



## CORPUS IURIS SUEO-GOTORUM ANTIQUI.

Volumen 1.

## gamling

$\mathfrak{A x}$

## $\mathfrak{G} \mathfrak{m e x i g e s ~} \mathfrak{G a m l a}$ Iagar,

Pí<br>KONGL. MAJ:TS NÅDIGSTE BEFALLNING<br>UTGIFVEN AF



Fönstaindet. WESTGÖTALAGEN.

Stockholm, 1827, hos Z. Haeggström.

## CODEX IURIS VESTROGOTICI,

CUM NOTIS CRITICIS, VARIIS LECTIONIBUS, GLOSSARIIS
LOCUPLETISSIMIS AC INDICIBUS NOMINUM
PROPRIORUM.

## Tutstgöta = lagen,

UTGIFVEN
AF


StOCRHOLM, 18ュ7, hos Zh Habgerröm.

## TILL

## Hans Majestät

Konung

## CARL XIV JOHAN.

## Stormägtigste, Allernådigste Konung!

Det ar genom Eders Konge Marts Nảd, som tillfalle blifvit oss beredt att odeladt upoffra vår tid och vära krafter ât det verk, hraraf fürstlingen nu i djupaste underdảnighet nedlägges inför Eders Majtts Thron. Eders Majts visa ompårdnad har afven
sträckt sig dertill, att, sả vidt möjligt varit, förskaffa oss liännedom om de till vårt arbete hörande handskrifter, samt att lăta samla dem på ett ställe, der de af oss kunde jämnföras med en noggrannhet, som annars, äfven med d́en bästa vilja à vår sida, ej varit möjlig. Om derför Eders Mas:t af detta prof skulle Nådigst finna att vi utfört det oss anförtrodda värf på ett sätt, som motsvarade de billiga fordringar, hvartill Eders Maj:r af oss var berättigad; om, såsom vi vàga hoppas, Fäderneslandets Lagfarenhet, Historia och Språkkunskap $i$ en framtid få skörda några frukter af våra mödor, så är det Eders $M_{A J i t}$, som äran derför tillhör. För vår del önska vi blott, att vi måtte få ostörde använda våra âterstȧende dagar pa fullbordandet af detta och andra härmed beslägtade, äfven angelägna, vetenskapliga arbeten, för hvilka vi sökt förvärfva erforderlig skicklighet. Vi våga i detta afseende med så mycket säkrare tillförsigt hoppas allt hvad på Eders Matits Nàdiga försorg ankommer, som en öm omvårdnad om befrämjandet af den högre bildning menniskan vinner genom vetenskap och konst, är en af de egenskaper, som aldrig salinas hos en vis Regent, och som omkring Thronen sprida en oförgänglig, ej, likt färdens irrbloss, i sanningens dager förbleknande glans. Det allvarliga och uplysta interesse, hvarmed Eders Mar:r och Dess Höge Herr Son täckas omfatta allt, som står i sammanhang med den allmänna bildningen, är oss alltför väl bekant, att vi icke skulle,
lika med hvarje rättskaffens vetenskapsidkare, med sann tillfredsställelse och de gladaste förhoppningar arbeta i. våt kall, i det vi med djupaste undersåtliga vördnad, nit och trohet framhärde, Stormägtigste, Allernådigste Konung! Eders Kongl. Maj:ts
underdånigste och tropligtigste undersåter H. S. Collin. C. J. Schiyter.

## Subscribenter.

(t Död sedan subscriptionen skedde.)

SVERIGE OCH NORRIGE.
HANS MAJESTÄT KONUNGEN. HANS KONGL. HÖGHET KRONPRINSEN.

Stockholm.
Sdlerbeth, J. Friherre, ExpeditionsSekreterare.
Adlerbrant, Th. HofRätts-Rảd.
Alexandersson, A. Ph. Mag.
Almquist; J. M.
itrwidsson, A. I. Pb. Mag., E. O. Amanuens vid Kongl. Bibliotheket.
Askenbeck, A. J. Notarie.
Bagge, J. H. Registrator.
Balırholtz, C. G. HorRäts-Sekreterare. Bernet, W. Friherre, President, R. o. C. K. M. O. m. m. *

Bergenschöld, E. J. Justitie-Canceller, R. N. 0.

Bergius, O. E. Förste Expeditions-Sekreterare.
Bergman, J. TV. Protokolls-Sekreterare.
Bergstedt, E. Stats-Sekreterare, R. N.O. Bergström, F. S. Curator ad litem. Bergström, F. Assessor.
Berndes, J. B. Protokolls-Sekreterare. Beskow, B. v. Kammarherre m. m.
Beskow, H. Copist.
Bibliotheket, Kongl.
Billberg, G. J. KammarRätts-Råd, R. N. O., L. V. A.

Billbergh, J. P. af, vice President, Förste Depart. Chef i K. Gen. Tullstyrelsen, R. N. O., C. D. D. O. (2 ex.) Blom, I. R. Justitie-Rảd, C. N. O., En af de 18 i Sv. A. *
Borelius, J. N. vice Advokat-Fiskal.
Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

Branilet, G. Kammarherre, Enroyć, m. in.

Eranting, G. Gymnastik-Lärare.
Broberg, A. Grosshandlare.
Brogren, C. Notarie.
Carell, $A$.
Carlander, C. M. D., Assessor, R. K. C. XIII. ó. N. O., L. V. A.

Casström, S. N. Commerce-Rảd, R.N.O.
Chierlin, C. A.
CommerceCollegium, Kongl. Maj:ts och
Rikets.
Crolius, A. G. Lagman, Assessor.
Danchwardt, M. G. Stats-Sekreterare,

- R. N. 0.

Davey, U. U. Kongl. Fransk v. Consul.
Ehrenheim, I. L. v. vice President, R.
N. 0.

Eklund, J. F.
Ekmarck, L. A. Protokolls-Sekreterare.
Engeström, H. Exc. Grefve L. v. StalsMinister för Utrikes Ärenderna, R.
o. C. K. M. O. m. m. *

Evelius, J. Justitie-Rảd, R. N. O.
Fersen, A. v. Grefve.
Fleming, Friherre, Kammarherre.
Florell, J. G. Assessor.
Franzén, F. M. Th. D., Professor, Kyrkoherde, L. N. O., En af de 18
i Sv. A., L. V. A.
Fryxell, A. Ph. Mag.
Frödelius, $N$. vice President, R. N. O. Fahraus, J. F. Förste ExpeditionsSekreterare.
Fägersten, L. O. Kammar-Råd, R. N. O. Gainn of Colquhoun, C. P. GeneralMajor, C. S. O. St. K. * Girola, H. S.
Grandelius, A. F. Häradshöfding.

Grâstéen, C. G. vice President, R. N. O. Ling, P. H. Professor, Föreståndare

Gyllenborg, H. Exc. Grefve F. J. U. D.,
Justitie Stats-Minister, R. o. C. K. M. 0 .

Gyllenhaal, L. H. Kammarherre, Assessor.
Götiska Förbundet.
Hadorph, D. Expeditions-Sekreterare, R. N. O:

Hagberg, C. P. Th. D., öfver-Hofpredikant, Professor, Kyrkoherde, En af de 18 i Sr. M., L. N. 0.
Hullencreutz, S. E. Förste Expedi-tions-Sekreterare.
Hartmansdorff; A. v. Cancelli-Råd, R. N. O. m. m.

Hauffiman, G. A. Häradshöfding.
Hedberg, C. S. Aktuarie.
Hedrén, J. J. Th. D., Öfver-Hofpredikant, Kyrkoherde, R. K. C. XIII. O., L. N. O.

Hernblom, $P$. vice Advokat-Fiskal.
Hjerta, G. Öfverste-Lieutenant, R.S.O.
Hollertz, J. M. Copist.
Jerström, J. E. HofRätts-Notarie.
Johansson, J.
Isberg, C. E. Justitie-Rảd.
KammarRätt, Kongl. Maji:ts och Rikets.
KKintberg, C. af, President, C. N. O. *
Kolmodin, C. N. W.
KrigsCollegium, Kongl. Maj:ts och Rikets.
KrigsHofRätten, Kongl.
Lagergren, P. I. HofRätts-Fiskal.
Lagerlöf, A. H. Proto-Notarie.
Lalér, C. H. Lagman, Magistrats-Sekreterare.
Landgren, S. C. HofRätts-Råd.
Lefrén, J. P. General-Adjutant, Öfverste, R. S. O. m. m.
Levin, C. A. vice President, R. N. O.
Lilliebiörn, K. J. Notarie.
Lindeberg, P. I.
Lindien, P. H.
för Gyinnastiska Central-Institutet. Livijn, C. KrigsHofRäts-Rảd.
Lorich, F. J. Expeditions-Sekreterare. Lovén, L. J. Protokolls-Sekreterare. Lönnerberg, $R$.
Malmborg, H. G. Häradshöfding.
Mannerstam, J. Justitie-Rad, R. N. O. *
Moberg, J. S. HofRätts-Fiskal.
Monthén, C. F.
Munthe, S. A. Expeditions-Sekreterare.
Myhrman, O. Advokat-Fiskal.
Möller, A. E. O. Cancellist.
Mölerstén, I. C. Proto-Notarie.
Mörner, H. Exc. Grefve A. G. En af Rikets Herrar, Stats-Råd, R. o. C. K:
M. O., En af de 18 i Sv. A., L. V. A.

Nordblad, E. G. KammarRätts-Rảd.
Nordenfalk, J. Förste Expeditions-Sekreterare.
Noreus, S. Justitie-Råd, C. N. O. *
Nyblaus, G. HofRätts-Råd.
Nyström, Th. Sekreterare.
Ostengius, A. G. KammarRälts-Rảd, R. N. O .

Peterson, J. H. Justitie-Raid, C. N. O.
Pfeffer, C. $H$.
Philitipen, L. M. M. D., Professor.
Poignant, P. N. Förste ExpeditionsSekreterare, R. N. 0.
Poppius, G. J. U. D., President, C. N. O., L. V. A.

Prinzencreutz, A. R. v. ExpeditionsSekreterare, R. N. O.
Resuér, A. Protokolls-Sekreterare.
Richert, J. G. Förste Expeditions-Sekreterare, Häradshöfding, Ledamot i K. Lag-Comitéen, R. N. O.
Ridlerstolpe, G. Friherre, Hof-Marskalk.
Robson, C. M. af, Bergs-Rảd, R. N. O.
Rosbeck, M. M. Lagman, Assessor.
Rosén, E. G. v. Justitie-Råd, R. N. O.
Rosenblad, B. Kammarherre, Lega-tions-Sekreterare.

Rothoff, B. Revisions-Sekreterare. Schééle, G. A. v. Krigs-Fiskal.
Schierbect, G. A. KanmırRatts-Rảd. Schinliel, J. F. v. Kammarherre. Scltyberg, S. G. Cancellist.
Schöne, G. Hoffaitts-Ràd, R. N. 0. Sjokrona, A. U. Cancelist.
Sköldberg, P. A. HorRätts-Ri̊d.
Sommerhjelm, H. Exc. M. L. Norsk
Stats-Minister, R. o. C. K. M. O., R.
D. D. 0.

Stah7, A. v. Kammarjunkare, Cancellist. Stael von Holstein, ©. IV. Friherre,
Kammariunkare, Assessor.
Strokirch, H. A. v. Friherre, J. U. D.,
President, C. N. O. *
Strömfelt, H. F. Justitie-Rád, C. N. O. Suchtelen, $P:$ van, Grefve, Kejserlig

Rysk Minister, General, m. m. (2 ex.)
Sutthoff; C. Advokat-Fiskal.
Sydow, A. R. v. Lands-Sekreterare, R.
N. $\mathbf{O}$.

Sydow, J. II. v. Assesser.
Sylvander, J. President, C. N. O.
Themptander, S. J. U. D., Justitie-Râd, R. N. 0.

Thomée, G. H. Expeditions-Sekreterare. *
Thulin, J. C. Cancellist.
Tibell, G. W. af, President, C. S. 0. St. K.
Torén, M. Justitie-Råd, C. N. O.
Troil, F. v. Cancellist.
Uifsparre, G. Expeditions-Sekreterare, R. N. 0 .

Ullrich (genom A. Fryxell, Ph. Mag.).
Wallin, J. O. Th. D., Ordens-Biskop,
Pastor Primarius, C. N. O., En af
de 18 i Sv. A, L. V. A.
WaZZmark, P. A. Cancelli-Råd, Kongl.
Bibliothekarie.
Wernberg, J. O. Commerce-Råd.
Wetterstedt, H. Exc. Grefre G. af,
na, R. o. C. K. M. O., En af de 18 i Sv. A. m. m.
Wiborg, A. Bokhandlare. (3 ex.)
Widegren, G. Stats-Kommissarie, R. N. O. *

Winckler, Th:-vide Notarie.
Wirsén, G. F. Grefve, Stats-Rad, f. d.
President, R. o. C. K. M. O., En af de 18 i Sv. A. m. m.
Wretman, J. Assessor.
Wahlberg, G. D. Protokolls-Sekreterare.
Zander, J. G. Adyokat-Fiskal.
Zellén, $N$. W.af, Protokolls-Sekreterare.
Zenius, O. Commerce-Rad, R. N. O.
Ahman, A. Revisor.
Örbon, C. J. Justitie-Räd, C. N., 0.
Borâs.
Danielsson, A. Directeur vid R. St. Lâne-Contor i Göteborg.

## Calmar.

Bergström, Häradshöfding.
Bibliothek, Kongl. Gymuasii.

- Stiftets.

Engelfelt, C. U. Stads-Notarie.
Faxe, A. G. Häradshöfding.
Lundberg, S. vice Häradshöfding.
Triggdrdh, J. Lagman, Harradshöfding.
Wittbom, P. F. HofRätts-Auskultant.

## Carlskrona.

Brunberg, G. A. Juris Studiosus.
Hagerman, J. Amiralitets-Kamererare.
Henschen, L. W. Juris Studiosus.
Läsesällskapet.
Magistraten.
Carlshamn.
Ekistrand, S. P. Juris Studiosus.
Lindqvist, F. Juris Studiosus.
Carlstads Stift.
Bibliothek, Kongl. Gymnasii i Carlstad.

Brstedt, J. Adjunkt.
Eifvendahl, $P$. Kontrakts-Prost.
Holmstedt, J. Brukspatron.
Kihlgren, N. Ph. Mag., Comminister.
Lagerlöf, E. Th. D.; Kontrakts-Prost, L. N. 0.

Sterbäck, J. Kyrkoherde.
Christiania.
Berg, Justitiarius.
Bergh, General-Auditeur.
Collet, $P$. Assessor i Högsta Rälten, R. N. 0 .

Debes, J. P. Assessor i Högsta Rätten, R. N . 0.

Holst, P. C. Stats-Råd, C. N. 0.
Lange, Professor.
Mandix, J. Assessor i Högsta Rätten, R. N. 0.

## Steenbuch, H. Professor:

Sörenssen, Advokat.

## Christianstad.

Bergencreutz, G. F. H甲fRätts-Rảd, R. N. 0.

Berg von Linde, J. HofRätts-Råd.
E/renborgh, C. W. Friherre, President, C. N. O .

Helledar, $A$. vice Häradshöfding.
Hessle, C. L. Assessor.
Hofrätt, Kongl. Maj:ts och Rikets, ofver Skåne och Bleking.
$S_{\text {wedenborg, }}$ C. Häradshöfding.
Schmidt, C. Assessor.
Werdling, J. P. HofRatts-Fískal.
Falun.
Eecker, G. Häradshöfding.
Berristen, C: A.
Fullström, C. J. Öfver-Auditeur.
র̄rë̈ningsswârd, C. G. Häradshöfding. Lóriches, P. D. Landshöfding, R. S. O. Morell, J. P. Plr. Mag., J. U. Cand. Mưunktell, J. J. Bergs-Rãd. Aordit, J. Lands-Contorist.

Noreus, J. J. U. D., Lagman, C. V. O., R. N. 0.

Pihl $_{\lambda}$ A. Bergshauptman, R. N. O.
Sefström, N. G. M. D., Professor, Í
V. A.

Westlinger, A. vice Borgmästare.
Westlinger, D. P. Lands-Kamererare. Zkerman, P. Protokolls-Sekreterare. .

> Gefle.

Berglind, S. Ph. Mag.
Söderlyjelm, G. A. .

## Grenna.

Hjertström, C. G. Häradshöfding. Göteborg.
Bolinder, A. W. Tull-Fiskal. Borelius, L. Stads-Fiskal.
Brusewitz, E. E. Lagman, Justitie-Borg: mästare, R. K. C. XIII. o. N. O.
Dahlberg, J. A. Förste öfvẹrskult.
Dahb, D. Haṇdlande.
Damberg, N. P. Onbudsman. Eggertz, F. Magistrats-Sekreterare. Eiserman, J. vice Haradshöfding och Kämıär.
Ekman, S. Stads-Notarie:
Eknian, G. Hi. Commerce-Råd
Ekström, S. Lagman, Politi-Borgmàstare, R. N. O.
Engelblom, C.
Engström, E. Lands-Sekreterare.
Fundahn, S. Lands-Kamererare.
Fahrcuus, O. I. Tull-Distrikt-Cbēf.
Greiffe, J. C. Politi-Fiskal.
Hedenbergh, G. Notarie.
Hennig, G. F. Handlande.
Holmgren, C. F. Stads-Notarie.
Holngren, O. H. Làns-Bokhâllare.
Högfeldt, I. $A$. Ràdman.
Krook, J. A. vice Häradshöfding
Lichtenberg, L. Handlande.
Norlqvist, S. L. Rảdman.

Nordström, L. Notarie.
Olsson, J. L. vice Krono-UpbördsCasseur.
Orrberg, A. Auditeur.
Palm, J. Lagman.
Risberg Olson, J. Handlande.
Stenberg, $P$. Lagman.
Stahl, E. F. Auditeur.
Thomée, A. R. Häradshöfding.
Vallentin, W. I. Grosshandlare.
Wingdrd, C. F. af, Th. D., Biskop,
C. N. 0.

Wahlstedt, J. Handlande.

> Göteborgs Stift.

Broman, A. J. Th. Lic., RegimentsPastor, Consist. Notarie.
Browall, C. P. Ph. Mag., Kyrkoherde.
Börgesson, L. S. M. Adjunkt.
Dahlin, B. K yrkoherde.
Mjöberg, P. K yrkoherde.
Rahnberg, A. S. M. Adjunkt.
Stjernstam, L. Lagman, Häradshöfding.
Thorbiörnsson, L. Apologist, Consist.

- Amanuens. (20 ex.)

Halmstad.
Cassel, S. T. Häradshöfding.
Fischerstıöm, N. J. Lands-Kamererare.
Gillberg, B. O. Lands-Sekreterare.
Olsson, $A$. vice Häradshöfding.
Pyhlsson, J. N. HofRätts-Auskultant.
Stockenberg, D. F. Landt-Räntmästare.
Hudikswall.
Skol-Bibliotheket.
Jönkōping.
Backman, J. H. Assessor.
Crusenstolpe, C. D. HofR. Auskultant. Göta Hoffaitt, Kongl. Maj:ts och Rikets.
Leijonhufvud, S. A. Friherre, President, R. N. O.
Lösvenadler, L. Lagman, Lands-Sekreterare.

Posse, H. Exc. Grefve A. E. En af Rikets Herrar, President, R. o. C. K. M. O. *

Wingenblixt, E. G.
Wijkmark, O. E. E. O. Notarie.
Laholm.
Corin, M. F. Borgmästare.
Lidköping.
'Arvidsson, C. G. Borgmästare.
Linköping.
Bibliothek, Kongl. Gymnasii.
Hamilton, G. W. Grefve, J. U. D., f. d.
Justitie-Råd, Landshöfding, C. N. O.
Hoffstedt, C. G. Studerande.
Petersson, P. G. Regiments-Auditeur. Stenhammar, C. Lector och Prost.
Wallenberg, M. Th. D., Biskop, C. N. O.
Wiger, 1. F. Studerande.

> Linköpings Stift.

Aspling, S. Kyrkoherde.
Calén, D. Kontrakts-Prost.
Carlström, C. Comminister. -
Castman, N. L. Kyrkoherde.
Funck, F. Friherre, Lagman.
Lund.
Bennet, G. Friherre, Studerande.
Bennet, K. Friherre, Capiten.
Berg, J. P. Studerande.
Berling, C. F. Akad. Räntmästare, R. V. 0.

Bibliothek, Kongl. Akademiens. - Skånska Nationens.

Billström, L. Studerande.
Bring, E. S. J. U. Cand., Professor. (2 ex.)
Bäckistrờm, J. Borgmästare.
Christensson, J. E. Studerande.
Claëson, N. Studerande.
Ehrenborgh, G.

Faxe, J. Akad. Docens, E. O. vice Bibliothekarie. *
Faxe, W. Th. D., Biskop, Pro-Canceller, C. N. O.
Flinck, W. Studerande.
Gleerup, C. W. K. Bokhandlare. (20 ex.)
Greiff; C. v. Capiten.
Grähs, N. F. vice Auditeur, Akad. Bok hállare.
Gyllenkrook, A. G. Friherre, Hof-Marskalk.
Holmbergson, J. J. U. D., Professor.
Hylander, S. E. O. Akad. Adjunkt. *
Kuhl2, A. Akad. Adjunkt.
Lidfors, E. Professor. *
Lindfors, A. O. Professor.
Montén, G. A. Studerande.
Montén, L. F. Studerande.
Moller Allesson, C. M. Studerande.
Nordberg, N. M. Studerande.
Ryberg, C. G. Studerande.
Rydberg, S. E. O. Akad. Adjunkt.
Schrevelius, F. Ph. Mag., Akad. Docens.
Sinith, E. Studerande.
Steijern, J. v. Studerande.
Strussenfeldt, $A$.
Söderberg, $\boldsymbol{G}$.
Sölscher, J. Studerande.
Tollstorp, G. Th. Studerande.
Trolle, A. Major.
Aberg, A. Studerande.

> Lunds Stift.

Bildstein, J. v. Professor, Prost.
Hammar, O. Kontrakts-Prost.
Horster, J. Borgmästare i Sölvisborg. Landergren, N. K. Hofpredikant, Prost.
Munck af Rosenschöld, D. Professor, Prost.
Nordström, L. T. Prost.
Palm, J. J. Akad. Sekreterare, Consist. Notarie.
Palm, L. A. Th. D., Kontrakts-Prost, L. N. O. *

Psilander, N. C. K. Hofpredikant, Prost. Sommar, J. Th. D., Prost.
Stjernblad, A. Friherre.
Wahlin, C. L. K. Hofpredikant, Prost.

> Malmö.

Bager, E. Handlande.
Bager, L. J. Handlande.
Barck, G. Handlande.
Barfoth, Öfver-Auditeur, Rảdman.
Bibliothek, Malmö Högre LädumsSkolas.
Borg, J. Häradshöfding.
Clairfelt, M. General-Adjutant, C. S. O.
m. m.

Collin, M. E. Courector.
Follin, F. Kyrkoherde.
Gullander, A. P. Kontrakts-Prost.
Kiellunder, G. Lagman.
Kjellström, M. Apothekare.
Klinteberg, W. af, Friherre, President, Landshöfding, C. N. O.
Knutsson, J. Auditeur, Rảdman.
Krok, P. Assessor.
Mulmborg, J. vice Magistrats-Sekreterare.
Quensel, E. Kamererare.
Mariestad.
Richert, G. B. Häradshöfding.
Nyköping.
Engeström, G. Lands-Sekreterare. Stenqvist, $F$.

Skara Stift.
Almquist, $H$. Lagman.
Bibliothek, Kongl. Gymnasii i Skara.
Helén, G. Ph. Mag., K. Hofpredikant, Kyrkoherde.
Högman, B. M. Comminister.
Knös, C. J. Th. D., Domprost, L. N. O.
Mellin, J. F. Pl. Mag., Prost.

Sköfde.
Hagander, J. Häradshöfding.
Strangnäs Stift.
Bibliothek, Kongl. Gymnasii i Strängnäs.
Hedenström, C. Jägmästare. Jäders Kyrka.
Jedrén, J. Kontrakts-Prost.
Lagergren, A. Assessor.
Arman, C. P. K. Hofpredikant, Prost.
Strömstad.
Hegardt, J. Borgmästare.
Söderkóping.
Cederborg, S. M. T. Borgmästare.
Trondhjem.
Trampe, A. F. Grefve.
Uddevalla.
Bagge, M. Grosshandlare,
Upsala.
Afzelius, P. v. M. D., Ch. M., Professor, K. M:ts Förste Archiater, R. N. O., L. V. A.

Annerstedt, R. Studerande.
Aurivillius, C. E. Akad. Docens, E. O. Bibliotheks-Amanuens.
Bergfalk, P. E. Studerande.
Bibliothek, Kongl. Akademiens.

- Småländska Nationens.
- Södermanlands och Nerikes Nations.
- Östgöta Nations.

Bogeman, A. Sson, Studerande. Boman, L.
Cassel, F. Studerande.
Delander, J. Sturlerande. Ekman, P: W. Studerande. Ekmarck, J. U. Ph. Mag.

Engeström, J. F. M. v. Studerande.
Fant, C. Akad. Docens.
Floderus, U. Studerande.
Forselius, C. A. Studerande.
Forselius, P. O. Studerande.
Frese, C. O. de, Studerande.
Geijer, E. G. Professor, Ordens-Historiograph, En af de 18 i Sv . A.
Gumaxlius, G. W. E. O. Akad. Adjunkt, E. O. Bibliotheks-Amanuens.

Haak, J. H. J. U. L., Akad. Sekreterare.
Hallberg, D. J. C. Studerande.
Hamilton, H. Friherre, Kammarherre. Höijer, J. O. Professor.
Hörnstein, C. C. Studerande.
Järta, H. f. d. Landshö̈ding, C. N. O., En af de 18 i Sr. A.
Lindblad, J. C. J. U. Lic.
Löfdahl, S. A. Studerande.
Löwèn, $A$. Grefve, Studerande.
Metzén, K. J. Studerande.
Nicander, K. A. Ph. Mag.
Nieroth, C. Kammarjunkare.
Palinblad, W. F. E. O. Akad. Adjunkt.
Rabenius, L. G. J. U. D., Professor, R. N. 0.

Rosenstein, C. v. Th. D., Ärke-Biskop, Pro-Canceller, C. N. O., R. K. C. XIII. O., En af de 18 i Sv . A.

Schröder, J, H. Akad: Docens, E. O. vice Bibliothekarie.
Selggren, J. Studerande.
Steijern, H. v. Studerande.
Stanggren, G. Studerande.
Tauvon, O. A. Studerande.
Wahlberg, P. F. Med. Phil. Cand.
Wahrendorff, H. G. v. Studerande.
Winbom, J. Th. D., Prim. Th. Professor, Domprost, L. N. O. *
Zetterström, C. M. D., Professor, R. N. O., L. 'V. A.

Upsala Årke-Stift.
Agrell, E. Kontrakts-Prost.
'Alinqvist, C. J. Ph. Mag. Kyrkoherde.
Berg, L. O. Ph. Mag. Hospitals-Sysloman.
Björkman, O. Kontrakts-Prost.
Dalin, J. vice Pastor.
Franell, A. Ph. Mag., Prost.
Pryderg, C. P. Ph. Mag., Prost.
Sefströn, A. G. Comminister.
Siundwall, A. Kyrkoherde.
Ulterström, -L. U. Rector Scholae.
Wenershorg.
Knoch, A. Häradshöfding.
Richert, N. C. Häradshölding, LandsSekreterare. *
Sandberg, A. P. Häradshöfding.
Strömberg, C. A. Lands-Sekreterare.

## Westerwik.

Havton, E. R. Dykeri-Kommissarie.

## Westerås Stift.

Alin, J. Häradshöfding, R. V. O. Alin, L. Häradshöfding.
Broberg, L.Th. Cand., Kontrakts-Prost,
K. Hofpredikant.

Callerholm, N. Lagman, R. N. 0. Humlén, E. Kyrkoherde.
Koersner, G. Krono-Befallningsman.
Kumlenius, E. Kontrakts-Prost.
Lönegren, P. S. Ph. Mag., Kyrkoherde.
Netzel, A. Prost.
Tägtström, E. Collega Scholae.
Westman, C. F. Auskultant.
Aherman, F. E. O. Cancellist.

## Wexiö Stift.

Andersson, A. vice Pastor.
Bibliothek, Kongl. Gymuasii i Wexio.
Hamilton, M. Grefve.
Mörner, L. Friherre, Th. D., Biskop, C. N. O.

Norlin, 13. vice Kontrakts-Prost, Rector Scholae.

Wisby.
Hambrceus, L. J. U. D., Lands-Sekreterare.

Wisby Stift.
Laurin, J. Ph. Th. D., Prost.
Östersund.
Nrblaus, N. F. Tull-Distrikt-Chef, R. V. 0.

## UTRIKES ORTER.

Berlin.
Dehn, J. B. S. K. Svensk och Norsk General-Consul, R. N. o. V. 0. Nauckska Bokhandeln. Homeyer, G. J. U. D.
Trautwein, Bokhandlare.
Bonn.
Universitets-Bibliotheket. Braunschweig.
Skol-Bokhandeln.

## Cassel.

Musei Bibliothek.

> Darmstadt.

Hof-Bibliotheket, Storhertigliga Hessiska.

## Dorpat.

Universitets-Bibliotheket.
Frankfurt am Main.
Stads-Bibliotheket, genom Jagerska Bokhandeln.
Thomas, Doctor, Borgmüstare, Senator. Giessen.
Ferber, Bokhandlare.

Greifswald.
Barkow, A. J. U. D., Professor. Mauritius, Bokhandlare.
Schildener, C. J. U. D., Professor, A-
kad. Bibliothekarie, R. Wal. 0.
Universitets-Bibliotheket.
Götingen.
Denerlich, Bokhandlare.

## Helsingfors.

Afzelius, A. E.
Falck, A. $H$.
Finkenberg, $A$.
Hising, C. H.
Kothen, G. v.
Senatens, Kejserliga, för Finland, Ju-stitie-Departement.

- Oeconomie Dito.

Stichaus, J. F. Refer. Sekreterare i
Kejserl. Finska Senaten, R. S:t Annæ
O. 2. Cl. o. S:t Wl. O. 4. Cl.

Walheim, J.
Kiel.
Falck, Professor.
Universitets-Bibliotheket.
Königsberg.
Universitets-Bibliotheket.
Köpenhamn.
Brummer, Bokhandlare.
Christensen, C. J. Cand.
Engelstoft, L. Etats-Råd, Professor.
Hansen, P. J. Cand.
Höpp, J. C. Etats-Rảd.
Jacobsen, W. J. Cand.
Kolderup Rosenvinge, J. L. A. J. U. D., Professor.

Larsen, J. E. Politifullmägtig.
Lassen, E. Assessor i Högsta Rätten.
Mourier, C. J. Cand.
Paulsen, K. J. Lic.

Thorlacius, B. Etats-Råd, Professor. Timm, F. U. Studerande.
Umgaard, I. F. J. Cand.
Werlauf, E. C. Justitie-Råd, Professor. Örsted, A. S. Etats-Rảd, Cancelli-Deput.

Leipzig.
Brockhau's, F. A. Bokhandlare.
Lübeck.
Cropp, Öfver-Appellations-Rảd.
Marburg.
Universitets-Bibliotheket.
Münster.
Spiegel, F. Grefve, K. Preussiskt verkl. Geheime-Råd, Dom-Dechant.

## París.

Pardessus, I. M. Professor, m. m.

> Pesth. .

Horvat, S. Intendent öfver Ungerska National-Museum.

## Petersburg.

Bibliotheket, Kejserl. publika, genom Olenine, Stats-Sekreterare.
Comitéen för Finlands angelägenheter. Krug, Ph. Ledamot af Wetensk. Akad. Lag-Commissionen, genom Speransky, Geheime-Råd.
Rehbinder, Friherre, Stats-Sekreterare. Romanzoff, Grefve, Riks-Canceller.
Rosenkampf, Friherre, verkl. Stats-Råd.

> Posen.

Italinski, v. Grefve.
Rostock.
Schröter, H. v. J. U. D., Professor.
Universitets-Bibliotheket.
Stralsund.
Trinius, W. Bokhandlare. (3 ex.)

Stuttgard.
Metzler, Bokhandlare.
Tübingen.
Osiunder, Bokhandlare.

## Wasa.

Alan, G. A. HofRatts-Sekreterare.
Asp, C. H. Assessor.
Ervast, H. vice President, R. S:t Annæ O. 2. Cl .
Forsman, W. Häradshöfding.
Forssell, C. H. Assessor.
Gottsman, J. F. vice Advokat-Fiskal.
Grönblad, J. J. Lands-Sekreterare.
Hammarström, M. Assessor.
Hjelt, E. A. HofRatts-Notarie.
HofRätt, Kejserl. Wasa. (2 ex.)
Holmberg, J. G. HofRätts-Råd.
Jürnefelt, C. F. HofRätts-Notarie.
Jürnefelt, O. vice Lands-Kamererare.
Krabbe, C. 'A. HofRälts-Rảd, R. S:t Annæ O. 2. Cl.
Krable, G. E. HofRätts-Råd.
Magistraten.
Molander, J. F. HofRätts-Notarie.
Monselius, D. HofRätts-Rảd.
Rehbinder, O. R. Friherre, Assessor.
Roschier, E. G. Advokat-Fiskal.
Roschier, O. M. Proto-Notarie.
Rothirch, C. F. President, R. S:t An-
næ O. 1. Cl.
Sadelin, P. U. F. Ph. Mag., Collega Scholae.
Sinius, B. HofRätts-Auskultant.
Snellmun, H. Th. D., Professor, Kon-trakts-Prost, R. S:t Wl. O. 4. Cl.
Stenhagen, C. E. O. HofRätts-Fiskal.
Söľ̌verarm, G. J. Häradshöfding, Lieutenant.

Ticcander, J. HofRätts-Cancellist.
Westzrnthius, H. B. Assessor.
Wörrhheln, H. Landshöfding, R. S:t Anne 0. 2. Cl.
Zidén, H. G. Ph. Mag., HofR. Aktuart. Ejmelé, C. M. D., Slotts-Läkare.

Zürich.
Stads-Bibliotheket.
$\dot{\text { Àbo. }}$
Böcker, C. C. Professor, Förste Sekreterare i Kejserl. Finska Hushâll-nings-Zällskapet.
Chydenius, A. J. J. Cand.
Costiander, G. J. HofRätts-Aktuarie.
Edelheim, P. Ph. Mag., J. Cand.
Ekelund, C. E. Ph: Mag., J. Cand.
Eneberg, E. G. J. U. D.
Fieandt, C. A. v. HofRatts-Auskultant.
Hjertman, C. R. Ph. Mag., J. U. Cand.
Homén, L. Ph. Mag., HofR. Auskultant.
Idestam, G. Ph. Mag., HofR. Cancellist.
Lagus, W. G. J. U. D., Professor. (2 ex.)
Lindebäck, F. W. Ph. Mag.
Molander, T. HofRätts-Notarie.
Myreen, D. J. U. D., Professor.
Nordström, I. I. Ph. Mag.
Pippingsköld, J. J. J. Cand.
Pomell, E. J. vice President.
Rancken, M. E. Häradshöfding.
Simelius, A. G. Ph. Mag.
Sylvander, E. U. Ph. Mag., E. O. Hof-Rätts-Fiskal.
Universitets-Bibliotheket.
Wegelius, A. W. Ph. Mag.
Wegelius, $\boldsymbol{G}$.
Willebrand, v. President, m. m. (2 ex.)
Winter, Assessor.

## PRAEFATIO.

I. De codicibus Iuris Vestrogotici manuscriptis.

## FÖRETAL.

## I. Om handskififterna af West. götalagen.

f. Inter codices Iuris Vestrogotici manuscriptos primum locum tenet codex membranaceus in Regia Bibliotheca Stockbolmiensi, signatus B. 59. Hic antea pertinuit ad collectionem codicum manuscriptorum Collegii Antiquitatum, quae anno 1780 Bibliothecae Regiae cessit ${ }^{1}$ ). In catalogo antiquioris Archivi Antiquitatum hic codex notatus fuit numero $8{ }^{2}$ ). Continet, praeter unum folium ex alio quodam codice, in fine huius voluminis insutum, 76 folia, $7 \frac{\pi}{2}$ pollices Svec. alta et 6 poll. lata; habet tegumentum terginum, cui figurae prelo sunt impressae. In interiore latere teguminis scriptum est:
"N 8. Efter detta exemplar har Saht. Stiernhielm làtit publicera Wäfsgötha lagen. I. P.’ (PeringSkjöld)
et infra:
"Ombunden medh Collegij koftnadt in Febr. 1687. Joh. Had." (Hadorph). och nedanföre:

1) Codices manuscripti in bac collectione, qui Ius Sveo-Golicum spectant, in catalogo inveniuntur sub litt. B; locumque babent in ima porticu Regiae Bibliothecae, armario 26.
2) Hic codex idem, ut videtur, est, de quo agit epistola ad Thuronem Johannis (Roos), data Dominica Inyocavit 1526, quae legitur apud Celsium, Monum. polit.eccles. ex. arch. Palmskiöld. p. 9, 10, quemque R. Carolus IX in litteris ad Lind-
3) De till denna samling hörande handskrifter af Svenska Lagar, äro i katalogen uptagna under litt. B. och hafva sin plats $i$ Kongl. Bibliothekets nedersta Galleri, skâpet 26.
4) Troligen är det denna handskrift, som omtalas uti det i Celsii Monum. polit. eccles. ex arch. Palmskiöld. p. 9,10 , irförda brefvet till Thure Jönsson (Roos), dat. Dominica Invocavil 1526, och som K. CarlIX i bref till Lindorm Ribbing
Carl IX i bref till Lindorm Ribbing

$$
0
$$

1. Första rummet bland handskifterna af Westgötalagen intager en pergamentscodex i Kongl. Bibliotheket i Stockholm, signerad B. 5g. Den tillhör det forna Antiguitets-Archivets samling af handskrifter, hvilken derifrîn ar 1780 kom till Kongl. Bibliotheket ${ }^{5}$ ). I det äldre Antiquitets-Collegii katalog var denna codex uptagen under $N$ :o $8{ }^{2}$ ). Den innehailler, utom ett särskildt $i$ slutet inhäftadt blad, 76 blad af $7 \frac{3}{2}$ Svenska tums höjd och 6 tums bredd, och är bunden i brunt skinnband med inpressade figurer. Pis inre sidan af permen ar skrifvet:

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

Hoc volumine continentur:
a) Iuris Vestrogotici codex antiquior, hic typis descriptus pagg. 3- 74. Hic codex primitus singularis fuit liber, qui continuit 48 folia, quorum secundum est abscissum ${ }^{3}$ ), ideoque ultimum nunc est ordine quadragesimum septimum. Scriptura incipit folio primo verso, et finitur folio 43 recto. Foliis, quae in fine scripturae vacua reliquit scriba, additamenta scripsit eadem manus, quae sequentibus foliis, 48 etc. adiecit adnotationes 4). Quatuor folia membranacea ubique sunt unum intra altera posita; quisque eiusmodi fasciculus in fine habet custodem, quem vocunt ${ }^{5}$ ). Prima pagina fol. 1 , pariter ac altera pagina fol. 47, primitus involucri usum praebuit, quo factum est ut tritu et sordibus sint denigratae. In ima parte primae paginae, sordibus abrasis, scripsit rec. man. saec. XVI: Wästgötha laghen. Hunc codicem manibus frequenter fuisse versatum, inde apparet, quod margo foliorum, praesertim in principio, tritu est laceratus, quo, prioribus duobus foliis, litterae et vocabula aliquot perierunt ${ }^{6}$ ). Etsi hic Iuris VG. codex sine dubio est compositus in principio saeculi XIII, et quidem, ut verisimile videtur, a Legifero $̈$ Äskil ${ }^{7}$ ), hoc tamen exemplar, quod etiam continet statutum Episcopi Bryuiulfi de anno 128I, nequit
orm Ribbing d. 20 Nov. 1607 scriptis, sibi ab eo missum esse memorat.
3) Cfr. not. to. pag. 3.
4) Cfr. not. 19. pag. 287.
5) Cir. not. 32. pag. 12.
6) Cfr. nott. 7-9, $16,17,25,26$. pag. 3-5.
7) Cfr. O. Rabenius, Diss. de antiquis $t$ Ve-stro-Gothiae Legifcris, p. 64.

