$ ) dyli ma̋ XII mannum. §. 2. ( ${ }^{11}$ kunnæ hundæ bitæ annars fæ. hwat fæ pat ær. ok faar ${ }^{12}$ ) æy dööp aff pat ær saklözst. vtan yrknæbæ fæ. pat bötæs ${ }^{13}$ ) sum för ær sakt. dör pert. pa giældæ quikt ( ${ }^{14}$ foræ döt. ok hafwi pæn döt. quikt gifwr foræ döt

> .XX. IIII.

Sarghar man fæ manz æller bær. bölæ IIII. öra. ok scapæ ${ }^{15}$ ) ater. ( ${ }^{16} \mathfrak{x l l e r}$ dyli map XII. mannum. §. 1. Dræper man fæ manz æller styæl. VIII. öree boot at ${ }^{17}$ ) pripiung hwan. Dræper hund æller stiæl. ( ${ }^{18}$ VIII öree i pripiung hwan. wæri ok ængin hunder dyrræ at giældom. §. 2. Angin ma ${ }^{19}$ ) annars

XXIII, cfr. OplL. VibB. 28.
XXIIII: 2, cfr. UplL. VīB. 29: 2.

1) A. et primum scriptam est; littera quae-
dam addita at deleta est.
2) B. sic. A. handum.
3) B. Ilavin badhin \&c.
4) B. skadhan.
5) B. atti.
6) B. $j$ tǜsum malum.
7) Lege $f a$.
8) B. om. $\boldsymbol{p a}$.
9) B. han.
10) B. om. $力 a$.
11) B. Kunmu hundar mans bita \&c.
12) B. liuter.
13) B. giäldis.
14) B. gen dödho, äpti miätzmanna ordıım, ok \&c.
15) B. stadhan.
16) B. Dräper medh allu: Böte atta örä $i$ tridiung hwan, ok skadha giäld ater. Dyl han, dyli medh tolf mannum. Draper man hat mans aller stiäl, Böte öre. Dräper hund \&c.
17) Adde $i$.
18) B. Böte tre marker til treskiptis: Wa$r i \& c$.
19) B. add. ok.
fæ taka. ( ${ }^{0}$ till nokro nyt ath hafwa. æy ankostæ ${ }^{21}$ ) hans hwartæ quikt ællr döt. wtan han hafwi loff æller leghu foræ sik. Taker man hæst annars. ${ }^{22}$ ) baat æller apræ ( ${ }^{23}$ ankosti. kumber sama dag ater. bötæ IIII öra. kumber æy swa ${ }^{24}$ ) bötæ .VIII. öra. §. 3. Brænner man baat foræ manni. æller annat skip. bötæ .VIII. ${ }^{25}$ ) marker till præskiftis. ok scapa. giæld. Brænner ${ }^{26}$ ) snækkiu. bötæ .XL. marker. halft konungi. ok halft skiplaghi. ( ${ }^{27}$ Viperbo balker lyktes ${ }^{28}$ ) swa. at ( ${ }^{29}$ lyti hwar ath py han aa

Ilar byrias pingmala balkr ok talias $\boldsymbol{i}$ hanom flokkær XV. ${ }^{1}$ )
f.I. Vm laghman ok bupkafiwlæ.
.II. Huru man skal rænæ ${ }^{2}$ ) ok hemstæmpnang. ${ }^{3}$ )
.III. Vm ping ok stæmpnung ${ }^{4}$ )
IIII Huru man förær ping at manni
$V$ Vm saksætning
58 VI Vm pingx fall. ok twætalu ${ }^{5}$ )
VII Huru lagh skulu fæstæs ok ${ }^{6}$ ) gangæs
VIII Huru eprer standæ. æller ${ }^{7}$ ) atergangæ
$\boldsymbol{I X}$ Huru man scal ${ }^{8}$ ) mætæ foræ aprum
$X \mathrm{Vm}$ witnis maal
XI Vm domæ ok wæpnung ${ }^{9}$ )

[^20]28) B. add. här.
29) B. hrar liti ther ath, han rätlika a.

1) B. furlan, add. af thässum malum.
2) krafria legendum videtur.
3) B. hemslämpna.
4) B. Tinystämpning.
5) B. Tuetalur.
6) B. sic. A. om. ok.
7) B. $o k$.
8) B. add. $F \ddot{a}$.
9) B. Wädhning.

XII Huru kanæ ma ${ }^{10}$ ) witni bæræ
XIII Vm epæ takæ. ( ${ }^{11} \mathrm{fa}$ takæ ok wæp taka
$X I I I I$ Vm frip i soknum
$\boldsymbol{X V}\left({ }^{12} \mathrm{Vm}\right.$ landæmæræ

Nu skulu laghmæn takas. pa a konungx syslæmæn ${ }^{13}$ ) XII. mæn næfwna. ${ }^{14}$ ) pe .XII. skulu laghman wæliæ. ok ( ${ }^{15}$ syslæmæn skulu hanom domæ i hænder sætiæ. pæn konungx wald hafwr par till. ( ${ }^{6}$ Laghman a ping sökiæ. pa ping a rætlikæ wæræ. æller konungx breeff kuma. §. 1. Nu kumber konungx breef æller bup till landsins. ${ }^{17}$ ) pa scall lænzman ${ }^{18}$ ) bupkaulæ ${ }^{19}$ ) wp skæræ. fiuræ aff hwærium husæby ${ }^{20}$ ) ( ${ }^{21}$ pe skulu fram fara ok $æ y$ ater. æy skulu porpa karlæ sum i skogham boæ bupkaulæ bæræ. ok æy bæn i wtöium ${ }^{22}$ ) boor. bæn sum pem næst boor ( ${ }^{23}$ sighiæ pem hwat a pingi görs. Hwar sum bupkafwlæ fæller æller willer a mote konungx bupi. böta ${ }^{24}$ ). VIII. öre $\mathbf{i}$ pripiung hwan. ${ }^{25}$ ) skær lænzman wp bupkaufla. ok wil soknæ ping hafwa. han scal bondæ fran bondæ bæræ. hwar han fæller bötæ .IIII. öra. Delæ per wm bupkaulæ. hafwa ${ }^{26}$ ) pæn wizorp bupkaulæ wil fram witæ
. 11.
Agher man giældi ${ }^{27}$ ) aprum alin. ${ }^{28}$ ) örtugh æller meræ. pa skal han foræ

10) B. add. swäriä of.
11) B. Featatia, ok Wüdhiätaka.
12) B. om. hunc titulum, pariter ac textum capitis.
13) B. syslu man.
14) B. nämpna.
15) B. sysluman skal hanum dc.
16) B. Laghmän shulu ting \&c.
17) B. sic. A. lansis.
18) B. sic. A. lanzmam.
19) B. budhkafla, et sic in sequentibus.
20) C. hosäby.
21) B. Thessii budhkafla skulı \&c.
22) A. Litt. $i$ omissam supra lineam add. scriba.
23) B. siylhi them til hwat \&c.
24) B. Büte.
25) B. /hwarn.
26) B. Hani.
27) B. giälda.
28) B. add. äller.
garp hans gangæ mả .II. mannom. ok giæld ${ }^{29}$ ) kræfwiæ. giælder han ifm 59 nattom. wæri saklöz. giælder æy ${ }^{3}$ ) bötæ foræ wphald II. öra ok giældæ sipæn. Swa skal man pænungæ ${ }^{31}$ ) kræfwiæ. hwat pe aru ${ }^{32}$ ) fleræ ællr færræ. Nu wil man æy pænningæ giældæ. ${ }^{33}$ ) ok æy ( ${ }^{34}$ laghbyupæ. pa scal han annan timæ fora ${ }^{35}$ ) garp gangæ. ok kræfwiæ bapæ giæld ok wp hald. ok hem stæmpnæ wm JII. nætter. giælder æy pa. bötæ pre marker till præskiftis. æller dyli map XII. mannum

## .III.

Lansman ${ }^{36}$ ) a soknæping hafwa. twem sinnum um hwart aar. ok ay ${ }^{37}$ ) fleræ. ${ }^{38}$ ) vtan konungx bup komæ ${ }^{39}$ ) soknæmæn skulu sik pingstap witæ. ${ }^{40}$ ) hwar pe gitæ ${ }^{41}$ ) wtæn a kyrkiu bolæ. §. 1. A man ${ }^{42}$ ) sak at manni. pa skal man ${ }^{43}$ ) hanom a ping stæmpnæ kumber han æy til swaræ. ok hawr æy forfal. bötæ pingwitæ ${ }^{44}$ ) .IIII. örac. ok pre marker foræ swaræ lösæ.45) æru bapir ${ }^{46}$ ) a pingi till talandæ ok swarændæ. ok dömis malit til fæbotæ. ok wil $æ y$ fæstæ. ok æy motæ domæ wæpiæ. pa ma ${ }^{47}$ ) malseghandæ ok lænzman fæstæ ${ }^{48}$ ) af hanum kræfwiæ prem sinnum a py pingi

## IIII.

$\mathrm{N}_{\mathrm{u}}$ wil ( ${ }^{4}{ }^{9}$ han æn æy pa fæstæ. pa kalla lænsman ping foræ garp hans. ok æru be allir i fyratighi ${ }^{50}$ ) marka fripi pit faræ. ok satiæ ${ }^{51}$ ) ping foræ gar-

[^21]41) B. add. innan soknär.
42) B. madher.
43) B. han.
44) B. tingwiti.
45) B. swarlöso.
46) B. badhi.
47) B. $a$.
48) B. fästu.
49) B. man äy fästä, Tha skal länsman kalla ting dic.
50) B. sic. A. firati.
51) B. sätiä.
pæ $^{\text {² }}$ ) hans. ok æn pa prem sinnum fæstæ ${ }^{53}$ ) bepæs. fæster æy æn $\mathbf{p a}^{54}$ ) skulu .XII. mæn i garp ganga. ok mætæ wt sak hans aller ${ }^{5}$ ) æptir domi. §. 1. vill han mą̉ wighi wæriæs. pa wæri ogilder ok sua hans fylgha. ${ }^{6}$ ) ok pe æru ${ }^{57}$ ) i. LXXX marker ${ }^{58}$ ) fripi ( ${ }^{59}$ sum konungx mæn fylghæ. ${ }^{60}$ ) hwar lænzmanni gör fylghæ fal. ${ }^{61}$ ) bötæ .III. marker. §. 2. vil han ${ }^{62}$ ) wæpiæ ping 60 fran garpi. pa wæpiæ ${ }^{63}$ ) mæp ${ }^{64}$ ) ( ${ }^{65}$ pre markom. vndir landzens book pa ma æy mætæs ok æy ( ${ }^{66}$ skiffæs fora hanom. för æn wæp æru ${ }^{67}$ ) wt rönt. §. 3. gifs döpum manni sak pat æy war a quikkan kiært pa standæ dul for döpum $æ n^{68}$ ) dult giter. giter æy dult. pa ærfwi hwar swa leet sum liuft

## $V$

Swa skal man ( ${ }^{69}$ sak sætiæ annan foræ garbi meฎ力.II. ( ${ }^{7}{ }^{0}$ vithnum at kyrkiu æller a pingi Delæ pe. annar sigher sak sagha ${ }^{71}$ ) waræ. ok annar æy. pa hafwi pæn wizorp sak ( ${ }^{7}$ kallar sagha. wæræ mą̉ twem vitnum. ok XIIII manna ebæ. Falz at epæ. bötæ luin ${ }^{73}$ )

$$
. V 1 .
$$

Gör skiplagh alt. æller sokn. ping fal fori lænsmanni. pæn dagh pæt ær rætlikæ stæmpnt. bötæ .III. marker. ok hafwi ping pæn dagh pær næst ær. kummæ æу pa. bötæ .VI. ${ }^{74}$ ) marker. ${ }^{75}$ ) ok pe maal stæfnis ${ }^{76}$ ) till landz ping.
52) B. gard.
63) Pro Ərem markom. B. trem markum.
53) B. fästu.
54) B. add. Tha.
53) B. alla.
56) B. föl! hi.
57) B. sic. A. om. aru.
58) B. marka.
59) C. um (legendam videtar sum) Kunungx rätt fi!l!lia.
60) B. fylyhia.
61) B. fylylicia fall.
62) B. man.
63) B. wädhi.
64) B. sic. A. vndir.
66) B. sh!!fläs fore \&c.
67) B. är.
68) B. sic. A. $\boldsymbol{e}$.
69) B. sakisätiä.
70) B. mannum, äller \&c.
71) B. saylida.
72) B. sigher saghda wara.
73) B. sank.
74) A. .III., ut videtur, antea scriptum fuit.
75) B. add. ok havi ting then daylh ther är nüst. Koma ey tha, Tha böte tolf marker.
76) B. stämpnis.

Sighi ${ }^{7}$ ) bönder sik a pingi hafwi ${ }^{78}$ ) wærit ok lænsman nekær. ( ${ }^{9} \mathbf{~ p a}$ sculu pat XII. mæn witæ hwat ber ær sant wm. ( ${ }^{(00}$ wær. pe næmpd ${ }^{81}$ ) bönder. wæri saaklö̈s. fællæ pe pem. bötæ sum för ær sakt. §. 1. Giwr man aprum sak a pingi. ( ${ }^{2}{ }^{2}$ pa skal han samu talu fram haldæ sum han ( ${ }^{83}$ förstæ till taker. Skipter han talu. ok witnæ ${ }^{84}$ ) swa XII. mæn bötæ IIII. marker till præ skifptis. ær pat ok ( ${ }^{85}$ swarundin wæra lagh samu

$$
. V I I .
$$

Gifwr man aprum sak a pingi. wm pat maal. lagha maal ær. byuber pæn ${ }^{86}$ ) lagh foræ sik swara skal ok hin wil æy wip taka. læggiæ ${ }^{87}$ ) pa niper ok 61 ( ${ }^{8}$ taka til tak a pingi. py. per æru bapir wip. ok biupa ${ }^{89}$ ) sipæn foræ ${ }^{90}$ ) garpi pe lagh. swa sum han ( ${ }^{11}$ hafwr per siælfwr wiper takat. §. 1. XIII. manna epe. ok .VIII. fasta epe. skal vm X. nætter byupæ innæn soknæ. ${ }^{\text {2 }}$ ) ok innan pripiungx. ( ${ }^{9}{ }^{3}$ vtan pripiung vm .XV. nætter landæ mællum wm XXX. nætter. ( ${ }^{9+}$ allir epær sum minnæ æru byupæs wm fæm nætter vtan ${ }^{95}$ ) soknæ ok innæn pripiungx ${ }^{96}$ ) sum förræ ${ }^{97}$ ) ær sakt. æy ma ep wm fredagh flytiæ ok æy $\mathrm{a}^{98}$ ) helghum timæ. ok æy $\mathbf{i}$ gen fastum. §. 2. pa pæssær epar skulu föræs. pa skulu epar takar ${ }^{9}$ ) frammi wæra. skill pem wm epzorp. pa a han witæ mæth II mannum för hwariu ${ }^{100}$ ) han hafwr skilt. ok ${ }^{1}$ ) gangi si-

77) B. Sighia.
78) B. hanca.
79) B. thet skulu tolf män wita af ad/hru skiplayhi äller sokn, hwat \&c.
80) B. Wäriä the bönder, warin saklösir.
81) A. Loco litt. $p$ antea scriptum fuit $d$.
82) A. Loco verborum : $\quad$ a - talu antea scriptum fuit: wm מæt maal lagha (cfr. cap. 7: pr.).
83) B. fyrst til griper: Skipter \&c.
84) A. sua additum est, at lineola inductum.
85) B. swarandin, wari \&c.
86) B. han.
87) B. Läqgi.
88) B. taki til taka.
89) B. biudhi.
90) A. Litt. a omissam supra lineam add. scriba.
91) B. hafde thet siälwer widher takit.
92) B. solinär.
93) B. om. vtan priziung.
94) B. Alla the edha sum minni äru, biudhis \&c.
95) B. innan.
96) B. add. ok vthan tridhiungx.
97) B. fy!r.
98) B. sic. A. wm.
99) B. edha takar.
100) B. sic. A. swaria (pro hwaria v. hwariu).

1) B. add. hin.
pæn lagh sin. §. 3. Nu ær laghlikæ till sakt. ok hin wil æy komæ. bipæ pa till sool satter. ${ }^{2}$ ) æn æy ær hælg ${ }^{3}$ ) foræ. ok witnj sipæn foræ lutlösum mannum at han par war meß sinum epæ mannum. sigher annar ep wæræ bupin ok annur ${ }^{4}$ ) æy. hafwi pa pæn wipzorp ${ }^{5}$ ) ep sigher bupin wæræ map II. mannum

## VIII

Swa sculu ( ${ }^{( }$epar standæ at laghum. XIIII mannæ ep. ok .VIII. fastæ ep. han a standæ wm pre gen fastær. ${ }^{7}$ ) mot iulum ok mæpsumbry. ${ }^{8}$ ) ok mikiælz mæssu æru æy förpæ innan pæt. pa wærin fældir. pe epar sum minnnæ ${ }^{9}$ ) æru standæ vm twa geen fastar. ${ }^{ }$) §. 1. æy ma fasta $\mathbf{v p}$ a döpæn man föræ. ( ${ }^{10} æ r$ annar döper af pem sum wiper köptæs. witi köp sit æller guldit ${ }^{11}$ ) mả̉ II mannum. ok XIIII. manna epæ pa a han swa swæriæ. at pættæ fik iak maj .VIII. fastum. æller galt. ok witnis mæn wip waræ. ${ }^{12}$ ) ( ${ }^{13}$ Uitni agha 62 swa swæriæ. at per ${ }^{14}$ ) wip waru. VIII. fastar gifnir wara. ${ }^{15}$ ) æller taknir. §. 2. Ganger man ep utan dom ok skiæl. wæræ ${ }^{16}$ ) ogilder. ok pe vndir skript sum ep swora.

## . 1 X.

$\mathbf{N u}_{\mathrm{u}}$ ær man laghfælder. ok lænzman wil han sökiæ. pa skal ping till by hans kallæ. ok mæpzmæn ${ }^{17}$ ) i. garp hans næmpnæ. pat æru. XII. mæn hwarti $I X=\operatorname{CplL} . \operatorname{Dg} B .8: p r$.
2) B. solasäter.
10) B. än annär är dödher \&c.
3) B. hälyd.
4) B. annar.
5) B. witzord.
6) B. fiurtan manna edhar, ok atta fasta edhar standa at laghum ofaldnir: Han \&c.
7) B. genfastur.
8) B. midsumar.
9) Pro minna. B. minni.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. V1.
11) B. add. giäld.
12) B. waru.
13) B. Witnis män aghu \&c.
14) B. add. tha.
15) B. waru.
16) B. Wari.
17) B. mätsmän.
lænsman æller laghman skal i. garp ${ }^{18}$ ) gangæ. ok ængi ${ }^{19}$ ) mæti rapa. gange pe i garp bötæ .III. marker. mæpsmæn ${ }^{20}$ ) sculu löözöræ mææ. ok ${ }^{21}$ ) ganganz fæ. winz æy pæt till. pa scal mæti ${ }^{22}$ ) korn ok hö. winz æy pæt till pa skal hus mætæ. winz æy pat til pa scal wm eghnir ${ }^{23}$ ) mæta. winz ok ${ }^{24}$ ) æy pat til. pa biter ok ${ }^{24}$ ) mæt $\mathrm{i}^{25}$ ) bool bondæns pætt mæt skal mætæs foræ pem sum fæstæ a pingi ok ængin ${ }^{26}$ ) ræt wiliæ göræ æller giældæ a rættum stæmpnu dagh. ok swa foræ pem mannum sum ( ${ }^{7}{ }^{7}$ hwærtæ wiliæ fæstæ æller ræt göræ. vtan pryskis a pingi §. 1. Foræ iorb $\mathrm{pe}^{28}$ ) mætin ${ }^{29}$ ) warber. wæri stæmpnu dagher IIII manapæ. ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ ) Lösir bondæ æller frænder hans. innæn pæn stæmpnu dagh wæra ${ }^{31}$ ) peræ. lösir æy. ${ }^{32}$ ) pa hafwi pæn iorb sum ${ }^{33}$ ) mætin war

## $\boldsymbol{X}$.

Uitni ma. ængin a annan byupæ. ${ }^{34}$ ) wtan for pæssæ ${ }^{35}$ ) maal draap. saar. raan. allastapi ${ }^{36}$ ) æller a ( ${ }^{37}$ wæriændæ wipzorp. bær man vitni ok fyller æy byrp sinæ a pingi. æller at kyrkiu. bötæ III. marker fore ${ }^{38}$ ) skrok witnj ${ }^{9}$ ) swa mangir pær $^{40}$ ) æru. bötæ hwar foræ sik. ${ }^{41}$ ) §. 1. Wi ma faper æller 63 son æller broper witnj bæræ. æller i epum standæ hwar peræ map aprum. ok æy bæn man i skriptum ær. mæpæn han vtan kyrkiu stander

| 18) A. gar万 bis scriptum est, at posteriori loco lineola inductum. | 29) B. sic. A. malni. 30) B. manadher. |
| :---: | :---: |
| 19) B. än!/u. | 31) B. nari. |
| 20) Pro matsman. B. The. | 32) B. hwarti. |
| 21) A. v. ok omissam supra lineam add. scriba. | 32) B. hwarti. |
| 22) B. mäta. | 33) B. hon. |
| 23) B. add. hans. | 34) B. binda. |
| 24) B. om. ok. | 35) B. thässin. |
| 25) A. $i$ omissum sapra lineam add. scriba. | 36) B. sic. A. alla. |
| 26) B. ey. | 37) B. wärianden witzord. |
| 27) B. trydskas, ok hwarti wilia fästä all- | 38) B. sic. A. om. fore. |
| ler rütt yöra a tingi, Tha skal skyfli | 39) B. add. $A$. |
| sum fyr är sayt i bokinni. Fore \&c. | 40) B. the. |
| 28) B. add. sum. | 41) B. add. tre |

18) A. gar万 bis scriptum est, at posteriori loco lineola inductum.
19) В. än!!u.
20) Pro matsman. B. The.
21) A. v. ok omissam supra lineam add. scriba
B. mata
22) B. om. ok.
23) A. $i$ omissum supra lineam add. scriba.
24) B. trydshas, ok hwarti wilia fästä äller rätt yöra a tingi, Tha skal skyfli sum fyr är sayt $i$ bokinni. Fore $\mathbb{C c}$.
25) B. add. sum.
26) B. sic. A. malni.
27) B. manadher.
28) B. nari.
29) B. hwarti.
30) B. hon.
31) B. binda.
32) B. thässin.
33) B. sic. A. alla.
34) B. wärianden witzord.
B. sic. A. om. fore.
35) B. the.
36) B. add. tre marker.

XI
Dömir laghman dom sin a pingi laghkallapæ ${ }^{42}$ ) ok ( ${ }^{43}$ wæpiær $æ f$ ptir ${ }^{44}$ ) wæpiar ængin motæ ${ }^{45}$ ) hanom. pa wari domber hans gilder. ${ }^{46}$ ) hwat pat ær wm epæ æller $\mathrm{vm}^{47}$ ) pænningæ. hwar a hans dom delær ${ }^{48}$ ) vtan wæpning. bötæ III. marker Hwar ${ }^{40}$ ) sum wæpiæ wil. wæpiæ ${ }^{50}$ ) a pingi pre marker vidir lansins ${ }^{51}$ ) bok. ok taki til tak. ok standi maal i quarstapi. ${ }^{52}$ ) par till mal $^{53}$ ) ær wt rönt
XII.

I pæma ${ }^{54}$ ) malum ma kuna swæriæ. ok witni bæræ. pat ær pat förstæ æn hun ær pa ( ${ }^{5}{ }^{5}$ innæ barn föpæs. hwat pat $\left({ }^{56}\right.$ föpæs döt æller quikt æller hwem ${ }^{57}$ ) han ( ${ }^{58}$ barnafaper næmpner; annat ær pæt. æn fæ gör andræ fæ ${ }^{59}$ ) skapa æller man gör fæ. æller fæ gör manni

## X III

Quæl man ${ }^{60}$ ) epæ takæ. æller wæpiæ taka. pa gifs taka wald. oc ${ }^{61}$ ) witæ sik i tak maxp II. mannum ok siælfwr han pripi. æn han wip gangær. at han taki war. Dyl han ( ${ }^{62}$ pat han taki war. witi ${ }^{3}$ ) pat XII mæn pe a pingi

XI, cfr. UplL. 戶g B. 10.
$X I I=U p l L$. py B. 11: pr.
42) B. layhkalladu.
43) B. om. wapiar afptir.
44) A. aftptir scriptum est, at punctum priori $t$ sabiectum.
45) B. moth.
46) B. add. $a$.
47) B. om. vm.
48) B. delir.
49) B. sic. A. om. Hnar.
50) B. Wädhi.'
51) B. landsins.
52) B. quarstadhu.
53) B. wädhning.
$X I I I=U p l L . \neq B g B .12$.
54) B. Thänna.
55) B. inni, tha barn födhis.
36) B. födhis häller dïtt \&c.
b7) A. hwew, at videtur, scriptum fuit, at ultima litt. deleta est, et nota abbreviati $m$ supra lineam addita.
58) B. nämpnir til barnä fadhurs: Annat \&c.
59) B. add. nokon.
60) B. add. taka.
61) B. at.
62) B. at han äy taki \&c.
63) B. Witin.
waræ. ${ }^{64}$ ) Vitnæ be han till taka. pa böti taki pre marker. ok bondæ fyllæ wipzorp6 ${ }^{5}$ ) sin. wæriæ pe han. at han æy taki war. pa ær ok bondæ fallin at wipzorpum. ${ }^{66}$ ) §. 1. Sigher annar sik hafwa epæ takæ. ok annar ( ${ }^{6}{ }^{7}$ fæ takæ. witi pat XII mæn ${ }^{68}$ ) dyl ( ${ }^{69}$ han fastu. witi pat ok XII. mæn hwat fæst war. æller hwem fæst war. hwar ${ }^{70}$ ) sik giter wart foræ malsattæ. ${ }^{11}$ ) wæri warper foræ allum mannum
G .X. IIII.

64 Thætta ær ( ${ }^{72}$ friper i. soknum. inlæ frip ${ }^{7{ }^{3}}$ ) ganger in IX nattum for iul. ok wt ( ${ }^{74} \mathbf{X X}$ dagh inlæ. war friper ganger ( ${ }^{5}{ }^{5} \mathrm{in}$ a litlæ gang daghæ. ok wt vm botalfs mæssu. An friber ganger in vm pæpurs mæssu. ${ }^{6 \boldsymbol{6}}$ ) ok wt wm michiæls mæssu. i pæssum frip ${ }^{77}$ ) ma ængin ${ }^{78}$ ) annan lagh sökiæ. ( ${ }^{79}$ æller forgangæ. vtan foræ war ök ${ }^{80}$ ) frökorn. ok war bild. pat ma kræfwiæ. ok hem słæmpnæ. ok swa vm konungx gamblæ wtgærpir. huru ${ }^{81}$ ) pe ater stander. ${ }^{82}$ ) ( ${ }^{83}$ bænnæ frip a ok waræ. mæpan konungx rætter skatman ær i. landinu. hwar sum $^{84}$ ) pænnæ frip bryter nokon ${ }^{85}$ ) af pem nu ær sakt. bötæ III. marker till præ skiflis $\mathbf{J}$ hwarfripi. ${ }^{86}$ ) ok anfripi ma man lagh sin föræ. hælder æn han fallin warper. §. 1. knifslagh ok bughu skut pat ær konungx ensak .XL marker. ok malseghandæ. ok allæ mæn taki æftr landzlaghum. §. 2. Nu skal hwar wigher man sum atartan ${ }^{87}$ ) ara gamal ær hafwa .V. folk wakn. swærp æller öxæ. iærnhat. skiold bryniu. æller musu. ok bughu map III. tyltum ${ }^{88}$ )
64) B. waru.
65) A. Litt. $z$ omissam supra lineam add. scriba. B. wit:ord.
66) B. witzordum.
67) B. fea taka, Tha witin thet \&c.
68) B. add. fyr än edhrin swärs.
69) B. man fästu, Witin thet tolf män \&c.
10) B. sic. A. hwart.
71) B. malsäyhanda.
72) B. vm fridh $i$ \&c.
73) B. Jula fridher.
74) B. vin tiugundi dagh \&c.
75) A. Verba in a omissa supra lineam add. man. forte rec.
76) B. Pätars mässu.
77) B. fridhum.
78) A. Verba: ma angin iteram scripta sunt, at lincola inducta.
79) B. ok ey fore gard ganya: Vtan 《c.
80) B. add. ok.
81) B. hwar.
82) B. standa.
83) B. Thänni fridher.
84) B. add. $i$.
85) B. nokot.
86) B. warfridhi.
87) B. atirtan.
88) B. tylftum.
arfwæ. §. 3. Hwar frip wakn förær til pingx mąp sik. vtan konungx manz orlof. bötæ III. marker. §. 4. Hwar sum gaar obubin a konungx manz gengærp sum konungx æghæ ær. bötæ .X VI. örce. æn i bondæ æghæ ${ }^{\text {9 }}$ ) bötæ .VIII. öra

## $\mathfrak{G} \boldsymbol{X} \boldsymbol{V}$

Swa ${ }^{90}$ ) skifptis landum II konungæ. mællum. at swerikis ok norikis byriæs i vlu præski. ok leper æptir ysmæ XV. wiknæ langum. pa a norikis konunger 65 for wæstan ok synnæn. æn swerikis konunger for östæn. ok norpæn. pa lepur ${ }^{91}$ ) or ysmæ ok i skata kiældu. ok i bækkæ porasgæ ok i maru bæk. ok i brækku. a strintungx epe. aff pe brækku. ok i honu bærgh. pæpæn ok i hællu. pe ær stander i iorba ${ }^{92}$ ) wirklikæ. ok runir a hognær. pæpæn ok i firi ass i fæningæ skallæ. pæpæn ok i porpungæ grap. swa pæpæn ok ${ }^{93}$ ) hwitæ holmæ wæster. pæpan ok i ösopæ. swa i biornsopæ. рæрæn ok i siksiopa. pæpan ok i hwitæ stiorn. ok ii alfwr aass. swa pæpæn ok i hovær höghæ. aff houær höghæ. i konungx hællu
89) Pro aghu.
92) Pro iorpu.
90) B. om. hoc caput.
91) Pro lepir.
93) Adde $i$.

## II.

# Codigis Iuris Smalandigi 

## PARS

DE RE ECCLESIASTICA.

## KRISTNU-BALKEN

AF

SMALANDS-LAGEN.

oypusaty, Google

## 1. ${ }^{1}$ )

Gwz frither oc ( ${ }^{2}$ sancte marie. vari meth ns. ${ }^{3}$ ) hiit ${ }^{4}$ ) komande. oc hæthan 1 farande. The seen alle skylde till gilzla ${ }^{5}$ ) oc grutha. ey æru biltugha eller banzatte. alle the som boa innæn ${ }^{6}$ ) mioaholt. oc myrtlekis. oc. mællin brutabek ${ }^{7}$ ) oc biurekis.,

## 2.

Nw scalu mæn till thingx fara. oc laghsaghu waræ höra. höra the som hær æru. oc sighiæ them som hemæ siliæ. æn laghsagha waar hoon byrias swa., Wj scalum aa krist troa oc kirkiu byggia. fyrmæ systrum oc syzkenom. ${ }^{8}$ ) swa guzcifuom ${ }^{9}$ ) som manzcifuom., ${ }^{10}$ ) §. 1. Nw niliæ bönder kirkiu byggia. tha scal fæmt ${ }^{11}$ ) firi læggia. allom iorthæghandom ${ }^{12}$ ) till koma. ther innæn ( ${ }^{13}$ sokn æru. the sculu huggæ æfte mantall. oc akæ æfte ökiæ afl. ${ }^{14}$ ) oc mata æfte fea nitium ${ }^{15}$ ) Nw kan mather aaf gangæ ${ }^{16}$ ) then som iorthæghande ${ }^{17}$ ) ær ij sokninne oc fælle nither kirkiagiærth. böte thar firi thre marker. aghe ${ }^{18}$ ) thar $\mathbf{j}$ huarkin ${ }^{19}$ ) karl eller ${ }^{20}$ ) konanger. taki then up thar kir-

1) B. habet titulum: Haar byrias kyrkiu balker.
2) B. sancto mario.
-3) B. os.
3) A. Posterius $i$ rec. man. mutatum est in $\boldsymbol{j}$.
4) B. gildsla. Lege gizla.
5) A. möiaholt additum est, at lineola inductam et subiectis panctis notatum.
6) P. Str. et Cels. male legant brutarek.
7) B. sifcunum.
8) B. guzciuium.
9) B. manzciuium.
10) A. Rec. man. mut. in fanit.
11) B. iorpa rghandum.
12) B. sokna aghu. the \&c.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.
14) B. okia afti.
15) A. fea uitunu quoque legi potest. P. et Cels. male legant fea lutunu; Str. fea lutum. B. fea nytium; add. Hwa sum gaar i kyrkiuyiardh oc ar (ar omissum supra lineam add. man. forte rec.) iorda.ghande $i$ sokninne er wiper pa sater (pro sater) sylle wari ok uijer thær lagger hylli.
16) B. add. thari mellan för an kyrkia er lyktap. Cfr. not. 15 praecedentem.
17) B. iorthaaghande.
18) B. aghi.
19) B. kuartte; at litt. tt rec. man. mat. in $k$.
20) B. a. Male.
kiagiærth hafuer handæ mællom., ${ }^{21}$ ) Hwar ${ }^{2}$ ) som daxuærki fælle $\mathbf{j}$ kirkiugiærth. tha ma then ${ }^{23}$ ) saklöst næma ${ }^{24}$ ) till uither lagha ${ }^{25}$ ) brut., ${ }^{26}$ )

## 3.

Nw ær kirkiæ satt $\mathbf{a}^{27}$ ) sylle. oc lyktæth owan meth hylle. tha scal skotning ${ }^{28}$ ) vndi kirkiu læggiæ. thet scal wara ( ${ }^{29}$ half mark land. iorthæ. ${ }^{30}$ ) oc niw ${ }^{31}$ ) waghnlassæ ææng. höna ${ }^{32}$ ) scal giærtha oc gryndæ. ${ }^{33}$ ) oc æriæ a twa wægha., §. 1. Tha scal hws a kirkiu bool göra. thet scal wara fiughor hws. stuwa oc hæberghi. ${ }^{34}$ ) latha oc nöthws., ${ }^{35}$ ) §. 2. Tha scal skruth till kirkiu köpa. ${ }^{36}$ ) thet scal wara calker oc corporale. ( ${ }^{37}$ mæssu hakull. thet scal wara mæssu book oc mættenæ book. saltære oc sangbook. mæssu særker. ${ }^{38}$ ) stooll. ${ }^{39}$ ) huwthliin. oc handliin., Ey maa kirkiæ ${ }^{40}$ ) liwslöös wara. höön ${ }^{41}$ ) scal hafwa thry liws. tw altæra liws oc eet ${ }^{2}$ ) font liws., Oc scal kirkiæ klokko hafwa. ( ${ }^{43}$ firi. thy. hon scal bathe kallæ then $\mathbf{j}$ ( ${ }^{4}$ stwndæ væruldenæ. oc swa aaff., Tha staar kirkiæ lukt oc lææst. wænte sææ bithlæ. som dotte ${ }^{45}$ ) bondæns,

## 4.

Nw kan praster koma oc hænna bethæs. ${ }^{46}$ ) thet monn ${ }^{47}$ ) rææt wara
21) B. mallin.
22) B. sic. A. add. hwilkin.
23) B. ther.
24) B. nampna.
25) B. vijerleghis.
26) B. add. Felli landboa nither kyrkiogerdh böti tiughu örtugher an han ar i niberlaghi gangin. Fori huart daxuerke ther bonde lagger nijer böti örtugh. oc po ut daxnerkit. felli pry alla prim flere böte uithirlaghis brut. oc מo vt daxwerkin.
27) B. oc. Male.
28) B. scötninga.
29) B. halfmark.
30) B. iorp.
31) B. nio; supra litt. $n$ rec. at videtur man. adposuit $t$, ut legeretar tio.
32) Pro hona. B. sic.
33) B. grinda.
34) B. harberghi.
35) B. add. Nu kunno hns af brinna alla (af supra lineam add. rec. man.) ruthna מa shulu eigh bönder optare hus göra $v p$. vtan pe uilia sialfine.
36) B. add. מa hon gör ar.
37) B. hacul. oc masso book \&c.
38) B. add. oc handbok.
39) B. add. oc.
40) A. Prius $i$ omissum supra lineam add. scriba.
41) Pro hoon. B. hon.
42) B. eit.
43) B. מy at hon \&c.
44) B. wareldina stundar oc \&c.
45) B. dote. Lege dotter.
46) B. add. can een $j$ uali uara.
47) B. mun.
then at taka thar allom sæmber aa. Tha agho ${ }^{48}$ ) the meth hanom till biscops fara. biscoper scal scutha kunno hans. oc ${ }^{49}$ ) wiixlæ breeff hans. han scall ey wara moorthare eller mandrapære. ( ${ }^{50} \mathrm{ey}$ kirkiu brytære eller kloster löpære. ey ( ${ }^{51}$ doblare eller drinkare. ey puto mather eller portkunw. ( ${ }^{2}$ renn a then wara. guthi scal thiæna., Nu kan ey sokn vm prest sæmia. tha aghæ bönder till biscops fara. prest at bethæs. tha ( ${ }^{53} \mathbf{a}$ han thre j wal at ${ }^{54}$ ) læggiæ. oc ${ }^{5}$ ) enn aaff taka. slikæn som them ${ }^{50}$ ) thækkis. ( ${ }^{5}$ thet monn rææt wara. æn allom sæmber a., Nw kan ey allom vm enn ${ }^{5}$ ) a sæmia. tha scal sunder meth sokn gaangæ. ( ${ }^{5}$ gieti then wizkusti: enom hafuer flere. Nw kunno halfue ( ${ }^{6}$ huarin wæliæ. tha a then wizkusti. ${ }^{61}$ ) biscoper fylghe., §. 1. Nw $\not \boldsymbol{r r}^{6{ }^{2}}$ ) praster takin meth goothuiliæ ${ }^{63}$ ) biscops oc soknæmannæ. ( ${ }^{64}$ tha agho the sate thæthan fara. oc hele heem koma. tha agho bönder kirkin sinæ oc kirkiu skrwth preste $\mathbf{j}$ hænder sætiæ. prester scal vaarthæ ( ${ }^{65}$ allo thy. ey warther vndi grauit eller ouan ruuit. ${ }^{66}$ ) giælde huart ater. ${ }^{67}$ ) æfte wirning ${ }^{68}$ ) sinne. calker oc corporale aat öram tolff. mæssu hakwll aat örum tolff. ${ }^{69}$ ) mæssu booc oc mættenæ booc $^{70}$ ) huarin vm tolff öra. saltære oc sangbooc
48) B. agha, et sic in sequentibus.
49) B. add. wm.
50) B. om. ey kirkiu brytare.
51) B. dublare eigh drincare.
52) B. ren agher pen at wara מær gupi \&c.
53) B. agha bönder prea \&c.
54) B. om. at.
55) B. add. biscoper.
56) B. hanum.
57) B. Nw kan biscoper nocon aff מem nraka mep sannum skalum. מa laggin böndir annan $i$ then staj. Tha vil biscoper innößa a bem vtlenskan alla nokon annan. tha agha bönder sialfue wald at ater lasa kirkiu oc kirkio husum utan alla sak $N u$ kan ei \&c.
58) B. om. enn.
59) B. Den giater wizcuste \&c.
60) B. hwarn uilia haua. pa agher מen dc.
61) B. add. $\not \ddagger æ r$.
62) B. sic, add. かen. A. om. ar.
63) B. add. baдe.
64) B. ei skal prestir fiarmer fara kirkio sinne an han höre klokko liudh til. alla han fa sokninna luf til. alla han fa biscops bup. tha agher biscoper satia (pro salia) honum siala!gömo $i$ hander (litt. $n$ extrita est) bönder (litt. der maximam partem extritae sunt) agha festa hanum kirkiu sina oc tillagna. kan pen prester döia. (ita scriptum esse videtur; h. v. fere extrita est) pa agher biscoper pre preste $i$ wal laggia oc bonder aff valia slican sum מem pekkis mep gopuilia biscopsins. מa agha bönder \&c.
65) B. for allu מy מær ei \&c.
66) B. sic. A. rint.
67) B. huar addidit at ipse lineola induxit scriba.
68) B. wirbnig (pro wirpning).
69) B. add. an han er silie alla (pro alla) sindal. ar han fostan wari at örum siax.
70) B. mattinobok.
huarin ${ }^{71}$ ) vm siæx öra. stool at thrim örum. mæssu særker oc hand booc. ua$2 \mathrm{ri}^{72}$ ) vm half mark. huwth lijn oc hand lijn. huart aat ${ }^{73}$ ) öre. ${ }^{74}$ ) altæra lyus huart vm ( ${ }^{7}$ halfuæn öre. font lyus aat öre., ${ }^{76}$ ) Oc scal klokka wirthning sinæ hafua. wirthning hænnæ $æ r^{77}$ ) aat tolff örum Nw kan kirkiæ meth.al$l u m^{78}$ ) up brinnæ. aaf praste ${ }^{79}$ ) eller ${ }^{80}$ ) klockara. böte praster threæ ${ }^{81}$ ) marker. oc dyli rathæ sinnæ., ( ${ }^{82} \mathrm{Nw}$ kunno soknæmæn sak prasti gifua. firi kirkiu oc skrwth hænna. gialde tha huart ater æfte wirthning sinne. oc dyli rathæ, sinnæ meth threm ${ }^{83}$ ) prastom.,

## 5.

Nw kan mather till kirkiu koma oc klocko bethæs. sæmber ( ${ }^{54}$ aa bathe sokn oc prasti. thet mon ${ }^{85}$ ) rææt wara then ${ }^{86}$ ) taka. nu kan .ey aa ${ }^{87}$ ) sæmiæ. hafwi tha prester waald ${ }^{86}$ ) taka slikan ${ }^{88}$ ) han will, §. 1. Nw kan kirkiæn ${ }^{89}$ ) mistæ nokat ${ }^{9}$ ) firi klokkarans wangömo scwld. kræfwin tha bönder prast. ${ }^{11}$ ) oc praster klockara., §. 2. Nw scal klocko klockara ${ }^{92}$ ) $\mathbf{j}$ hænder sætia. han $\mathrm{a}^{93}$ ) ringia lagha rigning ${ }^{94}$ ) till ottosaang. ${ }^{9}$ ) mæssu. ( ${ }^{9}$ aftænsaang. oc till natsaang oc geen like., §. 3. Nw kan klocka löös wartha. ${ }^{97}$ ) tha scal klockære vara prast till. ( ${ }^{98} \mathrm{han}$ scal wara soknamæn till thre ${ }^{99}$ ) sunnoda-
71) B. hwar.
72) B. huart.
73) B. $u m$; litt. $u$ extrita est.
74) B. add. prea altara ble huarin um öre. oc altara sten vm öre.
75) B. öre oc font lius \&c.
76) B. add. Nn, aru $\ddagger \mathbf{D} n$ sagh (pro saghb) sum $i$ kirkiunne (litt. ne fere extritae sunt) aru. cloccan er utan nij.
77) B. aru.
78) B. allo.
79) B. sic. A. præster.
80) B. alla.
81) B. pre.
82) B. Giva soknamen hannm sak firi scrudh kirkiunna tha gialde prestir atir huart apte \&c.
88) B. מrim.
84) B. babe vm sokn ac.
85) B. mun.
86) B. add. at.
87) B. wm.
88) B. hwilkan.
89) B. kirkia.
90) B. nokot.
91) B, prestin.
92) B. honum.
93) B. skal.
94) B. ringning.
95) B. add. oc.
96) B. til aptonsang oc natsang \&c.; litt. ng oc nat fere extritae sunt.
97) B. add. oc band henna wa**sna; litterae quaedam hoc loco extritae sunt; quid scriptum fuerit coniicere non possum.
98) B. tha skal prester (h. v. omissam supra lineam add. scriba) uara \&c.
99) B. v. 力re fere extrita est.
gha ${ }^{100}$ ) oc kirkiu drootnæ bithiæ raath a klocku læggiæ. tha scal klockare. klocko stræng up bindæ., Nw kan klockare ey swa göra. oc ey prast ( ${ }^{1}$ aat vara., nw kan klockæ nither fallæ oc klockara till hæliæ slaa. thar ${ }^{2}$ ) agho arfwa klockaræns wizorth at wita till prrest. ${ }^{3}$ ) at han hafthe laghwarat ( ${ }^{4}$ prest till j sinom lijftimum., Oc $\mathrm{aa}^{5}$ ) praster wizorth firi sik meth threm ${ }^{6}$ ) prastom. at wita at han hafthe laghwarat ('a thre sunno dagha kirkiu drootnæ j læctæra-dorum. gialde ${ }^{8}$ ) tha ater kirkiu drotna lijff klockarans thet æru thre marker. oc tolf öra firi klockunæ aaf sinom pæningom. oc ey. aaf kirkiunnæ., ${ }^{\circ}$ ) huilekin ${ }^{10}$ ) therræ brister aat ethe. ( ${ }^{11}$ praste eller klokkara. giælde then ater wirthning ${ }^{12}$ ) klokkunnæ., Nw falder nither klokcæ oc brister. oc gör ængin scatha. aghe tha praster witu firi klockara. oc ${ }^{13}$ ) kirkiu drotna firi praste. gialde tha klockare ater wirthning ${ }^{14}$ ) firi, ${ }^{15}$ ) Nw kan klæpper nither fallæ oc klockara till hæliæ sla. liggi thar siæluer a værkum sinom., Nw gaar till bondæ ${ }^{16}$ ) sonn aat ${ }^{17}$ ) ö(he ${ }^{18}$ ) sinne. oc ringer ${ }^{19}$ ) ey lagha ringning. slaar then ${ }^{20}$ ) klocko sunder. böte firi tolf öra. falder tha klæpper a han eller klokcæ. oc ( ${ }^{2}$ lyuter döth aaf. liggi ( ${ }^{2}$ tha siælfuer. a wærkum sinom., ${ }^{23}$ )

## 6.

Tiundæ aghum wi aaf sææth ware. huar ${ }^{24}$ ) tiundæ thrafua. byria wither
100) B. add. $j$ lectaradurum.

1) B. til uara. kan \&c.
2) B. tha.
3) B. prestins.
4) B. prestin $i$ \&c.
5) B. agher.
6) B. מrim.
7) B. at prea.
8) B. gialdin.
9) B. add. Sokna nampd ayher pet at uita. wi uarum eigh laghuarape til. wi aghum ei ater giaelda.
10) B. hwilkin.
11) B. prester alla cluccare.
12) B. werming, $i$ supra lineam adposito, mutatum in wirming; lege wirning.
13) B. add. kloccare, at h. v. ipse lineola induxit scriba.
14) B. wirning.
15) B. add. kluccuna.
16) B. bondans.
17) B. $a f$.
18) B. $\boldsymbol{i t h r i}$, ut videtur, scriptom est, at in öthy mutatum.
19) B. ringe.
20) B. $p e$.
21) B. dö $a f$.
22) B. om. tha sialfuer.
23) B. add. oc arfiva hans gialdin ater kluccona mep virninga gialdusn. מatta ar kluccarans skuld vp at bara (pro bara) af soknamannumin. fiura parninga alla skappo hafra py ens mera at bondin wili.
24) B. huarr.
reen oc lycta wither andræ. ey ma korn mællan akræ bæra. gifua först praste thrithiungin ${ }^{25}$ ) aaf tiundæ thrauanom. sithan taka ( ${ }^{20}$ twa lyti oc skifpta $j$ threæ ${ }^{27}$ ) lyti. oc biærgha ${ }^{28}$ ) them bondin siælfuer. gifua enn ${ }^{29}$ ) biscopenom at han kirkiu wigher. ${ }^{30}$ ) oc barn ${ }^{31}$ ) færme. oc skrifptamal wetir ${ }^{32}$ ) firi synde sina., annan lat kirkiunne skruth meth köpa., thrithia fatekom ${ }^{3}{ }^{3}$ ) mannum $\mathrm{at}^{\mathbf{3 4}}$ ) gifua. halder ${ }^{35}$ ) skyldom æn wskyldom., ${ }^{36}$ ) §. 1. Praste warom aghom wi ( ${ }^{37}$ niw nattæ gamblæn kalf tiunda. griis oc kiith huart niw nattæ gamalt. laamb vm pingizdagha. læggi praster mærke sit aa. oc bondin föthe oc fram draghi till pætersmæssu., döör ${ }^{38}$ ) thet ij bondæns warthnceth. ${ }^{39}$ ) före ( ${ }^{4} \mathrm{hem}$ prestenom lamb orutit. oc dyli han wærka sinnæ. oc thæs han a wærkum firi at waarthæ. meth ethe thriggiæ mannæ., tha æn aat dulum brister. gialde quikt quiku geen. oc ænkte orkar ${ }^{41}$ ) aa.,

## 7.

Nw hafuer prester tiundæ sin fangit. oc scal han tillaghu hafua thet scal wara öre firi lægherstath. oc fiuræ siælamassur. enæ aat lijks wtfærth, andræ 3 aat siundæ dagh., thrithiu aat manætha dagh., fiarthæ aat iæmlangæ dagh. offræ scal han aat huarre mæssu thrætiughu pæningæ eller thrætiughu lyus., ey ma priester han wraka meth lyuse thy. huarkin brænne haand eller haandlijn., Thætta ær bonde skyldugher preaste wt at göra firi sik oc husfru si-
25) B. priung.
26) B. De twa lyta.
27) B. pre.
28) B. biarghe.
29) B. add. lut.
30) B. uighe.
31) B. börn.
32) B. wete.
83) B. fatöcum.
34) B. om. at.
35) B. halder.
36) B. add. Nw hawer bondin sino korne in borghit מa agher prester sin pritiung af akre taca. Tha agher, bonde preste bup fa $i$ prem wajerdaghum. Them sum han
ma em ual biargha sino korne a som bondin sino. Spillis tiunde för. pa agher bondin han ater gielda. Spillis siban pa a bondin han ei ater gialda. Cfr. ÖGL. KrB. 9.
37) B. tiunda giva nio natta gamblan kalf gris \&c.
38) B. $N u d \ddot{\partial}$.
39) B. uarpnabe.
40) B. Folio abscisso sequentia desunt, que ad verba: mep $力 y$ at aff orpum \&c., cap. 12: pr.
41) Ih. (Gloss. II. pag. 268.) credit pro orkær legendum esse ocker.
næ. oc ælzta barn hans. wari thet ælzt ther först döor. tho at thet yngnstæ42) se ij siæla giæff. §. 1. Oc a prester inlezning hafua aaf konu bondæns. æfte barn eller bondæ. thet scal wara half mark wax. oc half örtugh pæningæ. oc altæra læghe. thre lefuæ. oc thriggiæ lefuæ sughl. Nw kan kona till kirkiu koma meth laghlike inlethning sinne. nu vill ey praster hana inlethæ. miste meth thy sænglæghe sins. dyli meth threm prastom. at han hænne ey inlethning sunde. brister aat ethe tha böte firi siæx öra., §. 2. Nw siter hwssætis mather ij sokn. han ær skyldugher preste aat pascom attæ pæningæ. æru tu saman boldiur. thet ${ }^{43}$ ) örtugh pæningæ öke ${ }^{44}$ ) thy meræ ey at flere æra, §. 3. Nw kan wæghfarande man syuker læggiæs $\mathbf{j}$ sokn. tha ær thet thes bondans skyld han ligger aat praste buth fa. prester a till hans kuma. skrifptæ oc olæ. lijk at wighiæ. aaf thes manz thingom a praster half mark. æn till ær.,

## 8.

Nw hafuer prester tiundæ. oc tillæghu fangit, nw scal praster uactæ tithæ sinnæ. oc wixla sinna oc wita hat han ær bondanom skyldugher. han scal siungæ meth sæmiu firi sokn sinne oc klokcare laghleka till wara, Præster a singgæ ottosang. swa prim. swa mæssu. swa tærz. swa sæxt swa noon. swa aftænsang. swa natsang., Skyldugher ær han bithia. bathe firi quikam oc dötham

## 9.

Nw kan bonde buth prasti fa barn at kristnæ., nw ær praster ey hemæ. oc ey meth luwi aaf sokn farin. döö thet barn hethit oc læghs $\mathbf{j}$ hethnæ iorth. böte ther firi thre marker., §. 1. nw kan barn siukt wartha föt. oc kan ey till kirkiu koma. oc praste fangit. tha sculu mæn döpa thy barne $\mathbf{j}$ watn. oc ey $\mathbf{j}$ annat. æru ey mæn till. tha sculu möiæ döpæ. æru ey möia till tha sculu kunur döpa. $\mathbf{j}$ namn. fathurs. oc suns. oc thes hælghæ andæ., Kan barn genstæ fram

[^22]fara. oc ær witne till at swa var döpt. som nu ær sakt tha scal thet barn ${ }^{45}$ ) $\mathbf{j}$ kirkiu garth læggias oc till arfs at gangæ., Nw kan barn thet lifua thar hemæ ær döpt. oc quikt till kirkiu koma. tha scal gazcifua till taka. oc primsignæ thet barn firi kirkiu dorum. oc götha thet meth orthum oc læsningom oc ey meth döpilsom., döpis ængin tyswa. ellæs han see swa gother drænger. at han sik siælwer $\mathbf{j}$ iorthdan döpir., §. 2. Nw kan bonde buth fa presti till ooling sinnæ. prester later sik annat kamære vara. will ey till koma. döör bondin w olather. böte praster firi tolf öra, Nw faar han bathe sænder.46) barn at kristnæ. oc man at olæ tha ær han saklös firi bondan. æn han ithir barn kristnæ., Nw later præster sæ kamære bondæ æn barn. far till oc olæ bondæn. oc barn döö mæthan wkristit. böte thar firi tolf öra. ther han ælla böte thre marker.; §. 3. Nw kan bonde praste sak gifwa firi barn hans. thet kan ey kristindom faa. eller fathur eller fori frænda at han oling miste. aghi ther prester wizcusti meth threm prastom. at han lagha forfall hafthe., Nw ær thet förstæ at hanom biscoper stæmt hafthe., annat an ${ }^{47}$ ) han $j$ sottæ siæng laa. thrithiæ. at han ær meth lufui aaf sokn farin., Nw kan aat ethe bristæ. böte thar thre marker firi kristindom barnsins. ${ }^{48}$ ) oc tolf oræ firi bondans oling.,
10.

4
Nw kan prester tithæ fall göra sokn sinne. böte firi sunnodagh siæx öra swa firi annan. felle thre sunnodagha nither eller thrim flere. böte firi thre marker., Nw kan fælla then dagh. som firi ær fastæ oc forhælgh. wari swa firi han som for sunnodagh. thet ær siæx öra firi huarn then han nither fælle., §. 1. Oc ær praster skyldugher sokn sinne. fiuræ dagha tithe ${ }^{49}$ ) at uppe haldæ. thet scal wara iulæ dagh oc paascæ hælghunamæssudagh oc kirkiumæssa. huilkin een prester aaf them fælli nither. böte firi thre marker., Oc ær skyldugher thæssæ fiuræ dagha prester aaf bondænom offer at hafua. aaf allom

[^23]them han siælagiæf firi gifwer, Oc scal praster a thæssom daghum altæralæghe hafua. leef oc leefs sughl. aa ${ }^{5}{ }^{0}$ ) husfru huarre. thy ens meræ at bondin siælfuer wili., Nw ær saghat vm tiundæ prestins oc tillaghu han a hafua. aaf bondanom meth laghum. tho ær sæmiæ bæzt $\mathbf{j}$ huarium

## 11.

Fori giærthi prastins eller ${ }^{51}$ ) the han gör. tha scal hanom till mooz stæmnæ. alt thet hion hans göra eller fæ. tha scal hanom till thingx stæmnæ. thy at $\mathbf{j}$ köplaghum oc $\mathbf{j}$ iorthælaghum. tha aa prester meth os wara $\mathbf{j}$ lekmannæ lagham.,
12.

Nw hafua bönder prest sin fangit oc hanom fulnæth giort oc kirkiu sinne. tha agho the biscope buth fa. oc kirkiu sinæ wighiæ læta. ( ${ }^{2}{ }^{2} \mathrm{meth}$ thy at aaf orthom warther quiker kristin. oc kirkiæn ${ }^{3}$ ) hælagh., Biscoper aa fæmt firi sokn ${ }^{54}$ ) læggiæ. till at gen göra. manathæ stæmnu agho the till at hafua. hetæ fyræ ${ }^{5}$ ) örtughæ malt. oc blandæ fiuræ ascæ ( ${ }^{6} \mathrm{hunax}$. oc fiura askæ smörs. oc fiughur ( ${ }^{57}$ öris flikke oc fiuræ örtughæ bröth., meth lagha lithi scal han till rithæ. meth tolf mannom oc siælfuer han ${ }^{58}$ ) thrættande., thry borth agho the hanom syrghiæ. Ett vm quæld ${ }^{59}$ ) han thar comber. Annat vm morghin ${ }^{60}$ ) tha han wight hafuer., Thrithiæ vm morghin ${ }^{60}$ ) tha han ( ${ }^{11}$ bort rither., Ey maa biscoper vmætter aaff garthe fara., threæ cornhæstæ scal han hafua., een then han siælfuer, a rither, annan then hans cappellan rither aa.,
50) Lege $a f$.
51) Lege allar.
52) B. post lacunam (vide not. 40. pag. 102.) hio iteram incipit.
53) B. kirkia.
84) B. add. at.
55) B. fura.
56) B. hunagh. fiura \&c.
57) B. v. öris, quae hic forte scripta fuit, et prima litt. sequentis v. fikki extritae sunt.
58) B. om. han.
59) B. add. pa.
60) B. morghon.
61) B. skal bort riba.
( ${ }^{2}$ thrithia hans söma bær oc hælgho domæ., ${ }^{63}$ ) §. 1. Nw kan ey biscoper ( ${ }^{64}$ till koma geengiærth sinnæ. oc ey kirkia wighiæ. tha sculu böndar till bịscops fara. oc fæmt ${ }^{65}$ ) firi han at ${ }^{66}$.) læggia fæmtan nattæ stæmnw., Nw kan ey biscoper till koma oc sætir ${ }^{6}$ ) ey fæmtum therra. tha sculp bändar simplụe drikcæ geengiærth sinæ., tha scal biscoper till kirkiunna rithæ. oc wighiæ hanæ tha han will. oc ey ${ }^{68}$ ) bönder gengiærth ${ }^{69}$ ) göra. atan biscoper witi forfall siin., ( ${ }^{0} \mathrm{Ett}$ ær thet æn hanom ær till roms stæmt., annat æn ${ }^{71}$ ) konunger hafuer honom buth sæænt. annattigiæ ${ }^{72}$ ) konang eller biscop ${ }^{73}$ ) wighiæ., thrithiæ æn han siuker ligger. oc ${ }^{74}$ ) $\mathbf{j}$ sottæ siæng. oc thy gat han ey aat stæmnudagh kumit eller aat fæmtum som firi han laghthus., tha enn han forfall siin witit faa meth sin ( ${ }^{5}$ prastom. tha agho bönder hanom lagha gengiærth ${ }^{76}$ ) göra., Biscoper aa ${ }^{77}$ ) tha wald ${ }^{7}$ ) hwat han wil hælder gengiærth $\sin ¥^{79}$ ) taka. eller thre marker firi kirkiu wixl ${ }^{80}$ ) sinæ. tha ${ }^{81}$ ) thre marker agho bönder aaf sino wt ${ }^{82}$ ) göra. oc ey aaf kirkinnnæ §. 2. Hwar som biscoper altæra ${ }^{83}$ ) wighe. gifui biscope tolf öra firi wixle sinæ., ${ }^{84}$ )

## 13.

Tha ær kirkiæ wight ${ }^{85}$ ) oc waaldogh. tha will biscoper næfnde ${ }^{86}$ ) sex. tha scal prester tolf mæn aaf sokn ( ${ }^{87}$ næfnæ. tha thar bathe quætha ia wi-
62) B. oc pripi מoer hans \$c.
63) B. helghadoma.
64) B. coma til gengerdh de.
65) B. fampte.
66) B. om. at.
67) B. sate.
68) B. add. skulu.
69) B. ginger力, et sic infra.
70) B. Thet er מet första en haxum \&c.
71) B. $v m$.
72) B. antigia.
73) B. add. at.
74) B. aller.
75) B. presta epe. מa \&c.
76) B. add. at.
77) B. agher.
78) B. add. oc nizcuste gara.
79) B. add. at.
80) B. kirkiu wixle.
81) B. מe.
82) B. add. at.
83) B. altare.
84) B. add. $N u$ can biscopor, altare, uilia heta nizir hryta ella a rindägha;kxyta alla hugga. giui par bondin, nnar paringa til. vtan late bryta pa han , mil lasti ac $v p$ gyra ba han wil.
85) B. nigh.
86) B. nempde.

ther biscoper oc soknæmæn. ${ }^{88}$ ) the sculu rethæ hanom saki sinæ., §. 1. Nyu ${ }^{89}$ ) æru biscops saki $\mathbf{j}$ laghum warom., fiuræ æru fæ saki, ( ${ }^{9}{ }^{0}$ Thre the han scal 5 sik rætta ${ }^{\text {1 }}$ ) meth kyni oc kunnum mannum., twa æru dul saki. ${ }^{\text {2 }}$ ) §. 2. Thet ær ${ }^{93}$ ) thön förste ${ }^{94}$ ) fæ sak. kirkiu gaarz oc kirkiu wskirlse., ${ }^{9}$ ) hugger mather man $\mathbf{a}^{96}$ ) kirkiu stættu. ${ }^{97}$ ) fallæ föter wt oc huwth in. tha scal bac æfte fotum resæ. tha ( ${ }^{98}$ scal han wara saklös firi biscops sak., tha ${ }^{9{ }^{9}}$ ) æn föter fallæ in oc huwth wt. wari ${ }^{100}$ ) sak biscops ( ${ }^{1} \mathbf{j}$ siæx örom., Hagger ${ }^{2}$ ) man $\mathbf{j}$ kirkiu dorum. stiunker blooth bathe wt oc in. wari sak thön ${ }^{3}$ ) $j$ tolf örum., hugger ${ }^{4}$ ) $\mathbf{j}$ kirkiu inne. ${ }^{5}$ ) stiunker blooth a bathæ wæggiæ. uari thar ${ }^{6}$ ) biscops sak $\mathbf{j}$ threm markum., hugger ${ }^{7}$ ) firi altæra ${ }^{8}$ ) framme. böte oc ey thy ${ }^{9}$ ) meræ., §. 3. Annur $\not \mathrm{r}^{10}$ ) skriftæ brut. taker mather skrift aaf biscope siælfwm. oc ${ }^{11}$ ) æter tha köt han scwlde fyrmæ. oc tha smör han scwlde fastæ. gaar tha $\mathbf{j}$ kirkiu. han scwlde ( ${ }^{12}$ wte standæ. tha scal sooknæ næfnd ${ }^{13}$ ) seutha giærnin$\mathrm{ga}^{14}$ ) hans., bær swa sanninder till som biscoper ${ }^{15}$ ) wite ${ }^{16}$ ) han firi. tha scal han böta threæ. marker aat biscops ræt., §. 4. Thrithiæ biscups sak., kan mather warthæ fælder a biscops $n \nsupseteq f$ nd $^{17}$ ) firi syndæ ${ }^{18}$ ) sinæ tha a biscoper thar ${ }^{19}$ ) fæmti firi læggiæ. wil han æn tha till rættindæ ${ }^{20}$ ) gangæ innæn fæm$\mathbf{t a}^{21}$ ) thet ær custer. ${ }^{2}$ ) will han ey. tha ( ${ }^{23} \mathbf{a}$ biscopin sændæ a han forbu-

| 88) A. soknamam scriptam est at scalpro emendatum. | 7) B. add. maper man. |
| :---: | :---: |
|  | 8) B. altare. |
| 89) B. Nu. Male. <br> 90) B. מrea aru be \&c. | 9) B. passi, ut videtur, scriptum est, at litt. |
| 91) B. add. up. |  |
| 92) B. dyl saki. | 10) B. sic (er). A. aru. |
| 93) B. sic (er). A. aru. | 12) B. sta vtan uibir. Tha de. |
| 94) B. sic. A. add. $\boldsymbol{j}$. | 12) B. sta vtan uipir. Tha \&c. <br> 13) B. sokna nampd. |
| 95) B. uskrerilse. | 14) B. gerp. |
| 97) B. kirkiu steto. | 15) B. biscoper hoc loco scriptum fuisse vi- |
| 98) B. er han saklös dc. | detur, at h. v. extrita est. |
| 99) A. thar scriptum est at $r$ deletum. | 16) B. uita. |
| 100) B. add. pa. | 17) B. nampd. |
| 1) B. siex öra. | 18) B. synde. |
| 2) B. add. majer. | 19) B. prea. |
| 8) B. peen. | 20) B. ratta. |
| 4) B. add. maper man. | 21) B. fampte. |
| 5) B. om. inne. | 22) B. add. goper. |
| 6) B. $p \mathrm{et}$. | 23) B. agher biscoper. |

tha breef., Nw siter han $\mathbf{j}$ forbuthi nat oc iæmlangæ. ${ }^{24}$ ) oc wil ey ${ }^{25}$ ) rætta sik. tha scall ${ }^{26}$ ) biscuper till hans breeff sændæ. ${ }^{27}$ ) læggia firi han fæmtan nattæ stæmnu., Nw uill han $\mathrm{ey}^{28}$ ) till rættindæ ${ }^{29}$ ) gangæ. tha scal biscoper gangæ j læktæra $\mathrm{dyr}^{30}$ ) meth lærthum mannom sinom. oc han bansætiæ. uill han ${ }^{31}$ ) æn tha till rættindæ gangæ. innæn nat oc iæmlangæ. ${ }^{32}$ ) tha a han bötæ biscope thre marker firi banzlæt., tha æn han will ey æn tha till rættindæ ${ }^{3}{ }^{3}$ ) gangæ innæn nat oc iæmlangæ. ${ }^{34}$ ) tha scal biscoper æn ${ }^{35}$ ) fæmtan nattæ stæm$\mathrm{no}^{36}$ ) firi han læggiæ. oc breef till sænda oc wraka han meth witnom. will han ey ( ${ }^{37}$ æn tha till rættindæ gangæ tha scal konunge till sighia. ${ }^{3}{ }^{8}$ ) tha scal konunger skiælikæ göra. ${ }^{39}$ ) sætia a hæræz næfnd ${ }^{40}$ ) wiliæ the swa witnæ at then mather ær skiælika ${ }^{41}$ ) wrakin. tha agho the fæellæ han oc fram sighiæ. böte konunge thrættan marker oc attæ örtugher., ${ }^{42}$ ) thrættan marker oc attæ örtugher biscopenum. oc æn ${ }^{43}$ ) thre marker firi banzslætenæ. eller a konunger iwi han rætta44) §. 5. Fiarthe fæ sak $\not \mathrm{r}^{45}$ ) $\mathbf{j}$ hormalom., ${ }^{46}$ ) Nw kan lösk $\mathfrak{æ}^{47}$ ) mather aaf lande löpæ meth gifte konw., thet ær annur warther
24) B. aar.
25) A. $\rho$ additum est, at punctis supra et infra positis notatum.
26) B. $a$.
27) B. add. oc.
28) B. add. een tha.
29) B. retta.
30) B. dör.
31) B. sic. A. add. ey.
32) B. aar.
33) B. ratta.
34) B. $a r$.
33) B. add. $力 a$.
36) B. sic (stampno). A. samnu.
37) B. om. en tha.
38) B. sreghia.
39) B. grera.
40) B. hara:nampd.
41) B. laylica.
42) B. add. harapeno מrattan marker oc atta örthugha.
43) B. om. an.
44) B. add. Nw draper maber man pa shal
prester han af banne sla oc biscope enga preninga geua til. sua framt han wil ei bryfa rihesins ret. Nn dreper huar pera annan מa shal prester מem sac/öst iorpa oc en!ja proinga biscope giua. Niv can maper lïnlik scripft of preste taca. manathe for biscops bob cumbir $i$ sokn at han wil nempde seia sigher prester sua sant wara oc biuper sic til skepls mep bok oc fre. (ita scriptum esse videtur, at litt. $a$ fere extrita est) pa scal pet hanum firi fult standa. babe firi fasto oc faböter. wari 力ær biscoper uiber (litt. ui extritae sunt) skilder. Nu cavr prester ei מura skara han. ella pi vil. pa skere sic sialuer mep tolf manna epe at han script tok. för an biscops bob i sokn cum.
45) B. om. er.
46) B. add. Nu bar soknarin til biscops nampd boudans cumu ella syster hans ella dotter. firi horsak giter bondin shart מem pa böti soknarin pre mark fyri lyyd sina.
47) B. lönsha.
man ${ }^{48}$ ) inne takin ( ${ }^{49}$ meth sannum hormalom æru witne till mather oc ey kona. eller bathin see., thrithiæ ær æn barn bær witne till, fiærthæ æn bondin gifuer siælfuer sak husfru sinne. taker ey ater meth tolf mannæ ethe for æn biscoper aff sokn fari böte tha firi thre marker., thet ær hans wizcusti at han gaff $\mathbf{j}$ wrethe oc $\mathbf{j}$ bræthe oc ey firi sannæ sak. §. 6. Thæssi fiuræ saki sculu till biscops næfnd koma hafui næfnd wald vm thæssæ skiæra eller fælla till fæ botæ., nw æru fæ $^{50}$ ) saki biscops saghthæ, §. 7. Thætta ær förste dulsak ${ }^{51}$ ) hethit morth, annur ær mothna hæfth., thrithi ær trolldomber., warther takin innæn garz oc grindæ. meth horn oc hari. thet scal a næfnd koma. thættæ scal næfnd skiæra. eller till uæs fællæ., æn thættæ næfnd fælle. tha scal till skrift fællæ oc ey till fæ botæ. utæn bondanom siæx öra firi trolldoms abyrthenæ., Nw æn till næs fælle. rætte sik meth kyni. oc kunnum mannum sinom §. 8. ( ${ }^{5}{ }^{2} \mathbf{T w}$ æru dul saki. the a biscops næfnd agho wara., Ezsco spiæll. oc 6 sifwiæ slit. meenz ethæ., thæssi agho till scrift at gangæ. oc ey till fæ botæ., Komber talan a hionælagh. sighia them kyn wara. som ey æru. got mæthan hionom a sæmber., sæmber ey them aa. giæti æ thet wizcustæ som hionælagh will haldæ. meth frændom sinom. oc kunnum mannum siæx aaf fæthringum oc siæx aaf möthringam. witi thet aat ethe. at the waro ey swa kneam kumin. ${ }^{3}$ ) oc swa nithium næær. at the magho ey hionælagh sit byggiæ. bathe meth guz laghum oc swa mannæ.,

## 14.

Nw kan bonde utiundæ sitiæ. tha a prester hanom up haldæ guzlikama aa pascæ dagh., Nw kan utiundæ sitiæ till biscops næfnd comber. late wt tiundæ oc meth tin örtugher. eller witi meth tolf mannæ ethe at han hafuer laghlekæ utgiort. swa drænger som bonde.,
48) B. om. man.
49) B. Ultimo folio deperdito, sequentia desunt.
50) $f$ additum est at punctis inclusum.
51) Lege: sak thar mather scal sik ratta 53) Lege kunnir. Cfr.ÖGL. AEB. 3:1; 17. not. 81.
15.

Nw gifuer man $\mathbf{j}$ sotte siæng meræ æn arfuin will haldæ. aat siæla gixf sinme. eller andræ giæfua. heldis swa mykit som arfuin quæther ia wither., Nw gifuer man eghn till kirkiu. örtugh land aaf mark lande. tha a arfuin ey ykix aat., gifuter han merse that max arfuin aat ykie. oc ater taka.,

## 16.

Nw \&r watth sat eghn tiil kirkiu. aghe bonde wald ater lösæ innæn nat oc iæblangæ: sithèn a kitikiæn' wizorth at wæriæ tha samw eghn firi bondænom,

$$
17 .
$$

Nw kan liik iorthæs. oc annæt kan up takas. fylghis aat bathe limber oc lither. huld oc haar. böte firi tolf öræ., §. 1. Nw kan grafua a ætæ högh annars. tha kan hin till koma som ær. ${ }^{44}$ ) gifuer them sak firi frænde hins up toks. wari tha hans wizorth. wæriæ sik meth tolf mannom. at iæk ey groof innæn nyu winnæ ${ }^{5}$ ) stæmnu tha æn aat ethe brister. böte siæx öræ.,
18.

Nw kan mather $\mathbf{j}$ kloster wiliæ gifuas utæn all forfall. tha skifte lösörum sinom $\mathbf{j}$ huwath lyti. mællin sinnæ arfwæ. gifui somt till kloster. aaff sinom lutt., gifui aaff mark lande örtugh land. thy eens meræ at han faa arfuannæ wiliæ till, §. 1. Nw kan gifter mather sik j kloster gifua. giæti ther husfru wizcuste sinom. bondæ at haldæ. oc swa bondin æn husfru will $\mathbf{j}$ kloster gifuas., Nw ær kristnu balkrin lyktæther oc wtsaghther, gaz orth oc AMEN.,
54) Lege a.
55) Str. habet wikka, et in marg. adnotatum:

[^24]
# III. <br> IUris Urbigi 

Codex Antiguior.

## HJ $\boldsymbol{A} \boldsymbol{R F} \boldsymbol{H} \boldsymbol{O} \boldsymbol{A}$-R $\boldsymbol{A}$ TTEN.

oymeos, Google pæt goz giue. ( ${ }^{5}$ sum af aprum biupz. pa köpin pe. wiliæ per eig. sæli ee hwar han bæst ma. kan ok vara at hans frændær hindræ ei ${ }^{6}$ ) perræ köp innæn nat ${ }^{7}$ ) ok iamlangæ. ${ }^{8}$ ) hauin sipan æncti walð ok ængæ röst ${ }^{9}$ ) pylikt köp at hindræ. vtan ( ${ }^{11}$ peer hættin viper sinum prim markam. §. 1. Hwilikin ( ${ }^{11} æ \mathrm{rfp}$ æller ærft goz vil vt til pant sætyæ. biupe fyrst næstu frændum ( ${ }^{12}$ en pe innikis æru. viliæ per hanum ${ }^{13}$ ) eig læ pæningæ vp a pæt goz. sæti pa vt ee ${ }^{14}$ ) hwar ${ }^{15}$ ) han ${ }^{16}$ ) ma. Gitier han pæt goz eig ater löst. vm pæn dagh pe fore lægiæ. ${ }^{17}$ ) pa skal ( ${ }^{18}$ han sum lænt hauær. æptir gopræ mannæ ( ${ }^{19}$ mætorpum ok forskiælum hanum ater giua. allt pet arffit ( ${ }^{20}$ var bætræ en lanit.

## 2.

( ${ }^{14}$ Hwilikin maper hus rywær ok ${ }^{2 \boldsymbol{2}}$ ) niper takær. ok vil sipan pæt ${ }^{23}$ )

1) B. om. Har b!rites biarhöre rattar; sed habet rubr. aruis küp balkir.
2) B. wilitiln ; grandior litt. initialis $H$, cai locum reliquit scriba, desideratur.
3) B. arue.
4) B. wt nastom frandom först. an bat falt ar. a prim byamotom.
5) B. swa myltit sum andre biupa. מa aru pe nast at köpa. nilia pe ai sna giua. дa sali. a pöm par mast fori pret goz biupir. han pat ok swa vara dc.
6) B. om. ei. Cfr. not. 8 infra.
7) B. dayh.
8) B. add. hindra pe ok ai för an vti ar naat or iamlanli (lege iamlanyi).
9) B. tröst.
10) B. han ena hate vibir prim markom. Male.
11) B. arf aller arfs goz \&c.
12) B. sinum. vm fe ceru inrikis.
13) B. om. hanum.
14) B. om. ee.
15) A. hriar bis scriptum est.
16) B. add. bast.
17) B. sayhpu.
18) B. pien. sum lanit hanir nt lant. aptir \& C.
19) B. mapsorpom. ok pera skialum. hanom \&c.
20) B. ar batra. an lanit.
21) B. Hnolikin (Invollikin scriptum est at prius 1 deletum) man hws. ril rina ok nipir kasta. of nil \&e.
22) B. sic (efr. not. 21 praecedentem ). A. om. oh.
23) B. om. pat.
ater vp byggiæ. ( ${ }^{24}$ kalli til sinæ nagrannæ. ok andræ doghandæ mæn. ok late ${ }^{25}$ ) ater mellam ${ }^{26}$ ) sitt hvs ok ${ }^{27}$ ) sins nagrannæ enæ alin bret knutærum. §. 1. Engin ( ${ }^{28}$ mapìr ma sætiæ hemilik hus næstu sinum grannæ. æller viper aldræ mannæ gatu. vtan han ( ${ }^{9}$ lati ater mellin husins. ok sins eghins garb ${ }^{3}{ }^{0}$ ) prigiæ fotærum. ${ }^{\mathbf{3 1}}$ )

## 3.

( ${ }^{2}{ }^{2}$ Hwilikin mapar sum dræghær vt knif ok skiær sunder $\left({ }^{3}\right.$ brok æller brokabelti af adrum. ok warpar ( ${ }^{34}$ forwnnin at han pæt. mej wrepz hand giorpi. en po at han skapi hwarti hanum æller skapum hans. böte ${ }^{35}$ ) sex markær. fore skyrpinæ. æller væri sik me\#3 ${ }^{36}$ ) sex mannum. §. 1. Hwilikin ( ${ }^{37}$ mapær slæghin varpær æller sarghapær. kannughi i. ( ${ }^{38}$ stap vitnum. ok nagrannum pæn pæt giorpi. ok ( ${ }^{3}{ }^{9}$ foghotænum oc rapz mannum. ok ( ${ }^{40}$ viti pæt eig sipan adrum manni. vitir han sipan adrum. böte pre markar.
4.

106 Hwilikin ${ }^{41}$ ) man ( ${ }^{42}$ kærir a annan fore foghætanum ${ }^{43}$ ) ( ${ }^{44} \mathrm{ok}$ razp mannum. ok hin byupær sik til bætring ok allæn ræt. later sipæn bæn kiærpi. sik eig nöhiæ ${ }^{45}$ ) at foghætæns oc rap mannæ dom. vtæn kiærir pæt sama a han i adrum köpstap. ok wærpær par laghlikæ til wnnin. böte .XIII. marker silfs.
24) B. han .a. kalla til \&c.
25) B. lata.
26) Forte legendum est mallan v. mallum. B. mallom.
27) B. sic. A. om. ok.
28) B. man sati hemelikt hws. nast dc.
29) B. lati ater mallan \&c.
30) Pro garøs v. garz. B. garøs.
31) B. fota rum.
32) B. Hwolikin ( $m$ additam est at lineola inductum) man sum draghir dic.
33) B. brokbalte. aller brok. a. androm.
34) B. מar fornnnin at. at pat mep wreps hand giorpis. an po de.
35) B. add. מo.
36) B. mapir.
37) B. man slaghin \&c.
38) B. stajinom winom ok \&c.
39) B. מar nast foghatanom ok rabmannom.
40) B. witne. a pat sama. witir han pat sipan abrom böte \&c.
41) B. nolikin (litt. initialis $\boldsymbol{H}$ desideratur; cfr. not. 2. pag. 113.).
42) B. sum hare a. dc.
43) B. sic (foghatanom). A. foghatatum.
44) B. Sequentia, quae sine dubio scripta fll erunt in foliis iam deperditis, perierunt.
45) Pro nöghia.

## 5.

Hwilikin sum lane takær. af andrum nokot. pær vipær skal han haua pre vitnis mæn. ok pe samu pa han lanit ater giælder. Giörs pæt vtan vitni ok kræfs priggiæ markæ giæld af nokrom æller oc py minnæ. læggi fram swa mykit sum han viper kiænnis. ok væri sik meß en sins epe. §. 1. kræfs giælס. mæra en pre marker. ok til sex markar. æller ok peræ mellum. wæri sik mep priggiæ mannæ ebe. kræfs sex markæ gial§ æller meræ en sex marke. wæri sik mep sex mannum.

## 6.

Hwilikin sum sæl nokot. ok pæn sum köpt hauær. læggær a sit merki. halder bæn sum salde. vm pæn dagh ok annan dagh til sol sesz. ${ }^{46}$ ) sæl han やæt goz innæn pæmmæ timæ aprum. böte pre marker. vil oc pæn sum köpti köpit vipær sighiæ. ok viper sigher eig annæn dagh for solæ sætær. ok vil pæt köp sipæn eig haldæ. böte pre markar. ok sipan ma han sum salde meß foghætæns rapi ællæ twæggiæ rapmannæ vitnum sæliæ sit goz hwem han siælver vill. §. 1. köpir oc nokor nokot. ok læggar eig mærki sit a. hwilikin perræ sum pæt vil vipær sighiæ. pen saldi æller köpti. Hwilikin sum köpir af adrum nokot. giwær bær vpa goz pæningæ. hwilikin peræ salt havær æller köpt. ok vil han pæt vipær sighiæ. giui ater æller oc bepis ater a peem sama dagh. æller a adrum dagh fore solæ sætær. göræ per eig swa innan pæmmæ timæ. hwilikin peræ sum köpit sipan ater brytær. ok vil pæt köp eig haldæ. böte pre marker. §. 9. nu kan mapær köpæ oc giwær a fæsti pæning 107 pem sum salde. Nv wipær sighær hwarghin peræ pæt köp a peem dagh æller a adrum fore sole sætær. vipær sighær sipæn pæn salde. givi ater pylik tu slik han tok. ok giælde lipköpit. pa en hin vipær sigher sum köpti. havi firi giort swa mykit sum han hanum andwarpapi sum saldi ok gixlde po lipköpit.
46) Pro sezs v. sats.
kan swa vara at twe mæn kiwæ ok prættæ mellin sin．ok viliæ eig stan－ dæ foghætæns סom oc rapmannæ dömpdom．ok saghpum a almænnigx byæ mot．vtæn bepis biscopsins laghbok．oc ænnæn ${ }^{47}$ ）ræt skriwapen fore rap－ mannum sik vp læses．Hwilikin peræ per til riggiæ ganger．pa böte foghæ－ tanum oc rapmannum half mark．

## 8.

Hwilikin sum kombær me刀 skip i hampn．pæt goz han hawær hit．ok ${ }^{48}$ ） fört．före pæt fyrst in til lanz i hus oc i fullæ gömo．sipæn skal han fogha－ tænum kunnukt göræ．ok byupa hanum falt pylik ${ }^{+9}$ ）goz han fört hawær．fo－ ghatin a han fræmiæ ok forpa innæn pre dagha．fyrræ ma han encti sælix． §．1．Hwilikin maper i meru skipi æller minnu köpir vtæn korn ok siæl．ok varpær per forwnnin at．böte pre marker．æller væri sik meฎ prim mannum． po lowaz löposæ farum sild ok lin sæliæ i sinum skipum．ok po me刀 pem skiælum at förin allæ andræ sinæ værning fyrræ in til lanz．§．2．Hwilikin sum stigher i annars bat．ok köpir i hanum nokot．warpær han pær me刀 wn－ nin．böte pre öræ warprer han eig til wnnin．væri sik meฎ prim mannum． §．3．Ok mogho mæn almænnilighæ hwarstat köpæ ee mæn marknæpin stan－ dær．swa sum fran pikiszdaghum ok til martins mæssu．mællin pe yterstu sum byrin hawær byght fra sunnæn oc til norpen．

## 9.

Hwilikin man sum vil kiæræ a annæn falli saman preer sakir at mestu．vndir 108 enni kiæru e hwat han vil hælst ${ }^{0}$ ）ivir han kiæræ fiærpæ sakinæ ma han til læggiæ en swa kan vipær porwæ．vtæn pæt forvinnis at pet giorpis fore hapz skyld oc illwiliæ．§．1．Nv kan maper sik meฎ epe væriæ．fylli pæn ep a

47）Pro annan．
48）Vox ok delenda esse videtur．

49）Lege מylikt．
50）Litt．$l$ omissam supra lineam add．scriba．
prim lagha daghum per næst komæ. fyllir han eig sin ep men ${ }^{51}$ ) pen timæ. ba ær han fallin fore sakinæ. oc böte pre markar til præskiplis borghænæman a bypæ ep göraranom innæn pennæ tima fyr ær sakt. wil görarin eig höræ epin. höre pa borghapa menninæ ${ }^{52}$ ) epin. ok pær æptir pa fylli han fore domærænom me万 sinum epe hwat han horpe. ${ }^{53}$ ) Wæghfarandi man a pæn samæ dagh ep gangæ sum han ep ${ }^{54}$ ) fæsti vm a pem dagh ær epsört ok epgangit. en skipæra væri sik meß sinum epe i hampnum. Ripandi man næstæ sinum hæstum. §. e. hwilikin man sum ep fæstir vm pæn timæ han ma eig swæriæ. lati sik vm sæmiæ meд̉ pem sum han epin fæst hawær. vm pæn dagh. han ma epin fylla vp a. §. 3. hwilikin pant takær af nokrom. sipan hauær bæn pant laghlikæ vp bubit. æptir gopra mannæ virning ok mætorpum. er pantrin bætri en giældit ær. ${ }^{5}$ ) er oc pantrin værri pen han vt sætti. gialdi ater alt pet sum i gialdit sat ${ }^{56}$ ) er. §. 4. Hwilikin mapar sum ep festir ok forsumar han $\mathbf{a}^{57}$ ) fyllæ æller falz at laghum. böte pre marker.

## 10.

Hwilikin man annarz bat takær vtan eghændans orlof. böte pre öræ. fore at han i stægh. ok pre oræ fore at han or stæg. §. 1. Takær mapar manz hæst olowandis. bote pre öræ fore at han vp stegh. ok pre oræ fore at han nipær stegh.
11.

Hwlikin sum fore piufnæp hawær eig fyr grippin varit. fa han stiælæ. fore minnæ ma han eig hengiæ. en fore ena mark. örum ${ }^{58}$ ) mistæ han fore halmark. ${ }^{9}$ ) æller brennis meß iarne. for minnæ en half mark ma piuf sla til 109
51) Lege innan.
52) Lege borghana mannin.
53) Pro hürpe.
54) Vocem ep omissam supra lineam add. scriba.
55) Adde: yivi ater eghandanum alt pat
pantrin ar batri an gialdit. Cfr. cap. 1:1;
37: pr.
56) Lege fat.
57) Lege at.
58) Lege örun.
59) Pro halfmark.
stupv．§．1．Warper nokrom piufnæpær vitær ivir nokot ${ }^{60}$ ）ping．ok han gri－ pir til sins fangæ manz．oc oppinbarer han．ok han lepir sik af hendi oc til annars．ok pen lepir oc fra sik．pen sum pæt wærpær swa sensto til leঠt． ok han giter eig lept til annars．swari pa han firi piufnapin．§．2．ær pet pæn piufnapær．at han gar eig a（ ${ }^{6} 1 \mathrm{lif} \operatorname{sins}{ }^{6}{ }^{2}$ ）vapæ．ok varper han eig fan－ gin．wæri sik meд̉ prim mannum．kan pæt gangæ a（ ${ }^{61}$ lif sins vapæ．væri sik meß sex mannum．§．3．Stiæl konæ standi pylikin dom oc pylikin ræt sum man．vtæn konor skulu liuandis i iorp grawæs．fore swa mykit pypti sum mæn hængiæs．§．4．Warpar konæ fangin meß stild oc er han olæt．pæn henni sak giwær．skal hana giömæ pær til barnit föth ær．ok giöri sipan hen－ næ ræt．§．J．Hwilikin piuf gripir oc a hændir meß fullum piufnæp．（ ${ }^{63}$ æller oc me万 andrum kostum stolnom．oc slæppir sipan piufwinum wærpær han par me刀 forwnnin．böte $\mathrm{XL}_{\text {．}}$ marker．warpær han eig til wnnin．væri sik meß sex mannum．§．6．Wæpær ${ }^{64}$ ）piufwær fangin meฎ̉ stild ok kombær i stupugre－ wæns hus．ok i stapsins iarn．stupugrewæn a gömæ han alt pær til hans ræ－ tær giörs．latær han han vndæn rymæ fyr．pa giældæ sin hals．for pæs hals． Hwilikin sum kombær til stupunnæ oc sæz pær i．${ }^{65}$ ）göme pæn at hanum sum hanum sak giwær meд̉ stapsins hiælp．§．7．Witis manni sak swa mykin at han porf borghandæ man wibær．lepiz ivir pry stræti i stadpinum．far han eghi æn pa borghan for sik mep foghotans oc rapmannæ lovi oc gopwiliæ．sætiz pa han i bysins iarn．

## 12.

Hwar sum gangær hem at manni mep wræz hen才i．${ }^{\text {6 }}$ ）ok vindær a han vræpz værk．gör han blan．ok blopoghæn．æru pær til sex mannæ vitni hwarn wæ－ ghin．owæn hans garp æller nipan．böte fult kononx ezsöre．fyst ${ }^{67}$ ）firitighi

[^25]markrer kunuginum ${ }^{68}$ ）sundærlikæ．ok XL．markær til præskiptis．æru eig witni 110 til ok kombær a op ok a kallan．pa skulu tolf mæn wæriæ han．æller fellæ pe sum ware byæmæn æru．ok rapi halwi næmठ hwar 户eræ．warpær man wræper a gatum oc gen lötum．flyr annar vndæn．ok $i$ annars manz hus．hwar sum pæt halz ${ }^{69}$ ）ær i stapinum．warper per bla oc blopoghær．böte XL mar－ kcer．æller væri sik meß sex mannum．Dræpær han．han pa böte attætighi．mar－ ker til præskiptis．§．l．Hwar sum gör aprum valz æller wræz værki i kirkiu æller i kirkiu garpi han havær brutit kononx epsöre．bötis sum hemganga． §．2．Dræper maper annan a aldra mannæ torghe．${ }^{70}$ ）fore mipiændagh．böte attætighi marker．dræprer æptir mipiændagh．böte ．XI wæpar ${ }^{71}$ ）mapar sar－ ghapær a aldræ mannæ torghe．fore mipiændagh fullum sarum．porf vipar ba－ pi lin．ok lækir．böte IIII．marker oc tiughu．æn til æru twæggiæ mannæ vit－ ni．æru eig vitni til．pa væri sik meß sex mannum．wærpær man sarghapær． æptir mipiændagh．æru til pryggiæ ${ }^{72}$ ）mannæ vitni．böte XII．markrer．æru eig vitni til．pa væri sik mep ${ }^{3}$ ）sex mannum．blopsar i holdi ${ }^{44}$ ）fore mipiæn dagh niu marker．i．hofbe ．XII．marker．pæt er twæggia mannæ vitni æller sex mannæ eper．blopsar i huldi æptir mipiæn dagh sex marker．i hofpi niu mar－ ker．pæt er twæggiæ mannæ vitni æller sex mannæ eper．Pust oc hardragh pre marker．en pryggiæ ${ }^{75}$ ）mannæ vitni æru til．æller væri sik me刀̉ prim mannum．§．3．Hwar sum annan dræpær i bastawu．liggi i twæböte en sex manna vitni æru til．æru eig vitni til．væri sik meß XII rapmannum．alt pæt i bastuwu giors ${ }^{76}$ ）sarum æller drapum．liggi alt $\mathbf{i}$ twæböte．samu lagh æru vm hæmilik hus．§．4．warpær konæ æller mö wald takin．ok warpar maper

68）Pro kununginum．
69）Pro halit．
70）torpghe scriptum est，at litt．$\equiv$ subiecto puncto notata．
71）Pro warizar．
72）Pro מriggia；sed twaggia legendum vi－ detur．Cfr．not． 75 infra．

73）Vocem mep omissam supra lineam add． scriba．
74）hotbi antea scriptum fait．
75）Pro 力riggia；sed twaggia legendom vi－ detur．Cfr．not． 72 supra．
76）Adde me力．

111 laghlikæ til wnnin meß sex mannum. hawi fore giort halsinum æller XL. markum. ( ${ }^{77}$ æru eig sex mannæ vitni til. æller ${ }^{78}$ ) væri sik meß XII. rapmannum

## 13.

Swa mykin frip hawær man i sinu skipi. hwat pæt er meræ skip ${ }^{79}$ ) æller minnæ sum i siælsins ${ }^{80}$ ) husi. liggær skip ${ }^{81}$ ) bryggiu læghi. varpær pær mapar vt byrpis castæpær meдд wræz hendi. vt a sion. böte XII. marker. kastær in til lanz böte sex marker. vm han varper vipar bundin. meдt twægiæ mannæ vitnum. æru eig vitn ${ }^{82}$ ) til. pa væri sik mep sex mannum. Liggær skip i akkiærs læghi hwart maper warpær ${ }^{83}$ ) hestz ${ }^{84}$ ) vt byrpis castæpær. æru til twæggiæ mannæ vitni. böte XII. marker. æru eig vitni til. pa væri sik meß sex mannum. §. 1. Kaster man annan meßp vrez hendi af sinni bolabro. æller garz bro. böte sex marker. en twæggiæ mannæ vitni. æru til. æru eig vitni til. væri sik meß sex mannum. §. 2. Alla pa sakir sum brytæs mellum lyposæ oc konungx hampn. ${ }^{85}$ ) i. konungx hampn. pe skulu allær bötæs æptir löposæ ræt. allar pe sakir pær brytæs a. ase. ba bötæs oc ${ }^{86}$ ) æptir stapsins ræt. Wærpæ mæn sakir i aprum landum oc aprum stapum. varpær pæt eig foræmnæt fyr en pe komæ i kununx hampn. pa bötes pæt alt æptir stapsins ræt.
14.