Detta band innehaller:-
a) Den äldre codex 'af TVeftgötalagen, hvilken här finnes aftryckt sid. 3 -74. Denna har ursprungligen utgjort en bok för sig sjelf, hvilhen innehillit 48 blad, af hvilka det andra är bortskuret 3), och det sista saledes numera ür det 47:de. Skriften börjas pa andra sidan af 1:sta bladet, och sleotas pi första sidan af 43:dje bladet. Pa de bladen, som i slutet blifvit lemnade rena, äro tillügg skrijna af samma hand, som giort de pri de efterat inhäftade bladen, 48 o. f., befintliga antekningar 4). Frra pergamentsblad äro öfverallt lagda inuti hvarandra; vid slutet af hvart lügg, som siledes innehilller 8 blad, finnes en si kallad custod 5). Första sidan af 1.sta bladet har, likasom 2:dira sidan af det 47:de, ursprungligen tjenat till omslag, och genom nötning och smuts blifvit nüstan svart. Nederst pi första sidan $a ̈ r, ~ p i ~ e t t ~ r e n s k r a p a d t ~ s t a ̈ l l e, ~ a f ~ n y a-~$ re hand $i$ 16:de dirhundradet shrifvet: Wästgötha laghen. Att denna codex varit mycket begaynad, synes deraf, att kanten af bladen, i synnerhet $i$ början, blifvit förnött, hvarigenom, pà de tvi första bladen, flera bokstïfver och ord gitt förlorade ${ }^{\sigma}$ ). Ehuru denna codex uf Westgötalagen utan tvifvel är författad $i$ början af 13:le àrlucndradet, och sannolikt af Lagmannen $A \int$ kil $^{7}$ ), si kan dock denna hand-
esse scriptum ante dictum annum, certo tamen nec multo post illum annum est exaratum ${ }^{8}$ ). Hic ubique occurrit $p$, non eius loco th; $d$ et $\delta$ promiscue; pro maper, mans etc. saepe Runa Maper ( $\boldsymbol{\Psi})^{9}$ ). Ceterum de scriptura huius codicis consulatur Tab. I. Libri hic non sunt divisi in Capita; in principio ornantur litteris initialibus maioribus, alternatim rubris aut caeruleis, rubrisque titulis. Pari modo Cap. 3. KkB. a praecedentibus est distinctum ${ }^{10}$ ). In principio aliquot Librorum ${ }^{12}$ ) litteram initialem proxime sequitur littera maiuscula ordinaria. In textu litterae maiusculae, et aliquot locis quoque litterae communes in principio vocabulorum, inprimis $p$, notantur rubris lineolis. In textu, excepto initio Librorum, uno tantum loco occurrit littera rubra, sc. $D$ in v. Dance holmber fol. 40. Emendationes aliquot locis sunt factae, partim propria scribae manu, et quidem interdum punctis litteris mendosis subiectis ${ }^{12}$ ), partim ab iis, qui scripserunt ista additamenta, de quibus infra sub litt. c) mentio fit. Hae rec. manus, aliaeve eiusdem fere aevi, quoque adiecerunt adnotationes in margine, quae respiciunt ea, quae continet textus ${ }^{13}$ ); quarum eae, quae momenti cuiusdam esse visae sunt, suo quae-
skrift, som äfven innehüller Biskop Brynjulfs stalga af àr 12\$1, ej vara skrifven före detta ar, men den är sükert icke heller skrifven laingt derefter $\left.{ }^{8}\right)$. Hür brukas ständigt $p$, ej i dess ställe th; $\mathbf{d}$ och $\gamma$ om vïxixla; i stiallet för maper, mans etc. brulius ofica runan Maper ${ }^{9}$ ). Hvad för öfrigt skiriftens beskuffenhet angar, hü̈nvisa vi till Tab. I. Hü̈r finnes ingen indetning $i$ Flockar. I början af Balkarne üro större, omväxlande röda eller blà begynnelselokstïfver, samt Bulkiurnes titlar med röda bokstäfver. Pa samma sütt àr 3. FF. KkiB. utmürlit fruin det föregiende ${ }^{\mathrm{IO}}$ ). I början af nagra Balkar ${ }^{1 \times}$ ) följer nüst efter den stora begrnnelsebokstafven, ünnu en stor bokstaf af vanliga slaget. Inuti texten äro de stora bokistiifverne, och pa ndgra ställen äfven sma bokstäfver $i$ början af orden, i synnerhet p , mürkte med röda streck; men blott en, röd bokstaf finnes inuti texten, neml. D i Danæ holmber fol. 40. Rüttelser üro pa nagra ställen gjorda, dels egenhü̈ndigt, stundom med punkter under bokstïfver, som ej skola lüsas ${ }^{12}$ ), dels af dem som skrifvit de tillägg, kvilka nedanföre under c) omtalas. Af samma, eller andra med dem nüra samtidiga, sednare hünder finnas ock antekningar i kanten, som ha afseende pit textens

[^0]8) N. R. Brocman quoque censuit hunc codicem esse scriptum circa annum 1290. Rabenius, l. c. pag. ir.
9) Cfr. not. 45. pag. 14.
10) Vocabulum Uerder igitur rectius cum maiori $U$ impressum fuisset.
II) Etiam in Orb. et GB. ubi hoc in textu impresso indicari debuisset, pariter ac in RellB. et VK.
12) Vide ex. c. not. 47. pag. 7.
que loco sunt observatae ${ }^{14}$ ); et titulos Iorilp - et piuswa bolker in summo margine illorum foliorum, quae continent hos Libros. Quibusdam ceterorum foliorum titulos Librorum inscripserunt manus multo recentiores. In margine praeterea aliquot locis leguntur adnotationes saec. XVII factae; de quibus id tantum mentione dignum videtur, quod initia capitum in editione Stiernhielmii, hic, etsi non ubique, sunt indicata, non solum notis numeralibus in margine scriptis, verum quoque signis, uncis parenthesium similibus, quorum aliqua sunt erasa. Orthographia huius codicis satis quidem apparet legentibus textum a nobis editum; attamen sequentes observationes, ut speramus, non erunt inutiles:
$a$ et $a$ saepe alterum alterius loco occurrit, ex. c.
innehill ${ }^{\text {13 }}$ ), och hvaraf de, som furn= nits vara af nügon vist, blifvit pa sina ställen anmïrkta ${ }^{\text {14 }}$ ); samt titlarne Jord-pa- och piuwa bolkar i öfre kanten af de blad, som innehälla dessa Balkar. Pa en del af de öfriga bladen äro Balkarnes titlar skrifne af ännu sednare hënder. äfven-finnas i kanten pa ndgra ställen antekningar af ry:de arhuindradet; hvaraf blott fortjenar anmïrkus att här, eluuru ej öfverallt, Flockarne i Stjernhjelms uplaga üro utmïrkta ej blott med siffror ikanten, utan ock medelst märken, lika parenthestecken, i sjelfva texten; af hvilka somliga ater blifvit utskrapade. Hvad stafsättet i denna codex beträffar, kan det tillräckligen inhämtas af vir tryckta text; dock torde följande anmarkningar härom ej vara onyttiga:
a och æ brukas ofta i stället för. hvarandra, t. ex.
hufla, ola, vighia, huflx, olx, vighiæ etc. bifcupær, bocarlær, konongær etc. pro bifcupar etc. alki, allce, aller, an, aptir, ar, barce, garce, hanni, harap, $m: \beta$, fuarice, varice, varpar, pan, par; pral etc. pro ækki etc. a, bænce, fræ, fæ, grænnar, gærß̄, mæ, Лkæpa, fvæ, fændar, fær, væpa, pæ, ællir, etc. pro $a$, bance etc.
$a, c e, e$, immo $i$ alterne occurrunt in uno eodemque vocabulo, ex. c.
ïfven förekomma a, æ, e, och till och med it stallet för hvarandra $i$ samma ord, t. ex.
fiulver, filvær, fialvar; faker, fakær, fakar; maßer, maђær, mapar; nỉer, nipær, nipar; tylptar, tylptær, tylptér; kallar, kallær, kaller; taker, takær,
13) Er. c. in principio fol. 7, et altera pagina fol. 17: "Notaz totans iftam' collumpmams" in principio fol. 20: "Nota vfyue ad reetliujo balk;" fol. 24 ad Cap. 2. JB. "WVm iorpa fafia;" fol. 25. ad S.' i. ibid. asvm arffita iord;" ad S. 2. "Illis hiopt iord," et s. p.
14) Vide not. 7. pag. 10; not. 4. p. 13, not. 70. P. 16; not. 6. p. 24; not. 1. p. 36; not. 37. p. 40; nott. 21,2 2. p. 45; not. 22. p. 57; nott. 1, 2, p. 61; not. 27. p. 74-
13) T. ex. wid början af fol. 7, och pi 2:dra sidan of fol. 17:. "Nota totam iftam collumpoancr"' $i$ början of fol. 20. "Nota vfque ad retllöfo balk;" fol. 24, vid Fl. 2. JB: "Wm iorp: fafta;" fol. 25, vid S. t. ibid. "wm zerffa iord;" vid S. 2. "Illis kiopt iord," o. s. v.
14) Se not. 7. sid. 10; not. 4t. s. 13, not. go. 2. 16; not. 6. s. 24 ; not. 1. s. 36; not. 37. s. 40; nott. 21, 24. s. 45; not. 22. \& 57; notc. 1, 2. s. G\%; not. 27. s. 74 .

V
takar; hugger, huggir, huggær, huggar; utan, utæh, uten; haerap, haeræp, harep, haræd, hared'; Standa, Standæ, Standi; fandi, pingi, pro fandæ v . fanda etc. varpær, værper, uerder; tuænni, tuenni, tuanni; prænni, prenni, pranni; bæra, beræ, baræ; ækki, ecki, akki, ikki; an, en, an; ar, er, ar; map, meß, map; pat, pet, pat; vagh, vegh, uagh.
$c$ et $k$ promiscue occurrunt, ex. c. $\quad \mathbf{c}$ och $\mathbf{k}$ omväxla med hvarandra, t.ex. krifter, criftna; oc, ok; fcal, fkal; fkil, fcill; cruffzur, fcruber, flict, tacae etc. ch pro $k$, ex. c. ch för $k$, $t$. ex.
marcher, klokchor, tacher, föchia, chöpar, etc.
d, $\boldsymbol{\delta}$ et $\boldsymbol{\beta}$, ex. c.
d, \% och p, t. ex.
haeraed, haerat', haerap; hovod, hovop; iord, iort', iorp; nider, niper; vid, vip; da, driঠtiu, driঠticngaer, dral, drcefkulli etc. pro pa etc. alpra, bornpe, falper, fulper, gial引a, halमae, hanpar, huarpax, lanpe, fanpar, vinpar, pöma, pör, pößøe etc. pro aldra etc.
d pro $p$ :
db för $\ddagger:$
findpar, iordpar, /kyldpince, pridpi.
$c$ et $a$ :
e och æ:
ellær, hegnce, tveggiae, firiger, her, fteper, verper, etc. pro æller etc. bolw, bötæ, gonongæ, læde, mæra, væt, æn, pro bole etc.
épro e vel a:
é för e eller æ:.
bifcoperr, ér, folké, hém, kirküugarpér, preft, tylftér ép, pés etc.
$f, p, f p$ et $p f$ :
$f, \mathrm{p}, \mathrm{fp}$ och pf :
apter, aftar, afptar; giftis, grptis, gipftar; mungiptri, mundgypftce; toft, topt, topfto; tylft, tylpt, tylfpt.
$f$ pro $v$ :
f för v:
farit (? Md. 2.), orpiufa.
$g$ et $g h$.
g och gh:
eig, eigh; lag, Jagh; dag, dagh; figice; fighia; etc.
$g$ et $h$ :
g och h:
guggre pro hazggre; hvarh/iin, lahum, marhat, ortohar, vihit, pro koar ghinc etc.
$g$ pro $k$ :
of för k:
gonong, ligvagh.
$h$ additur vel omittitur in principio rocabuli:
h tilläggies eller uttelemnas i början af ord:
harf, herft, hakcer, haltarce, halldrahwelghunnee, hallaer, haen, pro arf, arft etc. ugs pro hugs; alt pro halft; an v. an pro han; alt pro helt v. ar helt.
$i$ et $\gamma$ alterne usurpantur: i och y omväxla:
kyrkia, kirkia, kirkya; brity, fillir, fins, fkildir, tilptar ep, unit, pro bryti etc. $y$, brvper, bypia, brorn, brfcuper, eftyr, grua, grptis, myulnu, fkyal, fytcer, Sypan, tyaldrae etc. pro i, biuper etc.
iu, $y u$ et $y$; io et ö: , iu, yu och y; io och ö:
kiurky pro kyrkiu; fkyuld pro Skyld; bypae pro biupa; Prft pro piuft; fakfiokionum pro fakfökionum.
n ante $g$ omittitur aut mutatur ing: $\quad \mathrm{n}$ framför g uteslutes eller förvandlas till g:
falucopogs, konogge, panniggum, Jkanugs, pro faluköpungs etc. $o$ et $u$ promiscue occurrunt: o och u omväxla:
bifcoper, bifcuper; huggae, hoggae; holl, hull; huru, horo; hvspreo, hospreo; kum, com; olouandis, olowandiff; open, vpen; fon, fun; etc. $o$ et $\ddot{0}$ :
o och ö:
bonder, botce, domae, dor, kopt, lopar, moparrni, orae, oxae byrpi, fokia etc. pro bönder etc. bö, löföm, mötce, fyftör, vangöm/lö, öleng, ör, öxa, pro bo etc.
$p, p c$, pro $k$ :
p, pc, för k:

Sopn, fopcn, pro Jokn.
$q$ et $k$ promiscue ante $u: \quad q$ och $\mathbf{k}$ omväxla framför u:
kuikken, quikum; kuaper, qucepa; kuighu, quighuna; etc.
$u$ et $v$ :
u och v:
uatn, uid, uili, gyuce, halui, fialuer, fua, vuighz, vgild, vmfarp, vp, baklyvfum, byvper, niv', Sfv, eghv, hvn etc. $w$ et $v$ :
w och v:
wardee, warum, wigyw, fwa, twar, verpa, varu, vighia etc. $w$ pro vu vel $u v: \quad$ w för vu eller uv:
awnd, halw, wlti, wrpin, wrpu, piwor, alliw, pro avund etc.
$x$ pro ks, gs: $\quad$ för ks , gs:
tax pro taks; dax, lax, vixl, pro dags etc.
$x$, post $g$, pro s: $\quad \mathrm{x}$, efter g , för s:
dugx, attung $x$, pro dags, attungs.
z fz , zs, pro ps: $\quad$, fz, zs, för ps:
garz, garfz, garzflip, gardfliz, gufz, dözfdaghi, razband, rafzbana, uafzbo, pro garps etc.
$z$ pros:
z för s:
almaennifz, attungz, lagz, manz, manfz, vagzf, pro almcenniff (rectius almaennigs $\nabla$. almannings) etc.
2 pro $p$ :
2 för p :
anncez, bewas, garz, hemfylghz, harcez, vuighz, zy, pro annap (v. annat) etc. $p$ in fine vocabuli omittitur: $\quad p i$ slutet af ord utelemnas:
gar, bolgar, daghor, hemfylgh, pro garß etc.
${ }^{*}$ pro $i$ :
æ för i :
gonongæ, fearfölængh, mannæ, pro konongi etc.
Litterae duplicantur: Bokstäfver fördublas:
faar (a fara), gaarfz; macter (mihi), naat (nox), naam, reet (a ripa), pyr; panningrex, flickt, takkar, fcill, prall, barnni, fynnia, farr, farr, fvarrice, flerre, forrepe, manff, ping/f etc.
Litterae simplices pro duplicibus:
Enkla bokstäfver för dubla:
eki, hernar, manin, tvani, prani etc. pro ekki eto.
Litterae transponuntur:
Bokstäfver omflyttas:
galman, brity, huls, kirkinæ, vilx, trpltar, ang, enceng, pera, pro lagman etc.
Cum duae vocales, vel duae inter se similes consonantes $\mathbf{v}$. syllabae in duobus vocabulis colliduntur, altera interdum omittitur:
Atvift pro $A$ atvift, Md. 3: 3. han (a) aptar, Md. 2. pa (a), BB. 7; AB. 4: pr; JB. 2: pr; 9: pr; M. 2. bap(i) i, AB. 4: 1. barnce (a), AB. 4: 2. (a) apal kono barn, AB. 23. (a) akargarpi, JB. 13: 2. Suat pro fua at, KB. 12: 2. eigh (a) ok, KB. 1 5: pr. a (a) akki, GB. 4: 3. $\min (n a) a n$, SB. 5. etc. o(s) fkil, JB. $15:$ pr. a(t) daghurpi, Md. ı: 3. a(t) priđia fala, PB. 8: ı. kïpt(s) pu, PB. ı 2. Əer (ar), K B. 12: 2. mapar (ar), SB. 3: pr. lok (ok), JB. 7: 3. fcupf(e) par, FS. 5: 1. afafli pro af ofafli, RB. 12. alt pro ar helt, Pl. not. 6.
A. Hunc codicem in notis nostris litt. insiguivimus.
b) In eadem volumine, foll. 5966, inveniuntur adnotationes eae, quae Gitiuntur verbis: "Explicit liber laurencii quem fcripfit lydekinus," quas-

Da tvd vokuler eller lika konsonanter eller stafvelser itvi ord sammunstöta, uteslutes stundom endera af dem:

```
                                    .
```

```
                                    .
```


## VIII

que lic exhibuimus pag. 257-28r cum titulo: Lydekini excerpta et adnotationes. Hae adnotationes, scriptae, ni fallimur, circa annum 1300, ea ratione, ut comparatione facta facile apparet ${ }^{15}$ ), ortae sunt, quod scriba ante oculos habens utrumque Iuris VG. codicem, antiquiorem et recentiorem, ex hoc transscripsit ea, quae in illo non inveniebantur. Hoc de Ċapp. 65 prioribus fere omuino valet. Post ea sequuntur aliae adnotationes, maximam partem e fontibus nobis incognitis haustae. Codicem, quem secutus est Lydekinus, passim difficilem lectu fuisse, ex lacunis ab eo factis concludere licet ${ }^{10}$ ). Ipsius quoque scriptura in marginibus foliorum partim extrita est, partim cultri iniuria mutilata. Lydekinus semper utitur litt. $p$, ac, pro v. maper, saepe Runa illius nominis. Litterae $i$, litteris numeralibus et vocibus abbreviatis adponit punctum; alias vero illius loco utitur lineola (vide Tab. IV). Litteras errato scriptas aut subiectis punctis vel lineolis notavit, aut quatuor punctis inclusit 87). Quod ad orthographiam attinet, omissis tam istis multis, quae, Lydekino propria, lapsui calami tribuenda videntur, quam solita alternatione quarundam litterarum, ex. c. $a$ et $a, e$ et $r e, i$ et $y$ etc. sequentia tantum nobis liceat observare;
$a$ aliquot locis occurrit pro o v. ó, et contra;
trrckta sid. 257-281 med titel: Lydekini excerpter och antekningar. Dessa antekningar, hvilka troligen äro skrifna omkring ar 1300, hafva, sasom man genom jämnförelse lätt kan finna ${ }^{15}$ ); upkommit pd det sätt, att ndgon som haft framför sig bdde den äldre och yngre codex of Westgötalagen, genomgatt dem båda, och ur den sednare afskrifvit sidana strcken, som ej funnos $i$ den förra. Detta är i allmänhet förhillandet med de 65 första Capitlen. Derefter följa andra antekningar, hvilka till största delen äro tagna ur nus obekanta källor. Att den codex Lydekinus haft för sig, pa sina stïllen varit svdrlüst, kan man sluta af de luckor han här och der lemnat ${ }^{10}$ ). Hans egen skrift är ock pa ndgra ställen i kanterna dels genom nötning utplanad, dels genom saxens diverkan strmpad. Lydekinus brukar öfverallt p, och för ordet maper ofta runan af samma namn. I stället för punkt bruskar han ett litet streck, utom vid i, siffror och förkortade ord (se Tab. IV). Orätt skrifna bokstïfver har han utmärkt genom derunder satta punkter eller dragna streck, eller pa det sätt, att han inneslutit ett misskrifvet ord inom frra punkter ${ }^{17}$ ). Hvad hans stafsatt betraffar, vilja vi, utan att uppehalla oss vid de många besynnerligheter, som troligen aro skriffel, eller vid de vanliga omväxlingarne, t. ex. af a och $æ, \mathrm{e}$ och $æ$, i och y o. s. y. blott anmärka följande:
a och o eller ö omväxla pà ndgra ställen:
15) Ty Alligast visar sig detta vid III. 40. Jfr. not. 38. pà samma ställe.
16) Se not. 74. sid. 97; not. 3. s. 222; nott. 12, 18. s. 258. etc.
17) Se not. 85. sid. 272.

IX
artogh, öram, ökcer.
c pro $g$, et $g$ pro $c$. $k$.
c för g , och g för c eller k :
ic (pro ig v. eig), wacnce, hwlgin, legmanni.
$d$ et $p$ alterne occurrunt:
d och p omväxla:
dianeftu, dranger, dy, dem, pagh, potter, pör, bonpa, prenger etc.
$d$ et $t$ :
d och t:
tolfda, ad, hant, lant, kyt (pro kid).
$\ddot{e}$ aliquoties occurrit:
é förekommer nagra gànger:
péffu, pénninga.
$e$ et $o$ alterne occurrunt:
e och o omväxla:
apleior (pro aploior v. aplöior), enaggiapem, met (II. Add. 2: 1 4. not. 66.),' phalocopens (pro -köpongs), papo hware (pro pa po hwaro), peth waro, pelae, garnongh, iorponce, logoprangi, malfeghandonom, nempdone, pianofto man.
$f$ pro $v$ : - f för $v:$
fyxl (pro vixl), franga, hufuzmanni.
aeg, aog, aeg, aog, pro aegg; eog pro aeg, aog, æeg, æog, för ægg; eog för agg, eg, ogg; ieg, iog, pro igg, ig; ægg, eg, ogg; ieg, iog, för igg, ig; yig pro $y g$ g: $^{\prime}$ yig för ygg:
baegia, laoger, laegice, lawoger, twaogia, leogia, leogopranger, heoger, liegia, fiegia, liogia, tuioga, tryigia.
$h$ pro $g$.
h för g :
byrhoeren, laghilth.
$i$ pro a:
iför a:
giui, manni, tiki, tiiundi.
$i$ pro $e$, et contra:
i för e, och tvärtom:
ellir, $\mathcal{S i}_{i}, p i$, pir, herpingi.
$\|_{\text {pro }} l d$ :
11 för ld:
allenwipu, falle, fallen, gialle, gullith, haller, fcullen, fkyllcen, fkyllere.
$m$ pro. $n$ :
m för n :
framzimae, faeldem, mißer, nempdœmam.
p pro k:
p för k:
Spiftce.
Corp. Jur. Ant. Sv. G. Fol. $I$.

## X

rn pro m:
twern, parrn.
$\int$ pro $h$ :
fargsape, findrcedagh, farcet.
th pro $t$ :
bofloth, criftith, hamulaeth, orthoghar, thipa köp etc.
$y$ pro o:
y för 0 :
bya, byrharen (pro borgharen).
$z$ pro $\beta$, et contra:
z för $\mathbf{p}$, och tvärtom:
haeraz, garplipi.
Simplex littera pro duplicí, et contra: Enkla bokstäfver för dubla, ochtvärtom: ati, lanshcerens, mani, manum, mine, fang ilffum, laghfaggu, fynnia, tylfttum. Littera omittitur, tam in medio voca- Bokstäfver uteshutas, dels inne uti orbulo: den:
forne( $n$ )ghae fa, garne( $n$ )ga, $k o n o(n) x, l e(n) g g a r, m a(n) z, n o k(r) a, o f f(r) e$, hwin( $\int$ )ku.
quarm in fine: ‘dels $i$ slutet deraf:
innar( $n$ ), ma( $n$ ), elle( $r$ ), hupftryk(er), haend(er), örtogh(er), fiurpung(s), $\operatorname{han}(s), \operatorname{konong}(s), \operatorname{licelz}(t), \operatorname{tomp}(t)$, nemp $(\beta), \operatorname{fucer}(\beta), \operatorname{treceg}(\beta)$.
quod.interdum fit propter collisionem hvartill orsaken stundom ligger iliklitterarum similiter sonantium:
liwar(t) parra, III. 57. flic(t) (?) pan, 73. vilt(0) oc, 112. twafal(lo) hoor, 121. fw(a) vanför, 80.
Litterae transponuntur:
Bokstäfver omflyttas:
eignti, flaz, framfeng, gcernneg, man lagh (pro laghman), fynct, fcon, fcallae vært, wærki.
Lydekini adnotationes litt. C. insignivimus. Specimen eius scripturae damus Tab. IV.
c) Tam quibusdam locis in margine codicis primum commemorati, quam ad calcem illius, foll. 43-58, ac post -excerpta Lydekini, foll. 66-74, scriptae sunt illae adnotationes partimiu${ }_{4}^{\text {ridici, }}$ partim historici argumenti, quas

Lfdekini antekningar citeras hàr i noterna med bokstafven C. Prof af hans stil lemnas Tab. IV.
c) Sa väl pd ndgra ställen i kanten af den förstnämnda codex, som efter dess slut, foll. 43-58, och efter $\mathrm{LI}_{\text {r }}$ dekini excerpter, foll. 66-74, finnas de antekningar af dels juridiskt dels historiskt innehaill, som här äro tryck-
in quarta sectione exhibnimus, p. 285 -341, sub titulo: Incerti auctoris variae adnotationes. Quaedan harum adnotationum, scil. IV. 3-5, 7, 8, 17 , scriptae quidem sunt alia manu ${ }^{18}$ ), eaque paullo recentiore, quam ceterae; sed hi duo scribae, teste stilo, tam coaevi fuerunt, quaeque alter eorum hic scripsit, tam exigua sunt, ut non necessarium duxerimus dictas sex adnotatiunculas, a ceteris separatas, ad propriam referre sectionem. Harum adnotatiuncularum scriptor fuit monachus quidam ordinis S. Iohannis Hierosolymitani, ut ex ultima earum (IV. 17.) patet. Ceterae adnotationes sunt exaratae circa annum 1325 a sacerdote quodam in paroecia Vidhem (nunc Vedum) et territorio Laske, ut ex IV. 13. fin. certo concludere videmur. His quoque, maxima ex parte, manibus factae sunt tam emendationes illae in textu cod. A, quam adnotationes in margine eiusdem, quarum mentio supra est facta. Specimen scripturae illius, qui maximam partem harum adnotationum exaravit, exhibet Tab. V. Alterius manus apparet in margine cod. A. Tab. I. De istius orthographia observamus: $\bar{\beta}$ ubique occurrit; of saepe; Runa maper aliquoties; pro terminationibus a, ar, er in textu Sveo-Gotico fere ubique as, ar; w pro $v$; th v. $d p$ in medio vocabulo pro $p$, ex. c.
ta i IV:de afdelningen, sid. 285-34/; med titeln: Àtskilliga antekningar af okänd författare. Ndgra af dessa antekningar, neml. IV. 3-5, 7, 8, 17, äro väl af en annan, ndgot sednare hand ${ }^{18}$ ), än de öfriga; men dessa bidla förfuttare hafva dock, enligt hvad stilen intygar, varit si samtidige, och det som den ene af dem här anteknat är sa obetrdligt, att vi ej ansett nödigt att af nyss anförda sex simi antekningar göra en särskild afdelning. Den som shrifvit sistnümnda untekningar, har varit en munk af Johannis af Jerusalem orden, sisom af den sista af dem (IV. 17.) är trdligt. De öfriga antekningarne äro skrifna omkring ar 1325 af en prest $i$ Vidhems (nu Vedums) socken i Laske härad; enligt hvad af IV. 13. i slutet tyckes kunna med visshet slutas. Af dessa samma händer äro ock till största delen sá vïl de rättelser itexten af cod. $A$, som de anmärkningar $i$ kanten deraf, hvilka of vanföre äro omtalade. Tab. V visar prof af dens stil, som shrifvit de flesta af dessa antekningar. Af den andres stil torde det prof vara tillräckligt, som finnes $i$ kanten af cod. A. Tab. I. I afseende pà den förres stafsätt anmärkes: p brukas öfverallt; $\delta$ ganska ofta; runan maper pa ndgra ställen; för ändelserna a, ar, er, i Svenska texten
 eller dp inuti orden för $\mathrm{p}, \mathrm{t}$. ex.
baঠhi, tappa丈Ji, wfiঠhi, ingaeftaedpi, modpor, mödparni, rifhoff১pe, widpar etc.
$h$ pro gh v. $k$ :
hoelhir, haelhu, frlhpy, marlitti.
18) Hac manu quoque scriptae sunt eae adnotationes, quarum mentio fit not. 70. pag. 16; not. 24. p. 45; not. 2. p. 6ı.
18) Af denna hand äro ock de antekningar, ' som nämnas not. 70. sid. 16; not. 24 . so 45: nol. 2. s. 61.

## XII

$h$ additur in principio vocabulorum:
haf, halloer, hos, henglum.
th pro $t$ :
giörth, mykith, ranith, faeth, skath.
$\boldsymbol{y}$ pro $\dot{u}$ :
y för iu:
bygs, kyrkynce, tyghu.
Litterae saepe duplicantur: afflar, forncommif, atter, bötte, liff, cedllum, forredhum, laff, grippin, vtt, Skippan etc.
Litterae eliduntur:
frcen(d)lingcer, hu(d)ftryki, wal(d)förce, dran(g)fkapp, fierठhın(g)f, ha(l)fthundrą', to(l)fte, aftmu(n) Ə’ar, almanni(n)gi, giftni( $n$ )gh, kono( $n$ )gh, pan$n i(n) g$, sawirdni(n)gh.
praecipue ubi litterae similiter sonan- i synnerhet dã likljudande bokstäfver t tes in duobus vocabulis concurrant:
manz/in(s) fak, IV. 12. han(s) fun, 14: 13. han(s) sial, 15: 12. sacerdo(s) feminata, 2 1:94. skamp(t) par, 14: 10. lifwini (i), 15: 4. inpens(o) officio, 21: 93. hysgiul (u)laghas ( ), 14: ı1. byrd(i) a, 14:13. fandar (ar), 19: 1. mȧthans pro methen hans, 15:5.
Pars harum adnotationum, quas litt. D. insignivimus, in margine fol. A, ut supra diximus, scripta est. Hoc valet de octo prioribus capitibus sectionis IV, et de adnotationibus nott. 5 et i3 pag. 285, 286 memoratis. Quinque capita proxime sequentia (IV.9-13.), una cum adnotatione quae convenit cum II. Add. ir: 16 . et Add. 5: pr. ${ }^{19}$ ), scripta sunt ultimis foliis dicti codicis. Finis adnotationis IV. 13. scriptus fuit ultima illius codicis pagina (fol. 47.), quae, pariter ac prima, olim involucri usum práebuit, quo factum est

[^1]Dessa antekningar, hvilka vi utmärkt. genom bokstafven $D$, äro, sasom förut är nämndt, till en del shrifna i nanten af cod. A. Detta gäller om de itta första strckena af IV:de afdelningen, samt om de nott. 5 och 13 sid. 285, 286 omnümnda antekningar. De följande fem strcken (IV. 9-13.) samt en antekning som ofverensstämmer med 11. Add. 11: 16. och Add. 5: pr. ${ }^{19}$ ), äro skrifna pa de sista rena bladen af nämnde codex. Slutet af antekningen $I V$. 13. har varit skrifvet pa sista sidan af samma codex (fol. 47.), hvilken, likasom den första, fordom har tjenat till omslag; och denna omeständighet har bidragit
ut scriptura deleta ${ }^{20}$ ) non omnino possit restitui. Undecim folia (4858) sequentia continent adnotationes 14-18, tractatum de criminibus violati iurisiurandi Regii, e quo varietates adnotavimus ad II. Add. $7^{2 x}$ ), et statutum Regis Magni, IV. 19. Sequitur porro fol. $59-65$, et in principio fol. 66, opus Lydekini supra descriptum ${ }^{22}$ ), ubi unicam adnotatiunculam adiecit eadem manus, quae scripsit IV. 3. etc. ${ }^{33}$ ); et deinde, fol. 66, adnotatio IV. 20 , atque, altera eiusdem folii pagina, aenigmata quaedam, sic incipientia: T. Interrogaciones. T. Magifter ad difcipulum etc, et vocabula Latina Suethice versa, quae, etsí nonnulla sunt detrita, veteris nostrae linguae gratia hic afferri merentur:
dertill, att den utplinade skriften ${ }^{20}$ ) ej numera kan fullkomligt iterställus. Derefter äro elfva blad (foll. 4858) inhäftade, hvilka innehülla antekningarne 14-18, strcket om edsöresmal, hvarur varianter äro anmürkta vid II. Add. $7^{21}$ ), samt Konung Magni stadga, 1V. 19. Dernäst foljer, foll. $59-65$ och i början af fol. 66, Lydekini ofvanbeskrifnu arbete ${ }^{22}$ ), hvarvid affven finnes en anmärkning af sainma hand som skrifvit IV. 3. etc. ${ }^{23}$ ). Efter Lydekini excerpter följer fol. 66 auttekiningen IV. 20, samt, pe andra sidan uf samma blad, nágra gaitor, som²örjas:" ๆ. Interrogaciones. T. Magifter ad difcipulum etc. och derefter nárra pir Svenska öfversatta Latinskia ord, hvilka, eliuru negra af de Latinskia oriden äro utnötta, för sprikiets skiull förtjena att här anmür $k a s:$

Cuplearum (?) brötaragraff; lituparida (?) grifllikaka; pronuba genfaria; paranimphus brudmadpær; buterula kirna;; buterulus pyril; cuna wagga; cauterium iarmark; segnif lattar; cuneus vaggi; o nattrokar; o " vatlli.

Sequentia octo folia ( $67-74$ ) continent tractatum Latinum IV. 2r, quem in sectiones quodam modo divisit scriba, cum inter capp. 63 et 64,88 et 89 , 90 et 91, unius fere lineae interstitium fecerit. Post haec denique foll. 74 76 sequuntur adnotationes quaedam huc non pertinentes, quarum maxima, tres paginas replens, habet titulum: $H_{\text {ec }}$ eft recta confeffio, et incipit: II Confiteor tibi pater domine celi et terre
${ }^{20)}$ Cfr. not. 10. pag. 295.
21) Cfr. not. 8. pag. 3 io.
${ }^{22)}$ Cfr. not. 7. pag. 3,6.
23) Cfr. not. 10. pag. 257.

De foljande itta bladen (67-74) innehalla den Latinska upsutsen $1 V$. 21, hvari skrifvaren utmultht vissa afdelningar derigenom, att han emellan capp. 63 och 64, 88 och 89 , 90 och 91 lemnat ungefär en rads mellanrum. Efter siutet häraf folja foll. -7 -76 ater några anteknincrar af främmande innehill, af hvilkia den bety-dligaste, som uptager tre sidor, har öfverskriften: Hec eft recta confeffio, och begrnnes:- 9 Confiteor tibi pater
20) Jfr. not. 10. sid. 295.
21) Jfr. not. 8. sid. 310.
22) Jfr. not. 7. sid. 316 .
23) Jfr. not. 10. sid. 257 .

## XIV

ètc. Ultima pagina, praeter alia, quoque continet vocabula quaedam Latima Suethice explicata:
domine celi et terre etc. $P_{q}$ sista sidan finnas ibland annat iter nagra Latinska pd Svenska öfversatta ord:
sefpær hikkar nyufær wamiar fnaerkær
Ocito. singulto fternuto naufeo fterto
swaelghar tyuggende gapær hoftar rapær spyrk
Glucio weftigans (lege: manducans) hio tuffio rupto (lege: ructo) womorne
marrfuin langa * Byrsker o o
Delphin murenula corda gimellus alecque
grceddae Stokifk
lucius et ftrumuluf (v. ftrinnulur) rumbus lamia (?) o o
grus aghborre flundrae nors craba
Penula perha symul o fkripa gubio cancer
d) Huic volumini in fine adnexum est folium membranaceum, olim pertinens ad quendam codicem in $4: 0$, qui continuit aut integrum Iuris VG. codicem recentiorem, aut saltem capita quaedam ex illo codice, scripta stilo coarctato at distincto, medio, ut videtur, saeculo XIV. Ille codex, ad quers hoc folium pertinuit, dissectus est, ni fallimar, a bibliopego, qui membranas tegumentis aliorum librorum agglutinavit. Hoe saltem folinm circumsecatum et glutine litum tali usui inservivit. Hoc fragmentum, quod in notis litt. E. insignivimus, incipit verbis: bork aller bryter pors etc. II. Add. 4: 5, et deinde habet Add. 5: pr, 1. et Add. 6. Post haec alia, vix vero recentior manus addidit priora 18 Capita tractatus IV. 3I, usque ad verba: vel filiam filii fui, cap. 18. Ultimae quatuor lineae tam negligenter sunt scriptae, ut verisimile sit scribam, taedio captum, scripturam tantum ad calcem paginae perducere voluisse, antequam desineret.
2. Codex membranaceus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. 58, secundum inter Iuris VG. codices ma-
d) Slutligen är $i$ detta band inhaiftadt ett pergamentsblad som hört till en codex $i$ 4:0, hvilken innehallit antingen hela Westgötalagens nyare codex, eller atminstone nagra dit hörande stycken, skrifna med tät men redig stil, som det synes omkring medlet af 14:de arhundradet. Den bok hvartill detta blad hört, har troligen blifvit söndertagen af en bokbindare, som behöft bladen för att limma dem pa permar. Atminstone har detta i kanterna kringskurna och med lim bestrukna blad varit till sildant bruk användt. Detta fragment, som vi i noterna utmärkt genom bokstafven E, begynnes med oraen: bork æller bryter pors etc. 11. Add. 4: 5; hvarpa följer Add. 5: pr, 1. och Add. 6. Derefter har en annan, ej märkbart yngre hand tillagt början af IV. 21, till och med orden: vel filiam filii fui, i 88:de Cap. De frra sista raderna häraf äro ganska udirdslöst skrifna, sd att skrifvaren srnes hafva ledsnat, ock derför stadnat si snart han hunnit att sluta sidan.
2. En pergamentscodex a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 58, $\ddot{a} r$, näst den ofvan beskififna, den

Huscriptos locum meretur; continet enim, etsi, proh dolor! non omnino integer, maiorem partem recentioris illius Iuris libri, quem exhibet sectio II huius operis, sub titulo: Iuris $\mathrm{Ve}-$ strogotici codex recentior. Hoc volumen continet 134 folia membranacea, praeter unum folium scripturae vacuum in principio, et nonnulla folia maximam partem abscissa. Decem pollices altum est, et $7 \frac{\pi}{2}$ poll. latum ${ }^{24}$ ); tegumentum terginum, in quo figurae prelo sunt impressae, simile omnino est illi, quo munitus est codex supra descriptus, unde concludere possumus hunc codicen eodem tempore quo illum esse compactum, sc. a. $1687^{25}$ ), com non pridem e privato dominio ad pristinum Collegium Antiquitatum transiisset ${ }^{2 \sigma}$ ). In interiori parte tegumenti scriptum est " $N$ 10", qua nota hic codex in catalogo Collegii Antiquitatum insignitus erat. Folio chartaceo in principio voluminis saec. XVII scriptus est conspectus eorum, quae in hoc codice continentur. Folio membranaceo in initio voluminis, quod vacuum reliquit scriba, a. 1722 est adnotatum:
märkvärdigaste handskrift af Westgötalagen, emedan den, ehuru ty värr ej alldeles fullständig, dock innehaller större delen af den sednare bearbetning af denna Lag, som hür är tryckt i 11:dra afclelningen, under titel: Den yngre codex af Westgötalagen. Detta band innehiller 124 pergamentsblad, oberäknade ett af skrifvaren obegagnadt blad' i början, och ndgra till största delen bortskurna blad. Dess höjd är 10 tum, och bredd $7 \frac{\mathrm{~T}}{2}$ tum ${ }^{24}$ ); skinnbandet, hvari figurer ìro inpressade, dr alldeles likt det, hvarmed förut beskrifna codex ïr försedd, och har derför utan tvifvel denna codex. blifvit ombunden pa samma gang som den andra, neml. dr $1687^{25}$ ), da den ej längesedan hade ur enskild ego kommit till Antiquitets-Collegium ${ }^{26}$ ). Pa inre sidan af permen är skrifvet "N io", hvilket var denna boks nummer i Antiquitets-Collegii katulog. P\& ett derefter följande pappersblad ür en innehallsförtekning skrifven $i, 7: d e ~ a r-$ hundradet. Det af skrifvaren obegagnade pergamentsbladet i början innehdller denna air 1722 gjorda antekning:
„ 1. Weftgöthe lagen.
2. Biärkö̈ Rä̈ttär.

1 Denne Weftoöthelag Jafom fullkomłigare an Stiernhielms edition, ärnade
24) Si conferatur cum codice chartaceo, hic codex igitur est in 4:0 maiori, non vero "forma fere octonaria", ut refert Bring, Cod. Iur. Vestrog. p. 3. not. b.
${ }^{25}$ ) Bring refert l . c. in hoc tegumento figuras "more maiorum" esse pictas, quod veritate non nititur.
26) "Codex . . . nuper inter privatos repertus" hic dicitur in Catalogo Librorum, qui in Hist. et Antig. sub imperio Caroli XI publicati sunt, Stockholmiae, 1690, p. 16.
24) Sâledes, om den jämnföres med en papperscodex, i stor 4:0, och ej "forma fere octonaria," sdsom Bring berällar. Codex lur. Vestrog. sid. 3. not. b.
25) Bring berältar pii anf. st. att pà cletta bandet figurer "more maiorum" aro malade, hvilket äfvon är ogrundadt.
26 J "Codex . . . nuper inter privalos repertus" heter det om denna handshrift i Catalogus Librorum, qui in Hist. et Antiq. sub imperio Caroli XI publicati sunt, Stockholm, 1690, sid. 16.

Hulorphius upliaggia, fom fes af Catalogo de anno 1690. 27) och fins ännu 1722 denna V-Glag med Vennaefii hand affkrifwen fub num. 2. ${ }^{28}$ ). 2 Denne Dia:köarattz explr haf:r Hadorph fölgt i fin edition vide praf."

Altera eiusdem folii pagina Danus quidam, qui hunc codicem saec. XVI possedit, scripsit: "Weftre Götlandtz Swenft Lough Baag" etc. et infra, manus paullo recentior: "Jtem Bierke ret eller Kiobsted ret". In principio voluminis posita sunt sedecim folia membranacea (foll. 89-104), quae ad finem codicis Iuris VG. pertinent; etenim continent finem additamentorum huic codici adiectorum. In superiori margine primi horum foliorum scripsit Danus supra memoratus: "Swenfk Loug Baag."' Sequuntur deinde quatuor folia chartacea scripturae vacua, et post haec ipse Iuris VG. textus, etsi orbatus initio, sc. Libris de Iure Ecclesiastico et de vulneratione, una cum novem prioribus Capp. et initio decimi Capitis Libri de vulneratione fortuita. Cum in hoc codice quivis foliorum fasciculus contineat octo folia, recentior vero Liber de Iure Ecclesiastico ex aliis codicibus sit cognitus, et e cod. A. fere iudicari possit, quanta fuerint quae de Libris de vulnerationibus sunt deperdita, inde patet tres fasciculos, ideoque folia 24 priora periisse ${ }^{28}$ ), quod fortasse inde factum est, quod aliquis exemit Librum de Iure Ecclesiastico, manuscripto cuidam codici Iuris Magnæani illum inserturus. Hic Iuris VG. codex, e quo specimina quaedam damus

Pd andra sidan af samma blad har en Dansk, som i 16:de arluundradet innehaft denna codex, skrifvit: "Weftre Göllandtz Swenfk. Lough Baag" etc. saint nedanföre, en ndgot yngre hand: "Jtem Bierke ret eller Kiöbsted ret". Främst i boken äro inbundna 16 pergamentsblad (foll 89-104), som rätteligen skulle hafva sin plats i slutet af Westgötalagen, emedun de innehalla slutet af de dit hörande tilläggen. $I$ öfre kanten af det första af dessa blad har nümnde Dansk itter skrifvit: "Swenfk Loug Baag". Derpa följa 4 rena pappersblad, och efter dessa kommer sjelfva Westgötalagens text, hvaraf dock början, nemligen hela Kyrkooch Sâramdls-Balken samt de 9 första och början af oo:de Cap. af Balken om vridasar, fattas. Som denna codex i allmänhet har atta blad i hvart lägg, och man af andra handskrifter känner vidlöftigheten. af den nyare Kyr-ko-Balken, samt af cod. A. kan ungefärligen sluta till huru mycket rum det förlorade af Sara-Balkarne har uptagit, sa befinnes det att tre sadana lägg, och salledes de 24 första bla= den gîtt förlorade ${ }^{29}$ ), luvilket möjligtvis skett af den anledning, att Kyr-ko-Balken blifvit uttagen for att sammanhäftas med nagon handskrift af K. Magni Erikssons Landslag. Ifragavarande handskrift, hvaraf Tabb.

[^2]
## XVII

Tabb. II et III, aetate non videtur superare medium saeculum XIV (Brocman quogue illum ponit circa a. 1360); at illual luris VG. corpus, quod hic coptinetur, sine dubio coaevum fere est Codici Iuris Uplandici, i. e. excunte saec. XIII compositum ${ }^{30}$ ). Libri hic divisi sunt in Capita, exceptis iis, qui de delictis orbotte mal, nipinys wark et firnee vark dictis agunt, et Libro qui hic inscribitur Molno balker. Quisque Liber in principio ornatur rubrica ${ }^{3 x}$ ) et indice argumenti Capitum; ipse textus incipit littera initiali alternatim rubra vel caerulea. Initia Capitum non indicantur nova linea, sed tantum notis numeralibus Romanis, minio pictis. Tituli Librorum quoque plerisque locis rubris litteris in summa agina sunt exarati, ut ex. c. frib altero folio, altero bolker scriptum sit ${ }^{32}$ ). Ad calcem Librorum quorundam, reliqua pagina, etsi lineis regula ductis, scripturae est vacua. Ad calcem Libri Vt giarpas bolker, fol. 75, eadem manus adiecit additamenta, rubricis carentia, at litteris initialibus alterne rubris caeru-
30) Excerpta Lydekini circa a. 1300, ut videtur, facta, quaeque de decimis capitalibus bic sanciuntur, statuto Episcopi Bryniulfi manifesto recentiora (cfr. III. 22.), alias rationes ut taceamus, evidenter, ni fallimur, terminant spatium inter annos 128 r et 1300 .
31) Liber Retlofe bolker tamen caret rubrica, pariter ac ea, quae de nipinis- et firnce vark agunt. Vide not. 7. pag. IIg. not. I. p. 149.
32) Cfr. not. i. pag. 13 .

II, III innehdlla prof, synes väl icke vara äldre än frin medlet af 14:de arhundradet (Brocman sütter den äfven omkking ir 136o); men den bearbetning af Westgötalagen den innehâller, är dock utan tvifvel $i$ det närmaste samtidig med Uplundslagen, d. a. frim slutet af 13:de irhundradet 30). Balkarne äro här inulelte i Flockar, med undantag af styckena om orbotæ mal, nipings værk och firnæ værk, samt den här sil kallade MölncBulken. I början af hvar Balk finnes dess rubrik ${ }^{31}$ ) jämte förtekning pi Flockarnes innehill, hvarefter texten börjas med om växlande röda eller bla begynnelsebokstäfver. Flockarnes början utmürkes ej genom nr rad, utan blott genom deras ordningsnummer med röda Romerska siffror. Bulkarnes titlar äro ock pa de flesta ställena skrifne med röda bokstïfver öfverst pa sidorna, sa att t. ex. frip stdir pa ena bladet och bolker pi det andra ${ }^{32}$ ). Vid slutei af Balkarne är pa en del ställen det offriga af sidan lemnadt tomt, med undantag af de updragna linierna. Efter Utgarpa-Balkens slut, fol. 75, följa af samma hand tillüggen, utan ndgra rubriker, endast med omväxlande
30) Lydekini excerpter, som synas vara gjorda onkring àr 1300, samt hvad här stadgas om hufvudtionden, hvilket tydligen är yngre än Biskop Brynjulfs förordning (iff. IIL. 22.), tyckes - andra skäl att förtiga - tydligen utmärka tiden emellan aren 1281 och 1300.
31) Rällösa-Balken saknar dock rubrik, likasom styckena om nipings- och firna verk. Se not. 7. sid. 11g. not. t. s. 149.
32) Ifr. not. 1. sid. 113.
leisve ornata ${ }^{33}$ ). Post Add. 6. sequitur additamentum, quod convenit cum I. Pl. et VK., quare ea tantum quae diflerunt, ad hos locos sunt adnotata ${ }^{34}$ ). Post Add. 7: 22. fol. 87 in textum irrepsernt duat adnotationes (Add. 7: 23, 24.), quae sine dubio scriptae fues ant in summo aut infimo margine illius codicis, quem secutus est scriba. Sermonis serie sic jinterapta, nova adnotatio, cum J. CB. conveniens, addita est. Continuatio interrupti tractatus de criminibus violati iurisiurandi regii, littera initiali grandiori rubraque in novo folio incipit; quo, deficiente vero codicis initio, factum est, ut 16 illa folia ( 8 S 104), quae hanc continuationem et additamenta porro sequentia continent, in initio huius voluminis sint posita ${ }^{35}$ ). Quae his 16 foliis scripta sunt, differunt quidem paullulum, si orthographiam respexeris, a praecedentibus; id quod interiecto cuidam temporis intervallo tribuendum esse videtur; haec tamen omnia eadem manu esse exarata, eadem omnino litterarum forma prorsus indubium reddit. Ultima quoque Capita Add. 7 ex eodem codice esse transscripta ac praecedentia, inde liquet, quod scriba, sine dubio oblitus quod adnotationes marginales supra, memoratas, Add. 7: 23, 24 , iam antea transscripsisset, eas iterum, idque, ut videtur, cum ad calcem sequentis paginae in
röda eller blà begrnnelsebokstäfver ${ }^{33}$ ). Efter 6:te tillü:get, följer ett tillägg som svarar emot 1. pl. och VK., hvarför emdu t olihheterna vid dessa ställen äro anmärkita ${ }^{34}$ ). Efter Add 7: 22, fol. 87, luffia blifvit i texten införda tvenne antchningar (Add. 7: 23, 24.), som utan trifvel varit skrifna $i$ if ree eller nedre kianten of den codex skirifvaren följt, och dì sammanhanget med det foregàende sûlunda blif vit afbrutet, har ett nytt tillügg, öfverensstämmande med 1. CB. derefter influtit. Fortsättningen of den afbrutna afhandlingen cm edsóresmal hur sedermera blifvit begynd pa ett nytt blad och med stor rod bokistaf, och detta, jümte den omständighet, att handskriftens verthiga börjun saknades, har utan tvifvel gifvit anledning dertill, att de 16 blad (foll. 8g-104) sum innehdlla denna fortsättning jümte de derefter följande tillüggen, biit zit insatta i början (ff demna bok ${ }^{35}$ ). Det som pi dessa 16 blid är skrif vet, äl väl till stafsüttet nägot olikt det föregàende, hvilket synes liärröra diruf, att migon tid förlidit innan detta blif vit shivifiet; men stilens fulliomliga lihhet visur alldeles ot vifvelaktigt att detta är skififvet af samma hand som det öfriga af denna handskrift. Att affen slutet af Ald. 7. är afshrifvet frìn samma codex som början deraf, är kilurt deraf, att skrifvaren, sums sükerligen glönt att hant redan afskrifvit de nyss omtalla antek-

[^3][^4]archetypo venisset, exscripsit, nihil morans quod eav in modinm periodum intuaderet ${ }^{3 \sigma}$ ). Foliis 105 ${ }_{123}$ continetur Codex Iuris Urbici, Bierköa Retter inscriptus, quem Hadorph in publican lucen edidit; ac fol, 124 iragmentum epistolae Latine scriptae, quae incipit: "Puter reverende et domine fcribimus robis aliqua ftatuta regit edita in parlumento regis per feptem dies iam continues rlege continuos) in villa telghianenfi habito" elc. utrumque eadem manu qua Codex Iuris VG. exaratum. Cum in hac epistola sermo sit de comitiis Telgensibus a. 1345 habitis, inde apparet hunc codicem esse scriptum circa diclum annum.
Danus supra memoratus in margine multas adiecit adnotationes, quibus partim indicavit argumentum textus, partim obsoletiora vocabula suo modo explicàvit. Tales glossas etiam quibusdam locis inter lineas scripsit. Ne quis credat momenti cuiusdam esse cognoscere istas glossas, quarum certe non omnes sunt absonae, nonnullas speciminis loco hic exhibebimus:
ningarne $i$ kanten, Alll. 7: 23, 24 , an en gang, troligen da han kommit till slutet af följande sida i originulet, afskirifvit dem, utan att bekymra sig derof ver, att hun införde dem riiidt i en mening ${ }^{3 \sigma}$ ). Foll. 105-123 innehilla den af Hadorph utgifna Biärköa Rütten, samt fol. 124 ett strcke af ett Latinskt bref, som börjas: "Pater reverende eldomine fribimus vobis aliqua ftatuta regia edita in parlamento regis per feptem dies iam continues (läs continuos) in villa telghianenfi habito" etc. allt af samma hand' som Westgötalagen. Som sistnämnda bref angir mötet i Telge ar 1345, sa bevisar det att denna handskrift uir skififven omking nämnde arr.

Den ofvan omtalte Dansken har i kanten gjort en mängd antehningar, hvari han dels anmürkt textens innehäll, dels, pa sitt vis, förklarat gamla och mindre vanliga ord. Saddana ordförkluringar har. han äfven pi nigra ställen skrifvit emellan raderna. Ps det ingen ma tro att det vore af nigon vigt att künna dessa ordförklaringar, hvaraf visserligen icke alla äro oriktiga, vilja vi sasom prof här meddela ndgra af dem:

DrB. 1. vighi, Slecht; væghan're, Slect eller frende. Ibid. 8. halben', halff gallend; razbenช, rafsende gallen. Ibid. 15. ænfkæn, embizmand. AB. 3ı. fiunættingh, Slechting. GB. ı!. annoghre, vden Slechten. RE. 1. higat, legat. PB. 18. faar ater griper fpilter æller fprængder, farer nogen epther ty.ff griber flar eller fprenger ham. Ibid. 48. enningæ lagh, utlandz loug; orpiufuæ, viderlig tiuff: Ibid. 51. garz ok grinðæ, gallg och gren. Ibid. 52. annættuægiæ, wuidendes eller vden hans vidfkaff. Ibid. 58. kononge, kuinde. Add. 3: pr. fyrnæuærk, ildebrandt. Ibid. §. 5. legger maper man mep enægixpum kniui, om mund beligger fig med anden mandz kuinde. Add. 7: 25. byltughx, Laug dage. Add. 9: ı. ofæfli, offrighed. Add. in: 9. iaflik, obenbar. Add. 13 : pr. epom, eyendom.

[^5]
## XX

Quod ad orthographiam huius codicis attinet, missa frequenti alternatione litt. $a$ et $\propto, e$ et $a, i$ et $y$, $o$ et $\ddot{o}$ etc. lapsibusque calami haud paucis, sequentia praecipue observanda videntur: ee aliquot locis occurrit pro ce:
heel, leegs, warpee, peer.
$f u$ in medio vocabulo pro $v$ :
arfui, hafuer, ficelfuer, piufucer.
$g k, g h k, k g$, pro $k$ vel $g h$ :
holgkin, fagker, angka, likgir, fikghice, laghtiaknaer.
$h$ pro g . gh :
h för g eller gh :
borhape, burhit, drahit, friphelhan, huarhin, huffruhae, morhongiaf, örtuher, ice pro a: iæför $æ:$
.giarix, fiælice, fiætice.
$m$ pro $n$, et contra:
nampdamannim, fiunattimg, foknamam, dönce, enon, kumuin, nokron eic. th pro $t$ : th för t:
bruth, fylsweth, fukth, thors (pro torfs).
$w$ pro vu: $\quad$ för vu:
arwm, awnd, laghwnnin, ftuwr, whlit, wlti, wrpin.
Litterae omittantur:
Bokstäfver utelemnas:
han(d)verkum, lun(d)boe, ar(f)takin, heerazhö(f)pinge, o(f)efli, fiel(f)t, thor $(f) s, \operatorname{trl}(f)$ tom, gan $(g) s, h o ̈(g))$ tte, $\quad \int p r e n(g) d e r, p i n(g) s$, e( $\left.n\right)$ daghue, fra( $n$ ) dae, iamlax $(n)$ ga, ma( $n$ )z, ba(r)per, fiue (r)mir, ga(r)per, mi (r)per, my $(r)$ per, fa $(r)$ ghar, wa(r)per, fy $(r) f t$, ma(r)kauaghar (?), dan ( $($ kan, vit-
 $h u(\bar{\beta}) \mathrm{ftryke}$ etc.
praesertim collisis similibus litteris vel i synnerhet dà lika bokstäfver eller stafsyllabis in duobus vocabulis: velser $i$ sârskilda ord sammanträffá:
(a) akra giarpi, JB. 29. (a) anuerkdaghi, FornB. ind. 15. pa (a), FornB. 6. ftand (a) a, O. 1: ı4. a (a)pru, FornB. 48. a (a)kre, UB. 21. lagi(a) aller, UB. 24. ar(f) froll, Add. 11:19. piuffins (pro piufs fins), PB. 32. fok(t) til, DrB. 7. all(t) tuagilt, Add. 5: 1. vppenbar(t) jet (?), Add. 3: 4.

## XXI

all(t) pry, Add. 11: 2. per (ar), Add. 2: 14. iampfkillaer (ar), Add. 11: 7. maper (ar), ibid. §. 19. ok (o)klandat, ibid. §. 1.
Vocales duplicantur: Vokaler fördublas:
aa, uar, baarn, faar, gaas, laan, naam, een, geet, leef, peer, griis, boo, boort, broor, room, fyuurum, kööp.
Litterae transponuntur:
Bokstäfver omflyttas:
anögpom, börter tak, engh, fagn, getir, huanr, klöftorp, liflazt, /kilt, Jwrice (pro fwari), vangh, vant, peng fbane, pigns, örtohger, ammikyt.

Hunc codicem in notis litt. B. insignivimus.
3. Codex membranaceus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. 6, continet Codicem Iuris Communis Regis Magni, Erici Filii (hic nou tantum proprio Libro KyrkB., verum etiam Libris SygnB. et PingB. destitutum), una cum Libris nonnullis et minoribus quibusdam capitibus e-recentiori Codice Iuris VG. Codex hic, tergino tegumento (in quo impressus est numerus annalis 1590 ), cum orichalceis laminis et fibulis, munitus, praeter folia quaedam chartacea in principio et fine, habet 102 folia membranacea, $10 \frac{1}{4}$ poll. alta, et $7 \frac{1}{2}$ poll. lata; scriptus est, ut videtur, saeculo XIV ad finem vergente, nitida manu, cuius specimen dat Tab. VI. $B$ et th hic promiscue occurrunt, hoc tamen frequentius; infinitivi etc. fere ubique terminantur in $a$, non in $a$, ut in codicibus antea commemoratis. Capita ubique (exceptis Libris FornB. et Utg B.) incipiunt in nova linea, litteis initialibus alternatim rubris viridiluasve; argumentum eorum rec. man. smec. XVI in margine est adnotatum. Pallidam scripturam aliquot locis nigriori atramento renovavit rec. manus, quae nonnulla vocabula adulteravit ${ }^{37}$.).

[^6]Denna handskrift är i noterna beteknad med bokstafven $B$.
3. En pergamentscodex a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 6, innehaller Konung Magni Erikssons Landslag (som hair saknar ej blott egen KyrkB., utan äfven BygnB. och PingB.), jänte nagra Balkar och smärre styo ken af Westgötalagen enligt dess nyare redakition. Denna i skinnband (hvarpe är tryckt artalet 1590) med müssingsbeslag och spännen inbundna handskrift innehaller, utom ndgra rena pappersblad $i$ början och slutet, 402 per-gamentsblad-af $10 \frac{\pi}{4}$ tums höjd och $7 \frac{\pi}{2}$ t. bredd; är skrifven, som det synes, i sednare hillften af $14:$ de drhundradet, med vacker stil, hvaraf prof finnes Tab. VI. p och th förekomma här om hvarandra, dock det sednare oftast; a brukas nästan beständigt i ändelser af infinitiver m. m. och ej æ, sdsom $i$ de förut beskrifna handskrifterna. Alla Flockar (utom i FornB. och UtgB.) börjas pa ny rad med omváxlande röda eller gröna begynnelsebokstäfver; deras innehill ar af sednare hand $i$ 16:de arlumdradet i kanten anteknadt. Den bleka skriften är pa nágra ställens af sednare hand med svartare blïck upiragen, hvorvid flera ord blifvit än-. drade ${ }^{37}$ ). En annan hand, some ej.
37) Jfr. notl. 31, 42, 45. sid. 83. etc.

Alia manus, saeculo XIV vix recentior, hic adiecit praefationem ceterasque adnotationes infra commemorandas, et rubricas quasdam ${ }^{38}$ ). Manus paullo recentior ad calcem Libri Iorthe balkuer in Codice Magnaeano (fol. 39) adiecit additamentum de successione hereditaria; eadem, ut videtur, manus ad calcem Cap. 26. KkB. pigmento violaceo scripsit: Iung fru Maria hielp, et, in fine codicis, litteris, ut dicuat, monachalibus et violaceo pigmento: Anno. MCDXXXI completus. Partim in interiari parte tegumenti, partim primo folio membranaceo nomina dominorum huius codicis ab a. 1596 sunt exarata; quarum adnotationum hae sunt novissimae, primo folio scriptae: "Fuctus Iohannis Peringeri [ $P$ eringskjold] Anno 1677. mense Januar,' et: 'PPoftmodum Titulo Emptionis Factus Regii Archivi Antiquitatum Anno 1721. menfe Novembri." Altera pagina primi folii rec. illa manus, quae primum est memorata, scripsit praefationem hic pag. 77 impressam. Eadem manus in imo margine fol. 2 adnotavit: Hwilkin Jkrok withni etc. (IV. 4.). Folia 2 -II continent Librum de Iure Ecclesiastico ex recentiori Codice Iuris VG., quem Librum, cum in cod. B. desideretur, secundum hunc codicem edidimus. Fol. 12 rec. man. scriptae sunt illae adnotationes, quarum mentio fit nott. 1 , 37. pag. 74, et not. 8o. pag. 272. Fol. 13 incipit Codex Magnaeanus a Libro de Iure Regio. Ful. 40, inter Libros de bonis immobilibus et de hereditatibus, rec. man: addidit nar-
38) Vide not. i. pag. 78; not. 8́f. p. 8 ; nott. 58, 65. p. 8́f not. 37. p. 102 ; nol. 9'. p. 110.
synes vara yngre än frîn slutet af 14:de arhundradet, har huïr tillagt ett företal m. fl. antekiningar som nedanföre skola omtalas, samt négra rubriker ${ }^{38}$ ). En änmu sednare hund har vid slutet af Jorda Balkien i Magni Erikssons Landslag (fol. 3o) strifvit ett tillügs angàende arf; samma hand, som det synes, har vid slutet of Fl. 2G. KkB. med violet blücl's skrifvit: Iungfru Maria hielp, samt vid slutet af denna handskrift, med munkstil och violet blück: Anno. NCD XXXI completus. Dels innantill pir permarne, dels pà första pergamentsbladet äro denna handskrifts esare ifrian ar 15g6 anteknade. De sednaste anteliningarne izro dessa pa första bladet: "Factus Iohannis Peringeri [Peringskjöld] Anno 1677. mense Januar,", samt: "Poftmodum Titulo Emptionis Factus Regii Archivi Antiquitatum Anno ${ }^{1721}$. menfe Novembri." Pa andra sidan af 1:sta bladet är af förstnännda sednare hand skrifvet det företal, som här finnes tryckt sid. 77. Samma hand har $i$ nedre kanten fol. 2. unteknat: Hwilkin fkre's withni etc. (IV. 4.). Foll. 2-11 innehalla den yngre Kyrko-Balken af. WGL. Ivilhen har är tryckt efter denna handskrift, emedan den saknas i Cod. B. Fol. 18 innehaller af sednare hand de nott.1, 27. sid. 74, samt not. 8o. sid. 279. omtalta antekningar. Fol. 13 begrnnes Magni Erikssons Landslag med Konungs-Balken. Fol. 40, emellan Jorda- och Ärfda-Balharne, är af sednire hand shrifven berät-

[^7]
## XXIII

rationem de conventu Danaholmensi (I. CB.) et, cum illa cohaerentem, limitum Vestrogotiae indicem (IV. ro.), etsi non integrum ${ }^{39}$ ). Folia $50-6 z$, inter Libros Högmales- et Manhelghis balker inscriptos, continent capita ex Iure VG. et quidem primum fol. 50 rec. man. scripta excerpta e Libro Jorpa bolker et Capite de molinis, cum antiquiori Iuris VG. Codice maxime convenientia, et incipientia verbis: $U_{t}$ Skiftur. oc garther etc., I. JB. 7: 2. Postea sequuntur, eadem manu exarati quae Librum de Iure Ecclesiastico et Codicem Magnaeanum scripsit, Libri Iuris VG. recentioris FornB. et $U_{t g} B$. una cum Add. 2-6. et fragmento Libri RetlB., Capp. 17-25, 38. continente, at hic non in Capita diviso. Fol. 71, post Librum Epföres balker, rec. man. addidit caput de pinglot.
Hic codex, una cum adnotationibus rec. man. (eadem sc. quae praefationem scripsit) additis et ad Ius VG. pertinentibus, in notis nostris litt. G. insignitur.
4. Codex membranaceus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. io, habet 108 folia membranacea, $0 \frac{3}{4}$ poll. alta, $7^{\frac{\pi}{4}}$ poll. lata, tegumento tergino cum laminis orichalceis munita. Foll. 6-9 ${ }^{2}$ continent Codicem Iuris Communis Magnaeanum, scriptum vergente ad finem saeculo XIV, at in principio truncum; abest enim maior pars indicis Capitum Libri Kunungs balker, et totus ille Liber de Iure Ecolesiastico, quem primitus, sine dubio, habuit hic codex. Foll. 93-95 continent principium Libri Kunungs bal-
telsen om mötet pà Danaholmen (I. CB.) och, i sammanhung dermed, förtekningen pa Westergötlunds gränsorter (1V. 10.), livilken sednare dock ej är fulländud ${ }^{39}$ ). Foll. 50-62, emellan Hög-mäles- och Manhälgis-Balkarne, innehailla stycken som höra till WG L., neml. först fol. 5o, af sednare hand, antekningar ur JordaB. och ur stycket om qvirnar, hvilka mest öfverensstämma med IWGL:s üldre redaktion, och begrnnas med orden: Ut fkiftur. oc garthær etc., I. JB. 7: 9. Derefter följer, af samma hand som skrifvit KkB. och Magni Erikssons Landslag, FornB. och Utg B. af den yngre WGL., samt Add. 2-6. och ett stycke af RütlB. neml. Fl. 17-25, 28, hvilket ej är indeladt i Flockar. Fol. 71, efter Epsó-res-Balken, är af selnare hand tillagdt stycket om pinglot.

Denna handskrift med de der af sednare hand (neml. alla af den samma som shrifvit företalet) skrifna, till IVGL. hörande anteliningar, är hür $i$ noterna citerad genom bokstafven $G$.
4. En pergamentscodex a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 10, har 108 pergamentsblad af $9^{\frac{3}{4}}$ tums höjd, $7 \frac{1}{4}$ t. bredd, bundna $i$ skimnband med mässingsbeslag. Foll. 6-92 innehillua K. Magni Erikssons Landslag, skrifven i sednare hailften af 14:de arhundradet, men defeht i början, emedan större delen af förtekningen öfver Flockarne $i$ Konungs-Balken, och hela den Kyrko-Bulk, som troligen fran början hört till denna handskrift, al borta. Foll. 93-95 innehulla början af Ko-

39ノ Jfr. not. 32, sid. 28 S.

[^8]
## XXIV

ker nuper memorati, ex alio codice, eoque, ui fallimur, paullo recentiore. Foll. 1-5 et $9^{6-108}$ (ex quibus foll. 5 et io5 tantum continent adnotationes saec. XV et XVI scriptas), olim pertinuerunt ad tertium quoddam volumen, quod aut integrum lus VG. aut quaedam illius capita complexum est. Scriptura huius codicis valde similis est ei, qua exaratus est cod. G. supra commemoratus, amboque codices sine dubio sunt coaetanei, etsi is, de quo nunc loquimur, paullo antiquior esse eam ob caussam videri possit, quod $p$ hic multo frequentius occurrit quam th. Foll. 14 continent fragmentum Libri de Iure Ecclesiastico Vestrogotorum, a verbis pikizdagha dagh in Cap. 52. ${ }^{40}$ ) usque ad finem Libri. In summo margine fol. i adnotatum est: "Fragmentum af Krrkio-Balcken i wefterGiotelagen Joh. Had." (Hadorph). Capita hic incipiunt litteris initialibus rubris aut caeruleis, non vero in novis lineis, exceptis duobus ultimis Capitibus, quae habent proprias rubricas et litteras initiales insignis magnitudinis. Foliis 96-108 leguntur cappita de communibus silvis etc. (IV. II.), de pinglot, et de ecclesiis Vestrogotiae; deinde, sub rubrica: her figher of landamerum, ultima pars reLationis de conventu Danaholmensi (I. CB.), et index limitum Vestrogotiae (IV. io.), qui tantum littera initiali maiori rubraque ac nova linea ab illa separatur ${ }^{41}$ ); porro edictum R. Magni, hic secundum cod. D. editum (IV. 19.); caput: Legher maper man til at drapa etc. (LV. 9. et
nungs-Balken $i$ samma Lag, tagen ut en annan, som det synes, nügot yngre handskrift. Foll. 1 -5 samt 96 -108 (hvaraf foll. 5 och 105 blott innehilla antekningar fran 15:de och 16:de arh.), äro iter tagna ur en tredje codex, som innehallit antingen hela WGL. eller itminstone stycken deraf. Stilen i denna codex liknar ganska mychet den nüst förut beskrifna cod. $G$, med hvilhens den utan tvifvel är samtidig, eluuru den kunde synas vara nagot aldre derför, att p hür mycket of tare förekommer än th. Foll. 1-4 innehalla en del af Kyrko-Balken i WGL. frin orden pikizdagha dagh i F. 52. . $^{40}$ ) till Balkens slut. I öfre kanten of fol. 1. ar antehnadt: "Fragmentum af KyrkioBalcken i wefterGiotelagen Joh. Had." (Hadorph). Flockarne börjas här med röda eller blà ber znnelsebokstäfver, men ej pa nr rad, undantagande de tval sista Flockarne, som hafva egna rubriker och större begynnelsebokstïfver än de föregiende. Foll. 96-108 innehalla styckena om allmünnings skogar etc. (IV.11.), om pinglot, ochWestergötlands kyrkor; derefter, under rubrik: hær figher af landamærum, slutet af beraittelsen om mötet pa Danaholmen (I. CB.), samt förtekningen pi Westergötlands gränsorter (IV. 10.), hvilken sednare endast genom en stor röd begrnnelsebokstaf och ny rad är skiljd frin den förra ${ }^{4 \mathrm{x}}$ ); vidare K. Magni stadga, hvilken här efter cod. D. är tryckt (IV. 19.); stychet: Legher maper man til at dræpa m. m. (IV. g. och not. 29. ibid.); Bifkop Brynjulfs förordning, och
40) Jfir. not. 6\%. sid. 99.
41) Jfr. not. 1. sid. 67 .
40) Cfr. not. 67. pag. 99.
41) Cfr. not. I. pag. 67.
not. 29. ibid.), statutum Episcopi Bryniulfi, et denique, ultimis foHis, quae forsan, testibus et atramento et forma litterarum, ad alium quendam codicem pertinuerunt, aliud R. Magni edictum, statutum Skenningense vulgo appellatum, et ab Ha dorpla ex hoc codice editum ${ }^{42}$ ). Folia huius codicis ad Ius VG. pertinentia, hic significantur litt. H .
5. Codex membranaceus in Bibliotheca Reg. Academiae Upsaliensis, sign. N:o 20 in catalogo codicum manuscriptorum Iuris Suecani, continet Codicem Iuris Communis Magnaeanum, una cum quibusdam Libris minoribusque capitibus Iuris VG. Hic codex, tegumento tergino compactus, habet, praeter duo folia in principio, quae olim fuerunt conglutinata, ${ }^{136}$ folia membranacea $7 \frac{3}{4}$ poll. alta et $5 \frac{3}{4}$ poll. lata. Tam litterarum forma, cuius specimen exhibet Tab. VIII, quam series regum Sueciae fol. 34 manu paullo recentiori scripta, et ad R. Carolum Canuti Filium pertingens, saec. vero XVI usque ad R. Iohannem III continuata, demonstrat hunc codicem saeculo XV dimidium spatium nondum emenso esse exaratum. $\boldsymbol{\beta}$ hic frequentius occurrit quam th; ok plerumque ita est abbreviatum, ut speciem referat litterarum oc connexarum ${ }^{43}$ ). Tituli Librorum in supe-
42) Hoc ordine est primum inter edicta ad calcem Codicis Bicerhöa rutter impressa. De eius actate legatur commentatio Illustrissimi G. V. a Tibell, Iduna, vol. ıo. n. 3द́s. seq.
4) Ita factuan est ut i:anc abureviationem non antc not. 4. pag. 173. observaverimus.
slutligen pa de sista bladen, hvilka möjligtvis hört till en annan hundskrift, emedan bade stilen ock bläcket äro nigot olika, en annan, af Hadorplıefter denna handskrift utgifven fürordning af K. Magnus, eller den si kailude Skenninge Stadga 42). - De i denna codex befintliga, till WGL. hörande blad, äro hür utmärkta genom bokstafven $H$.
5. En pergamentscodex a Kongl. Aka-demi-Bibliotheket i Upsala, uptagen-under $N$ :o 20 i den offver Bibliothekets handskrifter af Svenska Lagar uprättade sür'skilda katalog, innehuller $K$. Magni Erikssons Landslag, samt ndgra Balkar och mindre strcken af WGL. Denna i skinnband burdna coulex har, utom tva blad i början, hvil$k a$ varit sammanlimmade, 136 pergamentsblad af $7 \frac{3}{4}$ tums höjd och $5 \frac{3}{4} t$. bredd. Bade stilen, hvaraf prof finnes Tab. VIII, och en fol. 34 af en nagot yngre hand skrifven Svensk konungalängd, som gdr till Carl Knutsson, men af sednare händer är fullföljd till Johan 1II, visa att denna handskrift är fran förra hälften af 15:de arhundradet. p förekommer här oftare än th; ok är här oftast skrifvet förkortadt, sa att det merendels liknar ett sammanbundet oc ${ }^{43}$ ). Balkarnes
42) Denna är den första $i$ ordningen af de efter Biärköa-Rättcn tryckea gamla Stadgar. Om dess alder se Hr. Presidenten m. m. G. W. af Tibells upsats $i$ Iduna, 10. h. sid. 347. o. f.
43) Detta är anledningen dertill, att vi ej kommit att iakttaga denna förkortning förr än i not. 4. sid. 178.