Wærbar manz bapin öghum ${ }^{87}$ ) ut slæghin sva at æncti kan sea. bapi öron swa at lyzn læstis. æller næsær af hognær. æller tungæ vt skurin. æller bapær hendær af hugnær. æller bapæ fötær æller skap meд̉ skapti. pessin all bötes

83) Loco v. warbar aliud quoddam vocabulum antea fuit scriptum.
84) Lege helzst.
85) Addendum videtur aller.
86) Vocem oc omissam supra lineam add. scriba:
87) Lege öghun.
hwart meд XL．markum．en sex mannæ vitni æru til．æru eig vitni til．væri sik me刀 XII．rapmannum．oc rapi halwi næmठ．Hwar sum stingar vt annat öghæ a manni．böte XX．marker．læstir annæt öræ．böte XX marker．annæn fot næやæn knæ．XX marker．æn twægiæ mannæ vitni æru til．æru eig vitni til．wæri sik mep ${ }^{88}$ ）mannum．Hwggær af fot owan knæ．böte XL．markær． æn til æru sex mannæ vitni．æru eig vitni til．væri sik meß ．XII．rapmannum． oc rapi halwi næmpd．§．1．Hwar sum huggar manz pumling af．pæt ær tiu 112 marke bot．Hwar sum hugger af al annur fiughur fingar mep eno huggi．böte XX marker．Hwggar han af en fingær af pem fiurum．böte VI．markar til præskiptis．oc pre marker sundærlikæ malseghendum ${ }^{39}$ ）fore saræ pulit．Hwg－ ger han af en lip ${ }^{\circ}$ ）af fingri．böte oc ．VI．marker fore pet．oc malsegghen－ dum ${ }^{89}$ ）sunderlikæ pre marker fore（ ${ }^{11}$ sar pulikt．en twæggiæ mannæ vitni æru til．æru eig vitni til．væri sik meゐ VI mannum．Hwggar man finger hanz swa at han krumpnær in a lowæ．æller stander lipstarkær．böte VI．markrer til præskiptis．ængæ ${ }^{92}$ ）saræ botenæ．en til æru twægiæ mannæ vitni．æru eig vitni til．væri ${ }^{93}$ ）sex mannum．§．2．Slar man vr manni twa öwærstæ æller nipærstæ tender framstu．böte fore hwarriæ peræ sex marker．oc hwariæ an－ dræ tan fore pre marker．oc væri sex markar meß sex mannum．oc pre mar－ ker meß prem mannum．Slar man kinben sundær a manni．swa at mundær warpar skiælghær af．böte XX．marker．en til æru twæggiæ mannæ vitni．æru eig vitni til væri sik meß sex mannum．all vanð lyti i manz ænliti sum kan sea ivir pwæræ gatu．hyl hwarti hatter æller huwæ．bötes me刀 XII markum． en til æru twæggiæ mannæ vitni．æru eig til vitni．væri sik meß sex mannum． §．3．Slar man vipben sundær a manni swa at han bær arm i fætlum．böte sex markær．en til æru twæggiæ mannæ vitni．æru eig witni．til．${ }^{4}$ ）væri sik

88）Adde sex．
89）Lege malseghendanum．
90）lit primum scriptum est．
91）Lege sar מulit．：
Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．

92）Legendum videtur utan．
98）Manu Had．in marg．additum est sik madh． Adde sik mej．
94）Loco litt．ti primum $v$ ，ut videtur，scri－ ptam fuit．
meß sex mannum. Slar man armben ovan alboghæ æller nipan sundar æller larben owæn knæ. æller leggiæ ben nipan knæ swa at spiælkæ porf. böte XII. markar. æn til æru twæggiæ mannæ vitni. æru eig twæggiæ mannæ vitni til. væri sik meß sex mannum. §. 4. Hwar sum haggar pamul ta af manni. 113 böte . $\mathbf{X}$. marker. huggar af hinæ andræ fyrær $i$ eno haggi böte oc $X$ marker. ( ${ }^{9}$ æn æru twæggiæ mannæ vitni til. æru eig vitni til. væri sik meß sex mannum. Hwggar af ena ta. böte sex markar til præskiptis. oc pre markar sundærlikæ mals eghendænum fore ( ${ }^{96}$ sar polikt. oc væri sex marker me万 sex mannum oc pre marker meך prem mannum. §. 5. Slar mapar man i howop vtan allæ fripi swa at benlösing komber i. böte XII marker fore sarit. oc pre markar fore hwart benit e til pry æru ben vt löst. æru ben flere vt löst. böte eig by meræ. æru twægiæ mannæ vitni. æru eig vitni til. væri meß sex mannum. lækirin skal vitnæ meß twem mannum huru mang ben vt löstos. §. 6. ængum a man lenger varpa en maprin ær för gangæ til kirkiu æller torghx köpæ sinnæ latæ. ${ }^{97}$ ) §. 7. warpær mapar dræpin oc kennis ængin vip drapit. giwær ærfwingin nokrom manni sak. witni han wibær me历 sex mannum. æller hin drapit witis. wæri sik meß XII mannæ epe. §. 8. Giör mapar giærning. oc kombær vndæn. hwariæ hanðæ giærning pæt helstz ${ }^{98}$ ) ær. bardaghæ sar æller drap. oc later han böter byupa ok bætring fore brut sin. malseghændin vil eig viprer takæ. böte pa foghotænum oc stapinum sin ræt. æptir by brutin æru til. oc sipan lowæs i stapinum vara oc wapn bæræ. oc eig pem sum eig wildi wip botum taka. §. 9. Dræpar bymapar byman. han skal rymæ stapin .XI. nætær bær innæn. lati han byupa böter. hin taki wipar en han wil at saklöso. §. 10. Dræpær giæstar nokon man. oc warpar laghlikæ til wnnin mejp sex mannæ vitnum. komi eig fyr af stapinum en han pet drap böt hawær. æru eig vitni til. væri sik meß .XII. mannæ epe. §. 11. ( ${ }^{9}$ War-

[^26]98) Pro helzst.
99) Hoc loco forte legendum est: Huggar majar hand af manni swa at han-aller fot \&c. Cfr. not. 100 sequentem.
par man haggin i hand swa at han giter eig matburghit sik æller i fot swa at han giter eig gangit vtan stiltu böte XX. marker fore hwart peræ. ( ${ }^{100} \mathrm{Hwg}$ gar mapar hand af manni warpar lypt æller fot swa at han porf eig stiltu wipar. böte XII marker fore hwart peræ. §. 12. Hwar sum gior manni for- 114 sat a gatu æller strætum oc fyrræ varit o satir. gör han blan æller blopoghæn. æru til sex mannæ vitni. böte XL markcr. ${ }^{1}$ ) væri sik me戸 XII mannæ epe. Dræpar mapar man i forsati. han liggi i twæböte. §. 13. Dræghær man swærp at manni æller matknif. en po at han eig sar giorpi. böte sex marker. sarghær han man. böte æptir saræ botum. Rykkir mapar stikamez at manne. böte sex marker æller gange vt gönom hans hand. sarghar han man. böte æptir saræ botum. orkær han eig botum misti handinæ. §. 14. ganger man hem at manni meß wræz viliæ. windir po ænti værk a hanum. æru til twæggiæ mannæ vitni. böte XII. marker. æru eig vitni ${ }^{2}$ ) til. wæri sik meß sex mannum. Kaster mapar meß wræz hendi i garp at manni sten stang æller annat hwart. po at han giöræ ængin skapa. böte sex markcer. æn til æru twæggiæ mannæ vitni æller væri sik meß sex mannum. slar han nokon æller sarghær. böte æptir saræ malum. §. 15. Hwar sum takær annan meђ walð i sinu hemæ saklösæn böte XX markar. æn til æru twæggiæ mannæ vitni. æller væri sik meฎ sex mannum. Hwar sum takør saklösæn man sætær ${ }^{3}$ ) i iarn æller bysins hæptu. böte XL markær. æn til æru sex manni ${ }^{4}$ ) vitni. æru eig vitni til. væri sik meß tolf mannæ epe. §. 16. eig bötes konæ höfghris) botum en maper vtan i doz drapum. ${ }^{6}$ ) pa ligger hun i twæböte §. 17. Warpar konæ dræpin meß barni py quikt var. i hennæ lini. pa bötes hun meд twæ böte. æn til æru sex mannæ vitni. æru eig vitni til. væri sik meß tolf mannæ epe. ok preæ gopæ konor skulu vitni bæræ. at barnit var quikt oc böte barnit ater meß XX markum. æptir peræ priggiæ qunnæ ${ }^{7}$ ) epe. æller væri sik meß sex man-

[^27]num §．18．wærpar spini haggin af kono．böte XX markar．æn til æru twæg－ 115 giæ $^{8}$ ）mannæ vitni．æller væri sik meß sex mannum．warpar spinær ${ }^{9}$ ）af hug－ nir af kono．böte XL marker．æn til ærn sex mannæ vitni．æru ${ }^{10}$ ）vitni til væri（ ${ }^{11}$ sik meฎ tolf mannæ epe．Warpæ lokkær bapir af mö skornir．böte tolf marker．varpar lokkær af kono skornir．böte sex markar．§．19．Warper konæ barp swa at hun föpe döt barn．æru til prigiæ quinnæ vitni．at barnit war qwikt wrpit．böte XX marker fore barnit．æru eig gopræ priggiæ quinnæ vitni til．wæri sik me历 sex mannum．§．20．Nv sikx af owormagha botum．oc awitæ sum fæ．pæt ær owormaghi yngri ær æn fæmtan ara．Dræpar owor－ maghi man．böte＇malseghandanum siu marker．oc siu marker foghotænum oc stapinum．§．21．Dræper fæ man hwariæ handæ fæ pæt helst ær．böte pen sum fæt $æ^{12}$ ）siu marker malseghændanum oc siu markar foghotænum oc sta－ pinum．æn til æru twæggiæ mannæ witni．æller wæri sik mej sex mannum． §．22．Nv sikx vm vapæ epæ ok wapæ böter．pæt ær vapi bapi sigiæ va－ $\mathbf{p æ r}^{13}$ ）Gior maper man saran mept wapæ eig me刀 viliæ swa at han fulsæri kombar i．byupe wapæ ep twæggiæ mannæ．oc wapæ bot siu öræ．${ }^{14}$ ）§．23．Nv gior fæ man saran æller kono．ær til twæggiæ mannæ vitni sum vip varo oc a saghu．böte pen sex öræ sum fæt aa．æller wæri sik meß twem mannum．

## 15.

Takær mapar annan man meß sinni husfra．ok warpar til wnnin laghlikæ meß sex mannum．hawi bonden walð vm lif hans．æller löse sik horkarlin me內 XI．markum til præskiptis．ængin ma oc husbondænum æller husfruni sak gi－ wæ fore hor．vtæn hwart peræ apru．Gior hon hor．wærpar bar oc a takin． bæri stapsins mantol æller lösi sik meß̉ XL．markum til preskiptis．Gior ma－ par ${ }^{15}$ ）hor．pa skal pen konæ lepæ vm stapin sum han var inni gripin mep．

[^28]mller löse han meß XL. markum til proskiptis. pa skal stapsins swen han lepæ. oc hawi enæ mark. af foghotænum oc stapinum. §. 1. Hwar lokkær manz hasfru æller dotur swa at han skiamð wærpar at sinni quinku. ${ }^{16}$ ) löse sinæ 116 næsær meß XI. markum oc fly stapin. æller wæri sik meß tolf mannæ epe.
16.

Hwar sum liughær æru manz af manni æller kono. böte XII markar til præskiptis. orkær han eig botum. pa skal han hazstrikæ wip stupunæ. oc rymi sipæn stapin.
17.

Slar man æller kono ${ }^{17}$ ) sit fralst hion til gopræ wisu. pa ær pæt ogitt. en eig komæ sara mal i. koma sara mal i. böte æptir stapsins ræt.

## 18.

Hwar sum stiæl i bastuwu æller af siælsins ${ }^{18}$ ) husbondæ til half màrk. lösi sin hals me刀 XL markum æller hengi.
19.

Hittir maper rak a hawi vti. vtan warp oc wakn. hawi halwa fynd. hittir innæn warp oc waku. hawi pripiwng af. hittir a hafs butnum porf wipar sokn æller ostbyttu hawi halft. Hittir mapar goz til lanz driwit swa at wapa ma til. hawi fyærpung. hittir a pirro lande. oc fyærpang. §. 1. Hittir skip brytæ innæn stapsins mark. hwar sum py gopæ hiælpar. hawi ærwupis lön. æptir gopra mannæ orpwm. §. 2. Fyndum skal man laghlikæ liusa. æller hete piuwær. æptir py piftær ${ }^{19}$ ) oc gope men skupæ pæt. §. 3. Hittir mapar ækkiær manz. hawi arwupis lön. æptir gopræ mannæ skopan. hwggar maper
16) Lege quinsku.
18) Pro sialfsins.
17) Lege kona.
19) Lege piuft ar.
akæris streng sundær. böte pre markcer. oc böte ater strægin ${ }^{20}$ ) swa gopan han var. æptir gopræ mannæ witnum. Hwgar mapar pe festur aa landi bornir æru. böte pre markar. oc festunær ater.
20.
legher man skip af manni. hwat pæt ær meræ æller'minnæ. vil eig han halðæ sum legt hawær. sighi til æghændænum. annan dagh fore solæ sætær. sighar eig til swa. giwi halwæ skiplegho. æn skip ær far fört. oc hawi fore giort festipæningenum. Nv vil hin eig haldæ sum skipit saldi a lægh. sighi til pem sum leghi annan dagh fore solæ sætær. oc bæri ater festi pæning. twa 117 pæningæ fore en. gior han eig swa. haldi pæt. Hwar sum leghpi. pa æn skip ær samleght. pa ma ingin mapar af gangæ. vtan han hawi styrimanz. oc aldræ skiparæ orlof til. Sighlir skip or hampnum æller ror. swa at sea ma aas a borpi. oc viliæ skiparer fra skipi skiliæs. oc komæ ater i hampnena. pa ær al skipleghæ annæp. §. 1. komæ mæn i hafs nöp. kombær a siord oc ofsinnæ. oc porwæ kastæ. pæt goz pær vt kastæs. skal ater giældæs æptir markæ tali. oc hwarium eptir sinum epe. kan pem skiliæ vm kastet. pa skulu ( ${ }^{21}$ perræ pæ sum flere æru farfæster. §. 2. Lata skiparar slippæ sik tugh af handum. giældæ per ater styrimaninum allæn skapan fore tughin. bristæ fugh æller akkiæri. hawi skiparæn ${ }^{2{ }^{2}}$ ) siælwær skapan. ( ${ }^{23} \mathrm{Hwggar}$ skiparæ tugh. vtæn styrimanz viliæ. pa giælde ater allæn skapan Hwggar siælwær tugh sundær. hawi siælwær skapan. §. 3. Kombar skip a grun oc lestis eighi. oc porf ( ${ }^{24}$ kastæ pæt ater. gialdi bapi skip ${ }^{25}$ ) goz æptir markætali. pæt sum pær var ${ }^{26}$ ) vt kastet.
20) Pro strangin.
21) Pro perra pa legendum est per raja. Cfr. StL. SkipB. 11.
22) Legendum videtur skipharran. Cfr. StL. SkipB. 17. Visby StL. III. 3. cap. 11.
28) Verba: Hoggær - skaßan omissa in inferiori marg. add. scriba.
24) Legendum videtur hasta. מat ater gialdi \&c. Cfr. StL. SkipB. 11.
25) Adde oc.
26) Vocem var omissam supra lineam add. man. ut videtar rec.

Hwilikin sum lastær æller illæ taler vp a foghotæn oc alt rapit. böte prætan marker silfs. pær af takar foghotin fyst ${ }^{27}$ ) ena mark silfs. hwar borghæ mestærin sinæ mark silfs. sipæn takær halft foghotin. oc halft staprin. æn til æru twæggiæ mannæ witni. æru eig vitni til. væri sik meฎ sex mannum. Hwilikin sum illæ talær til borghæmestæræns. böte. XII marker til præskiptis. Hwilikin sum lastær æller talar illæ til annærs nokors byæmanz æller giæst. böte pre marker til preskiptis. oc kallær mapar man oqwæpins orpum. höte sex markar. æn til æru twæggiæ mannæ vitni. swa sum biuwær. morpæri. linari. forsleghin herriæns son. morpbrennæri. hwnzæmæ son. præl en han fræls ær. æller kallær gopæ kono horkono. skykiu. trolkono æller fordæpu. §. 1. Nv kan ( ${ }^{8}{ }^{8}$ swa vara at foghotin æller rapmæn nænnæ ${ }^{2,}{ }^{9}$ ) byman at gangæ. vm stapin eptir hwæriu pæt hæstz ${ }^{3}{ }^{0}$ ) ær. hwar sum pem misfirmir meß orpum. æller giærningum. pæt liggi alt i twæ böte. bapi i drapum ok sarum. en i orpafari æru pær eig högræ en andri mæn. §. 2. hwilikin mapar fore sitiændi 118 rapi talær illæ vp a foghotin ein ${ }^{31}$ ) rapman. böte XIII. marker silfs.

## 22.

Hwar sum meß val§ gangær af byæmote æller af rastudwu ${ }^{32}$ ) oc forsmar festæ ${ }^{33}$ ) lagh æller pæningæ fore brut sin. böte pre marker swa op ${ }^{34}$ ) han giör pæt.

## 23.

Hwar sum stighr æller gangær i annæs ${ }^{35}$ ) manz kalgarp. oc stiæl kal. æru til twæggiæ mannæ vitni. böte pre markar til præskiptis.

[^29]31) Lege aller.
32) Lege radstunvu 1
33) festar scriptam est, at $r$ deletam.
34) Lege opt.
35) Lege annars.

## 24.

pæt ær oc stapsins rættir. en mapær giptis i kunu goz. giptis til alz halfs. swa giptis oc konæ i maz ${ }^{36}$ ) bo.

## 25.

Nv kunnu hion barnlös skiliæs $æ$ t. ${ }^{37}$ ) ba ærfwin per nestu frændær æru æptir pem. oc æruir slit dottor sum son. warber maper twægiptær. oc afflær han barn vip bapæ kunur. pa taki slikt kolder sum koldar. bapi aftir fapur oc mopor..
26.

Nv kan pæn mapar döghæ frændær æru fiærri. komæ per innan dagh oc aar. ærwin per. koma eig. pa ærwi kunungin. oc daghær mirkis innæn sex wikum.
27.

Nv giwær mapar morghin giæf husfru sinni. ee hwat pön morghon giæf er mere æller minni. skiliæs pen barn lös at. pa taker husfrun morghun giæf sinæ yp. fa pe barn saman. pa far hon engæ morghongiæf. vtæn sin kirkiu bonæp. oc sinæ siæng af oskiptu. oc sipæn skipti han til halfs. vip barn sin. æller ærwingiæ sinæ.
28.
ær apalkono barn til. pa far amyu barn enti af fæpærnæ meræ en fapir vil py vnnæ. ær eig apalkono barn til. pa a pæt .III. marker fore fæpærne sit.
86) Lege manz.
37) Pro at.
29.

Nv giör mapar æller konæ sit testament. pa skal giwas af bæggiæ perræ goz oskiptu. at ( ${ }^{3}{ }^{8}$ lik sins vtfærp. ok sama סagh pæt iorpæs. kost oc offær takin oc af bæggiæ perræ goz oskiptu. æn allar pær eptir giærpir sipæn giöræs æptir pæn döbæ. bem giöri pæn sum arwit vp takær. §. 1. Giwi oc engin pen barn aghær eptir sik mere siælæ gipt en pön sighiæ ia wipær. æller oc peræ skylæsta ${ }^{39}$ ) frændar. Dör mapar barn lös sinæ mellum æller konæ. hawi vald giwæ hwarn pripiæ pæning hwart han wil.
30.
leghær maper garp af adrum. halft aar. æller hælt. wil pen eig haldæ swm leghi. sæghi til eghændænum. fore annæt solæ sætær. sighar eig swa til mep twem mannum. oc peræ vitnum. pa giwi halwæ husæ legho. oc fari hwart han vill. Nv wil eghændin ${ }^{40}$ ) haldæ leghonæ. pa sighi til hinum sum leghpi annæn dagh fore solæ sætær. sighir eig swa til meß twem mannum. pa ðömis pæn i garpinum wara sum leghi. æller giwi hanum halfwæ hasæ legho ater. §. 1. Nv far maper i manz garp. oc wil sipæn bort or hanum fara. giwi eghænðanum halfwæ husæ legho. Nv vil enghændin ${ }^{41}$ ) gestin bort wrækæ. giwi ater gestinum swa marghæ pæningæ sum han melti hanum. samu lagh ${ }^{4}$ ) hwat husum man legher helstz. §.. e. Nv vil hasbonden siælwær rapæ. fore garpinum. pa wari gestin aat. manæbi fore stempnodaghin. swa sighær gestrin eghandænum til. oc manæpi fore stempnodaghin. Sighar eig husbondin swa gestinum til. pa dömis gestinum i garpinum vara till annærs stempnu daghs. sigher eig gestrin bondænum till. pa væri qwar i garpenum. oc givi bondænum swa mangæ pæningæ pem vm sember. §. 3. Nv lowær bonden gestinum hws

pækkiæ. oc wel vm byggix. fyller han pet. bæri vp allæ sinæ hasæ legho. fyller eig. pa falli sva ${ }^{43}$ ) mykit af hans husæ legho. sum rapmæn mætæ pæt. pa en gestrin byggir siælwær æller ${ }^{44}$ ) $\mathrm{oc}^{45}$ ) kombar meß twæggiæ mannæ vitnum. pa standi i hans hasæ leghom.
31.

Hwat fæ man slar helstz i hel. giældi swa got qwikt gen döpo mep fallum fæ giældum. oc twæggiæ mannæ vitnum.
32.

Köpær mapar nokot i stapinum. oc er pæt piufstolit. komber eghandin æptir. pa nempni sin fanga man. oc grip til lepiz. hawær til twæggiæ mannæ köp vitni. pa skal swæriæ til sins sum klandæpi meß sinum twem nagrannum. Nv skal pæn lepa ser fra handum sum handæ mellum hawær meд力 twem köp 120 vitnum. oc wæri sak lös. giter eig læt ${ }^{46}$ ) fra sik. hete siælwær pyufwær. warbar oc nokot strulit ${ }^{47}$ ) af stapinum vp a landit. komber pæn æptir sum goz a. pær skal han swæriæ til sins mept twem byæmannum af stapinum. giter lept fra sik. wæri saklös. giter eig. böte oc piufwær hete. §. 1. Engin tyghi gangæ af stapinum oc a landit. vtan mapar gripar til lepznæn. ${ }^{48}$ ) engin oc af landinu oc i stapin. vtæn pe samu tyghi. §. 2. Hwar sum annars timber taker giört æller 0 giort. hwar pæt hestz ${ }^{49}$ ) liger. oc er pæn hemæ i stapinum pæt aghær. oc spyr eig eghandin at. pa böte pre marker fore en stok. æller enæ fiol. oc swa fore annæn oc pripiæ. oc eig py meræ at han taki alt timbrit. vtan timbrit skal han giældæ fullum giældum ater. vm til æru twæggiæ mannæ vitni. æller væri sik meß prim mannum. Taker mapar annars timbar meß twæggiæ mannæ vitnum a eghændæns tröst giældi ater ee swa got tim-
48), Loco litt. $v$ alia quaedam litt. antea fuit scripta.
46) Pro let v. lep.
44) Vox aller forte delenda est.
45) Loco v. oc antea scriptam fuit ko.
47) Lege stulit.
48) Lege lepznar.
49) Lege helast.
bær. ok vari saklös §. 3. Takær maper byrpi af vipakasti manz. böte pre öræ. swa fore andræ oc prypiu. takær meræ oc varpar til vnnin meß twem mannum böte pre markar.

## 33.

Hwar sum annærs tompt byggar olowandis. rymi ater vp byghpinæ. oc böte sex markær. $\left(^{50}\right.$ ær böte snattæræ bot fore minnæ æn sex pæningæ. §. 1. Byggi oc engin nærmær aprum en druparum porf æn tweggiæ fotærum. byggir nærmer. bryti vp. oc böte sex marker. hwilikin sum owan byggar a man swa at dryper a annars pak. bryti vp oc skæri af. ok böte sex marker. §. 2. Hwar gafla gangæ bapir saman. byggi hwar sit. oc sæti knut vipær knut at saklöso. §. 3. Hwar sik giör wægh af annars manz hasi. vtæn eghandæs ${ }^{51}$ ) lof. rymi vp. oc böte pre marker. æller blivi i eghendens minni. §. 4. Aller almænniz stratur innæ ${ }^{52}$ ) mur. ok vtæn skulu waræ attæ alnær brepær sum ma akæs ok ripæs. §. 5. Hwar sum bygger swalæ iuir pwæræ gatu. rymi vp. oc böte sex marker.
34.

Nv dræpar fæ annærs manz fæ. æru til twæggiæ mannæ vitni. hawi pæn 121 sum. dræparæn a pæt döpæ. ok giældi ater hinum quikt fæ. swa got æller oc swa marghæ pæningæ sum hint ${ }^{3}$ ) mate giældæ. pa pæt lifpi.
35.

Hwat manni sum hær wærpar gripin æller fangin. fore sannæ sakir. ok gar pæt a lifsins vapæ. hans rættir skal hær göræs. skal han böter bötæ. böti æptir stapsins ræt.
50) Lege ai v. eig. Verba: ar-paninga hoc loco inepte esse intrusa, manifestam est.
51) Lege eghandans.
52) Lege innaen.
53) Litt. $t$ omissam sapra lineam add. scriba.

## 36.

Hwilikin mapar annæn mypir．${ }^{34}$ ）wærpar til wnnin meฎ sex mannum．han skal stælles．${ }^{55}$ ）æller væri sik me刀t tolf mannæ epe．havin morpbrærnaræ ${ }^{56}$ ） sama ræt．Miipir ${ }^{57}$ ）konæ nokon．hon skal quik $i$ iorp grawæs．§．1．hwar sum giwær adrum forgauor mapar æller konæ．bæm ma i bali brænnæ．
37.

Nv sæter man andrum pant．meræ æller minni．nv vil eig æghandin pæn pant ater lösæ．pa biupis vp a prim bya motum．wil eig en pa lösæ．pa byu－ pi hanum pantin vp hemæ fore garpi．vil eig en pa lösæ．sæli pa hwar han bæst ma me刀．twæggiæ mannæ vitnum．giældær pantrin meræ．giwi ater eghan－ dænum pæt wært ær．ok er pantrin wærri．bætri hin til pant wt sætti．§．1．al－ lir panter pe sæliæs skulu．beer sælins meß twæggiæ mannæ vitnum．oc met orpum hwar pæn pant sæl eig er laghlikæ bupin vp．böte pre marker： §．2．Nv vil maper sin pant ater lösæ．nv kræwær hin meræ en pantrin star． leggi fram swa mykit han vipær kiænnis．ok ${ }^{58}$ ）（ ${ }^{59} \mathrm{en}$ sins epe．oc taki ater sin pant．hwar meræ pant sæter vt en half mark．sæti vt mep twæggiæ man－ næ vitnum．löse oc swa ater．§．3．Hwar dyræ sæter pant vt．en han stan－ der hanum．böte pre marker．
38.
（ ${ }^{60} \mathrm{H}$ wilikin vin stinger vp oc later falt löpæ vtan foghotæns orlof oc rapmannæ．hawi foregiort fatit ok meß pre marker §．1．Hwilikin viin later dyræ löpæ．en pæt er sat．hawi fore giort fatit．hwat pæt er meræ æller min－ næ．oc me引p pre marker．§．9．hwar minnæ stop hawær en ræt．giældi pre marker．hwar vanmatu giwer af vini．oc warper forwnnin at．böte enæ

[^30]58）Lege mep．
59）Pro ens sins．
60）Verba：Hwilikin－markær omissa in in－ feriori margine add．scriba．
mark til præskiptis. fore wanmatu. af miop oc tramnæ höl. sex öræ. fore 122 swænst öl pre öræ. hwar sum at annare matu sæl. en rapit hawær sæt. böte pre markerr. §. 3. ængin gestir ma her lata löpæ falt tram höl. æller annan dryk fore vtæn vin. æller han hæti vibar sinum prem markum. §. 4. fore vrætiæn pundæræ orettæn span. oc fore oræt bisman. böte pre markær. Hwar sum meฎ merom spanni köper in ok mæter vt meß minni spanni. wærper par gripin meß. böte XL marker æller væri sik meß tolf mannum. §. 5. Hwilikin maper sum me刀 in fulghit fals warprer gripin. hwariæ handæ fals pæt ar helstz. lösæ hals meß .XL markum. æn til æru sex mannæ vitni. æller væri me万 tolf mannum.
39.

Hwilikin mapar sum röwær a nyrri malmi. æller sybræ. warpar laghlikæ til wnnin meß sex mannæ vitnum. han hawær fore giort halsinum. æller XL markum. §. 1. Hwilikin sum röwær i stapinum. sipæn i varp er ringkt til ens öres. hawi fore giort halsin æller .XI marker. Hwilikin sum rower a almennigz gatu. æller almennigz torghe öris værpi fore mipien dagh. böte XII. markar. æptir mipien dagh sex markír. hwilikin sum röwær a almennigx gatu. örtugh wæri ${ }^{11}$ ) fore mipien dagh. böte sex marker. æptir mipien dagh. böte pre marker.

## 40.

Nv kombar pæn man til bysins giælskildugher er hvat han a bymanni giældæ ællæ aprum. sighi til foghotænum rapmannum æller twem bymannam. æller foghotens ok stapsins swenom. pæn mapar skal taksætiæs. æller hans goz. ok giældi pæt han vibar kiænnis. hawær han eig pæningæ til. sæti borghan pöm giældit kræwir. pe han nöghir at. wil han giældit dyliæ ${ }^{62}$ ) mep priggiæ mannæ epe. æn pæt ær minnæ en sex marker. ${ }^{63}$ ) æller meræ. væri
61) ${ }^{\text {TL }}$ Lege warbi.
62) Adde dyli v. vari sik.
63) Loco v. markær antea öra scriptum fuit. Adde: ar מat sex markar.
sik mep sex mannum. Nv far han bort or taksætningini. oc giör ængin ret. 123 böte pre marker. ok vt giældit. er pæt hofman ${ }^{64}$ ) prestar bryti æller bonde bondæ. ok bondæns goz mughum vir bisætiæ ok ei hans husfru. kombar ængkiæ. oc hawær goz i stapin. ok ( ${ }^{65}$ ær hun giælskildugh. hana ma bysætiæ me万 stapsins ræt.
41.

Hwilikin sum eig biggar sinæ broær innæn pen stempno dagh. foghotin lysir oc rapit. böte pre öræ. hwar sum eig rensær sinæ gatur oc stratur. fore pen dagh pær fore lægx. böte pre öræ. §. 1. Warpar eldær lös. i. hwat garpi pæt hestz ${ }^{66}$ ) er. gitær bonden siælwær slikt. væri saklös. kombar öx oc æmber. æller klæppir klokko. böte pre markar. hwar sum eld tendir fyr en or warpi er rinkt. böte pre öræ. hwat eld pæt hælzst er
64) Loco litt. man aliae quaedam litt. antea feerunt scriptae.
65) Loco verborum ar hatn antea hawar, ut videtar, scriptum fuit.
6) Lege helzst.

# Glossaria 

et

Indices nomindmpropriordm.

1. Ad codicem iuris Helsingici.
2. Ad codicis iuris Smalandici partem de re eoclesiastioa.
3. Ad codicem iuris urbici antiquiorem.

## 1. Glossarium

## AD CODICEM IURIS HELSINGICI.

## A.

A, præp. 1) c. abl. i: in, z?, a lande, Præf. boa a by, V. 18: pr. nempnas a mempd, Kg. 6: ו. a brep vỉ, vide Brep. 2) c. acc. pá: in, żi. skera a annan eller sla, V. 11:pr. manni a乃ing stampna, Џ. 3: ו. 3) c. acc. v. abl. emot: contra. föra fasta up a man, p. 8: ו. biußn vitni a annan, p.10: pr. bryta friß a manni, Kg. 10. 4) vid: iuxia. up a altara, Kk. !1: 2. б) c. acc. efter (nảgot som förut är gjordt): post (rem antea factam). skipa skogh ubrum a lof aller leghu, i. e. data venia vel contracta locatione conductione. V. 7. *

A boa, v. a. (vide SML.) מon att haver of a boit, allitt. V. 13:3. not. 75. *'f
$A d$, vide $A t$.
Af, 1) præp. från: de, ex. af brekku, P. 15. 2) adverbialiter, bort, undan: aliorsum, e medio. hvar sum af ganger (ok ei gör pat han er til nrempder), qui discedit v. se subtrahit. Kg. 6: 1; ※. 16: ו. *

Af föra, v. a. bortföra: avehere. V. 1-3, 11. *:
Af hug, n. (vide ÖGL) Kg. 110. *5
A/la, v. a. förvärfva: adquirere. Kk. 5: ı; 14. *4

Aflung, f. (vide SML.) )( gamalt, Kk. 1.1. *4 (a/ling)

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

Af leggia, v. a. (vide UplL.) A. 16: pr. *5

Af marka, v. a. i. q. afmerkia. gaeld aru -laø, skulderna äro utnärkta, och penningar till deras betalande frånskilda: debila designata sunt, et pecunia ad ea solvenda est seposita. A. 14: 3.

Afmerkia, v. a. (vide VML.) 太. 7: pr. ${ }^{*} 5$

Afrapa lass, n . lass af tiggare och krymplingar: vehes hominum mendicorum et debilium. Kp. 7. Locc. et Ver, quibus adsentit Ih., priorem partem $h$. v. deducunt ab Isl. ripa, incedere (cursitare, BH.), ut, praefixa particula negativa af, afrapi v. afraper esset debilis, qui incedere non potest. In codice Islandico Grágás, Omaga B. 31, ubi de pauperibus inquilinis sermo est, occurrit v. aflhrapi, quae in glossario vertitur: "ruina et ruinae sequelae," et a verbo hripa, ruere, deducitur.

Afrrekt, f. öfverskridande af rätta gränsen in på grannens område i åker eller äng, och bortförande af säd eller hö derifrản: delictum eius, qui, transgresso iusto limite, fruges foenumve de alieno agro vel prato aufert. V. 3. H. v. a reka deducendam esse, evidens est; at forte pro a. legendum est aftalit, ut l. c. habent nott. $39,42$.

Afrökia, v. a. (Isl. rakiä, colere; rakt, cultura; rekta, Sv. rökta, rykta, curare, vide VGL., ÖGL et VMLL) försumma, öfvergifva: negligere, deserere, non curare. far -kis (pro -kias) tak מera, si terra ab iis occupata, postea deserta fuerit. V.16: ı. Cfr. M. L. GulapL MannhB. 20: "enn Konongs umbodsmadr afrökizt (i. e. negligit) rett at göra." Locc. et Ver. perperam credunt afrökis tak unum esse vocabulum, quod ille uno loco explicat per "messem pro cultura et cura soli," alio vero idem significare credit quod aftekt; hic vero vertit: "loca saepta et exculta, sed postmodum neglecta et deserta."

Afsighia, v. a. (vide UpIL) a. landboa (dat.), J. 11: pr. *5

Aftekt, f. åverkan i åker, äng eller skog: illicita usurpatio alieni agri, prati vel silvae. V. 3. nott. 39, 42; 7. Cfr. Afrakt. *4

Afarø, f. (vide UplL.) V.ind. 14. *4
A ganga, f. åverkan \&̊ annans jord: illicita usurpatio alieni fundi. V. 12. Cfr. Skogha a ganga. *2

Aghi, m. aga, tuktan: disciplina, castigatio. Inde

Agha lös, adj. utan aga: disciplinae v. castigationis expers. hva sum a. lever ok lagha han heperlös dör, vetus adagium, quod nostro quoque tempore in usu est, atque exprimitur verbis: "den agalös lefver, han ärelös dör." Præf.

Aka, v. n. 1) \&̊ka: curru vehi. V. 15. 2) göra körslar: vecturas facere. Kk. 1: 2. *

Aka, f. körsel: vectura. Kk. 1: з. *5
Aker, m. aker: ager. Scribitur in dat. aghri pro akri, M. 32: pr. *

Akerfaster, adj. inhägnad (äng): consaeptus (de prato). rengi -st, M. 6: 2 ; )( utangi, V.3. Locc., Ver. et Ih. vertunt: "pratum agro contiguam."

Akur tiund, f. tionde af hvad som
växer på åkren: decimae de frugibus ex agro perceptis. korn tiund ok annur a., Kk. 7.

Alder, pron. 1) all: omnis. allir man, vide Man. maj allu (cfr. SML), V.14: 3; 2 f: pr. not. 1(6. 2) hel: totus. sokn al, Kk. 2: ı. alt (sc. skip), )( halft et fierמunger, Kg. 7.

Alder, m. 1) födelse: generatio. Vide Sirengar alder. 2) tid: aevum. um (sc. allan) a., alltid: semper. Kp.3. *5

Aldri, adv. aldrig: numquam. $\mathbb{Æ}$. 16: pr; M. 28: 2.

Alin (pl. alnar), f. 1) aln: alna. a. i angi, d. ä inkräktning af en alns bredd: usurpatio particulae prati unam ulnam latae. V.3. 2) aln lärft, hvilket, i stället för penningar, brukades såsom bytesmedel och värdemätare: ulna panni lintei, quo, pecuniae loco, in rerum permutationibus ac in definiendo earum pretio usi sunt Helsingi (cfr. Lerept).
 1: 2; 2: ı; 6:3; 8-10. Cfr. prea \&c. alnar leript, VML. I. Kr. 3: 5; 5: 3; "duas \&c. ulnas telae," Litt. R. Birgeri, d. 13 Iulii 1297 (Dipl. Suec. N:o ז202.). fiura alua varpi, V. 14:3. a. örlugh aller mera, p.2. rena ena a. aller tva )( mera an tva öra, M. 18, qui locus probare videretur ulnam et oram (öre) inter se fuisse aequales; ex aliis vero locis adparet olnam minoris fuisse pretii, ac ortugam fere aequiparasse; quod etiam convenit cum iure VM. antiquiore, secundum quod quatluor et viginti ulnae panni lintei aestimantur una marca, D. 5: pr. Burman (Vitt. Hist. och Ant. Ak. Handl. VI. pag. ${ }^{27} 6$ 6. not. 6.) perperam credit unam oram Helsingicam parem fuisse quattuor et viginti alnis panni lintei. *5

A lit, f. sidan af ett berg, sluttande mot en á eller ström: latus montis versus praeterfluentem amnem declive. V. 14: 2.

Allastapi（aller stabyy），adv．allestä－ des：ubique．il．：31： 3 ；p．10：pr．＊4

Almanna，adj．indecl．allmän：com－ munis．Vide Leø，Vagher．＊5

Almoghi，m．（vide SML．）alder a．， Præf．＊＇

Almosa，f．välgerning：benefactum． Præf．＊

Almennunger，m．（vide UplL．sub 2 et 3．）V．15，16：ו．a．bađi land ok vatn ）（ eghen skogher byamanna，V．14：2．＊3 Amia，f．（amye，Sachsensp．III．46．） frilla：concubina．）（kuna mans et skö－ kia，M．7：pr．Cfr．BjR．v．amyu barn． －An，f．and，höst：messis，auctumnus． um var ok an，M．1：4．＊＇4

Anfrỉer，m．（vide ÖGL．）Р．14：pr．＊5
Anger man，m．pl．Ångermanländnin－ gar：Angermanniae incolae．Kg．11：pr． Ankostir，m．pl．（vide UpIL．）Kp．4．＊4 Anliti，n．anlete：facies．M．9：ı．＊4
Annar，pron．1）annan：alius．for korn reller aptra panninga，J．9．Cfr．Köp．ㄹ） den andre：secundus．halva andra，Kk． 10．3）endera：alteruter．V．23：pr．4） annar－annar，en，en annan：alter－al－ ter．E．I：pr；16：ı．\＆c．ar annar vaghin かre ok annar（sc．vaghin）en，Kk． 14. stal annar ok hittis po（sc．piuft）i amnars husum，M．31：4．＊5

Antighia，conj．antingen：sive．Kk． 15：3．Scribitur antiggia，antvagia， enturggia，Kk．12：pr；Kg．2：4；3：pr． ＊（annat tiggia）

Apter，adv．tillbaka：retro．Vide Fa， Galda．＊।

Ar，n．År：annus．dagh ok ar，Kk． 19：4．＊4

Arf，n．arf：hereditas．kumin at tak－ num arvi，Kg．7．Cfr．Iampnapa－，Se－ nuわe－，Sköt－，Vigh arf．＊

Arf，f．？pil：sagitta．bughi maph frim tylftum arva，p．14：2．a．varper af strengi löst，Kg．10．satia a．ifiet， V．8：ı．laggia a．（i skoghi），lägga en
pil såsom sjelfskott till vilda djurs dö－ dande：sagittam ita collocare，at in prae－ tereuntem feram ipsa se eiaculetur（cfr． dragha spiut，ÖGL v．dragha）．Ibid． pr．${ }^{*} 4$

Ari，m．（Isl．item）sändebud，tjenare som är sänd att uträtta något：mini－ ster ad aliquid agendum missus．ko－ nungs a．，en Konungens ämbetsman， som skickades till Helsingland för att der på Konungens vägnar hâlla ting： minister regius，qui iudicii regis nomine exercendi canssa ad Helsingiam mitte－ batur．Kg．10．konungs a．pa han ping－ tar i hrelsingia landi a konungs vag－ $n a$, Kg．6：ו．Non dubium est quin a domicilio eiusmodi regis ministri nomen habeat paroecia Vestmannica Kungs－ àra．

Arvi（pl．－var v．－vir），m．arfvinge： heres．Kk．э：ı；12：pr；M．1：pr；22，37： pr．Cfr．Vigharvi．

Arvi bol（pro arva bol），n．ärfd gård： praedium hereditarium．A．7：ו．

Arvingi（arvingir，arvingi），m．arf－ vinge：heres．Kk．14；©．10：pr；12：pr． ＊（ervingi）

As，m．（Isl．item）bjelke，prov．as： trabs．V．18：pr．${ }^{*}$

Askyrd，f．öfverskridande af rätta gränsen vid sädesbärgning，så att man skär in på grannens område：transgres－ sus limitum in metendis segetibus．V． ind．not． 7.
$\boldsymbol{A}$ sleta，f．öfverskridande af rätta gränsen vid höbärgning，sá att man slår in på grannens omrâde：transgres－ sus limitum in secando foeno．）（ skyr万 v．askyrd，V．ind．！＇．＊＇（aslata）

A sattare（rectius a setar，pl．），m． i．q．hasati（vide UplLu）．Kg．9：3．＊5（a－ seti）

At（ath；ad，Kg．2：pr．），præp．c．dat． 1）at，till：ad（locum \＆c．）．löpa at ko－ nangs ara，Kg．10．Kumin at arvi，Kg． 7.
2) emot: contra. agha sak at manni, р. 3: ı. 3) åt, för: ad, pro. atta $\mathbf{v}$. tva öra \&c. bot at (sc. \#perri sak), M. 1:3; 18. \&c. veri bot angin at, Kk. 12: 2. vari fribbot halvu minni an at bonda, M. 6: pr. lekreris fe . . at sma sarum, M. 12. 4) pa , i : in. at rettum kyrkiuvagh, Kk. 12: 2; 21: 3. at qualdi, Kр. 7. at iulum, Kk. 6: 1. at bishups farpum, Kk. 1. at iorpa köpum, J. 4. at talu ratti, Kg. 10. 5) vid: iuxta. at kyrkiu, M. 7: pr; 26; J. 15; Р. $5,10:$ pr. 6) (vide ÖGL sub 6.) at osattu mali, Kg. 9: 2. at ospiltu, V. 11: pr. husi at ospiltu, V. 2. at saklüse (pro saklösu), vide Saklös. 7) med: cum. batra.. at prim markum, Kk. 19: 5. 8) till, såsom: ad, ut. at minstu, Kk. 9. 9) till, i afseende på: habita ratione (rei). saklös at botum, Kk. 15: pr. fallas at hormalum v. epe, ibid. iamnir at arvi, E. 12: ।. at iarni fallin, ※. 16: pr. not. 86. dyrra at botum v. galdum, M. 20; V.24:ı. högsto (sar) at botum, M.9:ı. 10) enligt: secundum. at laghum, p.s: pr. 11) att (framför infinitiver): nota infinitivi. vilia . . at halda, Kk. 1: ı. at koma, Kg. 6: pr. 12) at förekommer stundom utan särskild betydelse: $h$. $v$. interdum fere otiosa occurrit. \#e giptur barna gops ar firi at, E. ind. $-\cdot-a l m a n n a ~ l e p_{*} m a \nexists s k i p i$ fara gömum at, V. 14:1.

Ater biuдa, v. a. (vide ÖGL sub 1.) a. (lösöra pant) sum iorמa pant, Kр. .5. coll. J. 9. *3

Ater fa, v. a. âtergifva, ُ̧terlemna: reddere. Kk. 19: 5; Kp. 1; V. 14:3. *5 Aterfang, n. pl. (vide UpIL.) aru ai a. til, om ej den stulna saken är atterfunnen hos tjufven: si res furtiva non sit apod furem inventa. F.. 10: ו. *3 Aterfert, f. àterresa: reversio. Kg. 10, 11: pr. Aterganga, v. n. återgå, förklaras
ogild: irritum fieri. eper ganger ater, p.ind. 8. *

Atergangs epter, m. (vide VGL.) Kk. 19: pr. * 4 (atergangs)

Ater gelda, v. a. betala, ersätta: solvere, rependere. a. klokku, Kk. 6: 3. a. skaךı, Кр. 3; V. 4, 5: pr; 23: pr. geldi ater (sc.man) map lagha galdum (efr. UplL.), M. 30.

Ater leggia, v. a. (vide UpiL. sub 1.) J. $11:$ ו. *5

Ater lösa, v. a aterlösa (pant): redimere (pignus). Kp. 5. *5

Ater standa, v. n. âterstå: restare. utgerpir standa ater, d. ä. äro obetalda: tributa non sunt pensa. P. 11: pr. ${ }^{* 5}$

Atirtan (atartan), num. aderton: duodeviginti. M. 6: 2 ; 32: pr. not. 38; Р. 14: 2. * 4

At spöria, v. a. âtspörja, tillfrága: quaerere, scitari. J. 1.

Attatighi, num. åttatio: octoginta. A. 7: 1. not. 4; M. ind. з1. *5

Avcrkan (pl. -kir, dat. -kum), f. (vide ÖGL sub 1.) V. 13: pr. Cfr. Iorמa avarkan. *5

Avexter, m. det som växer på jorden, gröda: fruges. V.11:1. *1 (avaxter)

Apuls man, m. äkta man: maritus.太. 1: 2. *3 (abalman)

## B.

Bakki, m. (vide UplL.) Vide Grava bakki. *4

Balker, m. 1) (vide UpIL. sub 1.) Praf. kyrkiu \&c. b., Præf.; Kk. \&c. rubr. manherghis b., ※. 9: ।. Cfr. Layha balker. 2) (vide UpIL. sub i.) V. 4. *4

Band, n. band: vinculum. V. 5: pr. *
Bani, m. (vide UpIL. sub \%.) Vide Hald-, Rap bani.

Bansatter，adj．（vide UplL．）Kk．21： 3．＊5

Barnafaßer，m．（vide UplL．）nampna man b．，户．12．vita b．sin，de matre infantis，Æ．16：ו．＊5

Barna go力s（barna gööz），n．barn－ gods：bona pupillorum．A．1：pr．er $\operatorname{prer}$ b．fore（cfr．UpIL．），A．7：pr．＊3

Bas，m．bås；förekommer här，sásom det synes，om koja，som i skogen up－ sättes af nagon som der vill jaga：prae－ saepe，locus cuiusque pecoris separatus in stabulo；heic occurrit h．v．，ut vide－ tur，de casula venationis caussa in silva exstructa．göra basa iskoghi，V．B：pr．， ubi alius codex iam deperditus pro ba－ sa habuit bodh．Ver．vertit verba gör． basa：＇gildrar：insidias tendit；＂quam explicationem，nuda，ut videtur，con－ iectura nixam，equidem non possum probare，cum l．c．in proxime sequen－ tibus sermo sit de eo qui decipulam ponit（gör gildri），cuique mulcta multo maior irrogatur．Locc．eadem verba ita explicat：＂si ignem excitet．＂＊j

Bastu，v．a．（vide VGL．）b．aller bin－ da ok til ßings föra，M．28：pr．＊5

Bater，m．bảt：cymba．Kk．1！：pr；V． 24：2， 3.

Ben，n．ben：os．lösa b．ur sari， M．9：ו．＊＇́

Bepas，v．dep．begära：petere．M．19；〕．4：pr．

Bilder，m．plogbill：vomer．Vide Var bilder．＊5

Binda，v．a．1）binda：ligare．V．5： pr．Cfr．Basta，Laghbundin．＇2）öfver－ bevisa：convincere．b．man vip mre刀 toem mannum of fiughurtun manna $e$－ де，M．11．：3）bevisa：probare．6．vitni a annan，户．10：pr．not． 3 ．́．

Biorn，m．björn：ursus．Kk．7；V．8： 2．＊＇́

Biskuper，m．biskop：episcopus．Vide Domber，Lansman，Arkiæbiskuper．＊

Biskups bot，f．（vide UplL．）enunga b．，Kk．17：ı．not． 15 ．＊3

Biskups frer力，f．biskopens resa（ge－ nom stiftet）：iter episcopi（per dioece－ sin）．Kk． 4.

Bislingarמer，m．en instängd plats， belägen，såsom det synes，i åker eller äng：locus consaeptus，in agro vel pra－ to，ut videtur，situs．M．6：2．Quid si－ gnificet prior h．v．pars，ignoro．Locc． uno loco vertit：＂area stabuli＂，alio ve－ ro：＂beslegard：frenis et aliis ad equo－ rum indumenta vel ornamenta pertinen－ tibus destinatus locus，vulgo stallgård．＂ Ver．autem：＂fägård：area stabuli；＂at fagarber l．c．in sequentibus nomina－ tur．Ih．denique credit h．v．＂indicari pascuum vel saeptum locum，ubi pascun－ tur pecora，a beta pascere；＂at de pa－ scuis in antecedentibus sermo est．

Biur，m．bäfver：castor．fughla gil－ dri ok－ra（sc．gildri），V．8：3．＊2

Biußa，v．a．erbjuda：offerre．b．le－ kreris fa，M．12．b．（sc．ior力）skylda－ stu manmum，J．1．b．e刀，1．7：ı，3．b． ret fore sik，Kk．13：！．b．frenelum乃iuf，sc．ut cognati furem a patibulo redimant．M．28：pr．man skal \＃em skyl－ dasta－मas，sc．ut alimonia ei praebe－ antur．J．15．b．vitni a annan，nisi pro b．legendum sit binda，1．10：pr．Cfr． Ater－，Lagh－，Til－，Up biußa；O－，Ol－ bupin．
$\underset{* 5}{\text { Bipa，v．n．bida：exspectare．［1．7：}}$
Birerg，vide Brergh．
Blant，præp．c．acc．bland：inter．Præf．
Blar，adj．blå：lividus．sva at blat er eller blopugt，Kk．17：pr．＊5

Blaskorin，adj．oberedd（om skinn）， sídant som skinnet，på köttsidan blà－ aktigt，är skuret af kreaturet：（pellis ferae）＂non praeparata，quum intus li－ vida tum fere sit，＂ut Ih ，praceuntibus Locc．et Ver，h．v．explicat．Burman（l．
pag. ı38.c. p. ${ }^{2}$ (6.) vertit: "upskurna och beredda (forte legendum: oberedda) ikornskinn." Cum duae eiusmodi pelles pendendae essent de quolibet arcu, hac re indicari mihi videtur sermonem esse de pellibus ferarum, non vero pecorum, ut credidisse videtur Ver. Kg. 7.

Blea, f. lakan: lodix. bulster aller v. ok b., allitt. E. 6: pr; 10: pr. not. 45. *5 (blöia)

Bliva, v. n. blifva, förblifva: manere. J. 17.

Bloplati, n. blodvite: levius vulnus. )( fulsare, M. l: pr. )( afhug, Kg. 10. sla b. )( sargha, Kk. 21: 5. *4

Blopsar, n. i. q. bloplati. b. i hofdi reller huldi, M. 9: ı. *4

Blopugher, adj. blodig: cruentus. Vide Blar. *5

Blopviti, n. i. q. bloplati. )( full sar, M. 14: pr. *

Bo, n. (vide UplLL) arvar skipta bo hans, Kk. 19: 4.

Boa, 1) v. n. bo: habitare. מa gate angin bots (sup. dep.) firi (cfr. VMLL), nemo posset (in tali terra) habitare $v$. vivere. Præf. Cfr. A boa. 2) v. a. underhåla, reparera: sartum tectum tueri, reparare. b. hus, J. 11: 2. *

Bodrat, f.? i. q. bospand (vide ÖGL). Vide Hiona span. *4 (bosdret)

Bogha böter (boghu böter), f. pl. fördubblade böter; så kallas de särskilda böter för dråp i hemfrid, som bestämmas i M. 6: 2.: mulcta duplicata; ita appellatur mulcta ob homicidium cum violatione pacis domesticae coniunctum, quae definitur M. 6: 3. (cfr. Bogher 2.) $i$ 万ressum galdum (sc. mulcta CXL marcarum) skulu ai b. bötas, i. e. ubi mulcta CXL marcarum ob ipsam caedem penditur, ibi locum non habet peculiaris illa mulcta violationis pacis domesticae. M. 23.

Bogher, m. 1) bog, frambog: armus
anticus. b. af elghi \&c. Kk. 7. Cfr. Skot bogher. 2) såsom ett djur har tva frambogar, så beteknar ordet $b$. nảgot dubbelt, och förekommer här om vissa böter som en eller flera gånger fördubblas: ut quadrupes duos habet armos anticos, ita $v$. b. denotat rem aliquam duplicatam, et heic occurrit de certa mulcta quae semel vel pluries duplicatar; ubi igitur dicitur: böte boghum tvem, hoc sine dubio idem significat, quod in proxime antecedentibus exprimitur verbis: tvinum sextan örum, i. e. duplicem XVI orarum mulctam; siax boghar itaque denotat sexies XVI orarum mulctam, et sic usque ad firra ok tiughu boghar, quater et vicies XVI oras. M. 6: 2. Ita fere rem quoque intellexerunt Locc., Ver. et Ih., quamvis Ver. in notis ad Herv. S. pag. 165 confudit tria vocabula: bogher, armus, butghi, arcus, et Isl. baugr, annulus. Cfr. Piufbogher. *5

## Boghi, vide Bughi.

Bok, f. bok: liber. sum fyr ar sagt $i$ bokinni, in hoc iuris codice. p. 9: pr. not. 27. coll. cap. 4: pr. vapia undir landsins bok, i. e. sub codicem iuris (cfr. VML. v. laghbok) ; talis codex fuit celebratus ille "liber legum terrae Helsingiae, qui soluit reservari et custodiri ligatus catenis ferreis in ecclesia Silanger praepositurae Medhilpada einsdem terrae et diocesis, ad communem reipublicae illius terrae recursum et directionem" (vide testimonium notarii publici de a. ${ }^{3} 3_{7}$ f́, apud Redbece, Atlant. III. pag. 445; Fant, resp. Flintenberg, diss. de territorio australi Helsingiae, II. pag. 30,31 ; cfr. librum meum om Sveriges äldsta indelning i landskap, pag. 73.); ille tamen codex sine dubio usui tantum incolarum Medelpadiae inservivit, quorum "placitum commune" habitum est in paroecia Silànger (vide

Lands fing）．P．4：2；11．b．i hrender taka ok svaria（cfr．ÖGL．，SML．et VML．h．v．），E．16：ı．Cfr．Lagh－，Lands bok．

Bol，n．gård，landtgods：praedium． Kk．2：pr．Cfr．Arvi－，Kyrkiu bol．＊

Bolfaster，adj．（vide UpIL．）E．16：ı． b．man ）（ lobskia man，M．17．＊5 Bolstajer，m．（vide VML．）－מa mal－ lum，V．17：pr．b．aller by，ibid．

Bonda lagh，n．pl．（vide VGL）har er praster i－ghum，V．18：ו．＊3

Bonde，m．（vide UplL．sub I．）Vide Fulgarpa bönder．

Borgha，v．a．gå i borgen（för）：fi－ deiubere．b．panninga for annan，Kp． 6．\＃an－ghar（forte legendum komber） opta $i$ sorghir for annan－ghar，pro－ verb．Ibid．

Bort kasta，v．a．bortkasta：abiice－ re．Præf．

Bort lata，v．a．bortlemna，förytra： abalienare．V．13： 3.

Boskaper，m．（vide ÖGL．）Kk．I0．＊5
Bot，f．1）（vide UplL sub 1．）rapa böter a（klokku），Kk．（6：3．2）bot，bö－ ter：mulcta．M．18，21，22．\＆c．Cfr．Bi－ skups－，Bogha－，Fri力－，Fre－，Mans－， Ofverka－，Vapa－，Verku－，piuf－， Dokka－，Atta bot v．böter．

Bot mark，f．mark i gångbart mynt， sådant som brukades vid böters erläg－ gande：marca vulgaris monetae，quali pendi soluit mulcta．böte tva \＆c．－ker， Kk．15：pr．not． 7 ；；§．ı．n．79；16：pr．n． 99；21：2．n．85；Kg．6：2．n．14；7，8，9：ı． givi biskupi atta－ker，Kk． 4.

Botulfs massa，f．（vide VGL．）V． $\mathbf{y}$ ： pr；p．14：pr．＊5

Bot öre，m．öre i gångbart mynt， åtondedelen af en bot mark：ora vul－ garis monetae，octava pars marcae（cfr． Bot mark）．böte sex－ra，Kg．9：．

Brander，m．brand，brinnande：in－ cendium．b．mał vilia varki，V．20．＊5

Brep，f．bredd：latitudo．a b．vi力， bredvid：ad latus，iuxta．V． 15.

Brighda，v．a．（vide VGL）b．aprum garva sat，factam compositionem ali－ cui exprobare，vel forte exprobare ali－ cui facinus，de quo iam facta est com－ positio．M．7：pr．${ }^{*}$（breg刀a）

Brista，v．n．1）（vide UplL sub 2．） b．at lemolo，Kp．3．2）brista，fattas： deficere，deesse．briste slikt af mark sum af mark（cfr．UplL），Æ．14：3．＊

Bro，f．bro：pons．Vide Iorpbro．＊4
Broa，v．a．（vide SML．）V．18：pr．＊
Bro kar，n．brokar：substructio pon－ tis．V．18：pr．

Brut，n．1）öfverträdande：violatio． Vide Friß brut．2）pl．brott：delictum． Præf．；Kk．21：pr；M．17．＊

Brupbanker，m．i．q．brußa sati（vide SML）Vide Fast．

Bru\＃framma，f．（vide UpiL．）※．2： 1．＊3

Brupgummi（dat．－mi pro－ma），m． brudgumme：sponsus．A．2：ו．＊5

Brupman，m．pl．（vide VGL．）E．2： I ． ＊4（brudman）

Brynia，f．（vide VGL））（ musa，sic－ ot in iure SM．plata a muza distingai－ tur，D．14：2．＊।

Bryst，n．bröst：pectus．M．9：ı．＊3
Bryta，v．a．1）bryta，sönderbryta： frangere，perfringere．b．gar力，V．5：ו． 2）upbryta：effringere．b．fiskia hus， V．14：3．3）bryta，öfverträda，ej iakt－ taga：violare，non servare．b．fri\＃，Kk． 21：2，5；Р．14：pr．4）förbryta sig，bega brott：peccare，delinquere．b．vi弓 an－ nan，Kk．21：pr．＊

Brekka，f．backe，brink：clivus．D． 15．${ }^{\prime}$

Branna，1）v．a．bränna：cremare． haria aller b．，Kg．8．2）v．n．brinna， upbrinna：flagrare，comburi．J．13：ı．＊

Bughi（boghi；acc．－ghu pro－gha， p．14：2．），m．băge（att skjuta med）：ar－
cus sagittarius. $\mathbb{E}$. $14: 3 ;$ M. $3:$ pr. b. map מrim tylftum arva, p. 11: 2. ganga i skogh max hund ok b., V.s: pr. af hvarium b., d. ä. af hvar karl, som brukar bage (till jagt): de quolibet arcu, i. e. de quoque viro, qui arcu (in venatu) utitur; non vero: "in singulis partibus," vel "propter utrumque, scilicet vectigal et militaris expeditionis onus," ut haec verba in Indice et in notis ad Herv. S. pag. 1 ( 5 j perperam explicavit Ver., qui, posteriori loco tria vocabula confundens (cfr. Bogher), credidit citata verba idem significare, quod 1. c. infra exprimitur verbis: bape fore skat ok lepungs lama, non vero secum reputavit eos, qui in borealibus provinciae partibus (iuma \&c.) habitarent, neque exiisse in expeditionibus navalibus, nec loco talium expeditionum tributa pependisse. Kg. 7. * 4 (boghi)

Bughu skiut (pro bugha skiut), n. skott med băge: ictus sagittae. p. 14: ו. cfr. VML. I. M. 19; SML M. $26: 3$.

Bulster, m. bolster: culcita. Vide Blea. *3

Вид, n. 1) bud: nuntius. fa b. (sc. af manni), Kk. 12. konungs $b$., Р. 3: pr. Cfr. Membup. -) befallning: mandatum, iussum. Vide Harbut. * (bud)

By (dat. bye, V. 18: pr.), m. 1) (vide UpiL. sub 1.) Kg. 11: ı, ubi h. v. de praediis regiis, upsala öдar dictis, occurrit. Cfr. Husaby. ©) by: pagus. nytakin, forn by, V. 18: pr. bolstajer aller by, V. 17: pr. *

Byamen, m. pl. (vide UpIL. sub 1.) V. 14: 2. *5

Bya ampni, n. ställe, tjenligt till anläggande af gård eller by: locus praedio vel pago condendo idoneus. taka b. a almennunge, V. $\mathrm{B}^{\text {. }}$

Byggia, v. a. 1) bygga: exstruere (aedificia). b. kyrkiu, hus, Kk. 2: pr, 1 . b., absolute, V. 1. Дren sum förra bygh-
$d i$, is qui antea in eadem silva praedium condidit. V. 1.5. Cfr. Up byggia. 2) bebygga: aedificiis instruere. V. I4: ।, ubi sermo est de operibus piscatoriis in aqua exstructis. Cfr. Obygper. 3) odla, bruka (jord): colere (terram). Дæen a rapa sum b. vil, V. 4. 4) bebo: habitare (locum). map lagh skal man land b., land skulu mepp laghum byggia (lege byggias), Præf.; V.1. b. himerike, N. 16: ı. 5) v. n. bo: habitare (in loco). Kk. 2: pr; Kg. 7. *

Bygning, f. byggning: aedificatio. Kk. 2: ı. Vide Kyrkiu-, Qvarna bygning.

Byria, v. a. börja: incipere. sva -as hemsokn, M. 6: 2. sverikis ok norikis (forte addendum landameri) -as \&c, i. e. fines horam regnorum. p. 15. *

Byrp, f. 1) bärande: portatio. Vide larnbyrp. ©) födelse: nativitas. F. 16: pr. 3) (vide UpIL. sub 5.) gamul b., Kk. 11. (ubi tamen h. v. quoque res mobiles comprehendere videtur; cfr. SML. h. v. sub 6.); J. 1. 4) (a bara 2) vitnesbörd: testimonium. Vide Fylla. *5

Brekker, m. bäck: rivus. Scribitur in nom. bak, V. 13: 3. in dat. bak, bak, ibid., in dat. pl. -kium, V. 18: pr. *4

Belti, n. bälte: cingulum, zona. M. 31:3. not. 20.

Banker, m. bänk: scamnum. Vide Brup-, Gal-, Qvinnabenker. *4

Bara, v. a. 1) bära: portare, ferre. böte pan sum bar (sc. fastnapa fa), A. 1: !. bera tve hvan veghin, om tvả bära åt hvardera sidan, d. ä. tvà hålla med den ena parten och två med den andra: si quattuor illi viri ita abeant in contrarias partes, ut duo pronuntient unam sententiam, doo vero contrariam. Kk. 14.2 ?) framföra: proferre. vitni b. )( svaria v. i eमum standa, vide Vitni. 3) tillkomma: pertinere. Vide Til brara. *

Brergh，biarg，n．berg：mons．V．13： 2．＊3（biargh）

Barg varper，m．vakt，som i krigs－ tider hölls på bergshöjder：excubiae， tempore belli in cacumine montium po－ sitae（cfr．UplLL v．böta varper）．Kg．9：pr．

Baria，v．a．slå：verberare．）（ sar－ gha，V． 2 ！：pr．＂

Betra，v．a．1）bättra：meliorem red－ dere．－as ）（minskas，de bonis conso－ ciatis，J．13：pr．2）försona med böter： mulcta expiare．b．dom sin at prim mar－ kum，Kk．19：5．＊4

Böta，v．a．l）ersätta：rependere． böte ater ska力a，M．I：3；Kp．4．2）för－ sona sitt brott genom böter，böta：de－ lictum mulcta expiare，mulctam solve－ re．vari bötter ma力 sex örum，V． 18 ： 3．not．5G．böt（n．part．pass．）map atta örum，M．9：ו．да ar pem böt sum bondum，i．e．non maior mulcta is pen－ ditur．Kg．10．b．laghssitit，Kg．6：ו．b． moldran，V．3．böte vepffre ok piuft mex，d．ä．han förlorar vadepennin－ garne och böter för stölden：amittito pignus depositum mulctamque furti pen－ dito．M．31：pr．Cfr．O bötter．＊

## D．

Dagher，m．1）dag：dies．um mizian dagh，V．15．Cfr．Gan！dayher．2） dygn：dies civilis，dies cum nocte．$d$ ． ok ar，vide $A r$ ．：＇）bestämd，förelagd dag eller tid：dies praefinitus，spatium concessum．mannifa d．，Kg．6：2．Cfr． Stempmudagher．4）pl．lifsdagar，lifs－ tid：tempus vivendi．E． $16:$ pr．

Dagsverki（lughvarki，Kk．1：？，nisi forte dicendum sit $d$ ．hoc loco esse ver－ bum，ac significare：opera diurna fa－ cere），n．dagsverke：opera diurna．Kk． 1：2；2：1．＊

Dela，v．n．tvista：litigare．men dela Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．
（\＃ar）um，um arf \＆c．Kk．2： $1 ; 7$ ；世木． 12：3．\＆c．d．a laghmans dom utan vapning（cfr．SML．），†．11．nampd kan maellum sin d．，E．I6：ı．sar dela si－ ne mallum，d．ä．två eller flera per－ soner tilltala hvarandra för erhålna sår： duo vel plures homines invicem agunt de vulneribus mutuo acceptis．M．9：$ו$ ． －Delas，dep．tvista inbördes：inter se litigare．d．vit，M．31：3．d．saman，世．12：1．＊

Diki（lyki），n．dike：fossa，incile．V． 4，18：pr．＊4

Diur，n．villdjur：fera．Kk．7．freller man d．mapan，sc．feram antea ab alio excitatam．V．8：ı．＊4

Domber，m．1）dom：indicium，sen－ tentia．layhmans d．，Kk．20．reptir－mi， P．4：pr．utun dom ok skiel，D．8： 2. 2）domsrätt：iurisdictio．מacn biskups dom haver，Kk．20．＊
Domi，m．1）i．q．domber 1．Kk．19：3． 2）i．q．domber 2．manni doma $i$ hen－ der setia，P．1：pr．＊5
Drap，n．drip：caedes，homicidium． E．6：pr．Cfr．Dulä－，Düps drap．＊

Driva，v．a．drifva，nödga：compel－ lere，cogere．V．10．not．37．＊4

Dropar rum，druprum，n．（vide ÖGL） V．1．${ }^{*} 2$（drups rum）

Draghu，v．a．draga：trahere．Kg． 10. ＊（lraghai）

Drenger，m．（vide öGL．）Vide Le－ ghudrenger．

Drepa，v．a．dräpa：occidere．d．an－ nan til arfs，E．13：5．＊

Drret，f．？（vide UpIL．）Vide Bo－， Nota dret．＊5

Dul，n．（vide VML．sub 2．）d．stan－ de for dü̈rum，Ф．4：3．＊5

Dula drap，n．dulgadråpsböter，som erlades af skeppslaget：mulcta homici－ dii cuius auctor latet，regioni skij，－
nöti dictae imposita．M．5：ı．＊5（dulgha drap）

Dyghn，n．dygn：dies civilis，dies cum nocte．Vide Samdyghnis．${ }_{2}$（döghn）

Dylia，v．a．1）neka，förneka：nega－ re，infitiari．M．1：pr；4：pr；V．7，8：3； 14：3；23：ı；24：pr．not． 1 6．d．gaeld， $\boldsymbol{\text { E．}}$ 14：3．2）（vide UpIL sub 2．）an（sc． arvi）dult（sup．）giter，p．4：3．d．maд ефе，V．6：ı．d．тeд 力rim mannum，м． 28：pr；V．5： 1 ；21，29：pr．d．map sax manna epe，Кр．4．d．map sax man－ num，Кр．1．not．17．d．math tolf man－ na eøе，Kk．17：pr；E．1：ı；V．8：3；！， 11： $1 ; 14$ ：pr．d．max tolf mannum，$V$ ． 21，22：pr；23：ı；24：pr；1．2．d．meฎ fiughurtan manna epe，Kk．17：pr．not． 10；Kg．2：pr；M．4：pr；38；Kp．1；V． 14： 3

Dyngia，f．（egentligen hög：proprie acervus；Isl．dýngia，Dan．dynge）dyng－ hög：fimetum．ligger d．inne，si ster－ quilinium intactum maneat，non vero in agros elatum sit．J．11： 2.

Dyp（pro diup），n．（vide ÖGL）V． 14：．．＊2（diup）

Dyr，adj．dyr：caras，qui care con－ stat．dyrra（compar．）at galdum， $\mathbf{V}$ ． 24：1．halvu dyrae v．dyri（cfr．UpIL．et VML），Kg．10；Ж．2：${ }^{\text {；}}$ M．2：pr；20．＊5

Dyr，n．pl．dörr：ianua．Vide Kyrkiu－， Sanghus dyr．

Dys（ pl ．dyssiar v. dyssiur），？dös，$^{2}$ trafve：acervus frumenti．rypia pre dys－ siar，d．ä．en åker，på hvilken kunna skördas tre trafvar säd：excolere a－ grum，ex quo percipi possunt tres acervi frumenti．V．15．＊3

Döps drap，n．dråp：caedes，homici－ dium．Kg．10．＊4

## E．

$\boldsymbol{E}$ ，vide $\boldsymbol{E}$ ．
Eghandi，m．（part．ab agha）egare：
dominus rei．V．6．Cfr．Iort－，Malse－ ghandi．＊（aghande）

Eghen skogher，m．egen skog：pro－ pria silva．e．byamanna ）（ almennun－ ger，V．14： 2.

Elder，m．eld：ignis．A．13：pr．Cfr． Vapa elder．＊
En，ein，1）num．en：unus．ein ma－ ךer，Æ．8：pr．ena bot，Kk．17：1．2） adj．ensam：solus．han ein，Kk．1：pr．＊

Enfalder，adj．enkel：simplex．enfalt hor，vide Hor．＊4

Enka，adj．indecl．（vide VGL）e．man， Kk．2：ı．＊3

Ensak（ensak），f．ensak：molcta， quae uni tantum cedit．konungs e．，Kk． 21：2；M．5：pr；p．14：．

Ensamin（enzamin），adj．ensam：so－ lus．Kk．7．＊（ensoman）

Enskylt，adv．enskildt：privatim．Kk． 2：pr．not． 39.

Enunga，adj．indecl．ende：unicus． e．biskups bot，Kk．17：ו．not．15．＊5 （enonga）

Eמa man，m．pl．（vide VML）f．7： 3．＊5（eps men）

Eמar taki，m．（vide ÖGL）D．7：2．＊5
EDer，m．ed：iuramentum．binमа e刀， р．7：，，3．i eдpum standa ）（ vitni bara （cfr．VML．），1．10：ı．fallas at epe，Kk． 15：pr．dylia maj eमpe，vide Dylia． sax mannae．，vide Dylia，Vita，Var－ ia．atta fasta e．，¢．7：ı；8：pr．tolf manna e．，vide Dylia，Vria．havi vitsorд map tvaggia manna vitnum ok tolf manna epe，vide Vitsorp．fiu－ ghurtan manna e．，V．19：ı；Р．7：ı；8： pr．cfr．Dylia，Vita，Varia．varia maj fapernis vitu sinni fiughurtan mama eде，varia sik maj fiughurtan дagna epe，vide Varia．havi vitsor力 maд tvem vitnum ok fiughurtan manna epe v．maj tvem vitnum ok fullum（i．e． fiughurtan manna）epe，vide Vitsorp． Cfr．Atergangs－，Men－，Vaдa eper．

ED rikia，m．$?$ vocabulum mihi inco－ gnitum ac forte corraptum，caius loco cod．B habet eppiti．Kk．19：pr．

Ensorp，n．（vide VML．）skil 万em um e．，d．ä．om den ed som skall gås：de ioramento dando．P．7：2．＊5

Epsöra mal，n．（vide SML＿）Kg．1：pr． ＊4（epsöris mal）

Ensöris ratter，m．straff för edsö－ resbrott：poena violationis iuramenti re－ gii．$i$－tinum，＂quando ius de violato iuramento regio dicendum est，＂ut re－ cte vertit Locc．Kg．6：pr．

EDsört，adj．n．（vide VGL．）Æ．16：ı．＊5
Epviti，n．（vide UplL．）Kk．19：pr．not． 36．＊4

## F．

Fa，v．a．1）fả：accipere．fa fasta， vide Fastar．2）gifva，lemna：dare， tradere．Kk．9；12：pr； $\mathbb{\text { E．．6：ı．fa fram，}}$ M．1：pr．fa apter，M．17．fae hamum annan（sc．hest）ater，d．ä．i stället： alium equum loco laesi ei tradito．M．1： 4．cfr．Ater fa．3）（vide VGL sub 6．）far afrökis（pro－kias）tak 力era，V．16：ו．＊

Faler，adj．fal：venalis．lata iorฎ fa－ la，J．1．＊4

Fall，n．1）fall，händelse：casus，e－ ventus．Vide For－，Nö̈fall．ㄹ）för－ summelse：neglectus．Vide Fylgher， Garpa－，Massu－，Vazlu－，ping fall．＊

Falla，v．n．1）（vide UplL．sub 3．）$f$ ． at eppe，Kg．e：pr．helder an han fallin varper（sc．at laghum），D．14：pr．Cfr． Minnung．2）försummas（om något som skall göras）：negligi（cfr．Falla）．vaz－ lur falla，Kg．10．Cfr．Ofallin．3）（vi－ de UpIL．sub 4．）刀an ar fallin，Kg． 6：ı；Æ．16：ı．fallin at iarni，Æ．16：pr． not．86．falder מan sum ranit vitis，M． 17．${ }^{*}$

Famn，m．（vide ÖGL）V．3．halver f．， V．5：pr．＊5

Fang，n．fång，fảende：acceptio．Vide Aterfang．＊

Fanga，v．a．（vide UplL）M．17．var－ かa fangin，M．33．＊

Fangaman，m．（vide UplLu）gripa til －ns，M．29．＊5

Fara，v．n．1）fara，gå：proficisci， ire．f．af garpi，Kk．2l：2．f．utlendis， F．16：ו．not．5．mapp skipi f．，V．14：ı． f．yvir marki i tomptum \＆c．，transgredi iustos fines．V．1，3．fra（sc．alghi）f．， d．ä．öfvergifva den jagade älgen：de－ serere vestigia excitatae alcis．V．8：ı． f．i kulfiski vatnum annars，V．14：pr． f．a skogh annars，V．13：pr，ı．f．ial－ mannung（cfr．UplLe），V．16：ו．f．mep rettum sakum，Kk．15：2．Cfr．Forfa－ ras．2）flytta：migrare．f．af ior力，J． 11：pr．3）v．a．（vide UpiL．sub 3．）$f$ ． skogh，V．7．＊

Farkoster，m．farkost，fartyg ：navi－ gium．V．24：2．nott．21，23．＊5

Fasta，f．（vide VGL sub 2．）forhelgh aller f．，vide For haelgh．Cfr．Gen fa－ sta

Fasta，v．n．（vide ÖGL）Kk．15：pr．＊ Fastar，m．pl．（vide UplL．））（vitni， Kk．14．vari frer $f$ ．wit，sc．in dona－ tione．Ibid．ior力 ater köpa map fa－ stum，J．7．מrat（sc．skifti）ar map fa－ stum giort，J．8：pr．f．givas ok takas fore kyrkiu sokn，J．4．fa，hava fa－ sta，de emtore，J．6．bolagh leggia maj atta fastum，压．7：2；J．13：pr． atta f．skulu vita \＆c．，aptir py atta f．vitni bara，J．13：pr．vari prer atta f．vit，sc．cum res deponuntur vel de－ positae recipiuntur．Ibid．§．ı．lagha köp göra map atta fastum ok siex skyl－ dasta manna vitnum，J．4．atta fastar varu gifnir aller taknir，מatta fik iak maj atta fastum ok vitnismaen vi万 varu，Р．8：ı．bare ater gift sina til skiftis maŋ svornum epe atta fasta， F．．8：2．vita map fastum，vide Vita．
vita drap sat ok böt maゐ atta fastum ok forskilamannum, M. 26. atta fasta eper, Р.7:ı; 8: pr. f. bara (vitu ok) vitni, A.. 2: pr; J.9. ai ma fasta up a düban man füra, ©.8:1. *5.

Faster, adj. fast: firmus. pat fast sitter viß lik, res cadaveri adhaerentes. M. 37: pr. Cfr. Aker-, Bolfaster. ${ }^{*}$

Fastre ganger (pro fastu ganger), m. (vide UplL.) J. 11 : pr. *3

Fatugher, adj. fattig: pauper. J. 3; Kр. 7. * (fatöker)

Faper, m. fader: pater. Vide Barnafuper. *

Fia fiski, f. vocabulum mihi incognitum ac forte corruptum, cuius loco cod. B habet stralfiski. V. 14: pr.

Fiōermaningi, m. (vide VML) M. 38. ${ }^{5}$ (fiurmanninger)

Fisker (acc. pl. -ka v. -kia), m. fisk: piscis. V. 14: 3. Cfr. Smafisker. *5

Fiski, f. fiske: piscatio. Cfr. Fia-, Laxa-, Stralfiski. *5

Fiskia hus, n. fiskhus, fiskarkoja der fisk insaltas och förvaras, eller tilläfventyrs en byggnad i vattnet, der lefvande fisk hálles instängd: tugurium piscatorium, ubi pisces sale condiuntur et adservantur; vel forte saeptum in aqua structum, quo vivi includuntur pisces. V. 14: 3.

Fiskevatn, n. fiskevatten: fluvius $\mathbf{v}$. lacus piscosus. V. 14: pr. Cfr. Kulfiski vatn. *5

Fiughurtan, num. fjorton: quattuordecim. M. 29. not. 91. Cfr. Eper. *4 (fiurtan)

Fiurir, num. fyra: quattuor. acc. m. fira, V. 15. *

Fial, f. (vide ÖGL) V. 6: pr. *5
Fiarpunger, m. fjerdedelen af ett skeppslag: quadrans territorii skip dicti. Kg. 7. * (fiorמunger)

Fiet, n. 1) fjät, spår: vestigium. V. 8: 1. aftir -ti ganga, ibid. 2) fot
(mått): pes (mensura). V. 3, 〕. pr. 3) steg: passus, gradus. Ita h. v, ni fallor, explicanda est Kg . 10, ubi verba $i$ sama -tum indicare videntur mulctam in eo casu iisdem passibus esse augendam, quibus crescit mulcta eorum, qui ministrum regis adgrediuntur, at l. c. in antecedentibus dictum est. * (fat)

Flat kiol, m. flatt land eller sjö, på höjden af en bergsrygg: planum vel lacus in summo iugo montis. Ita quoque Ver. explicat h. v. f. bapi land ok vatn )( sio liper, a liper et allar tilhellur, V. 14: 2.

Flokker, m. flock, sällskap: coetas hominum, caterva. Vide Frenda fokker.

Flytu, v. n. flyta: natare. Vide Siunka. *4

Flytia, v. a. föra: ferre. f. ep, gå ed: iuramentum dare (cfr.0̈GL.). P. 7: .. *5

Folk, n. folk, menniskor: homines. Kk. 12: pr.

Folkvakn, n. stridsvapen: arma bellica. स. 14: 2. frem f., sc. sverp aller oxe (quae loco iam citato appellantur hugvakn), iarnhatter, skiolder, brynia aller musa (quae omnia illo loco comprehenduntur nomine lifvakn), bughi map prim tylftum arva, p.14: 3. Cfr. SML. h. v. *4 (folkvapn)

Fontkar, n. dopfunt: baptisterium. Kk. 21: 3. *3

Fore, for, fivi (fora, Kg. 6: ।. föra, T. 16: pr.), præp. c. dat. v. acc. 1) framför (ställe: : pro, ante (locum). f. landi sinu, V. 14: ו. f. garpi aller kyrkiu, M. 19. Dar norpan f., Kg. 7. f. vastan \&c., Ф. 15. boas f. (cfr. VML), vide Boa 1. 2) inför: coram. f. konungs ara, Kg. 6: ı. f. (Bingi aller) kyrkiu sokn, Æ. 1: ?; J. 4. \&cc. 3) såsom: pro, ut. f. tipaköp, offermala, skapa gald, lepungs lama, Kk. 8, 10,

19：5．not． 60 ；Kg．7．f．ensal sina，Kk． 1：2．4）adverbialiter，tillstädes，när－ varande：praesto，praesens．an ai ar hely $f$ ．（cfr．UpiL．sub 12．），D．7：3．stan－ de f．map laghum，M．17．stande f．map fiughurtan manna epe，M．31：4．

Fore laggia，v．a．förelägga：praefi－ nire．f．strmpnudagh，J．9．＊5

Forfal，n．förfall，hinder：impedimen－
 vara $i$－llum，M．๒9．＊

Forfaras，v．dep．förgås，omkomma： perire．A．．13：pr．${ }^{*}{ }_{2}$（firifaras）

Forganga，v．n．gá i en annans gård och göra utmätning：domicilium alius adire，bona non ultro solventis capi－ enda aestimandi caussa． p .14 ：pr．，ubi alter codex habet fore garp ganga； cfr．p．9：pr．＊4

Forgerning，f．（vide ÖGL）M．ind． 27．＊5

Forgöra，v．a．c．dat．（vide UpIL． sub 1．）f．frö sinu，V．11：1．＊（firi giora）

For helgh，f．（vide VGL）f．aller fasta，Æ．16：ו．＊＇

Forlöpa，v．a．c．dat．（vide VML．） f．frizi sinum，Kg．10．＊5

Forman，m．（vide UplL．）kyrkiunna $f$ ．дan biskups dom haver，Kk． 20. utan－ns vilia，d．ä．förmannens för notlaget：sine consensu rectoris pisca－ torum．V．14：4．＊4

Forn，adj．gammal：antiquus．f．by ）（ nytakin，V．1s：pr．fałerne fornt ok gamalt，J．I4：ı．sum gamalt ok fornt haver varit，ut pristinus fuit mos．Kg． 11：pr．＊

Forseaman，m．föreståndare，förman： moderator，rector．V．14： 4.

Forskila man，m．pl．i．q．fastar，q． vide．Cfr．SML．h．v．${ }_{4}$

Fortaka，v．a．（vide UpIL．sub 2．） V．15．＊4

Fra，adv．1）bort：hinc，aliorsum．$f$ ．
fara，V．8：ı．2）borta：alibi．er han f．，si absit．Ibid．＊4（fran）

Fram，adv．fram：in medium，ad lo－ cum \＆c．f．um lugh aru，utöfver eller utom lagarne：supra v．extra leges，$i$ ． e．iniuste（cfr．um fram login，Knytl． S．cap．24．）．Kk．15：2．＊

Framfrert，f．framresa：iter adveni－ entis ad locum，processio．）（ aterfar力， Kg． 10.

Fram halda，v．a．c．dat．v．acc．1） （vide UpiL．）P．6：ı．＇2）bevisa：proba－ re．haldi fram ontum sinum，probato ea quae dixit．M．7：pr．${ }^{* 5}$

Fram koma，1）v．n．framkomma， tillstädeskomma：advenire．J．14：pr．2） v．a．c．dat．framskaffa：producere，cu－ rare ut alius adveniat．komi fram fan－ gamanni v．hemulsmanni sinum，M． 29. not．91；V．7．＊4

Frammi（framma），adv．framme： praesto．A．12：3；P．7：2．＊

Fredagher，m．fredag：dies Veneris． ai ma e刀 um f．flytia，die Veneris ne dator iuramentum，quoniam nempe die－ bus Veneris ieiunium servat ecclesia Romano－Catholica．P．7：ו．coll．E．16：ı． ＊ 4 （freadagher）

Frille barn（pro trillu barn），n．（vide UpIL．）E．14：2．＊

Frïß bot，f．böter för（hem）fridsbrott： mulcta violatae pacis（domesticae）．M． 6：pr．＊5（frither bot）

Fribbrut，n．1）（vide VGL．）Kk．21：5． 2）（vide UplL sub ©．）かretta f．taker konunger，Kk．21：2．f．halvu höghra \＆c，sc．mulcta homicidii；neque enim， quantum equidem intelligo，hoc perplexo loco aliud significare potest $h$ ．$v$ ．，nec ab hac mulcta revera diversa est illa octoginta marcarum mulcta，quae in proxime antecedentibus errato quodam， ut videtur，soli adsignatur privato a－ ctori．M．21．coll．cap．2：pr．＊4

Friper，m．1）fred，lugn：pax，tran－
quillitas. bryta friz a manni, Kg. 10. biorn \&c. havi frit $i$ angum staj, $\mathbf{V}$. 8: 3. 2) större frid, medgifven åt vissa ställen, tider eller personer: insignis pax, certis locis, temporibus vel hominibus concessa. A1.2: $;$ M. 14: pr. bryta frī, Kk. $91: 2,5$. konumgs ara f., Kg. 10. מe aru $i$ fyratighi v . attatighi marka frīi, d. ä. för fredsbrott bötes 40 eller 80 marker: ob pacem eorum violatam XL v. LXXX marcarum mulcta penditor. P. 4: pr, i. Cfr. Kyrkine, Snakkiu-, Dings-, Olfrizer. 3) (vide ÖGL sub 3.) D. 14: pr. f. i soknum, bryta frit, ibid. Cfr. An-, Inla-, Var frizer.

Frij vakn, n. vapen, som under fredstid ej fẩ bäras: arma pacis tempore non portanda. Ih. vertit: "arma domi et sub pace portanda, qualia fere forenses conventus et templa frequentantes portabant, donec lege publica cautum fuit ut inermes venirent;" Locc. vero: "arma pacifica." p. 14: 3 .

Frukt, f. frukt: fractus. Præf.
Frals, adj. fri (för skatter m. m.): liber, immunis (a publicis oneribus). Kg. 11: pr. fult ok freelst fore utskyldum, Kk. 2: pr. *

Frenda flokker, m. (vide UpIL) Æ. 2: pr. not. 3 g. *4

Frenda skokker, m. i. q. frenda flokker. ※. 2: pr.

Fransami, f. skyldskap: cognatio. hvar sum fyrst er if. )( faper et broあer, i. e. cognatus in secundo gradu lineae inaequalis, ut patruus vel fratris filius. M. 38. *3

Fransemis spial, n. (vide SML) Kk. 15: pr, 2. *5

Frastning, f. frestande, försökande (af färreatur som man köpt eller tillskiftat sig): exploratio, tentatio (pecoris emti vel permutatione accepti). Kp. ind. 3. *1

Frö, n. frö, utsäde: semen; sementis. V.11: ı.

Frökorn, n. säd till utsäde: frumentum seminale. 1. 14: pr.

Fugl, m. fågel: avis. Kk. 7. *4
Fughla gildri, n. giller för fâglár: pedica avibus posita. V. B: 3.

Fulder, adj. 1) (vide UpIL sub 1.) pe namd skal ful vara, d. ä. fulltalig: nemda plena esto respectu numeri virorum quibus constat. A. 16: ו. pat skal fult ok fralst vara, allitt., immune omnino esto. Kk. 2: pr. Cfr. Gceld, Hemsokn, Kyrkiu frīer, Sar, Öre. Fult, n. absolute (vide UpIL.). f. göra v. giva, Kk. 10; J. 5. 2) falld i rätegång: condemnatus (cfr. VGL sub 3.). sva sum fore iarni vurpe ful (pro fulder), E. 16: pr. *

Fulgrerpa bönder, fulgardis bönder, m. pl. bönder som erlägga full skatt: praediorum domini plenum vectigal pendentes. Kk. 1: 3 . coll. Kg. 7.

Fulstre, n. fullsår: plenum vulnas. )( blopleti, M. 1:pr. *

Fultipa, adj. (Isl. fulltida) mogande, till mogen ålder kommen: adultus. $f$. man )( óvormaghi, M. «: pr.

Fylgha, fylghia, v. a. c. dat. v. acc. 1) följa, efterfölja: sequi. minung skal markia (v. -kium) f., i. e. deficientibus limitibus valeto. V. 13:3. थ) följa, lyda: obseqni. f. laghum, V. 1. 3) medfölja: sequi, comitari Kk. 12: 2; Kg. 10, 11: pr; ©. 4: ו. henni -gher koster aller klapi, vestimenta \&c. secum fert. ※. 14:pr. havi מan vitsorฎ sum vitni -gher, M. 9: ı. annar-yher döpum, havi дап vitsorд döдит -gher, d. ä. förer talan angående dråp eller plundring af lik: agit de homicidio vel mortui hominis spoliatione. M. 9: pr; 20. 4) hålla med: stare, facere cum aliquo. pran a vitsorฎ pre fylgha, Kk. 14. * (fylghia)

Fylghi（fylgha），n．1）följe，medföl－ je：comitatus．P．4：ı．2）biträde：auxi－ linm．Kk．15：3．＊5

Fylghe fal，n．underlatenhet eller vägrande att följa med den som man borde átfölja：negligentia vel contuma－ cia eius，qui non comitatur eum，quem comitari oportet．p．f：ı．

Fylla，v．a．1）fylla：explere．מat （sc．yrknaдa fa）sałul ok sila－ler（cfr． UplL．v．sila fylli），V．23：ı．2）fullgö－ ra：perficere，peragere．f．（vaßa）e力，玉． $14:$ pr；M．4：5；V．7．f．lagh，M． 11 ． f．byrp sina，bekräfta det allagda vit－ nesmalet med ed：prolatum testimoni－ um dato iureiurando complere．p．10： pr．3）（fullt）bevisa：（plene）probare． f．vaдa maд vitnum，M．3：pr．fylli aptir mreß fiughurtan manna eम刀，Ж． 13：7．f．til mans ma力 tvaggia man－ na vitni ok fughurtan manna epe， M．17．＊5
$\boldsymbol{F r}$, n．1）fä，fäkreatur：pecus．Kр． 3．2）（vide UplL．sub 2．）．Kp．\％．givi ut fa מrat han tok，d．ä．böter som han emottagit：mulctam acceptam reddito． Kk．15：3．Cfr．Piufstolin；Lakaris－， Vabfa．＊

Faböter，f．pl．böter：mulcta．p．3： 1．＊5

Fagarper，m．fägård，ladugård：area pecuaria．M．6：3．＊2（fea garper）

Falla（pres．ind．pass．falz），v．a．1） （vide ÖGL．sub 1．）f．diur，V．8：．．乌） försumma（nagot som skall göras）：neg－ ligere．f．aku，bygning，skat，skiuta－ garø，Kk．1：2；2：ı；Kg．7，1I：pr．f．di－ ki，broar，fariur，försumma att gräfva dike \＆c．：negligere incile fodendum \＆c． $\mathbf{V} .4,18: \mathrm{pr}$, 2．epar verin faldir，iura－ menta praetermissa esse censentor． $\mathbf{p}$ ． 8：pr．Cfr．Nijer falla．3）（vide VGL． sub 2．）nempd feller，vide Nampd． tolf man falla man，vide Tolf．－las at hormalum，Kk．15：pr．－las til hun－
draßa marker，平．6：pr．4）fallas（vide UplL．sub 4．）．f．at eøe，Kk．15：pr， 2 ； V．7；p．5．＊

Fremptandi，num．femtonde：decimus quintus．Kk．7．not．6．${ }^{*}$ I

Faria，f．（vide UpILL）V．18：2．＊3
Fart，f．färd，resa：iter．Vide $A$－， Ater－，Biskups－，Fram－，Skiuta farд． ＊（frerd）

Fast，f．fästning，trolofning：sponsa－ lia．sitia i fastum ）（ $i$ brupbrenki，sä－ ges om brud，som ännu icke gatt i brudstolen：dicitur de sponsa quae，nu－ ptui collocanda，nondum sellam genia－ lem occupavit．E．ㅇ：ו．Cfr．VML．Ad－ denda pag．357．＊3

Fasta，v．a．1）fästa，trolofva sig med：sibi despondere．$f$ ．sik kunu，Kk． 15：ı．fastekona дan laghlika var fast， E．2：pr．2）utfästa：（firmiter）promit－ tere．vil ai f．（sc．faboter），Р．3：ı；4： pr．f．）（ rat göra，p．9：pr．

Fasta，f．utfästelse，löfte（om böters erläggande）：promissio（mulctae）．kreev－ ia v．beम̈as fastia（pro－tu），p．3：ı； 4：pr．＊

Fresta maд̉er，m．fästeman：sponsus．压．2：1．＊3

Fäperne，n．fädernejord：fundus pa－ ternus．f．fornt ok gamalt，J．14：ו．＊

Föl，n．föl：pullus equinus．Vide $\boldsymbol{S u}$－ mar föl．＊4（fyll）

För，adj．duglig，i stånd：vegetus， bene comparatus．Vide $\boldsymbol{O}$－，Valfir．＊

För，conj．förr àn：antequam．V．14： 4．${ }^{*}$（fyr）

Föra，v．a．1）föra：vehere，ducere． $f$ ．ovormagha af arvi bole，Æ．7：ו．f． giptur i giptu，genom nytt giftes inga－ ende sammanblanda den till de särskilda giftena hörande egendom：novis nuptiis confectis bona ad diversa coniagia per－ tinentia commiscere．Ibid．pr．f．ping at manni，p．ind．4．coll．textu cap．$f$ ． fasta up a döдan man，p．8：ı．Cfr．Af
föra. 2) framföra, göra: ferre, facere. f. e力, Р. 7: 2; 8: pr. f. lagh, Р. 14: pr. *

Förra, conj. förr än: antequam. $\mathbb{E}$. 14:3. * (fyrra)

Försl, f. försel, fora: vectura. komungs -lar, Kg. 11: pr. *3

Första, adv. först: primum. Р.6: 1. *4 (fyrsta)

## G.

Galbenker, m. en bänk framför bordsändan längst inne $i$ rummet: scamnum ante mensam positum, in interiori cubiculi parte. M. 6: 2 . Eodem nomine Ostrogoti, teste Ih., designant princeps sedile in cubiculo; at Vestrogoti, scamnum ante mensam positum; galbänk vero dici pro gafvelbïnk uno ore adfirmant interpretes, ut adeo h. v., secundum Ih, proprie significet "scamnum ad interiorem domi parietem," a gafvel, 'frons aedificii, vel summitas, fastigium eins. ${ }^{n}$

Galin, adj. galen, vansinnig: furiosus. M. $2: 1$, 2. *4

Gumal, adj. gammal: antiquus. hevat sum -lt ar, i. e. gamul byrp, ut in antecedentibus exprimitur, )( aflung, Kk. 14. *3

Ganga (præs. ganger v. gar), 1) v. n. gå: ire. g. a gengaerp, P.14:4. af g., vide Af 2. ganga pe (sc. tolf meen) ai map landboa, J. l‥ skapi gar a land, skupi gilk af diki, skapi gar gönum (sc. garp), Kg. 8; V. 4, 5: ו. iulafriper \&c.-ger in v. ut, Р. 14: pr. nüpsyn -ger a, Kp. 4. Cfr. Ater-, For-, Til-, Vỉ-, Undun ganga; Um ga. 2) v. a. (vide UpILL sub 3.) g. minung; J. 1€. vil g. (sc. fasta ep aller mimung) mera, i. e. de maiori praedio. J. 17. *

Gunga, f. gång: itus. Vide A ganga. *5

Gang dagher, m. gångdag; så kallades vissa böndagar, dă processioner anställdes omkring gårdarne med kors, vigvatten och helgonbilder samt under böners läsande: ambarvalia, dies rogationum v. litaniarum; proprie dies circuitus; ita appellabantur certi dies, quibus villas suas circumiverunt veteres, cruces, aquam consecratam ac imagines sanctorum ferentes precesque recitantes. litli g., lille gångdagen, en ensam dylik böndag som firades den 2j:te April, och kallades så till skilnad frán de gaingdagar, som firades $\mathbf{i}$ sjette veckan efter påsk och börjades med bönsöndagen: dies rogationum minor; ita appellabatur dies XXV Aprilis (Isl. gagndagr himn eini); tres vero dies rogationum, incipientes a dominica Rogate, celebrabantur in septimana sexta post pascha (Isl. gagndagavika; Germ. Vetwoche, kreutzwoche). 1. $14: \mathrm{pr}$. Cfr. Arnesen, 1sl. Rettergang, pag. 87, 88; Maltaus, Jahrzeitbuch der Deutschen des Mittelalters, p. 245-2.27.

Ganger, m. i. q. ganga. Vide Fa-sta-, İn-, Utyanyer. *5

Garıa, vide Göra.
Garpa fal, n. (vide UpIL) V.ind. 5. *'í
Garper (gen. gars, Kp. 7.), m. 1) gärdsgard: saepes. V. 5, 9, 19: pr. lagha g., V. 5: pr. 2) inhägnad plats: locus circumsaeptus. Vide Bislin-, Fre, Humbla-, Kyrkiur, Laxa-, Tungarper. 3) (vide VGL. sub 3.) Kk. 10, $1 \cdots$ : pr; ¢! 2; Kg. 10; A. 14: pr; Kp. 3. nötahus $\boldsymbol{i}$-pi, М. 6: 2. fore -pi, Ј. 9; р. э, 7: pr. hest \&c. liem föra fore gar力 (sc. eghandans), V.6:pr. ganga v. ping kalla fore garp mans, §. 2, 4: pr. Cfr. Man-, Presta garper.

Gen, f. egentligen möte: proprie occursus. Inde 1) i gen, emot: contra. M. !4. '2) abiecta præp. $i$, præp. c. dat. a) emot, inemot (viss tid): ante, prope
(tempus). g. iulum, V. 15. b) (stridande) emot: contra. bryta g. kyrkiu, M. 33. *

Gen fasta (pl. -ter pro -tur), f. (vide UplL.) 1. 7: ; ; : : pr. *5

Geugrert, f. sammanskott af lifsmedel till konungens länsman, samt det af honom, då detta sammanskott gjordes, hållna gästabud: commeatus qui exactori regio adferebatur, et convivium quod, cum hoc fieret, ab illo celebrabatur. ganga obupin a konungs mans g., P. $1:$ : 4. Cfr. Vazla. *4

Geta haptur, f. pl. inrättning hvarigenom get, dâ hon gảr ute pà marken, hindras att göra skada: instrumentum caprae pascenti adnexum, quo illa a damno dando impediatur. V. 6:pr.

Giftumaper, m. (vide VGL.) E. ㄹ: ו. * (giptamaper)

Gilder, adj. 1) gällande, gillig: valens, ratus. Kk. 14; J. 4, 1:1: ı. 2) i godt stånd (om gärdsgård): rite exstructus (de saepe). V. 5: pr. 3) för hvilken skall bötas: pro quo mulcta penditur. Vide Ogilder. *

Gildri, n. giller: pedica, decipula. V. 8: pr, 3. Cfr. Fughla gildri. *5

Gipta, f. 1) gifte, äktenskap: nuptiae, coniugium. a g. ganga, 太.8: ו. föra giptur $i$ giptu, vide Föra 1. 2) arrende af jord: locatio conductio fundi. J. ind. ו. . coll. UplLL J. ind. 12,13 . *

Giptamal, n. (vide UplL. sub I.) -lum rapu (cfr. VGL.), A. I: pr. *4

Gipter, adj. gift: matrimonio iunctus. -tur, pl. pro -tir, Kk. 6: ו. Cfr. Ogipter. * (gifter)

Gita (impf. conj. gate), v. a. gitta, kunna, förma: posse. g. dult, vide Dylia. g. ep fylt, V. 7. g. bots firi, vide Boa 1. hear pe gita, p. is: pr. hatter aller huva giter hult (sc. sar), M.9: . מar sum ai giter bro varit, V.18:2. * Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

Giva, v. a. gifva: dare. g. מokka orp, M. 7: pr. g. manni sak, vide Sak. g. fasta, vide Fastur. *

Gops (gooz, gö̈zz), n. gods: bona (cfr. SML.). Kk. 5: ı; 14; M. $\mathbf{5}$ : ı. Cfr. Barna gops.

Gopvili, m. samtycke: consensus. utan -lia mans; Kk. 14; V. 15. * (godvili)

Graf, f. grop: fossa. )( diki, V. 18 : pr. ${ }^{* 5}$

Grami, m. granne: vicinus (cfr. ÖGL). Vide Nagranni.

Graskin, n. gråverk, ekorreskinn: pellis sciuri. Kk. 7. ${ }^{* 3}$

Grava, v. a. gräfva: fodere. -vi siמan (sc. diki), V.4. * (grava)

Grava bakki, m. (vide UpIL.) дe a g. varu, d. ä. de som voro närvarande vid den dödes begrafning: ii qui aderant cum sepeliretur mortuus homo. A. 13: 4. *3

Gripa, v. a. g. til (vide UpIL). g.t. talu, 1. 6: ı. not.83. g. t. fangamans, M. 29. *

Güssivalagh spirel (guzevelagh spial), n. (vide UpIL.) Kk. 15: pr. *4

Gußslikami, m. (vide UplL.) taka g., Kk. 10, 21: 1. *5

Gaf, f. gåfva: donum. lagha g., Kk. 14. Cfr. Hindradays gif.

Gaeld (giald), n. 1) betalning, ersättning: solutio, compensatio. krrevia g.,
 ligyi i fullum-dum, de pecore occiso vel vulnerato, M. 1: 4. Cfr. Skuba greld. 2) gäld, skuld: aes alienum, debitum. gelda g., Kk. 5: ı. 3) böter: mulcta. M. 23. attatighi v. hundraßa marka g., M. ind. 21,23 . dyrri at -dum, V. $\underline{1: 1}$. geeldi ater map lagha -dum, M. 30. greldi halvum -dum, liggi i halvam -dım, M. 2: pr, 1. Cfr. Mangald. *

Geeldu (impf. galt, part. pass. gul(lin), v. a. 1) erlägga, betala, ersätta:
pendere，solvere，rependere．Kр．6； $\mathbf{~ P}$ ． 2，8：1；9：pr．gald aru guldin，Kk．5：ı． vita guldit，Р．8：ı．klokku apter g．， Kk．6：3．Cfr．Ater gaelda．2）böta： mulctam solvere．g．famtan marker， M．38．g．bot，V．7．－di halvum gal－ dum，M．2：pr．3）mista för begånget brott：ob commissum crimen perdere． g．lif（sit），A．．6：pr；M．15：ı．4）gälla （i värde）：valere（certo pretio）．sva my－ kit дe（sc．siu marker vaghnar）galda （cfr．Mark），M． 38.

Garning，f．（vide ÖGL．sub 2．）Vide Mlgrernings man．＊

Garฎ，f．1）görande：factio．Vide Upyar力．2）（vide ÖGL sub 2．）E．16：ו． 3）utskyld，gärd：tributum，vectigal．Vi－ de Gen－，Skiuta－，Utgarp；Fullgarpa bönder．＊

Garpa，v．a．gärda，bygga gärds－ gård：saepire．gar力 ater g．，V．19：pr．＊

Gaster，m．gäst：hospes． $\mathbb{E} .2: 1$ ；M． 6： 1.

Göma，v．a．bevara，taga vara pá： conservare．Kk．6： $\mathbf{2}$ ；M．38．＊

Gönum，præp．c．acc．genom：per． almanna lep maд skipi fara g．at， V．14：．．＊（ginum）

Gör，adj．（part．pass．a göra）gjord， fullbordad：factus，perfectus．g．man ）（ ovormaghi，mogande man：vir adultus （cfr．at sar gör，VGL v．gara 1）． M． 21.

Gorra（part．pass．gör，Æ．2：ı．acc． göran，Kk．19：pr．not．37．f．garva（Isl． görvu），M．7：pr．），v．a．1）göra：face－ re．gör eper，Kk．19：pr．not．37．g．
 af nyu aker aller ang（cfr．SML $\mathbf{v}$ ． up göra），V．15．gör han up pe ior力 ）（ lagger ater，J．11：ו．Cfr．Forgöra． 2）gifva，erlägga：dare，pendere．$g$ ． skat，skin \＆cc．Kg．7．göri fram hap－ slo，Kk．21：4．g．skiut，lemna hästar： praebere equos．Kg．11：pr．＊（giora）

## H．

Ha bandi，m．（v．－da，f．₹）i．q．hal－ da（vide VGL）．V．6：pr．Locc．，Ver．et Ih．credunt h．v．proprie significare vin－ culum，quo scalmo alligatur remas，a har，scalmus；quod tamen dubium mihi videtur．Secundum BH．Isl．háband de－ notat＂vinculum nervos poplitis（hisi－ nar）adstringens，＂hábenda vero＂con－ stringere nervos poplitis，ut oves，usu pedis fere amisso，aufugere nequeant ${ }^{n}$

Haf，n．haf：mare．Kg．7；V．14：ı．＊4
Haghi，m．hage：pascuum consae－ ptam．V．13：3．Cfr．UpiL．Addenda pag． 454．Cfr．Hema－，Minalhaghi．

Hald，n．hâllande：retentio \＆c．Vide Vard－，Uphald．＊4

Halda，v．a．c．dat．v．acc．1）hâlla： tenere．Vide Fram halda．2）skaffa， hålla：praebere，providere．h．kost fore biskıpi．Kk．4．Cfr．Uppe halda．

Hald bani，m．（vide VGL）M．38．＊
Half mark，f．half mark：dimidia marca．M．18，28：pr．＊

Halmlaßa，f．halmlada：horreum stra－ mentariam．M．6： 2.

Halninger（pro halfninger），m．häft： dimidium．V．14：I．Scribitur helfnin－ ger，ibid．not．85．＊3（helfninger）

Hals，m．hals：collam．M．9：ı；V．6： pr．${ }^{*} 5$

Halshugga，v．a．halshugga：decol－ lare．A．16：pr．

Halva，f．hälft，sida：dimidia pars， latus．a qvinna \＆c．－vu，Æ．1：1．a apru （pro apra）－vu，a bapar－var（pro －vur），d．ä．fädernet och mödernet：ab altera vel utraque parte，sc．de genere paterno et materno．बw．S：I；J．8：ı．＊

Halver，adj．half：dimidius．half gald， vide Gald 3．halft（sc．skip），Kg． 7. halva andra，Kk．10．halft，absolute， hälften：dimidium．Kk．5：1；7．et not．6； 21：3．\＆cc．halvu dyri，höghri，mera，
d．ä．dubbelt：duplo carior \＆c．Kg．10；玉．2：ı；14：pr；M．2：pr；6：pr；9：ı； 20. halva（pro halvu）höghri，M．18， 21. halvu minni，d．ä．hälften：dimidio．M． 6：pr，ı．Cfr．Öre．＊

Hand，f．hand：manus．fa barni fa $i$ haender，Kp．2．bok i hander taka v． $i$ hand sik taka，E．16：ı．et not． 99. a handi takit，de re furtiva， $\mathbb{E}$ ．16： 1 ． －da mallum hava，Kk．14．garper shal vara sva högher at taker undir hand maplungu manni，d．ä．når honom up under armen eller axlen：saepes alti－ tadine pertingito ad manum i．e．sub humerum viri，V．5：pr，cui loco confe－ ratur M．L．GulapL．Landsl．29，ubi di－ citur：＂gard scal gera sva hafann，at hann nai undir haund medal manni，＂ i．e．＂at de kand naa op under en Mands Arm，＂ut haec reddit ins Nor－ veg．Chr．IV；vel，ut vetera statuta Ger－ manica loquuntur：＂ein pfatzaun soll einem zimlichen mann unter die achsel gehen und ilin stehend tragen＂\＆c．；vide Gr．pag．102．Cfr．Harms hand．

Hand，？slag：genas．Vide Hvaria handa．＊5

Har，n．hâr：pilus．Vide Huld．＊5
Har，m．（vide ÖGL，coll．UplL．v．ar．） ）（ fiarמunger（sc．at skipi），halft et alt （sc．skip），Kg．7．＊2

Harms hand，f．（vide UpiL．）drapa v．varpa drapin map harms hande， M．1：3；21．＊5

Hatter，m．hatt：pileum．h．aller hu－ va giter hult（sc．sar），allitt．M．9： 1. Cfr．Iarnhatter．＊5
Hazsla，vide Hrapsla．
Heghra，vide Hogher．
Hema，adv．hemma：domi．h．i ha－ ghum \＆c．（cfr．i haeghna skoghum he－ ma，VMI．h．v．），V．13：3．＊

Hema aghur，f．pl．inhägnade egor： fundi consaepti．V．13：3．not． $7^{2}$ ．

Hema haghi，m．inhägnad hage：pa－ scuum consaeptum．V．13：3．not． 72.

Heman，adv．hemifrån：domo．V．15．＊4
Hembu力，n．tillsägelse till nágon hem－ ma i hans gåd：adnuntiatio ad domi－ cilium alicuius adferenda．V．ind．6，abi h．v．respicit illam adnuntiationem do－ mino noxii pecoris adferendam，de qua agitur V．6：pr．Locc．vertit：＂nocentium （animalium）deportatio ad villam pos－ sessoris．＂

Hemol，adj．（vide ÖGL）göra－lt（cfr． ior历－la göra，UplL．h．v．），M．29．－lt skal um alder vara，d．ä．säljaren är alltid（och ej blott i fem dygn）skyl－ dig att försvara förytringen：factam a－ lienationem semper（nec tantum quin－ que dies）defendito venditor．Kp．3．bri－ sta at－lo，deficere in illa defensione． Ibid．＊4（hemul）

Hemsokn，f．1）hemgång：securitatis domesticae violatio．göra manni fulla h．， Kg．2：pr．not．10．sva byrias h．，d．ä så långt sträcker sig hemfriden，så att särskilda böter för hemfridsbrott er－ läggas om dråp der sker：ibi incipit $v$ ． eo nsque extenditur pax domestica，ut peculiaris mulcta violatae pacis penda－ tur，si caedes ibi patrata fuerit．M．6：2． 2）stöld，begången hemma i någons gård： furtum in domicilio alicuius commissum． böte aftakt i skoghi sum h．，V．7，ubi Locc．perperam vertit：＂invasio alienae domus nocendi animo．＂＊

Hem stampna，v．a．hemma hos en annan förelägga honom en viss tid att fullgöra något：alicui in domicilio suo condicere certum tempus ad faciendum aliquid．＇kravia ok h．（um pre natter）， р．2，14：pr．

Hemstrmpnung，f．tillsägelse hemma hos en annan，hvarigenom honom fö̀－ relägges en viss tid att fallgöra något： admonitio in domicilio alicuius facta，qua
certum tempus ad aliquid faciendum ei condicitur. P. ind. ${ }^{2}$.

Hemuls man, m. hemulsman, den som åt en annan lemnat en viss rättighet och, vid upkommen tvist, skall försvara densamma: auctor; is qui ius quoddam alii concessit, cuiasque est illud ius, mota lite, defendere. V. 7, ubi sermo est de eo, qui fus atendi silva alii concessit. Cfr. ÖGL vv. hemul, hemula, hemuld. *5 (hemolman)

Heta, v. n. heta, kallas: appellari. en hun (sc. sat) skal stapugh h., M.26. *

Heøer, m. heder: honor. Præf. *4
Heßerlüs, adj. ohedraḍ: inhonoratus. Præf.

Hepin, adj. odöpt (om barn): non baptizatus (de infante). Kk. 11: pr. *

Hiarna hinnu, f. hjernhinna: membrana cerebri (dura mater dicta). M. 9: ı. Cfr. VGL. v. hinna.

Himiriki (himarika, hymiriki), n. himmelrike: coelorum regnum. Præf.; Kk. 21:5; Kg. 11: ו. *5

Hin, pron. 1) den andre: ille, alter. M. 19, 31: pr; V. 23: ! ; 1. 7:3. 2) den (som): is (qui). h. sum, V. 6: 1 ; 7. *

Hindra, v. a. hindra: impedire. V.7, S: ו. *4

Hindradags gif, f. (vide ÖGL.) $\mathbb{E}$. 4. *5

Hinna, f. hinna: membrana. Vide Hiarna hinna. *।

Hion, n. i. q. hiona (vide ÖGL). Kg. 2: ı. Cfr. Leghu-, Varpnapa-, Varnaמa hion.

Hiona mali, m. en penningafgift till presten af legohjon: pensio numaria, quam sacerdoti dabant mercenàrii. Kk. 10, cui loco conferantur Litterae Reg. d. 13 Iulii 1297 datae, ubi eadem pensio commemoratur verbis: "pro pensione vero dicta maala mercenarius quilibet solvat sacerdoti duas ulnas telae, mer-
cenaria autem unam ulnam telae cum tertia parte."

Hiona span, f.? (contractum, at videtur, a hiona spanan) i. q. bosprend (vide ÖGL et VML; cfr. UpIL v. bodrat et SML. v. bosdrat). M. 31: 5 , ubi dicitur quidem: bodret aller h., attamen illa duo verba synonyma esse videntur.

Hiona vigning, f. vigsel: benedictio nuptialis. Kk. 9. ${ }^{*} 5$

Ifirlpa, v. a. c. dat. hjelpa: opem ferre. h. manni til heper \&c. Præf. *

Hofstokker, m. en träklabb som fästes vid hästens fot, för att hindra honom att flöja: compes lignea, quae pedi (proprie ungulae) equi adnectitur, ut a saliendo cohibeatur equus. V. 6: pr.

Hol, hul, n. 1) (vide SML sub 2.) hulsar i nibra huli, d. ä. i bukhåligheten: vulnus in cavam abdominis penetrans, )( i yvra huli, d. ä. i brösthåligheten: in cavum pectoris. M. 9: ı. Si pro holvari, ibid., legendum sit: hol, veri, ut statuit Ih., v. hol tamen non, ut idem credit, hoc loco potest significare abdomen, sed cavum capitis, ut adeo verba: ganger $i$ hol vertenda essent: si vulnus, diffisso cranio, penetret in cavum capitis. ©) håla, gömställe (för tjufgods); äfven undandöljande: caverna, latebra (ubi conduntur res furtivae); quoque occultatio. büte .. sva fore $h$. sum fore מiufti, M.31:4. Cfr. Diuf hol. *' (hul)

Ilolvari,? hufvudets inre del, som betäckes af hufvadskålen: cavum capitis, quod cranio tegitur. M.9: ı. Ver. vertit: "cranium;" Locc. vero: "interius caput aut cranium." At verisimile est h. v. non nisi errato originem debere, et hol vari duo diversa esse vocabula; vide Hol 1.

Hor, n. hor: adulterium. Kk. 15: $\mathbf{3}$. enfalt, tvafalt h., ibid pr.

Hor mal, n. (vide ÖGL.) Kk. 15: pr. *3

Horn, n. horn: cornu. sva . . sum $y$ terst ganger h. ok hovar, allitt., d. ä. hornboskap och hästar: pecora cornuta et equi (cfr. ÖGL h. v.). M. 6: 2. *5

Horn stokker, m. en stock eller träklabb som bindes vid hornen på nötkreatur för att hindra dem att göra skada: truncus qui cornibus pecorum adligatur, ut a damno faciendo arceantur. V. 6: pr. Ver. vertit: "asser fronti et oculis bovis praeligatus, ne saepem transsilire videat; ${ }^{n}$ at fial fore oghan 1. c. quoque commemoratur.

Hover (pl. hova pro hovar), m. hof: ungula solida. Vide Horn. ${ }^{{ }^{2}}$

Hovud (dat. hofdi), n. hufvud: caput. M. 9: 1. *

Hovud sar, huvud sar, n. (vide SML.) Kg. 10. not. 78; M. 9: ו. *5

Hovudsman, m. hufvudman (i edgång): princeps (in iureiurando). Kk. 19: pr.

Hear, pron. hvar, hvarje: quisque. acc. m. hvan, Kk. 7, 14, 15: 2. \&c. Sed v. livarra, ※. 1:, nullum sensum praebere, ideoque delenda esse videtur. *

Hvar, pron. hvilken: quis. h. pera, J. 14: ı. e h. husit a, M. 31: 2. dat. n. hvariu, 1. 7: 3. acc. m. lvem, p. 19. hvat brutum дat halst aru, hvat brutum til henna varper brutit, hvat avarkum han gör, i. e. quaecumque \&c. Kk. 20; E. 2: 1; V. 13: pr. *

Hvaria handla, adj. indecl. ehvad slags: coiuscumque generis. Kp. 1. *5

Hugg, n. hugg: ictus (secaris \&c.). Kg. 10. Cfr. Af hug. * (hog)

Hugga, v. a. 1) hugga: (securi \&c.) caedere. h. störa fran garpi, V.5:ı. h. timber aller trot, V. 13: pr. h. störa las, V.15. runir a (sc. hellu) hognar, p. 15. Cfr. Halshugga. '2) sönderhugga: ictibus conscindere. h. gar币, V.5: .. * (hogga)

Hug vakn, n. vapen att hugga med
(såsom svärd och yxa): arma quibus caesim feritur (at gladius et securis). )( lifvakn, Æ. 14: 2. Cfr. Folk valn.

Hvita, vide Vita.
Hul, vide Hol.
Huld, n. kött: caro. majh h. ok har, allitt, V. 8: ו. blopsar i hofdi aller-di, M. 9: ı. Cfr. UplL. h. v. *4

Hulsar, n. (Isl. holund) i. q. hulsari (vide UpIL.). )( huvudsar, Kg. 10. not. 78. h. $i$ niłtra v. yvra huli, M. 9: .. *5

Humblagarper, m. humlegård: agellus lupulo consitus. M. 6: 2; V.2. ${ }^{* 5}$

Hundraßa, num. hundrade: centum. h. marker, Kg. 10. h. marker ok fiuratighi, M. 22. h. marka gald, mulcta CXL marcarum. M. ind. 23. coll. textu capitis. böte h. (sc. marker) til 力raskiptis, sc. mulctam CXL marcarum. M. 5: pr. coll. 23. tu, bry h., Kk. 21: 2 ; Kg. 10. et not. 78; $\mathbb{E}$. 16: pr.

Hus, n. hus: domus. Vide Fiskia-, Nöta-, Sanghus.
Husaly,; m. kungsgård, der konungens länsman bodde: praediam regiam, ubi habitavit praefectus regius. ग. 1: г. Cfr. VML. v. husabyman.

Husfrua, f. husmoder, (bondes) hustru: materfamilias, uxor. )( bonde, $\boldsymbol{Æ}$. 4. * (husfru)

Huslykil, m. husnyckel: clavis domus. M. 31: 2. not. 19.

Huva, f. (vide ÖGL) Vide Hatter. *4
Huvud sar, vide Hovud sar.
Hvarghin, pron. ingendera: neuter. V. 12. * (hvarghin)

Hylia (sup. hult), v. a. hölja, skyla:
tegere. Vide Hatter.
Hyllest, f.? (a hulder, propitius; Isl. hylli) huldhet, ynnest: gratia, benignitas. J. 17.

Hafta, Haftur, vide Hapta, Haptur.
Haff, f. häfd, eganderättens förvärf-
vande genom besittning: usucapio. lagha -pir, V. 16: pr.

Halagher，adj．helig：sanctus．hal－ ghir man，i．e．sacerdotes（cfr．ÖGL）， Kk．21：4．

Halda，f．（vide VGL）laggia（sc．get） h．um hals ok fot，V．6：pr．Cfr．Skak－ halda．＊ 4 （helda）

Halder，adv．häldre：potius．Kk．4； p．14：pr．vitin prat tolf man hvat（sc． han）h．ar，quid sit，i．e．utrum amens sit v．impuber，an non．M．2：2．＊4

Halg，haelgd，f．helg，högtid：festum． F．16：ı．not．8；P．7：3．Cfr．For halgh．＊

Halla，f．häll，flat sten：petra plana． р． 15.

Halla，v．a．hälla：deorsum inclinare． Vide Til halla．＊3

Halsingar，halsingiar，m．pl．Hel－ singar，det gamla Helsinglands inbyg－ gare：incolae veteris Helsingiae（cfr．ind． nom．pr．v．helsingia land）．Kg．10， 11 ： pr．lagh－gia，Pref．not．12；Kg．6：pr．； et pro－ngx laghum，Kg．6：pr．legen－ dum videtur－ga laghum．landslagh －gia，Kg．6：pr．not． 97.

Halsinsker，adj．Helsingsk：Helsin－ gicus．öre h．，Kg．7．cfr．Öre．

Heelti，f．halthet：claudicatio．Kp． 3.
Hampna，v．a．hämnas：ulcisci．M． 38.

Hangia，v．a．uphänga（i galge）：sus－ pendere（in patibulo）．Vide Uphengia．＊

Hanta，v．a．hämta：adducere．Kk． 6：2．＊5（hampta）

Hapta，hafta，v．a．genom hälla el－ ler annat fängsel hindra kreatur som går ute p marken frân att göra ska－ da：compedes vel alind instrumentum pecori pascenti adnectere，ut a damno dando impediatur．h．hast ma力 hofstok－ ki \＆c．V．6：pr．fae ar tapt aller hefts V．23：pr．＊5（hafta）

Haptur，haftur（－tar，V．ind．6．），f． pl．hälla eller annat fängsel，hvarmed kreatur，som går ute på marken，hin－ dras att göra skada：compedes aliudve
instromentum pecori pascenti adnexum， ut a damno dando impediatur．M．1：4； V．6：ו．Cfr．Geta－，Nota haptur．＊5 （hapta）
Harbup，n．befallning att inställa sig för att utgå i leding eller försvara lan－ det：inssum quo aliquis evocatur ad ex－ peditionem bellicam faciendam vel pa－ triam defendendam．fa h．iutropir al－ ler i landvarn，Kg．8．böte sum fore h．，i．e．ob tale iussum neglectum．Kg． 9：pr．coll． 8.

Haria，v．a．（vide UpiLh）h．aller bran－ $n a, \mathrm{Kg} .8$ ． 4

Harra，m．herre：dominus．vars $h$ ． byr力，太．16：pr．Cfr．Iunkharre．

Hasta köp，n．hästköp：emtio equo－ rum．h．ok skipti，Kp．3．＊5

Hapsla（hazsla），f．（Isl．hid，irrisio； hada，irridere，proprie simulata laude efferre；hadni，irrisio，ludibrium）1）för－ akt，skymf（hädelse）：contemtus，contu－ melia．fore halghra manna－lo，Kk．21：
4．2）böter för tillfogad skymf：mul－ cta ob contumeliam alicui illatam．göri fram－lo，i．e．mulctam ob contemtum sacerdotam in antecedentibus definitam． Ibid．－Ih．perperam tribuit h．v．si－ gnificationem reverentiae，sicut credit verbum häda denotare＂personae re－ spectum habere，venerari；${ }^{n}$ at，quamvis trito proverbio dicimus：som man är klädd så blir man hädd，i．e．ut quis－ que vestitus est，ita quoque honoratur； in ista tamen formula v．hädd，ni val－ de fallor，contracta est ab hedrad，nisi forte ista verba proprie ita sint expli－ canda：qui male vestitus est，contemni－ tur．Falsam esse explicationem h．v， quam，re vera nuda coniectura nixam， adfert lh．，vel inde adparet quod h．v． translata est ad significationem mulctae， quae ob illatam contumeliam，non vero ob reverentiam penditur．Conferatur v． かukke，cui lh．pari errore tribuit significa－
tionem honoris, etsi manifesta ei inest notio contumeliae (vide ÖGL v. pukke).

Högher, adj. 1) hög: altus. V. 5: pr. 2) stor (till antal \&c.): magnus (numero \&c.). vari sva högh vitni \&c. M. 18. hóghri (sc. epar) )( laghri, Kk. 19: pr. heghra, hösta (pro höghre, högsta) minnung, V. 13: 3. högsto sar )( sma sar, M. 12. sar . . högsto at botum, M. 9: г. halvu löghri (sc. mulcta), M. 18, 21. bonde ar halvu hoghri at frijbotum, M. 6: pr. vari pat halvu hoghra (sc. at botum), स.. 2: ı.

Hölaßa, f. hölada: foenile. M. 6: 2.

## 1.

1, præp. c. dat. v. acc. inom (viss tid): intra (certum tempus). i fre dagha, $i$ fram nater, M. 35̈ Kp. 3. i fam nattum, ©.2. *
lampn, vide Iampn.
Iarn, n . järn: ferrum. fulder fore -ni v. fallin at -ni (cfr. ÖGL), $\boldsymbol{\text { E. 16: pr. et }}$ not. 86. *5
larnbyr力, f. (vide ÖGL) A. 16: pr. * ${ }_{2}$
larnbyrמa mal, n. mâl, deri sanningen borde utrönas genom järnbörd: caussa, in qua veritas portatione candentis ferri eruenda erat. $\boldsymbol{A l}$. 16: pr.

Illgarnings man, m. (vide UpIL) Pref. *3

Inganger, m. ingång: introitus. M. 6: 3.
Inlepsn (dat. -nu), f. (vide SML v.inlepping.) Kk.9. et not. 16 . *3

Inlandis, adv. inom landskapet (Helsingland): intra provinciam (Helsingiam). E. 16: І. *5

Innan, præp.c. gen. v. acc. inom: intra. i. öiar aller almanna let, d.ä. inomskärs: intra insulas secundum litus sitas. M. 37: pr. i. fam natta, Kp. 3. i. дat, dessförinnan: intra illud tempus. p. 8: pr. *

Invistar, f. pl. hasgeråd: supellex, "bona quaevis mobilia, quae intus servari solent," ut h. v. explicat Ih. (cfr. VGL v.invistar hus). penningar aller aprar i., J. 13: I, ubi tamen pro i. forte legendum est inviמar v. -дpur (cfr. UplL. et VML.).
lorø, f. 1) jord: terra. lik til -pa (gen.) forra, Kk. 12: 3. halla stander $i$ $-\not a a$ (dat. pro $-p u$ ), p. 15. 2) jord, fast egendom: fundus, bona immobilia. giva
 pi-, Um iorp.
lor¥a, v. a. jorda, begrafva: humare, sepelire. $\boldsymbol{E}$. 13: 7.
lorמa avarkan (pl. -kir), f. (vide ÖGL) Kk. 20. *4

Iorpa köp, n. (vide SML) J. 4. *5
Iorpa panter, m. fast pant: fundus oppigneratus. Kp. 5.
lorpbro, f. mindre bro af jord: pons minor, terreas, cai opus non sunt substructio et trabes (brokar ok asar). V. 18: pr.
lorpeghandi, m. jordegare: dominus fundi. J. $11: 2$. *
lver (yvr, yfvr), præp. 1) öfver: super. i. marpbak kumin, Kg. 10. 2) utöfver: trans, ultra. i. haf, Kg. 7. fara v. skara i. marki, V. 1, 3, 11: pr. *
lul, n. pl. jul: festum nativitatis Christi. Kk. 6: ı; V. 15; P. 8: pr; 14: pr. tiugundi dagher iula, p. 14: pr. *4
lula fri\#er, m. frihet för lagsökningar under julhelgen, från nionde dagen före jul till tjugonde dag jul: immanitas ab actionibus indicialibus, a nono die ante festum nativitatis Christi, usque ad octavam epiphaniae. p. 14: pr. *4
hunkharre, m. (a Germ. jung) junker; förekommer här om en kanglig prins: invenis illustris, domicellus; heic occarrit de filio regis. i. magnus, A. 16: pr.

Iampkristen, m. jämnchristen, med-
christen：socius christianae fidei．Præf． ＊4（iamkristin）

Iempn，iampn，adj．1）lika：par，ae－ quus．－nir at arvi，d．ä．samarfva：pari iure hereditario gaudentes． $\mathbb{E}$ ．12：।．a－ ru sar i．（sc．at botum），M．9：ı．2）i．q． iempskylder．J．2．＊（iamn）

Iamna，v．a．（vide VGL．）Kg．11：pr． ＊（ iamna）

Iampnała arf，n．（vide UpIL．）E．12： 1．＊3
lamnar，adj．lika när：aeque propin－ quas．aru bajir i．，sc．ratione cogna－ tionis．J．2．not．5．＊5（iom ner）．

Iempskylder，adj．jämnskyld：eodem cognationis gradu iunctus．A．1，：$: 1,3$ ． ＊ 4 （iam skylder）
lernhatter，m．järnhatt，hjelm：galea． p．14：2．＊4（iarnhatter）
larver，m．järf：gulo（mustela gulo Linn．）．V．8： 2.
latta，v．a．bifalla，lofva：adsentire， promittere．Kk．21：4．${ }^{*}$（ （iatta）

Lava，v．n．tvifla：dubitare．©．13： 7 ． ＊3（iava）

## K．

Kalker，m．（vide VGL．）Kk．21：2．＊4
Kalla，v．a．1）kalla，tillkalla：vocare． k．\＃ing，A．16： $1 ;$ P．4：pr．Cfr．Lagh－ kallaper．り）säga：dicere．k．nöpsyn vara，Kp．f．k．sak sagha vara， $\mathbf{~ P . ~} 5$. 3）kalla：appellare．k．man piuf \＆c． M．7：pr．＊

Kapa，f．kappa，kåpa：pallium．utan k．，M．31：3．cfr．VML．v．kapolös．＊1

Kar，n．kar，kärl：vas，dolium．lagha $k$ ．，förmodligen ett visst antal oltunnor， hvilket vid bröllopp，efter gammal sed， ej fick öfverskridas：certus，ni fallor， numerus doliorum cerevisiae，quem，in convivio nuptiali，secundum antiquum morem，transgredi non licuit． $\mathbb{E} .9: 1$ ． cfr．ÖGL G．9：pr，ubi v．kar forte ean－
dem habet significationem．An potios dicendum sit h．v．significare conditio－ nem（ut IsL．kör，Dan．kaar），alii iadi－ cent．Vix autem dubium est quin v ．kar citatis locis iuris Hels．et OG．eandem rem denotet．Cfr．ÖGL．v．kar．Locc． vertit：＂legitima electio；＂Ver．（lud．v． kior）＂conditio vel electio legitima；＂Ih． vero（Gloss．I．pag．113\％．）：＂legitima se－ caritas．＂－Cfr．Bro－，Fontkar．＊3

Karl，m．1）karl：vir．Vide Staf－，Trul－ karl．2）enskild man：privatus vir．a laghkallaかu pingi sum bape kallape $k$ ． ok konunger，i．e．in conventu iudici－ ali ordinario，qui tam ob privatas quam publicas caussas statis diebus celebra－ batur（дa ping a retlika vera，p．1： pr．），non vero in conventu alias，iubente rege，convocato．太．16：ו．cfr．UplL p． Ј：（ ）＊

Kasta，v．a．kasta：iacere，coniicere． Vide Bort kasta．＊

Kiol，m．köl；äfven bergsrygg：ca－ rina；quoque iugum montis．Vide Flat kiol．

Kirkia，vide Kyrkia．
Klanda，v．a．（vide ÖGL）M．29．Cfr． Oklandaper．＊

Klavi，m．klafve（som sättes på svin， för att hindra dem att tränga sig ige－ nom gärdsgårdar）：numella（quae suibus imponitur，ne per saepes penetrent）．V． 6：pr．not．80．＊1

Klovi，m．（a klyva，findere）klofve （som sảttes om halsen på svin）：instru－ mentum bifidum，numella（quae collo suam imponitur）．V．6：pr．Cfr．Klavi．

Klutra，v．a．i．q．klanda．Vide Oklut－ raper．＊5

Klç̉i，n．pl．kläder：vestimenta．Kk． 21：2．not． $8_{2}$ ； $\mathbf{E} .14:$ pr．＊

Knifslagh，n．knifstyng：ictus cultri． p．14：．．＊5

Knuter，m．knut（i trähus）：compa－ ctio vel quasi nodus trabium in aedificio
ligneo. göra hus i fira -ta, d. ä. mindre hus (fyrknutahus), som endast har knutar i de fyra hörnen, men ej timrade mellanväggar: minus aedificium, quod tantum in quattuor angulis habet compactiones trabium, non vero habet parietes intergerios e trabibus contignatos. V. 15.

Knestokker, m. en träklabb som fästes vid hästens knä, för att hindra honom att !l̈ja: compes lignea quae genu equi adnectitur, ut a saliendo cohibeatur equus. V. 6: pr.

Koma (kumma), v. n. 1) komma: venire. k. at arvi (barns sins), E. 13: 7 . kumin at taknum arvi, Kg. 7. komber lom i, Kk. 17: pr. Cfr. Fram koma 1, Vi力 koma. ©) tillkomma, hända: accidere, fieri. Vide Til koma. 3) v. a. c. dat. (vide UpIL sub 3.) Vide Fram koma 2. *

Kununger, m. konung: rex. Vide $A$ ri, Buß 1, Ensak, Man 4, Syslu man. * (kununger)

Korn, n. säd: seges, frumentum. V. 11: .. Cfr. Frökorn. *

Kornlaßa, f. sädeslada: horreum frumentarium. M. 6: 2. *3

Korn tiund, f. (vide UpIL) Kk. 7. *5
Kors, n. kors: crux. Kk. 21: 2. Cfr. VGL v. crussa.

Koster, m. 1) kost, spis, föda: cibus. Kk. 4. 2) saker, egodelar: res, utensilia. E. 14: pr. Cfr. Ankostir, Farkoster.*

Kristen, adj. christen: christianus. Vide Iempkristen.

Kristna, f. dop: baptismus. fa k., Kk. 11: pr. *5

Krona, f. 1) kronan, den kungliga magten: regia auctoritas. böta -numni, i. e. konungi, )( biskupi, Kk. 21: 5. bya undan -nunni skipta, Kg. 11: ו. 2) tonsur, en rakad rund plätt på hjessan, såsom de catholska presterna bruka: "coCorp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.
rona clericalis, tonsura clericorum [ecclesiae Romano-catholicae], et eorum qui sacris ordinibus initiati sunt, in modum coronae $;.$ ita autem clericorum erant olim coronae, ut superior omnis capitis pars nudaretur, circulus in infima capillitii parte coronam formaret" (Durresse, Gloss. Lat. v. corona clericalis). vighper klarker sum k. haver, Kk. 17: 2. *4

Kravia, v.a. 1) begära, fordra: petere. $\boldsymbol{E}$. 10: pr. ㄹ) kräfva, fordra: exigere. k. gald, fastu, Р. 2, 3: ı. k. ok hemstrompna, P. 14: pr.

Kulfiski vatn, n. fiskevatten, der fisken under lektiden är samlad: aqua piscosa, ubi pisces tempore propagationis congregati sunt. )( fia fiski, V. 14: pr. Ita recte, ut mihi videtur, h. v. explicant Ver. et Ih., etsi verbum kylla, gignere, parere, quod citat Ver. (Ind. v. stralfiski), mihi incognitum est; nec certum est v. kulder, proles coniugii, hac pertinere, ut credit Ih. Locc. vertit: "stagnum, lacuna."

Kunna, v. a. veta, förstå: scire, intelligere. per best vilia ok bast kunna (pro kunnu), ※. 1: pr. *

Kyrkia, kirkia, f. 1) kyrka: aedes sacra. Kk. 1: pr, 1. \&c. Cfr. Kötata. 2) kyrka, församling: ecclesia. k. haver han vipersaght, Kk. 21:3. gups ratter ok pe helghu -kin, Pref. not. 13. Cfr. Forman.

Kyrkiu bol, n. (vide VGL) Kk. 2: ı; 5: ı; Р. 3: pr. *4

Kyrkiu bygning, f. (vide VGL) Kk. 1: 2. $* 5$

Kyrkiu dyr, n. pl. kyrkdörr: ostium aedis sacrae. Kk. 2l: 3. *5

Kyrkiu frỉer, m. (vide VGL) Kk.21: 2. not. 8o; §. 5. fulder k., ibid. §. 2. *4

Kyrkiugarper (kyrkagarמer), m. (vide VGL sub 2.) Kk. 21: 2, 5; ※. 13: 7. *

Kyrkiu ratter, m. (vide ÖGL.) Præf. not. 13. Cfr. Kyrkia 2. *4

Kyrkiu skruper, m. i. q. skruøer. Kk. 6: 2. *5

Kyrkiu sokn, f. kyrksocken: paroecia. fore k. (cfr. UpiL.), 压. 1: 2; M.12; J. 1, 4, 9. *4

Kyrkiu vagher, m. (vide VGL) V. 2. retter k., Kk. 12: 2; 21: 2. *

Kyrkiu variandi, m. (vide VGL.) Kk. 1:2. *4

Kanna, v. a. 1) sik $k$. (vide UplL sub 2 b) J. 7. 2) kennas vi引, erkänna: fateri. vỉ eß v. drap k., Kk. 19: pr. not. 37; M. 38. *

Kara, v. a. (vide VGL.) k. a man, $\mathbf{p}$. 4: 3. aptir k., M. 5: pr. k. sik fore konungi (cfr.UplL.), Kk. 20. k.for kyrkiunna formanni, ibid. arkiabiskup olaver karłi at iarnbyrp \&c., d. ä. klagade deröfver: querelam de eo protulit. $\mathbb{E}$. 16: pr.

Karandi, m. kärande: actor. )( svarandi, Kg. 6: .. *4

Karling, f. qvinna: femina. Vide Trulkarling. *3

Köp, n. köp: emtio. lagha k., J. 4. vi\# gaf sum viß k. annat, Kk. 14. Cfr. Hasta-, Iorpa-, Tipaköp.

Köpa, v. a. (vide ÖGL sub 1.) vīer köpas, dep., göra köp med hvarannan: emtionem inter se facere. P. 8: ı. *

Köpi iorß (pro köpu iorß), f. (vide VGL) V. 16: pr. *1 (köpo iorp)

Kötata, f. köttätande: esus carnis. mista kyrkiu ok $-t u$, allitt., hvarken fả gá i kyrkan eller äta kött: arceri ab aede sacra et esu carnis. Kk. 13: ı. *3

## L.

Lagh, n. lag, sällskap: societas. Vide Skiplagh. *4

Lagh, n. pl. 1) lag: lex. l. haelsingia, Præf. not. 12; Kg. 6: pr. halsingx l.,

Kg. 6: pr. var l., Æ. 3: pr. map l. skal man land byggia, Præf. sum l. aru, Kk. 1: 2. fram um l. aru, Kk. 15: 3. at laghum, Р. 8: pr. Cfr. Bonda-, Landslagh 1. 2) ed: iuramentum. vari sik max laghum ökis sva l. sum bot, M. 18. ganga l. sin, р.7: 2. fylla l., M. 11. vī laghum taka, M. 9: . Cfr. Lands. lagh 2. *

Lagha, adj. indecl. laga, laglig: legitimus. Vide Garper, Gcef, Gaeld, Hafp, Kar, Köp, Lösn, Tak. *

Lagha balker, m. lagbalk: liber v. sectio codicis iuris. Pref. not. 13. *5

Lagha lös, adj. laglös: legibus solutus, legum negligens. agha lös ok lagha (sc. lös), Præf. *! (laghlös)

Laghbiußa, v. a. lagligen erbjuda: legitime offerre. ग. !. *

Laghbok, f. lagbok: codex iuris. halsingalanda l., Præf.

Laghbundin, adj. lagligen bunden: legitime vinctus. M. $2 \mathrm{~B}: 1$.

Laghkallaper, adj. lagligen kallad: legitime vocatus. -lat ping, vide Ding.*3

Laghlika, adv. lagligen: legitime. Æ. 2: pr; M. 12, 32: pr. \&c. Cfr. Ulaghlika. *
Laghliker (akliker), adj. laglig: legitimus. V. 6: ı. *5

Laghlysa, v. a. (vide ÖGL.) M. 36. *
Laghmajer, laghman, m. domare, svarande mot den så kallade domaren i Upland och de öfriga Svealandskapen: iudex, iis par, qui in Uplandia ceterisque septemtrionalis Sueciae provinciis nomine domari insigniebantur. Kk. 19: 3,5; $\mathbf{~ P . 1 : p r ; ~ 9 : ~ p r ; ~ 1 1 . ~ - n s ~ d o m b e r , ~}$ Kk. 20. *

Lagh slit, n. tredska af den som blifvit förordnad i nämnd, och ej vill värja eller fälla: contumacia eius, qui, ad nemdam advocatus, reum neque condemnare valt nec absolvere. böte -tit, Kg. 6: ı. *4

Lagh sökia, v. a. (vide ÖGL) p. 14: pr. *4

Laghvarnaper(laghvarnaper), m. laglig omvårdnad och ansvarighet: legitima cura \&c. (cfr. UpIL. v. varpnaper 1.) מa ar han i l. haelsingia, Kg. 10.

Laghvinna, v.a. (vide UpIL.) -nas til sak sinna, M. 33. -vunnen til valdsgarnungar, Kg. 3: 2. *

Laghpinga, v. a. (vide VML.) bolfasta men skal man l., M.17. *5

Land, n. 1) land, jord: terra, solum. )( vatn, V. 1 i: a. fore -di sinu, a annars -di, yvir sin l., V. 14: ı; 15, 18: pr. mep lagh skal man l. byggia, Præf. sva skiptis -dum tvaggia konunga mallum, †.15. Cfr. Spannaland. 2) land, landskap: provincia. Kg. 7, 8, 11: pr; $\mathbf{~ P . ~}$ 1: ı; 14: pr. -dsins bok, vide Bok. -da mallum, 1. 7: 1. Cfr. In-, Utlandis; Utlendsker. *

Landamari, n. (vide VGL) P.ind. 15. *5

Lands bok, f. i. q. landsins bok (vide Boki). vapia sik undir sina l., Kk. 19: 3.

Landslagh, n. pl. 1) (vide LpiL. sub 1.) map -ghum, Kk. 21: pr. aptir -ghum,
 aptir -ghum helsingia, Kg. $\mathbf{6}$ : pr. not. (17. 2) ed: iuramentum. vari sik maj -ghum, M.:31: pr. *

Landsman, m. pl. landskapets inbyggare: provinciae incolae. Kk. 15: 2 ; V. 18: 2. *5

Lands ping, n: landsting, ting för hela landskapet: conventus iudicialis provinciae. p. 6: pr. Universae veteri Helsingiae unum conventum iudicialem non potuisse communem esse, manifestum est; constat quoque duas principales partes Helsingiae proprie sic dictae (vide Sundat, in ind. n. pr.) quamque suum habuisse "placitum commune, quod fieri soluit annis singulis in alyr apod sudherale, in sundædh vero apud högh;" Medelpadiam quoque tale placitum habuisse "apud husaby parochiae silanger," ac An-
germanniam denique "apud kuta" (cfr. Kutuby in ind. n. pr.). Vide tria illa diplomata de anno 1314, quae leguntur apad Hildebrand, Dipl. Suec. III. sab n:is $19^{5} 7,1950$ et 1962 . *4

Landvern, f. landets försvar: defensio provinciae. )( utroper, Kg. 8. H. v. respicit incolas borealis provinciae partis (uma \&c.), qui non fecerunt expeditiones navales, sed tantum debuerant intra fines provinciae terram suam defendere (varia land sit hema, Kg. 7.).

Langer, adj. lăng: longus. V. 15. aptir ysma famtan vikna-gum, p.15.*

Langt (lankt), adv. långt: longe. styltings rast l., V.15. lengra, compar. E. 11. *5

Lani, m. förstuga: vestibulum. M. 6: 2. Ita recte, ut videtur, h. v. explicat Ih, adferens Dalecarlos locum ante caulae introitum nomine lana appellare. Locc. et Ver. miro errore confundunt h. v. cum voce lana, quae denotat genus quoddam retis piscatorii (vide ÖGL).

Las, m. lás: sera. lasa, perperam pro laka (vide UpIL. v. laker), Kk. ㄴ: 2. *

Las, n. lass: vehes. Kk. 1: 2. Cfr. Af-rapa-, Störa las. *
Laster, m. last, fel: vitium. Kp. 3. l. aller lyti, allitt. M. 9: 1; 14: pr. *5

Lat, n. forlust: iactura. Vide Liflat. *3
Lata, v. a. 1) lemna, sätta: tradere, ponere. l. iorp fala, J. 1. fial fore óghun 1., V. 6: pr. l. landboa bort af iorp, d. ä. skilja honom från jorden: colonum de fundo depellere. J. j. Cfr. Bort-, $\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{p}}$ lata. ©) mista: perdere. Vide Bloplati. 3) v. aux. lâta (ske), tillâta: sinere (ut fiat). 1. rptir sik vara, l. quart standa, Kk. $3: 1$; V. 11: pr. *

Lax, m. lax: salmo. Kk. 7.
Laxa fiske, f. laxfiske: aqua ubi capiantur salmones. V. 14:3.

Luxa garper, m. stängsel som bygges i åar för att fånga lax: saepimen-

Kyrkiu ratter，m．（vide ÖGL．）Præf． not．ı2．Cfr．Kyrkia 2．＊4

Kyrkiu skruper，m．i．q．skruper．Kk． 6：2．＊5

Kyrkiu sokn，f．kyrksocken：paroe－ cia．fore $k$ ．（cfr．UpIL．），压．1： 2 ；M．12； J．1，4， 9 ． 4

Kyrkiu vagher，m．（vide VGL．）V． 2. ratter k．，Kk．12：2；21： 2.

Kyrkiu variandi，m．（vide VGL．）Kk． 1：2．＊4

Kanna，v．a．1）sik $k$ ．（vide UpIL．sub 2 b）J．7．2）kennas vī，erkänna：fa－ teri．vi力 ep v．drap k．，Kk．19：pr．not． 37；M．38．＊

Kara，v．a．（vide VGL）k．a man， $\mathbf{~ P}$ ． 4：3．aptir k．，M．5：pr．k．sik fore ko－ nungi（cfr．UpIL），Kk．20．k．for kyrkiun－ na formanni，ibid．arkiabiskup olaver karpi at iarnbyrp \＆c．，d．ä．klagade der－ öfver：querelam de eo protulit．EE．16： pr．＊

Karandi，m．kärande：actor．）（ sva－ randi，Kg．6：．．＊4

Karling，f．qvinna：femina．Vide Trul－ karling．＊3

Köp，n．köp：emtio．lagha k．，J． 4. vỉ gaf sum vi弓 k．annat，Kk．14．Cfr． Hasta－，Iorpa－，Tipaküp．

Köpa，v．a．（vide ÖGL sub 1．）vỉer köpas，dep．，göra köp med hvarannan： emtionem inter se facere．D．8：ו．＊

Köpi iorł（pro köpu iorp），f．（vide VGL．）V．16：pr．＊1（köpo iorø）

Kötata，f．köttätande：esus carnis．mi－ sta kyrkiu ok $-t u$ ，allitt，hvarken få gá i kyrkan eller äta kött：arceri ab aede sacra et esu carnis．Kk．13：ı．＊3

## L．

Lagh，n．lag，sallskap：societas．Vide Skiplagh．＊4

Lagh，n．pl．1）lag：lex．l．helsingia， Præf．not．12；Kg．6：pr．halsingx l．，

Kg．6：pr．var l．，太．3：pr．mäp l．skal man land byggia，Pref．sum l．aru， Kk．1：2．fram um l．aru，Kk．15：2．at laghum，Р．8：pr．Cfr．Bonda－，Lands－ lagh 1．2）ed：iuramentum．veri sik max laghum ökis sva l．sum bot，M． 18. ganga l．sin，Р．7：．．fylla l．，M． 11. vī laghum taka，M．9：．Cfr．Lands－ lagh 2．＊

Lagha，adj．indecl．laga，laglig：legi－ timus．Vide Garper，Gcef，Gaeld，Haft， Kar，Köp，Lösn，Tak．

Lagha balker，m．lagbalk：liber v．se－ ctio codicis iuris．Præf．not．13．＊5

Lagha lös，adj．laglös：legibus solu－ tus，legum negligens．agha lös ok la－ gha（sc．lös），Præf．＊।（laghlös）

Laghbiußa，v．a．lagligen erbjuda：le－ gitime offerre． J ．$\because$ ．

Laghbok，f．lagbok：codex iuris．hael－ singalanda l．，Præf．

Laghbundin，adj．lagligen bunden：le－ gitime vinctus．M．노：1．

Laghkalläper，adj．lagligen kallad：le－ gitime vocatus．－lat ping，vide ping．＊3

Laghlika，adv．lagligen：legitime．Æ． 2：pr；M．12，32：pr．\＆c．Cfr．Ulaghlika．＊

Laghliker（aakliker），adj．laglig：le－ gitimus．V．6：ı．＊5

Laghlysa，v．a．（vide ÖGL．）M．36．＊
Laghmajer，laghman，m．domare， svarande mot den så kallade domaren i Upland och de öfriga Svealandskapen： iudex，iis par，qui in Uplandia ceteris－ que septemtrionalis Sueciae provinciis nomine domari insigniebantur．Kk．19： 3，5；p．1：pr；9：pr；11．－ns domber， Kk．2（）．＊

Lagh slit，n．tredska af den som blif－ vit förordnad i nämnd，och ej vill värja eller fälla：contumacia eius，qui，ad nem－ dam advocatus，reum neque condemnare vult nec absolvere．böte－tit，Kg．6：ı．＊4

Lagh sökia，v．a．（vide ÖGL）P．14： pr．＊4

Laghvarnaper (aghvarnaper), m. laglig omvårdnad och ansvarighet: legitima cura \&cc. (cfr. UpIL v. varpnaper 1.) מa ar han i l. helsingia, Kg. 10.

Laglvinna, v. a. (vide UpIL) -nas til sak sinna, M. 33. -vumnen til valdsgarnungar, Kg. 3: 2. *

Laghpinga, v. a. (vide VML) bolfasta men skal man l., M. 17. *5

Land, n. 1) land, jord: terra, solum. )( vatn, V. 14: a. fore -di sinu, a annars -di, yvir sin l., V. 14: ı; 15, 18: pr. map lagh skal man l. byggia, Præf. sva skiptis -dum tvaggia konunga mallum, p. 15. Cfr. Spannaland. 2) land, landskap: provincia. Kg. 7, 8, 11: pr; $\mathbf{~}$. 1: ı; 14: pr. -dsins bok, vide Bok. -da meellum, 1. 7: ı. Cfr. In-, Utlendis; Utlendsker. *

Landameri, n. (vide VGL) P.ind. 15. *5

Lands bok, f. i. q. landsins bok (vide Bok). vapia sik undir sina l., Kk. 19: 3.

Laindslagh, n. pl. 1) (vide UplL. sub 1.) map -ghum, Kk. ${ }^{1}$ 1: pr. aptir -ghum, Kk.21: 4, 5; Kg. 9: 2; E. 16: ı; Р. 14:ı. aptir -ghum halsingia, Kg. ©: pr. not. 97. 2) ed: iuramentum. vari sik maゐ -ghum, M.:31:pr. *

Landsman, m. pl. landskapets inbyggare: provinciae incolae. Kk. 15: 2 ; V . 18: 2. *5

Lands ping, n: landsting, ting för hela landskapet: conventus iudicialis provinciae. p. 6: pr. Universae veteri Helsingiae unum conventum iudicialem non potuisse communem esse, manifestum est; constat quoque duas principales partes Helsingiae proprie sic dictae (vide Sun$d a \neq$, in ind. n. pr.) quamque suum habuisse "placitum commone, quod fieri soluit annis singulis in alyr apud sudherale, in sundædh vero apud högh;" Medelpadiam quoque tale placitum habuisse "apud husaby parochiae silanger," ac An-
germanniam denique "apud kuta" (cfr. Kutuby in ind. n. pr.). Vide tria illa diplomata de anno 1314, quae leguntur apud Hildebrand, Dipl. Suec. III. sub n:is 1957 , 1950 et 1962 . *4

Landvern, f. landets försvar: defensio provinciae. )( utroper, Kg. 8. H. v. respicit incolas borealis provinciae partis (uma \&c.), qui non feceront expeditiones navales, sed tantum debuerunt intra fines provinciae terram suam defendere (varia land sit hema, Kg. 7.).

Langer, adj. lăng: longus. V. 15. aptir ysme famtan vikna -gum, p.15.*

Langt (lankt), adv. långt: longe. styltings rast l., V.15. lengra, compar. ※. 11. *5

Lani, m. förstuga: vestibulum. M. 6: 2. Ita recte, ut videtur, h. v. explicat Ih, adferens Dalecarlos locum ante caulae introitum nomine lana appellare. Locc. et Ver. miro errore confundunt h. v. cum voce lana, quae denotat genus quoddam retis piscatorii (vide ÖGL).

Las, m. lảs: sera. lasa, perperam pro laka (vide UpIL. v. laker), Kk. 2: 3. *

Las, n. lass: vehes. Kk. 1: 2. Cfr. Af-rapa-, Störa las.

Laster, m. last, fel: vitium. Kp. 3. l. aller lyti, allitt. M. 9: ı; 14: pr. *5

Lat, n. förlust: iactura. Vide Liflat. *'3
Lata, v. a. 1) lemna, sätla: tradere, ponere. l. iorpt fula, J. 1. fiel fore oghun l., V. 6: pr. l. landboa bort af iorp, d. ä. skilja honom från jorden: colonum de fundo depellere. J. j. Cfr. Bort-, Up lata. 2) mista: perdere. Vide Blo力lati. 3) v. aux. låta (ske), tillåta: sinere (ut fiat). l. aptir sik vera, l. quart standa, Kk. 3: । ; V. 11: pr. *
Lax, m. lax: salmo. Kk. 7.
Laxa fiske, f. laxfiske: aqua ubi capiuntur salmones. V. 14:3.

Luxa garper, m. stängsel som bygges i åar för att fånga lax: saepimen-
tum salmonum capiendorum caussa in flumine exstructum. V. 14:3.

Laxa nat, n. laxnät: rete salmonibus in flumine positum. V. 14: 3.

Laja, f. lada: horreum. Vide Halm-, Hö-, Kornlaдa.

Lefs suvl, n. (vide ÖGL) Vide Lever. *5

Legha, f. 1) lega, hyra (kontrakt): locatio conductio (rerum). lof aller l., V. 7. 2) lega, lön: merces (qua conducuntur operae). Ђæn sum legho giver, d. ä. som lönar klockaren: is qui mercedem aedituo solvit. Kk. 6: pr. *

Leghia, v. a. lega, hyra (annans ting): conducere (rem). l. hest af manni, Kp. 4. Dan sum leght haver, V. 7.

Leghudranger (leghredranger), m. legodräng: mercenarius. Kk. 10.

Leghu hion (leghe hion), n. pl. (vide VGL) M. 37: .. *4

Leghu kuna (legha kuna), f. legoqvinna: ancilla mercenaria. Kk. 10. *5

Leghu ruf, n. (vide UplLL) V.ind. ıo. *5
Leta, v. a. 1) leta, söka: quaerere. $l$. sik $i$ frith, söka att få frid: pacem sibi quaerere. Kg. 6: 2. 2) undersöka: inquirere. Kk. 15: ı. *

Lever, m. brödkaka, lef: placenta panis. l. ok lefs suvl, allitt. Kk. 6: ı. l. brö力s, Kk. 10. niu v. pre levar bröд, Kk. 8, 9. *5

Lep, f. 1) väg: via. almanna l. (cfr. UplLh), V. 14: 1. innan v. utan almanna L., M. 37: pr. 2) sätt: modus. Vide Samalep.

Lepa, v. a. leda, föra: ducere, ferre. l. annan til stok, M. 15: ו. leper aptir $y$ smae \&cc., i. e. via limitaris ducit secundum \&c. P. 15. Cfr. Inle刀sn. *

Leper (n. let v. lett), adj. led, ledsam: molestus, odiosus. havi v. arvi sva let sum liuft, E. 14: 3; P. 4: 3. *4

Lepunger, m. (vide UplL sub 1.) Kg.

Lepungslami, m. (vide UplL.) Præf. not. ${ }^{2}$; Kg. 7. )( skatter, Kg. 7. *j

Lepungs mali, m. i. q. lepungslami. Kg. 7. not. 32, ubi tamen incertum est anne legendum sit ledhungs lama.

Liflat, $n$. lifvets förlust: vitae amissio. varpa sarum fore -ti, i. e. si valnera mortem homini adferant. M. 10. *1

Liftapilse, ? i. q. liflat. Præf.
Lifvakn, n. (Isl. hlifdarvopn, a hlif, scutum, ut et alia arma protectoria; hlifd, tutela, BH.) försvarsvapen, skyddsvapen: arma, quibus corpus tegitur. )( hugvakn, F. 14: 2. coll. Р. 14: 2. Cfr. Folkvakn.

Liggia, v. n. 1) ligga: iacere. l. ivaמa gaeldum, M. 4: . l. l. i fullum geeldum, de pecore occiso vel valnerato, M. 1:4. l. ogilder, vide Ogilder. vagher -ger til kyrkiu, V. 18: pr. 2) l. til, tillhöra: pertinere. מat par til (sc. til מassara bya) -ger, Kg. I1: ı. Cfr. Til lagh. 3) v. a. i. q. lighra. lata l. sik (cfr. Isl. liggia konu v. med konu, BH.), Æ. 14:pr. *

Lighra, v. a. lägra: stuprare. स. 14: pr. not. 43. *5

Likami, m. lekamen, kropp: corpus. Vide Gupslikami. *5

Limber (dat. limma pro-mi), m. lem: membrum. M. 15: ו. *5

Lita (lyta), v. a. nöja sig: contentum esse. l. at, V. 2t: 3.

Liter, m. (Isl. litr) färg, prov. lit, let, hvaraf lita, letta, färga, rödlett \&c.: color. Vide Tvaliter.

Litil, adj. liten: parvus. Vide Gang dagher. *

Liva (leva), v. n. lefva: vivere. Pref;; Kk. 10; J. 17.
Liusa, vide Lysa.
Liustra (-strae pro -stru), f. (vide UpILL) V. 14: 3. *5

Liuver, adj. ljuf, behaglig: dulcis, iu7. 5

Lij, n. (vide Uplin) kyrkiugarps l.,
kyrkogårdsport: ostium v. introitus coemeterii. Kk. 21 : 2.

Lith, f. (Isl. hlid) sidan af ett berg: latus montis declive. Vide $A$-, Sio lij.

Lof, n. lof, tillátelse: venia. Vide Legha 1; O-, Orlof; Olovandis. *5 (luf)

Lokka, v. a. locka: pellicere. l. mö af garpi, A. 14: pr. *5

Lom, f. (Isl. hlömm, fustis, fustigatio, BH.) slag, stryk: percussio, verber. Kk. 17: pr.

Lom sak, f. i. q. lom. Kk.17:pr. not. 7 . Locc. vertit: 'si quae res occultetur, ut lomhörd dicitur surdaster, cuius auribus sermo non satis percipitur;" illam vero explicationem reiicit I ., qui credit $l$. "esse a lämja, membrum confringere, unde lam debilis, ut sensus sit, si cui membrum aliquod laesum fuerit;" quae sententia si cui placeat, conferri potest v. lämahugg, qua, teste Ih. (in Dial. Lex.) apud Medelpados denotatur "contusio membrorum s. ictus violentus ab alio factus."

Lotlös, vide Lutlös.
Luin, adj. (Isl. lúinn) trött: fessus. böte l., i. e. is qui non potest iuramento se defendere. P. 5 , ubi tamen h. v. forte scripturae mendo debetur.

Lum, n. i. q. bo, nisi lumminu, Kg. 6: pr., mendo scriptarae tribnendum sit, et bono legendum.

Lund, f. sätt: modus. Vide Sama lund.

Luter, m. del, andel: pars, portio. E. 12: pr; M. 37: ı; V. 18: pr.

Lutlos, lotlös, adj. opartisk, som ingen del har $i$ saken hvarom fraga är: expers, ad quem res, de qua agitur, nulla ex parte adtinet. -sir man, Kk. 14; M. 19; V. 6: ı; 8: ı; P. 7:3.

Lykil, m. nyckel: clavis. pan sum lykla bar, M. 31: 2. Cfr. Huslykil. *4

Lykta (oukta), v. a. lykta, sluta: finire. Kk. 21: 5; J. 16; V. 24: 3. *5

Lykta, f. stängsel: claustrum. -tar up lata, V. 13: ı, ubi -tar pro -tur scriptum est, nisi forte potius dicendum sit -tur pro -tir scriptum esse, ibid. not. 58, ut adeo lyktir ad nominativum sing. lykt sit referendum. Huc forte pertineret $v$. lyktum, V. 19: pr. not. 69, quam tamen corruptam esse manifestum est.

Lysa, liusa, v. a. (vide UplL.) Kk. 15: 1. Cfr. Laghlysa.

Lysta, v. a. slå: ferire. arf af strengi lustin, d. ä. afskjuten: sagitta arcu excussa. Kg. 10. not. 74. *।

Lyti; n. (vide ÖGL) laster aller l., allitt. M. 9: ( (ubi cod. B vitio forte typographico habet lysti); 14: pr. *5(liute)

Lytter, adj. (vide ÖGL.) M. 1: 3. *2
Lággia, v. a. 1) lägga: ponere, collocare. l. arf $i$ skoghi, vide Arf. l. iorp ok gops mans undir kronuna, M. 24. lof til l., veniam dare. J. 1. Cfr. Af-, Ater-, Niper-, Saman laggia; Natia lagh. 2) inlägga: deponere. l. panninga (forte addendum: in til mans), J. 13: ı. cfr. mot. 88. 3) i. q. ater laggia. -ger (forte addendum ater) tu spannaland, J. 11: I. cfr. not. 66. 4) (vide UplL. sub 2.) Vide Fore laggia. 5) sticka: pungendo vulnerare. Vide Knifslagh. *

Lagherstaper, m. (vide VGLL sub 2.) Kk. 8. *3

Layhri, adj. compar. lägre, ringare: inferior, minor. Vide Högher 2. *5

Lakaris fa, n. i. q. lakirs gaf (vide UpIL.). M. 12.

Landastäper, m. landningsställe: ${ }^{\text {ssta- }}$ tio, ad quam cymba appellitur." An haec explicatio, quam dederunt Locc, Ver. et Ih, vera sit, dubium mihi quidem videtur; aliam vero in eins locam substituere non possum. M. 6: 2.

Langi, adv. länge: diu. langer, compar. V.23: ו. *

Lansman, m. länsman, en konangens tjenstman inom hvart skeppslag: sub-
praefectus $\mathbf{v}$. exactor regius, in quaque regione skiplagh dicta. P. 3, 4: pr, 1; 6: pr. *

Larept, n. lärft: pannus linteus. fam marker $i$-te, tiu marker l., d. ä. så mycket lärft som svarar emot fem eller tio markers värde, dá sannolikt en aln lärft svarade emot en örtug: pannus linteus pretio quinque vel decem marcas aequiparans, quaque, ut videtur, ulna ortuga aestimata (cfr. Alin 2.). Kg. 7. *5

Löpa, 1) v. n. löpa, springa: currere. l. at manni, hostili impetu in aliquem incurrere. Kg. 10. Cfr. Forlöpa. 2) v.a. drifva up (djur i jagt): excitare (feram e latibulo). l. algh (af vinterstapu), V. 8: pr, 1.

Löpt, f. (a löpa 2) upjagande: agitatio (ferae). dela um l., skupa l., d. ä. hvem som updrifvit och jagat djuret: litigare $v$. inquirere de agitatione ferae, i. e. quis feram excitaverit et persecutus sit. V.8: .

Lös, adj. 1) lös: solutus, liber. )( tapter aller hefter, de pecore, V. 23: pr. slippa l., M. 2: ı. 2) i. q. löskia. Kp. 7, ubi tamen $l$. man appellatur is, qui in tuguriolo quidem habitat, sed instrumentis rusticis caret, ut non possit advenientes mendicos ad alios provehere. 3) (vide ÖGL sub \%.) Vide Agha-, Heдerlös \&c. *

Lösa, v. a. 1) lösa, lossa: solvere, dissolvere. l. ben ur sari, M. 9: 1. arf af strangi löst, nisi pro löst legendum sit lustin (cfr. Lysta). Kg. 10. シ) lösa med penningar: pecunia rédimere. a) lösa från straff: a supplicio redimere. $l$. sik viß malseghandan, M. 16. l. מiuf map sax markum, M. 28: pr. b) lösa pant: pignus redimere. Кр. 5. Cfr. Ater lösa. *

Löskia, adj. indecl. (vide ÖGL sub 9.) l. man )( bolfaster, M. 17. *5 (ösker)

Lösn, f. 1) (vide UpiL. sub a.) M. 34: . lagha l., ibid. pr. 2) (vide UpIL sub b.) M. 35, 36. - H. v.in cod. A ubique scribitar löns v l lööns. *

Lösöra, m. pl. lösören: res mobiles. Kk. 14. *

Lösöra panter, m. lös pant: res mobilis pignerata. )( iorमa panter, Kp. 5.

## M.

Mal, n. 1) tal: loquela, sermo. Vide Giptamal. 2) (vide VGL. sub …) E. 16; P. 6: pr; 10: pr; 11. at osattu mali, Kg. 9: 2. Cfr. Hor-, Iarnbyrמa-, Manhel-ghis-, Nampdar-, Vitnis mal. 3) (vide VML. sub 3.) Vide Saramal. *

Mali, m. afgift : pensio. göra m. (cfr. UpiI sub 1.), Kk. 6: ı. Cfr. Hiona-, Le-pungs-, Offer-, Smür mali. *

Malsatti (mulatti, 玉. 16: ı.), m. (ab agha, impf. atti) i. q. malseghandi. ※. 16: ı ; M. 1:3; 21, 28: pr; V. 14:3; p. 13: ו. )( konunger et allir man, kk. 15: pr; $\mathbb{E}$. 14: pr; M. (i: 2 ; V. 14:3. not. 04. ) (konungs lensman et skiplaghit, M. 23. ) (allir man, Kk. ㄹ: 4. ) (kyrkia et biskuper, Kk. 15: ו. not. 80.

Malseghandi, m. málsegande: privatus actor. Kk. 19:5; M. 16, 38. )( konunger et allir man, F. 1 : pr. not:36; V. 20. ) (lansman, ј. 3: ı. )( allir man, f. 14: ı. ratter m., M. 17. *

Man (maøper, M. 9: pr.), m. 1) menniska: homo. allir man, a) alla: omnes. p. 1::1. b) alla som bo inom skeppslaget: omnes regionis skiplagh dictae incolae; vide Mulsatti, Malseghandi. til fiarpa mans, d. ä. fjerde led: usque ad quartum consangainitatis gradum. M. 3 S . map lagh skal m. land byggia, m. skal pem uptaka, m. ma fanga, m. skal laghtinga, Præf.; M. 17. Cfr. Almanna, Almannunger; Fioper-, Dramanningi. 2) man: vir. siex v. tolf man,
vide Siex, Tolf. 3) (gift) man: maritus. Vide Apuls man. 4) tjenstman, tjenare: minister. konungs m., i. e. lensman, Kg. 6: 1 ; $\boldsymbol{\text { E. 16: } 1 ; ~ 1 ) . 4 : ~ 1 ; ~ 1 4 : 3 , ~} 4$. biskups m., Kk. 16:pr. not.94. Cfr.Lansman. * (maper)

Manaper, m. månad: mensis. - $\boldsymbol{a}$ dagher, mot, vide Dagher 3, Mot. Cfr. Senapa manater.

Mangarpher, m. mangård, gård der menniskor bo: villa, habitatio hominum. )( Kyyrkiugarper, Kk. 이: 2. not. $\Omega_{1}$, ubi sermo est de habitatione sacerdotis.

Mangald, n. i. q. mans böter. M. ind. 38.

Manhalghi, n. (vide ÖGL.)-ghis (manhrelires) balker, Æ. s: ı; M. rubr.

Manhelghis mal, n. (vide ÖGL) M. 38. *3

Mans böter, f. pl. (vide SML) halva m., M. 1.:.ו. * 4 (mans bot)

Mark, f. 1) mark (vigt): marca librata. m. smör, Kk.8-10. siu-ker (sc. silfs) vaghinar aller sva mykit pe galda, sju marker silfver i vigt, eller deras värde i gångbart mynt: septem marcae argenti, vel earum pretium, vulgari moneta expressum. M. 38. cfr. Bergens gamle Bylov, ed. G. Fougner-Lundh, pag. 1o3. 2) mark penningar: marca monetalis. Kk. \&: ı. \&c. frem-ker i larepte, tiu-ker larept, vide Lerept. Cfr. Bot-, Half mark. **

Marka, v. a. märka: signare, notare. Vide Af marka. *3

Marki, vide Marki.
Mater, m. mat: cibus. hindrar han m. aller möд̄a, allitt., hindrar honom (behofvet att fâ) mat (d. ä. hunger) eller trötthet: "si eum impediat cibus (h. e. inedia) vel lassitudo;" ut haec recte, ut videtar, explicat Ih. (Gloss. v. möda); nisi forte pro mater legendum sit majer, sicut cod. A hoc loco pro mater habet nokor. V.8: ı. not. ı3.

Matskot, n. (vide VGL.) Kk. 10. *5
Men eper, m. mened: periurium. Kk. 19: pr. ${ }^{*}{ }_{2}$

Mere, adj. större: maior. V. 18: 3. mera ran, minnung, M. 18; J. 14: ו. *

Mikials messa, f. (vide VGL.) p.8: pr; 14: pr. *

Minne, adj. mindre: minor. m. ran, eдer, М. 18; ј. 7: ı; 8: pr. minna, n. absolute, mindre: minus. Kk. 14; M. 1s, 20, 21, 2s: pr. מriziunginum m., vide priziunger. at minstu, åtminstone: minimum, saltem. Kk. 9. *

Minnung (minung, minning; minungi, J. 17.), f. 1) minne: memoria. Vide Minnunga man. 2) gammal besittning af jord: antiqua possessio fundi. J. 14: 1 ; V. 12, 13: 3. 3) bevisning om sádan besittning: probatio talis possessionis. fasta m. a iort, J. 17. ganga m., J. 16. falla at m., J. 14: ı.

Minnunga man, minninga man, $m$. pl. gamle män, som minnas hvad som för längre tid tillbaka händt: viri seniores, pristinarum rerum memores. J. 14: ı; 16. viti prat (tve) m., Kk. 7, 14; V. 12.

Minska, v. a. förminska: minuere. -as )( vaxa, M. 6: 3. Cfr. Batra 1. *4

Mista, v.a. mista: perdere, amittere. m. kyrkiu ok kötatu, vide Kötata. מan sin haver mist, M. 6: pr.

Miäalhaghi, m. mellanhage, instängd betesmark, som ej är längst bort belägen: pascuum consaeptum medium, i. e. minus remotum. M. 6: 2.

Mijer, adj. (vide VGL.) um mizian dagh, V. 15. *4

Miplungu man, vide Maplunguman.
Mold, f. mull: palvis, hamus. Inde
Moldran, n. inkräktning af annans jord: alieni soli occapatio. V. 3.

Moner, m. (vide VGL sub 1.) fiats $m$. $i$ akri, d. ä. en jordremsa af en fots
bredd：segmentum agri pedem latum． V．3．＊3（muner）

Mordari，m．（vide VGL．）M．7：pr．＊4 （morpare）

Mot，n．möte：occursus．um manaßa m．，i manapa mote（cfr．UplL），Kk．8； M．29．－Inde mot，mota（abiecta præp． $a \mathrm{v} . i$ ，præp．a）emot：contra．vapia $m$ ． dome v．laghmanni，£．3：1；11．מrer sighia nai m．，Kg．11：pr．b）emot（tid）： ante，prope（tempus）．m．iulum \＆c．p． 8：pr．＊

Musa，f．harnesk：lorica．Vide Bryn－ ia．＊4（muza）

Mala，v．a．säga：dicere．sva er malt， i．e．sancitum est．Kg．10．＊5

Mallum（mallom），prep．c．gen．emel－ lan：inter．bya m．，V．12，14：．landa m．，vide Land．handa m．，vide Hand． かings m．，vide 戸ing．m．sin，世．16：ו． sine m．，M．9：ı；J．8：pr．sine im．，Kg． 11：pr．дега $i$ m．，V．12．＊

Marki（marki，markia），n．rámärke： limes．V．1，3，11：pr；12，13：3．Cfr．Sko－ gha－，Skogs－，Sten－，Tra marki．＊4

Merkia，v．a．utmärka，utstaka：de－ signare．m．takt，V．15．Cfr．Af－，Ut markia．＊5

Massa，f．högtid：festum．Vide Bo－ tulfs－，Mikials－，Patars massa．＊

Massu fall，n．（vide ÖGL．）Kk．13：pr． ＊4

Mestare，m．mästare，lärare：magi－ ster，doctor．Præf．Magister ille，cuins verba hoc loco citantur，forte est rex Salomo，inter cuius proverbia plara sunt （ex．c．cap．15： 10,$32 ; 29:$ ı．），quae huc referri possunt．

Mata，v．a．1）värdera：aestimare， taxare．M．1：4；V．5：pr．2）（vide ÖGL sub 2．）m．fore manni，Р．4：3．m．ut sak mans，ibid．pr．＊

Matsman（mœぁzman），m．pl．mätis－ män，värderingsmän：aestimatores．aftir －manna orpum，V．4，5：pr．＊5

Mapan，conj．1）medan：dum．F．2： 1；13：8．\＆cc．2）dá，emedan：cum，quia． Kk．18：ו．3）adv．emedlertid，under ti－ den，prov．medan：interea．V．8：ı．＊

Maplungu man（miplungu man），m．（a maplunya，Isl．midhingr，mediocritas， midlungs－madr，homo mediocris；nisi forte map－v．mi弓lungu manni scriptum sit pro－gum manni，ut－ger sit adj．， mediocris）en menniska af medelmáttig eller vanlig storlek：homo mediocris staturae．V． $\mathbf{5}$ ：pr．

Mapsumar（dat．－mbry pro－mbri），m． （vide VGL）p．8：pr．＊3（mifsumar）

Mölnastajer（－stap；pro mölnusta－ per），m．（vide VGL．）V．17：pr．＊4（myl－ nustajer）

Mö̈a，f．trötthet：lassitudo．Vide Ma－ ter．

Mößa，v．a．göra möda eller omak： molestiam adferre．V．8：．

## N．

Nagranni，m．（vide UplLi）－nar ）（ grannar，Kk．12：2；V．6：ı．＊5

Nakur，pron，någon：aliquis．Kk．6：3． ＊4（nokor）

Nar，conj．när，då：quando，cum．Ж． 16：.$\quad$＊
Nat，f．1）natt：nox．Vide Vinter nat． 2）dygn：dies civilis，dies cum nocte． Kk．12：1；M．29．not． 91 ；Kp．3；V．1．\＆c． Cfr．Siunater．

Naper，f．pl．lugn，ro：quies．himeri－ kis n．，Præf．；Kg．11：1．${ }^{* 5}$

Niper falla，v．a．försumma：neglige－ re．n．garp（cfr．SML），J．11：2．＊5

Nijer laggia，v．a．1）nedägga：de－ ponere，deiicere．laggi nither（sc．hus）， tage ned huset（utan att förderfva det）： destruat（non tamen omnino disperdat） aedificium．V．2．2）nedlägga，försum－ ma：deponere，negligere．syslu n．，M． 37：ı．＊4

Nipri，adj．nedre：inferior．Vide Holl．
Nor，？sund，prov．nor：fretum．sma－ sund ok n．，V．14：।．Ver．，quem sequi－ tur Ih．，vertit：＂fretum angustum quod non congelatur．＂

Norpan，adv．i norr：a septemtrione． かer $n$ ．fore，Kg．7．for ostan ok n．， på nordöstra sidan：versus orientem et septemtrionem．p．15．． 4

Not，f．not：verriculum．）（ nat，V．14： 3．dragha n．，ibid．§．4．＊；

Nota drat，f．？（vide UplLe））（ natia lagh，V．14：ı．＊4

Nyr，adj．ny：novas．J．5．af nya （pro nyu），v．15．＊5

Nyt，f．bruk：usus．M．36．＊4
Nyta，v．a．njuta：frui．Præf．＊4 （niuta）

Nytakin，adj．nyligen uptagen eller anlagd（om by）：recens conditus（de pa－ go）．V．18：pr．＊2

Nefsa，v．a．näpsa，straffa：punire． Præf．＊4（napsa）

Naller，？pl．näslor，prov．nällor：ur－ tica．Præf．

Nempd，f．（vide VGL．）tolf manna n．， Æ．16：pr．not．82．nampna n．，E．16：।． göra n．，Kg．6：ı；臣16：ı．n．var v． frellir，Kg．6：ı；※．．16：pr；Ј．6：pr．n． skal svaria，स．16：ı．n．delar mal－ lum sin，ibid．Saepe verbis tolf man notatur nemda；vide Tolf．Exempla oc－ currunt nemdae sex virorum，M． $\mathbf{3}$ ： pr ； V．17： 1 ；vel quatuor，Kk．2： 1,$2 ; 7$ ，14； vel trium，Kk．14；vel duorum，M．13．＊

Namdaman，m．（vide ÖGL．） $\boldsymbol{E}$ ．16：．．＊
Nempdar mal，n．mål，till hvars un－ dersökande nämnd förordnas：caussa，ad quam inquirendam nominatur nemda． $\boldsymbol{\text { E．}}$ 16： 1.

Nempna（nafvna，p．1：pr．），v．a．1） nämna，namngifva：nominare．n．man barnafa引er，1．12．2）utnämna，förord－ na：designare，eligere．n．tva prasti ok

[^31]tva bönder，Kk．2：ı．n．pre man，M． 31：3．n．man til skiptis，M．19．n．sax sanunda man hvar Dera，EL．16：ו．n． nempl，ibid．n．，absolute（sc．nempd）， Kg．6：ו．＊

Ner，adj．när：propinquus．Vide lem－ nar．

Nar，adv．nära：prope．narmer，na－ mer，compar．V．1．et not．23．＊＊

Nasur＇，f．pl．（vide VGL）M．15：ı．
Nasia varper，m．（a nes，vide UpiLL） vakt，som i krigstider utsättes vid hafs－ stranden på utskjutande uddar：excu－ biae belli tempore in promontoriis con－ stitutae．Kg．9：pr．

Nat，n．nät：rete．V．14：3．Cfr．Laxa nat．＊5

Netia lagh，n．näts utsättande i vatt－ net：retium positio in aquam．）（ nota drat，V．1．！：ו．

Nöta，v．a．förtära：consumere．Vide Upnöta．＊

Nöta hus，n．fähus：bovile．M．6： 2. ${ }^{2}$（not hus）

Nöta heptur，f．pl．inrättning，hvar－ igenom nötkreatur，dâ det går nte på marken，hindras att göra skada：instru－ mentum bovi pascenti adnexum，quo ille a damno dando impediatur．V．6：pr．

Nöti，n．sällskap：societas．Vide Skip－ noti．＊4

Nö力力，f．nöd，trångmål：necessitas，an－ gustiae．V．10．not．37．＊4（nöd）

Nö̈fall，n．nödfall：casus necessita－ tis．Kk．II：ı．

Nößsyn，f．1）nödvändighet：neces－ sitas．Kg．11：pr．2）olyckshändelse：in－ fortunium，casus，a quo abest hominis culpa．Kp．4．＊́（nöd syn）

## 0.

Obupin，adj．（vide SML．）P．14：4．＊5 （ubudin）

Obyg力er，adj．obebygd；förekommer om sund eller ström，som ej är upta－ gen af fiskeverk：non occupatus aedif－ ciis $\mathbf{v}$ ．exstructis operibus；occurrit de freto vel flumine a saepimentis pisca－ toriis libero．V．14：ı．＊3

O bötter，o böter，adj．ogild，för hvil－ ken ej bötes：pro quo nulla mulcta sol－ vitur．vari v．ligyi o．，M．4：pr，3．＊। （u bötter）

Ofallin，adj．ej fälld eller försum－ mad：non neglectus $v$ ．praetermissus． epar standa ofalnir，d．ä．anses ej vara försummade：iuramenta non censentur esse praetermissa．p．8：pr．not． 6 ．

Offer mali，m．i．q．offer（vide VGL）． Kk． 10.

Offra，v．a．（vide VGL．）Kk．10．＊
Ofvarka böter，f．pl．böter för valds－ gerning：mulcta violentae actionis．Kk． 21： 4.

Oför，adj．oför，obrukbar（till arbe－ te，om kreatur）：debilis，inhabilis ope－ ribus faciendis（de pecore）．M．1：4；V． 23：ו．＊5

Ogilder，adj．1）ogild，ej gällande： irritus．vari（sc．eper）o．，p．8：3．2）（vide UplL．sub 4．）V．6：pr；p．4：ı．liggia o．， a）egentligen om en dräpen：proprie de occiso（homine vel pecore）；M．30；V． 6：ı；b）äfven om den som fär annan skada：quoque de eo，qui alio modo laeditur．M．I：4．${ }^{*}$

Ogipter，adj．ogift：innuptus．Kk．6：ı． ＊（ugipter）

Oklandaђer（n．－dit pro－dat），adj． （vide VGL）oqvibat ok－at，allitt．V．16： pr．oklutrat ok－at，ibid．not．17．＊（u－ klandaђer）

Oklutraךer，adj．i．q．oklandaper，q． vide．＊5

Olof，n．ej gifven tillâtelse：venia non data．mäh v．i olovi，V． $11: 1$ ；13：I．

Olvvandis，adv．olofvandes：non data venia．V．14：pr．＊

Omaghi，m．（Isl omagi）i．q．ovorma－ ghi．M．ind． 28.

Opta，adv．ofta：saepe．Kp．6．optara， compar． $\boldsymbol{\text { E．16：pr．＊}}$

Oqvi弓ajer，adj．opåtald：irreprehen－ sus，non contradictus．Vide Oklanda－ per．Nisi forte corrupta sit h．v，pro oqvapapar scripta esse videtur，a que－ pa，dicere．

Or，præp．ur，från：ex．p．15．＊（ur）
Orka，v．a．c．dat．orka，förmå：posse （facere）．pat（sc．barn）sum－ar，J．3．o． botum，M．15：ı．o．（lysninga）vitnum， M．17，35．＊

Orlof，n．tillatelse：venia．1．14：3．＊4
Orp，n．ord：verbum．M．7：pr．Cfr． Matsman，Dokka orp．＊

Ospilter，adj．（vide VGL）sighi til at －tu，d．ä．utan att låta säden eller höet förstöras：fruge foenoque non perdito． V．11：pr．husi at－tu，atan att förderfva haset：non disperdito aedificio．V．2．＊4

Osatter，adj．ej förlikt eller bilagd： non compositus．at－tu mali，Kg．9： 2.

Ovighper（n．ovikt），adj．（vide ÖGL） －kt lik，Kk．12：ı．＊

Ovormaghi，m．öfvermage，den som ej fyllt tolf år：pupillus，impaber，qui nondum excessit duodecim annos．在 7： I；V．16：pr．o．刀an minna ar an tolf ara，M．21．coll．E．1：4．Conferantur tamen verba e iure Upl．transscripta： o．מan minna ar an famtan ara，Kk． 19：।．Cfr．Omaghi．

Opunsilagher（pro opinsdagher），m． onsdag：dies Mercurii．A．16：pr．＊4

O oker，adj．（ab oker，iugum，biga） oförmögen att draga plog eller vagn：qui ob debilitatem non potest trahere ara－ trum vel carrum．M．1：4．not． 56.

## P．

Panter，m．pant：pignus．Vide lorpa－， Lösöra panter．＊5

Pantsatia (pansatia), v. a. pantsätta: oppignerare. J. 9. *3

Profaster, provaster (gen. -sta), m. kontraktsprost: praepositus territorialis. Kk. 2: ı; 3, 18: pr; 19: 3; Æ. 13: 3. p.giver manni sak, gör man sakan, Kk. 15: 2; 16: pr. *5

Prasta garper, prastgarper, m. i. q. kyrkiu bol. Kk. 21: 2, 4 .

Prasta stuva, f. prestens stuga: aedes in qua habitat sacerdos. Kk. $21: 2$.

Pröva, v. a. undersöka: inquirere. V. 13:3. *1

Pund, n. pund: pondo. Vide Sildapund. *5

Panninger (pannunyer, panunger), m. 1) pl. (lös) egendom: bona (mobilia). Kk. 19: pr; Æ.6: pr; 14:3; J.3. -yar vaxa manni, J. 3. 2) pl. penningar: pecunia. Præf; M. 2S: pr; J.9; Кр.6; 1. 2, 11. for korn aller apra-ga, J. 9. konungs -gar, i. e. vectigalia regi adferenda. Kg . 11: pr. 3) (vide UpIL. sub 3.) Kk. 6: 1 ; 10. \&c. hvar siatti p., M. 3 J.

Patars massa (papurs massa), f. (vide ÖGL.) P. 14: pr. *4

## Q.

Qvarna byyning, f. qvarnbyggning: exstructio molinae. V.17: ।.

Qvarstaja, vide Qvarstaמa.
Qvighandi, n. (vide UpiLh) V. 18: 3. Scribitur perperam quinda, i. e. sexus muliebris, feminae (cfr. VGL), ibid. not. 58. *4

Qvikker, adj. lefvande: vivus. Kk. 5: 1; M. 20, 32: ı; 1. 4: 3. *

Qvik tiund, f. quicktionde: decimae pecorum. Kk. 7. *

Qvinna, f. qvinna: femina. In g. pl. occurrit -ne, A. 1: 1 ; 12: 2; M. ind. 32; in g. sing. स. 1: 3; in dat. s. vero -ne, Kk. 15: 2. *5

Qvinnabarker, m. qvinnobänk, en
bänk för qvinnorna längst inne i rummet: scamnum feminarum, in interiori cubiculi parte. M. 6: 2.