Skattm:s hr Sten Bielkes med weftgöt Bifkopars Rimchrönika ${ }^{31}$ ). Post finitum Librum Iuris Ecclesiastici incipit Codex Christophorianus fol. 14 a Libro Koriungs balker. Fol. 113 legitur index communium silvarum etc. in Vestrogotia (IV. 11.). - Hic codex, quem litt. L. insignivimus, id habet memorabile, quod Liber Iaris Ecclesiastici hic non ex eodem antiquiori codice originem ducit, e quo ceteri omnes codices, hunc Librum, e Iure VG. recentiori, continentes, emanarunt ${ }^{52}$ ).
7. Codex membranaceus, e Bibliotheea Illustrissimi Baronis I. G. Sack in Bergshammar prope Strängnäs, continens Ius Commune Magnaeanum, una cum Libro de Iure Ecclesiastico e Cod. Iuris VG. Hoc volumen, tegumento tergino, cum laminis orichalceis, munitum, habet, praeter unum folium in principio, quod olim tegumento fuit agglutinatum, 127 folia membranacea, $7 \frac{\frac{1}{2}}{2}$ poll. alla et $5 \frac{x}{2}$ potl. lata. Scriptum est, at videtur, vergente ad finem saec. XV. Capita ornantur litteris initialibus rubris; Librorum tituli in summo margine minio sunt picti. Foll. i-13 continent dictum Librum de Iure Ecclesiastico; fol. 12 a Libro Konungs balker incipit Codex Magnaeanus.
51) Chronicon Episcoporum Scarensium auctore Episcopo Bryniulfo III, legitrr in fine huius codicis foll. 120-125. Editam est, idque sine dabio ex hoc codice, etsi gravia quaedam errata contrarium probare alicui videantur, ab E. Benzelio in Monum. Hist. Vet. Eccles. Sveogoth. p. 72-80.
52) Vide ex. c. not. 73. pag. 84; not. 26. p. 87; not. 88. p. 93; not. 8. p. 104. Cfr. schema cognationis codicum manuscr. Tab. III.

Skattm:s hr Sten Bielkes med weftgöt Bifkopars Rimchrönika ${ }^{31}$ ). Efter KkB:s slut begynnes Christoffers Landslag fol. 14 med Konungs-Balker. Fol. 113 finnes förtekningen pe allmänningsskogar etc. i Westergötland (IV. 11.). - Denna handskrift, hvilken vi utmärkt genom bokstafven $L$, är $i$ det afseendet märkvärdig, att KyrkB. här härstammar ifran en annan handskrift än den, som ligger till grund för alla de öfriga handskrifterna af WGL:s yngre Kyrko-Balk ${ }^{52}$ ).
7. En pergamentscodex innehallande K. Magni Erikssons Landslag med Krrko-Balk af WGL.; hörande till Herr Baron J. G. Sacks boksamling p\& Bergshammar vid Strängnäs. Denna $i$ skinnband med mässingsbeslag bundna handskrift har, utom ett blad i början, som varit fastlimmadt vid permen, 127 pergamentsblad af $7^{\frac{1}{2}}$ tums höjd och 5폰 $t$. bredd. Den synes vara sRrifven $i$ sednare hälften af 15:de arhundradet. Flockarne hafva röda begrnnelselokstäfver; Balkarnes titlar äro med rödt bläck skrifne öfver sidorna. Foll. 1- 18 innehälla WGL:s Kyr-ko-Balk; fol. 12 begynnes Magni Erikssons Landslag med Konungs-Balken.

S1) Bisknn Br.rnju?f den 3:djes rimkrönika öfver Skara Biskopar finnes i slutet af denna handskrift fol. 120-125. Den än, utnn tvifvel efter denna handshrift, ehuru glira betydande fel kunde synas viitna deremot, utgifven af E. Benzeliusi Monum. Hist. Vet. Eccl. Sveogoth. sid. 72-80.

52 , Se t. ex. not. 73. sid. 84; not. 2G. s. 87; not. 88. s. 93; not. 8. s. 104. Jfr. stägt= taflan öfver handskrifierna, Tab. III.

Scripturam huius codicis, quem in notis nostris appellavimus $M$, exhibet Tab. VIII.
8. Codex membranaceus in Bibliotheca Reg. Gymnasii Lincopensis, continens Ius Commune Maguaeanum, una cum fragmento Libri de Iure Ecclesiastico e Cod. Iuris VG. Hic codex tegumento tergino compactus, nunc habet 127 folia membranacea,' $8 \frac{1}{2}$ poll. alta et 6 poll. lata. Cum in quovis fasciculo sint decem folia, verisimile est decem folia in principio esse deperdita. Quae de Iure Ecclesiastico Vestrogotorum, prioribus tribus foliis adhuc superstitibus scripta, nunc restant, incipiunt verbis: them fom han thet vtlente, Cap. $65{ }^{53}$ ). Foll. 4119 continent Konungs balker ceterosque Libros Codicis Magnaeani. Postea sequuntur additamenta quaedam eadem manu qua praecedentia scripta, et quidem fol. 124 index communium silvarum ètc. in Vestrogotia (IV. in.), ac porro, cum rubrica: Ifti funt terminj Inter Sweciam et Daciam, adulterata narratio de conventu Danaholmensi et index finium Vestrogotiae, qui saltum facit ex Dufn (prope lacum Vettern) in "öftra haff Maellan blekungs ok More." Scriptus est, ni fallimur, saec. XV ad finem vergente; Capita ornantur litteris initialibus rubris, cum caeruleis, excepto initio voluminis, alternantibus. Tituli Librorum in summo margine minio sunt• picti. - Specimen scripturae huius codicis, a nobis N. appellati, damus Tab. VI.
9. Codex chartaceus in $4: 0$, cum tegumento membranaceo, ex libris $\mathrm{Bi}-$

Denna handskift hafva vi i noterna kallut M; prof af stilen finnes Tab. V1II.
8. En pergamentscodex a Linköpings Gymnasii Bibliothek, innehallande K. Magni Erikssons Landslag, samt ett fragment af Kyrko-Balken i WGL. Denna $i$ skinnband med mässingsbeslag bundna handskrift har numera 189 pergamentsblads, af $8 \frac{\pi}{2}$ tums höjd och 6x t. bredd. Som hvart lägg innehaller 10 blad, sa àro troligen 10 blad $i$ början förlorade. Det som de nu $i$ behall varande 3 första bladen innehdlla af WG L.s Kyrko-Balk, begynnes med orden: them fom han thet vtlente, $i$ Fl. $655^{3}$ ). Foll. 4-119 innehalla KonungsBalken och de offriga Balkarne af Magni Erikssons Landslag. Derpd följa ndgra tillägg af samma hand, hvaribland fol. 184 förtekningen pà allmänningsskogar m. m. i Westergötland ऽ $1 V$. 11.), och derefter, med rubrik: Ifti funt terminj Inter Sweciam et Daciam, den förfulskade berättelsen om mötet pi Danaholmen och förtekningen pa Westergötlands gränsorter, hvilken sednare gör ett sprdng fran Dufn (vid Wettern) "I öftra haff Mællan blekungs ok More." Denna handskrift synes vara fran sednare hailften af 15:de arhundradet; Flockarne hafva röda begyn. nelsebokstïfver, hvilka, utom i början af boken, omväxla med bla. Balkarnes titlar üro med röda bokstäfver skrifna öfverst pa sidorna. - Prof af stilen $i$ denna handskrift, som vi kallat $N$, finnes Tab. VI.
9. En papperscodex i 4:0, pergamentsband, tillhörande Kongl. Akudemisku

[^9][^10]bliothecae Reg. Academiae Upsaliensis, et sign. N:o 36, in catalogo codicum illius Bibliothecae manuscriptorum, qui olim coenobiorum fuerunt, ab E. Benzelio conscripto. Hic codex, medio, ut videtur, saec. XV diversis manibus scriptus, ac frequentibus abbreviationibus lectu difficilis, habet 224 folia, praeter duo folia membranacea ex antiquiori quodam codice, alterum in principium, alterum in finem huius voluminis translatum, quorum primum habet hanc adnotationem in superiori margine minio scriptam: 'liber erici iohannis nati in ludofia." Intus in tegumento praecipua capita huius voluminis antiqua manu sunt indicata, sc. "de penitenciis - Notule brynnialphi fcarenfis - Statuta generalia fcarenfis ecclefie - Gefta trium regum." Quae hic memorantur statuta generalia etc. inveniuntur foll. $\mathbf{9}^{2}-99$, cum titulo: Statuta generalia dicta kirkiobalker, cui manus paullo recentior addidit: ecclefie fcaren/is; eundemque, praeter additamenta nonnulla, quae partim in notis nostris observavimus, partim textui, cursivis typis impressa, inseruimus, continent Latinum tractatum ad Ius VG. pertinentem, verbisque: De quolibet genere anone etc. incipie!tem, quem secundum cod. D. edidimus (IV. 21.). Hic ornatur littera initiali magna rubraque. Argumentum textus eadem manus in margine indicavit. Post Cap. 88 integra fere pagina scripturae est vacua ${ }^{54}$ ). Cap. 107 et seq. pinguioribus litteris quam praecedentia, attamen eadem, ut videtur, manu, sunt exarata. - Hunc codicem litt. O. insignivimus. Scripturae specimina continet Tab. VII.

[^11]Bibliotheket i Upsala, och uptagen under N:o 36 i den af E. Benzelius uprättade kutalog öf ver en del af Bibliothekets kloster-landskififter. Denna, efter utseendet, i medlet af 15:de cir' hundradet af flera händer skrifna, ock genom en müngel forkortningar svarlasta codex har 224 blad, utom ett ur en äldre handskrift taget pergamentsblud i början och ett i slutet, af hvilka det förra har denna i ofre kanten med rödt blück skrifna antekning:'"1-iber erici iohannis nati in ludofia.: Pa inre sidan af permen är af gammal hand untehnadt, saisom det vigtigaste af denna handskrifts innehall: "de penitenciis - Notule brynniulphi fcarenfis - Stàtuta generalia fcarenfis ecclefie - Gefta trium regum." De här nämnda statuta generalia etc., hvilka finnas foll. $92-99$ med offverskrift: Statuta generalia dicta kirkiobalker, hvartill en nagot yngre hand tillagt: ecclefie fcarcufis, äro, utom năgra tillägg, hvilka vi dels i noterna anmärkt, dels i texten med cursif stil infört, den samma till WGL. hörande Latinska upsats: De quoiibet genere anone etc., hvilken vi ur cod. D. meddelat (IV. 21.). ,Den begànnes hür med en stor röd bokstaf. Textens innehiall är af jsamma haud i kanten anmärkt. Efter Cap. 88 är nästün en sida lemnad ren ${ }^{44}$ ). Cap. 107 o. f. äro skrifna med gröfre stil ain de föregàende, men dock, som det synes, af samma hand. - Denna handskrift hafva vi utmïrkt genom bokstafven O. Prof af stilen ses Tab. V1I.
54) Jfr. not. 63. sid. 335.

## XXXI

10. Codex membranaceus ex Bibliotheca Reg. Academiae Upsaliensis, sign. N:o 18 in catalogo codicum Iuris Suecani manuscriptorum, habet 77 folia, $8 \frac{1}{4}$ poll. alta et $5 \frac{3}{4}$ poll. lata, tergino tegumento munitus est, continetque Ius Commune Magnaeanum, exaratum, ut docet adnotatio fol. 65 minio scripta, per manum achonis johannis foolaris lundenfis drocefis. bicerbr anno domini Moccc ${ }^{\circ}$ lxxx ${ }^{0}$ quarto. Coder Magnaeanus incipit a Libro Konungs balker, cuius primum Caput principiunque secundi periit; in medio codice etiam aliquot locis desunt folia. Ultimus Liber, de Iure Ecclesiastico, finitur fol. 64. Foll. 65 -76 continent recentiores adnotationes ante medium saec. XV scriptas, inter quas, regulas iudicum hic e cod. D. editas (IV. 12.) ${ }^{55}$ ); foll. 7476 vero tractatum cum rubrica: her. b.jrias konungx vt/kyller af arliko oc̀ godho landhe vaftergötlandh, hic, pag. 345-347, appendicis loco ex hoc codice editum. In ima parte praecedentis paginae minio scriptum est:
11. En pergamentscodex, tillhörig Kongl. Akademiens Bibliotluek i Upsala, och uptagen under N:o 18 i katalogen offver hundskifterna af. Svenska Lagar. Denna coolex, som har 77 blad af 8 妾 tums höjd och $5 \frac{3}{4}$ t. bredd, och är bunden i skinnband, innehiller K. Magni Erikssons Landslag, skrifven, enligt antekning med rödt blück fol. 65, per manum achonis johannis foolaris lundeufis dyocefis. biærby anno domini $\mathrm{M}^{\mathrm{o}} \mathrm{ccc}^{\mathrm{o}} \mathrm{mxx}{ }^{\circ}$ quarto. Magni Erikssons Landslag börjus med Ko-nungs-Balken, hvaraf i:sta och en del af s:dra Cap. är borta; inuti är den ock pi nigra ställen defchit; den slutas fol. 64 med Kyrko-Balken. Foll. 6576 innehilla sednare anteliningar frin förra hüľten af 15:de irhundradet, hvaribland de efter cod. D. här tryckta domurereglor (IV. 12.) ${ }^{55}$ ), samt foll. 74-76 den efter denna hundskrift stsom bihang här sid. 345-347 trychta upsutsen med rubrik: hær börias konungx vtfkyller af wrliko oc godho landhe væftergöllandh. Nederst pa föregdende sidan är med rödt bläck skirifvet:
"Sequitur de nobili lege de partibus vafgocie que eft terra nobiliffima" et in imo summoque margine duarum paginarum proxime sequentium:
"Erlikith landh waftergötlandh," "goth landh waeftergötlandh," "wceal kriSthit landh waefergötlandh."

Hic tractatus ornatur litt. initiali magna rubraque. In fine minio scriplum est: AMEN finis adeft vere, et infra leguntur duo versus Latini, in quibus nomen suum, Petrum, praedicat scriba. Specimen scripturae, qua
55) Variantia quaedam ex hoc cod. attulimas 1. c. nott. 34, 36, 4i, 50, 5i.

Denna upsats begrinnes med stor röd bokstaf, och vid slutet deraf är med rödt blück tillagdt: AMEN finis adeft vere, och nedanföre tva Latinska versar, der skirifvaren later veta att lun
55) Nägra af de olikheter denna handskrift innehäller, äro anmärkla pä anf. st. nott. 34, 36, 41, 50, 51.

## XXXII

éxaratus est dictus tractatus, exhibet Tab. VI.
11. Duo folia membranacea, e codice quodam deperdito, pertinentia ad Bibliothecam Reg. Academiae Upsaliensis, ubi inventa sunt in alius cuiusdam voluminis tegumento, cui agglutinata fuerunt. Codex ille deperditus, medio, ut videtur, saeculo XIV scriptus, sine dubio continuit integram Ius VG. recentius. Alterum horum foliorum, $8 \frac{\pi}{4}$ poll. altum et 6 poll., excepto superiori angulo abscisso, latum, continet partem Libri II. Arvee Bolker ab ind. 7. usque ad verba: en hon ar hauande, Cap. 4; cum vero margo folii circumcirca sit resectus, ne illa quidem sunt integra. Alterum folium, illo paullo minus, priori pagina, ubi pressior est scriptura, aliaque, ut videtur, manu exarata, incipit verbis al peffi, II. RällB. 9, posteriori vero pagina finitur verbis fticel mykit, Cap. 26. Cum superior, ac fere dimidia pars huius folii sit abscissa, et scriptura posterioris paginae fere extrita, in Capp. 9-15 et 18-21 dispersa tantum vocabula restant. Haec fragmenta codicis eximii, sine dubio, pretii, in notis appellavimus $F$.
12. Codex membranaceus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. 56, continens Ius Vestmannicum, scriptum, ni fallimur, cirea initium saec. XIV; habet 177 folia membranacea $5 \frac{\pi}{Z}$ poll. alta et 4 poll. lata, tegumento tergino cum fibulis munita. Duobus ultimis foliis, ad calcem Iuris Vestmannici, minutiori scriptura et forte alia manu, adnotata sunt capita quaedam lissis VG. sc. I. RB. I-3. et LR.
heter Petrus. - Prof af stilen i nämnda upsats finnes Tab. VI.
11. Tva blad af en pergainentscodex, tillhöriga Kongl. Akademiska Bıbliothekst i Upsala, der de blifvit funna fastlimmade pa permen af en annan gammal bok. Denna codex, livilken synes hafva varit skrifven omkring medlet af 14:de arhundradet, har troligen innehillit hela den nyare codex af WGL. Det ena af dessa blad, som har $8 \frac{\pi}{4}$ tums höjd och 6 t. bredd utom det ena öfre hörnet som air afskuret, innehulller en del af II. Arva-Balken fran ind. 7. till och med orden: en hon ær hauande, i Fl. 4, dock ej fullständigt, emedan bladet pd alla kanter blifvit kringskuret. Det andra bladet, som är nigot mindre, börjas pa ena sidan, hvilken är skrifven med tätare stil och troligen af annan hand, med orden al peffi, II. RütlB. 9, och slutas pa den andra med orden ftiæl mykit, Fl. 26. Som större delen af detta bladets öfre hälft ar borta, och skriften pa 2:a sidan är nästan utnött, finnes af Fl. 9-15 och 18-21 blott strödda ord $i$ behall. Dessa lemningar af en handskrift, som utan tvifvel varit af utmärkt värde, hafva vi i noterna kallat $\boldsymbol{F}$.
12. En pergamentscodex a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 56, innehillande Westmannalagen, skrifven troligen i början af 14:de drhundradet. Denna codex har 177 pergamentsblad af 5x tums höjd och 4 t. bredd, är bunden $\boldsymbol{i}$ skinnband med spännen. Pi de tva sista bladen, efter WML:s slut, äro, med finare stil och müjiigen af en annan hand, anteknade nasra styckien af IFGL. neml. I. RI. 1-3. oct LR. I roterna till dessa ställen hafva $2 i$

## XXXIII

In notis ad illos locos hunc codicem litt. I. insignivinus.
13. Codex chartaceus et membranaceus in 4:0, in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi, sign. D. 26, scriptusque medio saec. XV; habet 16 folia in tegmen membranaceurn insuta et chronicon Suecanum continentia, quod pertingit ad R. Carolum Canuti Filium; posteaque historiolam Daniac, quae finitur cum narratione de conventu Danaholmensi (I. CB.). In tegumento est adnotatum: Gammell Sivenfk Crönika lefreret i Richzens Cantzelij aff Johanne Bureo Anno. $1619{ }^{50}$ ). In notis ad dictam narrationem appellavimus hunc codicem $P$.
14. Codex chartaceus, in 4:0 oblongo et tergino tegumento, pertinens ad Reg. Bibliothecam Stockholmiensem, sign. D. 4, scriptus saec. XV ad finem vergente. In folio membranaceo in principio voluminis posito, ipse scriba addidit indicem argumenti sic incipientem:
"I thaffe book finner man margh * *awentyr fwa fom ar förft Aff herra iwan oc herra gaffiwian .Item aff hertigh fredrik (rec. man. mut. in hendrik) aff' normandi" etc.

Post has narrationes versibus expressas dimidiumque volumen excedentes, sequantur varia, quae soluta oratione sunt composita, et inter haec,

Efter dessa och andra rimmade berilttelser, som uptaga öfver hülften af boken, följa prosaiska upsatser, hvaribland, fol. $g$ XXXI; berüttelsen om mö-

[^12]beteknat denna handskrift med bokstafven I.
13. En pappers- och pergamentscodex i 4:o a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. D. 26 , skrifven $i$ medlet af 15:de arruondradet, har 16 i pergamentsom. slag inhäftade blad, som innehuilla en Svensk krönika, hvilhen slutas med K. Carl Knutsson, och derefter en Dansk historia, som slutois med berättelsen om mötet pit Danakolmen (I. CB.). Pa omslaget är skrifvet: Gammell Swenfk Crönika lefreret i Richzens Cantzelij aff Johanne Bureo Anno. 1619 ${ }^{5 \sigma}$ ). I noterna till nümnda berättelse hafva vi kallat denna handskrift $P$.
14. En papperscodex $i$ ling $4: 0$ ock skinnband, tillhörig Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. D. 4, skirifven i sednare hülften af $15: d e$ arlumdradet. Pa ett pergamentsblad i början är af samma hand skrifven en innehuillsförtekning, som börjas sailunda:

## XXXIV

fol. $g$ XXXI, narratio de conventu Danaholmensi (I, CB.) ac, cum illa connexus, index limitum Vestrogotiae (IV. ro.), et, fol. hI, index silvarum etc. communium in Vestrogotia (IV. H.) eademque series Regum Sueciae, quam habet cod. D. (IV. 15.). Nos insignivimus hunc codicem litt, Q.
15. Codex membramacens in Reg. Bibliotheca Str. kholmiensi, $12 \frac{3}{4}$ poll.altus, $7 \frac{\pi}{2}$ poll. latus, sign. A. 17 , tegumento membranaceo munitus, vulgo dictus Liber Ecclesiae Upsaliensis, continet a. 1344 ordimatam collectionem diplomatum exscriptorum, quae spectant sedem Archi-Episcopalem, templum cathedrale et dioecesin Upsaliensem. Praeter alia, quae ad proprium haius libri argumentum non pertinent, duobus prioribus ex octo foliis notis numeralibus destitutis, at inter foll. XXIV et XXV positis, sub titulo: "Hii reges criftiani et hoc ordine rexerant in fwecia quo ponuntur," Latine, pariter ac cetera, quae hoc volumen continet, scripta est series Regum Sueciae, quam hic edidimus, eam ob cuussam, quod maximam partem est versio illius, quam habet cod. D. (IV. 15.), etsi hic est continuata usque ad R. Maguum Ericifilium, et porro, recentiori manu, ad R. Ericum Pomoranum ${ }^{57}$ ). Hac continuatione circa a. 1400 , ut videtur, scripta, paullo recentiores sunt ceterae adnotationes in notis nostris commemoratae ${ }^{58}$ ).
16. Ex multis recentioribus codicibus, ubi regulae iudicum, e cod. D. hic editae (IV. 12.), inveniuntur, etsi ma-

[^13]tet pad Danaholmen (I. CB.) och, i samre munhang dermed, förtekningen pa Westergötlands gränsorter (IV. 10.), samt, fol. h I, förtehningen pà Westergötlands allmänningar (IV. 11.) och samma Svenska konungalüngd som finnes i cod. D. (IV. 15.). Vi hafva kallat denna handskifift $Q$.
15. En pergamentscodex af $12 \frac{3}{4}$ tums höjd, $\frac{7}{2}$ t. bredd, a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. A. 17, bunden i pergamentsband, innehiullande den si kallade Liber Ecclesiae Upsaliensis, hvilkent blifvit inrättad iir 1344, sâsom ett diplomatarium för Upsala Airkebiskopssäte, domkyrka och stift. Ibland andra egentligen icke till boliens ämne hörande antekningar, finnes hür, pit de tva första af 8 onummererade blad emellan foll. $X X 1 V$ och $X X V$, under titel: "Hii reges criftiani et hoc ordine rexerant in fwecia quo ponuntur," en, likiasom det öfriga i denna bok, pà Latin skrifven konungalängd, hvilhen vi hür meddelat af den orsuk, att den till största delen är en öfversüttning af dert, som finnes i cod. D. (1V. 15.), elurut den hür är fortsatt till K. Magnus Eriksson, och af sednare hand till K. Erik af Pomern ${ }^{57}$ ). Nagot yngre än sistnümnda, troligen omkiring àr 1400 skrifna tilläöğ, äro de öfriga i noterna omtalade tilläggen ${ }^{58}$ ).
16. Af de minga nyare handskrifter, der de efter cod. D. huir tryckita domarereglorna (IV. 12.) Jörekomma, mer

57 Jfr. not. $\mathbf{x}$ sid. 304.
58) Sc notl. c, f, B, h, i, o, p, s, u.

## XXXV

gis minusve variatae, hic sufficiat, praeter codicem Upsaliensem N:o 18, supra pag. XXXI memoratum, nominare sequentes, e quibus nomalla in notis nostris adnotavimus:
a) Codex chartaceus in 4:0, in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. 47, continens Ius Urbicum, medio saeculo XV scriptum. Ultimis foliis, inter alias adnotationes ab ipso codicis scriptore factas, leguntur regulae iudicum e Iare VG. - Variantia quaedam ex hoc codice attulimus nott. 7, 10, 12, 15, 17-19, 22-24, 30, 32, 33, 4i, 42, 46, 48, 51, 53.
b) Codex chartaceus in $4: 0$, in eadem Bibliotheca, sign. B. ${ }_{7} 7$, continens Ius Commune Magnaeanum, medio saec. XV scriptum, habet in principio Librum de Iure Ecclesiastico e Iure Sudermanuico, post quem sequuntur, rec. man. ineunte saec. XVI additae, memoratae regulae, e quibus variantia nonnulla citantur nott. 43, 50.
c) Codex chartaceus in folio, in Bibliotheca Reg. Academiae Upsaliensis, sign. N:o 38 (vel N:o 968 in catalogo collectionis Nordinianae), continens Ius Commune Christophorianum, saec. XVI ad finem vergente exaratum. Regulae, de quibus loquimur, una cum regulis ab Olao Petriconscriptis etc., in principio voluminis leguntur. Ex hoe codice nomulla attulimus nott. 9, 42.
d) Codex chartaceus in fol., ex Bibliotheca Generosissimi Comitis M. Brahe in praedio Uplandico Skokloster, continens Ius Commune Christophorianum, scriptum medio saec. XVL. In principio leguntur dictae regulae,

،eller mindre förändrade, torde det vara nog att, utom den ofvanföre sid. XXXI omtalade Upsala-codex $N: 0$ 18, här nämna följande, ur hvilka ndgra olikilheter ì noterna äro anmürkta:
a) En papperscodex i 4:o i Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 47, innehallande Stadslagen, skrifven i medlet af 15:de arluundradet. Pa de sista bladen finnas, ibland anelra antekningar af samma hand, afven WGL:s donarereglor. Nigra olikheter hafva vi ur denna codex anfört i nott. 7, 10, 12, 15, 17-19, 22-24, 30, 32, 33,.41, 42, 46, 48, 50, 51, 53.
b) En papperscodex i 4:o a samma Bibliothek, sign. B. 17, innehallunde K. Magni Erikssons Landslag, skrifven $i$ medlet af $15: d e$ iirhundradet. I början finnes Kyrko-Balken af Södermannalagen, hvarefter följa, af sednare hand $i$ början af i6:de drhundradet tillagda, ifragavarande domarereglor, ur hvilha vi anfört négra olikheter nott. 43, 50.
c) En papperscodex i fol. à Kongl. Akademiska Bibliothekiet i Upsala, under N:o 38 (eller N:o 968 i katalogen offer den Nordinska samlingen), innehallande K. Christoffers Landslag, skififven $i$ sednare huilften af 16:de drhundradet. IVGL:s domarereglor finnas hür i början, jümte Olai Petri domarereglor m. m. Ur denna codex hafva vi anfört nàgra olikheter nott. 9, 42.
d) En papperscodex i fol. tillhörig Herr Öf ver-Hof Stallmüstaren och Commendeuren Grefve M. Brahes boksamling pis Skokloster i Upland, innehaillande K. Christoffers Landslag, skrifven $i$ medlet af ,6:de ar-lundras det. I början finnas $I V G L: s$ domare-

## XXXVI

ab ipso codicis scriptore exaratae, praeter multa, quae addidit rec. manus. Variantia quaedam ex hoc codice afferuntur nott. 22, 23, 41, 50, 53.
17. Ex compluribus codicibus, qui continent narrationem de conventu Da naholmensi (I. CB.), una cum indice limitum Vestrogotiae (IV. io.), utramque adulteratam, quique hic nullum respectum meruerunt, eos tantum nominabimus, qui, runis exarati, a nobis uno loco, ubi de vera vocabuli lectione sermo est, citantur ${ }^{59}$ ):
a) Codex membranacets (ir poll. altus, $7 \frac{3}{4}$ poll. latus) in Reg. Biblio* theca Stockholmiensi, sign. C. 14, continens lus Borgarthingense, scriptum saec. XV. Altera folii 100 pagina, quam scriptor codicis vacuam reliquit, runis exarata sunt quaedam de terminis inter Norvegiam et Russiam, ac postea narratio supra memorata. Hanc narrationem edidit Örnhiălm, Historia Sv. Goth. Ecclesiastica, p. 6o4, Co6; integra vero haec scriptura runica exhibetur in tabula ad E. I. Biörneri Cogitationes de Orthographia Linguae Svio Gothicae, pag. 6o.
b) Codex membranaceas in 8:0, in Bibliotheca Universitatis Hafniensis, sub $\cdot \mathrm{N}: 028$ collectionis Arnae-Magnacanae. Hunc codicem, totum runis exaratum, descripsit P. Kofod Ancher in Historia Iuris Danici, Cap. 6. Narrationem, de qua sermo est, quaeque in fine voluminis legitur, ex hoc codice edidit O. Worm, Regum
59) Vide not. 5. pag. 6\%.
reglor m. m. af samma hand som skrifvit lagboken, jümte en mängd antekningar af sednare hand. Nägra olikheter äro ur denna handskrift anmärkta nott. 22, 23, 41, 50, 53.
17. Ibland de mánga handskrifter, some innehílla berättelsen om mötet pa Danaholmen (I. CB.) samt förtekningen pa Westergötlands gränsorter (IV. 10.) mer eller mindre förfalskade, och hvilka vi ej ansett här förtjena ndgon upmärksamhet, vilia vi blott nämna de med runor skrifna, hvilka vi, i afseende pí rätta läsarten af ett ord, pa ett stalle aberopat ${ }^{50}$ ):
a) En pergamentscodex ( 11 tum hög, -3 $\boldsymbol{3}$ t. bred) $\dot{a}$ Kongl. Bibliotheket $i$ Stockholm, sign. C. 14, innehdllande Borgarpingslagen, skrifven $i$ 15:de drhundradet. Pa 2:a sidan af fol. 100, hvilken lagbokiens skrifvare lemnat ledig, finnes, med runor skrifvet, först ett styche angiende gränsen emellan Norrige och Myssland, och derefter ifragavarande berüttelse. Den sistnämnda finnes tiŋckt i Örnhjölms Historia Sv. Goth. Ecclesiastica, sid. 6o4, 6o6; samt hela denna runeskrift, pa en planche till E. J. Björners Cogitationes de Orthographia Linguae Svio Gothicae, sid. 6o.
b) En pergamentscodex is:o a Unia versitets-Bibliotheket $i$ Köpenhamn, under N:o 28 i Arne-Magneanska samlingen. Denna codex, som är hel ock hallen skrifven med runor, är beshrifven af $P$. Kofod Ancher $i$ dess Lov-Mistorie, 6. Cap. Den här ifrigavarande upsats, hvilhien finnes i slutet af denna handskifift, är utgifven af O. Worm, Regum Daniae series
59) Se not. 5. sid. 67.

## XXXVII

Daniae series duplex et limitum inter Daniam et Sueciam descriptio, Hafnjae, 1642 , fol. p. 28-31.
c) Codex chartaceus in 4:0, in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. 81, continens Ius Scanicum, lingua Danica recentiori, saeculoque XVI exaratum. Ad calcem Iuris Scanici sequitur scriptura runica tribus foliis, posteaque Rigens Rett aliaque additamenta.
4. In codice chartaceo in fol., quem satis descripsimus not. 1. pag. 77, invenitur illa praefatio ad Ius VG. quam e cod. G. edidimus.

Quo evidentius appareat mutua illorum codicum nunc descriptorum ratio, qui continent textum Iuris VG. antiquioris vel recentioris, vel partem aliquam illius textus, hanc rationem, prout ex iis, in quibus inter se conveniunt aut differunt codices, iudicare potuimus, schemate quodam cognationis, Tab. III, exprimere tentavimus.

Restat ut mentionem faciamus de apographis codicum adhuc exstantium.

1. Codex chartaceus in fol., in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi, ubi adservatur inter collectiones quas reliquit N. R. Brocman ( 1770 ), quondam Adsessor Archivi Antiquitatum; sign. N:o 166 ; olim vero fuit inter libros I. Th. A. Burei; continet Ius Commune Christophorianum, et postea, ultimis octo foliis, fragmenta Iuris VG., e cod. K. supra memorato, exscripta. Duo priora horum foliorum sunt avulsa; si hoc apographum primitus habuerit omnia, quae continent 30 priora folia autographi, 7 aut 8 folia an-
duplex et limitum inter Daniam et Sueciam descriptio, Hafniae, 1642, fol. sid. 28-31.
c) En papperscodex i 4:0 a Kongl. Bibliotheket i Stockholm; sign. B. 81, innehảllande Skánelagen pa nyare Danska, skrifven i 16:de arhundradet. Efter Skànelagens slut följer runeskriften pa 3 blad, och derefter Rigens Rett m. fl. tillägg.
18) Uti en papperscodex i fol., hvilken tillräckligen är beskrifven i not. 1. sid. 77, finnes det företal, som vi här en-. ligt cod. G. meddelat.

För att göra förhdllandet emellan de nu beskrifna codices, som innehalla WGL:s text eller nagon del deraf, enligt dess äldre eller yngre redaktion, sa mycket mer askddligt, hafva vi sökt att genom ett slags stamtafla, Tab. III, framställa deras slägtskap sà som vi af deras inbördes öfverensstämmelser eller olikheter tyckit oss kunna sluta dertill.

Det dterstir nu att qmtala de handskrifter, som äro afskrifna efter ännu $i$ behäll varande codices.

1. En papperscodex $i$ fol., tillhörig Kongl. Bibliotheket i Stockholm, der den finnes ibland framlidne Assessorn i Antiqvitets-Archivet N. R. Brocmans (4 1770) efterlemnade samlingar, teknad med $N: o$ 166. Denna handskrift, som tillhört J. Th. A. Bureus, innehuller K. Christoffers Landslag, och derefter, pa de 8 sista bluden, stycken af WGL. afskrifna efter den of van beskrifna cod. K. De tvenne första af dessa blad äro lösa, och, sa vida denna afskrift innehallit allt hvad som finnes pd de 30 första bladen $i$

## XXXVIII

tecedentia perierunt. Folium Cap. 8 -25. UtgB. continens quoque periit. Quae nunc restant, incipiunt a Cap. 10. BygnB. (hic II. JB. 3a.): Biggar maan a.femarchw etc, post quae sequantur eadem quae in autographo; deest tamen hic caput de praediis Upsaliensibus: Vap oc OOkol etc, in fine tractatus de molendinis, qui hic, propria rubrica destitutus, cohaeret cum Libro Bygninga balker. Hoc apographum scriptum esse videtur circa finem saec. XV; stilo compresso, at crasso rudique. Tituli Librorum et litterae initiales Capitum minio sunt exarata. Nullibi necessarium duximus in notis nostris citare hoc apographum negligenter scriptum, quod orthographiam autographi non curat.
2. Apographum in fol. antiquissimi codicis $B$. 59 , quod, ut adnotavit Ha dorph, scribendum curavit Antiquarius Regni Laur. Bure (* 1665). Hoc apographum, quod adservatur in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi; sign. 13. 62, tantum continet cod. A. (Ius VG. autiquius) et partem addilamentorum (cod. D.), scil. IV. 10, 11, 14 -16, r9. - Huius apographi, a nobis Bur. (Bureani) appellati, apographum invenitur in Bibliotheca, quam in praedio Sudermannico Torp reliquit Generosissimus Baro Shering Rosenhane, nunc vero possidet Illius Affinis, Mareschallus Aulae ac Commendator Nobilissimus Iohn Iennings.
3. Apographum in $4: 0$ eiusdem codicis B. 59 , in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi, sign. B. 6o. Hoc apographum, saec. XVII, ut videtur, scriptum, in manibus habuit Stiern-, hielm, qui aliquot locis in margine
originalet, hafva 7 eller 8 föregdende blad gitt förlorade. Ett blad som innehillit Fl. 8-25. UtgB: är äfven borta. Det som nu är quar, börjas med
 Biggar maan .a. fæmarchw etc. hvarefter följer det samma som i originulet; dock saknas hür det som angìir Upsala ödes gods: Vap oc ökol etc. $i$ slutet af stycket vm möllor, hvilket här, utan särshild rubrik, sammanhuänger med BygnB. Denna hundskrift syrues vara frän slutet af 15:de irhundradet; stilen är tät, men grof och ful. Bulkarnes titlar och Flockarnes begynnelsebokstäfver äro skrifnia med rödt blüch. Vi hafva ingenstädes $i$ noterna ansett nödigt citera denna vårdslöst gjorda afskrift, som i afseende pà stafsüttet alldeles icke rättar sig efter originalet.
2. En afskrift $i$ fol. af den äldsta codex B. 59, hvilken .enligt Hadorphs antekning, Riks-Antiqvarien Lars Bure ( $t$ 1665) listit göra. Denna afskrift, hvilken finnes pa Kongl. Bibliotheeket i Stockholm, sign. B. 62, innehaller blott cod. A. (IVGL:s äldre codex), och en del af tilläggen (cod. D.), neml. IV. 10, 11, 14-16, 19. Vi hafva kallat denna afskrift Bur. (Bureanus). - En afskifift af dennu afskrift finnes pa Torp i Södermanland, i framl. Stats-Sekreteraren Friherre Shering Rosenhanes efterlemnade Bibliothek, nu tilthörigt hans Sviger, Herr Hof-Marskalken och Commendeuren John Jennings.
3. En afskrift i 4:o af samina cod. B. 59, a Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 6o. Denna afskivift, som synes vara gjord $i$ az:le irlh. har varit begagnad af Stjernhielm, som pi nigra ställen $i$ hanten gjort

## XXXIX

adnotatiunculas adiecit ${ }^{\sigma \sigma}$ ). Continet antiquiorem Iuris VG. codicem, posteaque partem additamentorum (cod. D.) et Lydekini excerptorum (cod. C.). In fine legitur index argumenti. Appellavimus hoc apographum 6o. In fine voluminis adsutae sunt tres plagulae, quae pertinuerunt ad aliud apographum ex nunc memorato transscriptum.
4. Apographum in fol. eiusdem codicis B. 59. in Bibliotheca Reg. Acad. Upsaliensis, sub N:o 3 in catalogo codicum Iuris Suecani manuscriptorum. Quoque saec. XVII, ut videtur, scriptum. In primo folio legitur nomen Gabriel Oxenftiern Gabrielfon 1660, intusque in tegumento, Nils Risell (Iuris Publici Professor Upsaliensis * 1789). Inveniuntur hic, servato autographi ordine, integri codices $A$, D. et C, exceptis IV. 4, 5, 7, 17 et 21. Hoc apographum appellavimus Ups. (Upsaliense).
5. Apographum in $4: 0$ eiusdem codicis, ex Bibliotheca Generosissimi Comitis M. Brahe in Skokloster; scriptum, ni fallimur, circa finem saec. XVI. Continet cod. A. et partem additamentorum (cod. D.), nou vero Lydekini adnotationes (cod. C.). Litt. Sk. (Skokloster) insignivimus hoc apographum.
6. Apographum in fol. codicis B. 58, in Reg. Bibliotheca Stockholmiensi, sigi. B. 61. Hoc apographum, teste Peringskiöld, ab Erico Vennaesio, Actuario Collegii Antiquitatum (mortuo a. 1684), scriptum, idem est,

6u) Cfr. not. 2. pag. 42.!
smai anmürkningar ${ }^{60}$ ). Den innehaller W'GL:s äldre codex, och derefter en del af tillüggen (cod. D.) och af Lydekini anteliningar (cod. C.). I slutet finnes ett register offver innehället. Vi hafva kallat denna afskrift 6a. - Efterüt i samma band äro inhïftade 3 ark, utgörande ett fragment af en afskrift af denna afskrift.
4. En afskrift i fol., afven af cod. B. 59, a Kongl. Akademiska Ribliotheket $i$ Upsala, under N:a 3 i kutalogen offver handskrifter af Svenska Lagar. Denna afskirift synes äfven vara gjord i 17:de arh. Pa första bladet luises namnet Gabriel Oxenftiern Gabrielfon 1560, och pa inre sidan af pernen: Nils Risell (Iuris Publici Professor i Upsala, 4 1789). Här finnas coold. A, D. och C. i den ordning de i originalet förekomma, fullstündigt, med undantag af IV. 4, 5, 7, 17 och 21 . Denna afskrift kallas i noterna Ups. (Upsaliensis).
5. En afskrift i 4:0 af samma codex, hörande till Herr Öfiver-HofStallmüstaren m. m. Grefze M. Brahes Bibliothek pd Skokiloster. Denna troligen vid slutet af 16:de arhundradet giorda afskrift, hvilken innehaller cod. A. och en del af tillügsen (cod. D.), men intet af Lydekini antekningar (cod. C.), lafva vi beteknat med Sk. (Skokloster).
6. En afskrift i fol. af cod. B. 58, tillhörig Kongl. Bibliotheket i Stockholm, sign. B. 61. Denna afshrift är, enligt Peringskjolds artekining, gjord af Aktuarien i Antiquitets-Collegium Erik Vennasius ( $\dagger$ 1684),

6o) JJr. not. 2. sid. 42.
de quo agit adnotatio illa, quae in autographo legitur ${ }^{6 x}$ ). Cum in autographo, ut antea dictum est, pars additamentorum in principio voluminis sit posita, Vennaesius hunc perturbatum ordinem, non a se animadversum, in apographum suum propagavit ${ }^{62}$ ). Litt. Vn. in notis nostris insignivimus Vennaesium eiusque apographum. Hoc exscripsit D. I ohannes Holmbergson, Professor Iuris apud Lundenses Celeberrimus, perturbationem nuper memoratam neque Ipse animadvertens nec emendans; quod eam ob caussam observamus, quod partem apographi D:ris Holmbergson edidit Cel. Professor E. S. Bring.
7. Inter collectiones a N. R. Brocman relictas, et nunc in Regia Bibliotheca Stockholmiensi adservatas, invenitur impressum Iuris VG. a Stiernhielm editi exemplar, in cuius margine Brocman multas adiecit adnotationes, praecipue e manuscriptis codicibus ab Ipso collatis, scil. codd. Stockholm. B. 59. (A. etc.), B. 58. (B.), Upsal. N:o 20. (K.), huiusque codicis apographo supra (pag. XXXVII) memorato, quod in Ipsius dominio erat. Exstant praeterea singulares schedae, in quibus ex dictis codicibus, apographo excepto, exscripsit varia, quac, ob nimiam prolixitatem, non potuit adnotare in margine impressi codicis. Haec apographa et adnotationes significavimus litt. Br. (Brocman).
8. Fasciculus aliquot plagularum chartacearum in 4:0, sign. D. 29. b. 9. in
61) Vide pag. XVI supra.

G2) Cfi. not. 62. pag. 237 .
och är den samma som $i$ den a originalet giorda antekining omtalus or , Som i originalet, enligt head förut ür omförmüldt, en del af tillüggen üro bundna i början af bokien, si har Venncesius, utun att gifva alit hü̈rpit, fortplantat denna oordning pit sin afskrift ${ }^{62}$ ). Med bohistïf verma Vn. hiffva vi i noterna betefinat Venncesius och hans afskrift. Denna afstirift har riter Juris Professorn i Lund Herr Doctor Johan Holmberg son ufshrifvit, utan att nyssnü̈nnedut oordhing af Honom blifvit anmärkt eller rïllad, $h$ vilket vi nümna of den antedning, att Hr. Dr. Holmbergsons afskirift blifvit till en del utgifven af Hers Professor E. S. Bring.
7. Ibland N. R. Brocmans efterlemnade, pi Kongl. Bibliotheket i Stockholm förvarade samlingar finnes ett tryckt exemplar af IVGL., Stjernhjelms edition, hvari Brocman i kanterna gjort en mängd antekningar, i synnerhet ur cle hundskififter han jämnfört, neml. codd. Stockholm. B. 59 (A. etc.), B. 58 (B.), Upsal. N:o so (K.); samt den förut (sid. $X X X V I I)$ omtalta, honom tillhöriga afskrift af sistnännnde codex. Ur dessa handskrifter, undantarande sist anförda afskirift, har han ock pi lösa blad, som üf'ven äro i behill, af'skrif vit itskillisa strcken, som varit vidlöftizare ün att han kumnat antekina dem i kanten af det trychita exempluret. Dessa afskrifter ock antekningar huf va vi citerat medelst bokistïf verna Br. (Brocman).
8. Ett hïfte af nigra pappersarki $i$ 4:0, sign. D. 29. b. 9. pi Kongl. Bi-
61) Se of vianföre sid. XVI.
62) Jfi: not. 62. sid. 237 .

## XLI

Regia Bibliotheca Stockholmiensi, continet, inter alia apographa historici argumenti saec. XVI exarata, initium seriei Regum Sueciae (IV. 15.), usque ad nonum Regem Ingonem inniorem, e cod. A. if. (vide p. XXXIV supra) haud incuriose transscriptum.
9. In codice chartaceo in $8: 0$, quem olim possedit Iac. Istmen (Reenhielm), postea fratres Salan, nunc vero Bibliotheca Reg. Academiae Upsaliensis, praeter historiam Thorsteni Vikingsson etc. legitur apographum adnotationum historicarum de christianis Sueciae Regibus et de Legiferis Episcopisque Vestrogotiae (IV. 14-16.), ab Islando Iona Kugman e cod. B. 59. a. 1663 Stockholmiae transscriptum. Ultimo folio huius libri legitur adnotatio a D:re E. M. Fant, olim Professore Upsaliensi, scripta, ubi dicitur haec Regum series mon convenire cum illa, quam ad calcem Iuris VG. edidit Stiernhielm, sed cum illa, quam habet cod. D. 4 . (Q.); quod veritati quidem contrarium est, at non mirum, cum saepe perversa sint quae narrat Fant.

Iam recensis manuscriptis Iuris VG. codicibus, qui, adhuc exstantes, ad nostram notitiam pervenerunt, tentabímus decidere quaestionem, an Lundius, qui, in notis ad Loccenii versionem Iuris VG. aliisque locis, memorat complures eiusmodi codices ab Ipso collatos, revera habuerit tales codices, qui, in ingenti incendio, quo a. 1702 corruit urbs Upsalae, vel
bliotheket i Stockholm, innehaller atskilliga i $16:$ de arhundradet gjorda afskrifter af historiska upsatser, och deribland början af den Latinska komungalängden (IV. 15.), till och med den nionde Konurgen Inge den jngre, temligen noggrannt afskrifven ur cod. A. 17. (se of vanf. sid. XXXIV).
9. Uti en fordom Jac. Istmen (Reenhjelm) och sedermera Bröderıa Salan, nu Kongl. Akademiska Bibliotheket i Upsala tillhörig papperscodex i 8:o, innehallande porste in Vikingissons Saga m. m., finnes en af 1sländaren Jonas Rugman ir 1663 ur cod. B. 59. i Stockholm gjord afskrift af de historisku antekningarne om Sveriges christne Konungar, samt Westergötlands Lagmän och Biskopar (IV. 14-16.). Pr sista bladet $i$ denna bok har framl. Professorn i Upsala Dr. E. M. Fant anteknat att den här afskrifna konungalänglen öfverensstümmer ej med den af Stjernhielm ofter WGL. utgifna, utan med den som finnes i handskriften D. 4. (cod. Q.); en falsk upgift, ofver hvilken mun ej kan förundra sig, enär en dylik forvirring $i$ Fants antehningar är.ganska vanlig.

Sedan vi nu omtalat de handskrifter af WGL. som ännu äro i behuill, och kommit till var kunskap, skola vi söka att besvara den frigan, luuruvida Lundius, hvilken i anmïrkningarne till Loccenii öfversättming af IVGL. och pd andra ställen omtalar flera af Ionom jämnförda handskrifter af LVG L., verkligen egt ndgra sidana, som $i$ den Upsala stad ar 1702 öfvergingna stora brand, eller pa annat sätt kunnat
aliter perierint. Ex dictis notis, in quibus Lundius, ut in praefatione sua dicil, collatis omnibus manuscriptis codicibus, supplevit aliquot locos, quos Stiernhielm, subsidiis manuscriptorum codicum destitutus, reliquerat, iudicare possumus an habuerit alios quam hodie exstantes codices, et, si ita sit, quales ii fuerint. Ex quibusdam notis patet eum novisse et, certis saltem locis, contulissé quosdam codices in Archivo Antiquitatum, iam in Regia Bibliotheca Stockholmiensi adservatos ${ }^{63}$ ). Uno loco (pag. 96) commemorat quinque codices, quos ei comparaverat Sparfvenfeld, non tamen indicans utrum hi universi, an unus tantum, quem illo loco citat, continerent Ius VG. Ex his codicibus aliquoties citat unum, quem appellat "vetustissimum omnium," "optimum et antiquissimum" ${ }^{64}$ ), at fere omnes hi citati loci ${ }^{\sigma 5}$ ) inveniuntur in codicibus Iuris Communis Magnaeano aut Christophoriano; unde sequitur, aut hunc codicem "0mnium vetustissimum," si locia $L$ undio citati textui illius fuerint inserti, quod non est verisimile, medio saec. XIV fuisse recentiorem, in quo casu Lundius de aetate codicum indicare non potuit; aut illos locos in margine tantum fuisse adnotatos, etsi illad a Lundio reticetur; aut denique, quod nobis verisimillimum videtur, liaec. ceteraque eius excerpta e codicibus, exceptis iis, quae e codicibus
63) L. c. pag. 8, 33, 36, 101, 104, 115, 145.
64) Pag. 100, 1 ro, 118, $119,120$.
65) Exemplum attulimus in glossario nostro .v. exldari.
ga förlorade. Af nyssnämnda anmärkningar, der Lundius, enligt företalet, sedan alla handskǐifter blifvit jämnförda, tillagt nàgra af Stjernhjelm, i brist pa handskrifter, förbigangna ställen, kan man bedöma om han haft nagra andra 'ün de ännu i behaill varande handskrifter, och, i sadant fall, hurudana de varit. Atskilliga anmärkningar visa att han känt, och, atminstone vid vissa tillfüllen, radfragat ndgra af de i Antiqvitets-Archivet, nu a Kongl. Bibliotheket i Stockholm befintliga handskrifter ${ }^{63}$ ). Pa ett ställe (sid. 96) omtalar han fem handskififter, hvilka Sparfwe nfeld skaffut honom, utan att likväl upgifva om alla fent, eller blott en som der citeras, innehöllo WGL. En af dessa handskrifter, hvillien han kallar "den aldra äldsta," "den büsta och äldsta," anför han pi flera ställen 64), och nästun alla dessa citationer ${ }^{65}$ ) äro tagna ur K. Magni Erilissons eller Christoffers Landslag, hvaraf följer att antingen denna sii kallude aldra aldste codex, sit vila de of Lundius anförda ställen der varit intagna i sjelfva texten, hvilket ej ür troligt, varit jngre ün frian medlet af 14:de arhumdradet, $i$ hvilket fall Lundius alldeles icke kunnat bedöma handskrifters alder - eller ock att nämnda ställen enclust varit ikanten antekinade, fastän siddant blifvit af Lundius förtegadt, eller ock, hvilket synes oss mest troligt, att dessa och alla hans öfriga citationer ur handskrifter, undantagande

[^14]
## XLIII

Archivi Antiquitatum citata sunt; prorsus esse commentitia. Hanc opinionem non auderemus edicere, nisi cetera quae citat, manifesta continerent commenta. Ex. c. pag. 13, ubi ad 2. KonB. (hic I. RB. 2.) narrat "alios codices addere quae cap. 1. ©. I. ThingmB. [hic I. RB. 3.] cernuntur inserta, se verum auctoritatem hic et dias etiam membranarum veterum pariter cumstiernhielmio atque Loccenio . . . sequi." Sive ignoraverit Lundius quemnam codicem secutus esset Stiernhielm, sive consulto celare voluerit mutationes a Stiernhielm factas, haec ementitus est; ipse enim ille codex, quem Stiernhieln habuit, unus est ex istis "ahis codicibus;" et certissimum est nullam veterem Iuris VG. codicem manuscriptum habuisse Librum pingmalu balker inscriptum, vel generatim easdem continuisse mutationes et rerum traiectiones, quas Stiernhielmio facere placuit. Aeque palam sunt commentitia, quae ad 13: r. RätlB. (hic I. RB. 11: pr.) affert, ubiSticrnhielm habet: Far them eigh apter. etc. Hic versionem Loccenii: "si eum non recuperarit" ita emendat Lundius: "si recuperet," additque: "sic enim meliores, et ipsius etiam tabularii Regii sive Archivi scripti codices, quamvis aliter legatur in edito cura Stiernhielmii." Ultima haec falsa sunt; neque enim codex, quem Stiernhielm secutus est, nec alius quisquam hoc loco habet v. eigh. Sic porro ad 15: 2. ThingB. (hic III. 63.) narrat, loco verborum: pier nevs .IIII. penningre - örncewinge, "alios et in hoc etiam meliores codices sic habere: . . . dein duos nummulos ct duos
de förstnämnda Antiqvitets-Archivets; äro rent af diktade. Denna förmodan skulle vi ej viga ytra, om ej hans öfriga citationer innehöllo uppenbara osanningar. T. ex. sid. 13, der han vid 2. KonB. (lü̈r I. RB.' 2.) silger att "andra handskrifter" tillügga det som finnes i 1: 1. Thing B. (hü̈r I. RB.3.), men att han, likia med Stjernhjelm och Loccenius, der och pii andra ställen följer "auctoritatem membranarum veterum." Elvvad nuc Lundius icke vetat hvilhen handskrift Stjernhjelm fült, eller han upsittligen velat dölja de af Stjernhielm gjorda forändringar, sa är detta en uppenbar osanning, enär just den handskrift Stjernhjelm haft, är en af de sa kallade "andra handskirifter," och det är lika sid süliert att aldirig nàgon gammal handskrift af WGL. haft nigon Pingmala Balk, som att $i$ allmänhet uti ingen sidan handskrift kunnat tillfülligtvis finnas samma omflyttningar och förändringar, som det sellermera föll Stjernhielm in att företaga. En lika uppenburt falsk citation lar han vid 13: ィ. Rätl/3. (hür I. RB. 11: pr.), der Stjernhielm har: Far them eigh apter etc. Hür rättar Lundius Loccenii öfversättning: "si eum non recuperarit" till "si recuperet," och tillügger att "büttre" handskrifter, och äfven Antiqvitets-Archivets, äro si lydande, ehuru der läses annorlunda i den af Stjernhjelm utgifina. Det sista ür alldeles osannt, ty den af Stjernhjelm följda handskrift har pa detta stïlle lika litet ordet eigh som nagon annan. Likasi vid 15: 2. ThingB. (här III. 63.), der han berättar att, i stället för orden: pær næft .IIII. penningæ - örnæwingæ, andra, och $i$ den delen büttre handskrifter:

## XLIV

trientes, hoc est duodeviginti nummulos, vel unum nummum eiusdem valoris, aquilae ala signatum;" quae tamen verba, ut cetera pleraque ab eo citata, propria eorum lingua afferre ei hand arrisit. Hic patet Lundium credidisse duas ortugas et duos nummulos effecisse duodeviginti nummulos, quorum itaque (ut in Suecorum provinciis) octo continuisset quaevis ortuga. Credidit igitur textum esse corruptum, eumque commentitia citatione emendare voluit. At ignorantia hic eum prodidit; non enim notum ei fuit sedecim Goticos nummulos effecisse unam ortugam, ideoque duodeviginti nummulos iustum esse dimidium duarum ortugarum et quatuor nummulorum, quos in proxime praecedentibus definit textus. Id boni afferunt manifesta haec commenta, quod ex iis certo iudicare licet, quod alias non nisi summa cum veri specie coniicere possemus, cetera pleraque ab illo citata aeque falsa esse, ex. c. cum narrat quomodo "manu exarati codices, ex iisque optimi quique et antiquissimi constanter legunt," vel quid "alii codices mss." vel "optimi quique codices mss. habent" talibus locis, qui tanturn invenimentur in Lydekiniadnotationibus ${ }^{\sigma 6}$ ), quas, procul omni dubio, in nullo alio manuscripto codice vidit, nisi forte in apographo quodam harum adnotationum recentioribus temporibus facto. Duo tantum citata, utrumque nullius momenti, possent quidem vera esse, alterum ad regolas iudicum (IV. ra.), ad edictum R. Magni (IV. 19.) alterum, quae duo capita praeterea inveniri potue-
66) Vide pag. 52, 59, 6t, 65, 113. etc.
hafva "dein duos nummulos et duos trientes, hoc est duodeviginti nummulos, vel unum nummum eiusdem valoris, aquilae ala signatum;" hvilken citation, likasom de flesta andra, han dock ej funnit för godt att meddela pa originalspraket. Här finner man att han trott att 2 örtuger och 2 penningar utgjorde 18 penningar, af hvil $k a$ sednare saledes 8 (sasom i de Svenska landskapen) skulle gdtt pd en örtug. Han har derför trott negot fel vara $i$ texten, och velat rätta detta medelst en diktad citation. Men hans okunnighet har här förradt honom, tr han har beklagligen ej vetut att 16 Götiska penningar gingo pi en örtug, och att sulledes is penningar voro jamnt hälften af de i texten näst förut bestända 4 penningar och 2 örtuger. Det är rätt väl att man genom dessa uppenbara osanningar är berättigad att med visshet sluta, hvad man annars endast med en hög grad af sannolikhet kunde förmoda, att de flesta af hans öfriga citationer äro lika falska, t. ex. der han omtalar huru "manu exarati codices, ex iisque optimi quique et antiquissimi constanter legunt," eller hvad "alii codices mss." eller "optimi quique codices mss. habent" pa sadana ställen, som endast finnas i Ly dekini antekningar ${ }^{66}$ ), hvilka han ganska säkert icke sett i nigon annam. handskrift, om ej i ndgon i sednare tider gjord afskrift af dessa antekningar. Endast tva högst obetrdliga citationer kunde möjligen vara riktiga; neml. en vid domarereglorna (IV. '12.), och .den andra vid K. Magni stadga (IV. 19.), hvilka bdda stroken dessutom kunna
66) Se sid. 52, 59, 61, 65, 113. etc.
runt in codicibus de ipso Iure VG. sihil continentibus; cuna vero haec citata, pariter ac cetera pleraque, Latine tautum versa exstent, hinc iam, alias rationes ut taceamus, verisimile est haec quoque citata esse commentitia.

Ex allatis constare credimus: Lundium vera nonnulla citasse e codicibus in Regia Bibliotheca Stockholmiensi hodieque exstantibus; ceterorum vero eius citatorum plurima plus minusve palam esse commentitia, et perpauca tantum, quae praeterea ad ipsum Ius VG. non pertineant, ut nullius momenti, ita incerta quoque esse. Haec igitur citata non probant Lundium manuscriptos aliquos Iuris VG. codices nunc deperditos habuisse, sed contrariae potius sententiae fidem faciunt; etiamsi vero tales habuerit, haud magni pretii esse potuerunt, cum specimina quae attulit ex illo codice, quem onnium esse antiquissimum credidit, ex Iure Communi Magnaeano vel Christophoriano ibi inserta fuissent. Haec demonstrare necessarium duximus, ne quis ex iis, quae Lundius de suis optimis et antiquissimis codicibus iactat, inducatur ad credendum quod tales codices eximii pretii revera habuerit, Iurisque VG. species longe alia fuisset, si hodie exstitissent "veteres membranae" illae, quas venditabat Lundius ${ }^{67}$ ).
67) Nos non primi sumus - de quo nobis gratulamur - qui cogimur commemorare pravum Lundii morem, quo, commenta de manuscriptis codicibus iactando, suis dictis et placitis fidem conciliare nixus sist. Eiusdem generis exemplum attulit Fant, Script. Rer. Svec. T. I. sect. 1. pag. 23 g.
funnits $i$ handskrifter, som ej innehntlit ett ord af sjelfva WGL.; men dd dessa citationer, likasom de.flesta andra, blott i Latinsk offversättning äro meddelade, sa är det, andra skäl att förtiga, redan häraf troligt att äfven dessa äro diktade.

Resultatet häraf ar: att Lundius hämtat naggra riktiga citationer ur de i Kongl. Bibliotheket i Stockholm ännu $i$ behdill varande handskrifter; att, af hans öfriga citationer, de flesta äro. mer eller mindre uppenbart falska, och endast nagra fa, som dessutom ej höra till sjelfva WGL., äro lika osäkra som obetrdliga. Säledes bevisa dessa citationer ej att Lundius haft nägra numera förlorade handskrifter af WGL., utan göra fastmer motsutsen sannolik; och om han ock haft ndgra, . är det ej troligt att de varit af synnerligt värde, enär de profbitar han anför ur den handskrift hanr ansett som den aldra äldsta, shuille varit der inflickade ur K. Magni Erikssons eller Christoffers Landslag. Vi hafva ansett det vara af vigt att cidagalägga detta, pd det ingen matte, af hvad Lundius talar om sina "optimi" och "antiquissimi codices," förledus att tro att han verkligen egt ndgra sadana, som varit af synnerlig vigt, och att WGL. skulle sett helt annorlunda $u t$, om de "veteres membranae," af hvilka Lundius berömde sig, ännu varit $i$ behall ${ }^{67}$ ).
67) Vi äro lyckligtvis ej de förste, som nöd̀gats omtala Lundii osed, att med osanne upgiffer angäende handskrifter bestyrha sina meningar och pästäenden. Ett exempel af samma slag har Fant anfört i Script. Rer. Svec. T. 1. sect. 1. sid. 239.

## 11. De prioribus Iuris Vestrogo II. Om Westgötalagens äldre tici editionibus. editioner.

1. Wäft-Götha Laghbook, Vppd Den Stormechtigfte, Höghborne Furftes och Herres, Herr Carl then Ellofftes, Sweriges, Göthes och Wändes Konungs . . . . Befalning Vthaff ett off-sammalt MS.to fom fins in Archivo Resni, medh flijt vth/krifwin, och i wiffe Balkar, Flockar och $\$$ S. Samman-futtat Aff Georg Stiernhielm, Kon. Mi.z KrijgsRâdh. Cum Gratia et Privilegio S. ${ }^{\boldsymbol{a}}$ R. ${ }^{\text {a }}$ M. $^{\text {is }}$ Svecire. Förfta gangen tryckt och vplagdt vthi Stockholn, Aff Ignatio Meurer. Ahr 1663. In fol. 112 pagg. cum praef. 2 pagg.
Stiernhielm duos habuit manuscriptos codices, scilicet cod. Stockholm. B. 59, et cod. Ups. N:o 20 (cod. K.), qui eo tempore, ut in praefatione sua refert Stiernhielm, adservabatur in bibliotheca illustris cuiusdam viri Stockholmiensis, sc. Regni Mareschalli, Comitis Gabrielis Oxenstierna ${ }^{\sigma 8}$ ). Ante oculos igitur habuit: 1) Iuris VG. codicem ahtiquiorem, qualem unicus adhuc exstans manuscriptus codex illum continet; 2) de Iure VG. recentiori, eos Libros eaque additamenta, quae habet'cod. K; 3) Lydekini adnotationes, et 4) adnotationes in cod. B. 59. rec. manu scriptas (cod. D.). Hanc antiquiorum recentiorumque rerum copiam confundere studuit in unum corpus, quod pro suo libito in Libros, Capita et $\iint$ disposuit. Ita finxit Libros, quos omnes ignorant manuscripti codices; titulos Capitum ipse composuit. Praeterea permulta mutavit, addidit et omisit, prout ipsi bonum est visum, ingentem illam turbam vitiorum ut taceamus, quae falsae lectioni tribui potest ${ }^{69}$ ), ut adeo iure nostro statuere possimus nullum
68) Vide pag. XXVII supra.
69) Huc pertinet eius Ardär Bolkär (vide not. 1. pag. 23.), eldebuter (not. 62. p. $18 \%$.) etc.

Stjernhjelm har haft tvi handslirifter, neml. cod. Stockholm. B. 59, och cod. Ups. N:o 20 (cod. K.), livilken sednare, enligt Stjernhjelms upgift, did tilllörde en förnäm Herre i Stockholm, neml. RiksMarskalken Grefve Gabriel Oxenstjerna ${ }^{68}$ ): Hian har siledes haft för sig: り Westgötalagens äldre codex, si fullständig som den enda ännu $i$ beluill varande handskiften innehdiller den; 2) af WGL.s yngre codex, de Balkar och tillägg som finnas $i$ cod. $K$; 3) Lydekini anteliningar, samt 4) de i cod. B. 59. af sednare hand gjorda antekningar (cod. D.). Dessa äldre ock yngre materialier har han sükt att sammansmülta till ett helt, hvilket han efter eget behar fördelat i vissa Balkar, Flockar och SS. Pa detta sätt har han tillskapat Balkar, som ej firnas i nuggon handskrift; Flockarnes titlar. har han sjelf författat. Dessutom har han ändrat, tillagt och uteslutit hvad honom synts nödist, oberüknad den nüstan oräkneliga skara af fel, som kan tillskrifvas oriktig innanlüsning ${ }^{0}$ ), sà att man väl kan pâstd att al-
68) Se ofvanf. sid. XXVII.
69) Hit hör hans Ardär Bolkär (se not. 1. sid. 23.), eldebuter (not. 62. s. 185.) etc.

## XLVII

umquam Iuris Codicem magis barbara perversaque ratione esse editum. Etsi Tabulae nostrae pag. 577 seq. satis ostendunt quomodo opus suum consarcinaverit Stiernhielm, hic afferamus nonnulla specimina earum mutationum, quibus Ius VG. reficere se autumavit vir alias meritissimus.
pan vngfti af mapernce oc fkif. ti. III. 73. Kollum fkal arvi Skiptac. Sundar i tu. halft a fapierni. ok halft a moparni. an bapir ceru iamnfkyldir. I. AB. 3: i. bo a iorpo hans. I. AB. 18 : pr.
han ar faker at trcennifextanörtoghum. I. JB. 19: 1. ar prigia marka fak hete pre oc arutucr. II. JB. 45. Cfr. I. FB. 8; II. U. 18. Chöpcer man fae af falby. vrakicr hem vlowandifz grannum pa fkal nipar gugga Sum ftapar. I. FB. 5. Köper mather fa af Sottaby. ok vraker hem vlouandes grannum meр viti Sinu. kere nokor a han. vraki bort at faklöfo. vil han ey bort vraka: huggi pa fialuer nither at faklöfo. II. UB. 12 . (sec. cod. K.). Far pem apter. I. RB. 11: pr.
sum ffjr war faght. IV. 18: 4. böte. (adde III.) niu. marker. ence bifcupi etc. III. 11 I.
Unica, in hoc Stiernhielmii opere, res, quae non omnis pretii est vacua, est glossarium calci operis pag. 100112 adiectum, quod, etsi mancum mendisque laborans, testatur auctoris peritiam. linguarum pro suo aevo insignem.
2. Latina editionis Stiernhielmianae versio prodiit sub titulo:
drig ndgon Las blifvit pd ett mera barbariskt och förvündt sïtt utgifven. Ehuru Tabellerna sid. 577 o. $f$. $i$ det hela tillrückligen visa huru Stjernhjelm hopflickat sitt arbete, vilja vi hür gifva ndgra exempel af de förmenta förbüttringar, hvarmed denne annars förtjerte man riktat WGL.
then vng/ti, halff aff Füdherni, halfft af Mödherni, än badhir äru iamfkyldir, ok Skiffti. Stj. ArfB. 2:5.
ok bor Landbo a iorde hans. Stj. ArfB. 17 : pr.
Han är fuker at thränni Sextan örtogher. Hete thire ok üro twa. Stj. BygdB. 2: 4. Cfr. Stj. FornB. 3: 1 .

Köper Madher Fä af Sotita By, ok wräker hem ulowandes Grannum medh witi finu, kürir nokor a han, wräki bort at fukilifo. Wil han er bort wrüka, huggi tha fiallwer nidher fum Städ är at fuklöfo. Stj. RälB. 9: pr, 1.

Far them eigh apter. Stj. RatlB. 13: 1 .
fum aptir Skils. Stj. ThiuwB. 2: pr. böte niu Marker, i thre löte, ena Bifkupi etc. Stj. ThingB. $17: 3$.
Det enda, som i detta Stjernhjelms arbete har ndgon grad af duglighet, är den $i$ slutet sid. 100-112 bifogade "Orde-List," hvilken, ehuru of ullstïndig och felaktig den är, dock vitnar om författarens för sin tid utmärkita sprakkunskap.
2. En Latinsk ofversättning af Stjernhjelms uplaga är tryckit med titel:

## XLVIII

Legum W. Gothicarum in Svionia Liber, quem e Gothico in Latinum convertit Johannes Loccenius, uberioribus notis ac animadversionibus illustravit Carolus Lundius, edidit autem Olavus Rudbeckius. Upsalis, sine anno, 148 pagg. in folio.

Warmboltz ${ }^{70}$ ) statuit hunc librum a. 16gr esse impressum; Schildenercontra ${ }^{7 x}$ ), citans praefationem ad Ius Uplandicum una cum Loccenii versione Latina ab O. Rudbeck a. 1700 editum, credit illum a. 1692 esse editum. - Uterque hac in re fallitur. Ex dicta praefatione id tantum constat, huius operis impressionem a. 1692 esse inceptam. Neque prolegomena ad Bullam Agapeti ${ }^{72}$ ), etsi illa a. 1702 impressa sint, comprobant librum, de quo loquinur, iam decimo ante anno fuisse editum; illo enim loco id solum dicit Lundius, se tunc, ideoque antequam impressio esset incepta, "cogitasse codicem adiicere vernaculum." Cum vero in notis ad versionem Iuris VG. pag. 99 commemorentur mors ac sollemnia funeris Reginae Udalricae Eleonorae, atque haec celebrata sint die 28 Novembris a. 1693 , inde evidenter sequitur, hoc opus non ante annum nuperrime dictum prodiisse. Exemplaria impressa maximam partem flammis, ut ferunt, consumta sunt in ingenti incendio, quo d. 16 Maji a. 1702 vastata est urbs Upsalae. Modicum tamen illud censendum est damnum; haec enim versio aeque neg-

Warmholtz ${ }^{70}$ ) utsütter 1691 sdsom detta verks tryckningsdr; Schildener 71) ater, beropande sig pi företalet till den ar 1700, jümte Loccenii Latinska öfversüttning, af O. Rudbeck utgifna Uplandslagen, tror att det utkommit ir 1699. Intetdera af dessa artal är riktigt. Af nümnda företal synes blott att tryckningen blifvit begynd ar 1692. Likasa bevisar icke foretalet till Agapeti Bulla ${ }^{72}$ ), om ock detta företat blifvit tryckit ar 1709, att ifrigavarande verk uthommit tio ar förut, ty der nämnes blott att Lundius dd, och saledes innan tryckningen var börjad, ämnat bifoga WGL:s original-text. Men i noternu till WGL:s öfversüttning sid. 99 omtalas Drottning Ulrica Eleonoras död och begrafning, och som den sednare skedde den 28 November 1693, sa är detta ett afgörande bevis att detta verk ej fóre sistnämnda ir utkommit. Största delen af de tryckta exemplaren deraf, skall hafva blifvit lagornas rof vid Upsala brand den 16 Maj 1702. Dermed ar dock ej mycket förloradt, tr denna öfversättning är lika vardslöst författad

[^15]70) Biblioth. Hist. Sveo-Goth. XIV. sid. 7. 71) Bemerkungen 2u Hn. J. Grimm's Abhandlung: Literatur der altnordischen Geselze, Greifsiw. 1818, sid. 20.
72) C. Lundii Notae ac Observationes in Literas Kom. Pontificis Agapeti II de praerogativa utque eminentia Regis Upsalensis sive Sivoinae. Upsaliae, 1703.

## XLIX

ligenter est facta ac ceterae Locenif versiones, quae in universum non nisi ei aliquatenus possunt esse utiles, qui iusto iudicio eas metiri callet, iisque minime opus habet. Lundii prolegomena` (14 paginae) et calci (pag. 76-148) additae notae, pariter ac cetera eias scripta, vasta doctrinae mole sunt referta, at ipsam rem tam parum illustrant, ut, qui ea perlegeret, olcum et operam perderet. Maioris momenti sunt eius notae ad Loccenii versionem, quibus haec multis locis emendatur. - Secundum hanc versionem a Lundio emendatam, edictum Episcopi Bryniulfi denuo est impressum in libro ab H . Spegel edito: Skriftelige bevis hörande till Svenska Kyrckio-Historien eller Biskops-Chrönikan, Ups. 1 176, p. 146 - 148.
som Loccenii öfriga öfversättningar, hvilka $i$ allmünhet endast kunna med ndgon nytta begagnas af den, som förstir att bedöma dem, och minst behöfver dem. Lundii inledning ( 14 sidor) och efterdt (sid. 76-148) tillag. da anmärkningar äro, sasom vanligt, spückade med mycken lärdom, men sà föga uplysande för sjelfva ämnet, att deras genomläsning ej ersïtter den tid och belönar det talamod som dertill erfordras. Af mera vürde üro hans anmärkningar vid Loccenii of versüttning, hvarigenom denna pa minga ställen blifvit rättad. - Efter denna, öfversättning med Lundii rättelser;' är Biskop Brynjulfs stadga a noo tryckt bland H. Spegels Skriftelige bevis hörande till Svenska Kyrckio-Historien eller Biskops-Chrönikan, Ups. 1716, sid. 146-148.
3. Codex Juris Vestrogothici, ex vetusto Bibliothecre Regiae Holmiensis manuscripto, multum a Stjernhjelmiano discrepante, transscriptus; quiem consent. Ampliss. Philos. Ord. Lund. Latine versum exhibent Prceses Ebbe Sanuel Bring, Phil. Doct. Hist. Litt. Doc. et Respondentes, Gustaf Acharius etc. Partt. 1-XXI, Lunde, MDCCCXII-MDCCCXXII, Litteris Berlingianis, 174 pagg. in 4:0.

Manuscriptus ille codex, quem in hoc titulo commemorat Celeberrimus Bring, iam Pbilosophiae Professor Lundensis, idem est quem nos cod. B. appellamus, scilicet cod. Stockholm. B. 58 . Iam Hadorph ex hoc codice edere Ius VG. meditatus est ${ }^{73}$ ). Ultimo prioris saeculi decennio eundem exscribendum curavit Nob. P. Tham Dagsnesensis, et hoc apographum, quod in relicta eius bibliotheca desidera-
$\rightarrow$ 3) Vide pag. XV, XVI supra.
Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

Den handskrift, numera Philosophice Professorn i Lund, Hr. Bring idenna titel omtalar, är den af oss sa kallade cod. B, eller B. 58. à Kongl. Bibliotheket i Stockholm. Efter denna handskrift ämnade redan Hadorph utgifva WGL. ${ }^{73}$ ). Pa 1jgo-talet lät framl. Hof-Intendenten Pehr Tham till Dagsnäs afskrifva samma codex, och denna afskrift, hvilken ej fanns i hans efterlemnade boksamling, var, sa-

[^16]batur, idem, ut"certo scimus, est manuscriptus Iuris VG. codex, cuius notitia ad Consultissimum D:rem C. Schildener, Professorem Gryphisvaldensem, pervenit ${ }^{74}$ ). Postea apographum huius codicis a Vennaesio factum, transscripsit Consult. Dr. I. Holmbergson, cuius apographum demum Cel. Bring, forma dissertatio-nutrr-academicaruin, singulas plagas continentium, typis vulgandum suscepit. Plagulae a. 1818 impressae, 158 paginas continentes, tunc communi titulo instructae sunt, et dicatae Consult. D:ri G. Hugoni, in Academia Georgia Augusta Antecessori celeberrimo, qui lic dicitur "Iure Consultorum nostrae aetatis facile princeps." Hic titulus, hactenus rarissimus, ita sonat:
som vi med fullkomlig visshet kidnna, den handskrift af WGL. hvarom Hr. Professorn Dr. Carl Schildener i Greifswald erhillit kunskiap ${ }^{74}$ ). Sedermera afsliref Hr. Professorn Dr. J. Holmbergson Venncesii afsírift af denna codex, och denna Hr. Dr. Holmbergsons afskrift är det som Hr. Bring företagit sig att i form af Akademiska Disputationer arkvis af trycket utgifva. Hittills är dock blott en tredjedel af detta verk utgifven. De ar 1818 utkomna ark, utgörande 158 sidor, blefvo da forsedda med ett gemensant titelblad, och dedicerade till Professorn i Göttingon, Hif-Riadet G. Huso, som här kallas "Iure Consultorum nostrae aetatis facile princeps." Detta titelblad, som hittills är högst sällsynt, lyder sa:

Codex Juris Vestrogothici ex vetusto Bibliöthecre Regixe. Holmiensis manuscripto transscriptus, quem Latine vertit notisque illustravit Ebbe Samuel Bring, Phil. Doct. Juris Utr. Candid. in Jure Criminali Rom. et Regn. Septentr. Adjunctus E. O. Pars I. Lundie, MDCCCXVIII, Literis Berlingianis.