Qvalder, m. qväll, afton: vespera. Кр. 7. *4

Qualia, v. a. (vide ÖGL sub 1.) q. $\operatorname{man}, \mathrm{M} .4: 6 ; 28: 2$.

Qvar, quar, adj. qvar: reses, quietus. lata $-r t$ standa, sc. segetem vel foenum demessum. V. 11: pr. Cfr. Sitia. * (qvar)
 f. (vide UpIL) mal stande iq. (cfr. UpIL.), Kk. 19: 3; p. 11. *5 (quarstada)

## R.

Ran, n. 1) rån: rapina. M. 17, 18, 20. not. 32; p. 10: pr. Cfr. Moldran. 2) (vide ÖGL sub 2.) Æ. 2: ı. kuna varper rani takin, ibid.

Ransakan, f. i. q. ransak (vide VGL). ganga i r., M. 31:3. *4

Rantakin, adj. valdtagen: vi stuprata. 压. 2: ı. not. 48. *4

Rast, f. (vide VGL. et ÖGL.) Vide Styltings rast. ${ }^{*}{ }_{3}$ (rost)

Rap, n. 1) radd, tillstyrkande: consilium, suasio. map franda r., F. 7: 3. 2) råd, rådsförsamling: senatus. konıng magnusa r., E. 16: pr. *

Rapa, v. a. c. dat. v. acc. 1) skaffa, föranstalta: parare. Kk. 6:3. 2) råda öfver, disponera: praeesse, in potestate sua tenere. r. fa sinu, fiskevatmum sinum, M. 1: pr; V. 14: pr. r. for barnum oh barna gops, Æ. 7: pr. 3) råda, vara rådande, hafva rätt att besluta $i$ en sak: potestatem $v$. ius rei decidendae habere. r. giptamalum; Æ. 1: pr. rađi halvre nempd, Kg. 6: 2. rāi pran (sc. nampd) apti kerir, M. j: pr. r. (fore) skript mans, M. 4: 6; 22. rapi pat biskuper hvat \&c. F. 16: ו. Dan a r. sum byggia vil, V.4.

Rapbani，m．（vide VGL．））（ haldbani， M．38．${ }^{*} 5$

Reдskaper，m．redskap（att färdas）： instrumenta（itineris faciendi）．fa pra－ sti v．proster far r．（antiggia maゐ hast aller bat），Kk．12：pr，I．＊5

Riki，n．rike：regnum．Vide Himiri－ ki．＊4

Ringer，m．ring：annulus．V．6：pr．＊5
Rinna（pres．rinder），v．n．rinna：flu－ ere．स．6：pr．＊

Riva（præs．rifror v．riffur），v．a．1） rifva：scindere．r．gar刀，V．9．r．not， d．ä．rubba，uptaga：verriculum loco mo－ vere $v$ ．ex aqua trahere．V．14：4．2）up－ häfva：rescindere．力at sum river（sc． fastning），E．1：3．＊（ryva）

Roper，m．leding：expeditio navalis． Præf．not．12．Cfr．Utroper．＊5

Ruf，n．（vide ÖGL）Vide Leghu－，Var－ na ruf．＊5

Rum，n．rum：locus，spatium．Vide Dropa rum．＊4

Runir，f．pl runor：litterae runicae． P． 15.

Ryma，1）v．a．borttaga，flytta bort： removere．r．gar力（nisi pro r．legen－ dum sit ryva），V．9．taki up ok rymi， sc．opera in aqua exstructa．V．14： 1 ． 2）v．n．fly：fugere．Kg．6：2．＊5

Rypia，v．a．（vide ÖGL）r．pre dys－ siar，vide Dys．r．almanna vagh，V． 18：ı．r．，absolute，J．11：2．＊4

Rypsl，？（vide UpiLe）branna r．，V． 19：pr．＊ 4

Raka（impf．rak），v．a．（alias vraka； Isl．reka）vräka，drifva：agere．bort r．， expellere．E．6：ı．ut r．，idem．Kp．7． Cfr．Afrakt．

Rcena，v．a．1）råna，med våld taga： rapere，vi capere．r．ena alin \＆c．M． 18．2）röfva（person）：spoliare．r．dö－ дan man，M．20．－Perperam vero $r$ ． scriptum est P．ind． 2.

Ratlika，adv．（vide VGL．）V．24： 3. not．29；p．1：pr；6：pr．

Reetter，m．1）rätt，lag：ius．A．16：pr． gups r．ok pe helghu kirkiu，Præf．not． 12．An huc referenda sit locutio：at stiltum retti，Kk．13：pr，decidere non possum；cfr．Stilter．Cfr．Kyrkiu rat－ ter．․）（vide ÖGL sub ！．）angin rat vilia göra，Р．9：pr．biußer han（sc．is qui excommunicatus est）ret fore sik， Kk．13：．．3）（vide UplL sub 3．）klokka－ ra r．，Kk．6：ı．hicelpa manni til heper ok r．，Præf．4）（vide UpiLu sub 6．）piu－ ver standi rret $\sin$, M．28：3．Cfr．Eמ－ söris ratter．＊（rater）

Retter，adj．1）rätt，rättvis：iustus． rattari domber，Kk．19：5．2）rätt，lag－ lig，verklig：iustus，verus．r．kyrkiu vagher，malseghandi，stcmpnudagher， skatman，Kk．12：2；M．17；Kp． $\mathbf{5}$ ；Р．14： pr．\＆c．＊（rater）

Raver，m．räf：vulpes．V．8：2．not． 23．＊5

Röna，v．a．（vide UplL．）Vide Ut röna． ＊3

Röva，v．a．i．q．rana 1．r．konu af manni，F．．2：pr．＊3

## S．

Sa，v．a．så，beså：seminare．sa imp annars，V．11：।．＊

Sak，f．1）（vide ÖGL sub 1．）giva manni v．kunu s．（for hor），Kk．15：3； A．16：ı；р．4：3；6：ı．agha s．at man－ ni，Ф．3：ı．aghi sialver s．sina，ipse caussam agito．A．2：ı．fara map ret－ tum sakum，Kk．15：3．2）böter：malcta． mata ut s．mans，p．4：pr．Cfr．Ensak．＊

Saker，adj．skyldig till straff：poenae obnoxius．gorra man sakan fram um lagh aru，poenam iniustam v．nimis gravem exigere．Kk．15： 3

Saklös，adj．1）oskyldig：insons．M． 28：2．2）（vide VGL sub 2．）Kk．19：5；

Kg. 6: ı; A. 16: ı; M. 31: pr; Р. 2. \&c. s. at botum, Kk. 15: pr. at -sa (pro -su), J. 15; V. 2. 3) (vide UplL. sub 3.) s. um lefungslama, Kg. 7.

Saklost, adv. (vide VGL.) M. 28: pr; J. 1. *

Sak satia, v.a. stämma till ting: in ius vocare. s. annan, p. 5. coll. 3: 1.

Saksatning, f. stämning till ting: vocatio in ius. p. ind. 5.

Sala, f. försäljning: venditio. J. 15. *5
Sama lund, adv. sammalunda, på samma sätt: eodem modo, pariter. Kk. 7. *4 (samu lund)

Saman leggia, v. a. sammanlägga: coniungere. bolagh s., Æ. 7: 3. *5

Samdyghnis, adv. på samma dygn: eodem die (naturali). M. 3.5 .

Sami, pron, samme: idem. Vide Sliker.

Samule力, samaleך, adv. likaledes, likaså: similiter. M. 10. böte s., d. ä. lika mycket: tantumdem. Kk. 12: pr; V. 19: pr. *4

Sampykke, n. samtycke: consensus. Pref.

Sanghus, n. (vide VML) Kk. 21: 3. *5
Sanghus dyr (sangus dyr), n. pl. (vide VML) Kk. $21:$ 2. *5

Sanunda man, m. (vide VGL) AE. 8: 1; 16: ו. * (sanninda man)
Sar, n. sår: vulnus. M.9. full s. )( blobviti, M. 14: pr. högsta s., M. 12, 15: pr. Cfr. Blop-, Hovud-, Hul-, Sma sar; Fulsare.

Sar, adj. sárad: vulneratus. göra fre sart v. hast saran, M. 1:3, 4. varpa s., ibid. §. 4. *

Saramal, n. (vide VML) Kk. 21: 5. *5
Sargha, v. a. såra: vulnerare. M. 2: pr; V. ${ }^{2}$ 4: pr. )( sla bloplati, Kk. 21: 5.*

Sea (see), v. a. 1) se: videre. fore barna go力s s., d. ä. vårda: tueri. स. 1: pr. 2) syna, besigtiga: inspectare. syna ok s., allitt. ©. 10: .

Senarmer, adv. senare: posterius. Kk. 19: 3. *3

Senaдa manaper, m. (vide UplL) $\mathbb{E}$. 10: I. not. 56. *3

Senaje arf, n. arf som tillfaller barn, framfödt inom tio månader (eller egentligen i tionde månaden) efter fadrens död: hereditas quam capit infans intra decem menses (vel proprie decimo mense) post mortem patris natus. $\boldsymbol{\text { E. }}$. 10: 1 . Cfr. Senapa manaper.

Sent, adv. sent: sero. Compar. senare, $\boldsymbol{E} .10: 1$; M. 35. senar, Ж. 10: ı. not. 57. senne, M. 35. not. 56. senc, J. 11: pr. *5

Sifskaps spial, n. (vide UpIL) Kk. 15: pr. not. 65. *4

Sighia (part. pass. acc. f. sagha, pro sayhpa), v. a. säga: dicere. sighia sak sagha vara, dicere litem alteri esse indictam, i. e. eum esse in ius vocatum; non "litem contestatam esse," ut vertit Locc. P. 5. Cfr. Af-, Til-, Viper-, Upsighia. *

Sild, f. sill: halec. Inde
Sildapund, n. ett pand sill: pondo halecum. Kk. 7.

Sildavik, f: vik af hafvet, der sill fångas: sinus maris, ubi haleces capiuntur. V. 14: 4.

Sin, n. gång: vicis. tvem, מrem sinnum, p. 3, 4: pr.

Sin, pron. pers. rec. gen. sig: sui. mallom sin, sina (pro sin i) mallum, since i mallum, vide Mallum.

Sio, m. sjö: lacus. V. 13: 2; 14: ı. *5 (sior)

Sio lit, f. sidan af ett berg, sluttande mot en sjö: latus montis versus adiacentem lacum declive. V.14: 2.

Sitia (impf. conj. sati), v. n. 1) (vide ÖGL sub 9.) gvar s. maŋ hapslu (cfr. UplLe), Kk. 21: 4. 2) bo: habitare. Kk. 10. *

Siukaman, m. sjuk menniska: homo aegrotus. Kk. ind. 12.

Siunka, v. n. sjunka (i vatten): submergi (in aqua). hindradags gif ma hvarte s. a.ller flyta, här gäller ej den invändning, att det som är gifvet antingen flutit bort eller sjunkit, d. ä. morgongafvan skall utan all invändning utgifvas: sive aqua natando avecta sive submersa esse dicatur, i. e. sine omni exceptione, res postridie nuptiarum uxori donata soluto matrimonio ei dator (cfr. VML). $\boldsymbol{E}$. 4. *5

Siuncter, f. pl. sju dygn: septem dies. V. $\mathbf{3}$ : pr. *5

Sija, f. sida: latus. tva -मtar (pro - zu ), duobus lateribus. V. 15.

Siparmer, adv. senare: posterius. Kk. 19: 2. not. 40 . *3

Sißvarnia, f., sedvänja: mos. gamul s., Kk. 2: ı; 7. *3

Siagl trre, n. mast: malus. M. 4: pr. *4 (sagl tra)

Sialer, m. (Isl. selr) själ, själhund: phoca. Kk. 7.

Sielver, pron. sjelf: ipse. sielfs sins, sin egen: suas ipsius. V. 1. * (sialver)

Siang, f. säng: lectus. A. 6: pr., ubi duobus locis in dat. scribitur -gi, pro $-y u$, sicut haud raro alias in hoc codice $i$ pro $u$ scriptum est (cfr. Præfat.). * (sang)

Siangar alder, m. (vide UpIL) drapa nokon innan s., Kk. 17: 3. *3

Siax, sex, num. sex: sex. vitin मret s. man, 弓at skulu s. man skupa, s. man vitna, M. 5: pr; V. 17: ı. *4 (sex)

Siaxtun, saxtan, num. sexton: sedecim. Æ. rubr; M. 6: 2; 9: ı. \&c. *3

Skakhalda, f. hälla, förmodligen bestảende i en vid hästens fot fästad stång: compes, constans, ut videtur, pertica pedi equi adnexa. V. 6: pr. Gotlandi, teste Ih. (in Dial. Lex.), ita appellant pedicas equoram; skak vero apud Helsingos denotat perticam (apud Ostro-
gotos catenam); skakel vero est volgare nomen perticarum currii adnexarum, quibus equas ad vehiculum iangendus ab atroque latere adligatur.

Skatman, m. (vide UplL.) konungs ratter s., p. 14: pr. *3

Skatter, m. (vide VGL) ) (lepungslami, Præf. not. 12; Kg. 7. konungs s., ibid. .*3

Skapa gald, n. skadeersättning: compensatio damni. Kk. 19: 5. not. 6 o ; M. 28: pr; V.9, !4: pr. not. ı6; §.3. *'

Skapalös, adj. oskadd: illaesus. Kp. 7. *

Skapi, m. skada: damnum. Scribitur in nomin. - $\boldsymbol{n a}$, Kg .8.

Skifti, n. 1) skifte, byte: permutatio. Vide Vakna skipti. 2) skifte, delning: divisio. E. 8: 2; 10: pr; J. 13: pr. Cfr. Skogha skipti. * (skipti)

Skilia, v. a. 1) skilja: separare. -as vỉh kyrkiu, de sacerdote, Kk. 3: ו. -lder vỉher arf, M. 22. 2) impers. c. acc. tvista, vara oense: litigare, dissentire. skil деm um skipan v. eдsorø, J. 10: pr; p. 7: 2. 3) bestämma: definire. vita . . for hvariu (sc. epsorpi) han haver -lt, d. ä. för hurudan ed han gatt i borgen: pro quo iuramento spoponderit. P. 7: 2. *

Skin, n. skinn: pellis. Kg. 7. Cfr. Graskin. *5

Skiolder, m. sköld: scutum. P. 14: $\mathbf{2}$. *4

Skip, n. 1) skepp, fartyg: navis. V. 14: 1 ; sed perperam V. 19: pr. not. 68. bater aller annat s., V. 24: 3. 2) i. q. skiplagh. Kg. 7. et not. 34 .
Skipa, v. a. 1) ordna, inrätta: ordinare, disponere. s. husum vỉ annan, sätta hus på sin tomt mot gränsen af grannens tomt: aedificiorum situm in confinio vicinae areae statuere. V. 1. 2) förordna, stadga: statuere. lagh ar -at (pro aru -ał), Præf. 3) öfverlemna(jord) till en annan att bruka: (fundum) alii
utendum tradere. s. iorø sina landboa, d. ä. utarrendera: locare. J. 10: pr. s. skogh aprum a lof eller leghu, V. 7. *4

Skipan, f. öfverlemnande af jord ast en annan att bruka: usus fundi a domino alii concessus (cfr. Skipa 3.). J. 10: pr; V. 7. *4

Skiplagh, n. skeppslag; med denna benämning utmärkes en indelning af landet, svarande emot den i hundare eller härad, som i andra landskap förekommer: societas navalis; ita appellantur territoria, aliis locis hundari vel herał dicta. Kg. 1I: pr; M. 23; V.24:3. nempl af -ghi, Kg. 6: ו. namdaman skulu takas i-ghi, E. 16: ı. tolf man af aprıu -ghi aller sokn, D. 6: pr. not. 79. s. alt aller sokn gör מingfall, ibid. in textu. Cfr. Skip 2, Skipnöti. *5 (skipleghe)

Skipnöti, n. i. q. skiplagh. Kg. 8; M. 5: pr.

Skipt, f. 1) delning: divisio. AE. 10: pr. not. 52. 2) andel: portio (cfr. ÖGL). M. 19. *

Skipta (skifpta), v. a. c. dat. v. acc.
 14: 3; J. 13: pr; V. 1. \&cc. -tis (sc. bot) sum för ar sagt, Kk. 12: 1. -tis pa (sc. bot) $i$ pry synder, Kg. 9: 2. s. barn fran sik, liberos facta bonorum hereditariorum divisione a se separare. J. 3. 2) bestämma gränsen emellan sammanstötande jordegor eller länder: terminos confinium fundorum vel terrarum definire. sva -tis i haghum dcc. V. 13: 3. s. saman, ibid. sva-tis landum \&c, hi sunt termini. p. 15. 3) omskifta, ändra: mutare. s. talu, p. 6: ı. *

Skiut, n. 1) sto: equa. )( haster, V. 6: pr. 2) (vide VGL) Kg. 11: pr. *

Skiuta, v. a. skjuta (med båge): arcu iaculari. s. af bogha, M. 3: pr.

Skiuta fart, f. skjutsning: equorum
vectariorum praestatio. Kg. 11: pr, nisi forte legendum sit skiuta gart.

Skiuta garp, f. (vide VGL) Kg. 11: pr. 4

Skogha a ganga, f. skogsåverkan: illicita usurpatio alienae silvae. V.ind. 13.

Skogha marki, n. råmärke emellan skogar: terminus inter silvas. V. 13: 3.

Skogha skipti, n. delning af skog: divisio silvae. V. ind. 7, ubi tamen sine dubio legendum est skogha skipan (cfr. Skipan).

Skogher, m. skog: silva. Vide Eghen skogher.

Skoys marki, n. i. q. skogha marki. V. ind. not. 8.

Skokker, m. skock, flock: caterva, turba. Vide Franda skokker.

Skot, skut (g. pl. sköta), n. 1) skjutande, fösande: propulsatio. Vide Utskuts stol. 2) (vide VGL sub 1.) spiut i -ti, Kg. 10. Cfr. Bughu skut. 3) pil: sagitta. かre tylfter sköta, A. 14: 2. 4) (vide VGL sub 2.) Vide Matskot. *(skut)

Skot bogher (skot bogher), m. (vide ÖGL) V.8: ו. *3 (skut bogher)

Skopa, vide Skupa.
Skript, f. 1) (vide ÖGL sub 1.) Vide Skrifta lös. 2) kyrkestraff: poena ecclesiastica. biskuper rapi (fore) s. hans, M. 4: 6; 22. taki $s$. (cfr. ÖGL), Kk. 15: 2. gangi undir s., Kk. 15: 2; 19: pr. מe (sc. gangin) undir s., P.8: 2. vera i-tum, p. 10: 1. *

Skrifta lös, adj. (vide VML.) döa s., Kk. 12: pr. *5

Skrok vitni, n. falskt vitnesbörd: falsum testimonium. p. 10: pr. * 4 (skrukvitni)
Skruper, m. (vide ÖGL) Vide Kyrkiuskruper.

Skuld, f. 1) (vide UplL sub 1.) Vide Utskyld. 2) skuld, gäld: debitum, aes alienum. P. 2. not. 3ı. 3) skuld, förvallande: culpa. fore hans s., M. 1: 2.

4）（för．．．）skull：（alicnius rei）caussa． for מan s．，Præf．＊（skyld）

Skut，vide Skot．
Skußua，sko力a，v．a．granska，under－ söka：examinare，inquirere．tolf man skulu s．，J．14：ו．－ヵ̄i מat profaster map tolf mannum，世．13：3．siax man skulu s．，V．17：ı．－מi מrat tve prastir ok tve bönder，Kk．2：ı．lotlösir man skulu s．，V．8：．．＊

Skyfla（skifla），v．a．1）（vide VGL．）s． fore manni ）（ mata，P．4：2．coll．Kg． 6：pr．2）i．q．mata 2．p．9：pr．not．${ }^{2} 7$ ． coll．cap．4：pr．＊5（sköfla）

Skyfling，f．sköfling，delning af för－ verkad egendom：divisio bonorum da－ mnati．Kg．6：pr．

Skylder，adj．skyld，beslägtad：cogna－ tus．Vide lampskylder．

Skyldugher，adj．（vide ÖGL．）Kk．6：2； 8．＊4

Skyr力，f．i．q．askyrd．V．ind．II，nisi askyrd legendum sit．＊5

Skæ⿸l，n．1）skäl，bevis：ratio，docu－ mentum．Vide Taku skeel．2）（vide UpIL． sub 3．）map samu－lum，凡．4．3）（vide UplL．sub 5．）utan dom ok s．，P．S：э．＊

Skera，v．a．skära：secare．M．I： 3. s．a annan aller sla，V．11：pr．Cfr． Blaskorin．＊

Skrera，v．a．1）（vide SML sub 1．）pat skulu tolf man s．ok vita \＆c．E．16：ı． not．91．2）förklara oskyldig：insontem pronuntiare．tolf man skera ）（ falla， A．．6：pr．＊5

Skögning（skegning），f．jagt：venatio． V．ind．8．＊5

Skökia，f．sköka：meretrix．M．7：pr． Sköta，vide Skot．
Sköt arf，n．（vide UplLL）太．13：ı．＊3
Sköt bogher，vide Skot bogher．
Sla，v．a．1）slà：ferire，percutere．s． bloplati ）（ sargha，Kk．21：5．varper man slaghin，d．ä．dräpen：si quis oc－
cidatur．M．6：2．2）slăa äng：pratum cao－ dere．Vide Skrera，A slata．

Sliker，adj．1）slik，sådan：talis． $\boldsymbol{E}$ ． 2：ו．2）likadan：similis．V．7．mad－kum sama laghum，M．17．map－kum samu skalum，FE．4．not．77．pa skal hvar－ka （pro－ku）böta \＆\＆c，d．ä．med lika myc－ ket：tanto，i．e．tanta pecunia mulctam solvito．Kg． 10.

Slippa，v．n．（vide ÖGL．）M．28：ı．s． lös，M．2：ı．＊4

Slita，v．a．（vide UplL．）Vide Lagh slit．

Slibrir，f．pl．（Isl．slidrir）slida，ski－ da：vagina．Kg． 10.

Smafisker，m．småfisk：pisciculus．Kk．7．
Sma sar，n．litet sår：levius vulnas． ）（ högsta sar，M． 12.

Smasund，n．litet sund：minus fre－ tum．V．14：ו．

Smörmali，m．en afgift af smör till presterskapet：pensio butyri sacerdoti debita．Kk． 7.

Snio，m．snö：nix．Kg．11：pr．＊4
Snakkia，f．krigsskepp：navis bellica． V．24：3．＊5

Snakkiu frizer，m．fred emellan dem som fara tillsammans pà krigsskepp：pax inter eos，qui navi bellica una vehan－ tur．M．14：pr，nisi kyrkiu frijer legen－ dum sit；cfr．UplL．ManhB．29：pr．

Sner，m．？（1sl．suari）snod，snöre： funiculus．V．6：pr．

Sokn，f．1）socken：paroecia．utan v．
 bönder \＆c．af aprum－num，Kk．2：1； 7. liusa \＆c．fore s．（cfr．VGL），M．2：।；4： 5．Cfr．Skiplagh，Kyrkiu sokn．2）ut－ sökning af böter：exactio mulctae．frizer i－num，Р．14：pr．

Soknaman，m．pl．（vide VGL）Kk．2： 2；3；p．3：pr．${ }^{*}$

Solknaping，n．sockenting：conventus iudicialis paroeciae．P．1：$;$ 3：pr．

Sol，f．sol：sol fore s．，före solens upgång：ante ortum solis．V．15．＊5

Solasater（sol satter），n．（vide ÖGL） f．7：3．＊

Sorgh，f．sorg：moeror．Kp． 6.
Spana，v．a．locka：pellicere．s．ku－ mu，sc．ad stuprum．E．14：pr．s．кини af garpi，ibid．Cfr．Hiona span．＊／

Spannaland，n．（a spander，vide ÖGL． et VML）spannland：ager，quo frumenti mensura spander dicta seminatur．halft， helt，tu s．，J．11：ı．

Spilla，v．a．c．dat．förderfva，förstö－ ra：perdere．V．2，11：pr．Cfr．Ospilter．＊4

Spiut，n．spjut：hasta．Kg．10．＊5
Spial，n．（vide VGL．）Vide Franse－ mis－，Gußsivalagh－，Sifskaps－，Vakina－， Vixla spiall．

Spakt，f．（vide SML．）Præf．＊4
Spöria，v．a．spörja，fråga：quaerere， interrogare．Vide At spüria．${ }^{*}$ ）（spyria）

Stadder，adj．（vide OGL．）nipri s．，II． 4：pr．

Stafkarl，m．（vide VGL）M．6：ı．＊́4
Standa，v．n．1）stå：stare．hod \＆c．－der ute，V．9．s．utan kyrkiu，de excommu－ nicato，Р．10：ı．ute s．，i．e．utan kyr－ kiu，Kk．19：4．－der maber ma力 sari， d．ä．infinner sig på tinget med sår（som han fât af den som han dräpit）：vir si－ stit se in iudicio cum vulnere（accepto ab alio，qui ab eo occisus est）．M．9：pr． s．fore maj laghum v．map fiughur－ tan manna eдре，M．17，31：4．i едим stunda ）（ vitni bara，f．10：1．ełar standa um fre v．tva genfastur，d．ä． tiden att gả dem står öppen：spatiom iuramentis dandis conceditur，）（ varin freldir，p．8：pr．Cfr．Ater standa．2） förblifva i samma skick：in eodem statu permanere．mal－de i qvarstnpu，vide Qvarstäa．3）gälla，ega rum：valere， admitti．dul－de for döかum，Р．4：3． skyfling－der hanum fore anga böter，
d．ä．gäller ej i stället för böter，be－ friar honom ej från böter，till hvilka han förut gjort eller sedan kan göra sig skyldig：illa direptio bonorum da－ mnati non valet loco mulctae，i．e．eum non liberat a mulcta，si aliud delictum antea vel postea ab eo commissum fu－ erit；ut res in sequentibus explicatur： hvat han brutit haver aller bryter．．． böte дret \＆c．Kg．6：pr．4）bero，ankom－ ma på：pendere（ab aliqua re）．－de 力at a дem vitnum \＆c．J．10：pr．5）v．a．un－ derkastas，underga：subiici，subire．Vide Ratter 4．＊

Stava，v．a．（vide VGL）s．nampd （dat．），Kg．6：ı．＊4

Stapa，f．（Isl．stada）vistelseort：sta－ tio．Vide Qver－，Vinterstapa．

Stäjer，m．ställe：locus．i angum－ヵ， nullibi．V．8：2．i allum－pum，ubique． V．13：3．sva manga－ $\boldsymbol{i}$ ，quotquot lo－ cis．Kk．10．i sama－ヵ，Kg．6：ı；Æ．16：ı． Cfr．Bol－，Lagher－，Landa－，Mölnce－， Dingstaךer；Allastaßi．

Stägi，m．öfverenskommelse，aftal： pactum．sum s．ar，J．11：2．＊4（stadge）

Staßugher，adj．stadig，beståndande， gällande：firmus，ratus．M． $\mathbf{2 6}$ ．

Staд̉u timi，m．solståndstid：tempus solstitii．s．gen iulum，d．ä．vintersol－ ståndet：tempus solstitii hiemalis．V．15， ubi non necessarium esse mihi videtur pro um stađu tima legere upsta引u ti－ $m a$ ，at voluit Ih．（Gloss．v．rast）．

Sten，m．sten：lapis．sigher anuar $\boldsymbol{s}$ ． ok annar biarg，si alter dicat lapidem terminalem，alter vero montem desi－ gnare confinium．V．13：．．＊

Sten marki，stena marki，n．rásten， råmärke af sten：lapis terminalis．V．13：2．

Stilter，adj．Quid significent verba： at stiltum ratti，Kk．13：pr，me nescire fateor．Locc：i versio：＂placato indicio， quando iudicio satisfactum est，＂verba
quidem sequitur, nullam vero sensum praebet; Ih. contra, qui vertit: "festo legitimo," verisimilem quidem sensum exprimit, at, si ipsa verba spectentur, infelix omnino est; manifestum enim est v. stiltum esse nomen adiectivum, ratti vero substantivum, non autem contra, ut credit Ih., qui, nuda coniectura nixus, ficto nomini stilt tribuit significationem festi.

Stingha, v. a. stinga, sticka: pungere. s. ut ögha, M. 15: 1. *5

Stokker, m. stock: truncus. V. 6: pr. lepa annan til stok aller stumbla, M. 15: ו. Cfr. Hof-, Horn-, Knestokiker. * (stukker)

Stol, f. fruntimmersklädning: stola muliebris. Vide Utskuts stol. *5

Stralfiski, f. fiskande utom fisklek: "captura piscium, sparsim et segregatim, ac temere in mari, lacu vel flumine vagantium," ut h. v. explicat Ver, qui tamen de origine eius nihil adfert. Hanc explicationem adprobare videtur Ih. (Gloss. v. stråle). Locc. credit h. v. denotare lacum, a vocabulo quodam stralan, cui fluendi significationem tribuit; non vero "stral pro loci nomine habet," ut, verba eius male intelligens, narrat $\mathbf{I}$. V. 14: pr. not. 79.

Stranger, m. bågsträng: chorda arcus. Kg. 10; Æ. 14: 2. *5

Stubbi, m. i. q. stumber (vide VGL). lepa annan til stok aller -ba, allitt. Kg. 5: pr. not. 70; M. 15: ı. n. 89. Cfr. Stumbli. *5

Stumbli, m. i. q. stumber (vide VGL). lepa annan til stok aller -bla, allitt. M. 15: ı. Cfr. Stubbi.

Stuva, f. (vide UpiL) Vide Prasta stuva. *

Stykki (dat. pl. -kiom), n. stycke: pars. E. 10: pr.

Styld, f. stöld: furtum. M. 29. *4
Styltings rast, f. ett stycke väg, så
långt som en vanför menniska skalle kunna gå med kryckor utan att behöfva hvila sig: spatiam viae, quantum baculis nixus sine cessatione ire potest homo debilis. V. 15, ubi longitudo talis viae quodammodo determinatur. H v. composita est a rast (vide VGL) et styltinger, quo vocabulo, ut videtur, denotatur homo debilis, baculis nixus incedens, a stylta, baculum uncinatum (vide BjR. v. stilta), unde hodieque habemus verbum stylta, quod Ih. vertit: "lento gradu incedere, ut solent decrepiti." Ver. quoque ita explicat v. s.: "tantum spatii, quantum decrepitus ire potest una vice;n citat vero hoc loco v. stympare, quae huc nullo modo pertinet. Ih. uno loco (Gloss. y. rast) vertit: "tantum itineris, quantum absque respiratione perfici potest," a stylt, quod requiem denotare fingit; alio vero (ibid. v. stylta): "tantum viae, quantum lento gradu emetiri possis die brumali." Locc. denique vertit: "spatium loci quantum vehendo absolvi potest antequam quiescas;" alio vero loco (in Lex. iur.) ita: "spatium temporis inter orientem solem et meridiem, prope festum nativitatis Christi;" a "gradu grallatorio, vel spatioso, qualem grallatores facere solent.'

Strempna (stafna), v. a. 1) bestämma, utsälta: condicere, constituere. 力at (sc. ping) er retlika -nt, j. 6: pr. Cfr. Hem stempna. 2) stämma, kalla för rätta: citare, in ius vocare. s. manni a ping, P. 3: ı. 3) instämma (en sak) för rätta: deferre (caussam) ad iudicium. mal-nis til landsping, P. 6: pr. *

Strompna, f. bestämd tid: constitutum tempus. ganga v. fylla vapa eд i lagha -num, fylla lagh $i$-num, i. e. intra tempus iure constitutum. M. 3: 3; 4: 5; 11. coll. p. 8: pr. *

Stampnuilagher (stampnidagh), m. (vide VGL.) um rattan v. a rattum s.,

Kр. 5; Р. 9: pr. ratter s. ar um vinternat, d. ä. tiden, till hvilken gärdsgårdar böra hållas i stånd: tempus, ad quod saepimenta sarta tecta conservanda sunt. V.9. *

Stampnung, f. 1) föreläggande af viss tid att fullgöra något: condictio certi temporis ad aliquid faciendum. Vide Hemstempnung. 2) stämning: citatio, vocatio in ius. D. ind. 3. Cfr. Jpingstampning. *4

Stapia (impf. pass. staddis), v. a. stadga, förordna: sancire, constituere. $\mathbb{E}$. 16: pr. *4

Stör, m. (gärdsgårds)störs palus (saepimenti). V. 5. *4

Störa las, n. ett lass störar: vehes palorum. V. 15.

Svar, n. pl. (vide VGL.) koma til -ra, р. $3: 1$.

Svara, v. a. (vide VGL) bape s. ok


Svara lösa, f. tredska att svara inför rätta: contumacia eius, qui, ab alio citatus, non contestatur litem. ©. 3: ı. *5

Svarandi (svarundi, svarana), m. (vide VGL.) (. 6: ı. )( krerandi, Kg.6: ו. )( tiltalandi, Æ. 16: ı; р. 3: ı. *5

Sven, m. tjenare: minister. riddara s., M. 7: ı. *5

Sveдa, v. a. sveda, bränna: adurere. V. 6: pr. not. 82.

Svit, f. (Isl. svid) i. q. svipa (vide ÖGL). branna s. i skoghi, V. 19: pr.

Sum, part. relat. som: qui, ubi \&cc. hvar s. gar a . . gengarp (sc. \#ar) s. konungs agha ar, p.14: 4.

Sumar, m. sommar: aestas. Vide Mapsumar. *4 (somar)

Sumar föl, n. föl, som blifvit födt samma sommar eller år: pullus equinus eadem aestate eodemve anno natas. V. 18: 3, ubi tamen sumar tenlunger legendum videtar.

Sumer, pron. (vide VGL) $\boldsymbol{E} .16:$. . *4

Sun, m. son: filius. -nar, gen. IE.15. *4 Sunar sun, m. sonson: nepos ex filio. E. 15. *2 (sona son)

Sund, n. sund: fretum. V. 14: i. Cfr. Smasund. *5

Sunnaster, adj. sydligast: meridialis, austro proximus. Vide Sunnaste högher, in ind. nom. propr.

Svo (pro sva), adv. sá: sic, ita. Præf. * (sva)

Suvl, n. sofvel: obsoniùm. Vide Lefs suvl. *5 (suff)

Svaria, v. a. svärja: iurare. s. )( vitni bara, vide Vitni. eд s., p. 8: 3. man til arfs s. map fiughurtan manna epe, E. 12: 3. namd skal s., Æ. 16: 1. synaman skulu s., Kk. 18: pr. *

Svarp, n. svärd: gladius. Kg. 10; p. 14: 2. undir s. dömder, Kk. 21:3.

Sylf tal, n. värde i silfver, d. ä. i penningar: pretium argento, i. e. pecunia, aestimatum. aptir ratta (pro -tu) -li, E. 12: 2, qui locus a Locc., qui forte legit siftali, perperam vertitur: "secundum numerum ant computationem ipsorum graduum." Cfr. UplL v. marka tal.

Syn, f. syn, besigtning: inspectio. s. komber a, V. 5: pr. *5

Syna, v. a. syna, besigtiga: inspectare. Vide Sea 2

Syna man, m. pl. (vide ÖGL.) s. skulu svaria \&c. Kk. 18: pr. *5
Synder, adv. (vide VGL.) $i$ pry v. $\boldsymbol{t u}$ s. skipta, Kg. 6: pr; 9: 2; V. 12. * (sunder)

Synia (pres. -ar), v.a. 1) vägra: negare, denegare. Кр. 7. 2) neka: negare, infitiari. V. 1-1: 3.

Synnan, adv. i söder: a meridie. Vide Vastan. * 4 (sunnan)
Sysla, f. (vide ÖGL) M. 37: ı. *4
Sysluman (syslaman), m. sysloman, tjensteman: procurator, minister. konungs s. (מan konungs vald haver מar til), P. 1: pr., ubi alius regis minister
respici videtur quam is，qui alias，et quoque in hoc capite，appellatur lens－ man；cfr．SML．pg．1．＊3

Systlingi，syslingi，m．sysling：ma－ truelis． $\mathbb{E} .14: \mathrm{pr}$ ；M． 38 ；quibus tamen locis h．v．quoque patrueles comprehen－ dere videtur．＊5，

Syta，v．a．sköta，vårda，prov．syta： curare．Inde

Sytning，f．skötsel，omvårdnad：cura－ tio．s．vi弓力orva，ganga a s．tilmans，J． 15.

Samia，v．impers．c．dat．åsämja：con－ venire（inter homines）．pren pem samde baдит ит，太．2：pr．sum деm samber a， samber ai a bonda ok landbon，allum samber a，Æ．8：ı；J． 11 ：pr；V．14：4．＊

Sat，f．förlikning：litis compositio．M． 7：pr； 26

Seta，v．a．förlika：componere．sa－ tas，dep．（vide VGL），Kg．9：2．Cfr．O－ satter．

Sati，n．säte：sedes，sella．Kg．10．＊5
Satia（satia），v．a．1）sätta：ponere． s．arf ifiret，V．8：ı．s．hus a aker an－ nars，V．3．marki mellum s．，V．1．s． man af titum v．kyrkiu（cfr．UplL），Kk． 13：1；19：3．Cfr．Sak satia，Bansat－ ter．2）nedsätta，inrätta：constituere．s． piny fore garpi mans，Р．4：pr．3）pant－ sätta：oppignerare．s．lösöra pant man－ ni，Kp．す．Cfr．Pant－，Ut satia．＊

Sökia，v．a．1）gå till，besöka：adire． Vide Hemsokn．2）lagsöka，tilltala：con－ venire，appellare．Vide Layh sökia．3） anställa åtal，åtala，utsöka：agere，exi－ gere．svara olk s．，※．2：ı．söki מat \＆c． Kk．1：2．＊

## T．

Tagl，n．tagel，hästsvans：cauda e－ quina．skera af $\operatorname{topp}$ aller $t$ ．，allitt．M． 1：3．＊।

Tak，n．（vide ÖGL）vapi ok taki til t．（cfr．UplLe），1． 11.

Tak，n．1）intagande af förat obru－ kad jord：occupatio soli antea inculti． lagha t．，V．15．Cfr．Takta tak．²）den intagna jorden，intaga：solum occapa－ tum．V．16：ı．＊।

Taka，v．a．1）taga：capere．tak til t．， p．11．talu til t．，p．6：ı．t．kunu rami， ※．2：ı．saman t．，colligere．Kk．6：ı． garper taker undir hand manni，vide Hand．Cfr．For－，Uptaka；Rantakin． 2）intaga（jord），inhägna：（sblum；oc－ cupare，excolendum circumsaepire．V． 16．t．bya ampni v．skogh，t．til aker aller ang，V．15．Cfr．Nytakin．3）e－ mottaga：accipere．Kk．5：ı．kumin at taknum arvi，Kg．7．gelder ai pan sum taker，i．e．is qui pecuniam acce－ pit．Kp．6．Cfr．Fastar，Skript 2，Vip， Vītaka．1）antaga，bestämma：acci－ pere，constituere．t．laghman，p．1：pr． ratter taks，E． $16:$ pr．＊

Taka，f．arrende：conductio（fundi）． J．10：pr．Cfr．Takı skeel．

Taki，m．（vide UplLu）Vide Epar－， Vap taki．

Taku skrel，n．（vide UpIL．）J．10：2．＊3
Tal，n．tal，antal：numerus．bonda t．， vighra manna t．，Kk．1：3．Cfr．Sylf tal．＊

Tala，v．a．föra talan（vid domstol）： iure agere．מar a t．，V．16：pr．Cfr．Til－ tulandi．

Tala，f．（vide VGL）talu til taka， framhalda，1．6：ı．ok far han at talu retti，han făr（nemligen dessa böter） vid lagligen anstäldt åtal：accipit（hanc mulctam）legitima instituta actione；ali－ ter enim haec verba mihi non viden－ tur posse explicari；Locc．verlit：＂salva ipsi actione legitima contra negligen－ tem．＂Kg．10．Cfr．Tvatala．＊5

Talu man，m．（a tal，numerus，tal－ $i a$ ，numerare）uträknare，man som ut－ räknar（skyldskap）：computator，vir qui computat（cognationem hominum）．havi
framme tva -man, $\mathbb{E} .12: 3$, qui locus a Locc. perperam vertitur: "producent duos viros, qui pro ipsis loquantur."

Tan, f. tand: dens. M. 9: ו.
Tapa, v. a. (vide UplL.) Vide Liftapilse. *

Testamant, n. (vide UplLu) Kk. 14. *4
Til, præp. 1) ända till: usque ad. rana t. saxtan öra, M. 18. vapia t. priggia marka, E.16: 1. 2) emot: contra. bryta $t$. mans, E. 2: 1. fylla $t$. mans, M.17. 3) adverbialiter a) beteknar til att något finnes eller är tillstädes: notat aliquid exsistere vel adesse. aru (ai) vitni t., haver ai מiuver panninga t., Kk. 17: pr; M. 28: pr. b) ntmärker det ett visst förhållande: indicat certam proportionem. aptir py sum brut aru t., aptir מy מat ar t., Pref.; M. 31: pr.

Tilbiupa, v. a. tillbjuda: offerre. han skal t. (sc. vaдa eか), M. 4: 5. -מas, dep. tillibjuda sig: se offerre. מan vari saklös sum -ps (sc. at varia aller falla), Kg. 6: ו. *5

Til bara, v. a. tillhöra, tillkomma: pertinere (ad aliquem). pan kraever til arfs (sc. sum arf) til brar, E. 10: ו.' svaria hvem fat til bar, i. e. ad quem ille defectus pertineat. Kk. IS: pr. *5

Til ganga, v. n. gá till, inställa sig: adire, se sistere. Pro t., ni fallor, scriptum est til gangu, ut saepe alias $u$ pro a v. a, J. 16, ubi verba: minunga man hava ok $t$. respondere videntur verbis: minninga man til fings föra, J. 14: 1. *3

Til hella, f. sluttningen af ett berg: latus montis declive. V. 14: 2.

Til koma, v. n. 1) tillkomma: advenire. M. 1: 4. 2) hända, ske: accidere, fieri. M. 15: 1. *5

Til lagh, n. pl. (a liggia til, vide Liggia 2) tillhörigheter: res quae ad aliquid pertinent. skogher aller vatn al-
ler annur nokor t., i. e. alia quae ad pagum pertinent. J. 16.

Til laghi, n. i. q. til lagh. J. 16. not. 15.
Til sighia, v. a. c. dat. (vide ÖGL) J. 11: pr; V. 6: pr; Р. 7: 3. *

Tiltalandi, m. kärande: actor. Vide Svarandi. *3

Til vinna, v. a. öfvertyga, öfverbevisa: convincere. man laghlika t., M. Ј: pr. varper (man) laglilika til vunnin, M. :32: pr; V. 14: 3. *5

Til vitna, v. a. (vide UplLe) vitnis til map tvem mannum ok fughurtan manna eमpe, M. 14: pr. *3

Timber, n. (vide VGL.) V. 13: pr. *4
Timi, m. tid: tempas. a helghum ti$m a$, i. e. die festo. 1. 7: ı. en tima, en gáng: semel. M. 38. annan tima, andra gången: iterum. J. 1; P. 2. Cfr. Stapu timi. *

Tiugundi, num. tjugonde: vicesimas. p. 14: pr. not. 74.

Tiund, f. tionde: decimae. Vide $A$ -kur-, Korn-, Qviktiund.

Ti\#akoip, n. afgift till presterskapet för själamessor: pensio sacerdotibus ob missas pro defuncto debita. Kk. 8. *5

Tizer, m. tid: tempus. Vide Fultija. *5

Tizir (typir), f. pl. (vide VGL) satia man af tīum (cfr. Satia 1.), Kk. 13: ı. *'4

Tokka böter, Tokka ord, vide in $\bar{p}$.
Tolf, num. tolf: duodecim. t. manna ejer v. vapa eper, vide Dylia, Vapa eper. t. man skulu i garp ganga ok mata \&c. p. 4: pr. t. manna nempd, E. 16: pr. not. 83. Ofta utmärkes med orden tolf maen en nämnd: saepe verba tolf men denotant nemdam. pret skulu t. m. vita, vitin pret t. m., Kg. 1: pr; 3: pr; $\boldsymbol{\text { E. 16: } 1 ; ~ M . ~ 2 : ~ 2 ; ~ 1 5 , ~ 1 6 , ~ 3 0 ; ~ J . ~ 6 , ~}$ 12; Р. 6: pr. pe t. skulu skopa \&c. J. 14: 1. t. m. skulu pröva \&c. V. 13: 3. t. m. vitna, J. 7; f. 6: 1; 13: pr. t. m. falla man, A. 6: 1; 13: 2. t. m. falla
)( skara, E. 6: pr. מe t. skulu annan varia ok annan falla maj sinum eppe, E. 16: I. t. m. varia man, M. 28: 3. *5

Tompt, f. tomt: area. V.1. *
Topper, m. (IsL toppr) (häst)man: iuba (equi). Vide Tagl.

Triskulli, vide „戸riskulli.
Troぁ, f. (vide ÖGL.) timber aller t., allitt. V. 13: pr. *3

Trulkarl, m. trollkarl: magus, veneficus. M. 7: pr.

Trulkerling, f. trollkona: maga, venefica. M. 7: pr.

Tryne, n. tryne: rostrum (suis). V. 6: pr.

Tra, n. mast: malus navis. Vide Siagl tra. ${ }^{4}$

Tra merki, n. råmärke af trä: terminus ligneus, palus terminalis. V.13: 2.

Iraje, n. trädesjord: ager cessans $\mathbf{v}$. quiescens. J. 11: ו. *4

Tvinni, num. två: duo, bini. -num siaxtan örum, Kg. 10; M. 6: 2; 9: .. *5 (tvanni)

Tun, n. $?$ (Fris. et Anglo-Sax. tun, saepes, unde Angl. tonn, urbs; Alam. zun, unde rec. Germ. zaun ; Isl. tún, viridarium, pratum domesticum, BH.) egentligen gärdsgârd, prov. tun; äfven inhägnad plats, hvaraf många ställens namn, sásom Tuna, Sigtuna \&c.: proprie saepes; quoque locus circumsaeptus. Inde

Trongarß̄er, m. (Isl. túngardr, saepimentum viridarii, BH.) inhägnad gård: area consaepta. V. 1 , ubi verba tomptir ok -par, allitterationis caussa connexa, eandem sine dubio rem denotant; sicut haec quoque intellexit Ver, qui citata verba vertit: "fundi pars aedificiis occupata et clausa."

Tvafalder, adj. tvefald: duplex. Vide Hor. *4

Tvaliter (tvalyter), adj. (Isl. tvilitr) tvåfärgad: bicolor. -t skin, tvåfärgadt
eller brokigt skinn: pellis bicolor v. variegata; cuius generis pellis his verbis denotetur, mihi incognitum est; sermonem esse de pelle mastelae ermineae, ut statuit Burman (l. pag. 138. c. p. 276 .), dubium mihi videtur. Kg. 7.

Tvatala, f. (vide SML) p. ind. 6. *5
Tylft (tylt), f. (vide VGL. sub 1.) fre -tir sköta v. arva, Ж. 14: 3; P. 14: 2. *4

Typir, vide Tipir.
Takt, f. i. q. tak 2. markia t., V. 15, ubi quoque pro taktam legendum videtur taktina. Cfr. Aftakt. *5

Takta tak, n. i.q. tak 1. V. 15.
Talia, v. a. (vide UpiL sub 2.) nu aru tald manhelghis mal, M. 38.

Trappa, v. a. 1) (vide ÖGIL) aptir sva tapt, saepimentis ita exstructis. V. 5: pr. 2) innestänga: includere. Vide Hapta. *5

## V.

Vakn, n. vapen: arma. Kk. 21: 2. not. 82. Cfr. Folk-, Frī-, Hug-, Lif-, Vighanz vakn. *5

Vakna skipti (vaghna skipti), n. (vide ÖGL.) Kg. 5: pr; M. 15: ı. *4 (vapna skipti)

Vaknaspial (vagnaspial), n. skada tillfogad (en annans) vapen: damnum (alienis) armis illatum. ar $v$. aller vaמa (sc. spial), (cfr. hugger man klape alla vakn annars, ÖGL. Eps. 3: ı.), Kg. 10.

Vald, n. 1) magt: potestas. \#ren konungs v. haver par til, Р. 1: pr. 2) rät tighet (att göra något): ius (aliquid faciendi). agha v. hava v., Kk. 19: 3; Kg. 11: pr; M.4:6. \&c. *

Valda, v. a. (vide 0̈GL.) v., absolute, Kk. 11: pr. *

Valder, m. vall, mark: campus. Vide Vighvalder. *

Valdsvark, n. våldsgerning: violenta actio. V. 1. ' ${ }^{4}$

Valdtaka, v. a. (vide UpiL sub 1.) -kin )( laghtakin, A. 2: pr. not. 41. *4

Vaner, adj. van, vanlig: consuetus. E. 2: ィ. *5

Var, f. vår: ver. Vide An. *4
Vara, vide Vara.
Var bilder, m. plog (eller egentligen plogbill) som behöfves för vårarbetet: aratrum (vel proprie vomer) ad opera verno tempore facienda necessarium. $\mathbf{p}$. 14: pr.

Vard hald, n. vakthålning: excubatio. Præf. not. 13. *4 (var力 hald)

Varfriper (hvarfrijer), m. (vide ÖGL) p. 14: pr. *5

Vargher, m. varg: lupus. V. 8: 2. *
Varnaper, m. (vide UpiL. sub 1.) Vide Laghvarnaper. * (vardnajer)

Varpa, v. a.c. dat. ansvara för: praestare (periculum rei, damnum \&c.). $v$. varkum mans v. sinum, M. 2: $1 ; 38$. v. elde, V. 19: pr. v. for sik \&c. ibid. §.. I. v. vaghum yvir sin land, V. 18: pr. -pi (sc. förslum konungs) ater til silangers, d . ä. ansvare för skjutsen tillbaka \&cc.: curanto ut vehes retro ferantur \&c. Kg. II: pr. *

Varpa, v. n. varda, blifva: esse, fieri. In impf. conj. scribitur wrdi v. ur-


Varper, m. vărd, vakt: custodia, excubiae. Vide Barg-, Nasia varper. *5

Varpnapa hion (varnapar hion), n. pl. personer, som äro under en annans omvårdnad och ansvarighet: homines, qui sub alius cura sunt. V. 19: 1 .

Var oker, m. dragare, som brukas till vårarbete: iumenta, quae ad opera rustica verno tempore facienda adhibentur. P. 14: pr.

Vatn, n. vatten, sjö eller ström: aqua, lacus vel flumen. FA. 13: pr; M. 37: pr; J. 16; V. 14: ı, 2; 17: ו. Cfr. Fiske-, Kulfiski vatn.

Vatn vagher, m. väg till vatten (sjö
eller ström): via ad aquam (lacum vel flumen) ducens. V. 2.

Vaxa, vide Vaxa.
Vapa bot, f. (vide VGL) siu marker ar v., M. 3: pr. liggi i -tum siu markum, V. 18: 3. bötis ater map -tum, M. 4: 3. *

Vapa elder, m. vådeld: incendium fortuitum. V.ind. 19. *4

Vaja eper, m. (vide VGL) biapa v. tolf manna, M. 4: 5. *

Vapir, f. pl. kläder: vestimenta. Vide Vaknaspial. *

Vepa, v. a. (Isl. veida) jaga: venari. V.8: 2.

Vigh, n. strid: pugna. maph vighi varias, P. 4: ו. *5

Vighanz valn, n. vapen, beredt att göra bruk deraf, t. ex. draget svärd: arma ad feriendum parata; ex. c. strictus gladias. löpa at manni mä -ni, Kg. 11.

Vigh arf (vighar arf), n. den en dräpen menniskas manliga slägtingar i en viss ordning áliggande skyldighet att hämnas dråpet; med hvilken skyldighet troligen var förenad arfsrätt till den aflidnes vapen, och i äldsta tider äfven till hans jordegendom: proprium hereditatis genus, quo nempe incubuit viris occiso homini cognatis, secundum ordinem iure constitutum, caedem ulcisci; cum qua hereditate, ut videtur, coniuncta erat successio in arma defuncti, ac, antiquissimo tempore, quoque in bona immobilia. A. ind. I5; cap. 15. . coll. cap. 14: 3. Locus rem maxime illustrans, est L. Angl. et Verin. Tit. 6. $\S .5$, ubi ita statuitur: "ad quemcamque hereditas terrae pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica, et ultio proximi et solutio leudis debet pertinere." Cfr. Gr. pag. 569.

Vigharvi, m. den man som det till hörde att hämnas en slägtings dråp: vir,
caius erat caedem occisi cognati ulcisci （cfr．Vigh arf）．※． 15.

Vigher，adj．1）（vide UplL．sub 1．）v． man，户．14：2．aptir vighra manna ta－ li，Kk．I：2．2）i godt stånd：bene com－ paratus．v．ok velför，allitt．，de saepe， V． $\mathbf{3}$ ：pr．＊5

Vighia，v．a．1）（vide ÖGL sub 1．）v． altare，kyrkiu，kyrkiugarp，Kk．21： 5. 2）ordinera：ordinare（clericos）．vigh－ per klarker，Kk．17：2．3）viga：nuptias conficientibus benedicere．te vilia－as， Kk．15：ı．－as maд kunu，（E．13：ı．4） （vide ÖGL．sub 4．）v．lik，Kk．1¿：ı．Cfr． Ovighter．

Vigning，f．vigsel：benedictio nupti－ alis．Vide Hiona vigning．

Vighvalder（vighivalder），m．（vide VGL．）Kk．12：ו．＊

Vigharff，f．i．q．vigh arf． $\boldsymbol{\text { E．}} \mathbf{1 5}$.
Vighar arf，vide Vigh arf．
Vik，f．vik，hafsvik：sinus maris．Vide Sildavik．

Vika（g．pl．vikna），f．sjömil：milli－ arium maritimum（cfr．ÖGL．sub 2．）．p． 15．＊

Vili，m．vilje：voluntas．Kk．14．Cfr． Gopvili．

Vilia vark，n．（vide VGL．）M．22；V． 20．＊5

Vinna，v．a．1）vinna，segra：vince－ re．v．mả tolf mannum，太．16：ו．2） öfverbevisa：convincere．annan til sak v．，M．ind．28．－as til rapi map tolf mannum，M．29．Cfr．Lagh－，Til vinna．＊

Vinter nat，f．（vide SML．）um v．，V． 9．＊5

Vinterstapa，f．vinterläger：statio hi－ berna．V．8：pr．

Virklika，adv．verkligen：re vera． halla stander i iorłtu v．，d．ä．är jord－ fast，och ej nedsatt af menniskor：pe－ tra terrae firmiter inhaeret，non vero ab hominibus deposita est．p． 15 ．

Virpe，n．（Isl．virdi）värde：pretium． v．vazla（pro－lu），Kg． 10.

Vita（hvita），v．a．veta：scire．viti hvar sin lut，V．1，18：pr．sik pingstap． v．，i．e．sibi eligere vel comparare，nisi pro v．legendum sit fa．p．3：pr．

Vita，v．a．1）bevisa（med edj）：pro－ bare（iuramento）．v．barnafaper $\sin$ ， ＇玉．16：．．v．（sat）maд fastum，※．1：1； M．26．v．maд tvem mannum，Р．7．2． v．taku maxp tvem mannum sialver han prīi，J．10：pr．v．map vitnum ．．tvem mannum sialver han pripi，V．7．v．for－ fal map sax manna eде，M．29．v．ma戸 fiughurtan mannum，A．13：4．v．köp sit aller guldit（gald）map tvem man－ num ok fiughurtan manna epe，Р．8：ו． 2）intyga，utláta sig öfver：adfirmare， edicere．viti מrat granna \＆cc．V．6：ו． minnunga man skulu v．marki，V．1！． かat skulu tve man v．，M．13．viti pat tve lotlösir man mả prasti，Kk．14．viti дat prester maд tvem samunda man－ num，Е．8：ı．viti 力at tve minnunga man ok tve prestir，Kk．7．viti tve minnunga maen prat a hvars pera wagna，Kk． 14. vitin pat tolf man，vide Tolf．3）svär－ ja：iurare．taki дan arf מe（sc．tve talu－ men）til v．， $\boldsymbol{E} .12: 3$ ．not．g3．Cfr．Eמ－ viti．4）tillvita，beskylla：accusare． $\boldsymbol{v}$ ． manni bodrat，M．31：5．万an sum ra－ nit vitis，M．17．＊

Vita，f．vetskap：scientia．utan $v$ ． mans，Kр．！．＊5

Vita，f．bevisning：probatio．vitu ok vitni bera，allitt．J．9．＊5

Viter，adj．（vide VGL）Kk．1．：ㄴ．＊ 4
Viti，n．vite，böter：molcta．Vide Pingviti．＊5

Vitna，v．a．1）bevisa med vitnen：te－ stibus probare．v．til mans ）（ vi弓 la－ ghum taka，M．2：1．brut－nis til mans mep landslaghum，Kk．21：pr．Cfr．Til vitna．2）vitna：testari，testimonium di－ cere．Дan sum pe til vitna map si－
num epe，V．8：ı．3）intyga（om nämnd）：ad－ firmare，pronuntiare（de nemda）．nempd
 16：ı．tolf maen vitna，vide Tolf．4）i．q． skarskuta（vide VGIL）．v．fore lutlö－ sum mannum \＆c．p．7：3．＊

Vitni，n．1）bevis：probatio．orkar ai－num，M．17．2）vitnesbörd，bevis－ ning genom vitnen：testimonium，pro－ batio per testes．v．bara，p．10：pr；）（ sveria，Kk．16：i；）（ $i$ eमum standa， $\mathbf{p}$ ． 10：ı．fastar bara（vitu ok）v．，Æ．e： pr；J．9．praster bari v．map tvem mannum，※．13：7．binda v．a annan， p．10：pr．not．34．Cfr．Binßa，Skrok vit－ ni．3）vitne：testis．）（ fastar，Kk．14．ve－ ri sva högh v．，i．e．idem esto numerus testium．M．18．＊

Vitnis mal，n．（vide UplLL）p．ind．ıo． ＊4

Vitnis man，m．vitne：testis．Р．8：ı．＊
Vitsorp（vipzorp），n．1）（vide ÖGL sub 1．）huvi v．，M．20，26．vari til－ pa kumin，Kk．15：2．not．89．havi pren v． sum veria vil，V．14：3．veriandia $\mathbf{v}$ ．， p．10：pr．havi v．map tereggia manna vitni，Kp．4．havi v．map tvem man－ num， $\mathrm{f} .7: 3$ ．havi v．map tveggia man－ na vitnum ok tolf manna epe，Кр． 4. not．39．han a v．viti मret map fiughurtan $^{2}$ mannum，E．13：4．havi v．map tvem vitnum ok fiughurtan manna eppe，Kk． 17：pr；1）．त．havi v．map tvem vitnum ok fullum eฎe，V．15．2）bevisningskraft： vis probandi．havi stenmarki o．，V．13： 3．3）（vide ÖGL．sub 2．）havi מran v．sum skifta vil，M．19．4）（vide ÖGL．sub 3．） aghi 刀ren v．\＆c．，sc．ius retinendi id quod datum est．Kk．14．havi מran v． döpum fylghir \＆c．，i．e．ius agendi mul－ ctamque exigendi．M．9．havi מan v． minnung haver höghre v．sum takit haver，sc．ius retinendi fandum．V．13： 3；16：pr．

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．

Vixla spiall，n．（vide ÖGL）Kk．21： 2． 4 （vigsla spield）

Vip，viper，præp．c．acc．v．dat．1） vid：iuxta．v．vara，Ж．1：$;$ J．13：ı；1． 7：pr；8：ו．v．kannas，vide Kanna 2. 2）med：cum．v．delas，köpas，vide De－ la，Köpa．3）emot：contra．bryta v．man， Kg．6：pr．v．botum taka，M．38．4）（vide ÖGL sub 4．）taka halft v．prīiung v． annan，Kk．7；E． 11.

Vipersighia，v．a．afsäga sig：abdi－ care．Kk．21：3．＊।

Viper taka，f．emottagande（af tjuf－ gods）：receptio（rerum furtivarum）．M． ind．3＇，ubi tamen piuf forte addendum est，ut habet not．3o．ibid．；cfr．VGL v． vipertaku מiuver．

Vi弓 ganga，v．a．（vide VGL．）ग．13： pr．＊（vijer ganga）

Vi力 koma，v．n．förmá，kunna göra： facere posse．sum han－mber，M． 16. ＊5（wiber koma）

Vip taka，v．a．emottaga：accipere． vil han ai v．，sc．cognatum alendum． J．15．sīan taki angermen vith，sc． vehem．Kg．11：pr．＊

Vi力 vara，vide Viß 1．＊5（viter vara）
Vi力 מorva（pres．מorf vijer），v．a． （vide UplL．）Kk．21：5；J．15；V．18：pr．＊4 （viper מorva）

Ulaghlika，adv．olagligen：illegitime． E．I：I．＊ 4 （olaghlika）

Um，præp．c．acc．1）omkring：cir－ cum．gangi um trekt，V．15．garper um aker \＆c．V．5：pr；9，19：pr．2）omkring， öfver：per．um alt sveriki，Kg．1：pr． 3）förbi：praeter．fram um，vide Fram． ut um aspa sund，Kg．7．4）i afseende på：ratione rei．saklös um lepungsla－ $m a, \mathrm{Kg} .7 .5) \mathrm{om}, \mathrm{pa}, \mathrm{i}$（tid）：in（tem－ pore），per（tempus）．um manaja mot， rettan stampnudagh，vinternat，fre－ dagh，Kk．8；Kp．5；V．9；f．7：ı．um nat aller tva，um pry ar，um from nat－
ter, um 万re v. tva genfastur, V.8: r; 16, 19: pr; Р. 8: pr. um var ok an, M. 1: 4. um arit, quovis anno. Kk. 10. um alder, vide Alder 2. 6) inom (tid): intra (tempus). biuда ед um tiu \&c. netter, Р. 7: ו. hemstampna um pre natter, i. e. de debito intra tres dies solvendo. p.2. *

Um, conj. om: si. Kk. 12: 1 ; M. ind. 34; Кр. 1, 4; V. 14:3. *

Um ga, 1) v. n. umgais: conversari. Præf. 2) v. a. öfverga: superare. nallar \&c. um ga gopa frukt, ibid.

Umiort, f. i. q. umeghn (vide ÖGL).无. 12: 2.

Um siper, adv. omsider: tandem. J. 17. *4 (um side)

Undan ganga, v. n. (vide VGL) utan дat (sc. vatn) se mả köpe -git, d. ä. skildt från eganderätten till jorden: nisi aqua facta venditione separata sit a dominio fundi. V. 14: ı. *i

Undir, præp. under: sub. skiut u. konungs panninga, i. e. ad vehendam pecaniam. Kg. 11: pr. vapia u. landsins bok, vide Bok. u. svarฎ dömder; Kk. 21:3. *

Up biußa, v. a. upbjuda, erbjuda (pantsatt jord åt egaren till lösen): offerre (fundum oppigneratum domino redimendam). J. 9. *5 (opbiupa)

Up byggia, v. a. upbygga: exstruere. J. 11: 2. *4

Upgarts, f. odling: cultara terrae. nyar -pir, V.ind. 15. *4

Uphald, n. (ab up halda, vide UplL) 1) undanhållande af hvad som till en annan skall utgifvas: detentio rei alii pendendae. böta fore u., Ф. 2. 2) böter för sådant undanhållande: mulcta talis detentionis. kravia baŋe gald ok u., ibid. Cfr. UplL. et SML. v. off hald.

Uphaengia, v. a. uphänga: suspendere. M. 28: pr.

Up lata, v. a. öpna: aperire. u. lyktir, V.13: 1. *5

Up nöta, v. a. förtära: consumere. J. 15. *3

Uppe halda, v. a. hâlla, underhålla: sustinere. broar aller feriur u., V. 18: 2. *

Upsighia, v. a. säga, upräkna: dicere, enumerare. A. 1: pr. *5 (up saghia)

Uptaka, v. a. 1) uptaga, borttaga: tollere, auferre. u. nallar \&c. Præf. taki $u p$, sc. opera in aqua exstructa. V. 14: I. 2) uptaga, atertaga: recipere. iarnbyיph var ater -lein, E. 16: pr. *

Vrangvis, adj. (vide VGLL) Præf. *!
Urpa, vide Varpa.
Utan, præp. c. gen. utom: extra. u. sokna, Kk. 6: 3.

Utan, conj. 1) om ej, utan: nisi. u. han faller v. se v. föri, Kk. 1: $2 ;$ M. 29; Kp. 7. 2) utom, undantagande: excepto, praeter. u. a kyrkiu bole, p. 3: pr.

Utganger, m. utgång: exitus. M. 6: 2.
Ut giva, v. a. (vide ÖGL) E. 12: 2; 14: pr; V.1. *5

Utgarp, f. utskyld: tributum. konungs gambla -дir, 1. 14: pr. *5

Uti (uta), adv. ate: foris. u. standa, vide Standa 1. i vaghum v. öium u., Kg. 10; M. 27. a vatne u., M. 37: pr. *

Utlarndis, adv. utom landskapet (Helsingland): extra provinciam (Helsingiam). Cfr. tamen id, quod in gloss. ad ius Upl. de significatione h. v. dictum est. F. 13: 4; 16: ı. not. 5; V. 16: pr. *5

Utlandsker, adj. (vide SML) )( inrikis födder, M. 5: . *

Utmarkia, v. a. utmärka: designare. V. 15. cfr. not. 8. ibid. *4

Utrōer, m. (vide UplL) )( landvarn, Kg. 8. 3

Ut röna, v. a. (vide UplL.) vapming v. mal ar -nt, vap aru -nt, Kk. 19: 3; $\mathbf{p}$. 4: 2; 11. 3

Utskuts stol，f．（vide UplL．）Æ．6：ı． ＊3（utskutstola）

Utskyll，f．i．q．utgarp．Kk．2：pr．＊4
Ut satia，v．a．pantsätta：oppignerare． vap u．，J．9．＊5

Utaengi，n．utäng，äng belägen utom hägnad：pratum extra saepimenta situm （cfr．SML．v．skogh ang）．）（ angi aker－ fast，V． 3 ．

Utöiar，f．pl．öar eller skär，belägna ute $i$ hafvet：insulae $v$ ．scopuli，in alto mari siti．V．6：pr；P．1：ı．

Vagha，v．a．väga：ponderare．mark vaghin，vide Mark 1．＊j

Vagha，v．a．väga，göra väg（genom snö）：viam（per nivem）facere．snio $v$ ．， v．，absolute，Kg．11：pr．

Vagher，m．1）väg：via．Kg．10．al－ mama v．，V．18：pr，ו．Cfr．Kyrkiu－， Vatn vagher．2）sida：latus，pars．an－ nar verghin，pả ena sidan：ab altera parte．Kk．14．breva tve hvan vaghin， vide Brera 1．＊

Veghna，pl．def．et indecl．1）sida： pars．a hvars 力era v．，a mansins \＆c． v．，Kk．14，1．：：；A．1：ı．not．7．2）（vide VGL sub＠．）a liomıngs v．，Kg．6：ı．＊5

Velborin，adj．välboren，förnäm：ge－ nerosus，nobilis．－rnir man ）（ alder al－ moglin，Præf．

Vrelför，adj．i．q．vigher 2，q．vide．＊3
Vana，v．a．（vide ÖGL．）v．annan til מiufs，A．16：ו．＊5

Vera，vara，v．n．vara：esse．Kk． $\mathbf{5}$ ， 7．\＆c．pres．conj．se，Kp．2；V．14：ı．\＆c． vi弓 v．，vide Vip 1．＊（vara）

Varald（varyld），f．verld：mundus． Kk．1：pr；J．17．＊＇4（varuld）

Veria，v．a．1）försvara：defendere． v．land sit，Kg．7．mat vighi－as（i．e． v．sik），1．4：ו．2）（vide SML．sub ！．．） tolf men varia，vide Tolf．－amde a vits－ or刀，f．10：pr．v．sik map laghum v． landslaghum，M．18，31：pr．v．sik ma万 vaдa eŋе，M．4：6．v．s．m．sax manna
epe，M．1：2．v．s．m．sax mannum；M． 28：pr．v．s．m．tolf manna eฎe，Kk． 15：pr，2；16：pr．v．s．m．fiughurtan тапna еде，M．11，20，31：5．v．m．fa－ מernis vitu sinni fiuglurtan manna epe， J．14：pr．v．s．m．fiughurtan pagna epe， Kg．fi：3．＊

Veriandi，m．（vide UpIL）Vide Kyr－ kiu variandi．＊4

Vark，n．1）verk，gerning：actio．Vide Varמa；Valds－，Vilia vark．2）arbete： opus，labor．Vide Dagsvarki．＊

Varka böter，f．pl．i．q．ofvarka bob－ ter．Kk．21：4．not．100，nisi ofvarka bö－ ter legendum sit．

Verin，f．1）värn，försvar：defensio． Vide Landvarn．＇2）hägnad，stängsel： saepimentum．Vide Varna ruf．

Varna ruf，n．（vide UplLL）V．ind．．．．＊3
Varmaba hion，vide Varpnaba hion．
Varold，n．（pro vergald；Anglo－Sax． ver－gyld，Fris．vergeld，a ver，Isl．item， vir；cfr．Gr．pag． 650 ；Ricuthofen，Alt－ fries．Wörterb．v．－merield）i．q．man－ böter（vide VGL．）．M．38，ubi h．v．oc－ currit de parte mulctae regi debita．Cfr． GotlL．v．vereldi．

Varri，adj．sämre：deterior，minoris pretii．M．1：4．＊

Varyld，vide Varald．
Varø，n．（vide VML．sub 2．）Kk． 8. fiura alna－カi，V．14： 3.

Verper，adj．（vide ÖGL．sub 1．）J．13：

## ＊

Vestan，adv．i vester：ab occidente． for v．ok synnan，pa sydvestra sidan： versus occidentem et meridiem．П．15．＊4

Vester，adv．mot vester：versus oc－ cidentem．p．1．5．＊J

Vexa，vaxa，v．n．1）växa：crescere． Præf．Cfr．Avexter．2）förökas：augeri． ）（ minskas，M．6：2．panningar vaxa manni，J．3．＊5

Vazla，f．（Isl．veizla，epulum）lifs－ medel，som skulle lemnas konungens
ämbetsman（ari）under hans resor ge－ nom landet：cibaria，quae ministro re－ gis ari dicto，per provinciam iter fa－ cienti，debebantur．Kg．10．Cfr．Gen－ garp．

Vazlu fal，n．（Isl．veizlufall，vide Magn．Góda S．cap．43，Fornm．Sög． VI．pag．95．）underlåtenhet att gifva vaz－ la：neglecta praestatio cibariorum mi－ nistro regis debitorum．Kg． 10.
$V$ Cep，n．pl．1）pant：pignus．satiav． aprum，J．9．2）（vide SML．sub 3．）$v$ ． aru ut rönt，d．ä．målet som är väd－ jadt：caussa，de qua datis pignoribus certatur．P．4：2．＊

Vapfa，n．（vide UpIL）F．16：1；M． 31：pr．＊4

Vajia，v．a．1）hâlla vad：pignoribus certare．－ar nokor ok sigher sik sizan af delu，J．16．cfr．SML．h．v．sub 1，ad J．18：pr．v．til priggia marka，Æ．16： 1．2）vädja efter en fälld dom：post sententiam a indice latam pignoribus cer－ tare．mote dome v．，Р．3：ı．v．sik un－ dir sina landsbok，Kk．19：3．v．a pingi pre marker undir landsins bok，р． 11. v．\＃ing fran garpi，v．map prem mar－ kum undir landsins bok，Р．4：2．＊5

Vapping，f．vädjande af domare el－ ler parter：pignorum depositio apud se－ questrem，quae，post latam sententiam， a iudice vel litigantibus fit．p．11．v．ar ut rönt（cfr．Vap 2．），Kk．19：3；p． 11. not．53．＊5

Faptaki，m．（vide UplLa）p．ind．ı3． ＊4（vapia taki）

$$
\mathbf{Y} .
$$

Ytarst，adv．ytterst，längst borta： remotissime．M．6：2．＊2

Yvr，vide Iver．
Yrri，adj．öfre：superior．Vide Hol 1. ＊5（ofri）

## p．

Da，adv．（vide VGL．sub 2．）מa offre \＆c．Kk．10．＊

Daghar，conj．dâ，när：quando，cum． Kk．21：2．＊

Dak，n．tak：tectum．göre annat（sc． hus）ater til paks（cfr．giori up til fa－ stiband v．vagbanda，VML．L B． $45: 1$. ，， V．19：1．＊4
pikla，adv．ofta：saepe．V．6： $\mathbf{I}$ ，ubi tamen pro sva $\boldsymbol{p}$ ．forte legendum est pylika．＊5

戸ing，n．1）ting（för socken，skepps－ lag eller landskapet）：conventus iudicia－ lis（paroeciae，territorii skiplagh dicti， vel provinciae）．skiplagh aller soln．． havi p．\＆c．p．6：pr．a laghkallaдı－gi， Æ．16：$;$ ； 11 ．－gs（rectius－ga）mal－ lum ）（ a－gi，Kg．10，ubi sermo est de conventu iudiciali regis nomine ab eius ministro celebrato．fore－gi（cfr．VGL．）， ※．1：3．Cfr．Lands－，Soknaping；Lagh－ pinga．2）（vide VGL．sub 2．）kalla 力． fore gar力 mans，P．4：pr．vepia 万．fran garpi，ibid．\＆． 3 ．
ping fall，pings fall，n．（vide UpiLu．） p．ind．6．skiplagh aller sokn gör д．， p．6：pr．＊4

Pings frizer，m．（vide VGL）M．14： pr． 4
pingsman，m．pl．（vide VGL．）allir 力．， Kk．21：4．＊4

Pingstaper，m．（vide VGL．）P．3：pr．＊5
Dingstampning，f．i．q．pingsticmna vide ÖGL．）．p．ind．not． 4.
Pingta，v．n．（vide SML．）Kg．6：ı．＊5 （pinga）

Pingviti，n．böter för underlåtenhet att infinna sig vid tinget，dả man blif－ vit stämd：mulcta neglectae citationis． bote $\overline{\text { p．fiura öra，p．3：} . ~}$
pingvagher，m．（vide VGL）Kg．4：pr． ＊（pings vagher）
pit，adv．dit：illuc．Kp．7；P．4：pr．＊
pitstil，m．tistel：carduus．Pref．
Diufbogher，m．dubbel tjufbot：du－ plex mulcta furti．böte $\overline{\mathrm{p}}$ ．sax marker til praskiftis，M．28：pr．böte sax mar－ ker i pripiung hvan ok 万．map，i．e．$^{\text {a }}$ duodeviginti marcas，et praeterea sex marcaram mulctam loco iam citato de－ terminatam．M．32：pr．bëte ．．p．konungi ok allum mannum，i．e．quattuor mar－ cas．V．14：3．not． 94 ．Locc．vertit：＂du－ plum rei furtivae；＂Ver．＂ob furtum， propter furtum；＂Ih．denique：＂mulcta pro furto，possessori pendenda．＂Cfr． Bogher 2.

Diuf bot，מiufs bot，biuva bot，f． tjufsböter：mulcta furti．M．28：pr．not． 77；31：pr．half д．，M．28：3．＊！（piufs böter）
piuf hol，n．gömmande af tjufgods： occultatio rerum furtivarum．M．31：4． Cfr．VML v．piufvala bot．

Diufnäer，m．tjufnad，stöld：furtum． M．28：2，3；31：2．not．19．fulder д．，M． 32： $1 .{ }^{*}$

Piufstolin，adj．stulen：furto ablatus． －it fa，M．29，30．＊3
piuft，f．1）tjufnad，stöld：furtum． M．31：pr．2）den stulna saken：res furto ablata．Ibid．§．2．＊3（ \＄yft）

Piufti，n．i．q．jiuft 1．M．31：pr，2， 4 ． ＊5（Biupti）

Piuva bot，vide 戸̄iuf bot．
pu，adv．dock，likväl：tamen．Kk．13： 1．מyt，pro מo at，om än：etiamsi．Kk． 1： 2 ；V．19：．
pokka böter（tokka böter），f．pl．bö－ ter för tillfogad skymf（genom oqvä－ dinsord）：mulcta contumeliae（per con－ vicia）illatae．M．7：pr．＊4

Dokka orp（tokka ord），n．oqvädins－ ord：convicium．M．7：pr．
pokke，m．förolämpning，oförrätt：in－ iuria，offensio．\＃．varper manni gor，正．2：1． 4
pern，n．（IsL item）törne：spina．Praf．
porva，v．a．behöfva，tarfva：egere， opus habere．Vide Vīporva．＊
priskulli（triskulli），m．tröskel：li－ men．M．6：2．＊3
priziunger，m．1）tredjedel：triens． V．14：ı．－ginum minna，M．7：pr．－gi－ num mera，d．ä en half gång till så mycket：dimidio plus（sicut halvu mera est duplo plus）．Kk．21：4．atta öra \＆c． $i$ 万．hvarn，d．ä．tre gånger åtta öre \＆c． till treskiftes：ter octo orae \＆c．trifa－ riam dividendae．Kk．15： 3 ；17：pr；21： 2；Kg．2：pr．\＆c．2）tredjedelen af ett skeppslag：triens territorii skiplagh di－ cti．）（ sokn，P．7：1．innan－gs，utan －g，M．29；Р．7：ı．＊

## 戸pryhundraдa，vide Hundrapa．

pryskas，v．dep．（vide UpiL）Kk．1： 2；D．9：pr．д．vi弓er，Kg．8．not．40．In activa forma occurrit pryska，Kg．8；in－ certum vero est anne hoc scripturae mendo sit tribuendum．＊4

Pramanningi，m．（vide VML）M． 38. ＊5

Drangia，v．a．（vide VGL．）V．8：．．＊
pusand（弓usund），num．tusen：mille．压16：pr．＊4

Py，conj．ty：nam．M．33；V．4．＊
Pyt，vide $\boldsymbol{D} \boldsymbol{o}$ ．
Pagn，m．（vide VGL）Kg．6：2．Cfr． VML v．pings gald．＊！
pan，pron．dem．den：is．$\nRightarrow y$ ，dat．n． V．12．gen．pes（pro pron．poss．hans）， M． 8 ．

Danni，pron．dem．denne：hic．f． かassa（pro дassi），Kk．1：2；A．16：ı． acc．f．\＃assin，F．4．＊
par，part．rel．som：qui．बE．2：ı；M． 28：；J．7．aptir מar，postquam．太． 16：pr．
$\bar{p}^{2} a t$, pron．pers．n．（m．f．han，hun） det：illud．dat．$\not$ yy，Kp． 7.
papan，adv．dädan，derifrån：illinc， inde．Kg．11：pr；Kp．7；P． 15.

## . $\boldsymbol{E}$.

$\boldsymbol{E}, e$, adv. allid: semper. $\boldsymbol{E} .16: 1$; M. 19. Cfr. Hvar.
 bere. Dan husit a, e hvar husit a, M. 5: pr; 31: 2. pan v. han sum a (sc. fa \&c.), M. 29, 35, 36; V. 7. дап даt lösa (sc. fa) ati (impf.), V. 23: pr. Дan sum aat (sup.) haver, V. 13: 3. flere agha (pro aghu) $i$ (sc. by), V.1. 2) hafva: habere. a. sak at manni, 1. 3: . 3) aghas vīer, slảs, strida: pugnare. M. 6: . . *

Agha, f. (vide UplL. sub 2.) a manna aghum )( a almanningium, M. 5: pr. gengarp (sc. par) sum konungs a. ar )( i bonda a., p. 14: 4. Cfr. Hema aghur.

Eldri, adj. compar. äldre: antiquior. J. 14: ı. * (elster)

Elgher, m. älg: alces. Kk. 7; V.8: pr, 1. *2

AEller, adv. eljest, annars: alias, alioquin. Kр. 3; V. 6: pr; J. 10: pr. ${ }^{*}$ (allis) Ampni, n. (vide SML) Vide Bya ampni. *5
$\boldsymbol{E n}$, conj. om: si. Kk. 6: 2 ; Kg. 11:pr; A. 12: 2 ; 16: 1 ; M. 28: pr, ı. \&c. * En, conj. men: sed. Kk. 15: $2 ;$ Kg. 11: pr; ※. 3: ı; Кр. 3; ¢. 14: 4; 15. *

En, adv. ännu, hittills: adhac. an дa, p. 4: pr.

ABda, v. a. ända, sluta: finire. מat endis aptir landslaghum v. helsinga laghum, d. ä. afgöres: diiudicatur. Kk. 20; Kg. 6: pr. *5

AEngi, n. äng: pratum. M. 6: 2; V. 3, 9, 19: pr. Cfr. Akerfaster, Utengi. *5 Engin, pron. ingen: nullas. ankte pera, J. 3. n. angti, ankte, absolute, intet: nihil. Kk. 15: 2; V.15. * AEnsak, vide Ensak. Antiggia, antvaggia, vide Antighia. Ȧptir, aftir (aftir; afptar, સ. 16:pr.),
præp. 1) efter (itid): post (ratione temporis). a. sva tapt, V. 5 : pr. 2) långs efter: secundum. r. ysma, ¢. 15. 3) adv. efteråt: postea. fylla a. ep v. map epe, 太. 13: 7; 14: pr. koma a., M. 35.. * Erff, f. arf: successio ab intestato. Vide Vigherff.

AErkiebiskuper, m. ärkebiskop: archiepiscopus. Æ. 16: pr. *4

Erri, n. eldstad: focus. M. 6: 2. Cfr. SML v. arin.

Arvingi, vide Arvingi.
Arvupi (arviji, ervapa), n. arbete: labor. J. 5; V. 11: ו.

Etta bot, f. (vide VGL.) M. 38. *5
ELpla, adj. (Isl. edla) ädel: nobilis, praestans. Præf.

## Ö.

$\ddot{\boldsymbol{O}}$ (pl. öiar), f. ö: insula. M. 37: pr. Cfr. Utöiar. *4

Öfning, f. (ab ivir) öfverflöd: abundantia. til-ga fa, abunde accipere, satis superque habere. J. 17. Ita h. v. mihi videtur explicanda. Locc. vertit: "ad exercendum."
$\ddot{O} g h a$, n. öga: oculus. öghen, pl. pro öghun, V. 6: pr. *

Öker, m. (vide VGL) Vide $O$ oker, Var öer. *4

Ökia, v. a. öka: augere. M. 18. *
Ölbıß̈in, adj. buden till gästabud: ad convivium invitatus. E. 2: 1.

Ölbūs man, m. man som är buden till gästabud, gäst: vir ad convivium invitatus, conviva. $\mathbb{E} . \underline{2}: 1$.

Olfrīper, m. fred vid gästabud (här vid bröllopp): pax et securitas publica in convivio (nuptiali). F.. 2: 1.

Öra, n. öra: auris. örcen, pl. pro örun, M. 15: 1 ; V. 6: pr. ${ }^{*} 4$

Öre, m. (vide ÖGL. sub 1.) Kk. 1: 2 ; 12: 2. \&c. fulder б., M. 28: pr. halver

## 1. Öre - Öper.

ö., M. 6: 2; 28: pr; 38. Loci ex iure Upl. transscripti, ex. c. V. 18: 3, ostendant unum öre eiusdem fuisse pretii in Helsingia ac in Uplandia; nec, ubi commemorantur örar helsinskir, Kg. 7, aliud monetae genus denotari videtur. Cfr. Bot öre.

Örtugh, f. (vide ÖGL) M. 28: pr; Kp. 2; p. .2. *

Östan, adv. i öster: ab oriente. Vide Norpan. *4

Oxe, f. ${ }^{2}$ yxa: securis. Kg. 10; $\mathbf{~ P} .14:$ 2. *4 (yxe)

Öa, v. a. (vide VGL) ס. hus, J.11:2. fa öper aker \&c, d. ä. gör skada: damnum infert agro \&c. V. 5: pr. *4

Öдer, m. (vide VGL) upsala o., Kk. 2: pr; Kg. 11: . . *4

## INDEX NOMINUM PROPRIORUM.

Alnö, en $\mathbf{~ i}$ i Medelpad: insula in Medelpadia. Kg. 11: pr.

Alver as, ett ställe på den forna gränsen emellan Sverige och Norrige; tilläfventyrs i Elfros socken vid gränsen emellan Herjedalen och Helsingland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. Р. 15.

Angermanna a, Ångermanån: flumen Angermanniae. V. 18: 3.

Angermanna land, Ångermanland: Angermannia. Kg. 7.

Aspa sund, Aspösund, så kallas ännu ett sund, beläget vid inloppet till Stockholm, emellan öarne Aspön och Korsholmen, ej långt från Dalarö, men ej vid Sandhamn, sasom Locc. upgifver; att hvarken här eller i StL. R. 1٪. kan menas ett sund vid Aspö utanför Carlskrona, såsom Arnell, i anmärkningarne vid Stadslagen, antager, är alldeles uppenbart: fretum in maritimo aditu urbis Stockholmiae situm. Kg. 7.

Biornsüce, ett ställe pá forna gränsen emellan Sverige och Norrige; tilläfventyrs Björnbäcken vid gränsen emellan Jämtland, Herjedalen, Helsingland och Medelpad: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Birghir, Konung Birger Magnusson: Rex Sueciae. Æ. 16: pr. not. 77. *5 (byrghir)

Bygдa, Bygdeå socken i Vesterbotten: paroecia in Botnia occidentali. Kg. 7.

Brekke מorusgre, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen i Hammerdals socken af Jämtland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. $\mathbf{\text { P. }} 15$.

Firi as, ett ställe på forna gränsen
emellan Sverige och Norrige; tilläfventyrs Fyrås ej lảngt från Hammerdals kyrka i Jämtland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Feningre skalle, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen i Hammerdals eller Ragunda socken af Jämtland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. $\mathbf{~ P} .15$.

Hager i sundaßi (högher $i$ sundhedhi), ett Upsala-öds gods, troligen beläget, ej i Norrala socken (jfr. Sunnaste lougher), utan i Högs socken af Helsingland, der en ej långt ifrån kyrkan belägen bondgård ännu bibehâller namnet kungs̊gården, hvarvid, på en höjd, ännu skola synas lemningar efter den forna kungsgarden: praedium regium, situm in paroecia Helsingica Hög. Kg. 11: ı. Cfr. P. Eierman, resp. A. Flodberg, diss. de Helsingia, Ups. 1755 , pag. 1or. Tuneld, Geographie ofver Sverige, 3:e B. Stockh. 1794, pag. 38, 57.

Hambrungi, Hamrånge socken i Gestrikland: paroecia in Gestricia. Kg.11:pr.

Honu bargh, ett berg på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen i Hammerdals socken af Jämtland: mons in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. Р. 15.

Hovar höghe, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen vid södra Wånsjön, der Herjedalen och Dalarne sammanstöta vid nuvarande Norska gränsen: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Hvita holme, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen vid gränsen emellan Jämtland och

Medelpad: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. $\mathbf{~} \mathbf{1 5}$.

Hvita stiorn, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen vid gränsen emellan Herjedalen och Helsingland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Helsingia land, Helsingland; att med detta namn egentligen förstods hvad som ännu så kallas, kan slutas af Kg . 11: pr , der först hielsingar omtalas, i sammanhang hvarmed förekomma orden $i$ landinu inne, som tydligen syfta på det nuvarande Helsingland; hvarefter nämnas flera ställen på vägen genom Medelpad (Niurundi \&c.), och slutligen nämnas angermicn; men i vidsträcktare bemärkelse har namnet $h$. innefattat ej blott det nuvarande Helsingland (jfr. Sundup), utan äfven Medelpad, Ångermanland, och det i norr derifrån belägna af Svear bebodda kustlandet: terra Helsingorum; ita proprie appellatam fuisse hodiernam Helsingiam, ex Kg. 11: pr. concludi potest ; latiori vero sensu sub hoc nomine quoque comprehensae sunt Medelpadia, Angermannia, quaeque ulterius versus septemtrionem a Sueonibus habitata fuit ora maritima. Kg. 6: 1 ; E. 16: pr. coll. Kg. 7. -da laghbok, Præf.

Hesic, Häsjö socken i Medelpad: paroecia in Medelpadia. Kg. 11: pr.

Högher a norpstighi, ett af Upsalaöds gods, som skall hafva varit beläget i Jättendals socken af norra Helsingland, der ännu finnes en sá kallad kungsgård, som dock numera endast är bondgard: praedium regium situm in paroecia Helsingiae borealis Jättendal. Kg. 11: ו. Cfr. Norfstigher, et Tuneld, l.c. E. Frondin, resp. S. Belter, diss. de Helsingia, Ups. ${ }_{7} 35$, pag. 28.

Indals a, Indalsälfven: flumen Medelpadiae. V. 18: 2.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

Konungs hella (Isl. konúngahella), staden Kunghäll (eller Kungälf) vid Götaälf, och siledes vid den forna gränsen emellan Sverige och Norrige: urbs praefecturae Bahusiensis, sita in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. $\mathbf{~} \mathbf{1 5}$.

Kutuby, ett af Upsala-öds gods; utan tvifvel samma ställe som i ett diplom af år 1314 kallas Kuta, och hvaräst landsting hölls för Àngermanland (se Hildebrand, Sv. Diplom. III. sid. i6i.); tilläfventyrs den ännu så kallade kungsgården, nu en by, i Bjärtrå socken, der, på en höjd, lemningar skola finnas efter murar (jfr. Hülphers, Samlingar till en beskrifning öfver Norrland, 4:de saml. sid. ı o3.), och ännu, vid gästgifvaregården, är tingsställe för Nora tingslag: praedium regium in Angermannia. Kg. 11: 1.

Lusn, Ljusnan: flumen Helsingiae. V. 18: 2.

Magnus, 1) Konung Magnus Ladulås: Rex Magnus Birgeri filius. E. 16: pr. 2) iunkherve m., Konung Birgers son: filius Regis Birgeri. Ibid.

Maru bekker, en bäck på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen i Hammerdals socken af Jämtland: rivus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. 1. 15.

Marpbekker, marbrkker (mordbrekker), den nu så kallade Tönnebro-ån på gränsen emellan Gestrikland och Helsingland: rivus in confinio Gestriciae et Helsingiae. Hic rivus certo non, ut finxerunt recentiores (vide 0 . Celsies, resp. E. Alrot, diss. de Gestricia, Ups. 1720, pag. () l u. Frondin et Beller, diss. cit. pag. 44 . \&c.) nomen habuit a caede S. Stephani, Helsingorum Apostoli, sed a marb v. morø, silva (cfr. UplL. v. morp); situs enim fuit in silva ter-
 morp). Kg. 10, 11: pr.

Mapalpapi, Medelpad: Medelpadia. Kg. 7.

Niurundi, Njaronda socken i Medelpad: paroecia in Medelpadia. Kg. 11: pr.

Niurunds a, Njurundaälfven: flumen Medelpadiae. V. 18: 2.

Norghi, noriki, Norrige: Norvegia. F. 16: pr; 1. 15. *4

Norø̄stigher, 1) Nordanstig; sá skola några socknar (hvaribland Jättendals, förmodligen äfven Harmångers och Gnarps) i nordöstra delen af Helsingland hafva blifvit kallade $\mathbf{i}$ anledning af deras läge norr om en stor skog i Rogstads socken; hvarför ock den väfnad, som i dessa socknar tillverkas, ännu skall kallas nordanstigsväf; dock kan $n$. ej, såsom flere författare menat (Frondin och Belter, anf. diss. sid. 26. \&c.), anses hafva utgjort en särskild hufvuddel af Helsingland, utan de under detta namn inbegripna socknar hafva, ehuru genom denna benämning särskildt utmärkta, dock hört till den ena af Helsinglands tvänne hufvuddelar, eller det hela nordöstra sidan af landet innefattande Sundap: nomine $n$. comprehensae fuerunt paroeciae quaedam in boreali parte Helsingiae iuxta mare sitae. Kg. 11: pr. högher a -ghi, vide Högher. Cfr. Sundaø, et Tuneld, l. c. pag. 37. E. M. Fant, resp. J. D. Flintenberg, diss. de territorio australi Helsingiae, I. Ups. 1784 , p. 17, 18. 2) ett Upsala-öds gods, nu gården Norrstig, ej lảngt från Säbrả kyrka i Ångermanland: praedium regium, situm in paroecia Angermannica Säbrå. n. i siobora力, Kg. 11: ו.

Nes i silanger, den nära Silångers kyrka i Medelpad belägna gården Kungsnäs, som fordom varit ett Upsala-öds gods, och ännu kallas kungsgård, fastän den numera är ett skattehemman: prae-
dium regium, situm in paroecia Medelpadica Silånger. Kg. 11: I. Cfr. Hëlpiens, 1. c. 1:sta saml. pag. 73. Tuseld, l. c. p. $9^{1}$.

Olaver, Ärkebiskopen i Upsala Olavus, kallad den vise: archiepiscopus Upsaliensis. Æ. 16: pr.

Siksiona, ett ställe pả forna gränsen emellan Sverige och Norrige; tillafventyrs Siksjön i Herjedalen, nära gränsen af Helsingland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. [p. 15.

Silanger, Silångers socken i Medelpad: paroecia in Medelpadia. Kg. 11: pr. Cfr. Nes.

Sioboraŋ, Säbrå socken i Ångermanland: paroecia in Angermannia. Vide Norpstigher 2.

Skata keeldu, en källa på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen i Hammerdals socken af Jämtland: fons in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Stokholmber, (vide UpIL.) Æ. 16: pr. *5
Strintungs eß, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen i Hammerdals socken af Jämtland: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. f .15.

Sveriki, Sverige: Suecia. 压16: pr; p. 15. *5

Sundaj (sundhedh), detta namn beteknade egentligen nordöstra delen af det navarande Helsingland, likasom sydvestra delen kallades alir (hvilket namn ännu igenfinnes i Norr- och Söderala socknar); såsom man finner dels af det så kallade Registrum ecclesiae Upsaliensis (jfr. VGL. föret. sid. XXXIV), der till praepositura sundadhi, eller, såsom den på ett annat ställe, förmodligen af den anledning att prosten dá bodde i Forsa, kallas, praepositura forsum, räknas Forsa, Delsbo, Tuna, Norrbo, Bergsjo, Harmångers, Enångers, Gnarps och

Rogstads socknar, hvaremot till praepositura baldanes (hvars prost troligen då bodde i Bâlnnäs) hörde Bållnäs, Järfsö, Ljusdals, Norrala, Söderala, Segerstads, Alfta, Arbrâ, Mo och Färilla socknar (se Hildebrand, Svenskt Diplom., III. sid. 149, 238.); dels af ett diplom af ár 1314 , der Helsinglands invånare kalla sig alyr et sundredh inhabitantes, och de till alir hörande socknar upräknas, hvaraf man ser att alir innefattade det samma som i Reg. Ups. kallas praepositurn baldanes (anf. st. sid. ו65.); men likasom hrelsingia land egentligen var det nuvarande Helsingland, som silunda bestod af två hufvuddelar sundaゐ (hvaraf åter norpstigher utgjorde en del) och alir, men i vidsträcktare bemärkelse innefattade äfven de nordligare landskapen, så har äfven sundap erhålit en vidsträcktare bemärkelse, enligt hvilken derunder inbegreps hela det nuvarande Helsinglánd, och siledes äfven hvad som annars kallades alir; s. propric appellata fuit pars hodiernae Helsingiae versus septemtrionem et orientem sita; latiori vero sensu hoc nomen comprehendit totam hodiernam Helsingiam. )( angermanna land et mapalpapi, Kg. 7. hager (v. hügher) i s., )( sunnaste högher et luögher a norpstighi, Kg. 11:1.

Sunnaste högher, den sydligaste högen; så hette ett af Upsala-öds gods, som skall hafva varit beläget i Norrala socken af södra Helsingland, der en ej lảngt frỉn kyrkan belägen bondgård ännu bibehâller namnet kungsgairden; och var det på en här belägen hög som Konung Gustaf I ar 1521 upmanade Helsingarne att gripa till vapen mot Danskarne; öfver hvilken händelse ár 1774 en minnesvård der blef uprest; äfvensom det utan allt tvifvel är samma hög, som benämnes södra
högan uti det antingen diktade, eller illa afskrifna eller från Latinen illa öfversatta rågångsdokument af år 1343, som är tryckt hos C. F. Georgi, resp. Cu. Justus, diss. de Helsingia, Ups. ${ }^{772}$, sid. 6; men icke bevisar namnet sunnaste, d. ä. den sydligaste, som utmärker denna kungsgård från de nordligare belägna, att den sydligaste delen af Helsingland skulle varit kallad Sunnarstigen, af hvilken benämning jag ej funnit năgot spår (jfr. dock Svea, XIII. sid. anc; Geijer, Svenska folkets historia, I. s. 9 o .): praedium regium, situm in paroecia Helsingiae australis Norrala. Kg. 11:ı. Cfr. Tuneld, 1. c. pag. 38, 57. Fant et Flintenberg, diss. cit. II. p. 28-3 3.

Ulu prask, ett träsk eller en insjö på forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen den pả gränsen af Norrige och Jämtland belägna sjön Rengen, som, medelst ett långt vattendrag (jfr. Ysme) har sitt slutliga utlopp genom Indalsälfven, och vid hvilken några gårdar på Norska sidan ännu hafva namnen Ulland, Ulen, Ulsjün, och en på Svenska sidan namnet Hvalsjön; men att härmed ej kan menas det i Finnland belägna Uleảträsk (jfr. Rudbece, Atlantica, 1II.sid. 445,446; Peringskjöld, Monum. Upland. sid. 2. o. följ.), är af sammanhanget alldeles uppenbart: stagnum vel lacus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Uma, Umeá: paroecia, iam urbs in Botnia occidentali. Kg. 7.

Upsalir, pl. (vide VGL) Kk.2:pr. not. 39 . Cfr. gloss. v. öper. *4

Ysme, ett vattendrag pả forna gränsen emellan Sverige och Norrige; troligen det som från sjön Rengen pà Norska gränsen (jfr. Ulu prask, leder förbi Hammerdals kyrka i Jämtland, och har sitt utlopp genom Amrá, Raganda och Indalsälfvarne, i hvilket fall den då tro-
ligen ännu obebygda nordligaste delen af det nuvarande Jämtland hört till Sverige; men att dermed skulle menats antingen bergsryggen Kölen på Norska gränsen (jfr. Redbect, anf. st, der den Latinska öfversättningen af de ur HelsL. anförda orden tillhör RudBecz, och ej sjelfva dokumentet som han látit aftrycka), eller Umeá (jfr. Lagerbring, Svea Rikes Historia, I. sid. 3o3.), är alldeles omöjligt: lacus vel flumen in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. p. 15.

Dorpungre graß, ett ställe vid forna gränsen emellan Sverige och Norrige, troligen der Jämtland, Angermanland
och Medelpad sammanstöta nära Lảngsjön, och Jämtländska gränsen mot Medelpad böjer sig åt vester: locus in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. D.15. Algsio, ett ställe i sydligaste delen af Ångermanland, tilläfventyrs Häggsjö i Hägdångers socken, men ej Älgsjō i Arnäs socken af norra Ångermanland: locus in parte Angermanniae australi. Kg. 11: pr.

Oso\#re, ett ställe på forna gränsen emellan Sverige och Norrige, och troligen vid gränsen emellan Jämtland och Medelpad: locas in prisco confinio Sueciae et Norvegiae. P. 15.

## 2. Glossarium

## AD CODICIS IURIS SMALANDICI PARTEM DE RE ECCLESIASTICA.

## A.

A, præp. 1) i: in. a ata högh, 17: r. Cfr. Nafnd. 2) emot: contra. sanda forbupa bref a man, 13: 4. talan komber a hionalagh, 13: 8. 3) angående, om: de. satia a (sc. mal) haraps nafnd, 13: 4. *

Abyrø, f. insmygande $i$ en annans gård af sådana saker, som anses såsom bevis på ett begånget brott: clandestina talium rerum translatio in alienam domum, quae criminis cuiusdam commissi indicia esse censentur. Vide Trolldoms abyrp. *4
$A f$, præp. från: de, ex (loco). i varuldena ok af (sc. veruldinni), 3: 3. *

Af ganga, v. n. gå bort: abire. nu kan maper a., i. e. deserere aedem sacram exstruendam. 2: 1 .
$A f f$, n. $?$ (Isl. robur, vires) förmögenhet: facultates, opes. Vide Okia afl.

Aftansanger, m. aftonsång, den sjette af de i Romersk-Catholska kyrkan, med anledning af Davids ord i Ps. 119: 164 , föreskrifna sju bönestunder eller så kallade canoniska timmar, ottosanger, prim, tarz, saxt, non, aftansanger och natsanger, hvilka alla här nämnas: vespera; sexta ex septem horis, ut dicunt, canonicis, quas, occasione quaesita ex verbis Davidis, Ps. 119: 164 , ordinavit ecclesia Romano-Catholica, quaeque omnes heic commemorantur, scilicet matutina, prima, tertia, sexta, no-
na, vespera et completorium. 5: $2 ; 8$. Cfr. cap. 2. Dist. 91. in Decreto Gratiani. *3 (aptansanger)

Aka, v. n. göra körslar: vecturas facere. 2: I .

Alder, pron. all: omnis. me刀t allum (rectius allu, ut in not, cfr. SML), 4: ı.*

Altara blea, f. altarduk: tegamentum altaris. 4: ו. not. 74, ubi -ble scribitar pro -bleur.

Altara lius, n. altarljus: candela in ara collocata. 3: $2 ; 4$ : 1 .

Altaralaghe, n. (vide VGL) 7: $1 ; 10$ : 1. *3

Altara sten, m. altarsten: mensa altaris. 4: 1. not. 74. *1

Altare, m. altare: ara. 12: 2. et not. 84; 13: 2.

A laggia, vide Laggia. *5
Andi, m. (vide SML. sub 2.) מen halghi a., 9: 1. *5

Annattigia, conj. antingen: sive. 12: 1. * (antighia)

Ar, n. år: annus. nat ok ar, 13: 4. nott. 24, 32, 34. * 6

Arf, n. arf: hereditas. til arfs ganga, capere hereditatem. 9: ı. *

Arvi, m. arfvinge: heres. 5: 3. et not. 23; 15, 18: pr. *

Asker, m. ask (af en viss storlek): pyxis (certae magnitudinis). fiurir askar hunags y. smörs, 12: pr. De mensuris liquorum haec habet M. L. GulapL. Kp.

29: "万au ero aunnor maik-kerölld er mela scal med hínang oc allzkonar dryck, lysi oc adra luti pvilika. Er מat fyrst askr oc hailfr askr, bolli oc halfr bolli oc iusta, oc ero tvar iustor i hálfom bolla, hailfhollar tveir i bolla, bollar fiórir $i$ aski."

At, præp. c. dat. 1) p a, i , vid: in. at liks utfrerp, at hvarre massu, 7: pr. at pascom, 7: 2. at stamnudagh, at famtum, 12: ו. kalker \&c. at örum tolf \&c., i. e. esto in pretio duodecim orarum \&c. 4: 1. 2) hos: apud. liggia at bonda, 7:3. 3) med: cum. vita at eøе, 13: 8. at öe sinne, 5: 3. 4) till, som, i egenskap af: loco v. nomine (rei). böta prea marker at biskops rat, 13:3. giva at siala gaf sinne, 15. 5) i afseende pa: habita ratione (rei). at dulum brista, 6: ו. 6) att (framför infinitiver): nota infinitivi. agho at ganya, 13: 8. skal.. at ganga, 9: ।.

At, conj. derför att: ideo quod. at han kirkiu vigher \&c. 6: pr. *4

Ater galda, v. a. betala, ersätta: solvere, rependere. 4: 1; 5: 3. nott. 9, 33; 6: pr. n. 36. gaelde ater lif klokkarans, d. ä. böte: mulctam pendunto. 5: 3. *

Ater lasa, v. a. (Isl. aftrlasa) igenläsa: claudere. 4: pr. not. 57 .

Ater lösa, v. a. âterlösa (pant): redimere (pignus). 16. *6

Ater taka, v. a. 1) återtaga: recipere. 15. 2) taga tillbaka, återkalla: retractare, revocare. taker ey ater me刀tolf manna eमe, om han ej återkallar den gjorda anklagelsen, med ed derom at han gaf (sc. sak) $i$ vrepe \&c.: nisi retractet factam accusationem, simul dato iuramento adserens se irae impetu falso accusasse uxorem. 13: 5. *4

At vara, v. a. tillsinga: denuntiare. $\operatorname{man}$ a., 5:3. *4

## B.

Balker, m. (vide UpIL sub 1.) kyrkiu l., 1. not. ı. kristnu b., 18: ı. *6

Ban, n. (vide VGL.) sla man af banne, 13: 4. not. 44.

Bansatter, adj. (vide UpiLL) 1. Cfr. Bansatia. *6

Banslat, f. (a sla, q. cfr.) befrielse från bann, absolution: absolutio (ab excommunicatione maiore). 13:4.
Bansetia, v. a. bannsätta, bannlysa: excommunicare. 13: 4. Cfr. Bansatter.

Bepas, v. dep. c. acc. v. gen. begära: petere. b. prast, 4: pr. b. kirkiu (cfr. UpIL), ibid. b. klokko, vide Klokka. *

Biltugher, adj. (vide VGL.) 1. *
Binda, v. a. binda: ligare. Vide $\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{p}}$ binda.

Biskoper, m. biskop: episcopus. Vide Kappellan, Nafnd, Ratter.

Biskops sak, f. 1) (vide UpIL sub 1.) 13: ı, 4. 2) (vide UplL sub 2.) 13: 2. *5

Biupa, v. a. erbjuda: offerre. b. sik til skrels, 13: 4. not. 44.

Bizia, v. a. bedja: precari, orare. 5: 3; 8. ${ }^{*}$

Bizil, m. (Isl. bidill, Dan. bejler) friare: procus. vante sa bibla (acc. pl.) som dotter bondans, de aede sacra recens exstructa, 3: 2.

Biergha, v. a. c. dat. (vide UpiLa sub 1.) 6: pr. b. sino korne, ibid. not. 36. Cfr. In biargha. * (byrghia)

Bland, n. blandning: mixtura. An huc referenda sit v. blande, 12: pr, et forte respiciatur mixtura quaedam ad coquendum hydromeli pertinens, aliorum indicio permitto. Cels. vertit: "framentum mixtum; ${ }^{7}$ Ih. vero credit h. v. significare mel (Gloss. v. honing); at valgare mellis nomen L. c. occurrit, quamvis Cels. pro hunax (gen.) male legit hwax, quod ceram denotare credit. *4

Blea，f．duk：pannus，mappa．Vide Altara blea．＊

Bloд，n．blod：sanguis．13：2．＊
Boa，v．n．bo：habitare．1．＊
Bok，f．bok：liber．bíıमa sik til skals me万 b．，d．ä．med ed：offerre iuramen－ tum（cfr．ÖGL．，SML．，VML et HelsL．h． v．）．13：4．not．44．cfr．OGL Kr．14：ı．Cfr． Hand－，Mressu－，Mattena－，Sangbok．＊

Bol，n．gaird，landtgods：praedium． Vide Kirkiu bol．＊

Boldiur，n．pl．（vide ÖGL）arutu sa－ man b．，7：3．＊${ }^{2}$

Borp，n．bord：mensa．加y b．，d．ä． måltider：prandia．12：pr．

Bot，f．bot，böter：mulcta．Vide Fre－ böter．

Bref，n．1）bref：epistola．13：4．Cfr． Forbupa bref．2）skriftigt betyg：litte－ rae testificationes continentes．Vide Vix－ la bref．

Brista，v．n．1）brista，gå sönder： frangi．5：3．＇2）（vide UpIL．sub 2．）b．at e邓e，5：3；9：3；17：ı．b．at dulum，6：．．＊

Brut，n．1）öfverträdande：violatio． Vide Skrifta brut．2）böter：malcta． Vide Viperleghis brut．

Bryta，v．a．1）bryta，sönderbryta \＆c．： frangere，perfringere \＆c．b．vindögha， d．ä．bryta fönsteröppning på muren： fenestram muro perfracto facere．12： 2. not．84．altare nijer b．，ibid．lata b． （sc．altare），）（ up göra，ibid．2）upbry－ ta：effringere．Vide Kirkiu brytare．3） bryta，öfverträda：violare，non servare． b．rikesins rat，13：4．not． 44.

Branna，v．a．bränna：urere．ey ma praster han vraka mep liuse py（sc． som）hvartkin－ne hand eller handlin， d．ä．som icke sprakar så att det brän－ ner \＆c．：candelam ne reiiciat sacerdos， quae non talis est ut crepitando urat manum \＆c．7：pr，quem locam Cels．mi－ ram in modum vertit：＂quas candelas sacerdos recusare non debet；sicut et－
iam ligna，vel cuiuscumque generis lin－ tea，quae offerantur，reiicere nefas．＂＊

Brape，f．（vide VML）i vrełe ok $i$ b．，13：5．＊5

Buker，m．（Isl．buikr，truncus，corpas， venter，BH．）bál（af kroppen）；särskildt buk：truncus；speciatim venter．Vide Resa．

Вид，boд，n．1）bud：nantius．（fa）bi－ skops b．，4：ו．not．64；13：4．n．44．fa manni b．，6：pr．not．36；7：3；9：pr， 2 ； 12：pr．senda manni b．，12：1．2）be－ fallning：mandatum，iussum．Vide For－ bид．

Byggin，v．a．1）bygga：exstruere（ae－ dificia）．b．kirkiu，2．2）fullborda：per－ ficere．hionalagh sit b．，13：8．＊

Byria，v．a．börja：incipere．2：pr；6： pr．

Byrp，f．bärande：portatio．Vide $A$－ byrp．＊ 6

Bera，v．a．1）bära：portare，ferre． b．kunu til biskops nrempd firi horsak， 13：5．not．46．Cfr．Til－，Up bara．2） framföra：proferre．vitne $b$ ．，vide Vitne．＊

## C．

Calker，ceteraque vocabula a littera $C$ incipientia，quaerantur in $K$ ．

## D．

Dagher，m．1）dag：dies．manaдa d． （cfr．UpIL），7：pr．Cfr．Helghunamas－ su－，Iula－，Iamlanga dagher \＆c．2）（vide UpIL．sub 3．）Vide Stamnudagher．＊
Dagsvarki，n．dagsverke：opera di－ urna．2： 1 ．et not．26．＊

Diur，n．villdjur：fera．Vide Boldiur． ＊ 6

Doblare，m．doblare，spelare：aleam tor．4：pr．

Dotter，f．dotter：filia．Scribitur dot－ te，dote，3：2．et not．45．＊5

Dragha，v．a．draga：trahere．Vide Fram dragha．＊（dragha）

Drapare，in．ḋråpare：interfector．Vi－ de Mandrapare．

Drikka，v．a．dricka：bibere．Vide Gengarp．＊5

Drinkare，m．drinkare：potator．4：pr．
Drotin，m．herre：dominus．Vide Kir－ kiu drotin．＊3

Dranger，m．（vide ÖGL））（bonde， 14．goper d．（cfr．VGL），9：г．＊

Dul，n．（vide VML．sub 2．）brista at dulum，6：เ．＊6

Dulsak，f．mål，der kyrkstraff，men ej böter，eger rum：caussa，in qua ir－ roganda est poena ecclesiastica，non vero mulcta．Qua ratione talis caussa a dul nomen accipere potuerit，difficile est ex－ plicatu．13： 1,8 ；at perperam ibid．§． 7 ．

Dylia，v．a．c．gen．（vide UplL．sub 2．） d．raдa sinna，4：ı．d．（raдa sinna）me刀 かrem prestom，4：；7：ı．d．varka sinna meд epe 力riggia manna，6：ı．

Dyr，n．pl．dörr：ianua．Vide Kirkiu－， Laktara dyr．＊

Döia，v．n．dö：mori．4：ı．not．64．＊4
Döpa，v．a．c．dat．döpa：baptizare． d．barne，9： 1.

Döpilse，f．？döpelse：baptismus．ey me刀－som，non（denuo）baptizando．9：i． ＊5

Döдеr，m．död：mors．liuta dȫ，5：3．＊

## E．

Eghin，adj．egen：proprius．Vide Til－ agna．

Eghn，f．（vide UpiLu）15，16．＊
Eller，alla，adv．eljest，annars：alias， alioquin．13：4．\＃ar firi（sc．ob negle－ ctum baptismum）．．frer han alla böte かre marker，9：a．coll．§．3．＊（aller）

Elles，alla，conj．om ej：nisi．e．han fa v．se \＆c．4：ı．not．64；9：．．＊5（al－ ler）

Em val，adv．（vide ÖGL．）6：pr．not． 36．＊2（iamvirl）

Ens，adv．endast：solum．by e．mera at \＆c．5：3．not．33；10：1；18：pr．＊5

Eber，m．ed：iuramentum．brista at epe，vide Brista 2．\＃riggia manna e．， vide $D_{y l i a}$ ．tolf manna e．，13：5．cfr． Skara．Cfr．Mens eper．＊

## F．

$\boldsymbol{F a}$（sup．fangit），v．a．1）fả：accipe－ re．fa tiunda \＆c．7：pr；8．fa kristin－ dom，9：3．fa arvanna vilia til，18：pr． 2）gifva，lemna：dare，tradere．barn kan ey ．．praste fangit（sc．varpa），9：।． fa manni buヵ，vide Bид 1．3）（vide VGL sub 7．）fa vitit forfall $\sin , 12: 1$ ．＊

Fall，n．1）fall，händelse：casus，even－ tus．Vide Forfall．2）försummelse：neg－ lectus．Vide Tija fall．＊

Fallu，v．n．falla：cadere．niter f．， 5：3．＊

Fara，v．n．fara，gå：proficisci，ire． f．af sokn v．garpe，9：pr，3；12：pr； 13：5．Cfr．Fram fara，Vaghfarande．＊

Fasta，f．1）（vide VGL sub 2．）f．ok forhelgh，vide Forhelgh．2）（vide SML sub 4．）$f$ ．ok feböter（cfr．SML），13： 4. not． 44.

Fastä，v．n．（vide ÖGL．））（ fyrma， vide Fyrma．

Fatöker（fateker），adj．fattig：pau－ per．6：pr．

Fea nyt（fea nit；dat．pl．－tium），f． （Isl．fiár－far，fiar－magn，fiär－munir）för－ mögenhet，egendom：facultates，opes．Ita h．v．mihi videtur explicanda．2：ו．＊3

Firi（fori），præp．c．dat．v．acc．1）fram－ för（ställe）：pro，ante（locum）．f．kir－ kiu dorum，9：ו．f．altara framme，13： 2．2）framfor（i jämförelse）：prae（in comparatione）．aghe prester vitu $f$ ． klokkara（）（ par agho arva klokka－ rans vitsor戸 at vita til prest，ut in
antecedentibus dicitar), 5: 3. 3) före (tid): ante (tempus). Den dagher som $f$. ar fasta ok forheelgh, 10: pr. 4) sasom: pro, ut. Det skal haunm f. fult standu, 13: 4. not. 44. 5) om, angående: de. giva preste sak f. barn \&c. 9:3. 6) i afseende pá: respectu habito rei. suklös f. bondan v. bishops sak, 9: 2; 13: 2. f. fasto \&c. 13: 4. not. 44. 7) för: pro. grelle ater virpning f. (klokkn), 5: 3. 8) emot: contra. veria eghn f. manni, 16. * (fore)

Fivi leygin, v. a. förelägga: praefinire. famt $f ., 9: 1 ; 13: 4^{*} 6$ (fore laggia)

Fiurir, num. fyra: quattuor. f. fiure, 13: ı. n. fiughur, 3: $1 ; 112$ pr. gen. fiure, fyre, 10: 1 ; 12: pr. acc. m. fure, 12: pr.

Fiermer, prep. c. dat. fjärmare, längre bort: remotius. fura $f$. kirkio sinne \&c. 4: ı. not. 6.́. * (fiarre)

Flikike, n. (Isl. flicki) stort köttstycke af ett slagtadt lireatur: moles carnis mactati pecoris. öris $f$., vide Öre.

Fout lius, n. ljus vid dopfunten: candela iuxta baptisterium posita. 3: $2 ;$ 4: 1 .

For, vide För.
Forbü, n. mindre bann: excommunicatio minor. silia $i$ - fi, 13: 4. *

Forbupa bref, n. (vide VML.) 13:4.*5
Forfall, n. pl. förfall, hinder: impedimentum. 12: ı; 1e: pr. layhut f., 9:3. *

Forhalgh, f. (vide VGL.) fasta ok f., 10: pr. *

Fostan, n. (Isl. et Hisp. fustan; Holl. $f u s t e i n$; Gall. firtaine) ett slags bomullstyg: "panni ex gossipio confecti species, xylinum" (Durresne, Gloss. Lat. vv. fustanum, fustanium \&c.). )( silke et sindal, 4: ı. not. Gg.

Fram draglía, v. a. upföda: nutrire, educare. fößa ok f., allitt. 6: 1 .

Fram fara, v. n. dö: mori. 9:.
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

Framme, adv. framme: coram, in conspectu. firi altara f., 13: 2. *

Fram sighia, v. a. (vide VGL) falla man ok $f$., allitt., hominem condemnare condemnatumque pronuntiare. 13: 4. *2

Framt, adv. (vide UplL) sva f., sà framt: si. 13: 4. not. 44. *3 (frampt)

Frizer, m. fred, lugn: pax, tranquillitas. guns f. ol sancte marie, 1.

Fulder, adj. fullkomligt gällande: ratus. firi fult standa, vide Standa. *

Fuluaber, m. (vide UpIL.) bönder hava prasti f. giort ole kirkiu sinne, d. ä. fullgjort hvad enligt det föregående i denna lag bör gifvas att presten och kyrkan: paroeciae incolae omnia praestiterunt quae sacerdoti ac aedi sacrae debentur, secundum ea quae in antecedentibus capitibus sancita sunt. 12: pr. *3

Fylghia, v. a. 1) medfölja: sequi, comitari. -ghis (dep.) at bape limber ok lỉer $₫ c$. ., d. ä. på en gång upgräfvas ur jorden: simul terra eruuntur. 17: pr. 2) hilla med: stare, facere cum aliquo.引en biskoper -gher, 4: pr. *

Fyrma, v. n. iakttaga en lindrigare fasta, som var ålagd någon såsom penitens, och hvartill endast hörde att afhâlla sig frán költ: observare levius ieiunium sibi poenitentiae loco iniunctum, cum a carne tantum abstinendum essct. maper ater poa köt luan skwlde f. ok $\ddagger a$ smör lan skulde fasta, 13: 3. *5 (förma)

Fyrma, v. a. vide Farma.
$F(e$, n. 1) fä, fakreatur: pecus. 11. 2) (vide UplL. sub 2.) 13: 4. not. 44, ubi bok et fa eadem ratione opposita esse videntur, qua alias lagh et premingar vel lagh et lagha böter (cfr. UplL. v. lagh 2), quamvis sensus 1. c. obscurus esse mihi videtur. *

Faböter, f. pl. böter: mulcta. 13:6.

Dragha，v．a．draga：trahere．Vide Fram dragha．＊（dragha）

Drapare，m．dråpare：interfector．Vi－ de Mandrapare．

Drikka，v．a．dricka：bibere．Vide Genger力．＊5

Drinkare，m．drinkare：potator．4：pr．
Drotin，m．herre：dominus．Vide Kir－ kiu drotin．＊3

Dranger，m．（vide ÖGL．））（bonde， 14．goper d．（cfr．VGL），9：．．

Dul，n．（vide VML．sub 2．）brista at dulum，6：І．＊6

Dulsak，f．mål，der kyrkstraff，men ej böter，eger rum：caussa，in qua ir－ roganda est poena ecclesiastica，non vero mulcta．Qua ratione talis caussa a dul nomen accipere potuerit，difficile est ex－ plicatu．13： 1,8 ；at perperam ibid．§． 7 ．

Dylia，v．a．c．gen．（vide UpIL．sub 2．） d．raдa sinna，4：ı．d．（rapa sinna）meд \＃rem prastom，4： 1 ；7：ı．d．varka sinna me刀 epe priggia manna，6：．．

Dyr，n．pl．dörr：ianua．Vide Kirkiu－， Laktara dyr．＊

Döia，v．n．dö：mori．4：ı．not．64．＊4
Döpa，v．a．c．dat．döpa：baptizare． d．barne，9： ．

Döpilse，f．$\&$ döpelse：baptismus．ey mej－som，non（denuo）baptizando．9：i． ＊5

Döдеr，m．död：mors．liuta döß，5：3．＊

## E．

Eghin，adj．egen：proprius．Vide Til－ egna．＊

Eghn，f．（vide UpiLu）15，16．＊
Eller，alla，adv．eljest，annars：alias， alioquin．13：4．מar firi（sc．ob negle－ ctum baptismum）．．far han alla böte かre marker，9：a．coll．§．3．＊（aller）

Ellas，alla，conj．om ej：nisi．e．han fa v．se \＆c．4：ı．not．64；9：．．＊5（al． ler）

Em val，adv．（vide ÖGL）6：pr．not． 36．＊2（iamvel）

Ens，adv．endast：solum．מy e．mera at \＆c．5：3．not．33；10：1；18：pr．＊5

EDer，m．ed：iuramentum．brista at eppe，vide Brista 2．מriggia manna e．， vide Dylia．tolf manna e．，13：5．cfr． Skara．Cfr．Mens eわer．＊

## F．

Fa（sup．fangit），v．a．1）få：accipe－ re．fa liunda \＆c．7：pr；8．fa kristin－ dom，9：3．fa arvanna vilia til，18：pr． 2）gifva，lemna：dare，tradere．barn kan ey ．．praste fangit（sc．varpa），9：।． fa manni bид，vide Вид 1．3）（vide VGL．sub 7．）fa vitit forfall sin，12：ı．＊

Fall，n．1）fall，händelse：casus，even－ tus．Vide Forfall．2）försummelse：neg－ lectus．Vide Tija fall．

Falla，v．n．falla：cadere．nizer f．， 5：3．＊

Fara，v．n．fara，gå：proficisci，ire． f．af solin v．garpe，9：pr，3；12：pr； 13：5．Cfr．Fram fara，Vaghfarande．＊

Fasta，f．1）（vide VGL．sub 2．）f．ok forhelgh，vide Forhelgh．2）（vide SML． sub 4．）f．ok freböter（cfr．SML．），13： 4. not． 44.

Fastà，v．n．（vide öGL））（ fyrma， vide Fyrma．＊

Fatöker（fateker），adj．fatlig：pau－ per．6：pr．＊

Fea nyt（fea nit；dat．pl．－tium），f． （Isl．fiar－far，fiair－magn，fiar－munir）för－ mögenhet，egendom：facultates，opes．Ita h．v．mihi videtur explicanda．2：ı．＊3

Fivi（fori），præp．c．dat．v．acc．1）fram－ för（ställe）：pro，ante（locum）．f．kir－ kiu dorum，9：ı．f．altara framme，13： 2．2）framför（i jämförelse）：prae（in comparatione）．aghe prester vitu $f$ ． klokkara（）（ \＃ar agho arva klokka－ rans vitsorp at vita til prest，ut in
antecedentibus dicitur), 5:3. 3) före (tid): ante (tempus). Den dagher som f. ar fasta ok forhaelgh, 10: pr. 4) sasom: pro, ut. pet shal havirm $f$. fult stan$d a, ~ 13: 4$. not. 44. 5) om, angående: de. giva preste sak f. barn \&c. 9: 3. 6) i afseende pá: respectu habito rei. suklös f. bondan v. bishops sak, 9: 2; 13: 2. f. fasto \&c. 13: 4. not. 44. 7) för: pro. grelde ater virpning f. (klokkn), 〕: 3. 8) emot: contra. vereria eghin $f$. manni, 16. * (fore)

Firi laygia, v. a. fürelägga: praefinire. famt $f ., 2: 1 ; 13: 4 .{ }^{*} 6$ (fore laggia)

Fiurir, num. fyra: quattuor. f. fiure, 13: ı. n. fiughur', 3: ı; 1е: pr. gen. fuu$r e$, fyre, $10: 1 ; 12:$ pr. acc. m. fiure, 1थ: pr. *

Fiarmer, præp. c. dat. fjärmare, längre bort: remotius. fura f. kirkio sime \&c. 4: ı. not. 6í. * (fiarre)

Flikike, n. (Isl. flicki) stort köttstycke af ett slagtadt kreatur: moles carnis mactati pecoris. öris $f$., vide Ore.

Font lius, n. ljus vid dopfunten: candela iuxta baptisterium posita. 3: $\mathbf{2 ;}$ 4: ı.

For, vide För.
Forbut, n. mindre bann: excommunicatio minor. silia $i$-fi, 13: 4. *

Forbuta bref, n. (vide VML.) 13:4. *5
Forfall, n. pl. förfall, hinder: impedimentum. 12: ı; 1s: pr. laghat f., 9:3. *

Forhalgh, f. (vide VGL.) fasta ok f., 10: pr. *6

Fostan, n. (Isl. et Hisp. fustan; Holl. $\dagger$ fustein; Gall. firtuine) ett slags bomullstyg: "panni ex gossipio confecti species, xylinum" (Dufresse, Gloss. Lat. vv. fustanum, fustanium \&c.). )( silke et sindal, 4: г. not. 69.

Fram dragha, v. a. upföda: nutrire, educare. föpa ok $f$., allitt. 6: .

Fram fura, v. n. dö: mori. 9: 1.
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Vl.

Framme, adv. framme: coram, in conspectu. firi altara f., 13: 2.

Frum sighia, v. a. (vide VGL.) falla man ok $f$., allit., hominem condemnare condemnatumque pronuntiare. 13: 4. ${ }^{*}{ }_{2}$

Framt, adv. (vide UplLu) sva f., sá framt: si. 13: 4. not. 44. *3 (frampt)

Frijer, m. fred, lugn: pax, tranquillitas. gins f. ok sancte marie, 1.

Fulder, adj. fullkomligt gällande: ratus. firi fult standa, vide Standa. *

Fulnałer, m. (vide UplL.) bönder hava prasti f. giort ok kirkiu sinne, d. ä. fullgjort hvad enligt det föregående i denna lag bör gifvas at presten och kyrkan: paroeciae incolae omnia praestiterunt quae sacerdoti ac aedi sacrae debentur, sccundum ea quae in antecedentibus capitibus sancita sunt. 12: pr. *3

Fylghia, v. a. 1) medfölja: sequi, comitari. -ghis (dep.) at baŋe limber ok lỉer \&c., d. ä. på en gång upgräfvas ur jorden: simul terra eruuntur. 17: pr. 2) hilla med: stare, facere cum aliquo. Den biskoper -gher, 4: pr. *

Fyrma, v. n. iakttaga en lindrigare fasta, som var âlagd någon såsom penitens, och hvartill endast hörde att afhilla sig från kött: observare levius ieiunium sibi poenitentiae loco iniunctum, cum a carne tantum abstinendum essct. mapier ater pa köt han skulde f. ok $\not$ a a smör han skulde fasta, 13: 3. *5 (förma)

Fyrma, v. a. vide Farma.
Fer, n. 1) fä, fäkreatur: pecas. 11. 2) (vide UpIL. sub 2.) 13: 4. not. 44, ubi bok et fa eadem ratione opposita esse videntur, qua alias lagh et prenningar vel lagh et lagha böter (cfr. UplL. v. lugh 2), quamvis sensus L. c. obscurus esse mihi videtur. *

Faböter, f. pl. böter: mulcta. 13:6.
)( skrift, 13: 7, 8. fasta ok f., 13: 4. not 44. *6

Falla, v.a. 1) försumma (nảgot som skall göras): negligere. f. dagsvarki, 2: ı. et not. 26 . $f$. Den dagh som firi ar fasta \&c., i. e. negligere sacra tali die celebranda. 10: pr. Cfr. Niter falla. 2) (vide VGL. sub 2.) varpa falder a biskops nafud firi synder sina, 13: 4. f. man ok fram sighia, de nemda, ibid. skara eller $f$. til frebota $\mathbf{v}$. nes, $f$. til skrift, 13: 6, 7 .

Farmt, f. (egentligen fem dagars tid: proprie quinque dierum spatium; vide ÖGL) förelagd dag, dả năgot skall göras: dies constitutus, quo aliquid faciendum est. $f$. firi laggia allom iorpaghandom til koma, 2: I. f. firi biskop laggia famtan natta strmnu, biskoper satir ey -tum Derra, han gat ey kumit at -tum, 12: I. f. firi sokn laggia til at gen göra (sc. manapa stamnu), 12: pr. -tir firi lagyia, innan -ta, 13: 4. *2

Fremtan, nam. femton: quindecim. $f$. natta stamna, 12: 1; 13: 4. *3

Farma, fyrma, v. a. c. acc. v. dat. (vide VGL) f. barn, 6: pr. f. systrum \&c. 2: pr. *3 (ferma)

Fart, f. färd, resa: iter. Vide Utfarp.

Fe sak, f. mål, hvari böter erläggas (till biskopen): caussa, in qua mulcta (episcopo) penditar. 13: $, ~ 2, ~ 5$. -kir biskops, 13: 6.

Fasta, v. a. ulfästa: (firmiter) promittere. f. prasti kirkiu, 4: ı. not. 64.*

Fappringar, m. pl. (vide 0̈GL.) ) (möдringar, 13: 8. * ${ }_{3}$

För (for), adv. 1) förr: prius. f. an, 13: 4. not. 44; §. 5. 2) förr, förut: antea. 6: pr. not. 36. 3) (omissa conj. an) conj. förr än: antequam. 13: 4. not. 44. *6

Fö̈a, v. a. 1) föda, framföda: gigne-
re, parere. 9: ı. 2) föda, underhâlla: alere. Vide Fram dragha. *4

## G.

Ganga (præs. gaar pro ganger, e: 1. not. 15; 13: 3.), v. n. gax: ire. g. til arfs, 9: ı. g. i kirkiugartp v. viberlaghi, 2: ı. nott. 15, 26 . g. til ratta v. rattinda, vide Ratter, Rattindi. g. sumder me刀 sokn, vide Sunder. Cfr. Af ganga. *

Garper, m. 1) inhägnad plats: locus circumsaeptus. Vide Kirkiu garper. 2) (vide VGL. sub 3.) af -дe fara, 12: pr. innan -ps ok grinda, allitt. 13: 7. *

Gen, præp. c. dat. 1) till mötes: obviam. ringia g. like, 5: 2. g. göra, i. q. göra gengerp, 12: pr. 2) emot: adversus. gaelde qvikt quiku g. (cfr. ÖGL), 6: ı. *

Gengart, f. (vide ÖGL) göra, taka, drikka g., koma til g., 12: ı. göra lagha g., 12: ı. coll. pr. *G

Gensta, adv. genast: illico. 9: 1. *
Gifter, adj: gift: matrimonio iunctus. 13:5; 18: . ${ }^{\text {* (gipter) }}$

Gislar (gilzla pro gizla), m. gislan: obsides. shylder til -la ok grußa, vide Gruß. *4

Gita (impf. gat), v.a. gitta, kunna, förmá: posse. g. kumit v . skart, 12: 1 ; 13: 5. not. 46.

Giva (geva, 13: 4. not. 44.), v. a. 1) gifva: dare. g. manni sak, vide Sak. han gaf, sc. sak, 13:5. 2) g. sik, begifva sig: se conferre. g. s. i kloster, 18: ו. givas (pro giva sik) i kloster, 18.

Goper, adj. god: bonus. got, pro pet ar got, bene est. 13: 8. Cfr. Dranger. *

Gopvili, m. samtycke: consensus. mep -lia biskops, 4: i. et not. 64. *

Grava (impf. grof), v. a. gräfva: fodere. undi (sc. syll, cfr. VGL. I. Kk.

7: 2; II. Kk. 13.) gravit, 4: ı. g. a ata högh, 17: 1 .

Grind (gen. -da pro -dar), f. grind: porta clathrata. Vide Garper 2. *

Grinda (grynda), v. a. förse med grindar: portis clathratis munire. Vide Gerpa.

Gruø, f. (vide UplLu) מe sen skylde til gisla ok grupa, d. ä. att möta och följa konungen på hans eriksgata med lofvad fred och gifven gislan: regi solemne iter per regnum facienti obviam venire eumque comitari debent promissa incolumitate et datis obsidibus. 1. Cels. et Ih. citata verba perperam explicant; ille: "pace publica fruuntur;" hic vero: "iure tutelae et pacis frui debent." Cfr. librum a me editum Juridiska afhandlingar, 1 häft. pag. 14, 15.' * (grud)

Gu\#sivi (guzcifvi), comm. (vide VGL.) )( mansivi, 2: pr. -va skal til taka, d. a. faddrar eller vitnen vid fullkomnandet af barnets dop: adhibentor testes complendi baptismi. 9: ı. *5

Gußslikami, m. (vide UpIL.) 14. *6
Gaf, f. gàfva: donum. 15. Cfr. Sicelagaf.

Gald, n. betalning, ersättning: solutio, compensatio. Vide Virningagald. *

Gelda(yialda), v.a. (vide HelsL sub 1.) g.qvikt qvikugen, 6: !. Cfr.Ater galda.*

Garning, f. (vide ÖGL sub 2.) 13: 3. *
Gart, f. 1) görande: factio. Vide Kirkiugarł. 2) (vide ÖGL sub 2.) 11, 13: 3. not. 14. 3) utskyld, gärd: tributum, vectigal. Vide Gengar力.

Gerpa, v. a. förse med gärdsgàrdar: saepibus munire. (ior $\ddagger$ ) g. ok grinda, allitt. 3: pr. *

Gata, v. a. hafva: habere. g. vitskusti, i. q. agha vitskusti, 4: pr; 13: s; 18: I. ${ }_{2}$

Göma, f. förvar: custodia. Vide Sire-la-, Vакgöтa.

Göra (part. pass. gör, 3: 2. not. 3G.),
v. a. 1) göra: facere. g. up hus, d. à upbygga: exstruere. 3: ı. not. 35. Cfr. Up göra. 2) gifva, erlägga: dare, pendere. Vide Ut göra. 3) sända: mittere. gen g., vide Gen 1.

Göpa, v. a. göra god: bonum facere. g. barn meд orpum ok lesningum, i. e. infanti in casu -necessitatis iam domi baptizato, solemnibus recitandis formulis quasi uberiorem salutem adferre. 9: 1. *5

## H.

Hafre, m. hafre: avena. 5: 3. not. 23. *3

Hakul, m. messhake: pallium liturgicum. 3: 2. not. 37. Cfr. Massu hakul.

Halda, v. a. c. acc.v. dat. 1) quarhålla: retinere. h. sinom bonda, 18: ı. Cfr. Up halda. 2) hålla, iakttaga: servare, observare. h. hiomalagh, 13: 3. giva mera an arvin vil. h., -dis sva mykit som arvin quaper ia vizer, 15. Cfr. Uppe halda. *

Half mark, f. half mark: dimidia marca. 4: ı; 7:3. *

Half mark land, n. (vide UpIL. v. half mark 2.) h. iorpa, 3: pr. *5

Halver, adj. half: dimidius. h. öre, 4: ı. kumo kalve hvarin velia, d. ä. hälften af solnemännen: dimidia pars incolarum paroeciae. 4: pr.

Han, pron. han: ille. til hans (gen.), till honom: ad illum. 7:3; 13:4.

Hand, f. hand: manus. hava kirkiugarø -da mellom, d. ä. förestå kyrkbyggnaden: aedificationi templi praeesse. थ: ı. satia prasie kirkiu, sielagömo \&c. i hander, satia klokko klokkara i hender, 4: 1. et not. 64; 5: 2. *

Handlbok, f. kyrkhandbok: manuale, "liber in quo continetur ordo servitii, extremae unctionis, catechismi, baptis-
mi et huiusmodi." (Dufresne, l.c. v. manualis.) 3: 2. not. 38; 4: ו.

Handlin, n. handkläde, handduk: sudarium, mantile. 3: 3; 4: 1 ; 7: pr. *'

Har, n. hår: crinis, capillus. Vide Horn, Huld. *6

Hel, adj. helbregda, oskadd: sospes, incolumis. sate дrapan fara ok hele hem koma, 4: t .

Heta, v. a. (Isl. heita, promittere) gifva: dare. 12: pr.

Heдpin, adj. 1) odöpt (om barn): non baptizatus (de infante). 9: pr. liepit morฎ (cfr. ÖGL.), 13: 7. 2) ovigd (om jord): non consecratus (ad sepeliendos christianos homines, de terra). leqgias $i$ hepna iorß ) ( i kirkiugar力, 9: pr. coll. §. ı. *

Hin, pron. dem. 1) den andre: ille, alter. frrende hins, 17: ו. 2) den (som): is (qui). h.' som, ibid.

Hion, n. pl. 1) man och hustru: maritus et uxor. 13: 8. 2) (vide UpiL. sub 2.) 11. *

Hionalagh, n. hjonalag, äktenskap: coniagium. 13: 8. *

Hormal, n. 1) (vide ÖGL.) 13: 5. 2) hor: adulteriam. varpa inne takin mep sannum -lum, ibid. *6

Horn, n. naglar: ungues. varpa takin meß l. ok hari, allitt. 13: 7. cfr. Trolldomber. *6

Horsak, f. hor: adulterium. 13: 5. not. 46. *2

Hoar, pron. hvar: quisque. samia ar bast $i$ livarium, i. e. in omnibus. 10: ו. *

Hvarin, pron. hvar: quisque. 4. Cfr. UpIL. et VML. v. hvariun. *;

Hvarkin, conj. hvarken: neque. h...' eller, 2: 1; 7: pr. * (hvarke)

Hugga, v. a. 1) hugga: caedere. $h$. vindöglıa, d. ä. hugga fönsteröppning på vägg (af trä): fenestram pariete (ligneo) interciso facere. 12: 2. not. 84. h., absolute, göra timmerarbete: opera ma-
teriaria facere. 2: 1. 2) såra: vulnerare. 13: 2.

Huld, n. kött: caro. h. ok har, allitt. 17: pr. ${ }^{*} G$

Hun, pron. hon: illa. Scribitur höön, 3: 2. gen. hanna, 4: pr. acc. höna, pro hona, 3: pr. *3

Hunagh, n.? (Isl. huning, n.) honing: mel. 12: pr.

Hus, n. hus: domus. Vide Kirkia, Nöthus. *

Hussatis maøer, m. (vide ÖGL) 7: 2. *3

Huvuplin, n. (vide VGL.) 3: 2; 4: . * (hovoplin)

Huvup luter, m. (vide VGL.) skifte lösörum sinum $i$-lyli (acc. pl.', sc. inter se et proximos heredes. 18: pr. coll. VGL. I. A. 9: pr. *3

Hylle, n.? (a hylia, tegere) tak: tectum. leggia h. )( setia sylle, 2: ı. not. 15. kirkia ar lyktap ovan mep h. )( satt a sylle, 3: pr.

Heff, f. lägersmal: concubitus, stuprum. Vide Mopna haefp. *

Heel, n. död: mors. sla man til hrelia, t: 3. *

Heelugher, adj. helig: sanctus. 12: pr. מen halghi andi, 9: .. *

Halder (halder), adv. häldre: potius. 6: pr. *6

Heelgh, f. helg, högtid: festum. Vide Forhelyh.

Hrelghidomber (pl. heelgho-, helghadomar), m . helgedom, helgonens quarlefvor: reliquiae sanctorum (cfr. VGL).
12: pr. *4 (helghidmber)
Helghunamessudagher, m.(videVGL.) 10: 1. *5
Hara力, n. härad: territorium (cfr. VGL.). 13: 4. not. 42 . *5

Haraps nefnul, f. (vide VGL.) 13: 4. ${ }^{2} 2$ (haraps namd)

Harbrarghi (haberghi), n. gästrum: cubiculum hospitale. )( struva, 3: 1. *5

Hester, m. häst: equus. Vide Kornhaster.

Hałjan, adv. hädan: hinc. 1. *4
Högher, m. hög, grafhög: tumalus sepulcralis. Vide Ata högher. *2

## I.

Ia, interj. ja: omnino, certe. qvapa ia viper, vide Qvcepa.

In biarglia (sup. in borglit), v. a. c. dat. (vide ÖGL.) korne sino i., 6: pr. not. 36. *2

Inleøa, v. a. inleda, kyrktaga (hustru efter giftermil eller barnsbörd): introducere (feminam in ecclesiam post nuptias vel puerperium). 7:1. *3

Inlepning, inlezning, f. 1) (vide SML) synia komu i., 7: . 2) det som hastru vid kyrktagning skulle gifva presten: id quod femina introducenda sacerdoli pendere debebat. hava of konu i. efte barn eller bonila (cfr. Inlepa), ibid. koma til kirkiu mep laghlike i. sinne, ibid. *4

Innan, præp. c. gen. $\mathbf{v}$. acc. 1) i: in. $i$. sokn, 2: 1. 2) inom: intra. i. garps ok grinda, 13: 7. i. mioaholt ok myrtlekis, 1. Cfr. Iamlange, Stamna.

Inne takin, adj. (vide ÖGLa sub I.) 13: 5. $* 5$

Innößa, v. a. påtvinga: obtrudere. i. a „em utlendskan (sc. prest), 4: pr. not. 57 .
lorp, f. 1) jord: terra. hepin i., vide Hepin 2. 2) jord, fast egendom: fundus, bona immobilia. half markland iorдa (gen.), 3: pr.
lorpu, v. a. jorda, begrafva: humare, sepelire. 13: 4. not. 44; 17: pr.
lorpalagh, n. pl. lagar angaiende jord: leges de bonis immobilibus. 11.

Iorpreghande, m. jordegare: dominus fundi. 2: 1. *
lula dagher, m. juldag: dies nativitatis Christi. 10: I. *5

Ibia, v. a. (Isl. idia, operari, operam dare; idinn, sedulus, diligens) beflita sig, vinlägga sig om (att göra något): operam dare (rei faciendae). i. barn kristna, 9: 3.
lek, pron. jag: ega. 17: . * (iak)
Iremlanga dagher, m. (vide VGL.) at i., 7: pr. *2 (iamlanga dagher)
lamlange, m. år: annus. nat ok -ga, ett års tid: per annum. 13: 4. innan nat ok -ga, 13:4; 16. * (iamlange)

## K.

Kalker, m. (vide VGL.) 3: 2; 4: ı. *6
Kalla, v. a. kalla, tillkalla: vocare. 3: 3.

Kalver, m. kalf: vitulus. 6: ו. *
Kamber, adj. brâd, brådskande: qui festinatione urget. prester later sik annat kamare vara, later sa kamare bonda an barn, 9: 3. Eodem sensu quo dicimus: hafva briadt om, i. e. festinandi necessitate urgeri, Smalandi hodieque dicunt: hafva kamt v. kiemt om; kamma sig vero est festinare. Cfr. Ih. Gloss. v. mod, et UpIL. v. moper.

Kappellan, m. (vide VGL) biskops $k$., 12: pr. *' (kaplan)

Karl, m. enskild man: privatus vir. hvarkin $k$. (d. ä. häradet: hundredum) eller konunger, っ: 1

Kirkia, f. 1) kyrka: aedes sacra. kirkio hus, 4: pr. not. 57. 2) kyrka, församling: ecclesia. kyrkiu balker, 1. not.

Kirkiu bol, n. (vide VGL) 3: ı. *6
Kirkiu brytare, m. en som bryter sig in i kyrkor, kyrktjuf: effractor aedis sacrae, sacrilegus. 4: pr.

Kirkiu drotin (pl.-tnar), m. (vide VGL) 5: 3. * ${ }_{1}$

Kirkiu dyr（dat．－dorum），n．pl．kyrk－ dörr：ostium aedis sacrae．9： $1 ;$ 13：2．＊6

Kirkiul gurper，m．（vide VGL．sub 2．） 9：1；13： 2.

Kirkiugler力，f．kyrkbyggning：exstru－ ctio aedis sacrae．2：ı．

Kirkiumassu dagher，m．（vide VGL．） 10：1．＊5

Kirkiu skrußer，m．i．q．skruper（vide ÖGL）．4：I．＊ 6

Kirkiu statta，f．ingång till kyrko－ gården（egentligen stätta öfver kyrko－ gårdsmuren）：introitus coemeterii（pro－ prie scala，qua transcenditur murus coe－ meterii）．13： 2.

Kirkiu vixl，f．kyrkinvigning：conse－ cratio aedis sacrae．12：ı．＊4

Ki\＃，n．kid，kidling：haedus，capella． 6：1．＊4

Klokka，f．klocka：campana．3：2；4： 1；5：3，3．bepas－ko（cfr．UpIL．），5：pr． ＊（klukka）

Klokko stranger，m．klocksträng：fu－ nis quo movetur campana．5： 3.

Kloster，n．kloster：coenobium．18．＊
Kloster löpare，m．rymmare ur klo－ ster：coenobii desertor．4：pr．

Klapper，m．kläpp：pistillum campa－ nae．5：3．＊5（klapper）

Kne，n．（vide OGL．）．sva kneum ku－ min（lege liunnir）ok sva nifium nar， 13：8．＊5（kne）
＇Koma，v．n．komma：venire．Vide Til koma．＊

Korn，n．säd：seges，frumentum．6：pr． et not．36．＊

Kornhaster，m．häst som födes med säd（nemligen hafre）：equus frumento （sc．avena）alendus．12：pr．

Korporale，n．（vide VGL．）3：3；4：1．＊3
Kristin，adj．christen：christianus．12： pr．Cfr．Ukristin．

Kristindomber，m．dop：baptismus．fa k．，9：3．böta firi k．barnsins，sc．ob neglectum baptismum，ibid．

Kristna，f．christendom：christiana religio．kristnu balker，18：ı．＊6

Kristna，v．a．döpa：baptizare．9：pr， 2．＊

Krevia，v．a．kräfva，fordra：appel－ lare，convenire．k．prest v．klokkara， 5：

Kuma，f．1）quinna：femina．Vide Port－，Sifkuna．2）huștru，gift quinna： uxor．）（ mö，9：ı．

Kunder，adj．beslägtad：cognatus．gar－ ti vitskusti meß frandum sinum ok kunnum mannum siex af fabringum ok siax af mübringum，13：8．ratta sik me万 kyni ok kunnum mannum（si－ num），13： $1,7 . \quad$＊5

Kunna，v．a．（vide VGL．sub 3．）pet kan ey kristindom fa，9：3．kan pre－ ster ey pura \＆c．13：4．not． 44.

Kunna，f．kunskap：scientia，peritia． 4：pr．

Kuster，m．sätt，vilkor：modus，con－ ditio．pet ar k．（goper forte adden－ dum est，ut habet not．22．），det är godt： bene est（cfr．Isl．ecki er kostr a opvi， non datur facultas，BH．）．13：4．Cfr． Vitskustir．＊（koster）

Kyn，n．slägt：cognatio．sighia деm k．vara，d．ä i slägt：eos cognatione innctos esse．13：8．meम kyni ok kun－ num mannum，allitt．，vide Kunder．＊

Kíplagh，n．pl．lagar angáende köp： leges de emtionibus． 11.

## L．

Lagh，n．pl．lag：lex．me刀 laghum， 10：ı．i laghum varum，13：т．vara $i$ lekmanna laghum，11．baŋe meд guøs laghum ok sva manna，13：8．Cfr．lor－ да－，Küplagh．

Lagha，adj．indecl．laga，laglig：legi－ timus．Vide Forfall，Gengrer力，Lit， Ringning．．＊

Laghlika, laghleka, adv. lagligen: legitime. 8, 13: 4. not. 41; 14.

Laghliker, adj. laglig: legitimus. Vide Inlepning 2.

Laghsagha, f. (vide ÖGL. sub 1.) höra -ghu vara, l. var hon byrias sva, 2: pr. *

Laghvara, v. a. (vide ÖGL) l. man til, 5: 3. et not. 9. *4

Lamb, n. lamm: agnus. 6: .. *5
Land, n. 1) land, jord: terra, solum. Vide Half mark-, Mark-, Örtugh land. 2) land, landskap: provincia. af -de löpa, 13: 5. Cfr. Uilensker.

Lass, n. lass: vehes. Vide Vaghnlass. *
Lata (leta), 1) v. a. lemna, gifva: tradere, dare. late ut tiunda, 14. 2) v. aux a) låta (ske), tillåta: sinere (ut fiat). l. sik annat kamare vara, 9: 2. b) låta (göra), föranstalta: curare (faciendum). kirkiu vighia l., 12: pr. l. nỉer bryta \&c. 12: 2. not. 8 4.

Laja, f. lada: horreum. 3: ו. *
Lefs sughl, n. (vide ÖGL) Vide Lever. ${ }^{*} 6$

Lehmañ, m. (vide VGL.) vara i -nna laghum, de sacerdote, 11. *4

Lever, m. brödkaka, bröd: placenta panis. l. ok lefs sughl, allitt. 10: ו. 功e levar ok priggia leva sughl, 7: .. *6

Lepa, v. a. leda, föra: ducere, ferre. Vide Inlepa.

Lif, n. lif: vita. Vide Ater galda. *4
Liftimar, m. pl. lifsdagar, lifstid: vivendi tempus. 5: 3.

Liggia, v. n. ligga: iacere. l. a varkum sinum (cfr. VGL), 5: 3. *

Likami, m. lekamen, kropp: corpus. Vide Gupslikami. *6

Limber, m. lem: membrum. l. ok liper, allitt., vide Fylghia 1. *6

Lin, n. linne: linteum. Vide Hand-, Huvuplin.

Liva, v. n. lefva: vivere. 9: ı. *

Liud, n. ljud: sonus. klokko l., 4: i. not. 64. *3 (lin巾)

Lius, n. ljus: candela. 3: 2; 7: pr. Cfr. Altara-, Font lius. *5

Liuslös, adj. ljuslös, utan ljus: candelis carens. 3: 2.

Liuta, v. a. fà: accipere. l. dö̈, 5:3. *5 (lyta)

Lī, n. följe, eskort: comitatas, praesidium. ripa meд lagha lipi, 12: pr. *4 (lid)

Lizer, m. led: articulus. limber ok l., allitt, vide Fylghia 1. *4

Luf, n. lof, tillátelse: venia. fa sokninna l. til, 4: ו. not. 64. meд luvi, 9: pr, 3. *6 (of)

Luka, v. a. stänga: clandere. Vide Lesa. *1

Luter, m. 1) lika del, lott: pars aequalis. 6: pr. tver lytir )( priziunger, ibid. skifta i prea lyti, ibid. Cfr. Huvuß luter. 2) andel: portio rata ad aliquem pertinens. 18: pr.

Lygd, f. (Isl. item) lögn: mendacium. 13: 5. not. 46.

Lykta, v. a. lykta, sluta: finire. 6:pr. kristnu balkrin ar -tajer ok utsaghīer, 18: ו. kirkia ar -taj (ovan mej hylle), 2: ı. not. ı6; 3: pr. *6

Laggia (impf. pass. pl. 3 pers. laghдus, 12: ..), v. a. 1) lägga: ponere, collocare. l. hylli, 2: I. not. 15. marke sit a l., 6: t. siuker -as, 7: 3. -as $i$ hepna iorp v. kirkiugarp, d. ä. begrafvas: sepeliri. 9: pr, 1. rap a klokku l., 5: 3. pre (praste) i val l., föreslå: eligendos proponere. 4: pr, i. not. 64. l. annan (sc. prast) $i$ Den stap, 4: pr. not. 57. skotning undi kirkiuc l., 3: pr. Cfr. Nīer laggia. 2) bestämma, förordna: statuere, constituere. famt firi sokn v. biskop l., 12: pr, I. l. stamnu firi man, 13: 4. Cfr. Firi leggia.

Lagherstaper, m. (vide VGL sub 1.) 7: pr. *6

Laktara dyr，n．pl．chordörr：ianua partis templi arae principali proximae． ganga $i$ l．，13：4．i－dorum，5：3．et not．100．＊3（lectari）

Larמer，adj．lärd：doctus．－bir man （cfr．VGL．），13：4．＊3

Lasa，v．a．läsa，stänga：claudere（cfr． VML．）．kirkia star．lukt ok lest，allitt． （cfr．0̈GL），3：3．Cfr．Ater lesa．

Lasning，f．läsning：lectio．Vide Gößa．
Lata，vide Lata．
Lönliker，adj．lönlig，hemlig：clande－ stinus．13：4．not． 4 f．

Löpa，v．n．löpa，fly：currere，fugere． Vide Land 2，Kloster löpare．

Lös，adj．1）lös：solutus．klokka var－ ђer 1．，5：3．2）（vide ÖGL sub 2．）Vide Lius－，Saklös．＊

Lösa，v．a．lösa（med penningar）：（pe－ cunia）redimere．Vide Ater lösa．

Löska，adj．indecl．（vide ÖGL．sub 2．） l．majer，13：5．＊（（aüskia）

Lösörar，m．pl．lösören：res mobiles． 18：pr．

## M．

Magha（in inf．non occurrit），v．n． （vide UpIL．sub 2．）13：8．＊

Mal，n．（vide VGL sub 2．）Vide Hor－， Skriftamal．

Malt，n．malt：polenta．12：pr．
Manaper，m．månad：mensis．13： 4 ． not．44．－מa dagher，stamna，vide Da－ gher 1，Stranna．＊

Mandrapare，m．mandråpare：homi－ cida．4：pr．

Mansivi（manzcifvi），comm．slägting， person med hvilken man är i mensklig skyldskap eller svågerlag：cognatus na－ turalis（humanae consanguinitatis vel adfinitatis vinculo iunctus）．）（ guøsivi， 2：pr．

Mantal，n．（vide ÖGL．）afte m．，2： 1．＊3

Mark，f．1）mark（vigt）：marca li－ brata．half m．vax，7：เ．2）mark pen－ ningar：marca monetalis．Vide Half mark．＊

Mark land，n．（vide UpILL）15，18：pr． Cfr．Half mark land．＊5（marka land）

Mata，v．a．skaffa matvaror：cibaria praebere．2： I ．

Maわer，m．1）menniska：homo．man－ na lagh ）（ gups lagh，13：8．2）man： vir．仓：！；$\overline{5}$ ：pr．\＆c．）（ kona，13：5．gif． ter m．）（husfru，18：．．＊（man）

Mens eper，m．mened：periariam．13： 8．＊6（men eßjer）

Међ，1）præp．c．dat．jämlikt，enligt： convenienter，secundum．m．laghum，10： 1．m．מy at，derför att：quoniam．12： pr．2）adverbialiter，derjämte，tillika： praeterea，simul ok m．tiu örtugher， 14．＊

Mista，v．a．c．acc．v．gen．mista：per－ dere，amittere．5：$;$ ；9：3．m．sangla－ ghe sins，7： 1.

Mon，mun（monn），v．aux．defect．（vide UplL．）力et m．rat vara，4：pr；5：pr． ＊ 4 （mun）

Morghin，m．morgon：tempus matu－ tinum．annat $u m m$ ．（i．e．postridie）．． מripia um m．（i．e．terlio die）\＆c．12： pr．＊5（morghon）

Morp，n．mord：homicidium occultum． hepit m．，vide Hepin 1．＊（mord）

Morpare，m．（vide VGL．））（ mandra－ pare，4：pr．＊（G）（mordari）

Mot， n ．möte，sammankomst：con－ ventus．presti til mots stamna，11，i．e． fore hans forman，UpIL．Kk． 20.

Moдna haf万，f．vocabulum incogni－ tum，quod gravius quoddam delictum car－ nis denotare videtur．Cels．vertit：＂con－ suetudo cum bestiis．＂13： 7 ．

Mallom，mallin，mellan，præp．c．gen． emellan：inter．m．brutabak ok biure－ kis，1．skifta m．sinna arva，18：pr．
handa m., vide Hand. מreri (protari) m., emedlertid: interea. '2: ı. not. 16 . *

Merke, n. märke: signum, nota, character. m. sit a laggia, 6: ı. *(

Mressa, f. 1) messa: missa. )( ottosanger \&c. 5: 2; 8. Cfr. Sialamessa. 2) i. q. sielamessa. 7: pr. 3) högtid: festum. Vide Patersmressa; Halgluna-massu-, Kirkiumassu dagher.

Massu bok, f. messbok: missale. 3: 2; 1: .

Messu hakul, m. messhake: pallium liturgicum. 3: 2 ; 4: . . *।

Messu serker, m. messskjorta: subucula liturgica. 3: 3 ; 4: 1. ${ }^{*}$

Mrettena bok, f. handbok för ottesångsgudstjensten: "matutinalis liber, in quo officium ecclesiasticum matutinum continetur" (Dufresne, l. c. v. matutinalis liber). 3: 2; $\mathbf{4}: 1$. Priorem h. v. partem Latinae esse originis, manifestum est; cognatum est Germ. mette, ab antiguo mattina, mettina (cfr. Graff, Althochcleutsch. Sprachsch. II. p. 7o8.); recentiores formae metten, metine, mettin explicantur a Ziemans, Mittelhochdeutsch. W'̈̈rterb., "Moryenzeit, Frühe; matutina, zumüchst in Bezug auf die gottesdienstlichen Verrichtungen oder Chorgesänge der Ordensyeistlichen;" inde meti-zit, tempus matutinum; met-ten-zilic, matutinus; metten-sterne, stella matutina.

Metter, adj. mätt: satur. Vide $\boldsymbol{U}$ matter.

Mleßan, 1) conj. medan: dum. 13: 8. $\because$ ) adv. emedlertid, under tiden: interea. !: 2. *

MÏ̈ (pl. möäa pro möiar), f. mö: virgo. Vide Kıına 2. *5

Müßringar, m. pl. (vide ÖGL.) Vide Fapringar. *2

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.

## N.

Nat, f. dygn: dies civilis, dies cum nocte. 6: ו. Cfr. Ar, Iremlange, Stemna.

Natsanger, m. nattsång; den sista af de så kallade canoniska timmarne: completorium, ultima ex horis, ut dicunt, canonicis (cfr. Aftensanger). 5: $2 ; 8$.

Ni力, f. slägt: cognatio. Vide Kne. *5
Niper, adv. ned: deorsum. n. falla, bryta, :3: 3; 12: 2. not. 84. *

Nijer fella, v. a. försumma: negligere. n. kirkinger力, 2: ו. et not. 26. faelle pre sunnodagha nizper, si tribus diebus dominicis negligat (sc. sacra). 10: pr. firi hoarn pen (sc. dagh) han -le, ibid. hvilkin en (sc. dagh) proster af Dem falli nỉer, 10: .. *()

Nijer leggia, v. a. nedlägga, försumma: deponere, negligere. n. daysvar-


Nokor, pron. någon: aliquis. nokat, n. absolute, något: aliquid. Ј: ı. *6 (nakur)

Non, n. (Isl. nón, hora nona diei, tertia pomeridiana, sensu ecclesiastico; at sensu vulgari oeconomico trithorium integrum proximum a meridie. BH. An-glo-Sax. non,"the winth hour of the day, which was three o'clock;" Bosworth, Dictionary; Ang. noon, meridies) (egentligen !:de timmen af dagen, eller klockan 3 eftermiddagen: proprie hora nona diei, vel tertia post meridiem) den femte af de sá kallade canoniska timmarne: quinta ex horis, ut dicunt, canonicis, quae ab hora nona diei, vel terlia post meridiem, nomen habet (cfr. Aficensanyer). 8.

Nefna, v. a. utnämna, förordna: designare, eligere. tulf men af sokn n., 1і: pr. *(п๕mpna)

Nefnd (nempd, nempd, 13: pr. not.86; §.4.n.17. \&c.), f. 1) (vide VGL.) biskoper vil-de (pro-dir) sea, 13: pr, 4. not. 44. n. havi vald v. skal skera eller falla, 13: 6, 7. Cfr. Haraps-, Sokna nafnd. 2) (vide ÖGL. sub 2.) biskops n. komber, 14. sakir koma til v. agho vara a biskops n., 13: 6, 8. מet skal a (sc. biskops) n. koma, 13: 7. varpa frelder a biskops n., 13: 4. bara kunu til biskops n. firi horsak, 13: 5. not. 46. * (nampd)

Nama, v. a. (vide VGL et ÖGL) n. man til vijerlagha brut, 2: ו. Scribitur nampna, ibid. not. 24. *

Nar, adj. när: propinquus. Vide Kne.*
Nas, ? vocabulum incognitae significationis, occurrens in formula: til $n$. falla, de nemda, 13: 7. H. v. nihil commune habere videtur cum v. nesa, Isl. hneysa, contumelia, ut sine dubio credidit Cels., qui vertit: "poena ignominiae."

Nöthus, n. fähus: bovile. 3: ı. *6 (nöta hus)

Nöpa, v. a. nödga: cogere, trudere. Vide Innößa. *5

## 0.

Offer, n. (vide VGL) 10: 1. *
Offra, v. a. (vide VGL.) 7: pr. *
Ola, v.a. (vide VGL.) 7: 3; 9: 2. Cfr. U olajer. *3 (olia)

Oling, f. (vide VGL.) 9: $2,3$. * $_{2}$
Optare, adv. compar. oftare: saepius. 3: i. not. 35. * (opta)

Orka, v.a. orka, förmå: posse (facere). An huc pertineant verba: ok ankte orker a, quae occurrunt loco forte corrupto, 6: 1 , incertum mihi videtur. Cels. vertit: "quod nemo improbare poterit;" at hanc explicationem nemo probare poterit. Ih. pro orker legit ocker, quod credit hoc loco significare "mulctam, utpote qua debitum augetur." ."

Orutin, adj. ej ratten: non putridus. före hem lamb -it, i. e. recens mortuam nondumque putredine adfectum. 6: ו. *1 (uroten)

Orp, n. ord: verbum. 12: pr. gups o. ok amen, allitt. 18: ו. Cfr. Göда. *

Ottosanger, m. ottesång; den första af de så kallade canoniska timmarne: matutina; prima ex horis, ut dicunt, canonicis (cfr. Aftrensanger). 5: 2; 8. *3

Ovan, adv. ofvantill: superne. lyktap o. meß hylle, de aede sacra. 3: pr. o. ruvit, 4: ı. *

## P.

Pasca dagher, m. påskdag: dies paschae. 14. iula dagher ok pasca (sc. dagher), 10: . *

Pascar, m. 8 pl påsk: festum paschae. 7: 2. *

Pingizdaghar, m. pl pingst: festum pentecostes. 6: ı. * (pighizdagher)

Portkuna, f. (Isl. item; portlifi, scortatio; porthús, lupanar) sköka (egentligen en quinna som plägar stá $i$ porten): prostibulum (proprie femina quae in porta commorari solet). Inde

Portkunu mađer', m. en man som umgás med skökor: vir meretricibus familiaris. puto maђer eller portkunu (sc. maךer), allitt. 4: pr.

Prim, f.? (Isl. primi, primu-messa) den andra af de så kallade canoniska timmarne: secunda ex horis, ut dicunt, canonicis, quae ab hora prima diei (circa sextam ante meridiem) nomen habet (cfr. Aftansanger). 8.

Primsigna, v.a. (vide VGL) p. barn firi kirkiu dorum, 9: ו. *1 (brimsigna)

Puta, f. (Isl. item; Gall. putain) sköka: meretrix. Inde

Puto.māer, m. i. q. portkunu majer, q. vide.

Paninger, m. 1) pl. penningar: pe-
cania. 5: 3; 13: 4. not. 44. orrtugh v . half örtugh -ga, 7: 1, 2. 2) (vide VGL sub 3.) fiurir, pratiughu, atta -gar, 5: 3. not. 23; 7: pr, 2.

Patersmassa, f. (vide ÖGL) 6: ı. *6

## Q.

Qviker, adj. lefvande: vivus. 6: $1 ; 9$ : 1; 12: pr. )( düдer, 8 . *

Qualder, m. (vel queld, n.) qvall, afton: vespera. 1थ: pr. , * 6

Qvapa, v. a. säga: dicere. q. ia viдer, 13: pr; 15. *

## R.

Rā, n. föranstaltande; äfven förvallande af skedd skada: cura, procuratio; quoque culpa, qua damnum datum est. r. a klokíu leggia, d. ä. föranstalta att klockan blir fastbunden: curare campanam firmius ligandam. 5: 3. dylia rapaa sinna, d. ä. att han rådt för eller vållat skadan: negare se caussam fuisse damni dati. 4: 1 .

Ren, f. (vide VGL.) 6: pr. *4
Ren (renn), adj. ren: purus. 4: pr. *5
Resa, v. a. resa, upresa: erigere. buk skal afte fotum r., corpus eo loco erigendum est, quo iacent pedes (cfr: $\not \boldsymbol{i c}$ מan fioll huvuŋ sum föter stōu, ÖGL Eps. 1: 4.). 13: 3. *5

Repa, v. a. utreda: expedire, discernere. r. biskopi sakir sina (sc. biskops), i. e. inquirere de caussis ad iudicium episcopi pertinentibus. 13: pr. *5

Rike, n. rike: regnum. rikesins retter, ins $\mathbf{v}$. leges huius regni. 13: 4. not. 44. *6

Ringia, v. a. ringa: movere campanam. Vide Ringning.

Ringning (rigning), f. ringning: pulsatio campanae. ringia lagha r., 5: 2 , 3. *3

Rint, vocabalum sine dubio corruptum, cuius loco legendum est ruvit. Vide Ryva.
Rija, v. n. rida: equitare. 12: pr, ı. *
Rutin, adj. rutten: putris. Vide 0 rutin. *3 (rotin)

Rutna (ruthna), v. n. rutna: putrescere. hus kunno r., i. e. carie collabi. 3: r. not. 35. *4

Ryva (n. part. pass. ruvit), v. a. rifva: scindere. varper ovan ruvit, om hål är rifvet på väggen eller taket: si in pariete vel tecto apertura facta sit; )( undi gravit, 4: ı, ubi cod. A pro ruvit perperam habet rint, vocabulum sine dubio corruptum, quod Ih. refert quidem ad infin. rinda (vide öGL); at illud verbum neque, at credit $\mathrm{Ih}_{\text {, }}$ significat auferre, abripere (quod etiamsi ita esset, incongrua esset oppositio verboram rinda et grava), nec in n. part. pass. habet rint, sed rundit. * (riva)

Retta, v. a. 1) uprätta: erigere. r. sik meฎ kyni ok kunnum mannum (sinum), d. ä. bestyrka sin oskuld med deras ed: cognatorum iuramento innocentiam suam probare. 13: , , 7. \%) rätta: corrigere. r. sik (cfr. ÖGL), 13: 4. 3) (vide UplL. sub 4.) konunger a ivi han r., 13:4. * (reta)

Ratter, m. 1) rätt, lag: ius. rikesins r., 13: 4. not. 44. 2) (vide ÖGL sub 2.) til -ta ganga, ibid. nott. 20, 39, 33. cfr. Rattindi. 3) (vide UplL sub 3.) biskops r., 13: 3. *

Ratter, adj. rätt, rättvis: iustus. 4: pr; $\mathbf{5}$ : pr.

Rattindi, n. pl. (Isl. reittindi, iustitia, ius) i. q. retter 2. til -da ganga, i. q. ratta sik (vide Ratta 2), 13:4.

## S.

Sak, f. 1) (vide ÖGL sab 1.) giva manni s., 4: $1 ; 9: 3 ; 13: 5 ; 17: 1$. ey firi
sanna s., non ob delictum vere commissum. 13: 5. Cfr. Reła; Dul-, Fer-, Horsak. 2) böter: mulcta. biskops s., mulcta episcopo debita. 13: 3. utan alla s., i. q. saklöst. 4: pr. not. 57. *

Saklös, adj. (vide VGL. sub 2.) s. firi bondan, 9: 2. s. firi biskops sak, 13: 2.*

Saklöst, adv. (vide VGL.) 2: ı.
Saltare, n. (Isl. saltari) Davids psalmer: psalterium, liber psalmorum Davidis. 3: 2 ; 4: 1 .

Sander, adj. sann, verklig: verus. meд sannum skelum, 4: pr. not. 57. meд sannum hormalum, firi sanna sak, 13: 5. *

Sangbok, f. sångbok: liber cantionum (sacrarum). Cels. vertit: "antiphonarium," quo nomine insignitur "liber, in quo introitus ceterae antiphonae in missa dici solitae continebantur ${ }^{n}$ (Dufresne, 1 . c. v. antiphonarium). 3: 2; 4: 1 .

Sunger, m. sång: cantus. Vide Af-tan-, Nat-, Ottosanger. *3

Sanninder, m. sanning: veritas. 13:3, nisi legendum sit sannind, f.

Sater, adj. (vide VGL) 4: ı. *
Se, vide Vara.
Sea (seia), v. a. se: videre. nefndir s. (cfr. ÖGL), 13: pr, 4. not. 44.

Sifkuna, f. (Isl. sifkona) beslägtad eller besvågrad quinna: femina cognatione vel adfinitate coniuncta. systrar ok -nur, allitt. 2: pr. not. 8 .

Sighia, v. a. säga: dicere. saghə̈er, part. pass. 13: 6. n. saghat, 10: ı. pl. n. sagh, 4: ı. not. 76. Cfr. Fram-, Til-, Utsighia.

Silke, n. silke, sidentyg: sericum. 4: 1. not. 69 .

Sin, pron. pers. rec. gen. sig: sui. dat. se, sae, 3: 2; 9: 2. sik, 9: 2. *

Sindal, n. (Germ. zendal, "ein halbseidner Zeug, Schettertaffet, sehr leicht, dünn und durchsichtig," Ziemann, Mittelhochdeutsch. Wörterb.; Lat. cenda-
lum, sandale, sandalum, "tela subserica vel pannus sericus, Gallis et Hispanis cendal;" sandale quoque denotat "linteolum sericum, quo sacerdos post communionem calicem extergit;" Dufresne, l.c.vv. cendalum, sandale) ett slags tunnt siden- eller halfsidentyg: panni serici vel subserici tenuissimi genus. )( silke, f: i. not. G9).

Sitia, v. n. 1) (vide ÖGL. sub 2.) s. i forbußi, 13: 4. s. utiunda, 14. 2) bo: habitare. s. i sokn, 7: 2.

Sivi, m. (Isl. sifi) slägting, skyld eller besvagrad person: homo cognatione vel adfinitate iunctus. Vide Gup-, Mansivi.

Sivia slit, n. (Isl. sifiaslit v. sifiaspiöll) i. q. sifskaps spiall (vide UplLu). )(atsko spiall, 13: 8.

Siunga, v. a. sjunga: canere. s. firi sokn, s. ottosang \&c. 8. *5

Sielagaf, f. 1) (vide UpIL v. sielagift 1.) vari pet alst .. is., i. e. respectu habito talis pensionis. 7: pr. af allum かem han (sc. bondin) s. firi giver, 10: ı. coll. 7: pr. ") (vide UpiL v. sialagift 2.) giva . . at s. sinne, 15.

Sialagöma, f. själavård: cura animarum. satia presti s. i hender, 4:ı. not. 64.

Sialamassa (sielamassa), f. (vide VGL.) 7: pr. * (sialomassa)

Sieng, f. säng: lectus. Vide Sotta siang.

Siax, num. sex: sex. 4: $1 ; 13:$ 2. \&c. * 6

Skifta (skifpta), v. a. c. dat. skifta, dela: dividere. 6: pr; 18: pr. * (skipta)

Skilia, v. a. skilja: separare. vari מırer biskoper vijer -lder, ea caussa ad episcopum non pertinet. 13: 4. not. 44.

Skirsl, ? rening: purificatio. Vide $\boldsymbol{U}$ skirlse. *4

Skotning, vide Skötning.
Skrift, skript (skripft), f. kyrkestraff:
poena ecclesiastica. taka s. (af biskope) (cfr. ÖGL.), 13: 3, 4. not. 44. talıa lönlik (pro lünlika) s. af preste, 13:4. not.44. falln v. ganga til s. ok ey til fabota, 13: $7,8$. *

Skrifta (skrifpta), v. a. (vide ÖGL. sub 1.) 7: 3.

Skrifta brut, n. (vide UpIL) 13:3. *5
Skriftamal, n. i. q. skirift. biskoper vetir (sc.mannum) s. firi synder sina, 6: pr. *4

Skrü̈er, m. (vide ÖGL) 3: 2; 4: ı; 6: pr. Cfr. Kirkius skruper.

Skuld, skyld, f. 1) skyldighet: officium, id quod aliquem oportet facere. 7:3. 2) rättighet: ius. 5: 3. not. 23. 3) (för ....) skull: (alicuius rei) caussa. firi vangómo s., 5: ı. *

Skußa, v. a. granska, undersöka: examinare, inquirere. s. kunno v. gremingar mans, 4: pr; 13: 3.

Skyld, vide Skuld.
Skylder, adj. i. q. skyldugher 1. Vide Gru\#. *2

Skylder, adj. skyld, beslägtad: cognatus. 6: pr. Cfr. Uskylder.

Skyldugher, adj. 1) (vide ÖGL) s. at ut göra \&c. 7: pr; 8, 10:ı. s. prreste atta paninga, 7: 2. 2) (vide UpiL. sub 2.) s. offer at hava, 10: ו. *6

Skeel, n. 1) bevisning: probatio. biuמa sik til skels me力 bok \&c. 13:4. not. 44. 2) skäl, skälig orsak: ratio, iusta caussa. meђ sannum -lum, 4: pr. not. 57 . *

Skelika, adv. lagligen, rätteligen: legitime, iuste. 13: 4. *5

Skeppa, f. skäppa: modius. 5: 3. not. 33. *5

Skrera, v. a. visa vara ren, d. ä. oskyldig; fria (med ed): probare parum es$\mathrm{se}, \mathrm{i}$. e. insontem; defendere (iuramento). s. man, s. sik sialver me力 tolf manna eде, 13: 4.not.44. giter bondin skart pem (sc. kunu \&cc.), 13: 5. not.46.
s. )( frella til fabota v. nas, de nemda, 13: $6,7 .{ }^{*} 6$
Skötning (skotning), f. (vide ÖGL) s. undi kirkiu laggia, 3: pr. *2

Sla, v. a. slå: ferire, percutere. $s$. klokko sunder, 5: 3. s. man til helia, ibid. s. man af banne, d. ä. befria: absolvere ab excommunicatione. 13: 4 not. 44. cfr. Banslet.

Sliker, adj. slik, sådan: talis. -kan som дem дakkis, -kan han vil, hvilken: quemcumque. 4: pr, i. not. 64; 5: pr. ${ }^{*}$

Slita, v. a. slita, bryta: scindere, rumpere. Vide Sivia slit.

Sokn, f. socken: paroecia. innan v. $i$ s., 2: 1; 7: 2, 3. \&c. kan ey s. samia, samber a s. ok prasti, siunga firi s. sinne, famt firi s. laggia, d. ä. soknemännen: paroeciae incolis. 4: pr; 5: pr; 8, 12: pr.

Soknaman, m. pl. (vide VGL.) 4: 1 ; 5: 3. et not. 23; 13: pr.

Sokna nafnd, sokna nampd, f. (vide ÖGL) s. agher pet at vita, 5: 3. not.9. s. skal skuमa, 13: 3. De ratione constituendae haius generis nemdae, vide 13: pr. *5

Sohnari, m. (vide VGL) 13: 5. not. 46. *5

Somer, pron. (vide VGL.) somt, n. absolute, något: aliquid. 18: pr. *6 (sumer)

Sotta siang, f. (vide ÖGL) 9: 3; 15. liggia siuker ok $i$ s., allitt. 12: I. *4

Spilla, v. a. förderfva, förstöra: perdere. 6: pr. not. 36. *6

Spiall, n. (vide VGL.) Vide Atsko spiall. *

Standa (sta, 13: 3. not. 1 2. præs. star, 3: 2.), v. n. 1) stå: stare. s. ute v. utan vīer, d. ä. utanfor kyrkan: extra aedem sacram. 13:3. et not. ı2. 2) gälla, vara beståndande: valere, ratum esse. מet skal hanum firi fult s., 13: 4. not. 44.
sanna s., non ob delictum vere commissum. 13: 5. Cfr. Reßa; Dul-, Fax-, Horsak. 2) böter: mulcta. biskops s., mulcta episcopo debita. 13: 2. utan alla s., i. q. saklöst. 4: pr. not. 57. *

Saklös, adj. (vide VGL. sub 2.) s. firi bondan, 9: 3. s. firi biskops sak, 13: 2.*

Saklöst, adv. (vide VGL.) 2: ı. *
Saltare, n. (Isl. saltari) Davids psalmer: psalterium, liber psalmorum Davidis. 3: 2 ; 4: п.

Sander, adj. sann, verklig: verus. meд sannum skelum, 4: pr. not. 57. meд sannum hormalum, firi sanna sak, 13: 5. *

Sangbok, f. sångbok: liber cantionum (sacrarum). Cels. vertit: "antiphonarium," quo nomine insignitur "liber, in quo introitus ceterae antiphonae in missa dici solitae continebantur" (Dufresne, l. c. v. antiphonarium). 3: 2; 4: 1 .

Sanger, m. sång: cantus. Vide Af-ten-, Nat-, Ottosanger. *3

Sanninder, m. sanning: veritas. 13: 3, nisi legendum sit sannind, f.

Sater, adj. (vide VGL) 4: ı. *
$S e$, vide Vara.
Sea (seia), v. a. se: videre. nafndir s. (cfr. ÖGL), 13: pr, 4. not. 44.

Sifkuna, f. (Isl. sifkona) beslägtad eller besvågrad quinna: femina cognatione vel adfinitate coniuncta. systrar ok -nur, allitt. 2: pr. not. 8.

Sighia, v. a. säga: dicere. saghper, part. pass. 13: 6. n. saghat, 10: ı. pl. n. sagh, 4: ı. not. 76. Cfr. Fram-, Til-, Utsighia. *

Silke, n. silke, sidentyg: sericum. 4: 1. not. 69 .

Sin, pron. pers. rec. gen. sig: sui. dat. sa, sae, 3: 2; 9: 2. sik, 9: 2.

Sindal, n. (Germ. zendal, "ein halbseidner Zeug, Schettertaffet, sehr leicht, dünn und durchsichtig," Ziemann, Mittelhochdeutsch. Worterb.; Lat. cenda-
lum, sandale, sandalum, "tela subserica vel pannus sericus, Gallis et Hispanis cendal;" sandale quoque denotat "linteolum sericum, quo sacerdos post communionem calicem extergit;" Dufresne, l.c.vv. cendalum, sandale) ett slags tunnt siden- eller halfsidentyg: panni serici vel subserici tenuissimi genus. )( silke, f: ı. not. 6 g.

Sitia, v. n. 1) (vide ÖGL. sub 2.) s.i forbupi, 13: 4. s. utiunda, 14. 2) bo: habitare. s. i sokn, 7: 2.

Sivi, m. (Isl. sifi) slägting, skyld eller besvågrad person: homo cognatione vel adfinitate iunctus. Vide Guか力, Mansivi.

Sivia slit, n. (Isl. sifiaslit v. sifiaspiöl) i. q. sifskaps spiall (vide UpILL). )(atsko spiall, 13: 8.

Siunga, v. a. sjunga: canere. s. firi sokn, s. ottosang \&c. 8. *5

Sielagaf, f. 1) (vide UpIL v. sielagift 1.) vari pet alst . . i s., i. e. respectu habito talis pensionis. 7: pr. af alhum מem han (sc. bondin) s. firi giver, 10: I. coll. 7: pr. 2) (vide UpiI_ v. sialagift 2.) giva . . at s. sinne, 15.

Sialagöma, f. själavård: cura animarum. satia presti s. i hender, 4: ı. not. 64.

Sirelamassa (sielamassa), f. (vide VGL.) 7: pr. * (sialomassa)

Sireng, f. säng: lectus. Vide Sotta siang.

Siex, num. sex: sex. 4: ı; 13: 2. \&c. * 6

Skifta (skifpta), v. a. c. dat. skifta, dela: dividere. 6: pr; , 18: pr. * (skipta)

Skilia, v. a. skilja: separare. vari par biskoper viper -lder, ea caussa ad episcopum non pertinet. 13: 4. not. 44.

Skirsl, ? rening: purificatio. Vide $\boldsymbol{U}$ skirlse. *4

Skotning, vide Skötning.
Skrift, skript (skripft), f. kyrkestraff:
poena ecclesiastica．taka s．（af bisko－ pe）（cfr．ÖGL．），13：3，4．not．44．taka lönlik（pro lönlika）s．af preste，13：4． not．44．falln v．ganga til s．ok ey til frebota，13：7，8．＊

Skrifta（skrifipta），v．a．（vide ÖGL． sub 1．）7：3．＊

Skrifta brut，n．（vide UplLe）13：3．＊5
Skriftamal，n．i．q．skiift．biskoper vetir（sc．mannum）s．firi synder sina， 6：pr．＊4

Skrußer，m．（vide ÖGL．）3：2；4：ı；6： pr．Cfr．Kirkiu skruber．

Skuld，skyld，f．1）skyldighet：offi－ cium，id quod aliquem oportet facere． 7：3．2）rättighet：ius．5：3．not．23．3） （för ．．．）skull：（alicuius rei）caussa．firi vangömo s．，Ј．ı．

Skußa，v．a．granska，undersöka：exa－ minare，inquirere．s．kunno v．gernin－ gar mans，4：pr；13： 3.

Skyld，vide Skuld．
Skylder，adj．i．q．skyldugher 1．Vide Gru円．＊2

Skylder，adj．skyld，beslägtad：cog－ natus．6：pr．Cfr．Uskylder．

Skyldugher，adj．1）（vide ÖGL．）s．at ut göra \＆c．7：pr；8，10：1．s．preste atta paninga，7：2．2）（vide UplL．sub 2．）s．offer at hava，10：ו．＊6

Skel，n．1）bevisning：probatio．biu－万a sik til skels me刀 bok \＆c．13：4． not．44．2）skäl，skälig orsak：ratio，iu－ sta caussa．meß sannum－lum，4：pr． not．57．＊

Skrelika，adv．lagligen，rätteligen：le－ gitime，iuste．13：4．＊5

Skceppa，f．skäppa：modius．5：3．not． 33．$* 5$

Skcera，v．a．visa vara ren，d．ä．oskyl－ dig；fria（med ed）：probare purum es se，i．e．insontem；defendere（iuramen－ to）．s．man，s．sik sialver meß tolf manna epe，13：4．not．44．giter bondin skrert Дem（sc．kunu \＆c．），13：5．not． 46.
s．）（ frella til frabota v．nas，de nem－ da，13：6，7．＊ 6

Skötning（skotning），f．（vide ÖGL．） s．undi kirkiu laggia，3：pr．＊2

Sla，v．a．slå：ferire，percutere．s． klokko sunder，5：3．s．man til helia， ibid．s．man af banne，d．ä．befria：ab－ solvere ab excommunicatione．13：4．not． 44．cfr．Banslat．

Sliker，adj．slik，sådan：talis．－kan som дem ßækkis，－kan han vil，hvil－ ken：quemcumque．4：pr，ı．not．64；5： pr．＊

Slita，v．a．slita，bryta：scindere，rum－ pere．Vide Sivia slit．＊

Sokn，f．socken：paroecia．innan v． i s．，2：1；7：2，3．\＆cc．kan ey s．samia， samber a s．ok prasti，siunga firi s． sinne，famt firi s．laggia，d．ä．sok－ nemännen：paroeciae incolis．4：pr；5： pr；8，12：pr．

Soknamæn，m．pl．（vide VGL．）4： 1 ； 5：3．et not． 23 ；13：pr．

Solna næfnd，sokna nampd，f．（vide ÖGL．）s．agher मet at vita，5：3．not．9． s．skal skußa，13：3．De ratione con－ stituendae huius generis nemdae，vide 13：pr．＊5

Soknari，m．（vide VGL．）13：5．not． 46. ＊5

Somer，pron．（vide VGL．）somt，n．ab－ solute，något：aliquid．18：pr．${ }^{*} 6$（sumer）

Sotta siang，f．（vide ÖGL．）9：3； 15. liggia siuker ok $i$ s．，allitt．12：ı．＊4

Spilla，v．a．förderfva，förstöra：per－ dere．6：pr．not．36．＊6

Spiall，n．（vide VGL．）Vide Atsko spiall．

Standa（sta，13：3．not． 12 ．præs．star， 3：2．），v．n．1）stå：stare．s．ute v．utan vi弓er，d．ä．utanför kyrkan：extra ae－ dem sacram．13：3．et not．12．2）gäl－ la，vara beståndande：valere，ratum esse．Det skal hanum firi fult s．，13： 4．not． 44.
sanna s．，non ob delictum vere com－ missum．13：5．Cfr．Re刀a；Dul－，Far－， Horsak．2）böter：mulcta．biskops s．， mulcta episcopo debita．13：з．utan alla s．，i．q．saklöst．4：pr．not．57．＊

Saklös，adj．（vide VGL．sub 2．）s．firi bondan，9：2．s．firi biskops sak，13：2．＊

Saklöst，adv．（vide VGL．）2：．＊＊
Saltare，n．（Isl．saltari）Davids psal－ mer：psalterium，liber psalmorum Da－ vidis．3： 2 ；4：r．

Sander，adj．sann，verklig：verus． meฎ sannum skrelum，4：pr．not．57．meђ sannum hormalum，firi sanna sak，13： 5．＊

Sangbok，f．sångbok：liber cantionum （sacrarum）．Cels．vertit：＂antiphonari－ um，＂quo nomine insignitur＂liber，in quo introitus ceterae antiphonae in missa dici solitae continebantur＂（Dufresne， 1 ． c．v．antiphonarium）．3：2；4： 1.

Sanger，m．sång：cantus．Vide $A f$－ ten－，Nat－，Ottosanger．＊3

Sanninder，m．sanning：veritas．13：3， nisi legendum sit sannind，f．

Sater，adj．（vide VGL．）4：ı．＊
Se，vide Vara．
Sea（seia），v．a．se：videre．nafndir s．（cfr．ÖGL），13：pr，4．not． 44.