Haec editio incipit, pariter ac apographum Vennaesii, ab additamentis in initio voluminis autographum contiuentis positis (Add. 7: 25. etc.), post quae sequantur fragmentum $\mathrm{Li}-$ bri af vapre farumt, quaeque porro habet ipse textus Iuris, usque ad verba: pu fkal pen yn-(fti), Cap. 8. ArfB. Alternae paginae continent textum et versionem Latinam, cum notis utrique adnexis. Quod ad hunc textum adtinet, observandum est, fallax Vennaesii apographum proprium eius fundamentum esse. Apographum Celeberrimi Holmbergson cum autographo collatum quidem fuit, quo quae-

[^17]Denna edition börjar, likasom Venncasii afskrift, med de i original-handskriften främst $i$ boken inbundna tillüggen (Add. 7: 25. etc.), I varefter följer fragmentet af Bullien af vapre farum och det öfriga af sjelfiva Lagens text, till och med orden: pa fkal pen yn-(fti), i 8. Fr. ArfB. Pi hvarannan sida är tryckt texten och en Latinsk öfversüttning, och vid hvardera äro noter bifogade. Hvad den hair tryckta texten betrï̈ffur, sitär att märm $k a$, att det egentlizen är Venncesiiopalitliga afskrift som derfor ligger till grund. Herr Dr. Holmbergsons afskrift har väl blifvit jämnförd med o-
74) Se Dess förut anförda Bemerkungen ats. sid. 18.

## LI

dam errata sunt emendata; at contra multa nova errata non sunt observata, immo nonnulla in ipsa collatione sunt addita. Haec exemplis quibusdam firmare liceat. Pro N, II. DrB. 3, Vennaesius tribus locis legit A, ${ }^{75}$ ) et pro Niu, cap. 10. ibid., $A$ III, etsi litt. $N$ multis locis in hoc codice occurrit. Pro E huar, AB. i, habet Ifü̈r; pro fiere, Add. 8, fiere; pro $f r \int t$, Add. $9:$ pr, $\int y / t$, etc. Cel. Holmbergson omiltit v. han (pore vitee), VS. 14; nampn, O. 2: pr; Skal böta, Dr. 27; taki (Sin lagha lot), Add. 11: 16; fum (han aa halder), Add. 12: 1; addit marker post III, Dr. 32; han post ficllir, Add. 7: 26. Post vv. liwat peer aru, Add. 11: 16, inserit v. börn, in autographo ad tabulam consanguinitatis, eodem folio scriptam, pertinente, ${ }^{76}$ ). Pro biper, O. 1: 13, legit viper; pro haft ar; Add. 9: 2, haftür; pro köper, Add. 11: 5, kop; pro tacnum, Add. 13: 1, tvenum, et s. p. Haec onmia multaque alia errata in editionem Cel. Bring transierunt, vitiis typographicis aucta. Quod Cel. Bring non necessarium duxit inquirere, an fidum esset apographum ab ipso edendum, id mirum non est, cum ne tunc quidem, cum locum in apographo obscurum offendisset, operae pretium duxerit quaerere, quid haberet autographum ${ }^{77}$ ): Si itaque Stiernhielmii editio insigne est documentum imperiosi arbitrii editoris, omni iure statuere possumus edi-

75: Cfr. not. 19. pag. 122.
76) Vide not. 57. pag. 247.
77) Ut Add. 9: pr, ubi dicere non potuit utrum - in apographo legendum esset thi sum an thistur.
riginal-handskriften, hvarvid nigrafel blifvit rattade, men deremot hafva en mängd nya oj blifvit anmärkita, och mig'a vid sjelfva collationcringen till kommit. Vi vilja anföra nigra exempel till bevis hürpa. I stället för $\mathbf{N}$, II. DrB. 3, lüser Vennasius pa 3 ställen A ${ }^{75}$ ), ock for Niu, ibid. 10, A III, ehuru bohstafven N pa mánga ställen förekommer i denna handskrift. För $\mathbf{E}$ huar, AB. 1, har hun Huär; för fære, Add. 8, fiere; för fyft, Ald. 9: pr, fyft, o. s. v. Hr. Holmbergson utelemnar ordet han (pore vitæ etc.), VS. 14; likasd nampn, O. 2: pr; fkal bötr, Dr. 27; taki (fin lagha lot), Ald. 11: 16; fum (han aa halder), ddd. 12: 1; tillügger marker éter III, Dr. 32; han efter fællir, Add. $7: 26$. Efter orden hwat peer æru, Add. $11: 1 \hat{6}$, insütter han börn, som $i$ originalet hör till den pa samma blad skirifna slästtaflan ${ }^{76}$ ). För biper, 0. 1:13, lüser han viper; för haft ær, Add. 9: 2, haftär; for köper, Add. 13:5, köp; för tacnum, Add. 13: 1, tvenum, o. s. v. Alla dessa och manga flera fel sta quar i Hr. Brings tryckta uplaga, tillòkta med ett antal tryckfel. Att Hr. Bring ej aktat nödigt att försühra sig om riktigheten af den afskrift, han ämnade af trycket utgifva, kan ej förvinna, de han icke ens der demma afskifit var otrallig, goort sig besvär att efiterfritga huru der stod ioriginalet 77). Mun kan saledes med fullt skïl siïga, att om Stjernhjelms uplaga utmelrlier sig genom utgifvarens egenmägtig"for-

## 75 J Jfr. not. 19. sid. 122.

76) Se not. 57. sid. 2.47.
77) Sâsom Add. 9:pr, der han ej kunde afgïra antingen afshriften hade thi sum etler thisum.

## LII

tionem Cel. Bring aeque insignem testari incuriam et commoditatem, quam ad tale opus perficiendum sufficere credidit editor. - Versio Latina, quam adiecit Cel. Bring, vix melior exspectari potuit ab eo, qui neque ipsius argumenti, nec veteris nostrae linguae peritia satis instructus fuit, quique, ut ex multis locis evidens est, hac etiam in re tam incuriose egit, ut ne perlegisset quidem hunc Iuris codicem, antequan illum vertendum edendumque susciperet ${ }^{78}$ ).

Praeter editiones Iuris VG. iam memoratas, de duabus aliis editionibus cogitatum est, vel saltem sermo factus. Hadorph enim in animo habuit edere Ius VG. e cod. B, quae editio memoratur inter "opera, quae vel iam pridem vel nuper parata erant," in Catalogo Librorum, qui in Historia et Antiquitatibus sub imperio Caroli XI publicati sunt, Stockh. 1690, p. 15 ${ }^{79}$ ).
78) Ipge iam vereri coepit Cel. Bring ne versio sua erratis scateat, affert vero, in sui excusationem, neminem satis peritum ei adfuisse, a quo consilia petere potuisset (Diss. de vet. Sv. et Goth. praecip. quae rempubl. spectant, instit. Lundae, 1824, p. 78). At sive peritus consiliarius revera defuerit Cel. Bring, -etsi ipse antea fassus est Cel. Holmbergson obscuriores locos illustrasse - sive eiusmodi consiliario non vacaverit vel necessarium visum fuerit in farorem Cel. Bring tale huius codicis studium suscipere, quale opus esset, si versio, quantum fieri posset, a mendisimmunis, praeberetur, id non excusat Cel. Bring, qui non debuisset, alienis consiliis subsidisque fretus, accedere ad opus, cui se mon esse parem, facile intelligere potuisset.
farande, sa är Hr. Brings lika utmärkt genom den liknöjdhet och den beqvuimlighet, hvarmed han trott att ett sadant verk kunde utföras. - 'Hvad den af Hr. Bring bifogade Latinska öfversättningen angar, är den sa god den kunde väntas af en öfversüttare, som saknade tillräcklig kännedom sa väl. af amnet som af vart gamla sprak, och som äfven i detta afseende tagit saken sa beqvämt, att han, sdsom af manga ställen kunde bevisas, icke ens genomlitst denna Lag, innan han företog sig att öfversätta och trycka den ${ }^{78}$ ).

Utom dessa nu omförmälda uplagor af WGL. hafva tva särskilda uplagor varit tillämnade, eller atminstone omtalade. Hadorph ämnade neml.att utgifva WGL. efter cod. B, och detta verk upräknas bland de arbeten, som redan voro färdiga till tryckning, i den ar 1690 i Stockholm trychta Catalogus Librorum, qui in. Historia et Antiquitatibus sub imperio Caroli XI
78) Hr. Bring har numera sjelf begynt ana att hans öfversüttning öfverflödar af oriktigheter, men han anser sig vara ursäktad dermed, alt han ej haft tillyaing till nagon kunnig rädgifvare CDiss. de vet. Sv. et Goth. praecip. quae rempubl. spectant, instit. Lund, 1824, sid. 78). Men ehvad Hr. Bring verkligen varit i saknad af en kunnig raidgif vare - ehuru han sjelf förr erkiint att Hr. Dr. Holmbergson för honom förklarat mörkare ställen - eller en dylik ruidoifvare ej haft tillfaille eller ansett sig förpligtad alt för Hr. Brings skull foretaga elt sadant studium of denna Lag, som fordrades för att deraf lemna en, sâ vidt möjligt vore, felfri öfversättning, sa är detta ingen ursikt för Mr. Bxing, some $i$ alla fall ej bort, $i$ förlitande piandras raid och hjelp, befatla sig med ett arbete, hwilket han lätl kunnat junnu att han ej var vuxen.

## LIII

Lundius quoque pluries verba fecit de editione Iuris VG. ab ipso parata. In prolegomenis ad Ius Uplandicum supra (pag. XLVIII) memoratis, dicit "brevi secuturum esse Gotica lingua edendum ipsum illum codicem, desperatis ante locis recte suppletis, quae subsidiis manu exaratorum librorum plurium destitutus defectusque Gener. Stiernhielmius relinquere maluerat intacta, quam incerta, Themide irata, substituere." Idem de Lundio eodem fere tempore narrat Ionas N. Salanus in epistola ad G. Hickesium ${ }^{80}$ ). In principio prolegomenoram ad Bullam Agapeti $^{81}{ }^{\circ}$ ) dicit se, Loccenii versionem editurum," "cogitasse simul codicem adiicere vernaculum," at, "ob spem sibi factam de nonnullis aliis subsidiis instrumentisque," differendum existimasse; illa spe se non excidisse, quum in lucem tandem prolata essent "vetustatis quaedam inlustria monumenta,"
79) Cfr. pag. XVI supra. - Secundan S childeder (Bemerkungen etc. supra citt. p. 16. not.) narrat Dreyer in Biblioth. Iuris Suio-Goth. p. 198, ubi citantur I. Molleri Hypomnem. ad Schrfferi Svec. liter. p. 437, lohannemAxehietm parasse editionem Juris VG. Hac tamen in re sime dubio eyrat sive Cel. Scbildener, sive Dreyer, cuius opus non vidimus; Moller saltem l. c. non loquitur de Arehielm, sed de Hadorph.
80) Hickesii Thesaurus Linguar. Vett. Seplentr. Vol. 2. (vel rectius, Antiquae Lilerat. Septentr: liber alter) p. 316.
81) Titulus (vide not. 72. pag. XLVIII supra) habel annum 1703, at ipsum opus iam a. 1902 impressum fuit, si verum est, quod ferunt, maximam partem exemplarium in incendio Upsaliensi hoc anno esse consumtam. Ista prolegomena cadem sunt, de quibus loquitur Schildener, l. c. P. 15.
publicati sunt, sid. $16{ }^{\text {79 }}$ ). Lundius förmälte äfvenledes vid flera tillfällen huruledes han var sinnad att utgifva WGL. I let förut (sid. XLVIII) omtalta företalet till Uplandslagen säger han att han innan kort ämnade utgifva WGL. pd original-spràket, sedan han först tillagt ndgra ställen som Stiernhjelm, i brist af handskrifter, förbigdtt. Det samma berättar om honom, vid samma tid, Jonas N. Salan $i$ bref till G. Hickesius ${ }^{80}$ ). 1 början af företalet till Agapeti Bulla ${ }^{62}$ ) säger han att han, da Loccenii öfversättning utgafs, äfven hade ämnat bifoga sjelfva WGL:s text, men han dröjde dermed, emedan lan hoppades erhilla ndgra da än förborgade "subsidia instrumentaque;" detta hopp hade icke heller slagit felt, emedan han numera updagat "vetustatis quaedam inlustria monumenta, "/hvilka
79) Jfr. of vanf. sid. XVI. - Enligt Schildeners upgift rofvan anf. Bemerkungen ctc. s. 16. not.) berällar Dreyer i Biblioth. Iuris Suio-Goth. s. 198, med aberopande of I. Molleri Hypomnem. ad Schefferi Svec. Jiter. s. 437, att Johan Axehjelm ämnat utgifva WGL. Utan tvifvel ligger häri cti mistag, antingen af Hr. Schildener, eller af Dreyer, hvars verk vi ej sett; àminstone talar Moller pa anf. st. ej om $A x$ ehjelm, ulan om $\mathrm{Ha}_{\text {a }}$ dorph.
「80) Hickesii Thesaurus Linguar. Vett. Seplentr. 2. B. Celler rätlare, Antiquae Literat. Septentr. liber alter) sid. 316 .
81) Titeln (se ofvanf. not. 72. sid. XLVIII) har ärtalet 1703, men sjelfva arbetet máste vara tryckt âr 1702, cmedan de flesta exemiplaren shola brunnit up vid den stora eldsvàdan $i$ Upsala sistnämnda ar. Nämnde företal är den of Schildener pa anf. \%. 3. 15 omtalta skrifo

Guae non potuit quin publici iuris faceret. In fine horum prolegomenorum, quae praeterea tantum spectant litem de principatu inter Sueciam et Daniam, cui certamini finem faceret fictitia Bulla Agapeti, nonnulla occurrunt, equibus concludi posset hoc scriptum, quod certo non nisi eum in fiuem compositum est, ut praefatio esset ad dictam Bullam, inter memorata "inlustria monumenta" sine dubio illustrissimum, esse praefationem ad editionem Iuris VG. cum notis Lundii. In Dissertatione de iustitia et iure Sueonium, Upsalis a. i 703 Lundio Praeside edita, nomine Respondentis I. Herlin iactatur "editionem codicis legum VG. ńovam sub prelo ferventem, nonnullis suppletis lacunis, propediem, opera Consult. Praesidis, haud sine summo applausu, cum orbe litterato communicatum iri." Nobis vero, his omnibus praetermissis, omnino est persuasum, istam Iuris VG. editionem a Lundio tam saepe iactatam, at numquam consummatam, de qua ne unum quidem verbum occurrit in prolegomenis ad Loccenii versionem, numquam sub prelo fuisse, immo, ne serio quidem de ea esse cogitatum. In antecedentibus (pag. XLII seq.) ostendimus Lundium non nisi levissima quaedam, immo fere nihil, in notis ad Loccenii versionem hausisse e manuscriptis codicibus in Archivo Antiquitatum adservatis, etsi ipsi cognitis, at contra fictitiis citatis Latine versis non pepercisse. Tali-- bus subsidiis munitus accedere ad ipsum textum Iuris VG. edendum, id certe ipsi Landio nimis lubricum visum est, nec ei in mentem venire potuit.,
han ej borde dröja att göra allmant bekanta. Vid slutet af detta företal, som för offrigt blott anyicir rungstriden emellun Sverige ock Dunmark, hvilken genom den diktade dyapeti Bulla skulle afgöras, förekomina uttryck, hvaraf man skiulle sluta att denna skrift, hvillien visserligen aldrig varit ännad till annat än ett företal till Agapeti Bulla, utan tvifvel det märkvïrdigaste af de omtalta "inlustria monumenta," vore en inledning till en edition af IVGL. med Lundii anmärkningar. Uti en i Upsula ar 1703 utgifven Dissertation de iustitia et iure Sueonum, uter Lundius Respondenten J. Herlin berätta, att en ny uplaga af IFGL., der nâgra lucker voro fylda, shulle, genom Praesidis försorg, innan kort, med största bifall, varda at den lärda verlden meddelelad. Detta allt oaktadt äro vi fullt öfvertrgade att denna af Lunclius sa ofta omtalade, men dock aldrig uthomna edition af IVGL., hvarom han ej nämner ett ord i företalet till Loccenii öf versättning, aldrig varit under tryckning eller ens pa allvar tillämnad. Vi haf va $i$ det föregiende (sid. XL11 o.f.) visat, huru högst obetydligt, ja nidstan alls ickenlan for noterna till Loccenii öfversüttning hade begagnat de i Antiqvitets-Archivet varande handskrifter af WGL. hvilka han dock künde, och att han deremot var ganska frikostio med falska citater i Latinsk öfversättning. Att ph det süttet utrustad företaga utgifvandet af sjelfua WGL:s text, det hade till och med för en Lundius varit alltför betänkligt, och kunde visst icke falla honom in.

Minora tantum capita quaedam, ad Ius VG. pertinentia, praeter editiones supra recensas, e manuscriptis codicibus sunt edita:

1. Narratio de conventu Danaholmensii (I. CB.) e cod. P, occurrit in opusculo a I. Messenio edito: Twa Sma Gamble Sweriges och Göthes Chrönikor etc. Stockholmiae, 1615, ac denuo impresso Stockl. 1643, 8:0. Alterum horum chronicorum id est, quod continet dictus codex, etsi a Messenio, ut ipse in titulo dicit, est diligenter perlustratum (''flijteligan off fuerfedd'), i. e., prout ipsi placuit, refectum atque ex aliis fontibus auctum ${ }^{82}$ ). Caput de conventu Danaholmensi, quod in fine manuscripti codicis legitur, hic post historiam R. Emundi, cap. 23. pag. 55 (in rec. edit. pag. 47) insertum est; post illud vero intrusum est chronicon Da nicum in eodem codice scriptum. Sequentia exempla mutationum a Messenio factarum afferre liceat: Amunder in Odmunder mutatur; fieslande in Finlande; wrangxnas in Weftergöfmüs; dela in luttar; post fkane additur: och Grijmithom, et s. p. - Hoc chronicon ex eodem manuscripto codice denuo editum est inter Scriptores Rer. Svec. Med. Evi, T. I. Upsalis, 1818 , fol. sect. i. pag. 240250, cum titulo: Then Gamble SwenJke Crönica, ubi non Messenii quidem more "perlustratum" est; attamen bic qưoque paucae illae lineae, ubi de conventu Danaholmensi agitur (p. 250), scatent turba mendorum, quorum maxima inde orta sunt, quod
[^18]Endast ndgra smärre, till WGL. hörande styckien, äro, utom of vannï̈mndu editioner, efter handskrifter utgoifna:

1. Berättelsen om mötet pa Danaholmen (1. CB.) enligt cod. P, finnes $i$ de af J. Mes senius utgifna: Twà Sma Gainble Sweriges och Göthes Chrönikor etc. Stockholm, 1615; a nyo tryckta Stockh. 1643, 8:o. Den ena af dessa chrönikor är. den, sum finnes i nämnda hundskrift, ehuru den blifvit af Messenius, sàsom han sjelf pá titelbladet säger, "flijteligan offiuerfedd," d. ä. efter eget behag förbüttrad och ur andra, küllor tillokit ${ }^{82}$ ). Stycket om möte ${ }^{2}$ pa Danaholmen, luvilket $i$ handskriften finnes i slutet, är här inflickadt straxt efter Emund slemes historia, cap. 23. sid. 55 (i sednare uplagan sid. 47), och nüst derefter har Messenius inpassat den $i$ hundskifiten förekommande Danska chrönika. Sasom prof pa Messenii förbüttringar ma anföras, att han gör Aimunder till Odmunder, fiælande till Finlande, wrangxnæs till Weftergöfuäs, dela till lattar; efter fkane tillügger han: och Grijmithom, o. s. v. - Denna chrönika är efter handskriftein a nyo tryckt bland Scriptores Rer. Svec. Med. Ævi, T. 1. Upsala, 1818, fol. sect. 1. sid. 240-250, under titel: Then Gamble Swenfke Crönica; visserligen utan att der pa Messenii sält vara "öfversedld,"- dock äfven här invimia de fa raderna om mootet pa Dunaholmen ( $p .250$ ) af en müngel fel, (yy hvilka de betydligaste härrora der "f. att de, ehuru trdliga, forkortningsicknem Sveo-G. V. 2. 26.
signa abbreviationum, etsi distincta, aut male lecta aut plane praetermissa sint. Sic, ut in hac vitiorum caterva maximum dicamus, heic occurrit vocabulum unicuique certe incognitum: "/ıramoth", quamvis distincte scriptum est herramoth, litteris er abbreviatis. Sic konunger mutatur in Konung; $\boldsymbol{o}$ ftragötlande in Ostgötlande; finalandum in smalanden; tolle tote in Tolletote etc.
2. Historiam Legiferorum Vestrogotiae (IV. 14.) e cod. D, secundum apographum a Brocman factum, una cum versione Loccenii et suis observationibus edidit O. Rabenius in Diss. de antiquis Westro-Gothia Legiferis, Upsalis, 1769 , 4:0. Haec editio, ut solent apographa Brocmanni, haud parum fidelis est, nec tamen mendorum vacua.
3. Postquam Ihre in Diss. Vetustus Catclogus Regum Svio-Gothicorum, Ups. 1752-1755, ex editione Iuris VG. Stiernhielmiana inseruerat historiam Regum Sueciae Christianorum (IV. 15.), una cum Loccenii versione - suisque notis criticis, eumque A. A. $v$. Stiernman in libro suo: Tal om de lürda vetenskapers tillstdand $i$ Svearike under hedendoms och pafvedöms tiden, p. 80, merito carpserat, quod illam Regum' seriem ex editione Stiernhielmiana, manuscripto codice non collato, ediderat, quam reprehensionem variis tergiversationibus avertere conatus est Ihre in epistola: Bref, innehdllande bihang till ett nyligen utkommet Tal etc. Upsalis, ${ }^{1} 7^{5} 9$, litteris N. P. R. subsignata, hac caussa factum est, ut illa Regum' series e manuscripto codice ederetur in libello: Bref växling emellan tvänne vän-
blifvit dels orätt lüsta, dels alldeles förbisedda. Sa finnes har, för att bland denna svärm af fel nämna det besynnerligaste, ett, förmodligen för hvar och en obekant ord "hramoth," ehuru $i$ handskriften tydligen stir herramoth, med förkortningstecken för bok‘stäfverna er. Sa är konunger gjorde till Konung; öftragötlande till Ostgötlande; fmalandum till smalanden; tolle tote till Tolletote, o. s. v.
4. Historien om Westergötlands Lagmän (IV. 14.) är efter en af Brocman gjord afshrift af cod. D. utgifven, jämte Locc enii öfversättning och egna anmärkningar, af O. Rabenius i Diss. de antiquis Westro-Gothiae Legiferis, Upsala, 1769, 4:0. Denna edition är, likasom Brocmans afskrifter i allmänhet, temligen noggrann, dock aj felfri.
5. Sedan Ihre, uti en i Upsala, 175s - 1755 utgifven Diss. Vetustus Catalogus Regum Svio-Gothicorum, ur Stjernhjelms edition of WGL. aftryckt hostorien om Sveriges Christne Konungar (IV. 15.) jämte Loccenii öfversättning och egna kritiska anmärkningar, och af A. A. v. Stjernman idess Tal om de lärda vetenskapers tillstånd i Svearike etc. sid. 8o, blifvit rättvist tadlad derför, att han utgifvit denna konungalängd efter Stjernhielms edition, utan att jümnföra den af Stjernhjelm följda handskriften, och Ihre sökt med atskilliga undflykter värja sig mot detta klander $i$ ett med bokstäfverna $N . P$. R. underteknadt Bref, innehâllande Bihang till ett nyligen utkommet Tal etc. Upsala, 1759, gaf detta anledning dertill, att näninda konungalängd blef efter handskriften utgifven $i$ Brefvax ling emellan trännc vänner etc. Stockholm,

## LVII

ner angdende ett nyligen $i$ Upsala utkommet Bihang, inneluillande anmürkningar öfver . . . A. A. v. Stjernmans tal elc. Stochholmiae, ${ }^{175} 9,8: 0$ p. 33 -44. Additur testimonium C. R. Berch de convenientia cum codice manuscripto. Nec tamen haec editio a mendis est pura. Nomen editoris, hic litt. J. C. B. insigniti, dicitur fuisse C. I. Strand ${ }^{83}$ ). Dupliciter denique, e codd. D. et Q , secundum apographa a Nordin facta, cum praefatione et notis E. M. Fant, edita est haee Regum series inter Scriptores Rer. Svec. Med. $\boldsymbol{E v i}$, Tom. I. sect. J. p. 7-i3. In hac quoque editione multa offenduntur menda.
4. Latinam versionem et continuationem Regum seriei nuper memoratae, e cod. Bibl. Stockholm. A. 17 . a nobis editam, antea ex eodem codice edidit E. Benzelius in Monumentis historicis veteribus Ecclesiae Sveogothicae, Upsalis, 1709 , 4:0 pag. 69-71. Alia vitia ut taceamus, id praecipue in hac editione est vituperandum, quod Benzelius textui tacens inseruit adnotationes in codice manuscripto rec. manu inter lineas scriptas, et, ante omnia, quod cum hac Christianorum Regum serie connexuit fragmentum alius Regum seriei, de ethnicis Regibus, longe post in eodem codice rec. manu additum ${ }^{84}$ ). Gravia ista men-
83) De hac pugna confuse loquitur $F a n t$, Script. Rer. Svec. T. 1. sect. 1. p. 13. not. d.
84) Hoc fragmentum, quod inscribitur: Hii fuerunt reges pagani in Swecia, excerptum

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

1759, 8:o sid. 3\&-44. Efterdt följer ett betyg af Cancelli-Ridet C. R. Berch, orn likleten med handskriften. Det oaktadt ür icke heller denna edition felfri. Utsifvaren, som underteknat sig J. C. B, skall bafva varit Expe-ditions-Sekreteraren C. J. Strand 83). Slutligen är denna konungalängd tvefallt, neml. ur cod. D. och cod. Q, efter Nordins afskifter, med företal och anmärkningar af E. M. Funt, utgifven bland Scriptores Rer. Svec. Med. IEvi, Tom. I. sect. 1. sid. 7-ı3. äfven denna edition har mánga fel.
4. Den af oss, efter cod. Bibl. Stockh. A. 17, utgifna Latinska öfversüttning och fortsïttning af nyssnammda konungalängd är förut utgifven efter samma handskrift af E. Benzelius i Monumenta historica vetera Ecclesiae Sveogothicae, Upsala, 1709, 4:0 sid. 69 -71. Andra fel att förtiga, är emot denna edition $i$ synnerhet det att paminña, att Benzelius utun anmürkning $i$ texten uptagit de $i$ handskriften af sednare hand emellan raderna gjorda tillüsg, och, framför allt, att han $i$ sammanhang med denna Christna konungalängd bragt ett langt efterât i samma handskrift af sednare hand tillagdt stycke af en annan konungalïngll angiende de hedniske Konungarne ${ }^{\text {84 }}$ ). Dessa betydliga fel
83) Om denna strid har Fant lemnat forvirrade upgifter $i$ Script. Rer. Svec. T. To sect. 1. sid. 13. not. $d$.
84) Detta stycke, som har öfverskriften: Hii fuerunt reges pagani in fwecia, är ell ut-
da repetuntur in T. I. Scriptorumi Rerum Svec. Med. Avvi, sect. 1. pag. 15, 16, ubi haec series denuo est edita, etsi a Nordin cum manuscripto codice collata erat. - Hanc quoque Regum seriem, ex editione Benzelii, inseruit Ihre Diss. nuper citatae, Vet. Catal. etc. pag. 34-38.
5. Edictum Regis Magni (IV. 19.) et caput: Legher madparer man til at drepar etc. (IV. g.) edidit I. Hadorph inter gambla Stadgar; ad calcem codicis Bicierköa Ratter', Stockholmiae, ${ }^{168}$; illud $e$ cod. $D$, hoc, cui affinxit titulum: "Konung Magni Laduldis Stadga Ahr 4284," e cod. H.
III. De hac Iuris Vestrogotici editione.

Postquam AUGUSTISSIMO REGI placuerat nos jubere illam edere collectionem antiqui Iuris Sveo-Gotici Codicum, cuius volumen primum nunc in publicam lucem prodit, primum nobis curae erat, omnes, si fieri posset, eias generis codices manuscriptos investigare, unumque in ločum congerere. Quem in finem, nobis submisse rogantibus, litteris die 26 Martii 1823 clementer circummissis, Regi placuit jubere, omnes tales codices manuscriptos, in Bibliothecis Academiarum Gymnasiorumque ac in archivis Capitulorum, templorum et iudiciorum adservatos, mox ad Regiam Bibliothecam Stockholmiensem mitli. Privatos quoque talium codicum dominos, iubente

[^19]äro uprepade $i$ Scriptores Rerum Svec, Med. Evi, T. I. sect. 1. sid. 15, 16, der denma koriungalüngd a nyo är tryckt, ehuru den af Nordin blifvit jümntörd med handskriften: - Aifven denna konungalüngd har, efter Benzelii edition, blifvit aftryckt af. Ihre i nyss anförda Diss. Vet. Catal. etc. sid. 34-38.
5. Konung Magni stadga (IV. 19.) och stycket: Legher madpær man til at dræpæ etc. (IV. 9.) äro af J. Hadorph utgifna bland gambla Stadgar, efter Biärköa Rätten, Stockholm 1687; den förra efter cod. D, den sednare, hvilken lan ger titeln: "Konung Magni Ladulás Stadga Åhr 1284 ," efter cod. H.

## III. Om närvarande edition af Westgötalagen.

Di KONGL. MAJ:T tüclits at oss it Niider updraga utgifvandet af den samling af Sveriges gamla Lagar, hvaraf Första Bandet nu lemnas i Allmünhetens händer, var det vår första omsorg att vinna en, si vidt möjligt var, fullständig kännedom om alla $i$ beluill varande handskrifter af dessa Lagar, och att fai dessa handskrifter samlade pit ett ställe. Till befriänjande af detta ändamàl tückites Kongl. Maj:t, pa vir underdainiga hemställun, genom utfärdade Nadiga Circuluir-bref af den 26 Mars 1823, förordna, att alla $i$ Akademi- och Gymnasii-Bibliothekerna, samt Domcapitlens, kyrkornas och domstolarnes archiver befintliga handskrifter af nämn-
drag ur den konungalängd, som är tryckt bland Script. Rer. Svec. sid. 2-5.

## LIX

Rege, publicis edictis rogarunt Praefecti Regii, vellent codices suos Bibliothecae nuperrime dictae commodare. Quae praeterea a nobis privatim eundem in finem potuerunt fieri; ea non sunt neglecta. Haec omnia non frustra esse facta, testatur collectio manuscriptorum codicum ad Yus VG. pertinentium hodieque in Bibliotheca Regia Stockholmiensi adservatorum ${ }^{85}$ ), in prima huius praefations parte descripta. Nullus alius codex huc pertinens ad nostram notitiam pervenit; nihil, quod cuiusdam momenti sit, oculis nostris se subduxisse spesamus.
finnas pà Kongl. Bibliotheket härstädes. Inga andra hit hörande handshrifter hafva kommit till var kunskap, och vi vaga hoppas att ingen ting af betydenhet undgatt var upmärksamhet.

Hos omnes codices examinantes, vidimus in iis contineri sequentia diversa capita, unum ab alteris accurate separanda:

1. Antiquior, ante medium saeculum XIII in praesenti sua forma compositus Iuris VG. Codex, qualem eum, in Libro de Iure Ecclesiastico paullo mancum, exhibet codex versus finem eiusdem saeculi manu exaratus, una cum additamentis quibusdam eadem manu scriptis. Hunc continet prima pars huius editionis, cum titulo: Iuris Vestrogotici Codex antiquior.
2. Recentior, in fine saeculi XIII, ni fallimur, compositus Iuris VG. Codex, cuius Libri Kirkiu bolker, af furamalum et pars Libri af vapre farum in codice alias plenissimo, medio saec.
85) Excepto apographo alius apographi in Torp adserato (cfr. paz. XXXVIII supra), quod isto toco perlustrare suffecit.

Vid granskningen af alla dessa handskrifter af WGL. hafva de befunnits innehalla följande olika strcken, som noga miste ifran hvarandia itskiljas: 1. En äldre, i förra hälften af $\imath:$ de arhundradet, $i$ sin närvarande form, författad codex af WGL. sàdan den, $i$ KrrkB. nigot defekt, finnes $i$ en handskift frin slutet af samma arh., med nigra af samma lund gjorda tillägg. Demna codex utgör första afdelningen af denna edition, med titel: denäldre Codex af Westgotalagen.
2. En yngre, troligen $i$ slutet af 13:de arhundradet författad codex af WGL., hvaraf, $i$ den fullstaindigaste handskriften (frdn medlet af $14: d e$ arh.), KyrkB., Balken af faramalum, och en del
85) Endast med undantag af den pà Torp befintliga afshrift of en annan afskrift (se ofvanf. sid. XXXXVIII); huilken vi ansex vara tillräckligt att pà ctüllet jännföra.

XIV scripta, desunt; at Librum de Iure Ecclesiastico alii habent manuscripti codices. Hunc codicem, et additamenta ad illum pertinentia, exhibet secunda pars huius voltuminis, cui titulus: Iuris Vestrogotici Codex recentior.
3. In eodem volumine, quod continet codicem antiquiorem supra dictum, locum obtinuerunt Lydekini excerpta et adnotationes, quac, cum isto codice non cohaerentia, hic propriam partem, tertiam nempe, effciunt.
4. Adnotationes in eodem codice rec. manu scriptae non magis cum ceteris confundi potuerunt, ideoque hic in quartam operis partem congesta sunt, cum titulo: Incerti auctoris variae adnotationes.
5. Tractatum de reditibus Regis e Vestrogotia hic appendicis loco adiecimus.

Ad illas quinque partes omnia, quae codices Iuris VG. manuscripti continent, referri potuerunt. De quacumque parte nonnulla monere liceat.

1. Iuris Vestrogotici Codex antiquior hic editus est ex unico codice manuscripto superstite, sc. cod. A. (B. 59. in Bibliotheca Regia Stockholmiensi). Lacuna in Libro Kirkiic bolker inde orta, quod unum folium in manuscripto codice periit ${ }^{86}$ ), ex nullo igitur alio codice compleri potuit. Cum hic codex ignoret divisionem Librorum in Capita et-01, nos talem divisionem fecimus, ut quisque locus facile citari et inveniri possit. Hanc divisionem facientes rerum tan-
af Balken af vapæ farum ar borta; men KyrkB. finnes $i$ andra handskrifter. Denna codex, med dertill hörande tillägg, utgör här andra afdelningen, med titel: den yngre Codex af Westgötalagen.
2. I samma band som innehaller förstnümnde äldre codex, äro inbundna $L L_{-}$ dekini excerpter och antekningar, hvilka ej std i sammanhang med nämnde codex, och derför här utgöra en särskild afdelning, neml. den tredje.
3. De i samma handskift af sednare hand gjorda antekningar kunde icke heller sammanblandas med det öfriga, och äro derför här sammanstälda $i$ fjerde afdelningen, under titel: atskilliga antekningar af okänd författare.
4. En upsats angriende Konungens ingülder af Westergötland, hvilhen hiür är sisom bihung meddelad.

Till dessa fem afdelningar har allt hvad IWGL:s handskrifter innehitla, kunnat hünföras. Vi vilja nu meddela nagra anmürkningar angiende hvardera af dessa aflelningar.

1. Den üldre Codex af Westgötalagen är här trgcht efter den enda lundskrift deraf som finnes, eller cod. A. (B. 59. pa Kongl. Bibliotheket $i$ Stockholme). Den lucku, som $i$ Kyrko-Balken uphommit derigenom, att ett blad $i$ handskriften är borta ${ }^{80}$ ), lar siledes ej ur migon annan handskift kiunnat fyllas. Som i denna handskrift ej finnes négon indelning i Flockiar ock $\mathfrak{J}$, hafva vi hür gjort en sidlan indelning, pia det att hvart ställe màtte kunna med lätthet citeras
86) Vide not. 10. pag. 3. - 86J Se not. 10. sid. 3.
tum nexum respeximus, non vero illam divisionem, quam habet recentior codex. Lectorem itaque monemus, ne, hac divisione a nobis facta nisus, de rerum nexu iudicet; illa enim id tantum ostendit, quid nos de hoc nexu iudicaverimus. Adnotatiunculas in margine codicis manuscripti rec. man. factas, quae respiciunt illa quae in textu dicuntur, non vero nisi cum illo connexae, sensum praebent, suo quasque loco in notas retulimus; ceteras reservavimus ad quartam huius voluminis partem, reliquas recentiores adnotationes continentem. Codices narrationem de conventu Danaholmensi (I. CB.) quodam modo adulteratam exhibentes, non curavimus; runicos tantum uno loco citavimus ${ }^{67}$ ).
och igenfinnas. Vid denna indelning hafva vi blott giort afseende pd innehállet, och ej pa den indelning, som finnes $i$ den yngre codex. Vi fa derför erinra Läsaren att ej frän denna af oss gjorda indelning göra nigra slutsatser $i$ afseende pà sammanhanget, emedan den blott bevisar huru vi bedömt detta sammanhang. De i kanten af handskriften af sednare hand gjorda smärre antekningar, som hafva afseende pd textens innehdll, och endast $i$ sammanhang dermed hafva nagon betydelse, äro hvar pa sitt ställe i noterna anmärkta; de öfriga üro sparade till fjerde afdelningen, der de förekomma $i$ sammanhang med de öfriga sednare antekningarne. - Vid berättelsen om mötet pa Danaholmen (CB.) ha vi lemnat de handskrifter, der denna berättelse pà ett eller annat sätt förfalskad förekommer, utan allt afseende. Endast rune-codices ha vi pa ett ställe citerat ${ }^{87}$ ).
2. Iuris Vestrogotici Codex recentior.