Sifkuna，f．（Isl．sifkona）beslägtad eller besvågrad quinna：femina cogna－ tione vel adfinitate coniuncta．systrar ok－nur，allitt．2：pr．not． 8 ．

Sighia，v．a．säga：dicere．saghдper， part．pass．13：6．n．saghat，10：ı．pl．n． sagh，4：ı．not．76．Cfr．Fram－，Til－，Ut－ sighia．＊

Silke，n．silke，sidentyg：sericum．4： 1．not． 69 ．

Sin，pron．pers．rec．gen．sig：sui．dat． sa，sae，3：2；9：2．sik，9：2．＊

Sindal，n．（Germ．zendal，＂ein halb－ seidner Zeug，Schettertaffet，sehr leicht， dünn und durchsichtig，＂Ziemann，Mit－ telhochdeutsch．Wörterb．；Lat．cenda－
lum，sandale，sandalum，＂tela subse－ rica vel pannus sericus，Gallis et Hispa－ nis cendal；＂sandale quoque denotat ＂linteolum sericum，quo sacerdos post communionem calicem extergit；＂Durres－ кe，l．c．vv．cendalum，sandale）ett slags tunnt siden－eller halfsidentyg：panni se－ rici vel subserici tenuissimi genus．）（ silke，4：ı．not． 69 ．

Sitia，v．n．1）（vide ÖGL．sub 2．）s．i forbupi，13：4．s．utiunda，14．2）bo： habitare．s．i sokn，7：2．＊

Sivi，m．（Isl．sifi）slägting，skyld el－ ler besvågrad person：homo cognatione vel adfinitate iunctus．Vide Guß力，Man－ sivi．

Sivia slit，n．（Isl．sifiaslit v．sifiaspiöl） i．q．sifskaps spiall（vide UpILL）．）（at－ sko spiall，13： 8.

Siunga，v．a．sjunga：canere．s．firi sokn，s．ottosang \＆c．8．＊5

Sialagaf，f．1）（vide UpIL v．siela－ gift 1．）vari pet alst ．．i s．，i．e．respe－ ctu habito talis pensionis．7：pr．af al－ lum 力em han（sc．bondin）s．firi giver， 10：ı．coll．7：pr．e）（vide UpiIc v．sia－ lagift 2．）giva ．．at s．sinne， 15.

Sialagöma，f．själavård：cura anima－ rum．satia prasti s．i hender，4：ו． not． 64.

Sielamassa（sirelamassa），f．（vide VGL．）7：pr．＊（sialomassa）

Sireng，f．säng：lectus．Vide Sotta siang．

Siex，num．sex：sex．4： $1 ; 13: 2$. \＆c． ＊ 6

Skifta（skifpta），v．a．c．dat．skifta， dela：dividere．6：pr；，18：pr．＊（skipta）

Skilia，v．a．skilja：separare．vari par biskoper vizer－lder，ea caussa ad epi－ scopum non pertinet．13：4．not． 44.

Skirsl，？rening：purificatio．Vide $\boldsymbol{U}$－ skirlse．＊4

Skotning，vide Skötning．
Slırift，skript（skripft），f．kyrkestraff：
poena ecclesiastica．taka s．（af bisko－ pe）（cfr．ÖGL．），13：3，4．not．44．taka lönlik（pro lönlika）s．af preste，13：4． not．44．falln v．ganga til s．ok ey til fabota，13： $7,8 .{ }^{*}$

Skrifta（skrifpta），v．a．（vide ÖGL． sub 1．）7： 3 ．

Skrifta brut，n．（vide UpIL）13：3．＊5
Skriftamal，n．i．q．skirift．biskoper vetir（sc．mannum）s．firi synder sina， 6：pr．＊4

Skrußer，m．（vide ÖGL）3：2；4：ı；6： pr．Cfr．Kirkiu skruper．

Skuld，skyld，f．1）skyldighet：offi－ cium，id quod aliquem oportet facere． 7：3．2）rättighet：ius．5：3．not．23．3） （för．．．）skull：（alicuius rei）caussa．firi vangömo s．，5：ו．＊

Skußa，v．a．granska，undersöka：exa－ minare，inquirere．s．kunno v．gernin－ gar mans，4：pr；13：3．＊

Skyld，vide Skuld．
Skylder，adj．i．q．skyldugher 1．Vide Gru\＃．＊2

Skylder，adj．skyld，beslägtad：cog－ natus．6：pr．Cfr．Uskylder．

Skyldugher，adj．1）（vide ÖGL．）s．at ut göra \＆c．7：pr；8，10：ı．s．preste atta paninga，7：2．2）（vide UpiL sub 2．）$s$ ．offer at hava，10：ו．＊6

Skel，n．1）bevisning：probatio．biu－ מa sik til skrels me刀 bok \＆c．13：4． not．44．2）skäl，skälig orsak：ratio，iu－ sta caussa．meß sannum－lum，4：pr． not． 57 ．＊

Skcelika，adv．lagligen，rätteligen：le－ gitime，iuste．13：4．＊5

Skeppa，f．skäppa：modius．5：3．not． 33．＊5
Skera，v．a．visa vara ren，d．ä．oskyl－ dig；fria（med ed）：probare purum es－ se，i．e．insontem；defendere（iuramen－ to）．s．man，s．sik sialver me万 tolf manna epe，13：4．not．44．giter bondin skart Дem（sc．kunu \＆くc．），13：5．not． 46.
s．）（ frella til fabota v．nas，de nem－ da，13：6，7．＊6

Skötning（skotning），f．（vide ÖGL） s．undi kirkiu laggia，3：pr．＊i

Sla，v．a．slå：ferire，percutere．s． klokko sunder，5：3．s．man til helia， ibid．s．man af banne，d．ä．befria：ab－ solvere ab excommanicatione．13：4．not． 44．cfr．Banslat．

Sliker，adj．slik，sådan：talis．－kan som 刀em дakkis，－kan han vil，hvil－ ken：quemcumque．4：pr，i．not．64；5： pr．＊

Slita，v．a．slita，bryta：scindere，rum－ pere．Vide Sivia slit．

Sokn，f．socken：paroecia．innan v． i s．，2：ı；7：2，3．\＆c．kan ey s．scmia， samber a s．ok prasti，siunga firi s． sinne，famt firi s．laggia，d．ä．sok－ nemännen：paroeciae incolis．4：pr；5： pr；8，12：pr．＊

Soknaman，m．pl．（vide VGL）4： 1 ； 5：3．et not．23；13：pr．

Sokna nafnd，sokna nempd，f．（vide ÖGL）s．agher pet at vita，5：3．not．9． s．skal skupa，13：3．De ratione con－ stituendae huius generis nemdae，vide 13：pr．＊5
Sornari，m．（vide VGL．）13：5．not． 46. ＊5

Somer，pron．（vide VGL）somt，n．ab－ solute，något：aliquid．18：pr．＊6（sumer）

Sotta siang，f．（vide ÖGL）9：3； 15. liggia siuker ok $i$ s．，allitt．12：ı．＊4

Spilla，v．a．förderfva，förstöra：per－ dere．6：pr．not．36．${ }^{*} 6$

Spiall，n．（vide VGL）Vide Atsko spiell．

Standa（sta，13：3．not． 12 ．præs．star， 3：2．），v．n．1）stå：stare．s．ute v．utan viłer，d．ä．utanför kyrkan：extra ae－ dem sacram．13：3．et not．ı2．2）gäl－ la，vara beståndande：valere，ratum esse．pet skal hanum firi fult s．，13： 4．not．44．＊

Staper，m．ställe：locas．i \＃en sta力， 4：pr．not．57．Cfr．Lagherstảer．

Sten，m．sten：lapis．Vide Altara sten．＊
Stiunka，v．n．stänka：exspergi（de ef－ fuso sanguine）．13：2．＊3

Stol，f．prestkappa：stola sacerdota－ lis．3：2；4：．．＊6

Stranger，m．sträng，rep：restis．Vide Klokko stranger．＊6

Stunda，v．n．komma：venire．s．iva－ ruldena ok af，i．e．advenire et abire． 3：2．H．v．nostro tempore in usu est de rebus futuris，ut in compositionibus in－ stunda，tillstunda，et cum dicimus：det stundar främmande，hospites propedi－ em advenient．

Stuva，f．（vide UplL）3：ו．＊
Stremna，v．a．c．dat．stämma，âlägga att infinna sig（inför rätta \＆c．）：diem alicui dicere，quo se sistat（in iudicio \＆c．）．biskoper hafte hanom（sc．prie－ sti）－mt，9：3．s．manni til mots $\mathbf{v}$ ． pings，11．biskopi ar til roms－mt， 12：1．＊

Stamna，f．bestämd tid：constitutum tempas．manaja s．，19：pr．laggia firi man famtan natta－nu，12：1；13：4． innan niu vinna－nu，17：ו．＊

Stamnudagher，m．（vide VGL）koma at－gh，12：．．＊

Statta，f．stätta（öfver en gärdsgård eller mur）：scala qua transcenditur mu－ rus vel saepes．Vide Kirkiu statta．

Sva，adv．så väl：tam，haud minus． s．gupsivom som mansivom，2：pr． （svo）

Sughl，n．sofvel：obsonium．Vide Le－ ver，Lefs sughl．＊6（suvl）

Sunder，adv．（vide VGL．）sla s．，5： 3. дa skal s．me力 sokn ganga，d．ä．skilja dem af soknens invånare från hvaran－ dra，eller särskildt räkna dem，som rö－ sta på särskilda personer：incolas par－ oeciae，qui in diversas eunt senten－
tias，separare et suffragia numerare．4： pr．＊（synder）

Sunnodagher，m．söndag：dies solis． 5：3；10：pr．＊（synnudagher）

Sylder，m．（vide VGL．）satia sylle （acc．pl．），2：ı．not．15．kirkia ar satt a sylle（dat．sing．），3：pr．＊2（syll，lege sylder）

Synd，f．synd：peccatum．－de v．－da， pro－der，6：pr；13：4．＊4

Synia（impf．sunde），v．a．vägra：de－ negare．7：1．＊

Syrghia，v．a．besörja，bestå：praebe－ re，subministrare．s．biskopi מry borд， 12：pr．＊5

Syzkene，n．syskon：frater vel so－ ror．systrar ok s．，allitt．2：pr．＊（syst－ kene）
$\boldsymbol{S} \boldsymbol{e}$ ，vide Sin．
Sremia，f．sämja，enighet：concordia 10：ı．siunga me刀口 s．firi sokn sinne， lefva i enighet med soknemännen，och sjunga för dem：cum paroeciae incolis concorditer vivere iisque praecinere． 8. ＊3

Samia，v．impers．c．dat．åsämja：con－ venire（inter homines）．kan ey sokn um prast s．，4：pr．刀en far allom samber a，samber a bape sokn ok prasti \＆c． 4：pr；5：pr．got mapan lionum a scem－ ber，13：8．＊

Sanda，v．a．sända：mittere．12： $1 ; 13$ ： 4．＊4

Scender，adv．på en gång：simul 9： 2． 4

Sanglaghe，n．（vide UpIL．）mista s． sins（cfr．UplL）7：1．＊3（sianga leghi）

Serker，m．skjorta：subucula．Vide Massu sarker．＊！

Sata，v．a．c．dat．（vide UplLL）s．fam－ tum，12：ı．＊3

Satia（satia，sater，pro satia，sa－ ter，2：ı．not．15；4：ı．not．64．），v．a．sät－ ta：ponere．s．manni i hender，vide

Hand. s. a (sc. mal) haraps nafnd, 13: 4. Cfr. Sylder; Ban-, Vap satia. *

Saxt, f.? den fjerde af de så kallade canoniska timmarne: quarta ex horis, ut dicunt, canonicis, quae ab hora sexta diei (vel meridiana) nomen habet (cfr. Aftensanger). 8.

Srā, f. (vide SML sub 2.) 6: pr. * (sad)
Sömer, m. (Anglo-Sax. seam, sarcina, onus iumenti sarcinarii, unde Angl. sumpter, equus sarcinarius; Gall. somme, sarcina, sommier, equus sarcinarius; Germ. saumpferd, equus sarcinarius, saumsattel, sagma; in scriptis Latinis medii aevi sagma, salma, sauma, soma, suma, summa; vide Durresne, Gloss. Lat. cfr. Ih. Gloss. II. pag. 7oo.) bylte, börda (som lägges på en hăst): sarcina, onus (quod equo imponitur). 12: pr.

## T.

Taka, v. a. 1) taga: capere. Vide $A$ -ter-, Up taka. 2) emottaga: accipere. 12: ı. Cfr. Skrift. 3) antaga: accipere, constituere. t. prest \&c. 4, 5: pr. 4) träffa, råka på: deprehendere. varमa takin. . me刀 horn ok hari, 13: 7. Cfr. Inne takin. *

Tal, n. tal, antal: numerus. Vide Mantal.

Talan, f. átal: actio, querela. 13: 8. *4
Til, 1) præp. emot: contra. Vide Vita. 2) conj. till dess: donec. 14. *

Til bera, v. a. bära till, inträffa: convenire, congraere. sanninder bar sva til, det befinnes vara sannt: id veritati consentaneum esse adparet. 13: 3. *6

Til koma, v. n. tillkomma: advenire. 2: 1; 9: 2; 12: ı; 17: .. *6

Tillagha, tillegha, f. särskilda inkomster (för presten, utom tionden): reditus adventitii (sacerdotis, praeter decimas). )( tiundi, 7: pr; 8, 10: ı. *5

Til sighia, v. a. c. dat. (vide ÖGL.) 13: 4.

Til vara, v. a. tillsäga: indicare, admonere. 5: 3. not. 1. klokkara laghleka $t$., sc. de iis quae facienda sunt. 8. *3

Tilagna, v. a. tillegna: addicere. $t$. presti kirkiu, 4: ı. not. 64.

Timi, m. tid: tempus. Vide Liftimar.

Tiughu, num. tjugo: viginti. 2: I. not. 26. *4

Tiunda, v. a. gifva tionde: decimas dare. 6. *

Tiunde, m. tionde: decimae. 6: pr. not. 36; §.ı. n. 37; 7: pr; 8, 10: ı; 14. Cfr. Utiunda. * 4 (tiund)

Tipa fall, n. i. q. messu fall (vide ÖGL). göra $t$. solin sinne, 10: pr.

Tizir, f. pl. (vide VGL) vakta tipa sinna, 8. Sed pro tỉe, 10: 1 , legendum videtur höghtī. *6

Tolf, num. tolf: duodecim. t.man af sokn nafna, 13: pr. *6

Troa, v. a. (vide VGL) t. a krist, 2: pr. *4

Trolldomber, m. trolldom: ars magica. 13: 7 , ubi artis magicae indicia, fere ut in iare VM., ita describuntur: varper takin innan garpps ok grinda me刀 horn ok hari. *5

Trolldoms abyrø, f. insmygande i en annans gård af sådana saker, som anses såsom bevis på trolldom: clandestina talium rerum translatio in alienam domum, quae artis magicae indicia esse censentar. utan bondanom (sc. ei qui istius probri insimulatus est) siax öra firi -pena, sc. si adpareat eiusmodi res in domum eius clam illatas esse. Cels. vertit: "ob acceleratam per magicas artes damnum." 13: 7 .

Tver, num. två: duo. f. tu, 13: 8, nisi legendum sit tva, at scribitur ibid. §. . Cfr. Annattigia.

Tysva，adv．två gånger：bis．9：ı．＊5 （tysver）

Tarz，f．？den tredje af de så kal－ lade canoniska timmarne：tertia ex ho－ ris，ut dicurt，canonicis，quae ab hora tertia diei（vel nona ante meridiem）no－ men habet（cfr．Aftansanger）． 8.

## U．V．

Vaghnlass，n．lass：vehes，planstrum onustum．3：pr．

Vakta，v．a．c．gen．iakttaga：obser－ vare．v．tija \＆c．8．＊5

Val，n．val：electio．kan en（sc．pra－ ster）$i$ vali vara，4：pr．not．46．力re （praste）iv．laggia，4：pr，i．not．64．＊5

Vald，n．rättighet（att göra något）： ius（aliquid faciendi）．agha v．havav．， 4：pr．not． 57 ；5：pr．\＆c．＊

Valdogher，adj．väldig，mägtig：po－ tens．kirkia ar vightp（forte legendum vigh）ok－gh，allitt，i．e．aedi sacrae， accepta consecratione，nihil amplius de－ est．13：pr．＊4（cfr．valdugher）

Vangöma，f．vårdslöshet：incuria．5： 1．＊5

Vara，v．n．vara：esse．præs．er pro ar，2：ı．nott．15， 16 ．\＆c．conj．se， $7:$ pr； 9：ו．imperat． 3 pers．pl．seen，1．eller bapin se，i．e．si et vir et femina te－ stes sint．13：5．viper v．，vide Vizer．＊

Vara，v．a．（vide ÖGL．）v．man til， 5：3．Cfr．At－，Lagh－，Til vara．＊4

Varßa，v．a．c．dat．ansvara för：prae－ stare（periculum rei，damnum \＆c．）．var－ kum firi（sc．manni）v．，6：ו．prrester skal v．allo 加 \＆c．，sc．si furto amissa fuerint．4：ı．

Varpnaper，m．（vide UplL sub 1．）6：ו． ＊（varnajer）

Veta，v．a．gifva，tilldela：dare，prae－ bere．v．skriftamal（）（ taka skrift af biskope \＆c．，vide Skrift），6：pr．
$V i$ ，pron．vi：nos．5：3．not．9．dat．us， os， $1,11$.

Vigher，adj．i godt stảnd：bene com－ paratus．kirkia ar vigh ok valdogh， 13：pr．not．85．＊6

Viglia，v．a．1）（vide ÖGL sub 1．）v． kirkiu v．altara，6：pr；12．Cfr．Valdo－ gher．2）（vide UpIL sub 3，et VGL sub 2．） konung eller biskop v．，12：1．3）（vide ÖGL sub 4．）v．lik，7： 3 ．

Vili，m．bifall，samtycke：consensus． 18：pr．Cfr．Gopvili．

Vindögha，n．（vide ÖGL）12：2．not． 84．＊5

Vinna，vocabulum，ni fallor，corru－ ptum，occurrens in formula：niu v．stam－ $n a, 17: ı$ ．Legendum esse vikna，gen． pl．a vika，septimana，mihi non videtur verisimile；potius vintra，annorum．Ad nominativum vin，opera，cura（vide UplL； Isl．vinna，labor）h．v．non，quantum e－ quidem video，referri potest．

Virpning（virning），f．värde：preti－ um．4：ı；5：3．＊3

Virninga gaeld，n．pl．ersättning af värdet：compensatio pretii．5：3．not． 33 ．

Vitu，v．a．veta：scire．8．＊
Vita，v．a．1）bevisa（med ed）：pro－ bare（iuramento）．v．til prest at han （sc．klokkarin）hafpe \＆c．5：3．v．pet at epe \＆cc．13：8．v．me刀 万rem pre－ stom，5：3．v．forfall sin（тед siu pra－ stom），12：ו．v．meŋ tolf manna epe， 14．2）svärja：iurare．sokna nempd agher pet at v．vi varum \＆c．5：3．not 9．3）tillvita，beskylla：accusare．sva som biskoper vite han firi，13：3．＊

Vita，f．i．q．vitsorp 1．Vide Firi 2．＊（
Vitna，v．a．intyga（om nämnd）：ad－ firmare，pronuntiare（de nemda）．vilia力e sva v．，13：4．

Vitne，n．vitnesbörd：testimonium． barn bar v．til，sc．de commisso adul－ terio（cfr．ÖGL．v．barm 2．）．13： 5.

Vitskustir，m．pl．1）i．q．vitsorp 1.
aghi v．me刀 frem prastom at han \＆c． 9：3．greti pet v．mep frandom sinom \＆c．（sc．duodecim cognatorum iuramen－ to）．．viti pet \＆c．13：8．力et ar hans v． （sc．ius probandi duodecim virorum iu－ ramento）at han gaf \＆c．13：5．2）i．q． vitsorp 2．biskoper agher vald ok $v$. gara \＆c．12：ı．not．78．geti husfruv． sinom bonda at halda，18：ו．gati pen v．enom haver flere，pen a v．bisko－ per fylghe，ille vincit（cfr．VML v．vits－ ord 5）．4：pr．

Vitsorø，n．1）（vide ÖGL sub 1．）$a$－ gha v．at vitu，prester a v．firi sik at vita \＆c．5：3．vari hans v．veria sik \＆c．17：1．2）（vide ÖGL sub 3．）kir－ kian a v．at varia eghn， 16.

Vixl，f．1）invigning（af kyrka m．m．）： consecratio（aedis sacrae \＆c．）．12：$n$ ，ubi de consecratione altaris sermo est．Cfr． Kirkiu vixl．2）vigsel：benedictio nu－ ptialis．8，ubi tamen h．v．varios actus sacros a sacerdote administrandos，re－ spicere videtur；Cels．vertit：＂reliquae sancti sui officii partes．＂＊5（vigsl）

Vixla bref，n．（vide UplL．）4：pr．＊3
Viper，vi力，præp．vid：iuxta．ar v． מa \＆c．，d．ä．deltager han i kyrkbygg－ ningen：si particeps sit aedificationis tem－ pli．2：ı．not． 15 ．utan v．，vide Utan．＊

Viper lagha brut，vide Vỉerlaghis brut．

Viperlaghi，n．förening till gemen－ samt arbete：communio operis．ganga $i v .$, 2：ı．not． 26 ，ubi de aedificatione templi sermo est．＊।

Vỉerlaghis brut，vỉer lagha brut，n． böter（af tre marker）för försummande af gemensamt arbete：mulcta（trium mar－ carum）ob neglectum communis operis． 2： 1 ．et nott． 25,36 ．

Ukristin，adj．odöpt：non baptizatus． 9：2．＊5
$U m$ ，præp．c．acc．1）om，angående： Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．
de．．havi vald um \＆c．13：6．2）om，pả， i（tid）：in（tempore）．um pingizdagha， 6：ı．3）vid，i（visst värde）：in（certo pretio）．massu bok \＆c．um tolf öra \＆c． 4：1．＊

Umetter，adj．ej mätt，hungrig：non satur，famelicus．12：pr．

Undi，præp．under：sub．u．gravit， vide Grava．skotning u．kirkiu lag－ gia，3：pr．

U olaper，adj．som ej erhållit ytter－ sta smörjelsen：qui non accepit supre－ mam unctionem（cfr．Ola）．dö́a u．，9： 2.
$\boldsymbol{U}$ p binda，v．a．upbinda：subligare．$u$ ． klokko strang，sc．ne moveri possit cam－ pana．5：3．＊2

Up bara，v．a．upbära，emottaga：ca－ pere，accipere．5：3．not．23．＊5（op bara）

Up göra（up gyra），v．a．upbygga：ex－ struere．12：2．not．84．＊5

Up halda，v．a．förhålla，undanhålla ： retinere．manni gиøslikama u．，14．＊5

Uppe halda，v．a．hâlla，iakttaga：ser－ vare，observare．tīe u．，10：ı．＊

Up taka，v．a．1）aptaga：tollere，au－ ferre．u．lik，frenda mans，sc．cada－ ver humatam e terra．17．2）upbära， emottaga：capere，accipere．2：ו．

Vraka，v．a．afvisa，förkasta：reiicere． 4：pr．not．57；7：pr．biskoper skal．．v． han meд vitnom，d．ä．förklara honom böra，såsom obotfärdig，öfverlemnas åt den verldsliga magten：eum，ut in pec－ cato pertinacem，ex ecclesia reiiciendum ac potestati civili tradendum esse pro－ nuntiato；non vero，ut credit lh．，v．$v$ ． hoc loco significat ${ }^{7}$ in ius vocare，di－ cere diem．＂13：4．מen maper ar ske－ lika vrakin，ibid．＊（vraka）

Vreppe，f．vrede：ira．Vide Brrape．
Uskirlse，uskerilse，f．？oskärande， ohelgande：pollutio，profanatio．13： 2 ．

Uskylder，adj．oskyld：non cognatus．
6：pr．

Tysva，adv．Ivå gánger：bis．9：ı．＊5 （tysver）

Tarz，f．？den tredje af de så kal－ lade canoniska timmarne：tertia ex ho－ ris，ut dicust，canonicis，quae ab hora tertia diei（vel nona ante meridiem）no－ men habet（cfr．Aftensanger）． 8.

## U．V．

Vaghnlass，n．lass：vehes，planstrum onustum．3：pr．

Vakta，v．a．c．gen．iakttaga：obser－ vare．v．tỉa \＆c．8．＊5

Val，n．val：electio．kan en（sc．pra－ ster）$i$ vali vara， $4:$ pr．not．46．pre （praste）i v．laggia，4：pr，i．not．64．＊5

Vald，n．rättighet（att göra något）： ius（aliquid faciendi）．agha v．havav．， 4：pr．not．57；5：pr．\＆c．

Valdogher，adj．väldig，mägtig：po－ tens．kirkia ar vighp（forte legendum vigh）ok－gh，allitt．，i．e．aedi sacrae， accepta consecratione，nihil amplius de－ est．13：pr．＊4（cfr．valdugher）

Vangöma，f．vårdslöshet：incuria．5： 1．＊5

Vara，v．n．vara：esse．præs．er pro ar，2：ı．nott．15， 16 ．\＆c．conj．se，7：pr； 9：i．imperat． 3 pers．pl．seen，1．eller bapin se，i．e．si et vir et femina te－ stes sint．13：5．viper v．，vide Vizer．＊

Vara，v．a．（vide ÖGL．）v．man til， 5：3．Cfr．At－，Lagh－，Til vara．＊4

Varpa，v．a．c．dat．ansvara för：prae－ stare（periculum rei，damnum \＆c．）．var－ kum firi（sc．manni）v．，6：ו．prrester skal v．allo 加 \＆c．，sc．si furto amissa fuerint．4： ．

Varpnaper，m．（vide UpIL sub 1．）6：ı． ＊（varnaper）

Veta，v．a．gifva，tilldela：dare，prae－ bere．v．skriftamal（）（ taka skrift af biskope \＆c．，vide Skrift），6：pr．$*_{2}$

Vi，pron．vi：nos．J：3．not．9．dat．us， os，1，11．＊

Vigher，adj．i godt stảnd：bene com－ paratus．kirkia er vigh ok valdogh， 13：pr．not．85．＊6

Vighia，v．a．1）（vide ÖGL sub 1．）$v$ ． kirkiu v．altara，6：pr；12．Cfr．Valdo－ gher．2）（vide UplL sub 3，et VGL sub 2．） konung eller biskop v．，12：1．3）（vide ÖGL sub 4．）v．lik，7：3．

Vili，m．bifall，samtycke：consensus． 18：pr．Cfr．Gobvili．

Vindögha，n．（vide ÖGL）12：2．not． 84．＊5

Vinna，vocabulum，ni fallor，corru－ ptum，occurrens in formula：niu $v$ ．stam－ $n a, 17: 1$ ．Legendum esse vikna，gen． pl．a vika，septimana，mihi non videtar verisimile；potius vintra，annorum．Ad nominativum vin，opera，cura（vide UplL； Isl．vinna，labor）h．v．non，quantum e－ quidem video，referri potest．

Virpning（virning），f．värde：preti－ um．4：1；5：3．＊3

Virninga gaeld，n．pl．ersättning af värdet：compensatio pretii．5：3．not． 23 ．

Vitu，v．a．veta：scire．8．＊
Vita，v．a．1）bevisa（med ed）：pro－ bare（iuramento）．v．til prast at han （sc．klokkarin）hafbe \＆c．5：3．v．pet at eøрe \＆c．13：8．v．me刀 力rem pre－ stom，5：3．v．forfall sin（тед siu pra－ stom），1थ：ı．v．me币 tolf manna epe， 14．2）svärja：iurare．sokna nempd agher pet at v．vi varum \＆c．5：3．not． 9．3）tillvita，beskylla：accusare．sva som biskoper vite han firi，13：3．＊

Vita，f．i．q．vitsorp1．Vide Firi 2．＊（
Vitna，v．a．intyga（om nämnd）：ad－ firmare，pronuntiare（de nemda）．vilia дe sva v．，13：4．

Vitne，n．vitnesbörd：testimonium． barn bar v．til，sc．de commisso adul－ terio（cfr．ÖGL．v．barn 2．）．13： 5.

Vitskustir，m．pl．1）i．q．vitsorp1．
aghi v．me力 かrem prestom at han \＆c． 9：3．gati 力et v．me刀 frandom sinom \＆c．（sc．duodecim cognatorum iuramen－ to）．．viti pet \＆cc．13：8．pet ar hans v． （sc．ius probandi duodecim virorum iu－ ramento）at han gaf \＆c．13：5．2）i．q． vitsorд 2．biskoper agher vald ok v． gara \＆c．12：1．not．78．geti husfru v． sinom bonda at halda，18：ו．gati pen v．enom haver flere，引en a v．bisko－ per fylghe，ille vincit（cfr．VML v．vits－ ord 5）．4：pr．

Vitsor力，n．1）（vide ÖGL sub 1．）$a$－ gha v．at vita，prester a v．firi sik at vita \＆c．5：3．vari hans v．veria sik \＆c．17：ı．2）（vide ÖGL sub 3．）kir－ kian a v．at veria eghn，16．＊

Vixl，f．1）invigning（af kyrka m．m．）： consecratio（aedis sacrae \＆c．）．12： 2 ，ubi de consecratione altaris sermo est．Cff． Kirkiu vixl．2）vigsel：benedictio na－ ptialis．8，ubi tamen $h$ ． $\mathbf{v}$ ．varios actus sacros a sacerdote administrandos，re－ spicere videtar；Cels．vertit：＂reliquae sancti sui officii partes．${ }^{n}{ }^{* 5}$（vigsl）

Vixla bref，n．（vide UplLL）4：pr．＊3
Vīer，vi弓，præp．vid：iuxta．ar v．保 \＆c．，d．ä．deltager han i kyrkbygg－ ningen：si particeps sit aedificationis tem－ pli．2：ı．not． 15. utan $v$ ．，vide Utan．＊

Vỉer lagha brut，vide Vỉerlayhis brut．

Vi\＃erleghi，n．förening till gemen－ samt arbete：communio operis．ganga i v．，2：ı．not．26，ubi de aedificatione templi sermo est．＊।

Vỉerlaghis brut，vizer lagha brut，n． böter（af tre marker）för försummande af gemensamt arbete：mulcta（trium mar－ carum）ob neglectum communis operis． 2： 1 ．et nott． 25,36 ．

Ukristin，adj．odöpt：non baptizatus． 9：2．＊5

Um，prep．c．acc．1）om，angående：
Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．
de．havi vald um \＆c．13：6．2）om，pả， i（tid）：in（tempore）．um pingizdagha， 6：ı．3）vid，i（visst värde）：in（certo pretio）．messu bok \＆c．um tolf öra \＆c． 4：.

Umetter，adj．ej mätt，hungrig：non satur，famelicus．12：pr．

Undi，præp．under：sub．u．gravit， vide Grava．skotning u．kirkiu leg－ gia，3：pr．

U olaper，adj．som ej erhâllit ytter－ sta smörjelsen：qui non accepit sapre－ mam unctionem（cfr．Ola）．dö́a u．，9： 2.
$\boldsymbol{U}$ p binda，v．a．upbinda：subligare．u． klokko streng，sc．ne moveri possit cam－ pana．5：3．＊2

Up bara，v．a．upbära，emottaga：ca－ pere，accipere．5：3．not．23．＊5（op brera）

Up göra（up gyra），v．a．upbygga：ex－ struere．12：2．not．84．＊5

Up halda，v．a．förhålla，undanhålla： retinere．manni guøslikama u．，14．＊5

Uppe haldu，v．a．halla，iakttaga：ser－


Up taka，v．a．1）uptaga：tollere，au－ ferre．u．lik，frenda mans，sc．cada－ ver humatam e terra．17．2）upbära， emottaga：capere，accipere．2：ו．

Vraka，v．a．afvisa，förkasta：reiicere． 4：pr．not．57；7：pr．biskoper skal．．v． han met vitnom，d．ä．förklara honom böra，sâsom obotfärdig，öfverlemnas åt den verldsliga magten：eum，ut in pec－ cato pertinacem，ex ecclesia reiiciendam ac potestati civili tradendum esse pro－ nuntiato；non vero，ut credit Ih．，v．v． hoc loco significat＂in ius vocare，di－ cere diem．＂13：4．Den maper ar ske－ lika vrakin，ibid．＊（vrreka）

Vrepe，f．vrede：ira．Vide Brape．
Uskirlse，uskerilse，f．？oskärande， ohelgande：pollutio，profanatio．13： 2.

Uskylder，adj．oskyld：non cognatus． 6：pr．

Ct，adv．nt：foras．late ut tiunda， 14．ok מo（sc．göre）ut dagsvarkit，2： 1．not．26．＊

Utan，adv．utanför：extra．klokkan ar u．vỉ（sc．kirkinc），sta u．vỉer（sc． kirkiu），4：ı．not．76；13：3．n． 12.

Utan，conj．1）om ej，atan：nisi u． te vilia，3：．not．35．u．biskoper viti \＆c．12：ı．2）ntom，undantagande：ex－ cepto，praeter．u．bondanom siex öra， 13： 7 ．

Ute，adv．ute：foris．u．standa，i．e． extra aedem sacram．13：3．＊（uti）

Utfarø，f．（vide VGL．）liks u．，7：pr．＊3
Utgöra，v．a．（vide VGLu）7：pr；12：； 14．＊（ut giora）

Utiunda，adj．indecl．som ej erlagt tionde：qui non pependit decimas．sitia u．， 14.

Utlensker（pro utlendsker），adj．（vide SMLL）4：pr．not． 57.

Utsighia，v．a．（vide ÖGL）18：ı．＊2
Vagger（acc．pl．－gia），m．vägg：pa－ ries．13：2．＊5

Vagher，m．väg：via．cria a tva vagha，först plöja åkren på ett håll， och sedan tvära på andra hâllet：agrum arare et deinde per transversum iterare． 3：pr．Ita quoque hanc locum intelle－ xisse videtur Ih．，qui statuit $v$ ．v．＂in re agraria notare arationem，idque in－ de，quod certo tramite sulcos ducant aratores．${ }^{n}$ Cels．vero perperam vertit： ＂arabitur terra，alternis annis serenda．＂＊

Vaghfarande，adj．resande：iter fa－ ciens．7：3．＊

Val，adv．väl：bene．Vide Em val．＊5
Vreliu，v．a．välja：eligere．4：pr，i．not． 64．＊4

Varta，v．a．vänta：exspectare．v．se bipla，3：2．＊4

Varia，v．a．1）försvara：defendere． v．eghn，försvara jorden såsom $\sin , \mathrm{d}$ ． a．behålla den：fundum defendere，i．e．
sibi habere．16．2）（vide SML sub 2．） v．sik me刀 tolf mannom，17：．．＊

Vark，n．1）verk，gerning：actio．dyli －ka sinna ok pres（sc．－ka som）han a －kum firi at varpa，6：1．liggi sialver a－kum sinum，vide Liggia．＇2）arbete： opus，labor．Vide Dagsverki．＊

Veruld，f．verld：mundas．3：2．＊G
Vaperdagher，m．（vide ÖGL．）6：pr． not．36．＊2

Va力 satia，v．a．pantsätta：oppigne－ rare．eghn ar－sut，16．＊4

## Y．

Ykia，v．a．neka，säga nej：negare． $y$ ．at，15．Ita quidem h．v．vertenda mihi videtur；an vero ab akki，parti－ cula negativa，sit derivanda，ut pro certo statuit Ih．（Gloss．v．icke），in medio re－ linquo．Isl．ỳkia，exaggerare（cfr．Ökia）， huc pertinere non potest．

Yngster（yngnster），adj．superl．yngst： natu minimus．po at pet－ta se，etiamsi mortuas filius natu sit minimus．7：pr． ＊4（unger）

## p．

pa，adv．dả：tunc．en $p a$ ，vide adv． An．מa an，men om：si vero．6： 1 ； $12: 1 ; 13: 2,4 ; 17: 1$.
pen，pron．dem．den：is．מres（sc． varka som）han a \＆c．6：ו．meд liuse力y（sc．som）hvarkin \＆c．7：pr．me万 力y at，vide Meß 1．fivi $力 y$ ，derför att， ty：propterea quod，nam．3：2．$力 a$ ，acc． pl．m．13：pr．pa（acc．pl．f．）pre marker， 12：1．＊（pren）
ping，n．1）ting，sak：res．7：3．2） ting：conventus iudicialis．til－gs stamna ）（ til mots stamna，11．til－gs fara， 2：pr．＊
piana，v．a c．dat．tjena：servire． $\boldsymbol{p}$ ． gupi，de sacerdote，4：pr．＊（piana）

Do，adv．dock，likväl：tamen．2：ı．$\quad$ a $a, 13: 4$ ．2）ytterligare：ulterius．an not． $36 ; 10: 1$ ．מo at，om än：etiamsi．famtan natta strmnu，an pre marker， 7：pr．

Iravi，m．trafve，skyl：strues mer－ gitum frumenti．6：pr．＊4（trave）
pripiunger，m．tredjedel：triens．6： pr．et not． 36 ．

Ircetiughu，num．tretio：triginta．7： pr．＊
prattan，num．treton：tredecim．Vide Ortugh．＊3
prattande，num．tretonde：decimus tertius．12：pr．＊

戸ura，v．a．töras，våga：audere．13： 4．not．44．＊4（pora）
$\overline{\mathrm{P}} y$ ，adv．（vide VGL）12：I：ey 加 mera，7：2；13：2．加 at（cfr．ÖGL），3： 2．not．43；11．מy ens mera at \＆c．，vide Ens．＊

戸arkias，v．dep．täckas：placere．4： pr，1．not．64．＊4
par，adv．der：ibi．מari（pro מar i） mellan，vide Mellom．

मar，part．relat．som：qui，ubi．2：ı． et not．26；4：pr．et not． 52 ；§．ı．n．65；7： pr；9： 1,2 ；13：pr．＊

Daßßan，adv．dädan，derifrån：illinc， inde．4：I．＊

## $\boldsymbol{A}$.

E，adv．alltid：semper．13：8．＊
Efte，præp．1）efter（itid）：post（ra－ tione temporis）．inlezning a．barn el－ ler bonda，7：ı．2）enligt：secundum．a． mantal \＆c．2：1．a．virpning sinne，4：ו． ＊（aptir）

Aghande，m．egare：dominus．Vide Iorpreghande．＊（eghandi）

Alla，vide Eller，Elles．
Flster，adj．superl．äldst：natu maxi－ mus．7：pr．＊（eldri）
$\boldsymbol{E} n$, adv．1）ännu，hittills：adhuc．«n
ibid．＊
An（enn，12：1．），conj．om：si．2：ı not．
 AEn，conj．men：sed．2：pr．＊
EEng，f．äng：pratum．niu vaghn－ lassa a．，3：pr．

Aria，v．a．ärja，plöja：arare．3：pr．＊5
Ata högher，m．ättehög：tumulus gen－ tilicius．gravn a a．annars，17：I．

Ȧtsko spiell，n．blodskam，lägersmål i förbudna skyldskapsleder：incestus（in－ ter consangaineos）．）（ sivia slit，13：8．＊2

## 0.

$\ddot{O}_{\text {gha，n．öga：ocnlus．Vide Vindögha．＊}}{ }^{*}$ Ökia，v．a．öka：augere．Huc referenda esset v．öke， $7: 2$ ，nisi legendum esset ok．＊

Ökia afl，n．${ }^{2}$（ab oker，vide VGL．）for－ råd（eller så mycket man eger）af dra－ gare：copia iumentorum．aka afte $\boldsymbol{\delta}, \mathrm{e}$ 2：।．

Öre（gen．öris），m．1）（vide ÖGL sub 1．）4：1；5：3．\＆c．halver o．，4：．．öris flikke，ett köttstycke af en öres värde： moles carnis ora valens．12：pr．2）pl．lös egendom：bona mobilia．Vide Lösörar．＊

Örtugh，f．（vide ÖGL．）tiughu v．tiu －gher，2：ı．not．26；14．מrattan marker ok atta－gher（cfr．ÖGL．），13：4．ö．pa－ ninga，7：2．half i．paninga，7：ı．fyra －gha malt v．bröд，polenta \＆c．quattuor ortugis valens．1 12 pr．＊

Örtugh land，n．（vide UplLe）giva o． af marklande，d．ä．en tjugofjerdedel af $\sin$ jord：dare vicesimam quartam partem bonorum suorum immobiliam． 15，18：pr．＊5

Öpe，f．vocabulum incognitum，occur－ rens in formula：at $\boldsymbol{0}$ ．sinne，quae ver－ tenda videtar：temere，proprio impetu． 5：3．cfr．UpIL Kk．6：6；ÖGL Kr．8： 2.

## Index nominum propriorum.

Biureki, gården Björka i Eke socken i vestra delen af Upvidinge härad: praedium in paroecia Eke, in occidentali parte territorii Upvidinge. 1, ubi nominantur quattuor loca in partibus dicti territorii meridiali, orientali, septemtrionali ac occidentali sita, ut adeo verba innan mioaholt \&c. poëtica circumlocutione designent terminos territorii Upvidinge. Cfr. librum meum Juridiska afhandlingar, 1 häft. pag. 15.

Brutabakker, en bäck, troligen belägen vid gården Bryttjaryd i Drefs socken i norra delen af Upvidinge härad: rivas, ut videtur, in paroecia Dref in septemtrionali parte territorii Upvidinge. 1. Cfr. Biureki.

Iorødan, floden Jordan: flavius Iordanes. 9: 1.

Krister, Christus. 2: pr. *5
Maria, (vide VGL.) sancta m., 1. *5
Mioaholt, gården Mjödahult i Algutsboda socken i södra ändan af Upvidinge härad: praedium in paroecia Algutsboda in meridiali parte territorii Upvidinge. 1. Cfr. Biureki.

Myrtleki, byn Mörtlek i Åsheda socken, i östra delen af Upvidinge härad: pagus in paroecia Åsheda, in orientali parte territorii Upvidinge. 1. Cfr. Biureki.

Rom, staden Rom: urbs Roma. 12: . *2

## 3. Glossarium

AD CODICEM IURIS URBICI ANTIQUIOREM.

## A.

A, præp. 1) c. abl. på: in, zлi. up a v. upa, vide Up. 2) c. acc. på: in, zri. byggia ovan a man, d. ä. öfver hans tomt: supra aream vicini. 33: ı. 3) c. acc. åt: versus. finger krumpnar in a lova, 14: ।. kasta man ut a sion ) (in til lands, 13: pr. 4) c. acc. emot: contra. leara a annan, 4, 9: pr. vinna vraps vark a man, 12: pr. 5) c. acc. (vide HelsL sub 5.) a eghandans tröst, data a domino venia, 32: 2. salia skip a legh, 20: pr. *

Af, præp. c. abl. 1) från: de, ex (loco). kasta annan af bolabro sec. 13: . . koma \&ic. af stäinum, 14: $10 ; 32: \mathrm{pr}, 1$. ganga af byamote \&c. 22. 2) om, angảende: de. af ovormagha botum, 14: 20. *

Af ganga, v. n. gå bort, skilja sig ifrån: abire, recedere. 20: pr. *io

Af hugga, af hogga, v. a. afhugga: amputare, decidere. 14: pr, 1,18 . *4

A handa, v. a. (vide UpIL.) jiuf gripa ok a. me刀 fullum дiufnap \&c. 11:5. *3

Aka, v. a. âka: curru vehi. almannis stratur.. (sc. Ђar) sum ma akas ok rizas, 33: 4 .

A kallan, f. (vide ÖGL) Vide Op. *4 Akkari (akkar), n. (Isl akkéri) (skepps-) ankar: ancora. 19:3; 20: 2.

Akkers laghi, n. (skepps) läge för ankar: situs navis quae ancoris tene-
tur. skip ligger ia. )(bryggiu laghi, 13: pr.

A koma, v. n. (vide UpILL) op ok akallan, siord ok ofsinne komber a, 12: pr; 20: 1. *4

Akaris stranger, m. (Isl. akkérisstrengr) ankartăg: ancorale. 19:3.

Alboghi, m. (Isl. albogi, Dan. albue; ab alin) armbåge: cubitus. 14: 3.

Alder, pron. all: omnis. alt par til (cfr. ÖGL), 11: 6. *

Alin (pl. alnar), f. 1) arm: ulna, brachium. Vide Alboghi. 2) aln: ulna (mensura). 2: pr; 33: 4. * 6

Almaennigs bya mot (pro-nings b.), n. (ab almanninger, vide VGL sub 1.) allmän sammankomst af stadens invánare: pablicus incolarum urbis conventus (cfr. Byamot). domber . . saghдer a a., 7.

Almannigs gata, f. i. q. almannis strata. 39: ı.

Almannigs torgh, n. (vide VML) 39: I. *5

Almanniligha, adv. i allmänhet: universe. 8: 3. *4

Almannis strata, f. (ab almanni, vide UpIL.) allmän gata: publica platea. 33:4. Amyu barn, n. (ab amia, vide HelsL) i. q. frillu barn (vide UpIL). 28.

Andvarpa, v. a. öfverlemna: tradere. 6: 2.

Anna, v. a. förtjena, förvärfva: mereri, adquirere. מa ar al skiplegha an-
naд, d. ä. den skall fullt ut betalas: tota merces, qua conducta est navis, pendenda est; )( givi halva skiplegho, 20: pr.

Annar, pron. endera: alteruter. -at ogha, 14: pr. *6

Annar hvar, pron. hvilken som hälst: quicumque. kasta sten stang aller annat hvart, i. e. quamcumque rem. 14:14.
$A r$, n. år: annus. 30: pr. innan dagh ok ar, vide Dagher. *6

Arf, n. 1) fast egendom: bona immobilia (cfr. VGL v. arver 1). salia a. aller arvir, allitt. 1:pr. a. aller arfs gops, 1: I. not.וI. arvit var bretra en lanit, i. e. fundus pigneratus. 1: I. Cfr. Airvir. 2) arf: hereditas. 29: pr. *

Arfs gops, n. arfgods, ärfd egendom: bona hereditaria. 1: I. not. I I, ubi verba arf aller a. eodem sensu connectuntur, quo in textu verba arff aller arft gops; vide Arva.

Armben, n. armpipa: os brachii. 14:3.
Armber, m. arm: brachium. 14:3. *4
Arvuमis lön, arvuमis lön, n. pl.? arbetslön, belöning: praemium laboris. 19: 1,3 . *2
$A s$, m. ås, bergsrygg: ingum montis. sva at sea ma as a borpi, 20: pr, om ock fartyget ej hannit längre, än att man der ännu kan se bergåsen på landet (tilläfventyrs menas bergen på Sö-der-Malm; jfr. Ase, i ind. nom. propr.): etiamsi non longius iter fecerit navis, quam ut adhuc adpareant montes littoris (forte respicitur iugum insulae Ase, iam Söder-Malm dictae). Ita quoque haec verba, ubi occurrunt in ine urbico recentiore, Sk. 15, in versione Germanica dicti codicis, des Reichs Schwedens Stadtrecht, Frankf. und Leipz. 1709, redduntur: "der Strich des Landes Höhe, vom Schiffs-Bort, mag noch gesehen werden." Cam v. as quoque significet trabem, Locc. ita explicat $h$.
$v$. in isto codice occurrentem: ${ }^{\text {vectis }}$ vel lignum in navi transversum et versatile, quo attrahuntur aut exonerantur merces et sarcinae navis;" Arnell vero, in notis ad eundem codicem, $h$. v. intelligit de ansa gubernaculi. *6

A sea, v. a. påse, åskåda: videre, inspicere. tvaggia manna vitni sum vi力 varu ok a saghu, 14: 23. *5

At, præp. c. dat. 1) att, till: ad (locum \&(c.). kasta sten at manni, 14:14. göma at manni, 11:6. 2) emot: contra. dragha svarp v. rykkia stikamez at manni, 14: ı3. 3) på, vid: in. at liksins utfar力, 29: pr. 4) (vide 0̈GL sub 6.) at sakloso, $14: 9 ; 33: 2$. 5) med: cum. lata sik nöhia at dom, 4. selia at ma$t u, 38:$ а. 6) til, såsom: ad, ut. at mestu, högst: ad summum. 9: pr. 7) till, i afseende pá: habita ratione (rei). fallas at laghum, 9:4. skiamd at sinni qvinsku, 15: ו. מer forvunnin at, 8: ı.* A takin, adj. (vide UplL.) Vide Bar.*5
Ater, adv. 1) tillbaka: retro. givi a. aller bepis a., sc. rem emtam vel venditam. 6: ı. Cfr. Bera, Böta. 2) quar: residuus. late a. knutarum \&c., d. ä. lemne öppet rum: spatium ab aedificis vacuum facito. 2. * (atter)

Ater bryta, v. a. bryta, uphäfva: rescindere. köp a., 6: 1. *5 (atter bryta)

Ater giva, v. a. âtergifva: reddere. 1: 1; 6: 2; 30: pr, 1; 37: pr. *4

Ater gelda, v. a. betala, ersätta: solvere, rependere. 9: 3; 20: ı-3; 34. galda fullum geldum ater, 32: 2. lan a., 5: pr. galdi ater e sva got timber, d. ä. gifve annat i stället: tigna aeque bona reddito. 32: 2. *

Ater lösa, v. a. âterlösa (pant): redimere (pignus). 1: ı; 37: pr, 2. *6

At spyria, v. a. (vide HelsL) a. man, 32: 2. ${ }^{*} 6$

Attatighi, num. åtatio: oetoginta. 12: pr, 2. *6

At vara, v. a. tillsäga: denuntiare. man a., 30: 2. * 6

Avita, adj. indecl. afvita, galen: amens, mente captus. af ovormagha botum ok a. sum fa, de mulcta pro impubere pendenda et pro eo, qui pecoris instar amens est. 14: 20. *4 (af vita)

Apalkono barn, n. (vide VGL) 28. *

## B.

Bul, n. ball: pyra, bustum. man aller konu i bali brrenna, 36: ı. *4

Balker, m. (vide UpIL sub 1.) 1: pr. not. I, ubi rubrica arvis köp b. primo tantum huius codicis capiti quodammodo convenit. *G

Bar, adj. (vide UplLL) b. ok a takin (cfr. UplL), 15: pr.

Bardaghi, m. (vide VGL.) 14: 8. *
Barn, n. barn, son eller dotter: filins v. filia, liberi. Vide Amyu-, Apalkono barn.

Barper, vide Baria.
Bastuva, f. badstuga: balneum. 12: 3; 18. "4 (bapstova)

Bater, m. båt: cymba. 8: 2; 10: pr. *
Ben, n. ben: os. 14:5. Cfr. Arm-, Kint-, Lar-, Laggia-, Vijben. ${ }^{* 6}$

Benlösing, f. (vide UplL.) 14: 5. *5 (benlösning)

Bepas, v. dep. begära: petere. 6: ı; 7.

Binda, v. a. öfverbevisa: convincere. Vide Vīper binda. *

Biskoper, m. biskop: episcopus. Vide Laghbok. *

Bisman, n. besman : statera. 38: 4. Cfr. VGL v. bismari.

Bisatia, vide Bysatia.
Biupa (bypa), v. a. erbjuda: offerre. b. manni gops falt, 8: pr. b. (arf) nastu frandum (falt), 1. b. ep, 9: г. b. vapa ep ok vapa bot, 14: 22. b. böter
(ok batring fore brut sin), 14: 8, 9. b. sik til batring ok allan rat, 4. Cfr. Up biuда. *

Biargha, v. a. hjelpa: iuvare. Vide Matbiargha sik.

Biarköa ratter, m. (Isl. biarkeyarrettr; cfr. codicem sab hoc titulo editum a Paus, Samling af gamle Norske Love, II. p. 235. seq. Gragais, Havniae, 1829, II. p. 409; Kongs-skugg-sió, Sor. ${ }^{17} 68$, p. 22; Sturluson, Sig. Jors. S. cap. 21 (in ed. Peringsk. cap. 24.), ubi b. et landslogg inter se opponuntur; Dan. ant. bierke-ret; cfr. Rosenvinge, Samling af gamle Danske Love, V. p. 49.) stadsrätt: ius urbicum. 1: pr. Priorem h. v. partem biarkö significare urbem, vel proprie emporium in insula situm, manifestum est; quamobrem inde iam concludi potest v. biark habere significationem mercaturae, ut iam statuit Had.; idemque aliis rebus probatur. Voci biark nempe nomen sine dubio debuerunt non solum urbs illa celebratissima, quae ab Adamo Bremensi (de situ Daniae) Latine appellatur Birca, quamque in insula nomen Björkó hodieque retinente sitam fuisse mihi certum videtur, quamvis absurdum est commentum recentiorum, qui isti urbi, iam saeculo XI destructae, tribuerunt hunc iuris codicem; ac insula Björké in sina Fennico sita, quam olim frequentissimam fuisse stationem mercatoriam constat (cfr. A. I. Arvidsson, Finlands historia och geografi, p. 16, 55.); sed etiam mercatores isti, quoque ab Had. commemorati, birkarlar (rectius birkkarlar) dicti, a quibus nomen accepit paroecia Finlandica Birkala (cfr. librum meum om Sveriges aldsta indelning $i$ landskap, pag. 47,49 .); ac denique ex eodem fonte manavit vocabulum bierkeröre, quod denotat malctam ob delictum quoddam mercatorum, et occar-
rit in privilegiis urbibus Malmogiae et Landscronae a. 1360 et 1415 concessis (vide Rosenvinge, l. c. pag. 76 , 8 - .). Ih. male confundit voces biark, biarköa raitter cum Anglo-Sax burh, urbs, burhriht, ius urbicum; quae vocabala respondent Islandicis borg, borgar-rettr, et hac non pertinent.

Blar (bla), adj. blå: lividus. göra man blan ok v . aller blopoghan, varpa b. ok blopogher, 12: pr; 14:ı2. *6

Bliva, v. n. blifva, förblifva: manere. Vide Minni. *6

Blopogher, adj. blodig: cruentus. Vide Blar. ${ }^{*} 6$
Bloßsar, n. blodsår, blodvite: levins valnus. b. i hof $\mathrm{m}^{\mathrm{v}}$ v. huldi, )( full sar, 12: 2. *6

Boghi, m. báge, böjning: curvamen, flexura. Vide Alboghi. *6

Bolabro, f. brygga vid ett till sjön gränsande has: ponticulus ad aedes mari adiacentes. ) (garps bro, inter quae vocabula id forte est discrimen, ut garps bro denotet ponticulum areae adiacentem, b. vero ponticulum, e quo in ipsam domum intratur. 13: ו.

Bona引er, m. kläder, klädbonad: vestitus. Vide Kirkiu bonaper. *4

Bonde, m. 1) husbonde, husegare: dominus aedium. )(gaster, 30: 2, 3. Cfr. Husbonde. 2) bonde: praedii rustici dominus. 40. 3) (gift) man: maritus. 15: pr. *

Borghamastari, m. borgmästare: consul urbicus, senatus urbici praeses. ( foghotin ok alt rapit, 21: pr. taker hvar -rin sina mark, ibid, ex quo loco igitur constat Stockholmiam iam saeculo XIII plures habuisse consules.

Borghan, f. borgen: fideiussio. fab. for sik, 11: 7. satia b. manni, 40. *

Borghanaman (borghanda man), m. borgensman, löftesman: fideiussor. 9: 1 ; 11: 7. *5

Bor力, n. skeppsbord: latus navis. a -pi, ombord: in navi 20: pr. Cfr. Ut byrpis. *
Bot, f. bot, böter: mulcta. Vide $\mathbf{S a}$ -ra-, Snattara-, Vapa bot; Tvabōte. *

Brista, v. n. brista, gå sönder: rumpi 20: 2. *

Bro, f. bro: pons. 41: pr. Cfr. Bola-, Garps bro. *6

Brok, f. byxor: bracca, feminalia. 3: pr. *1 (brökar)

Brokubalti, brokbalte, n. (Isl. brókabelti) bälte, hvarmed bysorna hâllas uppe: cingulum, quo sustinentur feminalia. 3: pr.

Brut, n. pl brott: delictum. 14: S; 22.

Bryggiu laghi, n. (skepps) läge vid brygga: situs navis ad pontem. 13: pr.

Bryta, v. a. 1) bryta, sönderbryta: frangere, perfringere. hittir (sc. maper) skip b., d. ả. göra skeppsbrott: si quis naufragium faciat. 19: ı. bryti up, d. à. rifve ned det som är bygdt: demolitor id quod exstructum est. 33: 1. 2) bryta, öfverträda: violare, non servare. b. konongs eøsöre, 12: ו. 3) förbryta sig, begà brott: peccare, delinquere. pa sakir sum brytas \&c. 13: 3. 4) uphäfva: rescindere. Vide Ater bryta. *

Bryti, m. (vide VGL.) )(bonde, 40. "4
Brenna, v. a. bränna: cremare. man i bali b., 36: ı. -as meฎ iarne, d. ä. brännmärkas: stigmate notari. 11: pr. Cfr. Morbbrannari. *

Butn, m. botten: fundus. Vide Hafs butn. *2

Byaman, bymaper, m. (vide UpIL sub 2.) $14: 9 ; 21: \mathrm{pr}, 1 ; 40$. vare -man, incolae nostrae urbis. 12: pr. tve -man of staßinum, i. e. ex hac urbe. 32: pr. *6

Byamot, n. sammankomst af stadens invannare (svarande emot ping pa landet): conventus incolarum urbis (iadicialis). 22. a prim -tum, 1: pr. not.4;

37: pr. Cfr. Almannigs bya mot, Bya מing.

Bya jing, n. i. q. byamot. 1: pr.
Byggia (biggia), v. a. 1) bygga: exstruere (aedificia). 33: 1,5 . Cfr. A 2, Up byggia. ©) reparera: reparare. 30: 3; 41: pr. Cfr. Um byggia. 3) bebygga: aedificiis instruere. b. annars tompt, 33: pr. -gi hvar sit, i. e. sina tompt, 33: 2. mallin pe ytarstu sum byrin haver byght, 8: 3.

Byght, f. (vide VGL sub 1.) 33: pr. *
Bymajer, vide Byaman.
Byr, m. stad: urbs. 8: 3; 40. bysins hrepta, iarn, vide Hapta, Iarn. *(by)

Byrpi, f. börda: onus. 32: 3. *
Bysatia, bisetia, v. a. bysätta, taga i förvar (person eller gods, för gäld): in carcerem v. custodiam mittere (hominem vel bona, ob aes alienum). b. bonda ok bondans gops scc. 40. Utrum by- an bisatia rectius scribatur, dubium mihi videtur; illo modo h. v. scribitur in iure urbico recentiore; forte tamen hoc rectius est. Cfr. Fris. bisetta, quod a Richthofen (Altfries. Wörterb.) vertitur: "besetzen, occupiren, sicherstellen, verbürgen" \&c. Cfr. etiam Ih. Gloss. v. bisitta.

Bytta, f. bytia: sinus, situla. Vide Ostbytta. *5

## Byдa, vide Biuдда.

Baelti, n. bälte: cingulum. Vide Brokabalti. * 6

Bera, v. a. 1) bära: portare, ferre. b. sta力sins mantol, 15: pr. b. arm i fatlum, 14:3. b. ater, reddere. 20: pr. te fastur a landi bornir aru, d. ä. som äro fastgjorda vid landet: funes navium littori adligati. 19:3. Cfr. Up bera. 2) framföra: proferre. vitni b., $14: 17$. *

Bceria (part. pass. barमer), v. a. slå: verberare. 14: 19 . *

Bast, adv. bäst: optime. sali \&cc.
hvar han b. ma, ubicumque potest. 1: pr, 1. not. 16; 37: pr. *3 (beter)

Batra, v. a. bättra: meliorem reddere. bratri hin til, d. ä. fylle bristen: repleto quod deficit. 37: pr. *6

Betri, adj. bättre: melior. arvit var -ra an lanit, $1: ו$. ar pantrin b. an geldit, i. e. maioris pretii. 9: 3. *

Batring, f. böter: mulcta. biuमa böter ok b., allitt. 14: 8. biupa sik til b. ok allan rat, 4.

Böta, v. a. 1) ersätta: rependere. böte ater strangin, 19:3. 2) försona sitt brott genom böter, böta: delictum mulcta expiare, mulctam solvere. b. drap, 14: ו৩. eig bötes kona höghri botum \&c., kona bötes me刀 tvaböte, 14:ı $6,17$. böte barnit (sc. fetum una cum matre occisum) ater, 14:17. *

## D.

Dagher, m. 1) dag: dies. 6. fore $\mathbf{v}$. eptir mizian dagh, ante v. post meridiem. 12: 2; 39: ı. Cfr. Lagha dagher, Pikizdaghar. 2) dygn: dies civilis, dies cum nocte. 8: pr. 3) bestämd, förelagd dag eller tid: dies praefinitus, spatium concessum. dagh fore lagyia, 1:1;41: pr. Cfr. Stempnudagher. 4) i tidsbestämmelsen d.ok ar beteknar d. en tid af sex veckor: ubi certum temporis spatium definitur verbis d.okar, v. d. denotat sex septimanarum spatium. innan dagh ok ar .. d. mirkis innan sex vikum, 26. Incertum tamen est an idem spatium respiciatur alio loco, ubi dicitur dagh v. nat ok iamlanga; vide lamlangi. Spatium unius diei supra annam non solum in iure Germanorum vetere ad sex septimanarum tempus extensum est (cfr. Gr. pag. 223. P. Kofod Ancher, Saml. jurid. Skrifter, II. pag. 150, 159.$)$; sed etiam Daniae antiquae leges statu-
unt：aur oc dagh thet er iamlang oc sex uke，Jydske L．I．23；han skulde dagh haure til dagh ok irmlinggre．． dagh til sex uker，Eriks Siell．L．II． 51.

Doghande men，m．pl．（a dogha，va－ lere，bonum esse \＆c．）rättskaffens män： probi viri．2：pr．Cfr．Ih．Gloss．v．dan－ neman．

Domari，m．domare：iudex．9：ı．＊
Domber，m．dom：iudicium：sententia． 11：3．foghatans ole rapmanna d．，4，7．＊

Drap，n．dråp：caedes，homicidium． Vide Döps drap．

Driva，v．n．drifva（på vattnet）：agi， pelli（undis，de re aquae innatante）． gops til lands drivit，19：pr．＊6

Druparum，n．（vide ÖGL．）33：ı．＊6
Drykker，m．dryck：potio，liquor po－ tulenta．38：3．＊4

Drypa，v．n．drypa：stillare．33： t ．
Dragha，v．a．draga：trahere．d．ut knif，d．sverpat manni，i．e．e vagina educere．3：pr；14：ı3．Cfr．Hardragh． ＊（dragha）

Drepari，m．dråpare（om fä som dö－ dar annat fä）：interfector（de pecore pecus occidente）．34．＊（drapare）

Dylia，v．a．（vide UpIL．sub थ．）d．me刀 かriggia manna eдe， 40 ．＊

Dyrt，adv．dyrt：care，magno pretio． dyre，compar．，37：3；38：1．＊5

Dögha，v．n．dö：mori．＇26．＊6（döia）
Döma，v．a．döma：iudicare．domber dömuler ok sagliper，7．＊

Döps drap（doz drap），n．drâp：cae－ des，homicidium．14：16．＊6

## E．

$E, \pi$, adv．allid：semper．3：ı．not． 40 ． galdi ater e sva got \＆c．32：2．e maen， sả länge（som）：quamdiu．8：3．e til，till dess：donec．14：5．a 刀öm，cuicumque．

1：pr．not．5．e hvar（adv．），1．e hvat （conj．），27．＊（e）

Eghandi，aghandi，m．egare：domi－ nus（rei）．10：pr；20：pr；30：pr， 1,$2 ; 32$ ： pr，3；33：3；37：pr．Cfr．Malseghandi． ＊（aghande）

Eghin，adj．egen：proprius．2：ı．＊
Eig，adv．ej：non．1．\＆ce．Scribitur eighi，y0：3．eghi，11：7．＊5（eigh）
$E n$ ，adj．ensam：solus．en（pro ens） sins（cfr．UpLL），vide Eper．

En，vide AEn．
Ena，pron．indecl．allena，prov．ena： solus．1：pr．not． 1 o．

Enti，vide Engin．
Eper，m．ed：iuramentum．万rat gops skal ater galdas ．．hvarium aptir si－ num epe，d．ä．át hvar och en efter som han med ed bekräftar värdet af sitt utkastade gods：res eiectae repen－ duntor unicuique，secundum pretium quod ipse dato iuramento confirmat．20： 1．fasta，ganga，fylla eß，vide Fasta \＆c．fylla meд sinum e內е，9：ו．veria sik mep（sinum）eøpe，ibid．en（pro ens） sins e．，37：2．cfr．Vreria．מrigyia man－ na e．，vide Dylia，Veria．sex manna e．，12：2．tolf manna e．，vide Varia． Cfr．Vapa eßer．

Epgangit，adj．n．（vide VGL＿）epsört ok e．，allitt．9：ı．＊3（epganger）

Epsöre，n．1）（vide VGL．sub 1．）bryta kunonys e．，19：ı．2）edsöresböter：mul－ cta criminis violati iurisiurandi regii．bö－ te fult konongs e．，12：pr．

E力sört，adj．n．（vide VGL．）Vide Ep－ gangit．＊6

## F．

Fa，v．a．（vide VGL．sub 6．）fa han stiela，11：pr．＊

Faler，adj．fal：venalis．biupaa arf v． gops manni falt，1：pr；8：pr．lata vin \＆c．falt löpa，38：pr，3．＊G

Falla, v. n. 1) falla: cadere. falli saman prer sakir undir enni kreru, concurrant tres actiones, tres caussas simul agere licet. 9: pr. 2) (vide LplL. sub 4.) fallin fore sak, 9: ı. 3) (vide UpIL sub 5.) falli sva mykit at husalegho \&c. 30: 3.

Fals, n. (vide UplL.) varpa gripin meß infulghit f., 38: 5. *4

Fanga, v. a. fånga, gripa: comprehendere, capere.' varba -gin (meд stild), 11: 2, 4, 6. varמa gripin aller-gin, 35. *

Fanga man, m. (vide UplLe) gripa til $\operatorname{sins}-n s, 11:$ ı. nempna $\sin f$., 3\%: pr. *6

Fara, v. n. 1) fara, gå: proficisci, ire. f. bort, 40. Cfr. Lüposa fari, Vaghfarandi. 2) flytta: migrare. 30: pr, I. *

Farfaster, adj. (a fara et fresta) förhyrd såsom sjöman: conductus ad operas nauticas in itinere faciendas. per sum fleve aru farfaster, maior pars nauticorum. 20: ı. cfr. Sjöl. 1667 , Sjösk. 10: pr, ubi dicitur: "the fleste af skipsfolkeno." Ih. h. v. intelligit de "vectore, qui pro naulo locum sibi in nave pactus est;" Locc. vero, quem sequitur Had., perperam omnino vertit: "som står fast therpå, att lảta godset fara: certus emittere vel eiicere merces, periculi naufragii vitandi caussa." Cfr. StL. v. farfaster.

Far för, adj. i godt stånd, duglig till att göra resa med (om fartyg): bene comparatus, idoneus itineri faciendo (de navi). 20: pr.

Fat, n. (vin-) fat: dolium. 38: pr, 1.
Fat, adj. n. det som fattas: quod deficit. מat sum i gialdit sat (lege fat) er, 9:3.. *3

Finger, m. et n. finger: digitus. 14: 1 . *5

Fiol, f. (vide ÖGL) 32: 2. *6 (fial) Firi göra, vide Foregöra.

Firitighi, num. fyratio: quadraginta. 12: pr. * (fyritighi)

Fierri, adv. fjärran: procul. 26. *
Firerpunger, m. fjerdedel: quadrans. 19: pr.

Flya, v. n. et a. fly: fugere. f. undan, 12: pr. f. stapin, 1.5: ו. *3

Foghiati, foghoti, m. konungens ombudsman, hvilken, jämte rådet, förde styrelsen i staden: praefectus regius, qui, una cum senatu, magistratum in urbe gessit. S: pr. )( borghamestari, 21: pr. -tin ok (alt) raßit, ㄴ1: pr; 41:pr. -tin ok rapsmen, 3:1; 11:7;3:; pr. -tin reller rabmaen, $91: 1,2$. kara a annan fore -tanum ok rapsmannum, 4. -tans ok rapmanna domber, 4, 7. böte -tanım ok rapmannum, 7. meฎ -tans rapi aller tvaggia rabmanna vitnum, 6: pr. sighi til -tanum rabmannum aller tvem bymannum, 40. böte -tanum ok stapinum, 14:8. böte malseghandanum -tumum ok staßinum, 14: 20, 31. taker halft -tin oh halft staprin, 21: pr. havi ena mark af -tanum ok sta戸inum, 15: pr. -tans ok stapsins svenar, 40. *।

Fordapa, f. (vide ÖGL) 21: pr. *3
Fore, for, præp. c. dat. v. acc. 1) framfor (stäle): pro, ante (locum). $f$. garpi, 37: pr. ©) inför: coram. f. foghatanum \&c. 4, 7, 9: ı. f. sitianda rapi, 21:3. 3) före (tid): ante (tempus). f. solasater, vide Sola sater. 4) sàsom: pro, ut. f. faŋеrne sit, 28. 5) för, för .. skull: ob, propter. f. at, derför att: propterea quod. 10. 6) i afseende på: respectu habito (rei). fallinf. suk, 9: ı. * ( firi )

Foregöra, firi göra, v. a. c. dat. v. acc. förlora, förverka (egentligen genom brott): perdere (proprie delictum committendo). 6: 3 ; 12:4; 20: pr; 38: pr, 1; 39. * (forgöra)

Fore leggia, v.a. förelägga: praefinire. dagh f., 1: ı; 41: pr. *6 (firi laggia)

Fore utan，conj．förutan，undantagan－ de：praeter，excepto．38： 3.

Forgavor，f．pl．i．q．forgerning（vide ÖGL）．giva adrum f．，36：ו．

Forsat，n．försât：insidiae．göra manni f．，drapa man $i$－ti，14：12．＊5（for－ sati）

Forskerl，n．pl．vilkor，bestämmelser： statulae conditiones．aptir gopra man－ na metorpum ok－lum，sásom gode män värdera och bestämma：ut boni viri ae－ stimant statuuntque．I：ו．＊।

Forsleghin，adj．（Anglo－Sax．for－sle－ an，part．pass．forslegen，forslagen，fe－ rire，occidere；Fris．forsla，part．pass． forslain，occidere）utpiskad：verbera passus．Occurrit inter convicia，21：pr． Ih．credit h．v．＂notare eum，cui aqua et igni interdictum est；qui alias utla－ gar dicitur，et Lat．Barb．forislagus et utlagus；＂cum vero manifestum sit foris in priori horum vocabulerum Latinam esse versionem particulae ut in v．utla－ gus，sicut ex．c．forisfamiliare denotat extra familiam ponere（vide Spelman， Gloss．archaiolog．Dufresne，l．c．）haec nihil conferunt ad explicandam $\mathbf{v}$ ．for－ sleghin，quam a for et sleghin composi－ tam esse，nemo est qui non videat．

Forsma，v．a．försma，af förakt un－ derlåta：contemtim negligere（quod fa－ ciendum est）．$f$ ．fasta lagh \＆c．2？，nisi pro forsmar legendum sit forsumar； cfr．9： 4 ．

Forsuma，v．a．försumma：negligere． f．eß a（pro at）fylla，9：4．

Forvinna，v．a．bevisa：probare．9：pr． Cfr．Forvunnin．

Forvunnin，adj．（part．pass．a forvin－ na）förvunnen：convictus．varper（par） f．at，8： 1 ；38：2．varמer han per meฎ f．，11：5．varper f．at han \＆c．3：pr．＊5

Forमa，v．a．befordra，hjelpa：iuvare． Vide Framia．＊4

Forcmna，v．a．förlika：componere．

13：2．Ih．h．v．recte，ut videtur，deda－ cit a irmin，aequus，quod in composi－ tionibus saepe scribitur am（Anglo－Sax． efen）；conferendam est hodiernum eius－ dem significationis vocabulum förlika， ab adj．lika，aequus．

Foter，m．fot（mått）：pes（mensura）． かriggia v．tveggia fotarum（pro fota rum），2：1；33：1．＊

Fram leggia，v．a．framlägga：prome－ re，proferre．5：pr；37：3．＊3

Framster（pro fremster），adj．superL främst：anticus．14：3．＊5（frrambri）

Frizer，m．（vide UplL．sub 3．）fri力 ha－ va i sinu skipi，13：pr．utan alla－ $\boldsymbol{\text { i }}$（i． q．－מa mellum，vide UpIL．），14：5．＊

Frals（frals），adj．fri：liber．）（ かrel， 21：pr．－st hion，17．＊

Framia，v．a．hjelpa（fram），bistå：iu－ vare．man $f$ ．ok forpa，allitt．8：pr．＊3

Fulder，adj．（vide UpiLL sub 1．）Vide Epsöre，Fa gaeld，Geld，Göma，Sar， piufnuper．

Fulseri，n．fullsår：plenum vulnus．14： 23．＊

Fylla，v．a．1）fullgöra：perficere，per－ agere．）（ lova，30：3．f．e刀，9：1，2， 4 ． ㅇ）（fullt）bevisa：（plene）probare．f．mep sinum eppe，؟：ı．＊6

Fyr，adv．förr，förut：antea．11：G．＊G （för）

Fyrir，num．fyra：quattuor．14：4．n． fiughur，dat．fiurum，14：ı．＊（fiurir）

Fyrra，adv．förut：antea．©：pr， $\mathbf{\prime} ; 14$ ：
12．＊（förra）
Fyrst，adv．först：primum．1，S：pr． Scribitur fyst，12：pr；21：pr：
$\boldsymbol{F a}$, n．fä，fäkreatur：pecus．Vide Avita．＊．

Fa gaeld，n．ersättning：compensatio． mep fullum－dum，sc．si ipse non ha－ beat pecus．31．coll．34．＊5

Farø，f．färd，resa：iter．Vide Ut－ far力．

Fresta，v．a．1）förhyra（sjöman）：con－
ducere (nauticum). Vide Farfaster. 2) utfästa: (firmiter) promittere. f.ep, 9: 1, 3,4 . f. lagh aller preninga fore brut sin, 2.2 .

Fresta, f. fästa, tâg hvarmed fartyg bindes vid landet: funis quo navis littori adligatur. 19: 3.

Fastipaninger, m. 1) städja vid skeppslega: arrha pro nave conducta. 20: pr. 2) handpenning, som stundom vid köp af lös egendom gafs af köparen till säljaren: arrha, quam in emtione rei mobilis venditori interdum dedit emtor. ) (gops paningar, 6: 2. coll. §. ו. *5

Fretil, m. (Isl. fetill) band: ligamentum. brara arm $i$ fatlum, 14:3. *3

Faperne, n. fädernearf: hereditas a patre relicta. 28.

För, adj. (vide ÖGL.) f. ganga til kirkiu, 14: 6. Cfr. Far för.

Föra, v. a. föra: vehere. 8: pr, ı. *

## G.

Ganga (gar pro ganger, 11: 2; 35.), 1) v. n. gà: ire. stigha aller g. i annars mans kalyarp, 23. g. hem at manni meд vraps handi v. vraps vilia, 12: pr; 14: ।4. til riggia g., vide Rigger. gaflar -ga saman, d. ä. mötas: fastigia duorum aedificiorum contigua sunt. 3:3: 3. -ge (sc. stikamez) ut gönom hans land, i. e. manus transfigitor. 14: ı3. pinfnaper \&c. gar a lifsins vaßa, periculum adfert capiti, i. e. supplicio capitali punitur. 11:2; 35. Cfr. Af ganga. 2) v. a. (vide UpIL sub 3.) g. ед, 9: ı. Cfr. Eמgangit.

Gunga, f. gång: itus. Vide Hemganga. * 6

Garper, m. 1) inhägnad plats: locus circumsaeptus. Vide Kal-, Kirkiu gar\$er. 2) (vide VGL sub 3.) 12: pr; 14: 1 ; 30: pr, 1, 2; 41: 1. hema fore-pi, 37: pr. mellin husins ok sins eghins -j (pro
$-\not \equiv s)$, i. e. inter istam aediculam et confinium areae suae. 2: ı. *

Garps bro, f. brygga vid en till sjön gränsande gård: ponticulus ad aream mari adiacentem. Vide Bolabro.

Guta, f. gata: platea. aldra manna g., 2: ı. a gatu aller stratum, 1f:12. gatur ck stratur, 41:pr. a gatum ok genlötum, 1!: pr. ivir מfara gatu, vide Pver. Quaenam fuerit differentia inter $g$. et strata v. strati dubium mihi videtur. Si conferatur 33: 4, strata videtur proprie denotasse maiorem plateam, quam frequentabant ii, qui curru vel equo vehebantur, $g$. vero (a ganga) iter angustius, euntibus tantum aptum; quod tamen repugnat hodierno usui, quo maior platea appellatur gata, minor vero gränd, vel in Scania sträte, Dan. strede. Potius forte dicendum est certam distinctionem inter ista nomina non esse factam; sicut Germ. vocabula gasse et strasse promiscue usurpantur, quamvis et ista vocabula interdum ita discriminantar, ut gasse angustiorem plateam, strasse vero latiorem denotet. Cfr. Almanniys gata.

Gava, f. i. q. gaf. Vide Forgavor. *4
Gavil (pl. gaflar), m. gafvel: extremitas domus, fastigium. 33: 2.

Gen lüt, f. (vide SML) Vide Gata. *5
Gilder, adj. för hvilken skall bötas: pro quo mulcta penditur. Vide Ogilder.*

Gipt, f. gâfva: donum. Vide Siala gipt. * (gift)

Gipta, v. a. (vide ÖGL sub 3.) en ma\#er -tis $i$ kunu gops -tis til alz halfs, 24. *

Gipter, adj. gift: matrimonio iunctus. Vide Tvregipter. * (gifter)

Gita, v. a. gitta, kunna, förmả: posse. g. ater löst, matburghit sik \&c. 1:1; 14: 11; 32: pr; 41: .. *

Giva, v. a. gifva: dare. g. gops preninga, 6: 1. vilia pe sva fore дat gops
g．，d．ä．betala：eodem pretio emere． 1：pr．g．manni sak，vide Sak．Cfr．A－ ter giva．＊

Goper，adj．，god：bonus．gōe man， 19：2．aptir gopra manna matorpum， virning，orמum，skopan，vitnum，1：1； 9：3；19：ı，3．gō kona，21：pr．cfr．Vit－ ni．geldi sva got quikt（sc．fee）gen dößo，31．sla hion til gopra visu，vide Visa．дy gopa，i．e．gopsi，19：ı．＊

Go力s，n．（vide SML．） 1 （ubi de bo－ nis immobilibus sermo est，6：pr；8：pr； 19：pr；20： 1,3 ；24，29：pr；32：pr； 40. Cfr．Arfs gops．＊

Gops preningar（pro gups paningar）， m．pl．ett slags fästepenning，som vid köp af lös egendom stundom gafs af köparen eller säljaren，eller af båda， till kyrkan eller de fattiga：pecunia， quae in emtionibus rerum mobilium ab emtore vel venditore vel utroque inter－ dum dabatur aedi sacrae vel pauperi－ bus；quaeque，ut dicit Haltaus，cum da－ retur＂pio animo，ut contractus bene prospereque procederet，simul erat ar－ gamentum matui consensus et absoluti contractus＂（Gloss．Germ．v．Gottes－ pfennig；cfr．Ih．Gloss．v．gudspenning； Dufresne，l．c．v．denarius Dei）．）（ fa－ stipaninger，6：ו．coll．§． 2.

Go力vili，m．samtycke：consensus．meゐ ．．lovi ok－lia，11：7．＊
Granni，m．granne：vicinus．Vide $\boldsymbol{N a}$－ granni．＊

Grava，v．a．nedgräfva：defodere．ko－ na skal livandis $\mathbf{v}$ ．quik $i$ iorß－vas， 11：3；36：pr．＊

Grevi，m．föreståndare：praefectus． Vide Stupugrevi．Spelman（Glossar．ar－ chaiolog．，v．grafio）observat v．greve hoc sensu olim frequens fuisse voca－ bulum in officialium denominatione；in－ ter exempla adfert gogravius，praefe－ ctus pagi；burgravius，praefectus burgi seu castelli；portgreve，civitatis vel por－
tus praepositus；tungrevius，villae prae－ positus \＆c．Cfr．Graff，Althochdeutscher Sprachschatz，IV．pag．3ı3．Bosworth， Dictionary of the Anglo－Sax．language， v．gerefa．Richithofen，Altfries．Wörter－ buch，v．greva．Outzen，Gloss．der Fries． Sprache，v．greve．

Gripa，v．a．1）gripa，fånga：compre－ hendere，capere．piuf g．ok ahrenda，11： 5．varpa－pin reller fangin，35．varpa －pin me历 fals \＆c．，38：4，5．－pin fore piufnaд，11：pr．inni－pin meд konu，15： pr．2）g．til（vide UpiLL）．g．til sins fan－ gamans，11：1．g．til lepsnan（lege leps－ nar），32：．

Griper，m．（vide VGL sub 3．）grip， ni fallor，pro griper scriptum est 32： pr．${ }^{*} 3$

Grun，n．（vide SML．）skip komber a g．，i．e．in vado haeret．20：3．＊4

Gaf，f．gåfva：donum．Vide Morghon－ gaf．

Geld，n．1）betalning，ersättning：so－ lutio，compensatio．fullum－dum ater galda，32：2．Cfr．Fa gald．2）gäld， skuld：aes alienum，debitum．5，9：3；40．＊

Galda，v．a．1）betala，ersätta：solve－ re，rependere．6：2；40．Cfr．Ater gel－ da．2）böta：mulctam solvere．38：2．3） mista för begånget brott：ob commis－ sum crimen perdere．－de sin hals，11： 6．4）gälla（i värde）：valere（certo pre－ tio）．34，37：pr．＊

Galskildugher（pro gaeldskyldugher）， adj．gäldskyldig：obaeratus． 40.

Garning，f．（vide ÖGL sub 2．）14： 8. misfirma man meд orpum aller－gum， 21：！．＊

Gart，f．görande：factio．Vide $\boldsymbol{E p}$－ tir garp．＊

Gester，m．1）främling，som ej är hemma i staden：advena，qui non est urbis incola．38：3．）（ bymäer，14：ı． coll．§．9；21：pr．2）hyresgäst：condu－
ctor aedium. )(eghandi, husbonde, bonde, 30: 1-3. *

Göma, v. a. förvara: custodire. g.man, 11: 4, 6. g. at manni, 11:6.

Göma, f. förvar: custodia. full g., 8: pr.

Göra, v. a. 1) göra: facere. Vide Foregöra. 2) arbeta (trä): facere (opas ex ligno), formare. gört timber, 32: 2. Cfr. $O$ giorper.

Görari, m. kärande: actor. 9: ı.

## H.

Haf, n. haf: mare. 19: pr. *6
Hafs butn, m. hafsbotten: fundus maris. 19: pr.

Hafs nö̈, f. sjönöd: discrimen navigantium, naufragii periculum. 20: ו.

Halda, v. a. 1) behålla: tenere, retinere. 6: pr. -di 力ret hvar sum leghpi, 20: pr. 2) hâlla, iakttaga: servare, observare. l. köp, 6: pr, 1. vil han eig h. (sc. legho), 20: pr; 30: pr. *

Half mark (halmark), f. half mark: dimidia marca. 7, 11: pr; 18, 37: 2. *

Hals, m. hals: collum. galdi sin h., havi foregiort -sinum, lösi (sin) h. me力 firitighi markum (cfr. UplL), 11: 6; 12: 4; 18, 38: 5; 39. *6

Halver, adj. half: dimidius. halft, absolute, hälften: dimidium. 19: pr; 21: pr. skipti til halfs vỉ barn sin, 27. giptis til alz halfs, 24. *

Hampn, f. hamn: portus. 8: pr; 9: ı; 20: pr. * 4 (hamn)

Hand (dat. hendi), f. hand: manus. hava -da mallum, 3: pr. lepa sik af hendi, lepa sar fra handum, vide Leמa. Cfr. Vreps hand, A henda. *

Hand, ? slag: genus. Vide Hvaria handa. *6

Hardragh, n. hårdrag: vellicatio capillorum. 12: 2.

Hatter, m. hatt: pileum. hyl hvarti h. aller huva, 14: 2. *6

Hä (pro hat), n. (vel hater, m.? Isl. hatr) hat: odium. 9: pr.
Hel, n. död: mors. sla fa i h., 31. * (hal)

Hel (hel), adj. hel: totus. )( halver, 30: pr.
Hem, n. hem, boning: domus, domicilium. 14: t5. *4

Hema, adv. hemma: domi. h. fore garמi, 37: pr. ar \#ren h. i stapinum, si is in urbe praesens adsit. 32: 2. *

Hemganga, f. hemgång: securitatis domesticae violatio. 12: 1 .

Hemiliker (hamiliker), adj. hemlig: secretus. -k hus, 2: 1; 12:3. *4 (hemeliker)

Herians son, m. (vide SML) 21: pr. *4 (hariansun)

Heta, v. n. heta, kallas: appellari. hete मiuver, 19: 2; 32: pr.

Hin, pron. 1) den andre: ille, alter. 14: 9 ; 34, 37: 2. 2) den (som): is (qui). h. sum küpti \&c. 6: 2; 20: pr; 30: pr. h. drapit vitis, 14: 7. h. pant ut satti, 37: pr. 3) artic. def. hina andra fyrar; 14: 4.

Hindra, v. a. hindra: impedire. 1: pr. *6
Hion, n. 1) pl. man och hustru: maritus et uxor. 25. 2) (vide UplL sub 2.) 17. *

Hit, adv. hit: huc. 8: pr. *3
Hitta, v. a. 1) hitta, finna: invenire. 19: $\mathrm{pr}, 3$. 2 $^{2}$ ) råka (att göra något): fortuito aliquid facere. -tir (sc. maper) skip bryta, 19: ।. *

Hialpa, v. a. c. dat. hjelpa, bärga: opem ferre, servare. hvar sum py gopa -per, qui res naufragas servat. 19: ı. * Hofman, m. hofman: aulicus. 40.
Hold, vide Huld.
Horkarl, m. horkarl: adulter. 15: pr. Horkona, f. horkona: adultera. 21: pr. *2
g．，d．ä．betala：eodem pretio emere． 1：pr．g．manni sak，vide Sak．Cfr．A－ ter giva．＊

Go\＃er，adj．，god：bonus．gōe man， 19：2．aptir gopra manna matorמum， virning，orמum，skoמan，vitnum，1：1； 9：3；19：।，3．gop kona，21：pr．cfr．Vit－ ni．galdi sva got quikt（sc．fa）gen dößo，31．sla hion til gopra visu，vide Visa．力y gopa，i．e．gopsi，19：ı．＊

Gops，n．（vide SML．） 1 （ubi de bo－ nis immobilibus sermo est，6：pr；8：pr； 19：pr；20： 1,3 ；24，29：pr；32：pr； 40. Cfr．Arfs gops．

Gops paningar（pro gups paningar）， m．pl．ett slags fästepenning，som vid köp af lös egendom stundom gafs af köparen eller säljaren，eller af båda， till kyrkan eller de fattiga：pecunia， quae in emtionibus rerum mobilium ab emtore vel venditore vel utroque inter－ dum dabatur aedi sacrae vel pauperi－ bus；quaeque，ut dicit Haltaus，cam da－ retur ${ }^{\text {ppio animo，ut contractus bene }}$ prospereque procederet，simul erat ar－ gamentam matui consensus et absoluti contractus＂（Gloss．Germ．v．Gottes－ pfennig；cfr．Ih．Gloss．v．gudspenning； Dufresne，l．c．v．denarius Dei）．）（ fa－ stipaninger，6：ו．coll．§． 2.

Goŋvili，m．samtycke：consensus．meゐ ．lovi ok－lia，11：7．＊
Granni，m．granne：vicinus．Vide $\boldsymbol{N a}$－ granni．

Grava，v．a．nedgräfva：defodere．ko－ na skal livandis v．quik i ior力－vas， 11：3；36：pr．

Grevi，m．föreståndare：praefectus． Vide Stupugrevi．Spelman（Glossar．ar－ chaiolog．，v．grafio）observat v．greve hoc sensu olim frequens fuisse voca－ bulum in officialium denominatione；in－ ter exempla adfert gogravius，praefe－ ctus pagi；burgravius，praefectus burgi seu castelli；portgreve，civitatis vel por－
tus praepositus；tungrevius，villae prae－ positus \＆c．Cfr．Graff，Althochdeutscher Sprachschatz，IV．pag．3ı3．Bosworth， Dictionary of thie Anglo－Sax．language， v．gerefa．Richthofen，Altfries．Wörter－ buch，v．greva．Outzen，Gloss．der Fries． Sprache，v．greve．

Gripa，v．a．1）gripa，fánga：compre－ hendere，capere．piuf g．ok ahenda，11： 5．varpa－pin reller fangin，35．varpa －pin meд fals \＆c．，38：4，5．－pin fore дiufnā，11：pr．inni－pin meम konu，15： pr．2）g． $\boldsymbol{t i l}$（vide UplLL）．g．til sins fan－ gamans， $11: 1$. g．til lepsnan（lege lepss－ nar，32：．

Griper，m．（vide VGL sub 3．）grip， ni fallor，pro griper scriptum est 32： pr．${ }^{*}$

Grun，n．（vide SML．）skip komber a g．，i．e．in vado haeret．20：3．＊4

Gaf，f．gåfva：donum．Vide Morghon－ gaf．

Gald，n．1）betalning，ersättning：so－ lutio，compensatio．fullum－dum ater galda，32：2．Cfr．Fa gald．2）gäld， skuld：aes alienum，debitum．5，9：3；40．＊

Galda，v．a．1）betala，ersätta：solve－ re，rependere．6：2；40．Cfr．Ater gal－ da．2）böta：mulctam solvere．38：2．3） mista för begånget brott：ob commis－ sum crimen perdere．－de sin hals，11： 6．4）gälla（i värde）：valere（certo pre－ tio）．34，37：pr．＊

Galskildugher（pro gaeldskyldugher）， adj．gäldskyldig：obaeratus． 40.

Garning，f．（vide ÖGL sub 2．）14： 8. misfirma man meд orøum aller－gum， 21： 1.

Grerp，f．görande：factio．Vide $\boldsymbol{E p}$－ tir gerp．

Gester，m．1）främling，som ej är hemma i staden：advena，qui non est urbis incola．38：3．）（ bymajer，14：ı． coll．§．9；21：pr．2）hyresgäst：condu－
ctor aedium. )( eghandi, husbonde, bonde, 30: ı-3. *

Göma, v. a. förvara: custodire. g.man, 11:4, 6. g. at manni, 11:6.

Göma, f. förvar: custodia. full g., 8: pr.

Göra, v. a. 1) göra: facere. Vide Foregöra. 2) arbeta (trä): facere (opus ex ligno), formare. gört timber, 32: 2. Cfr. O giorłer.

Görari, m. kärande: actor. 9: 1.

## H.

Haf, n. haf: mare. 19: pr. ${ }^{*}{ }^{*}$
Hafs butn, m. hafsbotten: fundus maris. 19: pr.

Hafs nöß, f. sjönöd: discrimen navigantium, naufragii periculum. 20: ı.

Halda, v. a. 1) behålla: tenere, retinere. 6: pr. -di pret hvar sum leghpi, 20: pr. 2) hålla, iakttaga: servare, observare. h. köp, 6: pr, ו. vil han eig h. (sc. legho), 20: pr; 30: pr. *

Half mark (halmark), f. half mark: dimidia marca. 7, 11: pr; 18, 37: 2. *

Hals, m. hals: collum. galdi sin h., havi foregiort -sinum, lösi (sin) h. me万 firitighi markum (cfr. UpIL), 11: 6; 12: 4; 18, 38: 5; 39. *6

Halver, adj. half: dimidius. halft, absolute, hälften: dimidium. 19: pr; 21: pr. skipti til halfs vith barn sin, 27. giptis til alz halfs, $24 .{ }^{*}$

Hampn, f. hamn: portus. 8: pr; 9: ı; 20: pr. *4 (hamn)

Hand (dat. hendi), f. hand: manus. hava -da mallum, 32: pr. lepa sik af hendi, le\#a sar fra handum, vide Le-力a. Cfr. Vreps hand, A henda.

Hand,? slag: genus. Vide Hvaria handa. *6

Hardragh, n. hårdrag: vellicatio capillorum. 12: 2.

Hatter, m. hatt: pileum. hyl hvarti h. aller huva, 14: 2. *6

Had (pro hat), n. (vel hater, m.? Isl. hatr) hat: odium. 9: pr.

Hel, n. död: mors. sla fa i h., 31. * (hal)

Hel (hal), adj. hel: totus. )( halver, 30: pr. *

Hem, n. hem, boning: domus, domicilinm. 14: 15 . *4

Hema, adv. hemma: domi. h. fore garpi, 37: pr. ar \#̧en h. i stapinum, si is in urbe praesens adsit. 32: 2. *

Hemganga, f. hemgång: securitatis domesticae violatio. 12: ı.

Hemiliker (hamiliker), adj. hemlig: secretus. -k hus, 2: 1; 12: 3. *4 (hemeliker)

Herians son, m. (vide SML) 21: pr. *4 (hariansun)

Heta, v. n. heta, kallas: appellari. hete מiuver, 19: 2; 3: pr.

Hin, pron. 1) den andre: ille, alter. $14: 9 ; 34,37:$ a. 2) den (som): is (qui). h. sum köpti \&c. 6: 2; 20: pr; 30: pr. h. drapit vitis, 14: 7. h. pant ut satti, 37: pr. 3) artic. def. hina andra fyrar, 14:4. *

Hindra, v. a. hindra: impedire. 1: pr. *6
Hion, n. 1) pl. man och hustru: maritus et uxor. 25. 2) (vide UplLu sub 2.) 17. *

Hit, adv. hit: huc. 8: pr. *3
Hitta, v. a. 1) hitta, finna: invenire. 19: pr, 3. 2) råka (att göra något): fortuito aliquid facere. -tir (sc. maper) skip bryta, 19: ।. *

Hialpa, v. a. c. dat. hjelpa, bärga: opem ferre, servare. hvar sum py goמa - per, qui res naufragas servat. 19: ı. *

Hofinan, m. hofman: aulicus. 40.
Hold, vide Huld.
Horkarl, m. horkarl: adulter. 15: pr.
Horkona, f. horkona: adultera. 21: pr. *3
g., d. ä. betala: eodem pretio emere. 1: pr. g. manni sak, vide Sak. Cfr. Ater giva. *

Go\#er, adj., god: bonus. gōe men, 19: 2. aptir gotra manna matorฎım, virning, orמum, skoŋan, vitnum, 1: 1; 9:3; 19: ।, 3. gop kona, 21: pr. cfr. Vitni. galdi sva got quikt (sc. fee) gen döno, 31. sla hion til gopra visu, vide Visa. מy goŋa, i. e. gobsi, 19: ı. *

Go力s, n. (vide SML) 1 (ubi de bonis immobilibus sermo est, 6: pr; 8: pr; 19: pr; 20:, 3; 24, 29: pr; 32: pr; 40. Cfr. Arfs gops. *

Gops paningar (pro gubs paningar), m . pl. ett slags fästepenning, som vid köp af lös egendom stundom gafs af köparen eller säljaren, eller af båda, till kyrkan eller de fattiga: pecunia, quae in emtionibus rerum mobilium ab emtore vel venditore vel utroque interdum dabatur aedi sacrae vel pauperibus; quaeque, ut dicit Haltaus, cum daretur ${ }^{n}$ pio animo, ut contractus bene prospereque procederet, simnl erat argamentum matui consensus et absoluti contractus" (Gloss. Germ. v. Gottespfennig; cfr. Ih. Gloss. v. gudspenning; Dufresne, l. c. v. denarius Dei). )(fastipreninger, 6: ו. coll. §. з.

Goдvili, m. samtycke: consensus. me万 . .lovi ok -lia, 11: 7. *

Granni, m. granne: vicinus. Vide $\mathbf{N a}$ granni. *

Grava, v. a. nedgräfva: defodere. kona skal livandis v . quik $i$ iorд -vas, 11:3; 36: pr. *

Grevi, m. föreståndare: praefectus. Vide Stupugrevi. Spelman (Glossar. archaiolog., v. grafio) observat v. greve hoc sensu olim frequens faisse vocabulum in officialiam denominatione; inter exempla adfert gogravius, praefectus pagi; burgravius, praefectus burgi seu castelli; portgreve, civitatis vel por-
tus praepositus; tungrevius, villae praepositus \&c. Cfr. Graff, Althochdeutscher Sprachschatz, IV. pag. 313. Bosworti, Dictionary of the Anglo-Sax. language, v. gerefa. Richthofen, Altfries. Wörterbuch, v. greva. Outzen, Gloss. der Fries. Sprache, v. greve.

Gripa, v. a. 1) gripa, fånga: comprehendere, capere. piuf g. ok ahrenda, 11: 5. varpa -pin eller fangin, 35. varpa -pin meђ fals \&c., 38: 4, 5. -pin fore дiufnä, 11: pr. inni-pin mep konu, 15: pr. '2) g. til (vide UplL.). g. til sins fangamans, 11:1. g. til lepsnan (lege lepsnar, 32: ı.

Griper, m. (vide VGL sub 3.) grip, ni fallor, pro griper scriptum est 32: pr. ${ }^{*} 2$

Grun, n. (vide SML.) skip komber a g., i. e. in vado haeret. 20: 3. *4

Gaf, f. gåfva: donum. Vide Morghongaf.

Gald, n. 1) betalning, ersättning: solutio, compensatio. fullum -dum ater galda, 32: 2. Cfr. Fa gald. 2) gäld, skuld: aes alienum, debitum. 5, 9: 3; 40.*

Galda, v. a. 1) betala, ersätta: solvere, rependere. 6: 2; 40. Cfr. Ater galda. 2) böta: mulctam solvere. 38: 2. 3) mista för begånget brott: ob commissum crimen perdere. -de sin hals, 11: 6. 4) gälla (i värde): valere (certo pretio). 34, 37: pr. *

Galskildugher (pro galdskyldugher), adj. gäldskyldig: obaeratus. 40.

Grerning, f. (vide ÖGL sub 2.) 14: 8. misfirma man meд orpum aller -gum, 21: 1. *

Garth, f. görande: factio. Vide $\boldsymbol{A} \boldsymbol{p}$ tir gerp.

Gester, m. 1) främling, som ej är hemma i staden: advena, qui non est urbis incola. 38: 3. )( bymaper, 14: 10. coll. §.9; 21: pr. 2) hyresgăst: condu-
ctor aedium. )( eghandi, husbonde, bonde, 30: 1-3.

Göma, v. a. förvara: custodire. g.man, 11: 4, 6. g. at manni, 11:6.

Göma, f. förvar: custodia. full g., 8: pr.

Göra, v. a. 1) göra: facere. Vide Foregöra. 2) arbeta (trä): facere (opus ex ligno), formare. gört timber, 32: 2. Cfr. O giorper.

Görari, m. kärande: actor. 9: ı.

## H.

Haf, n. haf: mare. 19: pr. *G
Hafs butn, m. hafsbotten: fundus maris. 19: pr.

Hafs nö̈, f. sjönöd: discrimen navigantium, naufragii periculum. 20: . .

Halda, v. a. 1) behålla: tenere, retinere. 6: pr. -di дret hvar sum leghiji, 20: pr. 2) hålla, iakttaga: servare, observare. h. köp, 6: pr, ו. vil han eig h. (sc. legho), 20: pr; 30: pr.

Half mark (halmark), f. half mark: dimidia marca. 7, 11: pr; 18, 37: 2.

Hals, m. hals: collum. galdi sin h., havi foregiort -sinum, lösi (sin) h. meд firitighi markum (cfr. UpIL), 11: 6; 12: 4; 18, 38: 5; 39. *6

Halver, adj. half: dimidius. halft, absolute, hälften: dimidium. 19: pr; 21: pr. skipti til halfs vỉ barn sin, 27. giptis til alz halfs, 24. *

Hampn, f. hamn: portus. 8: pr; 9: ı; 20: pr. *4 (hamn)

Hand (dat. hendi), f. hand: manus. hava -da mallum, 32: pr. leßa sik af hendi, le\#a sar fra handum, vide Lepa. Cfr. Vreps hand, A henda.

Hand,? slag: genus. Vide Hvaria handa. ${ }^{*} 6$

Hardragh, n. hårdrag: vellicatio capillorum. 12: 2.

Hatter, m. hatt: pileum. hyl hvarti h. aller huva, 14: 2. *6

Hap (pro hat), n. (vel hater, m.? Isl. hatr) hat: odium. 9: pr.

Hel, n. död: mors. sla fa i h., 31. * (hal)

IIel (hal), adj. hel: totus. )( halver, 30: pr. *

Hem, n. hem, boning: domus, domicilium. 14: 5 . *4

Hema, adv. hemma: domi. h. fore garמi, 37: pr. ar \#̧en l. i stajinum, si is in urbe praesens adsit. 32: $3 .{ }^{*}$

Hemganya, f. hemgåg: securitatis domesticae violatio. 12: ।.

Hemiliker (hamiliker), adj. hemlig: secretus. -k hus, 2: 1; 12:3. *4 (hemeliker)

Herians son, m. (vide SML) 21: pr. *4 (hariansun)

Heta, v. n. heta, kallas: appellari. hete מiuver, 19: 2; 3: pr.

Hin, pron. 1) den andre: ille, alter. 14: 9 ; 34, 37: 2. 2) den (som): is (qui). h. sum köpti \&c. 6: 2; 20: pr; 30: pr. h. drapit vitis, 14: 7. h. pant ut satti, 37: pr. 3) artic. def. kina andra fyrar, 14:4.

Hindra, v. a. hindra: impedire. 1: pr. *6
Hion, n. 1) pl. man och hustru: maritus et uxor. 25. 2) (vide UplLu sub 2.) 17. *

Hit, adv. hit: huc. 8: pr. *3
Hitta, v. a. 1) hitta, finna: invenire. 19: pr, 3. 2) råka (att göra något): fortuito aliquid facere. -tir (sc. maper) skip bryta, 19: ।. *

Hialpu, v. a. c. dat. hjelpa, bärga: opem ferre, servare. hvar sum py goמa -per, qui res naufragas servat. 19: ı. *

Hofman, m. hofman: aulicus. 40.
Hold, vide Huld.
Horkarl, m. horkarl: adulter. 15: pr.
Horkona, f. horkona: adultera. 21: pr. ${ }^{*} 2$
g．，d．ä．betala：eodem pretio emere． 1：pr．g．manni sak，vide Sak．Cfr．A－ ter giva．＊

Go\＃er，adj．，god：bonus．goøe men， 19：2．eptir gopra manna matorøum， virning，orמum，skopan，vitnum，1：1； 9：3；19：।，3．gop kona，21：pr．cfr．Vit－ ni．geldi sva got quikt（sc．fee）gen döpo，31．sla hion til gopravisu，vide Visa．加 gopa，i．e．gopsi，19：г．＊

Go力s，n．（vide SML．） 1 （ubi de bo－ nis immobilibus sermo est， $\mathbf{6 : ~ p r ; ~ 8 : ~ p r ; ~}$ 19：pr；20： 1,3 ；24，29：pr；32：pr； 40. Cfr．Arfs gops．

Go力s peningar（pro gups paningar）， m ．pl．ett slags fästepenning，som vid köp af lös egendom stundom gafs af köparen eller säljaren，eller af båda， till kyrkan eller de fattiga：pecunia， quae in emtionibus rerum mobilium ab emtore vel venditore vel utroque inter－ dum dabatur aedi sacrae vel pauperi－ bus；quaeque，ut dicit Haltaus，cum da－ retur ${ }^{n}$ pio animo，ut contractus bene prospereque procederet，simul erat ar－ gamentam mutui consensus et absoluti contractus＂（Gloss．Germ．v．Gottes－ pfennig；cfr．Ih．Gloss．v．gudspenning； Dufresne，l．c．v．denarius Dei）．）（fa－ stipaninger，6：ו．coll．§． 2.

Gopvili，m．samtycke：consensus．meд ．．lovi ok－lia，11： 7 ．

Granni，m．granne：vicinus．Vide $\boldsymbol{N a}$－ granni．＊

Grava，v．a．nedgräfva：defodere．ko－ na skal livandis v ．quik $i$ iorp－vas， 11：3；36：pr．＊

Grevi，m．föreståndare：praefectus． Vide Stupugrevi．Spelman（Glossar．ar－ chaiolog．，v．grafio）observat v．greve hoc sensu olim frequens fuisse voca－ bulum in officialium denominatione；in－ ter exempla adfert gogravius，praefe－ ctus pagi；burgravius，praefectus burgi seu castelli；portgreve，civitatis vel por－
tus praepositus；tungrevius，villae prae－ positus \＆c．Cfr．Graff，Althochdeutscher Sprachschatz，IV．pag．3ı3．Bosworth， Dictionary of the Anglo－Sax．language， v．gerefa．Richthofen，Altfries．Wörter－ buch，v．greva．Outzex，Gloss．der Fries． Sprache，v．greve．

Gripa，v．a．1）gripa，fánga：compre－ hendere，capere．piuf g．ok ahenda，11： 5．varpa－pin eller fangin，35．varpa －pin me刀 fals \＆c．，38：4，5．－pin fore מiufnap，11：pr．inni－pin meд komu，15： pr．2）g．til（vide UpILL）．g．til sins fan－ gamans，11：1．g．til lepsnan（lege leps－ nar，32：．．＊

Griper，m．（vide VGL．sub 3．）grip， ni fallor，pro griper scriptum est 32 ： pr．${ }^{*} 3$

Grun，n．（vide SML．）skip komber a g．，i．e．in vado haeret．20：3．＊4

Gaf，f．gafva：donum．Vide Morghon－ gaf．

Gald，n．1）betalning，ersättning：so－ lutio，compensatio．fullum－dum ater gelda，32：2．Cfr．Fa gald．2）gäld， skuld：aes alienum，debitum．5，9：3；40．＊

Galda，v．a．1）betala，ersätta：solve－ re，rependere．6：2；40．Cfr．Ater gal－ da．2）böta：mulctam solvere．38：2．3） mista för begånget brott：ob commis－ sum crimen perdere．－de sin hals，11： 6．4）gälla（i värde）：valere（certo pre－ tio）．34，37：pr．＊

Galskildugher（pro galdskyldugher）， adj．gäldskyldig：obaeratus． 40.

Gerning，f．（vide ÖGL sub 2．）14： 8. misfirma man meß orpum aller－gum， 21：1．＊

Garø，f．görande：factio．Vide $\boldsymbol{A} \boldsymbol{P}$－ tir gerp．

Gester，m．1）främling，som ej är hemma i staden：advena，qui non est urbis incola．38：3．）（ bymäдer，14：ı． coll．§．9；21：pr．2）hyresgäst：condu－
ctor aedium. )(eghandi, husbonde, bonde, 30: ı-3. *

Göma, v. a. förvara: custodire. g.man, 11: 4, 6. g. at manni, 11:6.

Göma, f. förvar: custodia. full g., 8: pr.

Göra, v. a. 1) göra: facere. Vide Foregöra. 2) arbeta (trä): facere (opus ex ligno), formare. gört timber, 32: 2. Cfr. Ogiorper.

Görari, m. kärande: actor. 9: I .

## H.

Haf, n. haf: mare. 19: pr. ${ }^{*}{ }_{6}$
Hafs butn, m. hafsbotten: fundus maris. 19: pr.

Hafs nöß, f. sjönöd: discrimen navigantium, naufragii periculum. 20: ו.

Halda, v. a. 1) behålla: tenere, retinere. 6: pr. -di prat hvar sum leghpi, 20: pr. 2) hålla, iakttaga: servare, observare. h. köp, 6: pr, I. vil han eig h. (sc. legho), 20: pr; 30: pr. *

Half mark (halmark), f. half mark: dimidia marca. 7, 11: pr; 18, 37: 2. *

Hals, m. hals: collum. geldi sin h., havi foregiort -sinum, lösi (sin) l. me刀 firitighi markum (cfr. UpIL), 11: 6; 12: 4; 18, 38: 5; 39. *6

Halver, adj. half: dimidius. halft, absolute, hälften: dimidium. 19: pr; 21: pr. skipti til halfs vỉ barn sin, 27. giptis til alz halfs, 24. *

Hampn, f. hamn: portus. 8: pr; 9: ı; 20: pr. * 4 (hamn)
Hand (dat. hendi), f. hand: manus. hava -da mellum, 3\%: pr. leдpa sik af hendi, lepa sar fra handum, vide $L e$ מa. Cfr. Vreps hand, A henda.

Hand, ? slag: genus. Vide Hvaria handa. ${ }^{*} 6$

Hardragh, n. hårdrag: vellicatio capillorum. 12: 2.

Hatter, m. hatt: pileum. hyl hvarti h. aller huva, 14: 2. *6

Hap (pro hat), n. (vel hater, m. ${ }^{2}$ Isl. hatr) hat: odium. 9: pr.

Hel, n. död: mors. sla fee i h., 31. * (lacl)

Hel (hel), adj. hel: totus. )( halver, 30: pr. *

Hem, n. hem, boning: domus, domicilium. 14: 5 . ${ }^{*} 4$

Hema, adv. hemma: domi. h. fore garpi, 37: pr. ar дெen h. i staמinum, si is in urbe praesens adsit. 32: 2. *

Hemganga, f. hemgảng: securitatis domesticae violatio. 12: 1 .

Hemiliker (hamiliker), adj. hemlig: secretus. -k hus, 2: 1; 12:3. *4 (hemeliker)

Herians son, m. (vide SML) 21: pr. *4 (hariansun)

Heta, v. n. heta, kallas: appellari. hete מiuver, 19: 2; 3!: pr.

Hin, pron. 1) den andre: ille, alter. 14: 9 ; 34, 37: 2. 2) den (som): is (qui). h. sum köpti \&\&. 6: 2; 20: pr; 30: pr. h. drapit vitis, 14: 7. h. pant ut satti, 37: pr. 3) artic. def. hina andra fyrar, 14:4.

Hindra, v. a. hindra: impedire. 1: pr. *6
Hion, n. 1) pl. man och hustru: maritus et uxor. 25. 2) (vide UplLu sub 2.) 17. *

Hit, adv. hit: huc. 8: pr. *3
Hitta, v. a. 1) hitta, finna: invenire. 19: pr, 3. 2) råka (att göra något): fortuito aliquid facere. -tir (sc. maøer) skip bryta, 19: ı.*

Hialpu, v. a. c. dat. hjelpa, bärga: 0pem ferre, servare. hvar sum py gopa -per, qui res naufragas servat. 19: ı.*

Hofmun, m. hofman: aulicus. 40.
Hold, vide Huld.
Horkarl, m. horkarl: adulter. 15: pr.
Horkona, f. horkona: adultera. 21: pr.

Hovo万（dat．hofpi），n．hufvud：capat． 12：2；14：5．＊

Hvar，pron．hvar，hvarje：quisque． Vide Annar hvar．

Hvar，pron．hvilken：quis．aptir hvar－ iu pret helst ar，de quacumque re．21： 1．haldi pat h．sum leghpi，quicumque sit conductor．20：pr．hvat eld मret halst ar，41：．heat husum man legher haelst， hvat manni sum har varber gripin，30： 1；35．i hvat garpi pat hrelst ar， 41：ו．＊

Hvar，adv．hvar：nbi．h．（sum）дat halst ar v．ligger，12：pr；32：3．h．gaf－ lar ganga saman，33：2．e hvar，1．＊

Hvarghin，pron．ingendera：neuter， nullus．h．pera，6：2．＊

Hvaria handa，adj．indecl．ehvad slags： cuiuscumque generis．14：8，a1；38：5．＊6

Hvarstat（pro hvarstap），adv．alle－ städes：ubique．8： 3.

Hvart，adv．hvart，hvarthän：quorsum． 13：pr；29：．．＊4

Hvat，conj．ehvad：sive．e h．．．al－ ler，27．＊4

Hugg，n．hugg：ictus（securis \＆cc．）me万 v．$i$ eno－gi，14：1， 4 ．

Hugga，v．a．1）hugga：（securi \＆c．） caedere．h．ukreris strang v．tugh sun－ der，19：3；20：2．Cfr．Af hugga．2）af－ hugga：abscidere．h．festur，tugh，19： 3；20：2．＊

Hvilikin，pron．hvilken（som hälst）： quicumque．Scribitur：hwlikin（forte la－ psu calami），1：pr；11：pr．hvolikin，2：pr． not．21；3：pr．n．32；4．n．41．＊

Huld（hold），n．kött：caro．blopsar i－di ）（i hofpi，12：2．＊6

Hunzem，f．hynda：canis femina．＊2 （hyndsima）Inde

Hunzema son，m．son af en hynda（ett oqvädinsord）：filius canis（convicii ge－ nus）．21：pr．Cfr．VGL v．bykkiuhvel－ per．Convicium eiusdem significationis， sukin syn，Rossis hodieque est famili－
are；et Mauri in boreali Africa habi－ tantes christianis contemtum significare solent nomine rumi ben－el－kilb，i．e．chri－ stianus filius canis（vide das Ausland， 1843，N：o 358．）．Conferantur antiqua convicia Germanica luundes－sun v．zu－ chen－sun（a zoche，canis femina），filius canis，kotzen－sun（pro katzen－sun）v． muzzen－sun（a muzze，felis），filius felis， merhen－sun（a merhe，equa，cfr．VGL v．mari），filius equae（non filius mere－ tricis，ut haec tria posteriora vocabula vertit Ziemans）；quae convicia gravis－ sima esse censebantur，et comprehen－ debantur nomine scheltmorte ausz der christenheit；vide Ziemany，mittelhoch－ deutsch．Wörterb．v．kristenheit；cfr． Schmeller，Bayerisch．Wörterb．，II．pag． 664.

Husa legha，f．hushyra：merces qua conducuntur aedes．30： $\mathrm{pr}, 1,3$.

Husbonde，m．1）husegare：dominus aedium．）（ gaster，30：2．2）husbon－ de：dominus．stiela af sialfsins h．， 18．3）（gift）man：maritus．）（ husfru， 15：pr．

Husfru，f．husmoder，hustru：mater－ familias，uxor．15，27， 40.

Huva，f．（vide ÖGL）Vide Hatter．＊6
Hußstrika，v．a．hudstryka：virgis cae－ dere．h．man vi力 stupına，16．＊4

Hylin，v．a．hölja，skyla：tegere．Vide Hatter．＊

Halst（helstz，hestz，hestz，halz）， adv．superl．hälst：potissimum．e hvat han vil h．kara，hvar sum дat h．ar \＆c．9：pr；12：pr；13：pr；14：8；21：1； 30：1；31，32：2；38：5；41：ı．＊4（hal－ ler）

Hangia，1）v．a．uphänga（i galge）： suspendere（in patibulo）．11：pr，3．2） v．n．hänga（i galge）：suspendi（in pati－ bulo）．18．＊

Hapta，f．fängelse：carcer．satia man i iarm aller bysins h．，14：15．＊6（haptur）

Hacr（her），adv．här（i staden）：heic （in hac urbe）．35，38：3．${ }^{*} 5$

Hatta，v．a．（vide Upllu）Vide Viper hetta．＊（heta）

Högher，adj．stor（till antal \＆c．）：ma－ gnus（numero \＆c．）．höghri（compar．）bö－
 re an andri man，i．e．pro iis non pen－ ditur maior mulcta．21：ı．＊

Höra，v．a．höra：audire．h．e\＃，sc． iuramentum ab adversario dandum．9： 1 ． ＊4

## I．

lamlangi，m．år：annus．innan nat ok －ga，1：pr．innan dagh ok－ga，ibid．not． 7．＊（iamlange）
larn，n．järn：ferrum．brrennas meฎ －ne，vide Branna．satia man i iarn （i．e．ferrea vincula）aller bysins hap－ tu，14： 5 ．koma v．statias $i$ stapsins v．bysins i．，11：6，7．＊6

Illvili，m．illvilja：malevolentia，ma－ lignitas．hat ok i．，9：pr．

In fulglin，adj．inblandad：immixtus． Ita mihi vertenda videtur h．v．，quae occurrit in locutione－it fals，38：5．cfr． UpIL．Kp．2：pr．Had．vertit＇${ }^{\prime}$ alskt gods， som har inföljt med det goda．＂

Innan（innre，33：4．），præp．c．acc．v． dat．inom：intra．i．mur，33：4．i．var力 ok vaku，vide Varper．i．sex vikum， 26．i．nat ok iamlanga，1：pr．i．dagh ok ar，26．i．pre dagha，8：pr．i．מ九am－ ma v．дænna tima，6：pr，1；9：ı．дare i．， intra illud tempus（sc．quadraginta dies）． 14： 9 ．
linni，adv．inne：intus．i．gripin me万 konu，i．q．innitakin（vide ÖGL sub 1．）． 15：pr．

Inrikis，adv．inrikes：intra（hoc）re－ gnum．1：ı．＊4

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．

Iorøa，v．a．jorda，begrafva：humare， sepelire．29：pr．＊

Ivir，præp．1）öfver：super．i．מौcera gatu，14：2；33：5．2）angående，om：de． kara i．man，9：pr．vita manni 乃iuf－ nä i．nokot ping，11：．．

## K．

Kal，？kål：brassica．23．＊4
Kalgarper，m．kảlgård：hortus olito－ rius． 23.

Kalla，v．a．1）kalla，tillkalla：vocare． Vide Til kalla，A kallan．2）kalla：ap－ pellare．k．man oqvapins orpum，21： pr．

Karl，m．karl：vir．Vide Horkarl．＊
Kast，n．sjökast：rerum eiectio e navi in periculo naufragii．20： 1.

Kasta，v．a．kasta：iacere，coniicere． k．man utbyrमis，13：pr．k．annan af bolabro \＆c．13：1．k．，absolute，göra sjö－ kast：in periculo naufragii res e navi eiicere．20：：3．Cfr．Nỉer－，Ut kasta．＊

Kaster，m．（vide UplL．）Vide Vipaka－ ster．${ }^{*} 5$

Kinben，n．kindben：os maxillae．14：2．
Kirkiu bonajer，m．kyrkokläder，helg－ dagsklädning：vestis festa． 27.

Kirkiug garper，m．（vide VGL sub 2．） 12： 1.

Kiva，v．n．kifva，tvista：litigare．men kiva mallin sin， 7.

Klanda，v．a．（vide ÖGL．）32：pr．
Klokka，f．klocka：campana．Vide Klepper．

Klapper，m．kläpp：pistillum campa－ nae．komber ．．k．klokko（i．e．klokko k．），si adhibeatur pistillum campanae， i．e．si campanae sono significatum fu－ erit incendium．41：．．＊6

Kniver，m．knif：culter．3：pr．Cfr． Mat／iniver．＊5

Knutarum，n：rum för knatar（emel－

Hovo万（dat．hoffi），n．hufvud：caput． 12：3；14：5．＊

Hvar，pron．hvar，hvarje：quisque． Vide Annar hvar．＊

Hvar，pron．hvilken：quis．eptir hvar－ iu дat helst ar，de quacumque re．21： I．haldi מrat h．sum leghipi，quicumque sit conductor．20：pr．hvat eld pat halst ar，41：1．hvat husum man legher halst， hvat manni sum har varper gripin，30： 1；35．i hvat garpi pat hrelst ar， 41：

Hvar，adv．hvar：nbi．h．（sum）力at halst ar v．ligger，12：pr；32：3．h．gaf－ lar ganga saman，33：2．e hvar，1．＊

Hvarghin，pron．ingendera：neuter， nullus．h．Dera，6：2．＊

Hvaria handa，adj．indecl．ehvad slags： cuiuscumque generis．14： $8,2,38: 5$ ．＊6

Hvarstat（pro hvarstap），adv．alle－ städes：ubique．8： 3.

Hvart，adv．hvart，hvarthän：quorsum． 13：pr；29：．．＊4

Hvat，conj．ehvad：sive．e h．．．al－ ler，27．＊4

Hugg，n．hugg：ictus（securis \＆c．）meゐ v．$i$ eno－gi，14：1， 4 ．

Hugga，v．a．1）hugga：（securi \＆c．） caedere．h．akaris strang v．tugh sun－ der，19：3；20：2．Cfr．Af hugga．2）af－ hugga：abscidere．h．fastur，tugh，19： 3；20：2．＊

Hvilikin，pron．hvilken（som hälst）： quicumque．Scribitur：hwlikin（forte la－ psu calami），1：pr；11：pr．hvolikin，2：pr． not． 2 ；3：pr．n．32；4．n． 4 1．＊

Huld（hold），n．kött：caro．blobsar


Hunzem，f．hynda：canis femina．＊2 （hyndsima）Inde

Hunzema son，m．son af en hynda（ett oqvädinsord）：filius canis（convicii ge－ nus）．21：pr．Cfr．VGL v．bykkiuhvel－ per．Convicium eiusdem significationis， sukin syn，Rossis hodieque est famili－
are；et Mauri in boreali Africa habi－ tantes christianis contemtum significare solent nomine rumi ben－el－kilb，i．e．chri－ stianus filius canis（vide das Ausland， 1843，N：o 358．）．Conferantur antiqua convicia Germanica lundes－sun v．zu－ chen－sun（a zoche，canis femina），filius canis，kotzen－sun（pro katzen－sun） $\mathbf{v}$ ． muzzen－sun（a muzze，felis），filius felis， merhen－sun（a merhe，equa，cfr．VGL v．mari），filius equae（non filius mere－ tricis，ut haec tria posteriora vocabula vertit Ziemans）；quae convicia gravis－ sima esse censebantar，et comprehen－ debantur nomine scheltworte ausz der christenheit；vide Ziemann，mittelhoch－ deutsch．Wörterb．v．kristenheit；cfr． Schmeller，Bayeriscl．Wörterb．，II．pag． 664.

Husa legha，f．hushyra：merces qua conducuntur aedes．30：pr， $1,3$.

Husbonde，m．1）husegare：dominus aedium．）（ gaster，30：2．2）husbon－ de：dominus．stiela af sialfsins h．， 18．3）（gift）man：maritus．）（ husfru， 15：pr．＊

Husfru，f．husmoder，hustra：mater－ familias，uxor．15，27，40．＊

Huva，f．（vide ÖGL）Vide Hatter．＊6
Hupstrika，v．a．hudstryka：virgis cae－ dere．h．man vit stupına，16．＊4

Hylia，v．a．hölja，skyla：tegere．Vide Hatter．＊

Halst（helstz，hestz，hestz，halz）， adv．superl．hälst：potissimum．e hvat han vil h．krara，livar sum מat h．ar \＆c．9：pr；12：pr；13：pr；14：8；21： 1 ； 30：1；31，32：2；38：5；41：ו．＊4（hal－ ler）

Hangia，1）v．a．uphänga（i galge）： suspendere（in patibulo）．11：pr，3．2） v．n．hänga（i galge）：suspendi（in pati－ bulo）． 18.

Hapta，f．fängelse：carcer．satia man i iam aller bysins h．，14：15．＊6（haptur）

Har（her），adv．här（i staden）：heic （in hac urbe）．35，38：3．＊5

Hatta，v．a．（vide UplL）Vide Viper hatta．＊（hata）

Högher，adj．stor（till antal \＆c．）：ma－ gnus（numero \＆c．）．höghri（compar．）bö－ ter，14：। 6．i orpafari aru jer eig högh－ re an andri man，i．e．pro iis non pen－ ditur maior mulcta．21：.

Höra，v．a．höra：audire．h．e力，sc． iuramentum ab adversario dandum．9：ı． ＊4

## I．

lamlangi，m．år：annus．innan nat ok －ga，1：pr．innan dagh ok－ga，ibid．not． 7．＊（iemlange）
larn，n．järn：ferrum．brennas me刀 －ne，vide Branna．satia man i iarn （i．e．ferrea vincula）aller bysins hap－ tu，14：5．koma v．statias $i$ stapsins v．bysins i．，11：6，7．＊6

Illvili，m．illvilja：malevolentia，ma－ lignitas．hat ok i．，9：pr．

In fulghin，adj．inblandad：immixtus． Ita mihi vertenda videtur h．v．，quae occurrit in locutione－it fals，38：5．cfr． UplL Kp．2：pr．Had．vertit：＂falskt gods， som har inföljt med det goda．＂

Innan（inne，33：4．），prep．c．acc．v． dat．inom：intra．i．mur，33：4．i．varp ok vaku，vide Varper．i．sex vikum， 26．i．nat ols iamlanga， $1: \mathrm{pr}$ ．i．dagh ok ar，26．i．pre dagha，8：pr．i．力arm－ ma v．дanna tima，6：pr，1；9：ı．pari．i．， intra illud tempus（sc．quadraginta dies）． 14： 9.

Inni，adv．inne：intus．i．gripin mep konu，i．q．innitakin（vide ÖGL．sub 1．）． 15：pr．
lnrikis，adv．inrikes：intra（hoc）re－ gnum．1：！．＊4

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．

Iorpa，v．a．jorda，begrafva：humare， sepelire．29：pr．

Ivir，præp．1）öfver：super．i．מvera gatu，14：2；33：5．2）angáende，om：de． kara i．man，9：pr．vita manni מiuf－ naj i．nokot jing，11：．．

## K．

Kal，？kål：brassica．23．＊4
Kalgarŋer，m．kålgård：hortus olito－ rius． 23.

Kalla，v．a．1）kalla，tillkalla：vocare． Vide Til kalla，A kallan．2）kalla：ap－ pellare．k．man oqvapins orמum，21： pr．

Karl，m．karl：vir．Vide Horkarl．＊
Kast，n．sjökast：rerum eiectio e navi in periculo naufragii．20： 1 ．

Kasta，v．a．kasta：iacere，coniicere． k．man utbyrpis，13：pr．k．annan af bolabro \＆c．13：ı．k．，absolute，göra sjö－ kast：in periculo naufragii res e navi eiicere．20：।，3．Cfr．Niper－，Ut kasta．＊

Kaster，m．（vide UpIL．）Vide Vipaka－ ster．${ }^{*} 5$
Kinben，n．kindben：os maxillae．14：2．
Kirkiu bonałer，m．kyrkokläder，helg－ dagsklädning：vestis festa． 27.

Kivkiu garper，m．（vide VGL．sub 2．） 12： $1 .{ }^{*}$

Kiva，v．n．kifva，tvista：litigare．man kiva mallin sin， 7.

Klanila，v．a．（vide ÖGL）32：pr．＊
Klokka，f．klocka：campana．Vide Klcepper．

Klapper，m．kläpp：pistillum campa－ nae．komber ．．k．klokko（i．e．klokko k．），si adhibeatur pistillum campanae， i．e．si campanae sono significatum fu－ erit incendium．41：ו．＊6

Kniver，m．knif：culter．3：pr．Cfr． Mat／niver．＊5

Knutarum，n：rum för knatar（emel－

Hovop（dat．hoffi），n．hufvud：capat． 12：2；14： 5

Hvar，pron．hvar，hvarje：quisque． Vide Annar livar．＊

Hvar，pron．hvilken：quis．aptir hvar－ iu ${ }^{\text {pret }}$ helst ar，de quacumque re．21： I．haldi 力ret h．sum leghipi，quicumque sit conductor．20：pr．hvat eld かat halst ar，41：ו．hvat husum man legher halst， lvat manni sum har varper gripin，30： 1；35．i hvat garpi pat hrelst ar， 41：ו．

Hvar，adv．hvar：nbi．h．（sum）pat haelst ar v．ligger，12：pr；32：3．h．gaf－ lar ganga saman，33：2．e hvar，1．＊

Hvarghin，pron．ingendera：neuter， nullus．h．pera，6： 3.

Hvaria handa，adj．indecl．ehvad slags： cuiuscumque generis．14：8， $31 ; 38: 5$ ．${ }^{*} 6$

Hvarstat（pro hvarstap），adv．alle－ städes：ubique．8： 3.

Hvart，adv．hvart，hvarthän：quorsum． 13：pr；29：ı．＊4

Hvat，conj．ehvad：sive．e h．．．al－ ler， 27.

Hugg，n．hugg：ictus（securis \＆c．）meฎ v．$i$ eno－gi，14：1， 4 ．

Hugga，v．a．1）hugga：（securi \＆c．） caedere．h．akeris strang v．ṭugh sun－ der，19：3；20：2．Cfr．Af hugga．2）af－ hugga：abscidere．h．fastur，tugh，19： 3；20：2．＊

Hvilikin，pron．hvilken（som hälst）： quicumque．Scribitur：hwlikin（forte la－ psu calami），1：pr；11：pr．hvolikin，2：pr． not．21；3：pr．n．32；4．n．41．＊

Huld（hold），n．kött：caro．blopsar i－di ）（ i hofpi，12：2．＊6

Hunzem，f．hynda：canis femina．＊2 （hyndsima）Inde

Hunzema son，m．son af en hynda（ett oqvädinsord）：filius canis（convicii ge－ nus）．21：pr．Cfr．VGL v．bykkiuhvcel－ per．Convicium eiusdem significationis， sukin syn，Rossis hodieque est famili－
are；et Mauri in boreali Africa habi－ tantes christianis contemtum significare solent nomine rumi ben－el－kilb，i．e．chri－ stianus filius canis（vide das Ausland， 184²，N：o 358．）．Conferantur antiqua convicia Germanica hundes－sun v．zu－ chen－sun（a zoche，canis femina），filius canis，kotzen－sun（pro katzen－sun）v． muzzen－sun（a muzze，felis），filius felis， merhen－sun（a merhe，equa，cfr．VGL v．meri），filius equae（non filius mere－ tricis，ut haec tria posteriora vocabula vertit Ziemans）；quae convicia gravis－ sima esse censebantur，et comprehen－ debantur nomine scheltworte ausz der christenheit；vide Ziemann，mittelhoch－ deutsch．Wörterb．v．kristenheit；cfr． Schmeller，Bayerisch．Wörterb．，II．pag． 664.

Husa legha，f．hushyra：merces qua conducuntur aedes．30： $\mathrm{pr}, \mathrm{I}, 3$.

Husbonde，m．1）hasegare：dominas aedium．）（ gaster，30：2．2）husbon－ de：dominus．stiala af sialfsins h．， 18．3）（gift）man：maritus．）（ husfru， 15：pr．

Husfru，f．hasmoder，hustra：mater－ familias，uxor．15，27，40．＊

Huva，f．（vide ÖGL）Vide Hatter．＊6
Hubstrika，v．a．hudstryka：virgis cae－ dere．h．man vī stupına， 16.

Hylia，v．a．hölja，skyla：tegere．Vide Hatter．＊

Helst（helstz，hestz，hestz，halz）， adv．superl．hälst：potissimum．e hvat han vil h．kara，hvar sum 力at h．ar \＆c．9：pr；12：pr；13：pr；14：8；21：1； 30：1；31，32：2；38：5；41：ו．＊4（hal－ ler）

Hangia，1）v．a．uphänga（i galge）： suspendere（in patibulo）．11：pr，3．2） v．n．hänga（i galge）：suspendi（in pati－ bulo）． 18.

Hapta，f．fängelse：carcer．satia man i iam aller bysins h．，14：15．＊6（haptur）

Har（her），adv．här（i staden）：heic （in hac urbe）．35，38：3．＊5

Hatta，v．a．（vide UplL）Vide Vỉer hatta．＊（hata）

Högher，adj．stor（till antal \＆c．）：ma－ gnus（numero \＆c．）．höghri（compar．）bö－ ter，14：ו6．i orpafari aru per eig högh－ re an andri man，i．e．pro iis non pen－ ditur maior mulcta．21：1．＊

Höra，v．a．．höra：audire．h．e刀，sc． iuramentum ab adversario dandum．9：ı． ＊4

## I．

lamlangi，m．år：annus．innan nat ok －ga，1：pr．innan dagl ok－ga，ibid．not． 7．＊（icmlange）
larn， n ．järn：ferrum．brennas meд －ne，vide Branna．satia man i iarn （i．e．ferrea vincula）aller bysins hap－ tu，14：15．koma v．statias $i$ stapsins v．bysins i．，11：6，7．＊ 6
lllvili，m．illvilja：malevolentia，ma－ lignitas．hat ok i．，9：pr．

In fulghin，adj．inblandad：immixtus． Ita mihi vertenda videtur h．v．，quae occurrit in locutione－it fals，38：5．cfr． UplL．Kp．2：pr．Had．vertit：＇falskt gods， som har inföljt med det goda．＂

Innan（innre，33：4．），præp．c．acc．v． dat．inom：intra．i．mur，33：4．i．var力 ok vaku，vide Varper．i．sex vikum， 26．i．nat ol iamlanga，1：pr．i．dagh ok ar，26．i．刀re dagha，8：pr．i．力am－
 intra illud tempus（sc．quadraginta dies）． 14： 9 ．

Inni，adv．inne：intus．i．gripin meß konu，i．q．innitakin（vide ÖGL sub 1．）． 15：pr．
lnrikis，adv．inrikes：intra（hoc）re－ gnum．1：ı．＊4

Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．

Ior\＃a，v．a．jorda，begrafva：humare， sepelire．29：pr．

Ivir，præp．1）öfver：super．i．מौarra gatu，14： $2 ; 33: 5$ ．2）angảende，om：de． kara i．man，9：pr．vita manni מiuf－ naß i．nokot jing，11：І．

## K．

Kal，？kål：brassica．23．＊4
Kalgarper，m．kågård：hortus olito－ rius． 23.

Kalla，v．a．1）kalla，tillkalla：vocare． Vide Til kalla，A kallan．2）kalla：ap－ pellare．k．man oqvapins orमum，21： pr．＊

Karl，m．karl：vir．Vide Horkarl．＊
Kast，n．sjökast：rerum eiectio e navi in periculo naufragii．20： 1 ．

Kasta，v．a．kasta：iacere，coniicere． k．man utbyrpis，13：pr．k．annan af bolabro \＆c．13：ı．k．，absolute，göra sjö－ kast：in periculo naufragii res e navi eiicere．20： 1,3 ．Cfr．Nīer－，Ut kasta．＊

Kaster，m．（vide UpIL．）Vide Vipaka－ ster．＊5

Kinben，n．kindben：os maxillae．14：2．
Kirkin bonaper，m．kyrkokläder，helg－ dagsklädning：vestis festa． 27.
Kirkiu garper，m．（vide VGL．sub 2．） 12： 1.

Kiva，v．n．kifva，tvista：litigare．men kiva mallin sin， 7.
Klanda，v．a．（vide ÖGL）32：pr．＊
Klokka，f．klocka：campana．Vide Klapper．

Klapper，m．kläpp：pistillum campa－ nae．komber ．．k．klokko（i．e．klokko k．），si adhibeatur pistillum campanae， i．e．si campanae sono significatum fu－ erit incendium．41：ı．＊6

Kniver，m．knif：culter．3：pr．Cfr． Mat／iniver．＊5

Knutarum，n：rum för knatar（emel－
lan hus）：interstitium（inter aedificia） compactionibus trabium relictum．2：pr．

Knuter，m．（vide HelsL）33：2．${ }^{*} 6$
Kna，n．knä：geng．14：pr，3．＂6（kne）
Kolder，m．（vide ÖGL．）25．＊
Koma，v．n．1）komma：venire．kom－ ber öx ok amber \＆c．，i．e．si adhibe－ antur．41：．2）tillkomma，hända：ac－ cidere，fieri．benlösing komber i，sa－ ramal koma i，14：5；17．Cfr．A koma． 3）v．a．c．dat．（vide UpIL sub 3．）sva at han fulseri komber $i, 14: 32$ ，nisi $v$. han delenda sit．＊

Kona，f．1）qvinna：femina．Vide Hor－， Trolkona．2）gift qvinna，hustru：fe－ mina nupta，uxor．）（ mö，12：4；14： 18 ． Cfr．Apalkono barn．＊（kuna）

Korn，n．säd：seges，frumentum．8：ı．＊
Koster，m．1）kostnad，bekostnad：im－ pensa．29：pr，ubi respicitur sumtus fu－ nebris．2）pl．saker，egodelar：res，uten－ silia．stolnir－tir，res furtivae．11：5． ＊（kuster）

Krumpna，v．n．（vide ÖGL）finger－ar in a lova ）（ stander lipstarker，14：．．＊3

Krcevia，v．a．kräfva，fordra：exigere． 37：2．k．gald，gald krefs（af man－ ni），5， 40.

Kunnugha，v．a．（vide UpiL．）3：ı．＊4
Kunnugher，adj．kunnig，bekant：no－ tus．－ukt göra，i．q．kunnugha．8：pr．＊2

Kanna，v．a．kennas vī，erkänna： fateri．vi弓 drap kennas，14：7．Cfr． Viper kannas．

Kara，v．a．（vide VGL．）$k$ ．a annan， 4，9：pr．k．ivir man，9：pr．מan（sc． sum）karpi，4．＊

Kara，f．käromål：actio．9：pr．＊4
Köp，n．köp：emtio．köpa sinna lata （lege leta；cfr．UpIL．），14：6．Cfr．Liß－， Arvis köp．

Köpstaђer，m．stad：urbs．4．＊5
Köp vitni，n．1）（vide UpiL）lepa sar fra handum me刀 tvem－num，32：pr． 2）bevisning med köpvitnen：probatio
per tales testes．hava til tvaggia man－ na k．，ibid．＊4

## L．

Lagh，n．pl．ed：iaramentum．fasta l．aller paninga，22．fallas at laghum， 9： 4.

Lagha dagher，m．dag，dá ed i rätte－ gángsmâl kan gås：dies，quo iuramen－ tam indiciale dari potest．9： 1.

Laghbok，f．lagbok：codex iuris．bi－ skopsins l．，7．＊

Lan，n．1）lån och försträckning：com－ modatum et mutuum．taka nokot lane af andrum，5：pr．l．ut lena，1：1．not． 18．2）den lånta eller försträckta sa－ ken：res commodata vel mutuo data． 1： 1 ，ubi de mutuo sermo est．l．ater galda，5：pr．＊

Land，n．1）land，jord：terra，solum． föra go力s \＆c．（sc．ex nave）in til－ds， gops til－ds drivit \＆c．8：pr，1；19：pr，3． a pirro－de，19：pr．kasta（man uthyr－ pis）in til－ds，i．e．versus litus，）（ ut a sion，13：pr．2）land，landskap：pro－ vincia．13：2．3）landet，landsbygden： rus．－dit ）（ stajin，32：pr，1．＊

Larben，n．lärben：os femoris．14：3．
Lasta，v．a．lasta：culpare，criminari． l．（sc．man）aller illa tala til mans v ． up a man，21：pr．

Lata，1）v．a．lemna：relinquere．lati ater knutarum \＆c．2．Sed l．perperam pro leta，14：6．2）v．aux．a）lasta（ske）， tilláta：sinere（ut fiat）．l．Diuf undan ryma，11：6．l．slippa sik tugh af han－ dum，20：2．l．sik nöhia，4．lati sik um samia me历 引em \＆c．9：3．b）låta （göra），föranstalta：curare（faciendum）． l．biupa böter，14：8，9．l．vin \＆c．（falt．） löpa，38：pr，1， 3.

Legha，f．1）（vide HelsL sub 1．）30： pr．salia skip a lagh（pro leghu），i． e．locare．20：pr．2）lega，hyra（afgift）：
merces (qua conducitar res). Cfr. Hu-sa-, Skiplegha. *

Leghia (impf. leghi), v. a. (vide HelsLu) l. sleip \&c. (af manni), 20: pr; 30: pr, 1. Cfr. Samleghia.

Leta, v. a. leta, söka: quaerere. köpa sinna l. (late perperam scriptum est), (cfr. UpIL.); 14: 6.

Leддa (sup. lept, let), v. a. leda, föra: ducere, ferre. l. (man) ivir pry strati, l. (man) um stapin, 11: 7; 15: pr. grip (pro griper) til lepis, res furtiva in medium producitor. 32: pr. l. (sc. rem litigiosam) sik af handi ok til annars, 11: 1. l. sar fra handum me力 lvem kopvilnum, l. fra sik, 32: pr.

Leøsn, f. (vide ÖGL) gripa til -nar, 32: r , ubi pro -nar scriptum est lepznan.

Lif, n. 1) kropp: corpas. 14: 17.2$)$ lif: vita. 15: pr. '\#iufnaper \&c. gar a lifsins vała, 11: 3 ; 35. * 6

Liggia, v. n. ligga: iacere. 32: a. l. i tvaböte, dicitur proprie de occiso, 12: 3; 14: ı2, 16 ; sed occurrit etiam de vulnerato, 21: ı. *

Lin, n. 1) lin: linum. 8: I. 2) linne: linteum. מorf viper bapi l. ok lekir, allitt. 12: 2 .

Liva (impf. lifji), v.n. lefva: vivere. 34.

Livandis, adj. lefvande: vivus. 11:3.*
Liuari (pro liughari), m. ljugare: homo mendax. 21: pr. *4 (iughari)

Liugha, v. a. ljaga: mentiri. l. aru mans af manni, 16. *5

Liusa, vide Lysa.
Liper, m. led: articulus. 14: ı. *6
Lỉköp, n. dryckesgille, till firande af ett afslutadt köp: compotatio ad celebrandam factam emtionem venditionem. galde -pit, praestito impensas factao compotationis. 6: 2 ; quem locum illustrant ius recentius Slesvicense cap. 67: "drinket se ok in eyn teken der ko-
penscup eynen mynkop, nicht gegeuen in de hende, de id brickt, de ghelde den nynkop" (K. Rosenvinge, Saml. af gamle Danske Love, V. p. 35o.); et ius rec. Flensburgense cap. 38: "drinken se wynkop, und gift dar neen gelt up, we des nicht holden wil, de betale den nynkop (ibid. p. 401 ; cfr. p. $110,143 \mathrm{Kc}_{\text {, }}$ ubi eadem res appellatur lithköp, ligekioff \&c. Cfr. etiam K. Aschers saml. jurid. Skrifter, II. p. 447, 448.). Usque ad nostra tempora permansit mos emtiones compotatione celebrandi, quod hodieque appellatur dricka lidköp, i. e. mercipotum bibere, ut rem medio aevo Latine expresserunt. Germani medii aevi eodem sensu dixerant litkouf, leikauf \&c., a lit v. lid, quod in diversis dialectis Germanicis denotavit potum, liquorem, poculum, unde lithaus, litgeber, litkaufer (vel ut scribi soluit, leuthaus \&c.), caupona, caupo; idemque etiam appellabatur vinkouf, et Latine licopium, vinicopium; transiit vero $\mathbf{v}$. leikauf ad significationem arrhae in diversi generis contractibus usitatae. Cfr. Ih. Gloss. v.lid; Gr. pag. 191, 193. Haltaus, Gloss. Germ. vv. leikauf, leutgeb \&c.

Līstarker, adj. styf i lederna (om finger): rigidus, cuius articuli flecti nequeunt (de digito). standa l., 14: ı.

Lof, n. lof, tillátelse: venia. 11: 7; 33: 3. Cfr. Orlof. *6 (luf)

Lukka, v. a. locka: pellicere. l. mans husfru \&c., sc. ad staprum. 15: ו. *6

Lokker, m. lock, hårlock: cincinnus. bajir -kar, i. e. coma ab atroque latere frontis collecta. 14: $18 . \quad$ *3

Lova, v. a. 1) tillasta: permittere. 8: ।; 14: 8. Cfr. Olovandis. 2) lofva: promittere. 30: 3. *4

Lovi, m. handlofve, inre sidan af handen: vola. 14: ı.
Lysa, liusa, v. a. 1) kungöra, tillkän-
lan has）：interstitium（inter aedificia） compactionibus trabium relictum．2：pr． Knuter，m．（vide HelsL）33： $\mathbf{2}^{*}{ }^{*} 6$ Knce，n．knä：genu．14：pr，3．＊6（kne） Kolder，m．（vide ÖGL．）25．＊
Koma，v．n．1）komma：venire．kom－ ber öx ok amber \＆c．，i．e．si adhibe－ antur．41：．2）tillkomma，hända：ac－ cidere，fieri．benlösing komber $i$ ，sa－ ramal koma i，14：5；17．Cfr．A koma． 3）v．a．c．dat．（vide UpIL sab 3．）sva at han fulscri komber $i, 14: 32$ ，nisi $v$. han delenda sit．＊

Kona，f．1）quinna：femina．Vide Hor－， Trolkona．2）gift qvinna，hustru：fe－ mina nupta，uxor．）（ mö，12：4；14： 18 ． Cfr．Apalkono barn．＊（kuna）

Korn，n．säd：seges，frumentum．8：．．＊
Koster，m．1）kostnad，bekostnad：im－ pensa．29： pr ，ubi respicitur sumtus fu－ nebris．2）pl．saker，egodelar：res，uten－ silia．stolnir tir，res furtivae．11：5． ＊（kuster）

Krumpna，v．n．（vide ÖGL）finger－ar in a lova ）（ stander li力starker，14：ı．＊2

Krevia，v．a．kräfva，fordra：exigere． 37：3．k．gald，gald krafs（af man－ ni），5，40．＊

Kunnugha，v．a．（vide UplL．）3：ı．＊4
Kunnugher，adj．kunnig，bekant：no－ tus．－ukt göra，i．q．kunnugha．8：pr．＊2

Kanna，v．a．kennas vī，erkänna： fateri．vỉ drap kannas，14：7．Cfr． Vijer kannas．

Kara，v．a．（vide VGL）k．a annan， 4，9：pr．k．ivir man，9：pr．מan（sc． sum）krerמi，4．＊

Kæra，f．käromål：actio．9：pr．＊4
Köp，n．köp：emtio．köpa sinna lata （lege leta；cfr．UpIL），14：6．Cfr．Liß－， Arvis köp．

Köpsta引er，m．stad：urbs．4．＊5
Köp vitni，n．1）（vide UplL）lepaa sar fra handum meд tvem－num，32：pr． 2）bevisning med köpvitnen：probatio
per tales testes．hava til tvaggia man－ $n a k .$, ibid．＊4

## L．

Lagh，n．pl．ed：iuramentum．fresta l．aller paninga，22．fallas at laghum， 9： 4.

Lagha dagher，m．dag，dá ed i rätte－ gångsmål kan gås：dies，quo iaramen－ tum iudiciale dari potest．9： 1.

Laghbok，f．lagbok：codex iuris．bi－ skopsins l．，7．＊

Lan，n．1）lån och försträckning：com－ modatum et mutuum．taka nokot lane af andrum，5：pr．l．ut lana，1：ı．not． 18．2）den lånta eller försträckta sa－ ken：res commodata vel mutuo data． 1：！，ubi de mutuo sermo est．l．ater galda，5：pr．＊

Land，n．1）land，jord：terra，solum． föra go力s \＆c．（sc．ex nave）in til－ds， gops til－ds drivit \＆c．8：pr，1；19：pr， 3 ． a дirro－de，19：pr．kasta（man uthyr－ מis）in til－ds，i．e．versus litus，）（ ut a sion，13：pr．2）land，landskap：pro－ vincia．13：2．3）landet，landsbygden： rus．－dit ）（ stađin，32：pr，1．＊

Larben， $\mathbf{n}$ ．lårben：os femoris．14：3．
Lasta，v．a．lasta：culpare，criminari． l．（sc．man）aller illa tala til mans v ． up a man，21：pr．

Lata，1）v．a．lemna：relinquere．lati ater knutarum \＆c．2．Sed $l$ ．perperam pro leta，14：6．2）v．aux．a）låta（ske）， tillåta：sinere（ut fiat）．l．Diuf undan ryma，11：6．l．slippa sik tugh af han－ dum，20：2．l．sik nöhia，4．lati sik um samia meわ дет \＆\＆c．9：3．b）lảta （göra），föranstalta：curare（faciendum）． l．biupa böter，14：8，9．l．vin \＆c．（falt） löpa，38：pr，1， 3.

Legha，f．1）（vide HelsL sub 1．）30： pr．salia skip a lagh（pro leghu），i． e．locare．20：pr．2）lega，hyra（afgift）：
merces (qua conducitur res). Cfr. Hu-sa-, Skiplegha.

Leghia (impf. leghi), v. a. (vide HelsLu) l. slizp \&c. (af manni), 20: pr; 30: pr, 1. Cfr. Samleghia.

Leta, v. a. leta, söka: quaerere. köpa sinna l. (late perperam scriptum est), (cfr. UpiLh); 14: 6

Leдa (sup. leøt, let), v. a. leda, föra: ducere, ferre. l. (man) ivir pry strati, l. (man) um staßin, 11: 7; 15: pr. grip (pro griper) til lepis, res furtiva in mediam producitor. 32: pr. l. (sc. rem litigiosam) sik af handi of til annars, 11: 1. l. sar fra handum meд tvem köpvilnum, l. fra sik, 32: pr.

Leøsn, f. (vide ÖGL) gripa til -nar, 32: I , ubi pro -nar scriptum est lepznan.

Lif, n. 1) kropp: corpas. 14: 17.2$)$ lif: vita. 15: pr. 'piufnaper \&c. gar a lifsins vapa, 11: 2; 35. *6

Liggia, v. n. ligga: iacere. 32: a. l. i tvaböte, dicitur proprie de occiso, 12: 3; 14: 12,16 ; sed occarrit etiam de vulnerato, 21: ı. *

Lin, n. 1) lin: linum. 8: . 2) linne: linteum. מorf viper bapi l. ok lekir, allitt. 12: 2.

Liva (impf. lifpi), v. n. lefva: vivere. 34.

Livandis, adj. lefvande: vivus. 11:3.*
Liuari (pro liughari), m. ljugare: homo mendax. 21: pr. *4 (iughari)

Liugha, v. a. ljaga: mentiri. l. aru mans af manni, 16. *5

Liusa, vide Lysa.
Lijer, m. led: articulus. 14: ı. *6
Lỉkop, n. dryckesgille, till firande af ett afslutadt köp: compotatio ad celebrandam factam emtionem venditionem. galde -pit, praestito impensas factao compotationis. 6: 2; quem locum illustrant ius recentius Slesvicense cap. 67: "drinket se ok in eyn teken der ko-
penscup eynen mynkop, nicht gegeuen in de hende, de id brickt, de ghelde den mynkop" (K. Rosenvinge, Saml. af gamle Danske Love, V. p. 35o.); et ius rec. Flensburgense cap. 38: "drinken se nynkop, und gift dar neen gelt up, we des nicht holden wil, de betale den nynkop (ibid. p. 40 ; cfr. p. $110,1438 \mathrm{cc}$, ubi eadem res appellatar lithköp, ligekioff \&c. Cfr. etiam K. Avchers saml. jurid. Skrifter, II. p. 447, 448.). Usque ad nostra tempora permansit mos emtiones compotatione celebrandi, quod hodieque appellatur dricka lidköp, i. e. mercipotum bibere, ut rem medio aevo Latine expresserunt. Germani medii aevi eodem sensu dixerant litkouf, leikauf \&c., a lit v. lid, quod in diversis dialectis Germanicis denotavit potum, liquorem, poculum, unde lithaus, litgeber, litkaufer (vel at scribi soluit, leuthaus \&c.), caupona, caupo; idemque etiam appellabatur vinkouf, et Latine licopium, vinicopium; transiit vero $\mathbf{v}$. leikauf ad significationem arrhae in diversi generis contractibus usitatae. Cfr. Ih. Gloss. v. lid; Gr. pag. 191, 193. Haltaus, Gloss. Germ. vv. leikauf, leutgeb \&c.

Libstarker, adj. styf i lederna (om finger): rigidus, cuius articuli flecti nequeunt (de digito). standa l., 14: 1.

Lof, n. lof, tillătelse: venia. 11: 7; 33: 3. Cfr. Orlof. *6 (luf)

Lokka, v. a. locka: pellicere. l. mans husfru \&c., sc. ad staprum. 15: ı. *6

Lokker, m. lock, hårlock: cincinnus. bapir -kar, i. e. coma ab atroque latere frontis collecta. 14: 18 . *3

Lova, v. a. 1) tillảta: permittere. 8: !; 14: 8. Cfr. Olovandis. 2) lofva: promittere. 30: 3. *4

Lovi, m. handlofve, inre sidan af handen: vola. 14:.

Lysa, liusa, v. a. 1) kungöra, tillkän-
lan hus): interstitium (inter aedificia) compactionibus trabium relictum. 2: pr. Knuter, m. (vide HelsL) 33: 2. *6 Kne, n. knä: geñ. 14: pr, 3. *6 (kne) Kolder, m. (vide ÖGL) 25.
Koma, v. n. 1) komma: venire. komber ox ok amber \&c., i. e. si adhibeantur. 41: ı. 2) tillkomma, hända: accidere, fieri. benlösing komber $i$, saramal koma i, 14:5; 17. Cfr. A koma. 3) v.a. c.dat. (vide UplL sub 3.) sva at han fulsceri komber $i, 14: 32$, nisi $v$. han delenda sit.

Kona, f. 1) quinna: femina. Vide Hor-, Trolkona. 2) gift quinna, hustru: femina nupta, uxor. )( mö, 12:4; 14: 18 . Cfr. Apalkono barn. * (kuna)

Korn, n. säd: seges, frumentum. 8: .. *
Koster, m. 1) kostnad, bekostnad: impensa. 29: pr, ubi respicitur sumtus funebris. 2) pl. saker, egodelar: res, utensilia. stolnir -tir, res furtivae. 11:5. * (kuster)

Krumpna, v.n. (vide 0̈GL) finger -ar in a lova )( stander lipstarker, 14: ו. *3

Krevia, v. a. kräfva, fordra: exigere. 37: 2. k. gald, gald krafs (af manni), 5, 40.

Kunnugha, v. a. (vide UplL.) 3: ı. *4
Kunnugher, adj. kunnig, bekant: notus. -ukt göra, i. q. kunnugha. 8: pr. ${ }_{2}$

Kanna, v. a. kannas vī, erkänna: fateri. vỉ drap kannas, 14: 7. Cfr. Vijer kannas.

Kara, v. a. (vide VGL) k. a annan, 4, 9: pr. k. ivir man, 9: pr. מan (sc. sum) karpi, 4.

Kara, f. käromål: actio. 9: pr. *4
Köp, n. köp: emtio. köpa sinna lata (lege leta; cfr. UpIL.), 14: 6. Cfr. Liß-, Arvis köp.

Köpstäer, m. stad: urbs. 4. *5
Köp vitni, n. 1) (vide UplL.) lepa sar fra handum mej tvem -num, 32: pr. 2) bevisning med köpvitnen: probatio
per tales testes. hava til tvaggia manna k., ibid. *4

## L.

Lagh, n. pl. ed: iuramentum. fresta l. aller paninga, 22. fallas at laghum, 9: 4.

Lagha dagher, m. dag, dá ed i rättegångsmål kan gås: dies, quo iuramentum iudiciale dari potest. 9: 1.

Laghbok, f. lagbok: codex iuris. biskopsins l., 7. *

Lan, n. 1) lån och försträckning: commodatum et mutuum. taka nokot lane af andrum, 5: pr. l. ut lana, 1: 1. not. 18. 2) den lănta eller försträckta saken: res commodata vel mutuo data. 1: 1 , ubi de mutuo sermo est. $l$. ater galda, 5: pr. *

Land, n. 1) land, jord: terra, solum. forra go力s \&c. (sc. ex nave) in til -ds, gops til -ds drivit \&c. 8: pr, 1; 19: pr,3. a birro -de, 19: pr. kasta (man uthyrpis) in til -ds, i. e. versus litus, )( ut a sion, 13: pr. 2) land, landskap: provincia. 13: 2. 3) landet, landsbygden: rus. -dit )( stajin, 32: pr, I.

Larben, n. lårben: os femoris. 14:3. Lasta, v. a. lasta: culpare, criminari. l. (sc. man) aller illa tala til mans v. up a man, 21:pr.

Lata, 1) v. a. lemna: relinquere. lati ater knutarum \&c. 2. Sed l. perperam pro leta, 14: 6. 2) v. aux. a) låta (ske), tilláta: sinere (ut fiat). l. piuf undan ryma, 11:6. l. slippa sik tugh af handum, 20: 2. l. sik nöhia, 4. lati sik um samia me刀 дem \&c. 9: 2. b) lâta (göra), föranstalta: curare (faciendum). l. biupa böter, 14: 8, 9. l.vin \&c. (falt) löpa, 38: pr, 1, 3. *

Legha, f. 1) (vide HelsL sub 1.) 30: pr. salia skip a lagh (pro leghu), i. e. locare. 20: pr. 2) lega, hyra (afgift):
merces (qua conducitur res). Cfr. Hu-sa-, Skiplegha.

Leghia (impf. leghi), v. a. (vide HelsL) l. skip \&c. (af manni), 20: pr; 30: pr, I. Cfr. Samleghia.

Leta, v. a. leta, söka: quaerere. köpa sinna l. (lata perperam scriptum est), (cfr. UpILL); 14: 6.

Leдa (sup. leøt, lett), v. a. leda, föra: ducere, ferre. l. (man) ivir try strati, l. (man) um stapin, 11: 7 ; 15: pr. grip (pro griper) til lepis, res furtiva in mediam producitor. 32 : pr. l. (sc. rem litigiosam) sik af hendi ok til annars, 11: 1. l. ser fra handum meдt tvem kopvitnum, l. fra sik, 32: pr.

Lełsn, f. (vide ÖGL) gripa til -nar, 32: I , ubi pro -nar scriptum est lepznen.

Lif, n. 1) kropp: corpas. 14:17. 2) lif: vita. 15: pr. ' Biufnaper \&c. gar a lifsins vapa, 11: $2 ; 35$. *6

Liggia, v. n. ligga: iacere. 32: 2. l. i tvaböte, dicitar proprie de occiso, 12: 3; 14: 12 , 16 ; sed occurrit etiam de vulnerato, 21: ı. *

Lin, n. 1) lin: linum. 8: 1. 2) linne: linteum. \#orf viper baji l. ok lekir, allitt. 12: 2.

Liva (impf. lifpi), v. n. lefva: vivere. 34.

Livandis, adj. lefvande: vivus. 11:3.*
Liuari (pro liughari), m. ljugare: homo mendax. 21: pr. *4 (iughari)

Liugha, v. a. ljuga: mentiri. l. aru mans af manni, 16. *5

Liusa, vide Lysa.
Lijer, m. led: articulus. 14: . . *6
Lỉköp, n. dryckesgille, till firande af ett afslutadt köp: compotatio ad celebrandam factam emtionem venditionem. galde -pit, praestito impensas factae compotationis. 6: 2 ; quem locum illustrant ius recentius Slesvicense cap. 67: "drinket se ok in eyn teken der ko-
penscup eynen mynkop, nicht gegeuen in de hende, de id brickt, de ghelde den mynkop" (K. Rosenvinge, Saml. af gamle Danske Love, V. p. 35o.); et ius rec. Flensburgense cap. 38: "drinken se mynkop, und gift dar neen gelt up, we des nicht holden wil, de betale den mynkop (ibid. p. 401 ; cfr. p. ! 10,143 \&c, ubi eadem res appellatar lithköp, ligekiofff \&c. Cfr. etiam K. Aschers saml. jurid. Skrifter, II. p. 447, 448.). Usque ad nostra tempora permansit mos emtiones compotatione celebrandi, quod hodieque appellatur dricka lidkip, i. e. mercipotum bibere, ut rem medio aevo Latine expresserunt. Germani medii aevi eodem sensu dixerant litkouf, leikauf \&c., a lit v. lid, quod in diversis dialectis Germanicis denotavit potam, liquorem, poculum, unde lithaus, litgeber, litkaufer (vel ut scribi soluit, leuthaus \&c.), caupona, caupo; idemque etiam appellabatur vinkouf, et Latine licopium, vinicopium; transiit vero v. leikauf ad significationem arrhae in diversi generis contractibus usitatae. Cfr. Ih. Gloss. v. lid; Gr. pag. 191, 1.93. Haltavs, Gloss. Germ. vv. leikauf, leutgeb \&c.

Līstarker, adj. styf i lederna (om finger): rigidas, cuius articuli flecti nequeunt (de digito). standa l., 14: ı.

Lof, n. lof, tillătelse: venia. 11: 7; 33: 3. Cfr. Orlof. *6 (luf)

Lokka, v. a. locka: pellicere. l. mans husfru \&c., sc. ad stuprum. 15: ו. *6
Lokker, m. lock, hårlock: cincinnus. bapir -kar, i. e. coma ab utroque latere frontis collecta. 14: 18 . *3
Lova, v. a. 1) tillâta: permittere. 8: I; 14: 8. Cfr. Olovandis. 2) lofva: promittere. 30: 3. *4

Lovi, m. handlofve, inre sidan af handen: vola. 14: r .

Lysa, liusa, v. a. 1) kungöra, tillkän-
lan hus）：interstitium（inter aedificia） compactionibus trabium relictum．2：pr． Knuter，m．（vide HelsL）33：2．＊6 Knee，n．knä：geñ．14：pr，3．＊6（kne） Kolder，m．（vide ÖGL）25．＊
Koma，v．n．1）komma：venire．kom－ ber öx ok amber \＆c．，i．e．si adhibe－ antur．41：．2）tillkomma，hända：ac－ cidere，fieri．benlösing komber $i$ ，sa－ ramal koma i，14：5；17．Cfr．A koma． 3）v．a．c．dat．（vide UpIL sub 3．）sva at han fulseri komber $i, 14: 32$ ，nisi $v$. han delenda sit．

Kona，f．1）qvinna：femina．Vide Hor－， Trolkona．2）gift quinna，hustru：fe－ mina nupta，uxor．）（ mö，12：4；14： 18. Cfr．Apalkono barn．＊（kuna）

Korn，n．säd：seges，frumentum．8：ı．＊
Koster，m．1）kostnad，bekosinad：im－ pensa．29： $\mathrm{pr}_{\boldsymbol{q}}$ ubi respicitur sumtus fu－ nebris．2）pl．saker，egodelar：res，uten－ silia．stolnir tir，res furtivae．11： 5. ＊（kuster）

Krumpna，v．n．（vide ÖGL）finger－ar in a lova ）（ stander li力starker，14：ו．＊2

Krevia，v．a．kräfva，fordra：exigere． 37：3．k．gald，gald krefs（af man－ ni），5，40．＊

Kunnugha，v．a．（vide UplL．）3：ı．＊4
Kunnugher，adj．kunnig，bekant：no－ tus．－ukt göra，i．q．kunnugha．8：pr．${ }^{*}$ 2

Kœnna，v．a．kannas vī，erkänna： fateri．vi弓 drap kannas，14：7．Cfr． Viber kannas．

Kara，v．a．（vide VGL）k．a annan， 4，9：pr．k．ivir man，9：pr．מan（sc． sum）karמi，4．＊

Kara，f．käromå：actio．9：pr．＊4
Köp，n．köp：emtio．köpa sinna lata （lege leta；cfr．UpIL．），14：6．Cfr．Liß－， Arvis köp．

Köpstajer，m．stad：urbs．4．＊5
Köp vitni，n．1）（vide UplLL）lepa sar fra handum me刀 tvem－num，32：pr． 2）bevisning med köpvitnen：probatio
per tales testes．hava til tvaggia man－ na k．，ibid．＊ 4

## L．

Lagh，n．pl．ed：iuramentum．festa l．aller paninga，22．fallas at laghum， 9： 4.

Lagha dagher，m．dag，dá ed i rätte－ gångsmål kan gås：dies，quo iuramen－ tum iudiciale dari potest．9： I ．

Laghbok，f．lagbok：codex iuris．bi－ skopsins l．，7．＊

Lan，n．1）lån och försträckning：com－ modatum et mutuum．taka nokot lane af andrum，5：pr．l．ut lena，1：1．not． 18．2）den lånta eller försträckta sa－ ken：res commodata vel mutuo data． 1：！，ubi de mutuo sermo est．l．ater grelda，5：pr．＊

Land，n．1）land，jord：terra，solum． föra gops \＆c．（sc．ex nave）in til－ds， gops til－ds drivit \＆c．8：pr，1；19：pr， 3 ． a pirro－de，19：pr．kasta（man uthyr－ מis）in til－ds，i．e．versus litus，）（ut a sion，13：pr．2）land，landskap：pro－ vincia．13：2．3）landet，landsbygden： rus．－dit ）（ stajin，32：pr，I．

Larben，n．lărben：os femoris．14：3．
Lasta，v．a．lasta：culpare，criminari． l．（sc．man）aller illa tala til mans v ． up a man，21：pr．

Lata，1）v．a．lemna：relinquere．lati ater knutarum \＆c．2．Sed l．perperam pro leta，14：6．2）v．aux．a）lâta（ske）， tillata：sinere（ut fiat）．l．מiuf undan ryma，11：6．l．slippa sik tugh af han－ dum，20：2．l．sik nöhia，4．lati sik um samia me引 дem \＆c．9：3．b）lâta （göra），föranstalta：curare（faciendum）． l．biupa böter，14：8，9．l．vin \＆c．（falt．） löpa，38：pr，1，3．＊

Legha，f．1）（vide HelsL sub 1．）30： pr．salia skip a lagh（pro leghu），i． e．locare．20：pr．2）lega，hyra（afgift）：
merces (qua conducitar res). Cfr. Hu-sa-, Skiplegha. *

Leghia (impf. leghi), v. a. (vide HelsL) l. skip \&c. (af manni), 20: pr; 30: pr, I. Cfr. Samleghia.

Leta, v. a. leta, söka: quaerere. köpa sinna l. (late perperam scriptum est), (cfr. UpIL); 14: 6. *

Lepa (sup. leøpt, let), v. a. leda, föra: ducere, ferre. l. (man) ivir fry strati, l. (man) um stapin, 11: 7; 15: pr. grip (pro griper) til lepis, res furtiva in mediam producitor. 32: pr. l. (sc. rem litigiosam) sik af hendi ok til annars, 11: 1. l. sar fra handum meђ tvem köpvitnum, l. fra sik, 32: pr.

Leम̄sn, f. (vide ÖGL) gripa til -nar, 32: I , ubi pro -nar scriptum est lepzznan.

Lif, n. 1) kropp: corpas. 14: 17.2$)$ lif: vita. 15: pr. '\#iufnaper \&cc. gar a lifsins väa, 11: 2; 35. *6

Liggia, v. n. ligga: iacere. 32: 2. l. i tvaböte, dicitar proprie de occiso, 12: 3; 14: ı 2 , 16 ; sed occurrit etiam de vulnerato, 21: $1 . *$

Lin, n. 1) lin: linam. 8: ı. 2) linne: linteum. מorf viper bapi l. ok lekir, allitt. 12: 2.

Liva (impf. lifji), v. n. lefva: vivere. 34.

Livandis, adj. lefvande: vivus. 11:3.*
Liuari (pro liughari), m. ljugare: homo mendax. 21: pr. * 4 (iughari)

Liugha, v. a. ljuga: mentiri. l. aru mans af manni, 16. *5

Liusa, vide Lysa.
Lijer, m. led: articulus. 14: ו. *6
Likkop, n. dryckesgille, till firande af ett afslutadt köp: compotatio ad celebrandam factam emtionem venditionem. galde -pit, praestito impensas factae compotationis. 6: 2 ; quem locum illastrant ius recentius Slesvicense cap. 67: "drinket se ok in eyn teken der ko-
penscup eynen mynkop, nicht gegeuen in de hende, de id brickt, de ghelde den mynkop" (K. Rosenvinge, Saml. af gamle Danske Love, V. p.35o.); et ius rec. Flensburgense cap. 38: "drinken se nynkop, und gift dar neen gelt up, we des nicht holden wil, de betale den wynkop (ibid. p. 401 ; cfr. p. $110,143 \& \mathrm{cc}_{\text {, }}$ ubi eadem res appellatur lithköp, ligekioff \&c. Cfr. etiam K. Aschers saml. jurid. Skrifter, II. p. 447, 448.). Usque ad nostra tempora permansit mos emtiones compotatione celebrandi, quod hodieque appellatar dricka lidköp, i. e. mercipotum bibere, ut rem medio aevo Latine expresserunt. Germani medii aevi eodem sensu dixerant litkouf, leikauf sce, a lit v. lid, quod in diversis dialectis Germanicis denotavit potam, liquorem, poculum, unde lithaus, litgeber, litkaufer (vel ut scribi soluit, leuthaus \&c.), caupona, canpo; idemque etiam appellabatur vinkouf, et Latine licopium, vinicopium; transiit vero $\mathbf{v}$. leikauf ad significationem arrhae in diversi generis contractibus usitatae. Cfr. Ih. Gloss. v. lid; Gr. pag. 191, 193. Haltaus, Gloss. Germ. vv. leikauf, leutgeb \&c.

Līstarker, adj. styf i lederna (om finger): rigidus, cuius articuli flecti nequeunt (de digito). standa l., 14: 1.

Lof, n. lof, tillâtelse: venia. 11: 7; 33: 3. Cfr. Orlof. * 6 (luf)

Lokka, v. a. locka: pellicere. l. mans husfru \&c., sc. ad stuprum. 15: ı. *6

Lokker, m. lock, hårlock: cincinnus. bapir -kar, i. e. coma ab utroque latere frontis collecta. 14: 18 . *3

Lova, v. a. 1) tillåta: permittere. 8: !; 14: 8. Cfr. Olovandis. 2) lofva: promittere. 30: 3. *4

Lovi, m. handlofve, inre sidan af handen: vola. 14:.

Lysa, liusa, v. a. 1) kungöra, tillkän-
lan hus）：interstitium（inter aedificia） compactionibus trabium relictum．2：pr． Knuter，m．（vide HelsL）33：2．＊6 Kñe，n．knä：geñ．14：pr，3．＊6（kne） Kolder，m．（vide ÖGL） 25.
Koma，v．n．1）komma：venire．kom－ ber of ok amber \＆c．，i．e．si adhibe－ antur．41：ı．2）tillkomma，hända：ac－ cidere，fieri．benlösing komber $i$ ，sa－ ramal koma $i$ ，14：5；17．Cfr．A koma． 3）v．a．c．dat．（vide UpIL sub 3．）sva at han fulseri komber i，14：32，nisi $v$. han delenda sit．＊

Kona，f．1）quinna：femina．Vide Hor－， Trolkona．2）gift quinna，hustru：fe－ mina nupta，uxor．）（ mö，12：4；14： 18. Cfr．Apalkono barn．＊（kuna）

Korn，n．säd：seges，frumentum．8：ı．＊
Koster，m．1）kostnad，bekostnad：im－ pensa．29：pr，ubi respicitur sumtus fu－ nebris．2）pl．saker，egodelar：res，uten－ silia．stolnir－tir，res furtivae．11： 5. ＊（kuster）

Krumpna，v．n．（vide ÖGL）finger－ar in a lova ）（ stander litstarker，14：1．＊2

Krevia，v．a．kräfva，fordra：exigere． 37：3．k．gaeld，gald krafs（af man－ ni）， $5,40$.

Kunnugha，v．a．（vide UplL．）3：ו．＊4
Kunnugher，adj．kunnig，bekant：no－ tus．－ukt göra，i．q．kunnugha．8：pr．＊2

Kanna，v．a．kennas vī，erkänna： fateri．vi弓 drap kennas，14：7．Cfr． Viper kannas．

Kara，v．a．（vide VGL）k．a annan， 4，9：pr．k．ivir man，9：pr．מan（sc． sum）karpi， 4.

Kara，f．käromå：actio．9：pr．＊4
Köp，n．köp：emtio．köpa sinna lata （lege leta；cfr．UpIL），14：6．Cfr．Liß－， Arvis köp．

Köpsta引er，m．stad：urbs．4．＊5
Köp vitni，n．1）（vide UplLL）lepa sar fra handum me万 tvem－num，32：pr． 2）bevisning med köpvitnen：probatio
per tales testes．hava til tvaggia man－ $n a k .$, ibid．＊ 4

## L．

Lagh，n．pl．ed：iuramentum．feesta l．aller paninga，22．fallas at laghum， 9：4．＊

Lagha dagher，m．dag，dá ed i rätte－ gångsmål kan gås：dies，quo iuramen－ tam indiciale dari potest．9： I ．

Laghbok，f．lagbok：codex iuris．bi－ skopsins l．，7．＊

Lan，n．1）lån och försträckning：com－ modatum et mutuam．taka nokot lane af andrum，5：pr．l．ut lana，1：．not． 18．2）den lånta eller försträckta sa－ ken：res commodata vel mutuo data． 1： 1 ，ubi de mutuo sermo est．l．ater galda，5：pr．＊

Land，n．1）land，jord：terra，solum． fora gops \＆c．（sc．ex nave）in til－ds， gops til－ds drivit \＆c．8：pr，1；19：pr，3． a pirro－de，19：pr．kasta（man uthyr－ מis）in til－ds，i．e．versus litus，）（ut a sion，13：pr．2）land，landskap：pro－ vincia．13：2．3）landet，landsbygden： rus．－dit ）（ stajin，32：pr，i．

Larben，n．lårben：os femoris．14：3．
Lasta，v．a．lasta：culpare，criminari． 1．（sc．man）aller illa tala til mans $\mathbf{v}$ ． up a man，21：pr．

Lata，1）v．a．lemna：relinquere．lati ater knutarum \＆c．2．Sed l．perperam pro leta，14：6．2）v．aux．a）lâta（ske）， tillăta：sinere（ut fiat）．l．Diuf undan ryma，11：6．l．slippa sik tugh af han－ dum，20：2．l．sik nöhia，4．lati sik um samia me币 かem \＆c．9：2．b）lâta （g̈̈ra），föranstalta：curare（faciendum）． l．biupa böter，14：8，9．l．vin \＆c．（falt） 10̈pa，38：pr，1，3．＊

Legha，f．1）（vide HelsL sub 1．）30： pr．salia skip a lagh（pro leghu），i． e．locare．20：pr．2）lega，hyra（afgift）：
merces (qua conducitur res). Cfr. Hu-sa-, Skiplegha.

Leghia (impf. leghi), v. a. (vide HelsL) l. skip \&c. (af manni), 20: pr; 30: pr, I. Cfr. Samleghia.

Leta, v. a. leta, söka: quaerere. köpa sinna l. (late perperam scriptum est), (cfr. UpiLL); 14: 6. *

Leł̆a (sup. leøt, let), v. a. leda, föra: ducere, ferre. l. (man) ivir fry strati, l. (man) um stapin, 11: 7; 15: pr. grip (pro griper) til lepis, res furtiva in medium producitor. 32: pr. l. (sc. rem litigiosam) sik af hendi ok til annars, 11: 1. l. sar fra handum meђ tvem köpvilnum, l. fra sik, 32: pr.

Lepsn, f. (vide OGL) gripa til -nar, 32: r , ubi pro -nar scriptum est lepznan. *

Lif, n. 1) kropp: corpas. 14: 17. 2) lif: vita. 15: pr. 'piufnaper \&c. gar a lifsins vała, 11: 2 ; 35. * 6

Liggia, v. n. ligga: iacere. 32: 2. l. i tvaböte, dicitur proprie de occiso, 12: 3; 14: 12,16 ; sed occurrit etiam de vulnerato, 21: . *

Lin, n. 1) lin: linum. 8: ı. 2) linne: linteum. מorf vijer baji l. ok lekir, allitt. 12: 2.

Liva (impf. lifpi), v.n. lefva: vivere. 34.

Livandis, adj. lefvande: vivus. 11:3.*
Liuari (pro liughari), m. ljugare: homo mendax. 21: pr. *4 (iughari)

Liugha, v. a. ljuga: mentiri. l. aru mans af manni, 16. *5

Liusa, vide Lysa.
Liper, m. led: articulus. 14: ו. *6
Lipkop, n. dryckesgille, till firande af ett afslutadt köp: compotatio ad celebrandam factam emtionem venditionem. galde -pit, praestito impensas factao compotationis. 6: 2 ; quem locum illustrant ius recentius Slesvicense cap. 67: "drinket se ok in eyn teken der ko-
penscup eynen roynkop, nicht gegeuen in de hende, de id brickt, de ghelde den rynkop" (K. Rosenvinge, Saml. af gamle Danske Love, V. p. 35o.); et ius rec. Flensbargense cap. 38: "drinken se nynkop, und gift dar neen gelt up, we des nicht holden wil, de betale den nynkop (ibid. p. 401 ; cfr. p. 110, 143 \&c,, ubi eadem res appellatur lithkop, ligekioff \&c. Cfr. etiam K. Axchers saml. jurid. Skrifter, II. p. 447, 448.). Usque ad nostra tempora permansit mos emtiones compotatione celebrandi, quod hodieque appellatar dricka lidköp, i. e. mercipotum bibere, ut rem medio aevo Latine expresserunt. Germani medii aevi eodem sensu dixerunt litkouf, leikauf \&c., a lit v. lid, quod in diversis dialectis Germanicis denotavit potam, liquorem, poculum, unde lithaus, litgeber, litkaufer (vel ut scribi soluit, leuthaus \&c.), caupona, caupo; idemque etiam appellabatur vinkouf, et Latine licopium, vinicopium; transiit vero $v$. leikauf ad significationem arrhae in diversi generis contractibus usitatae. Cfr. Ih. Gloss. v. lid; Gr. pag. 191, 193. Haltaus, Gloss. Germ. vv. leikauf, leutgeb sc.

Līstarker, adj. styf i lederna (om finger): rigidus, cuius articuli flecti nequeunt (de digito). standa l., 14: . .

Lof, n. lof, tillátelse: venia. 11: 7; 33: 3. Cfr. Orlof. * 6 (luf)

Lokka, v. a. locka: pellicere. l. mans husfru \&c., sc. ad staprum. 15: ו. *6

Lokker, m. lock, hårlock: cincinnus. bapir -kar, i. e. coma ab atroque latere frontis collecta. 14: 18. *3

Lova, v. a. 1) tillåta: permittere. 8: I; 14: 8. Cfr. Olovandis. 2) lofva: promittere. 30: 3. *4

Lovi, m. handlofve, inre sidan af handen: vola. 14:.

Lysa, liusa, v. a. 1) kungöra, tillkän-
nagifva: publicare, indicare. l. fyndum, varper l., 41: ı. 2) (vide ÖGL. sub 2.) 19: 2. 2) stadga, påbjuda: sancire, sta- Vide Saklös. * tuere. 41: pr. *

Lyti, n. (vide ÖGL) Vide Vand lyti. * 6

Lytter (f. lypt), adj. lytt: deformatus. 14: ו ו. **

Lyzn, f. ? (a lypa, audire) hörsel: auditus. 14: pr.

Lee (pro laa), v. a. låna (nt), försträcka: mutuo dare. 1: 1. * (lea)

Lagger, m. skenben: crus. Vide Laggiaben. *5

Leggia, v. a. 1) lägga, sätta: ponere, collocare. -ger a (sc. rem emtam) sit merki, 6: pr, 1. Cfr. Fram-, Til laggia. 2) bestämma, förelägga: statuere, constituere. Vide Fore laggia.

Laggia ben, n. (a legger) skenben: crus. l. nỉan kne )( larben ovan kne, 14: 3.
Lagh, vide Legha.
Laghi, n. läge: situs. Vide Akkars-, Bryggiu laghi. *5

Lakir, m. läkare: medicus. 14:5. Cfr. Lin. *

Lana, v. a. utlåna: mutuo dare. 1: г. Cfr. Ut lena. * (lana)

Langi, adv. länge: diu. langer, compar. 14: 6. *

Lasa, v. a. läsa: legere. Vide Up lasa. *5

Lasta, v. a. förderfva: laedere, perdere. lyzn, öra, skip-tis, 14:pr; 20:3.*5

Latter, adj. lätt: levis. Vide Olatter.
Lön, n. pl. \& lön, betalning: pretium, compensatio. Vide Arvußis lön. *4

Löpa, v. n. rinna: fluere. lata vin \&c. falt l., d. ä. tappa det or fatet och sälja det: vinum \&c. vendendum de dolio haurire. 38: pr, 3. lata vin dyra l., d. ä. sälja det dyrare: vinum carius vendere. 38: !.
$L \delta \delta$, adj. 1) lös: solutus, liber. elder

Lüsa, v. a. 1) lösa, lossa: solvere, dissolvere. Vide Benlösing, Ut lösa. 2) lösa med penningar: pecunia redimere. a) lösa från straff medelst böters erläggande: mulcta solvenda a supplicio redimere. lösi sik $\mathbf{v}$. (sin) hals me币 firitighi markım, 15: pr; 18, 38: 5. b) lösa pant: pignus redimere. 37: pr. Cfr. Ater lösa. *

Löt, f. betesmark: pascuum. Vide Gen löt. *

Lüposa fari, m. Lödösefarare, den som (reser till eller) kommer från Lödöse (med fartyg): is qui navibus mercatoriis (Ladosiam proficiscitar vel) ex Ludosia venit. 8: I.

## M.

Magha (in inf. non occurrit,', v. n. 1) kunna: posse. livar han (brest) ma, 1, 37: pr. sva at vaßa v. sea ma, 19: pr; 20: pr. (sc. дtar) sum ma akas ok riдas, 33: 4. sum hint mate galda, 34. 2) (vide UplL sub 2.) bonda mughum vir bisetia, 40. *

Mal, n. (vide VGL sub 2.) Vide Sara mal. *

Malmer, vide Ind. nom. propr.
Malseghandi, m. målsegande: privatus actor. 14: $1,4$. )( foghotin ok staBin, 14:8, 20, 21.

Manaper, m. månad: mensis. 30: 2. *
Mantol, m. mantel: pallium. bara stapsins m., poena ignominiosa feminis adulterii convictis irrogata. 15: pr. Quale illud palliam fuerit, facile coniici potest, cum cognitus sit mos veterum abscindendi partem posticam pallae adulterae; quem morem etiam apud nostrates valuisse, monstrat VGL. II. G. 5. Similia exempla e legibus exteris adfert Gr. pag. 711,712 ; inter quae id maxime
rem illustrat, quod retulit vetus auctor ex saeculo XVII: "if eyther wife or maid were found in dishonesty, her clothes were cut off round about her, beneath the girdlestead, and she was whipped and turned out, to be derided of the people." Huic poenae conferatur poena portandorum lapidum urbis, StL. G. 10; et forte haec ita connexa fuerunt, ut femina, cui imponerentur lapides urbis, ignominioso pallio induta esset, sicut fere statuunt exterae quaedam leges a Gr. pag. 720, 7 21. citatae: "la fame portera la pierre, toute nuë en sa chemise à la procession"; "si duae mulieres rixantur .. portabant duos lapides per catenas cohaerentes . . et ambae ibunt in camisiis suis." At vocem mantol loco supra citato istos lapides, qui in formam pudendi virilis efformati fuisse feruntur, significasse, ut pro certo statuit Ih., qui h. v. verlit: "viri membra genitalia, a man, vir, et tol, instrumentum," ut adeo verba stapsins $m$. vertenda essent: membrum virile urbis, id neutiquam mihi videtur esse verisimile. *5

Marghir, pron. pl. månge: multi. 30: 1; 34. *5

Mark, f. 1) mark (vigt): marca librata. böte pratan -ker silfs, 4, 21: pr, 2. 2) mark penningar: marca monetalis. Vide Half mark.

Mark, n. gräns: terminus. innan staम̈sins m., 19: І. *3

Markatal, n. (vide UpIL) aptir -li, 20: ı, 3. *3

Marknaper, m. marknad:mercatus. 8:3.
Martins massa, f. (vide VGL) 8:3. *4
Mata, f. mått, mål: mensura. 38: 2. Cfr. Vanmata.

Matbiergha sik, v. rec. hjelpa sig sjelf då man skall äta: sine alieno auxilio cibum capere. han giter eig-burghit sik, 14: 11.

Matkniver, m. matknif, bordsknif: culter cibarius. 14: ı3. */

Mäer, man, m. 1) menniska: homo. aldra manna gata v. torgh, 2:1; 12:2. 2) man: vir. gope man, vide Goper. *

Mere (dat. merom, n. meru), adj. större: maior. m. skip, morghongef \&c. 8: 1; 13: pr; 20: pr; 27, 29: ı; 37: pr, 2; 38: 1, 4. mester, superl. störst: maximus. at -stu, högst: ad summum. 3: pr.

Meђ (mapir, 3: pr. not. 36.), præp. 1) jämlikt, enligt: convenienter, secundum. m. stapsins ret, 40. 2) adverbialiter, derjämte, tillika: praeterea, simul. ok m. 力re marker, 38: pr, I.

Minni, n. godvilja, välbehag: arbitrium, indulgentia. blivi i egliandans m., d. ä. han beror af egarens välbehag, huru länge denne vill lảta hans hus stâ qvar: obnoxius esto indulgentiae vicini, a qua pendet quamdiu maneat aedificium. 33: 3. *3
Minni (dat. n. -nu), adj. mindre: minor. 8: ı; 13: pr; 20: pr. \&c. minna, n. absolate, mindre: minus. 5: pr; 11: pr; 33: pr; 40. *

Mioßer, m. mjöd: mulsum, hydromeli. 38: 2. *1 (mioder)

Mirkia, v. a. utmärka, bestämma: designare, definire. dagker -kis innan sex vikum, i. e. nomine diei (hoc loco) denotatur spatium sex septimanarum. 26. *6 (markia)

Misfirma, v. a. misfirma, förolämpa: laedere, iniuriam inferre. m. man meд orमum aller garningum, 21: ı. *5

Mizer, adj. (vide VGL.) fora v. rptir mipian dagh, 12: 2; 39: ו. * 0

Mijir, vide Myrpa.
Morghongaf, morghin gaf, f. (vide UpIL) 27. *5

Morpari, m. (vide VGL) 21: pr. *6
Morpbbrannari, m. mordbrännare: incendiarius. 21: pr; 36: pr.

Mot，n．möte，sammankomst：conven－ tus．Vide Byamot．

Munder，m．mun：os．14：2．＊3
Mur，m．mur：murus．innan m．，inom stadens ringmur：intra moenia quibus cingitur arbs．33： 4.

Mykil，adj．stor，mycken：magnas．11： 7 ；13：pr．

Myrда（præs．myдir，miдir），v．a． mörda：occulte interficere．36：pr．

Mala，v．a．lofva，utfästa：promittere， spondere．sum han（sc．gastrin）malti hanum（sc．eghandanum），30：ı．＊6

Mallum，mallin（mellam，2：pr．），præp． c．gen．v．acc．emellan：inter． $2,8: 3 ; 13$ ： 2．handa m．，vide Hand．m．sin， 7. sina m．，29：г．Dera m．，sc．inter tres et sex marcas．5：．．＊

Man，conj．medan：dum．Vide E．＊
Marki，n．märke：signum，nota，cha－ racter．laggia a（sc．rem emtam）sit m．，6：pr，I．＊6

Massa，f．högtid：festum．Vide Mar－ tins massa．

Mastari，m．styresman：rector．Vide Borghamastari．＊6

Meta，v．a．1）mäta：metiri．m．ut me刀 minni spanni ）（köpa in meдp merom spanni，38：4．2）värdera：aestimare， taxare．30：3．＊

Matorp（mapsor力，1：ו．not．19．），n． värdering：aestimatio，taxatio．aptir gop－ ra manna－pum ok forskelum，1：ı．ap－ tir goかra manna virning ok－pum，9： 3. me刀 tvaggia manna vitnum ok－pum， 37：ı．＊3

Mo，f．mö：virgo．Vide Kona 2．＊6

## N．

Nagranni，m．granne：vicinus．2：pr． （ubi sermo est de proximo vicino）；3： 1 ； 32：pr．＊6

Nat，f．dygn：dies civilis，dies cum nocte．14：9．Cfr．Iamlangi．

Nipan，napan，præp．nedanför：in－ fra．n．kna v ．albogha，14：pr，3．ovan hans garł aller n．，d．ä．på ömse si－ dor：citra et ultra domicilium eins．12： pr．${ }^{*} 4$

Niper kasta，v．a．nedkasta，nedrifva （hus）：demoliri，destruere（aedificiam）． 2：pr．not． 21.