Praefatio in cod. G. rec. manu scripta invenitur ${ }^{88}$ ). Secundum eundem codicem impressus est Liber de Iure Ecclesiastico, qui in cod. B. deest. Prolixa Capita 72 et 73 , in $\$ \int$ divisimus. Fragmentum Libri af vape farum, quaeque porro in hac parte sequuntur, e cod. B. edita sunt, ita tamen, ut additamenta a bibliopego in initio
87) Cfr. pag. XXXVI'supra. Adulterationem illius narrationis, pariter ac indicis limitum Vestrogotiae cum illa perversum in modum connexi, in opinatam gloriam nostrae patriae factam, continet Bulla Agapeti II misere ficta, et a Lundio in lucem prolata (vide not. 72. pag. XLYMI).
88) Cfr. pag. XXII supra.
2. Den yngre Codex af Westgötalagen.

Företalet är taget ur cod. G, der det af sednare hand ür tillagdt ${ }^{88}$ ). Efter samma handskift är Kyrko-Balken tryckt, af den orsak, att den saknas $i$ cod. B. 72. och 73. Flockarne hafva vi, i anseende till deras längd, indelat isf. Fragmentet af Balhen af vapæ farum, och allt det följande $i$ denna afdelning, ür tryckt efter cod. B, dock si, att de tillägg som bokbin-
87) Jfr. of vanf. sid. XXXVI. En till förment ära für vârt fädernesland gjord förfalskning af denna berättelse och den pà ell förvändt sätt $i$ sammanhang dermed bragta förtekningen pa Westergöllands gränsorter, innehäller den groft diktade och of Lundius $i$ ljuset framhafda Agapeti II:s Bulla (se not. 72. sid. XLVIII).
88) Se ofvanf. sid. XXII.
voluminis posíta, a nobis ad iustum locum in fine codicis sint translata ${ }^{89}$ ). Initium Libri nuperrime dicti, pariter ac Liber af faramalum, in nullo, proh dolor! manuscripto codice invenitur. Tria capita quae sequuntur post rubricam orbotec mal, inter se distinximus notis aumeralibus Arabicis, prioraque duo in $\iint$ divisimus. Additamenta, quibus hanc rubricam addidimus, quoque notis Arabicis insignivimus; 2:um, $3: \mathrm{m}, 4: \mathrm{m}, 5: \mathrm{m}, 6: \mathrm{m}, 9: \mathrm{m}$, $11: \mathrm{m}, 12: \mathrm{m}$ et $13: \mathrm{m}$ in $\iint$ divisimus; 7:m vero, quod integrum repraesentat Librum de criminibus violati iurisiurandi Regii, divisimus in Capita. De his divisionibus, quarum necessitas unicuique patet, idem monendum est, quod ad primam partem de eadem re est dictum. Duo additamenta, quorum alterum convenit cum I. Pl. et VK., cum I. CB. alterum ${ }^{\circ} 0$ ), hic omisimus, varietatibus tantum ad dictos locos adnotatis.
3. Lydekini excerpta et adnotationes.

Hae adnotationes inveniuntur tantum in cod. C. (cod. Bibl. Stockholm. B. 59 . foll. $59-66$ ). Eas divisimus in Capita, notis Arabicis signata, qua in re plerumque respeximus illa signa (IIT), quae ipse adposuit scriba. Supra (pag. VIII) observavimus partem harum adnotationum e Iuris WG. Codice recentiori esse excerptam. Pars talium locorum tam accurate convenit
daren satt främst $i$ boken, af oss blifvit förvista till sin rätta plats i slutet ${ }^{80}$ ). Början af sistnäinnde Balk, affvensom hela Balken af faramalum, har, ty värr, ej funnits i nigon handskrift. De tre stycken som följa efter rubriken orbotæ mal, luafva vi utmärkt frïn hvarandra genom Arabiska siffror, osh de tvi första af dem hafva vi indelat $i$ §§. Tillüggen, vid hvilkas början vi tilsatt rubrikien Additamenta, hafva vi äfven utmürkt genom Arabiska siffror; det $2: a, 3: e$, $4: e, 5: e, 6: e, ~ g: e, 11: e, 12: e$ och $13: e$ hafva vi indelat $i \$ \mathfrak{S}$; det 7:e deremot, hvilket kan anses sisom en EdsöresBalk, hafva vi indelat i Flockar. I afseende pà dessa indelningar, hvilkas nödvändighet vi hoppas att hvarje Läsare skall inse, fa vi erinra det samma som vid första afdelningen derom är sagdt. Tva tillägg som öfverensstämma det ena med• I. pl. och VK., det andra med I. CB. ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ ), äro här uteslutna, och endast olikheterna vid nämnda ställen anmtirkta.
3. Lydekini excerpter och antekningar.

Dessa antekningar finnas blott icod. C. (foll. 59-66 i cod. Bibl. Stockh. B.59.). Vi hafva afdelat dem i Flockar, utmärkta med Arabiska siffror; och vid denna indetning pa de flesta ställen rättat oss efter de tecken (TIT) som finnas $i$ handskriften. Vi hafva ofvanföre sid. VIII anmärkt att dessa antekningar till en del utgöras af ställen, tagna ur WGL:s yngre codex. En del af dessa ställen äro sa öfver-
89) Cfr. pag. XVIII supra, et nott. 6r, 62. pag. 237.
90) Cfr. not. 94. pag. 229; not. 6r. p. 237.

89ノ Jír. of vanf. sid. XVIII, och nott. 61, 62. sid. 237.

90ノ Jfr. not. 94. sid. 229; not. 61. sid. 23y.
corm illis dicti codicis locis, e quibus hi excerpti sunt, ut inutile fuisset idem bis imprimere. Eiusmodi itaque locos (ex. c. III. 3, 4, 7 -Io. etc.) hic omisimus, ubique tamen indicantes congruentem locum in secunda parte, ubi; varietates sunt adnotatae.
4. Incertí auctorís varíae adnotationes.

Hae sunt adnotationes, quas in cod. B. 59 . addidit rec. manus ${ }^{2}$ ). $0-$ mnes, si excipias IV. $17^{22}$ ), hic eundem ordinem, notis numeralibus desigratum, servant, quo in manuscripto codice occurruit. Nonnullas, cum locis in secunda parte convenientes, hic omisimus, re tamen suis locis indicata ${ }^{23}$ ). Manuscriptos codices, qui continent indicem limitum Vestrogotiae (IV. 1o.) adulteratum et cum narratione de conventu Danaholmensi connexum, praetermisimus 94). Ex multis illis recentioribus codicibus, in quibus regulae íudicum (IV. 12.), interdum perquam variatae, occurrunt ${ }^{25}$ ), non nisi quasdam varietates maioris momenti, textui illustrando inservientes, afferre necessarium duximus. Iuxta seriem Regum Sueciae Christianorưm (IV. 15.) quoque exhibuimus veferem Latinam versionem, quae in Li bro Ecclesiue Upsaliensis ${ }^{2} \sigma$ ) legitur;
91) Vide pag. $X$ seq. supra.
92) Cfr. not. 74. pag. 303. Huic adnotationi locum post tistoriam Epíscoporum Scarensium adsigaare, tanto minus religioni babuimus, cum illa recentius et alia manu quam haec, sit scripta.
$9^{3}$ ) Vide nott. 5, 13. pag. 285, 286; not. 64. p. 2g2; not. 8. p. 3io.
94) Cfr. pag. XXXVI suprá.
${ }_{95}{ }^{5}$ Cfr. pag. XXXIV seq. supra.
ensstämmande med de stüllen $i$ nämnde codex, hvurifrän de äro hämtade, att det varit onödigt att trycka det samma tva gdnger. Saldana stycken (t.ex. III. 3, 4, 7-10. etc.) hafva vi derför här uteslutit, men likväl pa hvart. ställe hänvist till det motsvarande stäl-. let $i$ e:a afdelningen, der olikheterna z noterna äro anmärkta.
4. Atskilliga antekningar af okänd förfuttaré,

Dessa äro de antekningar, som af sednare hand äro skrifna i cod. B. 59 91). De äro alla, med undantag af IV. $17^{\text {22 }}$ ), här tryckta och med ordningsnummer utmürkta efter den ordning, hvari de i handskriften förekomma. Nàgra af dem, hvilka öfverensstämma med ställen i 2:dra afdelningen, äro här utelemnade, lvvilket dock pa behöriga orter blifvit anmürkt ${ }^{93}$ ). De handskrifter, hvari förtekningen pa Westergötlands gränsorter (IV: 10.) förekommer förfalskad och bragt i sammanhang med berättelsen om mötet pd Danaholmen, hafva vi lemnat utan upmärksamhet 24). Ur en mängd nyare handskifter, der domarereglorna (IV. 12.) till en del mycket föründrade, förekomma ${ }^{\text {5 }}$ ), hafva vi ej ansett nödigt anmärka andra olikheter, än nigra väsendtliga, som kunna tjena till textens uplysning. Vid historien om Sveriges Christne Konungar (IV. 15.) hafva vi äfven latit trrcka den garn-
91) Se of vanf. sid. $X$ o. f.

9zノ Jfr. not. 74. sid. 3o3. Vi ha funnit det sa mycket mindre betänkligt att flytta denna antekning efter historien om Skara Biskopar, som den är skrifven sednare och af annan hand än denna.
93) Se nott. 5, 13. sid. 285, 286; not. 64. sid. 292; not. 8. sid. 310.
94 Jfr. of vanf. sid. XXXVI.
95) Jfr. ofvanf. sid. XXXIV o.f.

## LXIV.

et quamvis huic versioni adnexa est continuatio usque ad tempus R. Erici Pomerani, hanc tamen continuationem a praecedentibus non esse divellendam censuimus. Adnotationes 9, if, 18 et 20 divisimus in particulas convenienter signis बा in manuscripto codice. Edictum R. Magni (IV. 19.) secundum rerum, quas continet, differentiam, in divisimus. In Latino tractatu IV. 2I. sectiones fecimus ubi scriba, sive vocabulo Item, sive spatio quodam scripturae vacuo (ut Capp. 89, 91, 99) sive signo I( ut Cap. 18), sive his omnibus coniunctis (ut Cap. 64), ipse indicavit transitum ad novam materiam. ac praeterea nonnullis locis, ubi argumentum id postulavit (Capp. 48, 49, 68). Quae addit cod. 0 , cum maiora fuerunt quam ut in notis tantum indicari potuerint, ex. c. omnia ultima triginta Ca pita, iis in textu locum dedimus, etsi cursivis, ut dicunt, typis insignitis, ut primo obtutu dignosci possint ab iis, quae habet cod. $D$.
la Latinska öfversättning, som finnes $i$ den sd kallade Liber Ecclesiae Upsaliensis ${ }^{2 \sigma}$ ), och ehuru vid denna öfversitttning blifvit fogad en fortsättning till K. Eriks af Pomern tid, hafva vi ej ansett detta tillägg böra shiljas fran det föregüende. 1 antekningarne 9, 11, 18 ock 20 hafva vi gjort afdelningar efter teknen ๆा $i$ handskriften, likasom i K. Magni stadga (IV. 19.) efter de der förehommande hufvudämnen. I den Latinska upsatsen IV. 21. lafva vi gjort afdelningar pa de ställer,, der skrifvaren, antingen genom ett Item, eller genom ett i handskififten lemnadt öppet rum (sisom vid Capp. 89, 91, 99), eller genom teknet $\mathbb{1}$ (sâsom vid Cap. 18), eller pa alla tre sütten (sisom vid Cap. 64), sjelf utmärkt öfvergàngen till ett nytt ämne, cch dessutom pi ndgra fa ställen, der ämnet kräfde en sadan afdelning (Capp. 48, 49, 68). De tillägg som finnas i cod. O, och airo betydligare än att de kunnat endast anföras i noterna, t. ex. hela de 30 sista Capitlen, hafva vi uptagit i texten, men utmärkt dem genom cursif stil, pd det Läsaren má
kunna vid första ógonkastet skilja dem frân det,'som är taget ur cod. D.
5. Appendix: konungx vt fkyller af cerliko oo godho landhe veeftergötlandh (de reditibus Regis e Vestrogotia, honesta bonaque terra).

Hunce tractatum e cod. Upsal. N:o $18{ }^{97}$ ) edidimus, nec in ullo alio invenimus. Illum in particulas divisimus, ducibus signis IT, quae habet manuscriptus codex.

Sic reddita ratione singularum textus partium, nonnulla in universum observabimus:
96) Cfr. pag. XXXIV supra.
97) Cfr. pag. XXXI supra.
5. Tillägget: konungx vtfkyller af ærliko oc godho landhe væftergötlandh.

Detta är taget ur cod. Upsal. N:o $18{ }^{97}$ ), och finnes ej i najgon annan, oss bekant handskrift. Den här giorda indelning är föranledd af tekinen TT $i$ handshriften.

Efter denna redogörelse för de särskilda delarne af texten, fir vi tillïgga följande allmänna anmärkningar:
96) Jfr. of vanf. sid. XXXIV.

97ノ Ifr. ofvanf. sid. XXXI.

1. Maxima, quanta potuimus, diligentia secuti sumus manuscriptos codices, tam in interpunctione quam in orthographia; ut adeo ex. c. numquam maiorem litteram in principio ${ }^{98}$ ) vel punctum in fine periodi ${ }^{9}$ ) posuerimus, nisi ubi codex manuscriptus ita haberet. Quae in manuscriptis codicibus mutata, dubia vel alioquin notatu digna fuerunt, ea ubique in notis fideliter indicavimus. Quae rec. man. sunt mutata vel addita, non nisi ubi haec indubitate fuerunt recta et necessaria, textui inseruimus, se tamen in notis indicata.
2. Litteras vel voces, in manuscriptis codicibus non plene expressas, sed tantam abbreviationis notis indicatas (exceptis litt. $m$ et $n$ lineola significatis), cursivis typis insignivimus. In notis contra, ubi citata verba cursivis typis tunt impressa, abbreviatas litteras typis antiqua dictis distinximus; integra vero vocabula abbreviata, quae ibi occurrunt, ne cum Latinis verbis typis antiqua impressis confunderentur, non typis antiqua, sed cursivis distentis sunt insignita. Pari modo distinguuntur verba in textu vel notis occurrentia, quae rubro pigmento sunt exarata. -
[^20]1. Vi hafva med den största oss möjliga noggrannhet foljt hundskrifterna, bade i afseende pa stafsätt och interpunction, st att vi t. ex. aldrig satt stor bokstaf $i$ början af en mening ${ }^{98}$ ), eller punkt i slutet (leraf 99), der det ej sd fanns i handsliriften. Allt hvad $i$ handskrifterna funnits ändradt, tvetydist, eller eljest anmärkiningsvärdt, är i noterna troget tillkï̀nnagifvet. Endast sidana af sednare hund i handskrifterna gjorda ändringar och tillägg, som äro otvifvelaktigt riktiga och nödvändiga, äro $i$ texten uptagna, med anmürlining $i$ noterna om for-hilllandet. 2. Bokstäfver eller ord, som $i$ handskrifterna ej äro fullt utskrifna, utan blott med förkortningstecken utmärkta, äro (med undantag af det med ett streck beteknade mochn) hür trychta med cursifstil. I noterna deremot, der de citerade orden äro tryckta med cursifstil, äro de abbrevierade bokistïf verna utmärkta genom antiqua; men da hela ord förkortade ler förekomma, airo de, till skilnad frân den med antiqua-stil tryckta Latinen, ej trychta med antiqua, utan med spärrad cursif-stil. Pá samma sätt äro de i text och noter förekommande ord, som äro skrifna med rödt bläck, utmärkta. - Vi
98) Undantagande $i$ början af II. KkB. 7 och 39, hvilka Cap. i cod. G. sammanhänga med de nästföregaiende. Deremot har ordet ftempnudaghxr, II. UB. 26, $i$ cod. B. stort S, af den anledning att Cap. der Börjas med detta ord.
99ノ De punkter som finnas $i$ handskriften
l. ex. vid orden pa och pingi, I. SB. 1 (se Tab. I), tjena endast att skilja texten frain den bredvid staende rubriken, och miste derför af oss uteslutas.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

## LXVI

Vix opus est demonstrare quantum sit utile et necessarium ita insignire litteras a scriba non expressas, quae, ut a lectore, convenienter signis earum loco scriptis, iuste adiici possint, peculiarem postulant scientiam; qưamobrem optamus speramasque fore ut alii hoc exemplum sequantur. - In Latinis vocabulis talis abbreviatarum litterarum distinctio et superflua et nimis longa nobis visa est.
3. Ubi plures manuscripti codices collati sunt, omnes observavimus varietates, etiam in orthographia, ubi id operae pretium fuit. Si cui videbimur multas varietates nullias momenti attulisse, ei respondemus neque nos nec Lectorem posse certis finibus determinare quid hac in re nullius vel caiusdam sit momenti; quod enim minimum videtur, id quadam ratione momentum adferre potest. Qui exigua multa a nobis adnotata videt, is potius laetetur, quod confidere potest nos mibil, quod afferri oportuisset, temere reticuisse.
4. Ibi tantam, ubi mendosus omnino fuit codex, quem in textu secuti sumus, quae alii codices meliora babuerunt, in textum retulimus, re tamen in notis indicata. Omissa verba ex aliis codicibus textui restituentes, usi sumus orthographia alias in textu usitata; in notis tamen, ubi necessarium visum est, indicavimus orthographiam istius codicis, e quo mutuata sunt illa verba ${ }^{200}$ ).
tro oss ej behöfva adagalägga nyttane och nödvü̈ndigheter deraf, att de bokstäfver, som $i$ handskrifter ej äro utskrifna, utan fordra ern särskild kännedom hos läsaren för att, $i$ enlighet mied de i deras ställe skrifna tecken, riktigt tilläggas', pa sàdant sätt utmärkas; och vi önska och hoppas att detta exempel matte vinna efterfölid. $I$ Latinska ord hafva vi ansett ett sadant utmärkande af förkortade bokstäfver vara bodde onödigt och alltför vidlöftigt.
3) Der flera handskrifter varit att jümnföra, hafva vi anmärkt alla der förekommande olikheter, äfven $i$ afseende pa stafsättet, dá sadant varit anmärkningsvärdt. Skulle nàgon Läsare tycka att vi anfört en mängd olikheter som ej äro af nagon vigt, sd svara vi, att hvarken vi cller Läsaren kunna bestämma gränsen för hvad som i detta afseende är af vigt eller ej, emedan äfven det som synes obetydligast, kan i nagot hänseende vara af vigt. Den som finner en mängd obetydliga olikheter unmitrkta, ma fastmer glädja sig at den vissheten, att ingen ting af betrdenhet blifvit af oss sjelfklokt förtegadt.
4. Endust i de fall, der den i texten följda handskrift varit afgjordt oriktig, hafva riktigare läsarter blifvit ur andra handskrifter i texten uptagna, naturligtvis med anmärkning om förhällandet. Da utelemnade ord blifvit ur andra handskrifter i texten uptagna, har dervid det stafsütt blifvit iakttaget, som för öfrigt $i$ texten förekommer; dock har, der sidant funnits nödigt, i noten blifvit anmärkit hurk de itexten uptagna orden skrifvas i den handskrift, hvarur de äro lànta ${ }^{100}$ ).
100) Vide ex. c. not. 26. pag. 83 ; not. 26. p. 87; not. 8. p. 104.

100 Se t. ex. not. 26. sid. 83; not. 26. s. 87; not. 8. s. 104.
5. Notae numerales in margine textus positae, iudicant folia in illo codice manuscripto, quem sequitur textus. Sic ex. c. adnotatio IV. i. scripta est in margive fol. 15; IV. 9, io. lol. 43, ad calcem cod. A.
6. Notae numerales a textu ad notas delegantes plerumque respiciunt vocem notam numeralem proxime antecedentem; ubi vero nota numeralis prope sequentem vocem posita est, signumque parentheseos antecedit notam numeralem (ex. c. not. 8. pag. 3), nota pertinet ad sequentem vocem. In universum, ubi perspicuitas aliaeve caussae (ex. c. not. 2. pag. 69) exceptiones non postuldrunt, notae numerales illo modo sunt positae, ubi unum tantum vocabulum respicit nota; hoc vero modo quoties ad plura pertinet. Nos non fugit signa parentheseos diverse posita offendere posse oculos nondum adsuetos; attamen, ubi perspicuitas id postulat, non morose curanda est externa species.
7. Ut, quantum fieri posset, connecterentur principales textus partes, unaquaque pagina sub textu propriis notis indicavimus locos convenientes in ceteris partibus. Rarissime indicavimus locos parallelos in eadem parte, ut ex. c. ad I. Md. 8.

De glossariis etc. calci operis adiectis denique nonnulla mouebimus.

1. Glossarium nostrum ad textum Sveo-Goticum conscribentibus, id praesertim nobis propositum fuit, ut, omnibus locis allatis, ubi rariores voces et locutiones offenduntur, praccipuisque, ut nobis visum est, locis, ubi usitatiora vocabula occurrunt, non so-
2. De i kanten af texten stàende siffror utmärka bladen i den liandskrift, hvarefter texten är trycht. Si finnes t. ex. antekningen $I V$. ., $i$ i.inten af fol. 15; 1V. 9, o. fol. 43, efter slutet af cod. $A$.
3. De siffior som hänvisa frin texten till noterna ha merendels ufseende pi ordet nalst framaför siffran; men da siffian star närmast det foljande ordet, och parenthesteknet star framför siffian (t. ex. vid not. 8. sid. 3), hörer noten till det följande ordet. I allmänhet, och sa ofta ej trdligheten eller andra orsaker (se t. ex. not. 2. sid. 69). gifvit anledning till undantag, ür siffran stäld pa forrra sättet der noten angir blott ett ord, men pa det sednare der den har afseende pi fle. ra. Vi finna väl att de olika stälda parenthestehinen kunna stöta ett ovant öga; men vi miste härvid göra mera afseende pr tydligheten, än pa en offverdrifven grannlagenlet för det ftre utseendet.
4. För att, sa mrcket möjligt var, sammanbinda de sârskilda afdelningaıne af texten, hafva vi nüst under texten pa hvar sida tillsatt hänvisningar till motsvarande ställen i de andra afdel. ningarne. Endast pa nagra fà ställen hafva vi tillagt hänvisningar till parallelställen inom samma aflelning, $t$. ex. vid I. Md. 8.

Slutligen fa vi, angiende de efter textens slut följande glossarier m. m. medlela ndgra anmürkningar.

1. Ändamâlet med virt Svenska glossarium ür hufvudsakligen att, genom anförande af alla de ställen, der hvarje mind $\cdot$ e vanligt ord uch talesïtt förekommer, och de, efter vait omdöme, förnämsta af de stallen, der van! ligare ord föreiomma, sätta ej blott
lum Iuris VG. lectores, sed etiam linguarum scrutatores in genere, facile possint invenire quodcumque vocabulum, et inquirere quamnam quovis loco habeat significationem. Omnibus antiqui nostri Iuris codicibas cum eiusmodi glossariis editis, haec glossaria una efficient promtuarium, cuius momentum, non tantum in studio Iuris patrii, verum eliam in universa philologia, unusquisque.perspicere potest, praesertim qui ipse expertus est quam incertis gradibus in campo philologico vagetur is, qui eiusmodi subsidiis destituitur. - Praeterea interpretatione Suecana et Latina cuique vocabulo addita, Lectoribus in prisca lingua minus peritis, quantum hoc tempore potuimus - cum fas non fuerit, integris versionibus elaborandis, opus nostrum iam satis vastum, in immensam molem diffundere - adiumentum praestitimus ad textum explicandum. Quod ut sic eflici potuisset, ut nos optassemus, multo longius tempus opus fuisset, quam quod nobis suppefiit. Perbene igitur scimus nos hac in re multos errores evitare non potuisse, quamobrem Lectores, si opas esset, moneremus ne caecam fidem nostris interpretationibus adderent; altamen credere audemus glossarium nostrum, quantumvis imperfectum, hoc quoque respectu utilitaten aliquam scientiae esse allaturum. - Ut, quantum fieri posset, omnem prolixitatem evitaremas, non nisi parcissime aliorum auctorum scripta citavimus, vel controversias movimus; interpretationes tamen Stiernhielmii, Loccenii, Ihrei aliorumque, ubi eas lucem aliquam afferre iudicavimus, ob raritatem operum horam auctorum adiecimas. A prolixioribus disquisitioni-

Westgötalagens lüsare, utan ock sprdk, forskaren $i$ allmänhet, $i$ tillfälle att genast med lätthet igenfinna hvart ord, och undersöka dess betydelse pa hvart ställe. Dí alla vara gamla Lagar hunnit blifva utgifna med sidana glossarier, komma dessa glossarier tillsammans att utgöra ett repertorium, hvars vigt, ej blott för studium af vara la gar, utan ock för sprakforskningen i allmänhet, bör kunna inses af hvar och en, och i synnerhet af den, som sjelf erfarit huru osäher man, i brist pa sedana hjelpredor, vandrar pa Philologiens fält. - Derjämte har var. afsigt, varit att, genom de vid hvart ord bifogade Svenska och Latinska öfversüttningar, lenına de i det äldre spriket mindre kunnige Lüsare allt det biträde vi nu - da vi hvarken kunnat eller bort, genom utarbetande af fullständiga öfversättningar, gifva vart, ändi nog vidlöftiga arbete en omätlis utstrückning - förmictt astadkomma till textens förklaring. Hade detta skolat ske pd ett sidunt sütt som vi önshint att kunna göra det, sà hade en vida längre tid till detta arbete erfordrats, ün vi kunnat derpi anvünda. Vi veta derför ganslia väl att vi $i$ detta afseende aj kunnat undvika att begd minga fel, och vi skulle, om det behöfdes, erinra vara Läsare, att de ingalundu böra blindt lita pá riktigheten af vira of versüttiningar och forklaringar; men vi viga dock tro, att virt glossarium, oaktadt all dess of ullkomligkiet, äfven $i$ detta afseende ej skull blifua utan ngtta för vetenshapen. För att $i$ möjligaste málto undvika vidlöftighet, haf va vi högst sparsamt anfört andra författares arbeten, eller inlatit oss $i$ tvister; Stjernhjelms, Loccenii, Ilires m. fl. tolkningar

## LXIX

bus etymologicis prorsus abstinuimus. Vocabula provincialia adhuc usitata nobisque cognita interdum attulimus, partim ex Ihrei Svenska Dialect-Lexicon et Hofii Dialecto Vestrogotica. Quae in prisca nostra lingua tantimomenti sunt allitterationes ${ }^{101}$ ), vel coniunctiones vocabulorum aut a vocalibus aut ab iisdem consonantibus litteris incipientium (ex. c. i ordum ok athavum, bönder ok bokurlar), eas ubique observavimus. Vocabula opposita, exemplum egregii Lexicographi 102) secuti, nota )( insignivimus. In orthographia veterum vocum Sueo-Goticarum unifornitatem quandam observavimus, neque ad illam nos adstringere, potuinus, quam textus quovis loco habet; quamobrem, ut inveniantur vocabula, saepe atteudendae sunt litterae alternare solentes, ex. c. $a$ et $a, e$ et $\infty, i$ et $y, d$ et $p, d s$ et $z$, etc. Nominibus, quorum genus non certo novimus, apposuimus signum interrogationis. - Quae posthac in hoc tentamine emendanda vel illustranda invenerimus, ea in ultimo huius operis volumine dabimus.
hafva vi dock, si ofta vi ansett denn vara uplysande, anfört, $i$ anseende till sällsyntheten af dessa författares verk. Frín vidiöftiga etrnologiska undersökningar hafva vi alldeles afhuillit oss. Ännu brukliga, oss bekanta provinsord hafva vi, der vi funnit sidant tjena till uplysning, anfört, till en del ur Ihres Svenska DialectLexicon och Hofs Dialectus Vestrogotica. De i vårt äldre sprak si vigtiga allitterationer ${ }^{10 x}$ ), eller sammanställningar af ord, som begynnas antingen med vokaler eller med lika konsonanter (t. ex. i ordum ok athavum, bönder ok. bokarlar), hafva vi öfverallt anmürkt. Motsatta begrepp hafva vi, efter en utmärkt Lexicographs exempel ${ }^{102}$ ), beteknat med )(. I afseende pi stafningen af de gamla orden hafva vi sökt iakttaga en viss likformighet, och ej. kunnat binda oss vid den, som i texten pd hvart stalle förekommer. För att igenfinna orden miste man derför ofta tünka pd de bokstäfver som vanligen omväxla, $t$. ex. a och æ, e och æ, i och y, d och p, ds och z, o. s. v. Vid de nomina, hvilkas genus vi ej med säkerhet känt, hafva vi satt fragetecken. - Hvad vi framdeles kınna finna att rätta eller uplysa i detta försök, ämna vi att meddela i sista bandet af detta verk.
2. Glossarium ad Latinitatem medii aevi, etsi exiguum, aliquam forte utilitatem afferre potest. Suecanam vocabulorum explicationem hic superfluam esse duximus. Interpre-
2. Glossarium ofvermedeltidens Latin torde, ehuru inskränkt, ej vara utan all nytta. Vi hafva ansett Svensk öfversitttning af orden här vara öfverflödig. De forklaringar som

[^21]101) Redan Stjernhjelm (Ordelist till FFGL. v. löf ok lök) anmärkte att allitterationer ganska ofla förekomma i vàra gamla Lagar.
102) Herr Professorn A. O. Lindfors's, i Fullständigt Svenskt och Latingkt Lexicon, Lund, 1815, 1824.

## LXX

tationes signis citationis notatas, mutuati sumus e du Fresnei Glossario ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis.
3. In indice nominum locorum omnia exposuimus, quae, praesertim ex collectione chartarum geographicarum et geometricarum, antiquiorum recentiorumque in Regio Tabulario Geometrico adservata, discere nobis contigit de situ hodiernoque nomine locorum in Iure VG. nominatorum. Quaedam hausimus ex opere Lindskogii, Beskrifning öfver Skara Stift, aliisque cognitis fontibus. Quae de priscis finibus Daliae attulimus, ea maximam partem, quaeque de antiquis, iam abolitis territoriorum Vermelandicoram nominibus coníecimus, ea omnino debemus scrutatori eruditissimo, A. Lignell, Praeposito territoriali in Vermelandia, cui gratissimam mentem hoc loco palam significare nobis liceat. Pares gratias agimus wiro in Vestrogotia nato, I. G. Richert, Secretario primario et Equiti Regio, qui nobis benigne communicavit quae Ipsi de quibusdam Vestrogotiae locis cognita fuerunt. At haec cum dicimus, multo minus reticere possumus longe maiora, quae nos, pariter ac scientia quam colimus, debemus wiro nuperrime laudato, in litterarum studiis ac publicis civitatis muneribus aeque eximio, cuius strenuae curae id honori est ducendum, quod Ille efficacia sua primus opus, quod nobis est mandatum, promovit.
4. In indice nominum hominum intra summae brevitatis fines nos cohithuimus. De hominibus hic nominatis ex aliis fontibus colligere et afferre memorabilia, id extra fines huius operis positum est.
airo utmärkta med citationstecken, aro lanta ur du Fresne's Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis.
3. Uti förtekningen pa stallens namn hafva vi meddelat alla de uplysningar det lyckats oss att, i sjnnerhet ur den $i$ Kongl. LandtmüteriContoret befintliga samling af äldre och nyare geographiska och geometrisha chartor, vinna angiende de i WGL. nämnda orters laige och nuvarande namn. Nìgra upgifter hafva vi hümtat ur Lindskogs Beskrifning öfver Skara Stift, och andra bekanta källor. De uplysningar vi meddelat om Dalslands forna gränsor, grunda sig hufvudsaklizen, och vara hypotheser om de forna, nu försvunna häradena $\varepsilon$ Wairmeland, helt och hallet pa de underrättelser en kunnig forskare, Herr Kontrakts-Prosten A. Lignell i Warrmeland benïget meddelat oss, och för hvilka vi fa offèntligen förklara var tacksamhet, likasom för de uplrsningar angiende atskilliga orter iWestergötland, hvilka vi erhillit af en infödd Westgöte, Herr Förste Expe-ditions-Sekreteraren och Riddaren J. G. Richert. Men da vi nämna detta, kunna vi ännu mindre förtiga den vida större förbindelse, hvari vi och vír vetenskap std till sistbemälte lika u!mürkte Vetenskapsidkare och Ämbetsman, hvars nitfulla omtanka äran tillhör att först hafva pa ett verksamt sütt foranledt det verk, som oss blifvit anförtrodt.
4. Uti förtekningen papersoners namn hafva vi ansett oss böra inskränka oss till den största korthet. Alt om de här nä̈nnde personer, ur andra källor upsöka och meddela underrättelser; har legat utom gränsen för vart arbete.

## LXXI

5. Tabula, quae a Stiernhielmii editione Iuris VG. ad nostram delegat, praesertim necessaria est, si quis hic quaerat locos Iuris VG. in multis antiquioribus et recentioribus scriptis ex editione Stiernhielmiana citatos. Tabula contra, quae ab hac editione delegat ad Stieruhielmianam, necessaria est, si quis ex. c. consulere velit versionem Loccenii.
6. In tabulis lithographicis calci additis specimina dedimus codicum manuscriptoram et notarum abbreviationum ibi occurrentium, ambiguos quosdam locos simul exhibentes. Nobis quidem proposueramus integra alphabeta ex praecipuis codicibus depingere; cum vero hoc, si ea, qua oporteret, oura fieret, heic nimis prolixum fuisset, ab illo proposito recedendum fuit, quantumvis optandum est ut aliquis, cui scientia et otium suppetat, opus tanti momenti ad rem patriae diplomaticam suscipiat.

His praemissis, opus nostrum in manus tuas, benevole Lector, damus. Iudicium tuum tranquillo animo exspectamus. Severum sit, at iustum et aequum. Nolumus dissimulare nobis, haud minus quam alii cuicumque, cognitum esse quid in hoc opere sit bonum aut mancum. Quod Ius VG., si totam constructionem dispersi illius apparatus spectes, non aliter tractandum fuit, quam hoc a nobis factum est, id certo perspicimus. Tantam diligentiam esse adlibitam, ut neque de soriptura a nobis male lecta, nec de
5. Tabellen som hänvisar fran Stjerinhjelms edition af WGL. till denna, är $i$ synnerhet nödvändig för att här kunna igenfinna de i mánga äldre och nyare skiifter efter Stjernhjelms edition citerade ställen af WGL. Hänvisningarne frán denna edition till Stjernhjelms äro deremot nödvändiga, $i$ händelse t. ex. ndgon skulle vilja rddfrdga Loccenii öfversïttning.
6. Uti de efterat bifogade, i sten tryckta Tabellerna hafva vi lemnat prof af handskrifternas utseende, och de der förekommande förkortningstecken; äfvensom vi der framstält nagra tvetydiga ställen. Vi hade väl ämnat att ur de förnämsta handskrifterna meddela fullstaindiga alphabeter; men da vi funno att detta, om det skulle utföras med vederbörlig noggrannhet, här blifvit alltför vidloftigt, maste vi öfvergifva denna föresats, ehuru $m y c k e t$ det vore att önska att ndgon, som dertill hade skicklighet och tillfülle, àtoge sig ett för Füderneslandets Diplomatik sa vigtigt arbete.