Nizer stigha，v．n．nedstiga：descen－ dere．10： I ．

Nizer taka，v．a．nedtaga，nedrifva （has）：destruere（aedificium）．2：pr．

Nizarster，adj．nederst：inferior．14： 2.
Norpan（norpen），adv．i norr：a se－ ptemtrione．til n．，8：3．＊6

Nyrri，adj．norre：septemtrionalis．39： pr．＊3

Nemd，f．（vide VGL）tolf man skulu varia han aller falla ok raji halvi n． hvar \＃era，12：pr．vari sik me刀 tolt rapmannum ok rapi halvi n．，14：pr．＊

Nempna（nenna），v．a．1）nämna， namngifva：nominare．n．sin fangaman， 32：pr．2）utnämna，förordna：designare， eligere．n．byman at ganga \＆c．21：I．＊

Narmer，præp．compar．närmare：pro－ pins．n．aprum，33：ı．＊（nar）

Nesar，f．pl．（vide VGL）14：pr；15：ı．＊
Nast，præp．c．dat．i．q．nasta．2： 1. not．28．\＃ar n．，vide 戸ar．

Nesta，præp．c．dat．vid，bredvid：iux－ ta．9：ı．＊5

Nestu，præp．c．dat．i．q．nasta．n．si－ num granna，i．e．iuxta aream vicini． 2：I．

Napan，vide Nizan．
Nöghia（nöhia），v．a．vara nöjd：con－ tentum esse．n．at（borghan），40．lata sik n．at dom，4．＊4
$\boldsymbol{N} \boldsymbol{\partial} \boldsymbol{\eta}, \mathrm{f}$ ．（vide HelsL）Vide Hafs nȫ． ＊ 6

## 0.

Offer，n．（vide VGL）29：pr，ubi ser－
mo est de eo, quod pro sepultura sacerdoti penditur.

Ofsinne, n. (vide UplL) siord ok o., vis maris vel alia calamitas; nisi v. o. proprie significet violentiam saevientis maris, ut ista duo vocabula eandem rem respiciant. 20: ו. Cfr. VML. v. ofse, et UpIL v. off sinnis arf. *3

Ogilder, adj. (vide VGL sub 3.) дat ar -lt, 17.

O giorper, adj. oarbetad (om trä): (lignum) ex quo non factum est opus. 32: 2. *4

Ok, adv. ock, ocksá: quoque. kan ok vara \&c. 1: pr. \#cen lepir ok \&c. 11: ı. ok fierpung, 19: pr. takin ok, 29: pr. ok manapi, 30: 2. *5

Olovandis, adv. olofvandes: non data venia. 10: ı; 33: pr.

Olatter, adj. (egentligen tung: proprie gravis) hafvande: gravida. 11:4.

Op, n. rop: clamor. op ok akallan, allitt. 12: pr. *4

Oppinbara, v. a. (vide VGL) 11: i. * 4 (uppinbara)

Opt (op), adv. ofta: saepe. 22. * (optare)

Oqvapins or„, n. oqvädinsord: convicium. kalla man -pum, 21: pr. *

Or, ur, præp. c. dat. ur, frân: ex. sighla or hampnum, 20: pr. at han or (sc. bati) stegh, 10: pr. sla ur manni tender, 14: 3. ringia or varpi, 41: ו. fara bort or taksatning, 40.

Orka, v. a. c. dat. orka, förmå: posse (facere). o. botum, 14: 3 ; 16.

Orlof, n. tillătelse: venia. 10: pr; 20: pr; 38: pr. *6

Orp, n. ord: verbum. aptir gopra manna orमum, 19: ו. Cfr. Misfirma; Mat-, Oqvapins orд.

Orpafar, n. förolämpning med ord: iniuria verbis alicui illata. 21: 1 . Conferri potest Isl. sairafar, valneratio; sed

Isl. ordfari, modus loquendi, ordferd, sermo, hac non videntur pertinere.

Oratter, uretter, adj. orätt, oriktig: falsus, vitiosus. o. pundari \&c. 38: 4. *4
$O$ sater, adj. oense: discors, inimicus. 14: 12.

Oskipter, adj. oskift, odelad: non divisus. af (baggia jerra gops) -tu, 27, 29: pr.

Ostbytta, f. ostkar; s̊̊ kallades ett slags kar, som brukades vid sakers uptagande frán sjöbottnen: forma casearia, fiscellum; ita appellabatur vas quoddam, quo ad res in fando maris demersas tollendas usi sunt veteres. 19: pr. Ih., mera coniectura nixus, statuit v. ost propric significare vas vel fiscellam, bytta vero esse glossema, quod in textum irrepsit.

Ovan, adv. et præp. ofvan, ofvantill, ofvanför: superne, supra. byggia o. a man, vide A2. o. kne v. albogha, 14: pr, 3. Cfr. Nipan. *

Ovormagli, m. (vide ÖGL) 14: 20. *

## P.

Panter, m. pant: pignus. 9: 3; 37: pr, 1, 2. gops ut til pant satia, 1: ı. setia andrum pant, 37: pr. pant ut set$i a$, vide Ut satia. * 6

Pikizdaghar, m. pl. pingst: festum pentecostes. 8: 3.
Pundari, m. pyndare, ett slags vàg för tyngre varor, med endast en skål, och saledes ett mellanting af besman och den nu brukliga vâgbalansen: staterae genus, unam tantum lancem habens, in eo dissimile librae bilanci nostro tempore usitatae. ()(klufvagin vagh, StL Kg. 25.) 33: 4. Cfr. Graigais, Kp. 83. M. L. GulapL. Kp. 29.

Puster (pust), m. (vide UpIL) 12: 2. *5
Paninger, m. 1) pl. penningar: pecunia. 1: 1; 30: 1, 2; 34, 40. Cfr. Lagh,

Mot，n．möte，sammankomst：conven－ tus．Vide Byamot．

Munder，m．mun：os．14：2．＊3
Mur，m．mur：murus．innan m．，inom stadens ringmur：intra moenia quibus cingitar urbs．33： 4 ．

Mykil，adj．stor，mycken：magnus．11： 7；13：pr．

Myrдa（pres．myдir，mizir），v．a． mörda：occulte interficere．36：pr．

Mela，v．a．lofva，utfästa：promittere， spondere．sum han（sc．gastrin）malti hanum（sc．eghandanum），30：ı．＊6

Mallum，mallin（mellam，2：pr．），præp． c．gen．v．acc．emellan：inter． $2,8: 3 ; 13$ ： 2．handa m．，vide Hand．m．sin， 7. sina m．，29：ı．Dera m．，sc．inter tres ef sex marcas．5：ו．

Man，conj．medan：dum．Vide E．＊
Marki，n．märke：signum，nota，cha－ racter．laggia a（sc．rem emtam）sit m．，6：pr，I．＊6

Massa，f．högtid：festum．Vide Mar－ tins massa．＊

Mastari，m．styresman：rector．Vide Borghamestari．＊ 6

Mreta，v．a．1）mäta：metiri．m．ut me刀 minni spanni ）（ köpa in meß merom spanni，38：4．2）värdera：aestimare， taxare．30：3．＊

Matorן（mässorø，1：i．not．19．），n． värdering：aestimatio，taxatio．aptir gop－ ra manna－pum ok forskealum，1：ı．ap－ tir goøra manna virning ok－pum，9： 3. me刀 tvaggia manna vitnum ok－ヵum， 37：．＊ 3

Mo，f．mö：virgo．Vide Kona 2．＊6

## N．

Nagranni，m．granne：vicinus．2：pr． （ubi sermo est de proximo vicino）；3： 1 ； 32：pr．＊6 ．

Nat，f．dygn：dies civilis，dies cum nocte．14：9．Cfr．Iamlangi．＊

Ni弓an，naдan，præp．nedanfor：in－ fra．n．knce v ．albogha，14：pr，3．ovan hans gar力 aller n．，d．ä．på ömse si－ dor：citra et altra domicilinm eins．12： pr．${ }^{*} 4$

Nijer kasta，v．a．nedkasta，nedrifva （has）：demoliri，destruere（aedificiam）． 2：pr．not． 21.

Niper stigha，v．n．nedstiga：descen－ dere．10： I ．

Niper taka，v．a．nedtaga，nedrifva （has）：destruere（aedificium）．2：pr．

Niparster，adj．nederst：inferior．14：2．
Norpan（norpen），adv．i norr：a se－ ptemtrione．til n．，8：3．＊6

Nyrri，adj．norre：septemtrionalis．39： pr．＊3

Nemd，f．（vide VGL）tolf man skulu varia han aller falla ok raカi halvi n． hvar מera，12：pr．vari sik me刀t tolf rapmannum ok raji halvi n．，14：pr．＊

Ncmpna（nčnna），v．a．1）nämna， namngifva：nominare．n．sin fangaman， 32：pr．2）utnämna，förordna：designare， eligere．n．byman at ganga \＆c．21：I．＊

Nermer，præp．compar．närmare：pro－ pias．n．aprum，33：।．＊6（nar）

Nasar，f．pl．（vide VGL）14：pr；15：ı．＊
Nast，præp．c．dat．i．q．nasta．2：. not．28．刀ar n．，vide 戸ar．

Nesta，prep．c．dat．vid，bredvid：iux－ ta．9：．．＊5

Nestu，præp．c．dat．i．q．naesta．n．si－ num granna，i．e．iuxta aream vicini． 2： 1.

## Napan，vide Nizan．

－Nöghia（nöhia），v．a．vara nöjd：con－ tentum esse．n．at（borghan），40．lata sik n．at dom，4．＊4
Nöß，f．（vide HelsL）Vide Hafs nöд． ＊ 6

## 0.

Offer，n．（vide VGL）29：pr，ubi ser－
mo est de eo, quod pro sepultura sacerdoti penditur

Ofsinne, n. (vide UplL) siord ok o., vis maris vel alia calamitas; nisi v. o. proprie significet violentiam saevientis maris, ut ista duo vocabula eandem rem respiciant. 20: 1. Cfr. VML. v. ofse, et UpIL. v. offsinnis arf. *3

Ogilder, adj. (vide VGL sub 3.) מat ar $-l t, 17$.

O giorper, adj. oarbetad (om trä): (lignum) ex quo non factum est opus. 32: 2. *4

Ok, adv. ock, ocksá: quoque. kan ok vara \&c. 1: pr. 尹ren lepir ok \&c. 11: ı. ok fierpung, 19: pr. takin ok, 29: pr. ok manapi, 30: 2. *5

Olovandis, adv. olofvandes: non data venia. 10: r; 33: pr.

Oletter, adj. (egentligen tung: proprie gravis) hafvande: gravida. 11:4.
$O_{p,}$ n. rop: clamor. op ok akallan, allitt. 12: pr. *4

Oppinbara, v. a. (vide VGL) 11: г. 4 (uppinbara)

Opt (op), adv. ofta: saepe. 22. * (optare)

Oqvapins orø, n. oqvädinsord: convicium. kalla man -मum, 21: pr.

Or, ur, præp. c. dat. ur, frân: ex. sighla or hampnum, 20: pr. at han or (sc. bati) stegh, 10: pr. sla ur manni tander, 14: 3. ringia or varpi, 41: . fara bort or taksatning, 40. *

Orka, v. a. c. dat. orka, förmå: posse (facere). o. botum, 14:ı3; 16.

Orlof, n. tillåtelse: venia. 10: pr; 20: pr; 38: pr. *6

Orд, n. ord: verbum. aptir goдra manna orpum, 19: 1. Cfr. Misfirma; Mat-, Oqvapins orp. *

Orमafar, n. förolämpning med ord: iniuria verbis alicui illata. 21: r. Conferri potest Isl. sairafar, valneratio; sed

Isl. ordfari, modus loquendi, ordferd, sermo, huc non videntur pertinere.

Oratter, uretter, adj. orätt, oriktig: falsus, vitiosus. o. pundari \&c. 38:4. *4 $O$ sater, adj. oense: discors, inimicus. 14:12. *

Oskipter, adj. oskift, odelad: non divisus. af (baggia jerra gops) -tu, 27, 29: pr. *

Ostbytta, f. ostkar; så kallades ett slags kar, som brukades vid sakers uptagande frán sjöbottnen: forma casearia, fiscellum; ita appellabatur vas quoddam, quo ad res in fundo maris demersas tollendas usi sunt veteres. 19: pr. Ih., mera coniectura nixus, statuit v . ost propric significare vas vel fiscellam, bytta vero esse glossema, quod in textum irrepsit.

Ovan, adv. et præp. ofvan, ofvantill, ofvanför: superne, supra. byggia o. a man, vide A2. o. kne v albogha, 14: pr, 3. Cfr. Nỉan. *

Ovormaghi, m. (vide ÖGL) 14: 20. *

## P.

Panter, m. pant: pignus. 9: 3; 37: pr, 1, 2. gops ut til pant satia, 1: ।. setia andrum pant, 37: pr. pant ut sat$i a$, vide Ut satia. ${ }^{*} 6$

Pikizdaghar, m. pl. pingst: festum pentecostes. 8: 3.

Pundari, m. pyndare, ett slags våg för tyngre varor, med endast en skål, och saledes ett mellanting af besman och den nu brukliga vâgbalansen: staterae genus, unam tantum lancem habens, in eo dissimile librae bilanci nostro tempore usitatae. () (klufvegin vagh, StL Kg. 25.) 33: 4. Cfr. Grígis, Kp. 83. M. L. GulapL Kp. 29.

Puster (pust), m. (vide UpILL) 12: 2. *5
Paninger, m. 1) pl. penningar: pecunia. 1: 1; 30: 1, 2; 34, 40. Cfr. Lagh,

Mot，n．möte，sammankomst：conven－ tus．Vide Byamot．＊

Munder，m．mun：os．14：2．＊3
Mur，m．mur：murus．innan m．，inom stadens ringmur：intra moenia quibus cingitur urbs．33： 4.

Mykil，adj．stor，mycken：magnus．11： 7；13：pr．

Myrמa（præs．myдir，mizir），v．a． mörda：occulte interficere．36：pr

Mala，v．a．lofva，utfästa：promittere， spondere．sum han（sc．gestrin）malti hanum（sc．eghandanum），30：ו．＊6

Mallum，mallin（mellam，2：pr．），præp． c．gen．v．acc．emellan：inter． $2,8: 3 ; 13$ ： 2．handa m．，vide Hand．m．sin， 7. sina m．，29：ı．מera m．，sc．inter tres et sex marcas．5：i．＊

Man，conj．medan：dum．Vide E．＊
Marki，n．märke：signum，nota，cha－ racter．laggia a（sc．rem emtam）sit m．，6：pr，ı．＊6

Massa，f．högtid：festum．Vide Mar－ tins messa．＊

Mastari，m．styresman：rector．Vide Borghamastari．＊ 6

Mata，v．a．1）mäta：metiri．m．ut meß minni spanni ）（ köpa in meд merom spanni，38：4．2）värdera：aestimare， taxare．30：3．＊

Matorp（măpsor力，1：ו．not．19．），n． värdering：aestimatio，taxatio．aptir gop－ ra manna－диm ok forskelum，1：ı．ap－ tir gopra manna virning ok－дum，9：3． me刀 tvaygia manna vitnum ok－pum， 37：1．＊3

Mó，f．mö：virgo．Vide Kona 2．＊6

## N．

Nagranni，m．granne：vicinus．2：pr． （ubi sermo est de proximo vicino）；3： 1 ； 32：pr．＊ 6

Nat，f．dygn：dies civilis，dies cum nocte．14：9．Cfr．Iamlangi．

Nizan，napan，præp．nedanför：in－ fra．n．knae v ．albogha，14：pr，3．ovan hans gar力 aller n．，d．ä．på ömse si－ dor：citra et ultra domicilium eins．12： pr． 4

Nijer kasta，v．a．nedkasta，nedrifva （hus）：demoliri，destruere（aedificium）． 2：pr．not． 21.

Nizer stigha，v．n．nedstiga：descen－ dere．10： I ．

Nizer taka，v．a．nedtaga，nedrifva （hus）：destruere（aedificium）．2：pr．

Ni\＃crster，adj．nederst：inferior．14： 2.
Norpan（norjen），adv．i norr：a se－ ptemtrione．til n．，8：3．＊6

Nyrri，adj．norre：septemtrionalis．39： pr．${ }^{*} 3$

Namd，f．（vide VGL）tolf man skulu varia han aller falla ok rafi halvi n． hvar \＃era，12：pr．vari sik me刀 tolf rapmannum ok rađi halvi n．，14：pr．＊

Neтрпа（n®ゥna），v．a．1）nämna， namngifva：nominare．n．sin fangaman， 32：pr．2）utnämna，förordna：designare， eligere．n．byman at ganga \＆c．21： 1 ．＊

Narmer，prep．compar．närmare：pro－ pius．n．aprum，33：г． 6 （nar）

Nesar，f．pl．（vide VGL）14：pr；15：ı．＊
Nast，prep．c．dat．i．q．naesta．2：ı． not．28．\＃ar n．，vide Dar．

Nesta，præp．c．dat．vid，bredvid：iux－ ta．9：ı．＊5

Nestu，præp．c．dat．i．q．nasta．n．si－ num granna，i．e．iuxta aream vicini． 2： 1.

Napan，vide Nizan．
Nöghia（nöhia），v．a．vara nöjd：con－ tentum esse．n．at（borghan），40．lata sik n．at dom，4．＊4

Nö力，f．（vide HelsLL）Vide Hafs nöך． ＊ 6

## 0.

Offer，n．（vide VGLL）29：pr，ubi ser－
mo est de eo, quod pro sepultura sacerdoti penditur.

Ofsinne, n. (vide UplL) siord ok o., vis maris vel alia calamitas; nisi v. o. proprie significet violentiam saevientis maris, ut ista duo vocabula eandem rem respiciant. 20: ı. Cfr. VML. v. ofse, et UpIL v. off sinnis arf. *3

Ogilder, adj. (vide VGL sub 3.) 力at ar $-l t, 17$.
$O$ giorper, adj. oarbetad (om trä): (lignum) ex quo non factum est opus. 32: 2. *4

Ok, adv. ock, också: quoque. kan ok vara \&c. 1: pr. Дren lepir ok \&c. 11: 1. ok fierpung, 19: pr. takin ok, 29: pr. ok manađi, 30: 2. *5

Olovandis, adv. olofvandes: non data venia. 10: ı; 33: pr.

Oletter, adj. (egentligen tung: proprie gravis) hafvande: gravida. 11:4.

Op, n. rop: clamor. op ok akallan, allitt. 12: pr. *4

Oppinbara, v. a. (vide VGL) 11: ı. * 4 (uppinbara)

Opt (op), adv. ofta: saepe. 22. * (optare)

Oqvapins orฎ, n. oqvädinsord: convicium. kalla man -מum, 21: pr. *

Or, ur, præp. c. dat. ur, från: ex. sighla or hampnum, 20: pr. at han or (sc. bati) stegh, 10: pr. sla ur manni tander, 14: 2. ringia or varpi, 41: I. fara bort or taksatning, 40.

Orka, v. a. c. dat. orka, förmå: posse (facere). o. botum, 14: ı3; 16.

Orlof, n. tillâtelse: venia. 10: pr; 20: pr; 38: pr. *G

Orp, n. ord: verbum. aptir gopra manna orמum, 19: . Cfr. Misfirma; Mat-, Oqvapins orp.

Orpafar, n. förolämpning med ord: iniuria verbis alicui illata. 21: . Conforri potest Isl. sarafar, vulneratio; sed

Isl. ordfari, modus loquendi, ordferd, sermo, hac non videntur pertinere.

Oreetter, uretter, adj. orätt, oriktig: falsus, vitiosus. o. pundari \&c. 38:4. *4
$O$ sater, adj. oense: discors, inimicus. 14:12. *

Oskipter, adj. oskift, odelad: non divisus. af (baggia perra gops) -tu, 27, 29: pr. *

Ostbytta, f. ostkar; så kallades ett slags kar, som brukades vid sakers uptagande frán sjöbottnen: forma casearia, fiscellum; ita appellabatur vas quoddam, quo ad res in fundo maris demersas tollendas usi sunt veteres. 19: pr. Ih., mera coniectura nixus, statuit v . ost propric significare vas vel fiscellam, bytta vero esse glossema, quod in textum irrepsit.

Ovan, adv. et præp. ofvan, ofvantill, ofvanför: superne, supra. byggia o. a man, vide A2. o. kne v. albogha, 14: pr, 3. Cfr. Nipan. *

Ovormaghi, m. (vide ÖGL) 14: 20. *

## P.

Panter, m. pant: pignus. 9: 3; 37: pr, 1, 2. gops ut til pant satia, 1:1. setia andrum pant, 37: pr. pant ut sat$i a$, vide Ut satia. *6

Pikizdayhar, m. pl. pingst: festum pentecostes. 8: 3. *

Pundari, m. pyndare, ett slags våg för tyngre varor, med endast en skål, och saledes ett mellanting af besman och den nu brukliga vâgbalansen: staterae genus, unam tantum lancem habens, in eo dissimile librae bilanci nostro tempore usitatae. () (klufvagin vagh, StL Kg. 25.) 38: 4. Cfr. Graigais, Kp. 83. M. L. Gulapl Kp. 29.

Puster (pust), m. (vide UplL) 12: 2. *5
Paninger, m. 1) pl. penningar: pecunia. 1: 1; 30: 1, 2; 34, 40. Cfr. Lagh,

Fastipaninger, Gops paningar. 2) (vide UplL sub 3.) tve v. sex -gar, 20:pr; 33: pr. giva hvarn frizia -ng, 29:1. *

## Q.

Qvikker, adj. lefvande: vivus. )( döמer, 31, 34. q. i iorд gravas, 36: pr. me力 barni py qvikt var, barnit var qvikt vurpit, barnet hade fâtt lif, d. ä. genom rörelse i moderlifvet gifvit tecken till lif: foetus motibus vitam prodiderat. 14: $17,19 . *$

Qvinna, f. qvinna: femina. 14: 17,19 ; utroque loco in g. pl. *6

Qvinska (quinka), f. quinnlig heder: honor muliebris. 15: 1.

## R.

Rak, n. (a raka, vide HelsL.) vrak, skeppsbrutna eller andra saker, som flyta på hafsytan: naufragae aliaeve res, quae in superficie maris natant. 19: pr.

Rap, n. 1) rád, tillstyrkande: consilium, suasio. mep foghatans rapi, 6:pr. 2) stadens råd: senatus urbis. rapit, 38: 2. foghotin ok (alt) rapit, 21: pr; 41: pr. fore sitianda rapi, 21: 2 .

Raßa, v. a. c. dat. 1) (vide UpIL. sub 2.) $r$. fore garpi, 30: 2. 2) (vide UplL sub 3.) מa skulu per r., 20: 1, ubi pro дer rapa scriptum est terra かa. r. halvi namd, vide Nremd. *

Rapman, raps man, m. rådman: senator urbis. foghatin ok v. aller -man, vide Foghati. fore -mannum, d. ä. inför rådet: coram senatu. 7. -men mata, 30:3. vari sik met tolf -mannum (ok rapi halvi nemd), 12:3, 4; 14: pr. Då -man i allmänhet nämnas, är det klart att dermed menas det samma som då det heter raøit, och således är borgmästaren i denna benämning innefattad: ubi universaliter commemorantur -man,
haud secus ac cum dicitur rapit, totum senatum denotari evidens est, ideoque etiam praeses senatus v. consul urbicus illa appellatione comprehenditar. *3

Rapstuva (rastudva), f. rådstufva: curia (urbis). 22. *5

Rensa, v. a. rensa: purgare. r. gatur, 41: pr. *4

Rigger, m. (Isl. hriggr v. hryggr) rygg: dorsum. livilikin מera til -gia ganger, gair tillbaka, d. ä. tappar: utercumque retrogrediatur, i. e. caussa cadat. 7.

Riki, n. rike: regnum. Vide Inrikis.*G
Ringia (n. part. pass. rinkt), v. a. ringa: movere campanam. Vide Varper. *6

Riza, v. n. et a. rida: equitare. 9: ı; 33: 4.

Roa, v.n. gå med roende (om fartyg): remis impelli (de navi). skip sighlir aller ror, 20: pr. *5

Rum, n. rum: locus, spatium. Vide Drupa-, Knutarum; Foter. *6

Rykkia, v. a. rycka: vellere. r. stikamez at manni, d. ä. draga, blotta: e vagina evellere. 14: 13.

Ryma, 1) v. a. a) fly från: fugere. $r$. stapin, 14: 9 ; 16. b) borttaga, flyta bort: removere. rymi up, sc. quod exstructum est. 33: pr, 3, 5. 2) v. n. fly: fugere. undan r., 11:6. *6

Ryva, v. a. rifva ned: diruere. r. hus, 2: pr. *

Retter, m. 1) rätt, lag: ius. skrivaper r., 7. stapsins r., 13: 2; 17, 24, 35, 40. löposa r., 13: 2. Cfr. Biarköa ratter. 2) (vide ÖGL sub 9.) biußa sik til bretring ok allan rat, 4. göra angin rett, 40. 3) (vide UpIL sub 3.) böte foghotanum ok stapinum sin (i. e. eorum) rat, 14: 8. 4) (vide UpiL. sub 6.) standi מylikin dom ok pylikin rat, 11:3. havin marpbrannara sama ret, 36: pr. göri henna ret, d. ä. verkställe hen-
nes straff: eam poena adficito. 11:4. r. mans görs, 11: 6; 35. *

Retter, adj. rätt, riktig: iustus, verus. rat stop, 38: 2. Cfr. Oratter. *

Röst, f. talan: ius agendi. 1: pr. *5
Rüva (rova), v. a. röfva: rapere, latrocinari. 39. *6

## S.

Sak, f. (vide ÖGL sub 1.) 9: pr, 1. $\quad$ a $a$ sakir sum brytas \&c., i. e. delicta quae committuntur. 13: 2. varpa gripin aller fangin fore sanna sakir, 3.5. giva manni s. (fore hor), 11: 4, 6; 14: 7; 15: pr. *

Saker, adj. saker, brottslig: noxius. varpa s., delictum committere. 13: 2. **

Saklös, adj. 1) oskyldig: insons. 14: 15. 2) (vide VGL sub 2.) vari s., 32: pr, 2; 41: 1. at -so, 14: 9; 33: 2.

Saman, adv. samman: una, coniunctim. かrer sakir falli s., vide Falla 1. gaflar ganga s., vide Ganga 1.

Samleghia, v. a. tillsammans lega (fartyg): una conducere (navem). skip ar $-y / l t$, navis a pluribus una conducta est. 26: pr.

Sander, adj. sann: verus. Vide Sak. *
Sar, n. siar: vulnus. 12:3; 14:5; 21:ı. )( bardaghi, 14: 3. göra s., 14:ı3. sargluaper fullum sarum, 12: 2. Cfr. Blopsar, Fulsceri. *

Sar, adj. sårad: vulneratus. göra man saran, 14: 22, 23. *

Sara bot, f. sårabot: mulcta vulnerationis. 14: t. böte aptir -tum, i. e. ut de mulcta valnerationis statutum est. 14: 13. *

Sara mal, n. 1) (vide VGL) böte aptir -lum, i. e. ut de vulnerationibus statutum est. 14:14. 2) (vide VML.) 17. *6

Sara pul, sar מul, n. sår, som man fått: vulnus, quod aliquis passus est. Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. VI.
böte pre marker malseghandanum fore -lit, 14: 1,4 , ubi duobus locis pro sar מulit v. sar polit perperam scriptum est sar pulikt v. polikt, ut si sensus esset: pro tali valnere. Cfr. ÖGL et VML v. sarpuli.

Sargha, v. a. såra: vulnerare. 14: ı3. )( sla, 3: 1; 14:14. varמa-aber fullum sarum, 12: 2.

Sar מul, vide Sara pul.
Sater, adj. (vide VGL.) Vide $O$ sater.*
Sea, v.a. se: videre. 14: pr, $\mathbf{3} ; 20$ : pr. Cfr. $A$ sea.

Sent, adv. sent: sero. sensto, superl. 11: 1. *6

Sighia, v. a. 1) säga: dicere. dagh fore s., nisi saglipu errato scriptum sit pro laghou, 1:1. not.17. Cfr. Til-, Viカer sighia. 2) afsäga, afkunna: pronuntiare. domber dömder ok sagliper, 7. *

Sighla, v. n. segla (om fartyg): velis impelli (de nave). Vide Roa. *5

Sild, f. sill: halec. S: ı. *
Silver (g. silfs), n. silfver: argentum. Vide Mark 1. * ${ }^{\text {q }}$

Sin, pron. pers. rec. gen. sig: sui. mellum s., sina meellum, vide Mrellum. dat. ser, 3: pr. *

Sin, pron. poss. rec. sin: suus. en sins eper, vide Eper. *

Sior (siord), m. sjö: mare. varpa uibyrpis kastaper ut a sion, i. e. ex eo navis latere, quod ad mare vergit, )( in til lands, 13: pr. cfr. CplL Kg. 11: 2. Cfr. Ofsinne. ${ }^{*}(j$ (sio)

Sitin, v. n. sitta: sedere. fore sitianda rapi, vide liad 2. Cfr. Forsat. *

Sirela gipt, f. (vide UpiLL sub ㅂ..) 29: . . *5 (sialagift)

Sialer, m. (egentligen själ, själhand: proprie phoca) själspäck och tran: adeps phocae. 8: ı. Cfr. StL. h. v. * $G$

Sialsins (pro sielfsins), pron. indecl.
sin egen：suas ipsias．13：pr；18．＊（sialf－ sins）

Sǐang，f．säng：lectus．27．＊
Skup，n．pl．（Isl．sköp）födslolem：mem－ brum genitale．3：pr．Cfr．Skapt．

Skapt，n．skaft；förekommer här om manslem：alias manubrium；heic occur－ rit de pene．skap me万－ti，14：pr．＊4

Skaja，v．a．c．dat．skada：damnum in－ ferre．3：pr．＊5

Skiamder，vide Skamma．
Skiliu，v．a．1）skilja：separare．skil－ ias（dep．）fra skipi，20：pr．－as at，25， 27．2）impers．c．acc．tvista，vara oen－ se：litigare，dissentire．kan ךem s．um kastet，20：ı．＊

Skip，n．skepp，fartyg：navis．8：pr，1； 13：pr；19：ı；20：pr， 3.

Skipari，m．båtsman，sjöman：nauta． 9：ı．）（ styriman，20：pr，2．＊4

Skiplegha，f．skeppslega，frakt：nau－ lum，merces qua conducitur navis．20：pr．

Skipta，v．a．skifta，dela：dividere．Vi－ de Halver，Oskipter．＊（skifta）

Skopan，f．besigtning，granskning：in－ spectatio，aestimatio．eptir goøra man－ na s．，19：3．

Skriva，v．a．skrifva：scribere．－vaper ratter，7．＊4

Skида，v．a．besigtiga，granska：in－ spectare，aestimare．aptir py gope man skuमa дatt，19： 3.

Skykia，f．sköka：meretrix 21：pr．＊6 （skökia）

Skyld，f．（för ．．）skull：（alicuius rei） caussa．fore hats s．，9：pr．＊

Skyldugher，adj．（vide ÖGL）Vide Gelskildugher．＊6

Skyr万，f．（vide SML sub 2．）3：pr．＊6
Skeel，n．pl．förhållande，sätt，vilkor： conditio，ratio．me万 力em－lum，8：I．ap－ tir pera－lum，ut ii statuant．1：ı．not．ig． Cfr．Forskel．

Skelgher，adj．sned：obliquas，distor－ tus．14：2．＊3

Skamma（part．pass．skiamder），v．a． （a skam，vide VGL）skämma ut，van－ ära：ignominia adficere．15：ו．

Skera，v．a．skära：secare．skornir， pl．part．pass．14：ıS．s．af，33：ı．s． sunder，3：pr．s．ut， 14 ：pr．＊

Sla（part．pass．sleghin），v．a．1）slá： ferire，percutere．）（ sargha，vide Sar－ gha．s．ut oghun，s．ur manni tan－ der，s．kinben \＆c．sunder，14：pr， $2,3$. Cfr．Hel，Forsleghin．2）piska，hud－ stryka：verberare，flagellare．s．piuf til stupu，11：pr．

Sliker，adj．1）slik，sådan：talis．givi ater מylik tu slik han tok，d．ä．dub－ belt sả mycket som han emottagit i fä－ stepenning：reddito duplum acceptae ar－ rhae．6：2．2）likadan：similis．slikt，slit， n．absolute，lika mycket：tantumdem．25．＊

Slikkia（forte pro slykkia；Isl．slökva）， v．a．släcka：exstinguere（ignem）．41： 1. ＊2（slekka）
Slippa，v．n．（vide ÖGL）s．manni af handum，20：2．＊6

Sleppa，v．a．c．dat．släppa：dimittere， liberare．s．piuvi，11：5．＊

Smar，adj．liten，små：parvus．Vide Forsma．＊3

Snattara bot，f．（vide ÖGL）33：pr．＊4
Sokn，f．sökande，eftersökning：quae－ sitas，exploratio．19：pr．＊

Sol，f．sol：sol．Vide Satia．＇＊6
Sola sater，n．（vide ÖGL）fore（an－ nat）s．，6，20：pr；30：pr．

Son，m．son：filins．Vide Herians，， Hunzema son．＊6（sun）

Spander，m．（vide ÖGL et VML）38： 4．＊5

Spini，m．spene：mamma．14： 18 ．＊5
Spialka，v．a．spjảka：ferulis adstrin－ gere．14： 3.

Spyria，v．a．spörja，fråga：interro－ gare．Vide At spyria．${ }^{*} 6$（spöria）

Standa（pres．star pro stander，37： 2．），v．n．1）stå：stare．finger－der līp－
starker, 14: ı. marknaß̈in -der, i. e. durat. 8: 3. 2) inberäknas: computatione referri (ad summam aliquam). -di i hans husaleghom, 30:3.3) vara pantsatt (för en viss summa): oppigneratum esse (pro certa pecunia). kravia mera an pantrin star, dyra an pantrin -der hanum, 37: 2,3 . 4) v. a. c. dat. rätta sig efter, lyda: obsequi, obedire. s. foghatans \&c. dom (pro domi), 7. 5) v. a undergå: subire. Vide Ratter 4. *

Stang, f. stång: pertica. 14:14.*4
Starker, adj. styf: rigidas. Vide Lißstarker.

Staper, m. 1) ställe: locus. i staß (Isl. i stad), på stället, genast: illico. 3: ı. Cfr. Köpstaŋer, Hvarstat. 2) stad: urbs. i-pinum, 11: 7; 12: pr; 14:8; 32:pr, 2 ; 40. i -pinum )( a nyrri malmi aller sypra, 39: ı. coll. pr. imnan -\$sins mark, 19: ı. ganga um-pin, 21:1. koma af-pinum, 14: เо. -कin )( landit, 32: pr, 1. i aprum -диu, 13: 2. foghotin ok -pin, 15: pr; $21:$ pr. -pin $)($ foghotin et malseghandin, 14: 8, 20, 21 . -\$sins sven, 15: pr. foghotans ok -psins svenar, 40. meд - -sins hielp, i. e. adiuvantibus magistratu et ministris urbis. 11:6. lepa man um -pin, 15: pr. bera -psins mantol, ibid. koma $i$-psins iarn, 11:6. ryma v. flya -pin, 14: 0 ; 15: 1 ; 16. -psins retter, $13: 2 ; 17,94,3.9,40$.

Stempnudagher, m. bestämd dag, dá nàgot skall ske eller vara verkstäldt: dies praefinitus, quo aliquid fieri vel factum esse oportet. innan -gh, 41: pr. fore -ghin, til annars -ghs, d. ä. flyttningstid: ante vel ad tempus migrandi (ex conductis aedibus). 30: 2. * (strmnudagher)

Stigha (impf. stegh, stegh), v. n. stiga: gradi, scandere. s. i (bat) v. or (sc. bati), 8: 2; 10: pr. s. (saepem superscandendo intrare) aller gangaian-
nars mans kalgar力, 23. Cfr. Niper-, Up stigha. *5

Stikamez, ? (vide VGL) )( svarp, 14: 13. ${ }^{*} 1$

Stild, f. stöld: furtum. varמa fangin me刀 s., 11: 4, 6. *6 (styld)

Stilta, f. krycka: baculum uncinatum. 14:11.

Stinga, v. a. stinga, sticka: pungere. s. ut ögha, 14: pr. s. up vin, sticka up vinfat, för att tappa ut vinet: dolium transpungendo aperire, ut fundatur vinum. 38: pr. *6

Stokker, m. stock: truncus. 32: 2. *
Stop, n. stop: sextarius. 38: 2.
Strata, f. gata: platea. )( gata, vide Gata. Cfr. Almannis strata, Streti.

Stranger, m. tâg (sträng): funis. 19: 3. Cfr. Akreris stranger. *6

Strati, n. gata (sträte): platea. 11: 7. Cfr. Gata, Strata. *3

Stupa, f. (Germ. staupe, Germ. infer. stupe), straffpåle, kåk: palus, ad quem flagellantur malefici. 11: 6. sla piuf til -pu, hupstrika man viß -puna, 11: pr; 16.

Stupugrevi, m. en stadsbetjent, som hade inseende öfver verkställigheten af straff, och tillika var fångvaktare: minister urbicus, exsecutioni poenarum et carceri praefectus. 11:6.

Stuva, f. (vide UplL) Vide Ba-, Rapstuva.

Styriman, m. (vide UpIL) 20: pr, 2. *5
Stregla, v. a. (vide ÖGL) 36: pr., ubi pro -las perperam scriptum est stelles. *3

Svali, m. svale, utbyggnad på öfra delen af ett hus: podium in superiori parte domus. byggia s. ivir puara ga$t u, 33: 5$.
Svara, v. a. (vide VGL) s. firi מiufnap, 11: .

Sven, m. tjenare: minister. stapsins
s．，15：pr．foghotans ok stapsins－nar， 40．＊6
Sum，part．relat．som：qui，ubi \＆c． stratur ．．（sc．力ner）s．ma akas \＆c．33：4．＊

Sunder，adv．（vide VGL．）skera，sla， hugga s．，3：pr；14：2，3；19：3；20：．．．＊

Sunderlika，adv．synnerligen，sär－ skildt：seorsum，separatim．kununginum v．malseghandanum s．）（ til praskip－ tis，12：pr；14：1， 4 ．

Sunnan，adv．i söder：a meridie．fra s．，8：3．${ }^{*} 6$（symnan）

Svansker，adj．Svensk：Suecanus． svenst（pro svanskt）öl，38：3．＊（sven－ sker）

Svaria，v．a．svärja：iurare．s．til sins me万 sinum tvem nagrannum v．mep tvem byamannum，32：pr．＊

Svarn，n．svärd：gladius．14：ı3．＊
Sypri，adj．södre：meridianus．39：pr． ${ }^{*}$（ （sydri）

Scelia，v．a．öfverlemna：tradere．s． skip a lagh，20：pr．＊

Sremia，v．impers．åsämja：convenire （inter homines）．Vide Um samia．＊

Satia（præs．pass．saz，11：6；sesz， 6：pr．sup．sat），v．a．1）sätta：ponere．$s$ ． hus，．9：I．s．i iarn，vide Iarn．sol sats （cfr．ÖGL．），6：pr．s．manni borghan， 40. Cfr．By－，Taksatia．©）förordna，stad－ ga：constituere，sancire．annur mata an rapit haver sat，38：2．lata vin dyra löpa an дet er sat，i．e．quam pretium a senatu statutum est．38：ı． 3）pantsätta：oppignerare．s．andrum pant，37：pr．gops ut til pant s．，1： 1. Cfr．Ut setia．

## T．

Ta，f．tå：digitus pedis．14：4．Cfr． Dumul ta．＊2

Taka，v．a．1）taga：capere．t．annan （mep vald v．satia $\mathrm{iam}_{\text {iarn }}$ ，14：15．Cfr． Nijer－，Vald－，Up taka．2）emottaga：
accipere．t．nokot lane af andrum，5： pr．t．pant af nokrom，9：3．Cfr．Vi力， Vīer taka．3）träffa，råka på：depre－ hendere，invenire．t．annan man mep simni husfru，15：pr．Cfr．A takin．＊

Taksetia，v．a．i．q．bysetia．t．man aller hans gops，40．＊1

Taksatning，f．bysättning eller be－ slag（å person eller gods，för gäld）： missio in carcerem vel custodiam（ho－ minis vel bonorum，ob aes alienum）． 40.

Tal，n．tal，antal：numerus．Vide Mar－ katal．＊

Tala，v．n．tala：loqui．t．illa ip a man， $21: \mathrm{pr}, 2$.

Tan（pl．tender），f．tand：dens．1．4：2．＊ 6
Testament， n ．（vide UplLL）29：pr．＊6
Til，1）prep．vid：ad，apud．sla piuf t．stupu（per Germanismum；nt：to der stupe slan，Visby StL．I．57，59．），11： pr．2）emot：contra．tala illa t．mans， 21：pr．3）adverbialiter a）beteknar til att nágot finnes eller är tillstädes：no－ tat aliquid exsistere vel adesse．haver t．tvaggia manna küpvitni，32：pr．ha－ ver han eig preninga t．，40．b）utmär－ ker det ett visst förhållande：indicat certam proportionem．aptir by brutin aru t．，14：8．4）conj．till dess：donec． til sol sats，6：pr．e t．मory aru ben ut löst，14：5．＊

Til kalla，v．a．tillkalla：advocare．$t$ ． nagranna，2：pr．＊4

Til leggia，v．a．lägga till：addere，ad－ iicere．9：pr．

Til sighia，til saghia，v．a．c．dat．（vide ÖGL）t．manni，20：pr；30：pr；40．＊

Til vinna，v．a．öfvertyga，öfverbevi－ sa：convincere．varper han eig－vun－ nin vari sik \＆c．8：2；11：5．varper －vunnin me万 tvem mannum，32：3．var－万er laghlika－vunnin meд sex manna vitnum，14：ıo；39：pr．varper（laghli－ ka）－vunnin meд sex mannum，12：4； 15：pr；36：pr．＊6

Timber，n．（vide VGL）32：2．＊6
Timi，m．tid：tempus．innan дamma t．，6：pr，ı．innan v．um дan t．，9：1，з．＊

Tolf，num．tolf：duodecim．Vide Namd． ＊6

Tompt，f．tomt：area．33：pr．
Torgh，n．torg：forum．14：6．aldra manna t．，12：2．Cfr．Almennigs torgh．＊5

Tramne höl，tram höl（pro traven öl）， n．（Dan．traffne oll，Lat．cerevisia Truff－ nensis，vel traufnisia，quod Germanice vertitur vramed beer，cerevisia exotica； vide K．Rosenvinge，Saml．af gamle Dan－ ske Love，V．pag．262，363，450－453．） $\mathbf{0 l}$ från Lübeck（vid floden Trave）：cere－ visia ex Lubecia（ad fluvium Trave si－ ta）．38： 2,3 ．

Trolkona，f．trollkona：maga，vene－ fica．21：pr． ＊$_{2}$（trull kona）

Tröst，f．tillätelse，samtycke：venia， consensus．a eghandans t．，32：2．At t．，perperam pro röst，1：pr．not．9．＊4

Tver，num．tvả：duo．pylik tu slik \＆c．，d．ä．dubbelt sá mycket：duplum． 6：2．＊

Tugl，n．tåg：funis．20： 2.
Tvaböte， n ．tveböte：duplex mulcta． hum bötes me刀t t．，14： 17 ．liggia it．， vide Liggia．＊5

Tvagipter，adj．（vide UplL）25．＊5
Tyghi，n．（Germ．zeuge，Germ．inf． tüge）vitne：testis．32：।．

Trenda，v．a．tända，uptända：accen－ dere．t．eld，41：．

## U．V．

Vaka，f．（vide UpIL）Vide Varמer．＊4
Vald，n．1）magt：potestas．havi v． um lif hans，15：pr．2）vald：vis，vio－ lentia．taka annan meд v．，14： 15 ．me刀 v．ganga af byamote，22．3）rättighet （att göra något）：ius（aliquid faciendi）． havi（ankti）v．\＆cc．1：pr；29： 1.

Valdsverki，n．våldsgerning：violenta
actio．valds（sc．varki）aller vraps varki，12：ı；nisi pro varki legendum sit verk．＊6（valdsvark）

Vald taka，v．a．vâldtaga：vi stuprare． 12：4．＊6

Vand lyti，n．（a vander，malus，gra－ vis；vide UplL．et SML）svårt lyte：gra－ vis deformitas corporis v membri．14： 2.

Vanmata，f．falsk eller för knapp mät－ ning：falsa mensura．giva v．af vini \＆c． 38： 2.

Vapn，n．vapen：arma．brera v．，14： 8.

Var，pron．poss．vår：noster．Vide Byaman．＊4

Vara，v．a．（vide ÖGL）Vide At vara． ＊6

Vara，v．n．vara：essé．præs．er pro ar，9：3；11：4．\＆c．

Varøa，v．a．1）ansvara för：praestare （periculum rei，damnum \＆c．）．engum a man lenger v．\＆c．，d．ä．stå i ansvar om han dör af det sår han fâtt：prae－ stare periculum vitae ex accepto vul－ nere．14：6．2）öfverlemna：tradere．Vide Andvarpa．

Varpa（præs．vaper pro verper v． varper，11：6；12：2．），v．n．varda，blifva： esse，fieri．barnit var qvikt vurpit，14： 19．cfr．Qvikker．＊

Varךer，m．vård，vakt：custodia．a havi uti utan v．ok vaku ）（innan v． ok vaku（cfr．ÖGL），19：pr．sỉan i var万 ar ringt，d．ä．om aftonen eller natten sedan det genom ringning blifvit till－ kännagifvet att vakthâllningen för nat－ ten tagit sin början：vesperi vel nocta， postquam campanae sonus indicavit tem－ pus incipiendae custodiae noctarnae．39： 1．fyr an or－雨 ar ringt，d．ä．om morgonen，förr än ringningen skett och vakthailningen slatats：mane，nondum mota campana nec finita custodia．41：I． ＊6

Vapa，v．n．vada：in aqua vadere，vado ire．19：pr．＊5

Vaja bot，f．（vide VGL）14：23．＊
Vaдa eßer，m．（vide VGLu）14：22．v． tvaggia manna，ibid．

Vāi，m．1）våda，fara：periculum． מiufnaper \＆c．gar a lifsins v．，d．ä． straffas till lifyet：morte punitur．11： 2 ； 35．2）（vide ÖGL）14： 23.

Vika，f．vecka：septimana．26．＊
Vili，m．vilje：voluntas．Vide Gop－， 1ll－，Vraps vili．＊

Vin，m．vän：amicus．3：ı．not．38．＊4
Vin， $\mathbf{n}$ ．vin：vinum．38：pr，i－3．
Vinna（præs．vinder），v．a．1）göra， verkställa：facere，efficere．v．vraps－ vark a man，v．vark a manni（cfr． VGL sub 1．），12：pr；14：14．2）öfverbe－ visa：convincere．varper han дar meд vunnin，8：2．varper מrar laghlika til vunnin，4．Cfr．For－，Til vinna．

Vir，pron．vi：nos．40．＊（vi）
Virning（pro virphing），f．värdering： aestimatio．Vide Matorp．＊6

Visa，f．（Isl．item）vis，sed：mos．sla hion til gopra visu，d．ä．till förbätt－ ring：ad bonos mores，i．e．at emen－ dentur mores． 17.

Vit，n．vett，förstånd：ratio，mens．Vi－ de Avita．

Vita（part．pass．viter），v．a．tillvita， beskylla：accusare．sak v．drap vitis manni，11：7；14：7．מiufnaper varper manni viter，11：1．viti מrat eig adrum manni，3：ı．＊

Vitna，v．a．1）bevisa med vitnen：te－ stibus probare．3：i．not．4o．v．man vi－ fer me刀 sex mannum，14：7．2）vitna： testari，testimonium dicere．lekirin skal v．me万 tvem mannum，14：5．＊

Vitni，n．1）vitnesbörd，bevisning ge－ nom vitnen：testimonium，probatio per testes．aptir gopra manna－num，19： 3. tvaggia manna v．，12：2；13：pr，1；14： pr，1－5，14，15，18，21，23；21：pr；23，30：
pr，3；31，32：2；34，37：pr，1，2．meд tvag－ gia rapmanna－num，6：pr．priggia man－ na v．，12：2．gopra дriggia qvinna v．， 14：19．מrea gopa konor skulu v．bra－ ra，14： 17. sex manna v．，12： $\mathrm{pr}, 3$ ，4； 14：pr， $13,15,17,18$ ；38：5．cfr．Til vin－ na．2）vitne：testis．kunnughi－num ok nagrannum，3：ו．Cfr．Köp vitni．＊

Vitnis man，m．vitne：testis．5：pr．＊
Vī，vizer，præp．c．acc．v．dat．1）vid： iuxta．v．gatu，2：ו．seti knut v．knut， 33：2．v．vara，14：33．v．kennas，vide Kanna，Vīer kannas．2）med：cum． skipta v．barn，27．3）emot：contra． v．botum taka，14：8．Cfr．Vijer taka．＊

Vipakaster，m．（vide UplL．）32：3．＊5
Vỉben，n．（Isl．vidbein）nyckelben： os claviculae．14：3．

Viper binda，v．a．öfverbevisa：con－ vincere．－bundin meд tvaggia manna vitnum，13：pr．＊5

Viper hatta，v．a．c．dat．（vide UplLL） hatta vỉer sinum 万rim markum，1：pr； 38：3．＊5

Vi弓er krennas，v．dep．erkänna：fa－ teri．5：pr；37：2；40．＊4

Viper sighia，v．a．afsäga sig：abdi－ care，renuntiare．koip v．，de emtore vel venditore，6．＊6

Viper taka，v．a．emottaga ：accipere． 14： $8,9$. Cfr．Vi力 3．＊（viptaka）

Viper porva，v．a．（vide UplLL）9：pr； 11：7；12：2；14： $1 ; 19$ ：pr．＊6（vi\＃מorva）

Vi力 vara，vide Vi力 1．＊G
Um，præp．c．acc．1）omkring：circum． lepa v．ganga um stäin，15：pr；21： 1. 2） om ，angående：de．um scemia um dagh，9：2．havi vald um lif hans，15： pr．3）om，pá， $\mathbf{i}$（tid）：in（tempore），per （tempus）．um pren dayh，1：；6：pr．um \＃an tima，9：2．＊

Um，conj．om：si．1：ı．not．12；9：ı； 13：pr；32： 2.

Um byggia，v．a．reparera：reparare． kus val u．，30： 3.

Um scmia，v．impers．c．dat．（vide UpIL．） sva manga paninga pem－mber，30： 2. lati sik u．тед 万ет，9：2．＊4

Undir，præp．under：sub．falli saman ．．u．enni kerru，9：pr．

Unger，adj．ung：iuvenis．compar．yng－ ri，14：20．＊6（yngster）

Unna，v．a．（vide UplL．sub 2．）28．＊4
$\boldsymbol{U}$ ，adv．up：sursum．bryti v．rymi up，vide Bryta 1，Ryma 1．up a v． ира，i．q．a．stulit af stapinum up a landit，32：pr．\＃an dagh han ma eæin fylla up a，9：3．le manni paninga up a gops，1：1．giver far upa go力s paninga，6：．．tala illa up a foghotan \＆c．21：pr， 3 ．

Up biuдa，v．a．upbjuda，erbjuda（pant at egaren till lösen）：offerre（pignus do－ mino redimendum）．pant u．，9：3；37： pr，ו．＊6

Up byggia，v．a．upbygga：exstruere． 2：pr．＊

Up bara，v．a．upbära，emottaga：ca－ pere，accipere．30：3．＊6

Up lesa，v．a．upläsa：praelegere，re－ citare（ex scripto）． 7.

Up stigha，v．n．upstiga：adscendere． 10： 1.

Up taka，v．a．upbära，emottaga：ca－ pere，accipere．27，29：pr．

Ur，vide Or．
Vreps hand，vide Vraps hand．
Vraka，v．a．drifva：agere．bort v．， 30：．．＊（vraka）

Vraper，adj．vred：iratus．12：pr．＊2 （vreђer）

Vraps hand，vreps hand，f．（vide ÖGL）meß vreps hand v．vraps hen－ di，3：pr；12：pr．（abi tamen pro $v$ ．le－ gendum videtur vraps vilia）；13： pr ， 1 ； 14：14．＊5（vreps hand）

Vraps vili，m．（vide VGL）meд v．，14： 14．Cfr．Vraps hand．＊＇（vrepsvili）

Vraps vark，vraps varki，n．（vide

ÖGL）vinna a man v．，12：pr．Cfr． Valdsvarki．＊3（vreps verk）

Ut，adv．ut：foras．ok（sc．givi）ut galdit，40．＊

Utan，præp．atanför：extra．innan mur ok u．，33：4．Cfr．Varper．＊

Utan，conj．1）utan，om ej：nisi．u． han lati v．havi，u．pat forvinnis，u． maper griper，2：1；9：pr；20：pr；32：．． 2）utom，undantagande：excepto，prae－ ter．u．korn \＆c．8：ı．и．де samu ty－ ghi，32：I．Cfr．Fore utan．

Utan，conj．men：sed．11：3；32：2．＊4
Ut byrpis，adv．（vide UpIL）varpa u． kastaper，13：pr．＊4

Utfarŋ，f．（vide VGL）liks u．，29：pr． ＊6

Uti，adv．1）ute：foris．a havi u．，19： pr．2）ate，forliden：finitus．nat ok iem－ langi ar u．，l：pr．not． 8.

Ut kasta，v．a．utkasta：eiicere．20： I ， 3．＊5

Utlana，v．a．utlåna，försträcka：mu－ too dare．lan u．，1：ı．not． $18 .{ }^{*} 4$

Ut lösa，v．a．lossa och uttaga：sol－ vere ac eximere．מry ben aru－st，sc． ex vulnere．14：5．＊2

Ut satia，v．a．pantsätta：oppignerare． pant u．，9：3；37：pr， 3,3 ．＊6

Vurpin，vide Varpa．
Vagger（acc．vagh），m．vägg：paries． 33：3．${ }^{*} 6$

Vagher，m．sida：latus，pars．hvarn vaghin，på hvar sida：ab utroque la－ tere．12：pr．＊

Vaghfarandi，adj．resande：iter fa－ ciens．9：ı．＊

Val（vel），adv．väl：bene．30：3．＊6
Varia，v．a．（vide UplLa sub 1．）v．sik me万（sinum）eŋe，9：ı．v．sik me币 en sins epe，5：pr．v．sik me刀t tvem man－ num，14：23．v．sik me力 かriggia manna eђе，5：ı．v．sik meд 力rim mannum，\＆ 1，2；11：2；12：2；32：2．v．sex marker me刀 sex mannum ok मre marker meд

Vaßa，v．n．vada：in aqua vadere，vado ire．19：pr．＊5

Vapa bot，f．（vide VGL）14：23．＊
Vapa ejer，m．（vide VGL）14：22．v． tvaggia manna，ibid．＊

Vải，m．1）våda，fara：periculum． かiufnaper \＆c．gar a lifsins v．，d．ä straffas till lifyet：morte punitur．11：2； 35．2）（vide ÖGL）14： 23.

Vika，f．vecka：septimana．26．＊
Vili，m．vilje：voluntas．Vide Gob－， 111－，Vrajs vili．

Vin，m．vän：amicus．3：ı．not．38．＊4
Vin， n ．vin：vinum．38：pr， $1-3$.
Vinna（præs．vinder），v．a．1）göra， verkställa：facere，efficere．v．vraps－ vark a man，v．vark a manni（cfr． VGL．sub 1．），12：pr；14：14．2）öfverbe－ visa：convincere．varper han far meд vunnin，8：2．varper par laghlika til vunnin，4．Cfr．For－，Til vinna．

Vir，pron．vi：nos．40．＊（vi）
Virning（pro virpning），f．värdering： aestimatio．Vide Matorp．＊6

Visa，f．（Isl．item）vis，sed：mos．sla hion til gopra visu，d．ä．till förbätt－ ring：ad bonos mores，i．e．at emen－ dentur mores． 17.

Vit，n．vett，förstånd：ratio，mens．Vi－ de Avita．

Vita（part．pass．viter），v．a．tillvita， beskylla：accusare．sak v．drap vitis manni，11：7；14：7．מiufnaper varper manni viter，11：1．viti pat eig adrum manni，3：ı．＊

Vitna，v．a．1）bevisa med vitnen：te－ stibus probare．3：i．not．40．v．man vi－ fer me刀 sex mannum，14：7．2）vitna： testari，testimoniam dicere．lekirin skal v．me刀 tvem mannum，14： 5.

Vitni，n．1）vitnesbörd，bevisning ge－ nom vitnen：testimonium，probatio per testes．aptir gopra manna－num，19： 3. tvaggia manna v．，12：3；13：pr，1；14： pr，1－5，14，15，18，21，23；21：pr；23，30：
pr，3；31，32：2；34，37：pr，1，2．me戸 tvag－ gia raఫtmanna－num，6：pr．\＃priggia man－ na v．，12：2．gopra priggia qvinna v．， 14：19．\＃rea gopa konor skulu v．bra－ ra，14： 7. sex manna v．，12： $\mathrm{pr}, 3,4 ;$ 14：pr， $13,15,17,18 ; 38: 5$ ．cfr．Til vin－ na．2）vitne：testis．kunnughi－num ok nagrannum，3：ı．Cfr．Köp vitni．

Vitnis man，m．vitne：testis．5：pr．＊
Vī，vỉer，præp．c．acc．v．dat．1）vid： iuxta．v．gatu，2：1．sati knut v．knut， 33：2．v．vara，14：33．v．kennas，vide Kanna，Vijer kannas．2）med：cum． skipta v．barn，27．3）emot：contra． v．botum taka，14：8．Cfr．Vijer taka．＊

Vỉakaster，m．（vide UplL．）32：3．＊5
Vipben，n．（Isl．vidbein）nyckelben： os claviculae．14：3．

Viper binda，v．a．öfverbevisa：con－ vincere．－bundin meд tvaggia manna vitnum，13：pr．＊5

Viper hatta，v．a．c．dat．（vide UplLL） hatta viper sinum prim markum，1：pr； 38：3． 5

Viper kennas，v．dep．erkänna：fa－ teri．5：pr；37：2；40．＊4

Viper sighia，v．a．afsäga sig：abdi－ care，renuntiare．köp v．，de emtore vel venditore，6．＊6

Viper taka，v．a．emottaga：accipere． 14：8，9．Cfr．Vi力 3．＊（viztaka）

Viper מorva，v．a．（vide UplL）9：pr； 11：7；12：2；14：11；19：pr．＊6（vi\＃\＃orva）

Vīvara，vide Vỉ 1．＊G
Um，præp．c．acc．1）omkring：circum． lepa v．ganga um stäin，15：pr；21： 1. 2）om，angående：de．um sremia um dagh，9：2．havi vald um lif hans，15： pr．3）om，pă， $\mathbf{i}$（tid）：in（tempore），per （tempus）．um pran dagh， $1: 1 ; 6$ pr．um מan tima，9： 2.

Um，conj．om：si．1：ı．not．12；9：ı； 13：pr；32：2．＊

Um byggia，v．a．reparera：reparare． kus val u．，30： 3.

Um scmia，v．impers．c．dat．（vide UpIL．） sva manga paninga pem－mber，30： 2. lati sik u．теђ pem，9：2．＊4

Undir，præp．under：sub．falli saman ．．u．enni keru，9：pr．

Unger，adj．ung：iuvenis．compar．yng－ ri，14：20．＊6（yngster）

Unna，v．a．（vide UplL．sub 2．）28．＊4
$U p$ ，adv．up：sursum．bryti v．rymi up，vide Bryta 1，Ryma 1．up a v． upa，i．q．a．stulit af stapinum up a landit，32：pr．pan dagh han ma epin fylla up a，9：3．le manni paninga up a gops，1：1．giver מar upa gops paninga，6：।．tala illa up a foghotan \＆c．21：pr， 3.

Up biupa，v．a．upbjuda，erbjuda（pant ast egaren till lösen）：offerre（pignus do－ mino redimendum）．pant u．，9：3；37： pr，ו．＊6

Up byggia，v．a．upbygga：exstruere． 2：pr．＊6

Up bara，v．a．upbära，emottaga：ca－ pere，accipere．30：3．＊ 6

Up lesa，v．a．upläsa：praelegere，re－ citare（ex scripto）． 7.
$\boldsymbol{U p}$ stigha，v．n．upstiga：adscendere． 10：．．

Up taka，v．a．upbära，emottaga：ca－ pere，accipere．27，29：pr．
$\boldsymbol{U r}$ ，vide Or．
Vreps hand，vide Vraps hand．
Vraka，v．a．drifva：agere．bort v．， 30：．．＊（vraka）

Vraper，adj．vred：iratus．12：pr．＊2 （vreдеr）

Vraps hand，vreps hand，f．（vide ÖGL）meд vraps hand v．vraps hen－ di，3：pr；12：pr．（ubi tamen pro $v$ ．le－ gendum videtur vraps vilia）；13：pr，1； 14：14．＊5（vreps hand）

Vraps vili，m．（vide VGL）me刀p v．，14： 14．Cfr．Vraps hand．＊1（vrepsvili）

Vraps vark，vrajs varki，n．（vide

ÖGL）vinna a man v．，12：pr．Cfr． Valdsvarki．＊3（vreps vark）

Ut，adv．ut：foras．ok（sc．givi）ut galdit，40．＊

Utan，præp．utanför：extra．innan mur ok u．，33：4．Cfr．Varper．＊．

Utan，conj．1）atan，om ej：nisi．u． han lati v．havi，u．pat forvinnis，u． maper griper，2：1；9：pr；20：pr；32： 1. 2）atom，undantagande：excepto，prae－ ter．u．korn \＆c．8：ו．u．pe samu ty－ ghi，32：ı．Cfr．Fore utan．＊

Utan，conj．men：sed．11：3；32：2．＊4
Ut byrpis，adv．（vide UpIL）varमa u． kastajer，13：pr．＊4

Utfart，f．（vide VGL）liks u．，29：pr． ＊ 6

Uti，adv．1）ute：foris．a havi u．，19： pr．2）nte，forliden：finitus．nat ok irem－ langi ar u．，1：pr．not．8．＊

Ut kasta，v．a．utkasta：eiicere．20：I， 3．$* 5$

Utlena，v．a．utlåna，försträcka：mu－ tao dare．lan u．，1：ı．not．18．＊4

Ut lösa，v．a．lossa och uttaga：sol－ vere ac eximere．fry ben aru－st，sc． ex vulnere．14：5．＊2

Ut satia，v．a．pantsätta：oppignerare． pant u．，9：3；37：pr， 2,3 ．＊6

Vurpin，vide Varpa．
Vagger（acc．vagh），m．vägg：paries． 33：3．${ }^{*} 6$

Vagher，m．sida：latus，pars．hvarn vaghin，på hvar sida：ab atroque la－ tere．12：pr．

Vaghfarandi，adj．resande：iter fa－ ciens．9：ı．＊

Val（vel），adv．väl：bene．30：3．＊6
Varia，v．a．（vide UpILL sub 1．）v．sik me万（sinum）eमpe，9：1．v．sik me万力 en sins epe，5：pr．v．sik meß tvem man－ num，14：23．v．sik meђ 万riygia manna epe，5：ו．v．sik me万 prim mannum，\＆ 1，2；11：2；12：2；32：2．v．sex marker meд sex mannum ok 力re marker me刀

万rem mannum，14：2，4．v．（sik）me刀 sex mannum，3：pr；5： $1 ; 11: 2,5 ; 12$ ： $\mathrm{pr}, 2 ; 13: \mathrm{pr}, 1 ; 14: 1-5,14,15,17-19,21$ ； 21：pr；40；quibus locis sine dubio ad－ dendum est 14：pr．，ubi v．sex omissa est．v．sik me万 tolf manna eøе，14：7， $10,12,15,17,15 ; 15: 1 ; 36:$ pr．v．（sik） meђ tolf mannum，38：4，5．v．sik meд tolf rapmannum ok rapi halvi namd， vide Rapman．tolf man skulu v．al－ ler falla，vide Namd．＊

Vark，n．verk，gerning：actio．vinna v．a manni，i．q．göra gerning a man （vide VGL v．garning 2．），14：14．Cfr． Vraかs vark，Valdsvarki．

Varning，f．（Isl．varningr，m．）han－ delsvaror som äro till salu：mercimo－ nia venalia．8：i．

Varri，adj．sämre：deterior，minoris pretii．9：3；37：pr．＊

Varb，n．värde：pretium．öris－カi， 39：ı．＊

Varかer，adj．（vide ÖGL．sub 1．）מat vert ar，d．ä．hvad panten är mera värd：pretium pignoris superans．37：pr．＊

$$
\mathbf{Y} .
$$

Ytarster，adj．ytterst：extremus．8： 3. ＊5
p.
pa，adv．dả：tunc．en $\quad$ a $a, 11: 7 ; 37$ ： pr．מa an，men om：si vero．6： 2 ；20： pr；30：3．＊

Dak，n．tak：tectum．33：ı．＊6
ping，n．1）ting，sak：res．11：．2） sammankomst（af stadens invånare），sva－ rande emot ting pá landet：conventus （incolarum urbis）iudicialis．Vide Bya ping．
pirr，adj．torr：siccus．a－ro lande， 19：pr．

Piufnäper，m．（vide ÖGL）11：pr， $1,2$. fulder מ．，11：5．＊
piufstolin，adj．stulen：furto ablatus． 32：pr．＊ 6

Diuft，f．tjufnad：furtum．\＃iftar，per－ peram pro かiuft ar，19：3．＊6
$\bar{p} \boldsymbol{O}$, adv．dock，likväl：tamen．3：pr． not．35；6：2；8：1；14：14．an ono at，om ock：etiamsi．3：pr；14：ı3．加 at，idem． 14：14．＊
porva，v．a．behöfva，tarfva：egere， opus habere．14：3；20：, $3 ; 33:$ ı．Cfr． Viper מorva．
Dral，m．träl：servas．21：pr．＊
Draskipti，n．（vide UplL．）böte pre\＆c． marker til－is（i．e．malseghandanum foghotanum ok stäinum， $14: 8,20,2$ г．）， 9：1；12：pr．\＆c．＊5

Pratan，num．treton：tredecim．21：pr． ＊ 6
fretta，v．n．träta：rixari，verbis con－ certare．kiva ok Д．，7．＊2
Pula，v．a．tåla：pati．Vide Sara pul． ＊（pola）

Dumlinger，m．tumme：pollex．14：ו．
Dumul ta，f．stortå：pollex pedis，di－ gitus pedis maximus．14： 4.
pvar，adj．tvär：transversus．ivir－ra gatu，tvärt öfver gatan：per v．super transversam plateam．14：2；33：5．＊5

Dy，adv．（vide VGL）eig py mera， 14：5；32：2．＊

Pyliker，pron．1）dylik，sådan：talis． 1：pr；8：pr．©）likadan：similis．11：3．加lik tu slik，vide Sliker 1．＊

Dypti，n．tjufnad，stöld：furtum．11： 3. ＊6（piufti）
 hus，30：3．＊4
pren，pron．dem．den：is．pl．f．$p a$ ， 13：2．for מles（pro pron．poss．hans） hals，11：6．מan（sc．sum）kerpi，p． saldi，meд barni מy qvikt var，4，6： 1，2；14：17．per nestu frander aru， 25．＊（pen）

P̄anni，pron．dem．denne：hic．acc． m．дィтm®，6：pr， 1.

Para，adv．der：ibi．Д．at，8：ı．д． mep；8：з；11：5．万．nast，deinde．3：ו． not． $39 ; 9$ ：ו．$\quad$ ．til，till dess：donec． 11 ： 4．alt д．til，11：6．д．viдer，5：pr．д． upa，6：ı．
par，part．relat．som：qui．1：pr．not． 5；13：2；41：pr．
pret，pron．pers．n．（m．f．han，hren） det：illud．dat．$\neq y_{*} y, 28$ ．pl．nom．n．乃en， pro カön，${ }^{2} 7$.

## A．

Egha（pres．a，agher，agher），v． a．ega：in dominio habere．力an sum fe \＆c．a，14：21，23；3！：pr；34．מan дat agher，32： 2.

Aghandi，vide Eghandi．
AEkkcer，vide Akkreri．
Aller，conj．om ej：nisi．a．han heti viper \＆c．3s：3．＊（ （elles）

Ember，n．ämbar：situla．Vide $\dot{O} x$ ．
Ain（en），adv．ännú：adhuc．an $\nexists a$ ， 11：7；37：pr．

AEn，conj．om：si．Scribitur en，1： $1 ;$
 an，vide $\overline{\boldsymbol{p}}$ a．an д力o at，vide $\boldsymbol{\text { po }}$＊
$A E n$ ，conj．än：quam．Scribitur en， 1：1；13：2；37：3；3太：ı，2；41：ו．＊5

EEn，conj．men：sed．Scribitur en，9： 1；21： 1.

Engin，pron．ingen：nullus．n．ank－ ti，1：pr；anti，14：14．anga，perpe－ ram，ut videtur，pro utan，14：ı．n． ankti，enkti，enti，absolute，intet：nihil． 8：pr；14：pr；28．＊

Angkia，f．enka：vidua．40．＊
Anliti，n．anlete：facies．14：2．＊6 （anliti）

Aptir，præp．1）（vide VGL sub 2．） Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．
ganga um stapin a．lvvariu pret hrelst $a r, 21:$ ！．உ）enligt：secundum．Vide Sara bot，－mal．＊（ofle）

Aptir ger力，f．i．q．Revisöl（vide VGL．）．Rationem nominis explicant ver－
 döдa，29：pr．
Ara，f．ära，heder：honesta fama， bona existimatio．1：3．＊，

Arfp，f．i．q．arf 1．Vide Arva．＊
Arva，v．a．（vide VGI．）l： 1 ，ubi verba erff et erft golss allitterationis caussa connectuntur，etsi sermo revera est de bonis immobilibus generatim，non vero de bonis mobilibus．Cfr．Ervir．＊

Ervingi，m．arfvinge：heres．14： 7 ． skipti hun til halfs vi弓－gia sina，i．e． heredes mortui mariti．ㄴ7．＊

Arvir，？i．q．arf 1．1：pr．，ubi voca－ bula arf et a．，ut videtur synonyma， allitterationis caussa connectuntur ；si vero dicendum sit verba arf aller a． 1．c．respondere verbis arfp aller erft gopss，§．I．ibid．，ut adeo v．a．proprie significet bona hereditaria，res tamen eodem redit，cum manifestum sit utro－ que loco sermonem esse de bonis im－ mobilibus generatim．Cfr．Airva．

Arvis köp，n．liöp af fast egendom： emtio rerum immobilium．1：pr．not． 1 ．

Arvußis lön，vide Arvupis lön．

## 0.

Ögha，n．öga：oculus．pl．öghum，per－ peram pro öghun， 11 ：pr．

Öl，n．öl：cerevisia．suenst öl，3S： 2. Cfr．Tramne hël．

Öra，n．öra：auris．pl．örum，perpe－ ram pro örun，11：pr．${ }^{*}($

Öre，m．（vide ÖGL．sub l．）gen．öris， 39：：．ore pro örâ， 10.

Örtugh，f．（vide ÖGL．）39：ı．＊
Överster, adj. öfverst: supremus. 14: ber öx ok rember \&c. allitt, i. e. si ad2. *G (yvri)
OX (pro öxi), f.? yxa: securis. komhibeantur instrumenta reprimendi ignis. 41: 1. *6

## INDEX NOMINUM PROPRIORUM.

$\boldsymbol{A} s e$ (pro asü ?), Åsön, den $\mathbf{0}$, hvarpá Süder-Malm (eller Stockholms südra förstad) är belägen: insula, in qua situm est suburbium Stockholmiae meridiale. 13: 2. Cfr. StL v. asön.

Konungs hampn, Kungshamn, en hamn vid inloppet till Stockholm, der ännu en vik vid nordüstra hörnet af Siklaön bibehåller detta namn; dả här talas om brott som begas mellum lyдose ok k., hvarmed tydligen utmärkes det som sker i närheten af staden under sjöresa frản eller till staden, sà är det klart att i stället för lybosı ursprungligen varit skrifvet stokholm, äfvensom i det näst följande för lö̉osa rat, stokholms rat, men att, da denna lagbok blifvit lämpad för Lödöse, och tillaffventyrs flera städer i Vestergötland, nammet Stockholm i denna handskrift blifvit utbytt mot Lödöse: portus regius; ita hodieque appellatur locus in maritimo aditu Stockholmiae; cum sermo sit de delictis a navigantibus in vicinitate urbis commissis, hoc vero ex-
primitur verbis: mellum lyかose ok $k$., manifestum est pro lypose primitus scriptum fuisse stokholm, ac in sequentibus pro lüßose ret, stokholms rat, sed, cum hic iuris codex ad Ludosiam ac plures forsan Vestrogotiae urbes accommodaretur, nomen Stockholmiae cum Ludosia commutatum esse. 13: 2.

Lyposa, löposa (Isl. liódhuis, pl.), fordom en stad, nu Gamla Lödöse by vid Götaälf, i Alehärad af Elfsborgs län: olim urbs, iam pagus in territorio Vestrogotico Ale. mellum l. ok konumgs hampn, 13: 2 , ubi pro $l$. primitus sine dubio scriptum fuit stoliholm, sicut pro lüposa rrat l. c. primitus stukholms ret sine dubio scriptum fuit (cfr. Konuengs hampn). Cfr. gloss. v. löдosa fari.

Malmer, nyrri v. sypri m., Norroch Süder-Malm, Stockholms förstäder: suburbia Stockholmiae septemtrionale et meridiale. 39: pr. An hoc nomen proprie denotet locum arenosum, ut statuit Ih, adferens Moeso-Got. malm, arena, in medio relinquo.

## ADDENDA ET EMENDANDA.

In hoc volumine.
In vol. $V$.
Pag. 34. not. 54. pro add. lege Alii Pag. 173. not. 28. v. ai delenda est. add.
p. 271. v. Förma. Observandum est citato loco I. Kr. 13: ı. sermonem esse
In vol. III.
Pag. 181. not. 53. v. ai delenda est. de ieiunio privato cuidam homini poenitentiae loco iniuncto. Cfr. SmálL. KrB. v. fyrma.

Överster, adj. öfverst: supremus. 14: ber öx ok rember \&c. allitt, i. e. si ad2. ${ }^{*} 6$ (yvri) hibeantur instrumenta reprimendi ignis.
$\boldsymbol{O} x$ (pro $\ddot{\boldsymbol{x}} \mathrm{x}$ ), f.? yxa: securis. kom- 41: ו. *6

## INDEX NOMINUM PROPRIORUM.

Ase (pro asü ?), Åsön, den ö, hvarpå Söder-Malm (eller Stockholms südra förstad) är beligen: insula, in qua situm est suburbium Stockholmiae meridiale. 13: 2. Cfr. SIL v. asön.

Konungs hampn, Kungshamn, en hamn vid inloppet till Stockholm, der ännu en vik vid nordöstra hörnet af Siklaön bibehîller detta namn; dả här talas om brott som begas mellum lypose ok k., hvarmed tydligen utmärkes det som sker i närheten af staden under sjöresa fràn eller till staden, sàär det klart att i stället för lybosa ursprungligen varit skrifvet stoliholm, äfvensom i det näst följande för lö̉osa rat, stokholms rat, men att, da denna lagbok blifvit lämpad för Lödöse, och tilläfventyrs flera städer i Vestergötland, namnet Stockholm i denna handskrift blifvit utbyt mot Lödöse: portus regius; ita hodieque appellatur locus in maritimo aditu Stockholmiae; cum sermo sit de delictis a navigantibus in vicinitate urbis commissis, hoc vero ex-
primitur verbis: mellum lybosa ok $k$., manifestum est pro lypose primitus scriptum fuisse stokholm, ac in sequentibus pro lößose ret, stokholms rat, sed, cum hic iuris codex ad Ludosiam ac plures forsan Vestrogotiae urbes accommodaretur, nomen Stockholmiae cum Ludosia commutatum esse. 13: 2.

Lypose, lüposa (Isl. lióðhicis, pl.), fordom en stad, nu Gamla Lödöse by vid Götaälf, i Alehärad af Elfsborgs län: olim urbs, iam pagus in territorio Vestrogotico Ale. mellum l. ok komungs hampn, 13: 2 , ubi pro $l$. primitus sine dubio scriptum fuit stoliholin, sicut pro löpose rat l. c. primitus stokholms rat sine dubio scriptum fuit (cfr. Konungs hampn). Cfr. gloss. v. löposa fari.

Malmer, nyrri v. sypri m., Norroch Söder-Malm, Stockholms förstäder: suburbia Stockholmiae septemtrionale et meridiale. 39: pr. An hoc nomen proprie denotet locum arenosum, ut statuit Ih, adferens Moeso-Got. maln, arena, in medio relinquo.

## ADDENDA ET EMENDANDA.

In hoc volumine.
In vol. $V$.
Pag. 34. not. 54. pro add. lege Alii Pag. 173. not. 28. v. ai delenda est. add.
p. 271. v. Förma. Observandum est citato loco I. Kr. 13: i. sermonem esse de ieiunio privato cuidam homini poenitentiae loco iniuncto. Cfr. Smáll. KrB. v. fyrma.

Övarster, adj. öfverst: supremus. 14: ber öx ok rember \&c. allitt, i. e. si ad2. ${ }^{*} 6$ (yvri) hibeantur instrumenta reprimendi ignis. Ox (pro $\boldsymbol{0} x i$ ), f.? yxa: securis. kom- 41: ı. *6

## INDEX NOMINUM PROPRIORUM.

Ase (pro asü ?), $\AA$ sön, den ö, hvarpå Söder-Malm (eller Stockholms südra förstad) är belägen: insula, in qua situm est suburbium Stockholmiae meridiale. 13: 2. Cfr. SIL v. asön.

Konungs hampn, Kungshamn, en hamn vid inloppet till Stockholm, der ännu en vik vid nordöstra hörnet af Siklaön bibehiller detta namn; dả här talas om brott som begas mellum lyposa ok $k$., hvarmed tydigen utmärkes det som sker i närheten af staden under sjöresa frän eller till staden, săär det klart att i stället för lyposa ursprungligen varit skrifvet stoliholm, äfvensom i det näst följande för lö̉osa rat, stokholms rat, men att, da denna lagbok blifvit lämpad för Lödöse, och tilläfventyrs flera städer i Vestergötland, namnet Stockholm i denna handskrift blifvit utbytt mot Lödöse: portus regius; ita hodieque appellatur locus in maritimo aditu Stockholmiae; cum sermo sit de delictis a navigantibus in vicinitate urbis commissis, hoc vero ex-
primitur verbis: mellum lypose ok $k$., manifestum est pro lypose primitus scriptum fuisse stokholm, ac in sequentibus pro lüpose ret, stokholms rat, sed, cum hic iuris codex ad Ludosiam ac plures forsan Vestrogotiae urbes accommodaretur, nomen Stockholmiae cum Ludosia commutatum esse. 13: 2.

Lypose, lüдosa (Isl. lióđhís, pl.), fordom en stad, nu Gamla Lödöse by vid Götaälf, i Alehärad af Elfsborgs län: olim urbs, iam pagus in territorio Vestrogotico Ale. mellum l. ok komungs hampn, 13: 2 , ubi pro $l$. primitus sine dubio scriptum fuit stoliholin, sicut pro lübose ret l. c. primitus stukholms ret sine dubio scriptum fuit (cfr. Konungs hampn). Cfr. gloss. v. löposa fari.

Malmer, nyrri v. sypri m., Norroch Söder-Malm, Stockholms förstäder: suburbia Stockholmiae septemtrionale et meridiale. 39: pr. An hoc nomen proprie denotet locum arenosum, ut statuit Ih, adferens Moeso-Got. malm, arena, in medio relinquo.

## ADDENDA ET EMENDANDA.

In hoc volumine.
In vol. V.
Pag. 34. not. 54. pro add. lege Alii Pag. 173. not. 28. v. ai delenda est. add.

In vol. 111.
Pag. 181. not. 53. v. ai delenda est.
p. 271 . v. Förma. Observandum est citato loco I. Kr. 13: 1. sermonem esse de ieiunio privato cuidam homini poenitentiae loco iniuncto. Cfr. Sm\&̊l. KrB. v. fyrma.

Cod. Bitil. - Treert. Tinserel. IO4.4. Fiol.3.





 0\% (i.e. oras) ïre 03 (i.e. oras, orarum \&c.) örre

Digitized by GOOgle

```
l'rer. Bilil. S'Kiokilou'tr: fiol. /.
```

luz futh frcfante matrevarims us hav komende ir hathen faten ex- The teen alle ctiplue timgozlax
 Atte- alfe the Com wa nuin mota goternvaholo $\mathfrak{x}$ mproteks $\mathfrak{a}$.
 frulu mentan thugx fave uriastingtp warí hóardio


## Cod: Bibl: Acaul: Hulin: 1. M. No 51 ive 4s, fol: 84 urerso.



lioz feithár ok rantomano uan an os but komâde or hathan faranoe. The Ceenulte reirse til gildida oc stupa. esty acu bitogha atla baulath, atle the fur boe nuam móahult oc mortleks oc mallu bruta







[^0]:    1) Hunc codicem post annum 1320 scriptum esse, adparet ex AB. 16: pr.
    2) Cfr. not. 1. pag. 27.
    3) Cfr. not. 63. pag. 44.
    4) Cfr. not. 1. pag. 60.
[^1]:    5) Ita quoque incipiant cap. 20. ManhB. et cap. 9. JB., quamobrem initium istorum capitum non aliter typis exprimi oportuisset, quam ex. c. cap. 25, 26. ManhB.
    6) Vide VML. praef. pag. XXIII.
    7) Ex. c. in praefatione ad v. bygga.
    8) Vide not. 9. pag. 5; not. 23. p. 10; nott. 50, 53, 58. p. 11. \&c.
[^2]:    32) Vide not. 1. pag. 27; not. 65. p. 44; not. 1. 32) Se not. 1. sid. 27; not. 65. s. 44; not. 1. p. 60.
[^3]:    33) Jfr. min afhandling om Sveriges äldsta indelning i landskap m. m., sidd. 44, 45.
[^4]:    2) Cfr. VGL. praef. pag. XVI.
    3) Jfr. VGL. föret. sid. XVI.
    4) Vide not. 1. pag. 97.
    5) Senot. 1. sid. 97.
[^5]:    pertinet. Ad secundum genus refert Burman ius ecclesiasticum Ostrogotorum, Vestrogotorum ac Smalandorum, quae, eo iudice, ad saeculum XII pertinent; quam opinionem refutare superfluam est. - Duo illa "legisteria ecclesiastica," quorum mentio fit in scripto de a. 1340 in antecedenti nota commemorato, quorumque unum dicitur esse Suethice scriptum (in snensko), sine dubio fuerunt collectiones statutorum ad ius Canonicum pertinentium.

[^6]:    19) Vita Magnivon Celse, Regiae Cancellariae Consiliarii et Historiographi Regni, legitur inter Nova acta regiae societatis Upsaliensis, vol. VIII, pag. 359. et seq. 20) Cfr. glossariom vv. branna, orka.
[^7]:    1) Vide VGL. Tab. II.
    2) Vide not. 50. pag. 116; not. 54. p. 117; not. 73. p. 119. \&c.
    3) Se VGL. Tab. 11.
    4) Se not. 50. sid. 116; not. 54. s. 117; not. 73. s. 119. g'c.
[^8]:    1) Se VGL. Tab. 11.
    2) Se not. 50. sid. 116; not. 54. s. 117; not. 73. s. 119. s'c.
    3) Vide VGL. Tab. II.
    4) Vide not. 50. pag. 116; not. 54. p. 117; not. 73. p. 119. \&c.
[^9]:    8) Cfr. ind. n. pr. v. Konungs hampn.
    9) Jfr. ind. n. pr. v. Konungs hamapn.
[^10]:    7) B. habet titulum: V'm Kyrkiu Bygning. I. Flokher; et sic in sequentibus ubique textui capitum inscriptos habet titulos, qui in indicibus capitam leguntur.
    8) B. Kristnir.
    9) A. v. $a y$ omissam supra lineam add. scriba.
    10) B. gudhar.
    11) B. lundi.
    12) B. dyrkü.
    13) B. komandi ok farändi.
    14) B. giordo.
    15) Pro krists.
    16) B. om. at.
    17) B. halda.
    18) B. byggia.
    19) B. bönder.
    20) B. mogho.
    21) B. ämpni.
    22) B. fulgiürdis bönder akin \&c.
    23) B. daxwärlin.
    24) B. sic; add. nidher. A. fuller.
    25) B. om. oh.
    26) B. Swa.
    27) B. ey ok thy mera at han \&c.
    28) B. fälli.
    29) A. aku bis scriptum est.
    30) A. aku bis est scriptum, at posteriori loco rubra lineola inductum.
    31) B. add. man.
    32) B. Tässi.
    33) B. liggi.
    34) B. sökin.
    35) B. om. $\ddagger æ t$.
    36) B. sighiä.
[^11]:    39) B. wighwalli.
    40) Pro praster.
    41) B. än.
    42) B. takin.
    43) B. lik til iorda förä. Fylyhia ok sex \&c.
    44) B. präster.
    45) B. nokon.
    46) B. tidhum.
    47) B. om. man.
    48) B. om. ok.
    49) B. bondanom.
    50) A. Litt. $\boldsymbol{w}$ omissam supra lineam add. scriba. B. gifvi.
[^12]:    8) B. biudz.
    9) B. add. nämpd.
    10) B. stadhin.
    11) B. nämpni.
    12) B. add. Kunungx man.
    13) B. sic. A. om. a.
    14) B. hysir ini then daghin ena nat, Böte threa bot marker, äller \&c.
    15) B. Hysar.
    16) Verba aller - ia nizer hoc loco inepte sunt intrusa.
    17) A. halfre additum est, at lineola inductum. B. add. sialver.
    18) B. ten.
[^13]:    56) B. sic. A. görמa.
    57) B. om. hun.
    58) B. the.
    59) B. wari alt äpti \&c.
    60) B. add. ok redho hion.
    61) B. hawin.
    62) B. sighia.
    63) B. skyldaster.
    64) B. om. ok.
    65) B. tridhiungx.
    66) Lege: $i$ allu $力 y$ han $a$ \&c. Cfr. UplL. ÆВ. $\mathbf{3}$ : pr.
[^14]:    73) B. tusand arum, thryhumdrada arum ok tiuyluu arum, vm then \&c.
    74) B. odlhins dayh äpter thet iunk härra \&ic.
    75) B. äptor.
    76) B. Arkibiscup.
    77) B. add. ok kumung Birghirs.
    78) B. day/hum.
    79) B. optare.
    80) B. om. „e.
    81) A. maal additum est, at rubra lineola inductum.
    82) B. add. tolf manna nümpd.
    83) B. thön.
    84) B. bötüs.
    85) B. sum nämpd \&c.
    86) Pro före v. fore. B. thet at han ath iarni fallin wrdi. Wünir \&c.
    87) B. sic (vide not. 86 praecedentem). A. iem v. iani.
    88) B. sic. A. annar.
    89) A. Litt. $i$ omissam supra lineam add. scriba. B. Wädhin badhi \&c.
    90) B. thre marker.
    91) B. add. skiüra, ok.
    92) A. war primum scriptum est, at $w$ rubra lineola inductum punctisque subiectis notatum, et $a$ in $c e$ ab ipso scriba matatum.
    93) B. sic. A. manna.
    94) B. sic (mämpd). A. mampnd.
    95) B. halva nümpnä Kunungx man ok malsäy/handi, ok halwa then dc.
    96) B. ware.
    97) A. מa a hwa additum est, at haec duplici lineola, nigra et rubra, induxit scriba.
[^15]:    11II: pr, 1-3 = UplL. ManhB. 6:pr, 1, 2, 4. V=UplL. ManhB. 8. S§. 4-6 = UplL. ManhB. 7: pr, 1, 2.

[^16]:    75) Ibre (Gloss. I. pag. 893.) credit legendam esse: hol, vari halnu dyrra.
[^17]:    76) A. post lacunam (vide not. 65. pag. 44.) hic iterum incipit.
    77) B. Witnis.
    78) B. ganya.
[^18]:    13) B. Wilia närki.
    14) B. Mörti.
    15) B. Än.
    16) B. sic. A. om. gör fa.
    17) B. sic. A. $X X / 1 /$.
    18) Lege by!!!ias.
    19) B. f!!l!̧hiüs.
    20) A. Parte folii abscissa, litterae quaedam in fine quattuor linearum perierunt, quas, obliquis typis insignitas, ex cod. B supplevi.
    21) B. ınärhi.
    22) B. add. snia.
    23) B. add. $N u$. Cfr. not. 20 supra.
[^19]:    36) A. Maxima pars litterae $\boldsymbol{N}$, una cum litteris in initio trium linearum proxime sequentium scriptis, matilato folio (cfr. not. 20. pag. 71.) perierunt. Istas litteras, obliquis typis notatas, ex cod. B supplevi.
    37) B. iwer märki.
    38) B. akre.
    39) B. Fore tre aftähtär.
    40) B. add. tho at flere äru.
    41) B. ängium.
    42) B. afläht.
    43) A. Litt. ns omissas supra lineam ipse, ut videtur, add. scriba.
    44) A. Loco litt. pr primum, at videtur, scriptum fuit $m$.
    45) B. Gränri.
[^20]:    20) B. äller til nokra nyt hawa, äy ankusti mans, hnarti dödlıä äller quvikka, vtan \&c.
    21) C. Farkosti.
    22) B. add. äller.
    23) B. farkosti, ok komber \&c.
    24) B. add. ater.
    25) B. säx.
    26) A. Superflua lineola litteris $n n$ addita est, ut legi posset Branmer v. Bramner.
    27) A. Verba Vijerbobalker—aa minio sunt scripta.
[^21]:    29) B. add. sit.
    30) B. add. swa.
    31) B. skuldir.
    32) B. üru.
    33) B. sic. A. om. gialde.
    34) B. lay/ fore sätiä, Tha $\& c$.
    35) B. fore.
    36) B. Länsman.
    37) A. v. ay omissam supra lineam add. scriba. B. ey.
    38) B. optari.
    39) B. homi.
    40) B. $f a$.
[^22]:    42) Prius $n$ omissum supra lineam add. scriba.
    43) Adde ar.
    44) Legendum videtar ok. Cfr. ÖGL. KrB.

    10: pr.

[^23]:    45) $a$ additum est, at punctis supra et infra positis notatum.
    46) Adde bu円. Cfr. UplL. KkB. 12: pr.
    47) Pro an, nisi at legendum sit.
    48) Nota abbreviationis ita posita est, ut h.v. legi posset barsins. P. Str. et Cels. sic. 49) Legendum videtur höghtij. Cfr. UpIL. KkB. 10.
[^24]:    "an wintra? incertum ex MS."; at winna h autographo scriptum esse, minime est dubium.

[^25]:    60）Litt．$t$ lapsu calami deformata est，ut $h$ ．
    64）Pro Warbar．
    v．legi posset nokoc．
    61）Lege lifsins．Cfr．cap． 25.
    62）sik primum scriptum est．
    68）Verba：aller－מiufrinum omissa in inferiori margine add．scriba．

    65）Forte addendum ：sta力sins iarn．
    66）Forte legendom est nraz wilia．Cfr．cap． 14： 14.
    67）Pro fyrst．

[^26]:    95) Loco verboram: an - aru eig antea scriptum fuit: huggær af hina andra fyrar $i$ eno huggi.
    96) Lege sar polit. Cfr. S. 1. h. cap.
    97) leta sine dubio legendum est. Cfr. UplL. ManhB. 12: 4.
[^27]:    100) Lege: Warbar man hugqin $i$ hand. warpar lypt. aller i fot \&c. Cfr. not. 99 praecedentem.
    101) Adde: aru eig vitni til.
    102) Superfluam lineam hic add. scriba, nt legi posset vitmi v. vitini.
    103) Pars litterae r omissa est, ut legi posset satai.
    104) Lege manna.
    105) Lege höghri.
    106) Pro döz drapum.
    107) Lege quinna.
[^28]:    8）tivaggua scriptum est，at scalpro emen－
    9）Latum． v．spinar antea scriptam fuit spini af．
    12）Pro a．

    10）Adde eig．
    11）Loco verborum sik mep tolf alia quae－ dam antea fuerant scripta．

    18）Adde vara．
    14）Loco v．öra alind quoddam vocabulam antea fait scriptum．
    15）Loco litt．$m$ antea $k$ ，ut videtur，scri－ ptum fuit．

[^29]:    27) Pro fyrst.
    28) Pro sna vara scriptum est snara, at va supra lineam add. man. at videtur rec.
    29) Lege namna.
    30) Lege halist.
[^30]:    54）Pro myrbir．
    55）Lege staglies．
    56）Lege morpbrannara．
    57）Pro mirpir v．myrpir．

[^31]:    Corp．Jur．Sv．G．Ant．Vol．VI．