Och härmed lemna vi nu detta verk $i$ den benägna Allmünhetens händer. Vi vänta med lugn denna Domstols utslag. Ma det blifva strängt, men rättvist och billigt. Vi vilja icke dölja att vi künna, lika väl som nagon annan, detta arbetes bide förtjenster och brister. Att Westgötalagen, $i$ afseende pa hela upställningen af dess spridda materialier, ej kunnat eller bort behandlas annorlunda än vi giort det, inse vi med fullkomlig visshet. Att en sadan noggrannhet blifvit iakttagen, att Lüsaren ej behöfver frukta hvarken för oriktig läsning i hand-

## LXXII

vitiis typographicis ${ }^{\text {Y03 }}$ ) cogitare Lectori opus sit, id ipsi optime scimus, optamus vero ut unicuique hac de re persuasum sit; quamobrem, si quis eiusmodi mendum alicubi latere suspicetur, ei, si illam suspicionem nobiscum communicare voluerit, responsum, ad persuadendum, ut speramus, sufficiens libentissimi dabimus. Si dubitationes vel calumniae, consulto vel inscitia prolatae, non possint quin exoriantur ${ }^{204}$ ), optandum est ut hoc fiat dum nos illas possu-
103) Quod aliquot locis, foliis sub prelo sadantibus, ex. c. punctum quoddam disparuit, aut litt. $f$ vel ö speciem litt. $\int$ vel o accepit (ex. c. in gloss. v. Sörgata, ubi v. Sobagata in quibusdam exemplaribus legi potest fopagata), vel quod v. bort, not. 76. pag. 19t, miro casu, ex multis exemplaribus disparuit, baec, quae avertere non fuit in nostra potestate, non tribuendo sunt errori typographico, nec nobis imputanda. Neque semper nomina propria certo omnino legi possunt, ut ex. c. litt. $n$ non legatur u. Sic pro haflöfa, II. MB. 8. not. 47, errato lectum est huflöfa.
104) Quid? si quis aliquando, codices manuscriptos, quos nos secuti sumus, inapiciens, sive male legat, sive prorsus nequeat legere tales obscuros locos, quos, non sine ingenti difficultate, attamen explorate omnino legere nobis contigit, sibi ipse nomen paraturus, insimulet nos perperam legisse, immo finxisse ubi legere non potuimus! Eiusmodi terrens exemplum praebuit Celeb. Ihre in opusculo: Bref tilt Lagerbring, rörande then Isländska Edda etc. ubi affert specimina quaedam multorum istorum mendorum, quae in Ed da a Göransson edita se invenisse narrat. Hodie testatur Raskii editio Eddae Snorraeanae, Stock h. 1818, haec omnia, quibus Ihre insimulat Göransson, esse Calsa, et hunc, locis ab Ihre citatis, reete omnino legisse. Idem affirmavit vir egregius nobisque amicissimus, cuius praematuram mortem numquam non dolebi-
skrifterná eller för tryckfel 103 ), det kan ingen büttre veta än vi sjelfve, men vi önsha att hvar och en mitte vara derom öfvertygad; och vi up. mana derför den, som pa nilgot stäl. le finner anledning att mistilinka ndgot dylikt fel, att gifva oss en siddarz förmodan tillkänna, di vi hoppas kunna lemna tillfredsställande och öfvertrgande svár. Skolu tvifoelsnual eller kan hända af upsit eiler oförstiond frambragta osanningar $i$ detta hïnseende Jppas 104), sa air det att ön-
103) Att pi naigra ställen under tryckningen t. ex. en punkt blifvit osynlig, eller ell $f$ eller ö kommit att se ut som f eller ort. ex. i gloss. v. Sörgata, der ordet 「ößagala $i$ en del exemplar ser ut som fopagata), eller att, genom en besynnerlig händclse, hela ordet bort, not. 76. sid. 191, ur manga exemplar försvunnit, sidant, hvilket vi omöjligen kiunnat förekomma, bör ej anses som tryckfel och tillräknas oss. Likasa är. det icke alltid möjligt att ansvara derför, att nomina propria blifvit räll lästa, sỉ att ej t. ex. ell $n$ kan hafva blifvit läst som u. Så har haflöfa, II. MB. 8. not. 47, 0rätt blifvit läst som huflöfa.
104) Hvem vet om det ej t. ex. en gaing skulle kunna falla nâgon in, com vid paseende af de af oss foljda handskrifterna antingen orätt läser, eller alldeles icke kan läsa sàdana otydliga ställen, som blifvit af oss wed maycken svârighet, men dock med fullkomlig visshet lästa, att, för att göra sig sjelf märkvärdig, leskylla oss för att hafv'a läst orütt, cller till och med diktat der vi ej kunnat läsa! Elt dylikt varnande exempel har den berömde Ihre lemnat i sitt Bref till Lagerbring, rörande then Isländska Edda elc. der han anför nagra prof af de manga fel han säger sig hafia funnit $i$ Göranssons edition af Eddan. Numera vitnar Rasks edition af SnorraEdda, Stockh. 1818, att alla dessa Ihres beskyllningar mot Göranssonärofalska, och att Göransson pà de af Ihre anförda ställen läst alldeles rätt. Detsanma intygade vår oförgätlige, numera beklagli-

## LXXIII

mus refutare; non quod nostra fama nobis tantae curae est, sed quoniam $m$ aximi momenti est, non solum quod eiusmodi opus summa religione factum est, sed etiam quod lector plene confidere potest diligentiae ab editore adhibitae. Si ea respexeris, de quibus iam diximus, nullam animadversionem veremur. Quae hic forte ostendi poterunt vitia, quaeque praecipue posterorum erit detegere, ea consistunt in singulis erratis in notis nostris, glossariis etc., nihilque faciunt ad rem principalem, fidem nempe ipsi textui habendam. Attamen rogamus velint Lectores periti reique amantes nobiscum communicare quae-
ska att det matte ske medan vi äro $i$ tillfälle att vederlägga dem; icke för det att var egen ära ligger oss sa ömt om hjertat, men derför, att brukbarheten af ett sidant verk som detta, beror ej blott derpa, att det ür gjordt med största noggrannhet, utan ock derpd, att den som begagnar det, kan fullt lita pa denna noggrannhet. $I$ de nu anförda afseenden veta vi att vi ej hafva nagon grundad anmärkning att. befara. De verkliga fel, som här kunna komma att cidagalüggas, och hvilka det egentligen tillhür efterverlden att uptäcka, besti $i$ enskilda mistag $i$ vdra noter, glossarier m. m. och hafva alldeles intet inflytande pà hufvudsaken, som är sjelfva textens palitlighet. Vi anhalla icke desto mindre att fa del af de paminnelser, hvartill kunnige och för saken nitälskande Läsare i hvad afseende som -hälst finna anledning, och vi skola med tacksumhet emottaga hvarje, difven den
mus, Mag. Sv. Hylander, in Academia Lundensi Adiunctus E. O., qui observationes Ihreanas cum ipso codice Upsaliensi a Göransson edito, conferendo, hac de re tanto certiorem se fecerat. At contra, ut retulit Hylander, Ihrei observationes omnino quadrant in apographum a Rugman, Islando, ex dicto codice tramscriptum. Ubi igitur Ihreeditionem Göranssonii cum isto apographo non convenire víderat, ibi audacter incuriae insimulavit Göransson, nihil pensi habens quaerere, anne errasset Rugman! Officium humanitatis esse duximus hanc maculam abstergere a memoria Göranssonii, etsi eius opus nullo respectu exemplum praebet. Si quando, fato functis, idem nobis quod Göransson acciderit, quod nos operaque nostra calumniis obnoxii erimus, tunc quoque, sic speramus, aliquis existet, justitiae amans, qui, veritatem in medium proferendo, ultimos nobis reddet honores.
gen bortgängne vän, E. O. Akad. Adjunkten Sv. Hylander, som genom jämnfórande of Ihres anmärkningar med sjelfva den af Göransson följda Upsala-handskriften, ännu säkrare derom öfvertygat sig. Men deremot inträffade, enligt $\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{y}}$ landers berättelse, Ihres anmärkningar fullkomligt pai en af Isländaren Rugman giord afskrift af nämında handskrift. Der saledes Ihre i denna afskrift funnit olikheter med Göranssons edition, der beskylde han djerft Göransson för varclslöshet, utan att hafva öfvertygal sig om ej felet lag hos Rugman! Vi hafva ansett som en menskli ! etspligt att ej forsaka detta tillfälle att göra rättvisa ät Göranssons minne, ehuru hans arbete visserligen i intet afseende är nảgot mönster. Skulle pà vår döda mull samma öde träffa oss som Göransson, atl vi och vdra arbeten blifva sanningslöst smädade, sà skall äfven dä, hoppas vi, upstai nágon rätlvisans vän, som genom sanningens framdragande skall bevisa oss den sista äretjensten.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Pol. I.

## LXXIV

cumque in nostro opere vituperanda censent, gratique accipiemus omnem, vel levissimam correctionem. Si quis optaverit ut in continuatione huius operis rationem eius aliqua ex parte mutemus, ad tale desiderium, quantum ipsorutm nostrum iudicium permiserit, nos accommodabimus. - Utinam hoc opus acceptum fuerit ab iis, qui callent amantque maiorum nostrorum leges et linguam! Utinam excitet et promoveat ardentius illius iuris linguaeque studium, quam quod hactenus in nostre patria comparuit! Sic suavissimum praemium impensae operae reportabimus, laetique ac indefessi pergemus longam arduamque viam, quae adhuc emetienda nobis restat.

Stockholmiae die III Maii MDCCCXXVII.
obetrdligaste rättelse. Skulle ndgon önska att vi i fortsättningen af detta verk i nagon del ändrade var nu följda plan, sd skola vi äfven pd en sddan önskian fästa allt det afseende, som med vir öfvertygelse star att förena. - Mätte vi nu snart erfara att detta verk blir med välvilja emottaget af dem, som känna och älska vara fórfäders Lagar och sprak, och att det väcker och befrämjar ett allvarligare och grundligare lag- och sprdkstudium ün det, som hittills försports i vdrt Fädernesland! Da skola vi njuta den ljufvaste tillfredsställelse för var nedlagda möda; da skola vi med glädje gả vidare, och ej tröttna pa den langa och svdra bana, som vi ännu hafva att genomvandra.

Stockholm den 3 Maj 1827.
Editores.
Utgifvarne.

## LXXV

## EXPLICATIO LITTERARUM, QUIBUS CODICES MANUSCRIPTI ETC.

 SIGNIFICANTUR.A. Codex Bibliothecae Regiae Stockholmiensis B. 59. foll. 1-43 (vide supra pag. II).
B. Cod. eiusdem Bibl. B, 58. (vide pag. XIV).
C. Lydekini excerpta et adnotationes in dicto cod. B. 59. foll. 59-66 (vide pag. VII).
D. Incerti auctoris adnotationes in eodem cod. B. 59. (vide pag. X).
E. Fragmentum alius codicis, insertum eidem cod. B. 59. (vide pag. XIV).
F. Duo folia membranacea e codice deperdito, ad Bibl. Acad. Upsal. pertinentia (vide pag. XXXII).
G. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. B. 6. (vide pag. XXI).
H. Cod. eiusd. Bibl. B. 1o. (vide pag. XXIII).
I. Additamentum in cod. Iuris Vestmannici, Bibl. Reg. Stockholm. B. 56. (vide pag. XXXII).
K. Cod, Bibl. Acad. Upsal. N:o 20 (vide pag. XXV).
L. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. B. 35. (vide pag. XXVII).
M. Cod. Bibl. Illustrissimi Lib. Baronis I. G. Sack in Bergshammar (vide pag. XXVIII).
N. Cod. Bibl. Gymn. Lincop. (vide pag. XXIX).
O. Cod. Bibl. Acad. Upsal. Catal. Benzel. N:o 36 (vide pag. XXIX).
P. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. D. 26. (vide pag. XXXIII).
Q. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. D. 4. (vide pag. XXXIII).

Rec. Recentiores codd., ubi regulae iudiciales (IV. 12.) descriptae exstant (vide pag. XXXIV).
De runicis codicibus, qui continent narrationem de conventu Danaholmensi (I. CB.) cum indice limitum Vestrogotiae (IV. io.) connexam, vide pag. XXXVI.

Br. I. R. Brocmanni schedae manuscriptae (vide pag. XL).
Bur. Apographun a L. Bure factum, in Bibl. Reg. Stockholm. B. 62. (vide pag. XXXVIII).

## LXXVI

Sk. Apographum ex Bibl. Gener. Comitis M. Brahe in Skokloster Cvide pag. XXXIX).
Stj. Stiernhielm, in editione sua Iuris Vestrogotici (vide pag. XLVI).
Vn. Vennaesii apographum, in Bibl. Reg. Stockholm. B. 6ı. (vide pag. XXXIX).
Ups. Apographum in Bibl. Acad. Upsal. N:o 3 (vide pag. XXXIX).
6o. Apographum in Bibl. Reg. Stockholm. B. 6o. (vide pag. XXXVIII).
Praeterea in Glossariic et Indicibus nominum propriorum citantur:
Bg. E. S. Bring, Codex Iuris Vestrogothici (vide pag. XLIX).
BH. Biörn Haldorsen, Lexicon' Islandico-Latino-Danicum.
f Ih. Ioh. Ihre, Glossarium Suiogothicum, aliaque opera suis quaeque locis no: minata.
Locc. Loccenius, Iuris Vestrogotici versio Latina (vide pag. XLVIII), et Lexicon Iuris Sueo-Gothici.
Lund. Lundius, notae ad versionem Loccenii.
Ver. O. Yerelius, Index Linguae veteris Scrtho-Scandicae.

## LXXVII

## CONSPECTUS OPERIS.

## I. Iuris Vestrogotici Codex Antiquior <br> pag. 1.

Kirkiu bolker (KB. ${ }^{\text {a }}$ ) ) : . . 3. Af mandrapi (Md.) . . . . . 10. Af fara malum bolkar (SB.) - 17 . Af vapce farum (VS.) . . . . 19.
Bardaghae bolkar (BB.) . . . 20.
Orbotce mal (0.) . . . . . 23.
'Arfper bolker (AB.) . . . . 24.
Giptar bolker (GB.) . . . . 32.
Retlofae bolkcer (RB.). . . . . 36.
Iordparr bolkwer (JB.) • . . 42.
Huru mrulnu fkal garce (M.) - 5 I . Рiuuce bollkar (PB.)
53.

Fornamix fakir (FS.) . . . . 6ı.
Fornamix bolkar (FB.) . . : 63.
Lecara gatar (LR.). . . . 67.
Conongs bolker (CB.) . . . - -
Horo ping lot Skal fkipta (pl.) 69.
Bifcups bryniofs ftapue (Br.) - , 70.
Weftgöta Kyrkior (VK.) • $\quad .74$.
II. Iuris Vestrogotici Codex

Recentior
Praefatio (Praef.)
Kirkyubalker (KB.) ••••77.
Af vaper farum bolkcer. (VS.) . 113.
Frip balkar (FrB.) . . . . 114.
Orbotee inal (O.) . . . . 117.
Drapare bolkar (DrB.) . . . 120.
Arua bolkter (AB.) . . . . 131.
Giptce bolker (GB) . . . . 143.
Retlofie bolker (RB.) . . . . 149.


Piufua bolker (PB.) . . pag. 159.
Iorpie balker (JB.) . . . . 177.
Mölno balker (MB.) . . . . $19^{2}$.
Fornamis balker (FornB.) - 194.
Vt giarpace bolker (UB.) . . . 212.
Additamenta (Add.) . . . . 222.

## III. Lydekini excerpta et

 adnotationes • • . 255.IV. Incerti Auctoris variae adnotationes • • . 283.
V. Appendix. Konung $x$ vtSkyller af cerliko oc godho landhe vaftergötlandh

$$
345 .
$$

Glossaria et Indices nominum propriorum . . 349.

1. Glossarium, continens antiqua vocabula Sveo-Gotica . 35ı.
2. Glossarium, continens vocabula medii aevi Latinitatis . $547^{\circ}$.
3. Index nominum propriorum locorum
4. 
5. Index nominum propriorum
hominum • • • • . 572.

Tabula, quae indicat locos editionis Stiernhielmianae, huic editioni respondentes
Tabula, quae indicat locos huins editionis, Stiernhielmianae editioni respondentes . . . 583.
Addenda et emendonda . . 58 g .
missa, excepto I. FB. quod a FS. distinguendum fuit, et CB.

Digitized by $\operatorname{moO}$ Ole

## I.

Juris Vestrogotici Codex Antiquior. - -momor

## DEN $A L D R E C O D E X$

4
WESTGOTA-LAGEN.
-

Digitized by GOOgle

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

## I.

Her byriarz ${ }^{2}$ ) laghbok vafgöta.

Krifter ær fyrft i laghum warum $\mathbf{\text { рa } æ r ~ c r i f t n a ~}{ }^{3}$ ) var oc allir criftnir konongær. böndær oc allir bocarlær bifcupær oc allir boclærðir mæn. Var戸ær barn til kirkiu boret oc bepiz criftnu. ${ }^{4}$ ) pa fcal fapir ok moбer fa guzfæpur oc gurmopor oc falt oc uatn. pæt fcal bæræ til kirkiu pa fcal a préft kallæ. han fkal a kirkiu bole boæ. barn fcal brymfignæ firi utan kirkiu. dyr. Sipen fcal font wigyæ. prefter ${ }^{3}$ ) barn döpæ. oc gudfapir a haldæ. gudmoper til namns fygiæ. prefter fcal byupe hufu${ }^{\circ}$ ) lengi fapir oc moper fculu vardvetæ. Hændir pæt fot a vegh oc ma igh til kyrkiu coma. pa fcal gudfapir döp $\boldsymbol{c}^{7}$ ) oc gudmoper a haldæ. i vatn. æn uatn. ær ( ${ }^{8}$ til $i$ namn fapurs oc funer oc andæs helagha ${ }^{\circ}$ ) pa fcal pét .j. kyrkiu, gard gravæ oc arf **: $*$ ).

## 2.

$\neq a x 1$ ) ræ æn gengyærd perra brinder vp. Byfcupi fal gengyærd geræ 2 twar næter oc til quels hins pridia. med tolf mannum. fialuer han hin prættandi. oc han drikki myod oc allir klerkar hans.
$1=$ II. KkB. 1.

1) Cum liber de Ecclesiis in cod. A. non habeat propriam rubricam, hanc e cod. H. mutuati sumus.
2) Haec vox ambigua. Apogr. Ups. habet byriär. Cetera byrias.
3) Bur. Ups. et Rask (Anvisn. till Isländskan, Stockh. 1818, p. 5) legunt crifince.
4) Hic, ut videtur, primum scriptum fuit criftin, quod tamen ipse scriba emendavit. Bur. Br. et Rask (l. not. 3. c.) legunt criftini.
5) Man. rec. inser. skal.
6) Lege: huru.
${ }_{2}=$ II. KkB. 4; IV. 21: 8.
7) Infima pars marginis primi folii, crebro Codicis usu, ita fuit lacerata, ut litterae pa, quaeque in proxime sequentibus verbis cursivis typis suntimpressae, simul perierint.
8) Cfr. not. 7. praeced. Bur. et Br. omitt. til.
9) Cfr. not. 7 .
10) Verba: oc arf sunt erasa, et in omnibus apographis omissa. Sequens folium, quod sine dubio a v. taka incepit, est abscissum. Lacuna inde exorta, ex II. KKB. 1-4 completur.
11) Cfr. not. 10. praeced. - Inter rae et an scriptum fuit vocabulum quoddam (forsan ar), postea deletum.

## 1. Kirkiu B. 3.

## 3. Af kyrkiu rat. ${ }^{12}$ )

Uerder maper i. kyrkiu drepin pet mer nipings vark. pa er kyrkia al nuighz. ${ }^{13}$ ) Er pet firi tiu vitrum ${ }^{14}$ ) pa fcal gyuæ byfcupe prer marker firir vilx ${ }^{\text { }}$ ) oc natter gengerd. En a tiu vittrum. er. at per hovodiundapo. oc uilia kyrkiu vighix lete pa fculu per. houodtiunde.

## 4.

Landbor fculu eigh. houodtiundæ gærax mer en enu finni. vten per nili. eller at per falli i. houdid fyndir.

## 5.

Væerßer altare ften Iös. pa fcal prefter byfcup uid vare. eller hetta uid finum prim marcum pa fculu bönder gruxe byfcupi prer marcher firi alteree vixls oc natter gengerb. Oc fri ${ }^{10}$ ) kyrkiu gærठ allen. prer marcher. firi ( ${ }^{\circ}{ }^{0_{1} r}$ ) kyrkiu gard. tolf öra. oc firi ftapul tolf öra. Cruffzur oc klokchor. ${ }^{\text {r }}$ ) calka oc meffufat. pa fcal byfcuper vighia firi tyundx. pen. er bonder giux hanum oc börn fermx.

## 6.

Taker kyrkia. at fyrnaff. ftandæ ftulpær: liggia fillir er heft dyrni. oc

3=II. KkB. 5; IV. 21: 54, 9.
$4=I I . K k B .6 ; I V .22: 106$.
12) Br. legit ran. Forsan ita habuit archetypon, quod secutus est scriptor noster. Rectius tamen drap, ut habet Cod. G. Vide not. ad II. KkB. 5.
13) Pro vuighf. A rec. man. mutatum in vuighd.
14) vitnum primum scriptum fuisse videtur; incertum: an ab ipso scriba emeadatum.
15) Pro vixl.
${ }^{16)}$ Ultima littera huius vacis $i_{\text {; }}$; in folii mar-
$5=$ II. KkB. 8; IV. 21: 8, 51. $6=$ II. KkB. 9 .
gine scripta, periit, codem modo quo verba quaedam fol. 1. scripta. Cfi. not. 7. pag. 3.
17) Vox quaedam, a fun vel fum, ut videtur, incipiens, in ipso folii angulo scripta, ita mutilata fuit, ut ne coniiciendo quidem eam restituere possimus. Omnia apographa et Stj. habent Jundrug, quod tamen vix probari posse videtur.
18) Proklokkor. Lomissum ipse addidit scriba. Sti, et ompia apogr. leguntklokthor.
feftiband ligger kamber．hell．${ }^{2}$ ）haltæræ ${ }^{20}$ ）（ten．oc altare haui kikya ${ }^{2 x}$ ） vixl finæ famu．po at hana böte en peffi æru all ${ }^{22}$ ）hel．

## 7.

Uerdher kyrkia brutin oc mæffu fat ftolen．pet er nipingfixærk．pat er niv marcha fak．kyrky．fwa hæreße．fva konogge．§．1．Varßer in gangit at opnomi dorom．Pa fcal prefter．gialdæ ${ }^{23}$ ）fkapa apter pen fum kyrkia fik til pes er Ғrer marcher．æru．oc eigh ¥y meræ at fkapi fe mere gör．§．2．Er
 prefti böta prer marcher．Dagher kyrkia hauir ${ }_{-}^{5}$ ）fit alt．

## 8.

Brender up kirkya pa \｛kal prefter ${ }^{2 \sigma}$ ）böta．Prer markær．prefter fkal wardæ framlywfum．oc 户en baklyvfum er tænder．©．i．Brender i．kirkiu． 3 fcruper af framlyvfum．gialdi prefter apter hvat fum var $\mathbf{p}^{27}$ ）er til pés prer mærchær æru．eigh 耳戸 meræ at mere fe fkapi gör．§．2．Skil Pem a．bondæ oc prefti.$^{28}$ ）kaller prefter．bondi ${ }^{29}$ ）tende．oc bonde kuaper ${ }^{30}$ ）ne vid． bywer firir fik tylftér ép．at han tændi．eigh．Đa er han hauir fvoret．pa fkal prefter bötæ．
$2=I I . K k B .4-13 ; I V .21: 48 . \quad 8=I I . \operatorname{KkB} .14,15 ; I V .21: 49:$

19）Omnia apogr．et Stj．legunt heller．Li－ meolam enim transversam vel apostrou phum，quo in hoc Cod．ornatur duplex $u$ ，crediderunt esse notam abbreviatae syllabae er．
20）Pro alicerat．Litt．$h$ deleta；sine dubio a pec．manu．
21）Lege kirkya．Ita quoque a rec．manu emendatum．
22）．60．Ups．ot Stj。 legunt allir．Cfi．，not．1g．
23）Hic，ut videtur，scriptum fuit gialoe； a sec．forsan manu emendatum．
24）Bur．Sk．et Stj．legunt forler：Cfr． not．19，
25）Ita sine dubio hic fuit scriptum（Cfr． II．KkB．13）；litterae ha vero perierunt
（Cfr．nol．16．pag．4）．Quidam，huno locum male intelligens，delevit litteram $r$ in vocabulo mox antecedenti pagher． Br．legit：Paghe kyrkia ．，tur；Ups．tage Kyrkia âtur；et sic fere ceteri ounnes．
26）Litterae $p r$ ，in angulo folii lacerato scriptac，nunc non exstant．
27）Pro vaer $p$ ．
28）Br．et omnia apogr．legunt prefier；at eodem abbreviationis signo omnium ca－ suum terminationes indicantur；in nomi－ nativo vero haec vox bic posita esse nequit．
29）Lege：bonda

9.

Bær prefter meffufat hém oc glataff. per ${ }^{38}$ ) fkal prefter Dem apter gialdæ fum per varu. vær૪. med fuornum epe at per varu eigh bætri.

## 10.

Hængir klocka i. kyrkiu falder i. hovod mannæ. böte fopn firi. niv marchum kirkiudroten iardeghendi en bana far. ${ }^{32}$ ) §. 1. Falder klockæ rummi nider i. hovo $\Phi$ mamni. böti fopen marchum. prim en han far banæ af. \&. 2. Falder i. hovod prefti æller klocchæææ varpi fær fialvar. §. 3. Brefter klockæ firi pem. Pa ér hvn vgild. §. 4. En annar mapar felli. kloccho niper brefter hvn viper er hun værri en prer marcher böte fum hun ær værठ. oc iki mære. en prer marcher. po at hun fe bxttri.

## II.

Scill fopn ${ }^{3}{ }^{3}$ ) valdi Fer fum flere æru

## 12.

Værder marder ${ }^{34}$ ) i. kyrkiugardhi. dræpin ællær fargheper. ${ }^{35}$ ) gialde bifcupe prer marcher. pa fkal eighi tipir uetæ. fyr ¥n $^{36}$ ) hauir bifcups lof til. num han hætti uid finum prim marchum. Bifcuper fkal vip fopn mælx. æn Рær viper pen vihit ${ }^{37}$ ) uan. §. 1. Værper ma戸er luftin .i. kyrkiugar戸i. æller .i. har takin ( ${ }^{38} \mathrm{pa}$ fkal eigh prefter mæffu fæghia fyr æn han hauir bifcups lof til ællar hans lænfprefts böte bifcupi tolf öra. En per mali. til

$$
\begin{array}{ll}
9=I I . K k B .16 ; I V .21: 50 . & 11=I I . \text { KkB. 21; IV. 21: } 53 . \\
10=I I . K k B .17-20 ; I V .21: 52 . & 12=I I . K k B \cdot 23,25 ; I V .21: 9,11,54 .
\end{array}
$$

31) Adde: $\boldsymbol{P}$ a.
32) Haec videntur esse corrupta. Ex II. KkB. 17. illustrantur.
33) Man. rec. add. $a$.
34) Lege: mader.
35) harghe Fer primum fuit scriptum.
36) Man. rec. add. han.
37) Pro vigit v. vighit. Bur. et Br. legunt vhlut.
38) Ordo verborum turbatus ita est restituendus: böte bifcupi tolf öra. pa Skal eigh prefter - lanfprefts. (adde: Bifcuper fhal vif Sopn malia.) an Fer mali ete.
 biscups lenfprefter fe af fopnar mannum tylptar e币 bipia fær fva gud holl oc uatum finum at per eigh fridbrut giöt ${ }^{40}$ ）fuat ${ }^{41}$ ）bifcuper a fak．af．

## IJ．

kirkiu gard fkal fcipæ bolæ mælli flict a bol at gærネe．fum annat．Lig－ gær kirkiugardær alper open．pet er．priggia marcha fac．耳et a bifcopér．${ }^{42}$ ） 4 Ligger pridiunger vpen．Pæt ér fiax oræ fak．pæt a．bifcopær．fipan a．hæ－ ræd firi balka han ${ }^{43}$ ）atta örthoghor．Oc e fkal kiurkiugarђær gilder varæ． bapi vinter oc fomar．

## 14.

Barır porf kriftuu maßer huls．${ }^{44}$ ）fyrra fcal barn criftna æn man huflæ． porf māer oling．ok annar hufl．pa fkal fyrræ man huflæ æn ${ }^{45}$ ）olæ． C．1．Barn far eigh kriftnu ma戸er eigh hufl．ællér öleng．ær prefter for－ fallalös．戸a ær han fæker at marchum ${ }^{46}$ ）prim．vi戸 bifcup oc prim marchum vid fakföchenden．S．2．Forfal prefts æru æn bifcuper hauir hanum bup fænt oc ær bortfarin för．Annur æn han fiukær ligher．Pridiæ æn han pigiændæ mæffu fighir．Fyardæ＇æn han ær i．fokn farin fiukum．at hialpæ．©．3．Vr fkal mæffufatum faræ ok fivkum hialpæ．æn han fivngær æigh pighianda mæffu． §．4．Skil47）戸æm a bonda ok preft kallær bondi han forfallalolfan．pa fcal han væriæ fik a mote mæder fiax preftum．at han laghæ forfall fæk．

## I5．

Prefter fcal bondæ ola oc bonda kono．bonda fin oc dottor hans alftæ
$13=I I . K k B .26 ; I V .21: 12: \quad 15=1 I$. KkB． $30-34 ; I V .21: 63$.
${ }_{14}=I 1 . K k B .27-29 ; I V .21: 62,61$.

39）Rec．man．mut．in foknar．
40）Rec．man．mut．in giörpo．Potius ta－ men videtur esse legendum：fer ar eigh fridbrut giört．Cfr．II．KkB． 25.
41）Pro：fua at．
42）Hic sine dubio est addendum：Liggrer haluar open．Fet ar tolf öre fak．pet a bifopar．Cfr．II．KkB． 26.

43）Man．rec．emend．ad huarn．
44）Pro hufl．Cfr．not．49．pag． 8.
45）Loco v．an antea scriptum fuit forf．
46）Omnia apographa habent marcher．Cfr． not．28．pag． 5.
47）Scikil hic scriptum；at，punctis litteris ci subiectis，scriba indicavit eas non esse legendas．
barn firi. tyunda fin. æn firi hiona ${ }^{488}$ ) huart er olia fcal giui öra tra ok fva firi alla pa mæn eigh göra tyundæ fin ok öri firi lægher. ftaや allum fræb fum mannum. pern huls ${ }^{49}$ ) taca. ok ortogh firi natuaku. Eigh mæra pit fleræ vaki. Eigh ${ }^{50}$ ) ok flera vaka num prefter uili. æeller bondi uili. oc Py at prer nætær liggi. lik inni. ${ }^{5 x}$ ) Vill han ${ }^{52}$ ) lengær læta inni liggia giui örtogh ${ }^{53}$ ) naat huaria. 1. 1. Gæfter dör at bonda taki öris mun af fatum hans. oc giui prefti firi lægherftad oc örtogh at natvaku. præfter ær \{kyldugher ${ }^{54}$ ) geft at hufla fum bondæ. 5. 2. Dör ftafkarl. Pa a prefter pik ok fcreppu okss) læghærftad. 5.3. Sitær bifcuper innan foknæ far bondi bup hanum. bi戸ær ola fik. pa ær han fkyldugher han at ola. haui half mark firir.

## 16.

5 Ganger prefter i. fokn annars prefts ber i. bok ok ftol ok læs iuir fol ké. (pa ær han fakar. ${ }^{\text {6 }}$ ) at marchum. prim. gialdi tolf öre. bifcupi. ok tolf öræ prefti.

## 17.

A acri fcal tyundæ fcipta, tacher prefter. fva fum kiurkiæ ær til vigP. fipan fcal fciptæ i. Prer lötæ. En a bifcopær. Annan a kiurkia. pridia væflirmæn. . f. i. prefter a kuikkæn ${ }^{57}$ ) tyundæ allan. of offær pet til crufzu fotæ kombær .a. langafreadaghi.

## 18.

Bonde. dör .i. fokn. ok uill. annærftagd læghærftað hauæ. §a fkal prefter

$$
s 6=I I . K k B .35 ; I V .21: 13,60 . \quad 18=I I . K k B .42 ; \text { IV. 21: } 58 .
$$

$$
17=I I . K k B .36,40
$$

48) hans additum, at, sine dubio ab ipse scriba, lineola inductum.
49) Cfr. not. 44. pag. 7.

5o) Verbum a sequentis vocalis caussa bic omissum esse videtur.
51) Locus hic subobscurus ex II. KKB. 31. illustratur.
52) huan scriptum, at $u$ deletum.
53) Man. rec. add. firi.
54) Jkydugher primum scriptum, at $l$ ab ipso scriba add.
55) Lege: at. Cfr. II. KkB. 33.
56) Rec. man. mut. in fakar.
57) Secundam $k$ est deletum a quodamo ut
lik hans uighia ok til gardfliz fylghia eighi længræ num han uili．耳a fkal han halvæn iæghærftad haụ．ok haluæn Fén prefter uip liki takær．

## 19.

Æn prefti vill．gipt gyuæ．戸et ær tvar fkæppur．ællær örtugh pænningæ．
20.

A maper bol i．by．aprum ok far．affædhum．${ }^{58}$ ） $\mathbf{~} \mathbf{~ a ~} \mathbf{f k a l}$ han tyundæ luc $x^{59}$ ）prefti ok kiurkiu fum bol ligger．ok kirkiugar戸i． $\operatorname{varpx.~\int .~r.~Sar~}$ man enka aker til byiar．pa fkal．præftins tiundæ lætæ aftær ftandæ．allæn $n_{\text {}}$ ællar bort．flytia．${ }^{\sigma 0}$ ）©．2．Bor bondi a odmarkær．föki．${ }^{\sigma 1}$ ）Pingæt kira kiu ær hanum．pykkir næft varæ．æn han vill．fva．ك．3．Eighi ma lands box ${ }^{\sigma 2}$ ）nöghæ at föchia or kirkiu by til annarrær kirkiu，
21.
 oc kaftæ ur kirkiugærði．ok kirkiugær戸ér ær ækki，vfkir．py hældær．
22.

Præ̊fer ma ængin man fra kiurkiu vrakæ num 円en bifcopær havir for－ bo戸ét．vrækæ．böndær fridlöfæn man．æn 耳er uilia．Orfaker ær prefter vm戸at．

19 ＝II．KkB．43？
$20=I I . K k B .44,45$ ；IV．21：64．
videtur，qui credidit hic esse legendum
kiurkion．Sic quoque legit Sk．
58）Primum afhedhum，ut videtur，scriptum． Incertum an ab ipso scriba emendatum． 59）Omnia apographa et Stj．legunt lutä．
$21=I I . K k B .46$.
$22=I I . K k B .47$.
6o）Sensus huius loci illustratur ex IV， 21： 64.
$6_{1}$ ）Sökir scriptum，at $r$ deletum．
62）lanbore primum scriptum，at $d$ ab ipso scriba additum．

## Af mandrapi．

## I．

Uær戸ær maßer dræpin ok af daghum takin．戸a fkal uighi a pingi lyfæ oc frafal ${ }^{\text {r }}$ ）aruingiæ figiæ．ok ．a．adru．Æn $\mathbf{a}^{2}$ ）pridia eftyr mælæ ællær ær mal hans fpilt．pa fkal væghændi til pings faræ ok vtæn vider ping ftandi ${ }^{3}$ ） mæn til pings gære．gri戸ær at bezas．${ }^{4}$ ）pings mæn fkulu hanum loua pings gangu han fkal uider Рy banor戸i gangæ．©．I．Pa fkal arui banæ næmnæ 6 pæt ær．vald hans at giua pem banor૪（ ${ }^{5} æ r$ han vill．æn væghænder aru ${ }^{6}$ ） marghir til．${ }^{\text { }}$ ）§æn fkal．mæゆ barni bænæ næmpna．Рy ær fkyldaftér a fæpærni．Hauir kona barn i．knæ．pa fkal hun banæ næmpnæ．申a fkal haldfbenð næmpnæ ok atuifteer mæn．per fkulu fæm varæ ok en rapfbani． §．2．நa fkal ændaghæ hem dömæ pæn fum allir mæn göræs afatir a pingi．申а（kal a ænghæ ${ }^{8}$ ）円ingshamna ${ }^{9}$ ）vittni bæræ lætæ．Iak var ${ }^{\text {ro }}$ ）申a a pingi ok vir ${ }^{11}$ ）mæn fiax．Sua（ ${ }^{12}$ kum dombær a mal pit．at pu fkuldi hær ${ }^{13}$ ）ftandæ ．i．dagh．ok ritæ．${ }^{14}$ ）a hændær hanum banor૪ mæP tvænni tylptum．Sva $\mathrm{fe}^{\mathrm{r}}$ ）mær gud hull．ok uattum minum at fva kum dombær ．a．mal pit fum iak bær nu vitni til pa fkal arui fværriæ．Sva fe mær guð

## 1：pr＝II．DrB． 1.

S． $1=I I . \operatorname{DrB} .1-3$ ．

1）Incertum utrum hoc rectius，an forfal， quod habet II．DrB．1；utrumque enim est obscurum．
2） $\boldsymbol{F} a$ scriptum，at $\boldsymbol{F}$ deletum．
3．）Pro ftande v．Standa．
4）Pro bepas．
5）Primuin an har scriptum；forsan a rec． man．emend．
6）Rec．man．in arru mutatum．
7）Rec．man．in superiori folii margine ad－ nut．takifywerdhungs named af picn hoon wil．
8）Lege：erndaghae v．endaghe．
$9) s$ et $m$ deleta；$h$ in $b$ mutatum．Stj．et amnia apographa habent thing bana．Sed
$\mathfrak{S} .2=1 I . D_{r} B .3$.

Fingsmanna sine dubio Tegendum．Cfr． II．DrB．3；I．Mand．3；SarB．i；BardB．i：pr－ 1o）var man．rec．add．
1i）vir man．rec．add．
12）kumbar scriptum；dom a rec．man．su－ pra lineam additum．Bur．Sk．et Sti．le－ gunt humber dom；Ups．om．dom；Br．Kum domber．
13．）Ita a rec．mann emend．Antea pret，ut videtur，fuit scriptum．Sk．legit thät；Bur． et Ups．hät；Stj．hïr．
14）Lege vitu．Sic Bur．Cfr．I．SarD． 1 g． BardB．I：pr．
15） fe man．rec．add．
hol ok uattum minum．at 申u bart ．a．han od ok æg．ok．Pu ær fændær ba－ ni hans．ok fua ${ }^{10}$ ）gaf iak pær namni til a pingi．pa fkal arui firi adræ tylft gangæ ok famulund fværiæ．Tolf mæn fkulu ．i．tylft ftanda ok et mun－ haf fkal eptir tylpt huæria væræ．Фyy munhaf fkulu æptir．tylptær ep． hræm．${ }^{17}{ }^{7}$ ）væræ gup ${ }^{8}$ ）hylla at fær ok at ${ }^{8}{ }^{9}$ ）græmya．©．3．Pa（kal arui til fægnarpings fara lætæ dömæ fic af pingi ok uita me戸 vmftapumannum．${ }^{20}$ ） Bipia fva fier gup hull．ok uattum finum．at han uan pat alt a endaghæ til fridxr hans fum lagh til fæghiæ．pa fkal han a ping ganga afptar latæ döma friælöfæn han firi arva ol æptimælændæ．ok vgilðan pa $^{\mathbf{l}}$ fkal han friP flyiæ． ætæ hema a daghurpi．${ }^{2 x}$ ）a fægnærpingi ok i．fkoghæ at natværpi．Liggiæ ui犭 tolf marchcer hæraðs hyffingæ æn han fitær kuær ok værdhar han eigh ok fyuratighi mærkær hærapi．ok prer mærkar pæn ætær mæ९ hanum．ok drikkær ok hauir mot mæ૪ hanum hætæ ${ }^{22}$ ）Prer ok æru tvar fextan örto－ ghor ．i．priðiungh．huærn ællær num han læti bütær biupa æti han nathorp at faklüfu．S．4．Viliæ per bötær takæ．ba fkal bötæ niu markær arvæböt． 7 oc tolf markær ættærbot．Sæx mærkær fkal arui böta．fex mærkar fkal ættin böta．prer a fexdrærnni ${ }^{23}$ ）ok prer a mödærui．pa fkal hin fkyldafti öra tolf． ра Ғе́r ær næft öra fæx．pa 戸er ær næft．öra prer．pæn pær ær næft half fæmtu örtöghr．．8．5．Sva fkulu allir bötæ．ok fkulu fva alli taka．a huar halw minna til fættæ mans．Bot fkal fkipta til fættæ mans．Iamnfkildir allir pa fkal flit kolder takæ fum koldr．Sæx mærkær fkal arvi taka af ætærbot． ok fex．mærcher fkal ættin takæ．prer a fæðerni．ok prer a möpærni．
S． $3=$ II．DrB．3，4．
S． $5=$ II． $\operatorname{DrB.} 7$.
S．4＝II．DrB． $5-7$ ．

16）fua bis scriptum，altero vero loco dele－ tum．
${ }^{17}$ ）Pars ultimae litterae $n$ est deleta，eum， ut videtur，in finem ut hic legatur hvarn． Sk．et Ups．habent hväm；Bur．et Stj． hwäriu．
18）ci v．ti，ut videtur，hic fuit scriptum．
Forsan ab ipso scriba emendatum．
${ }^{19)}$ at deletum；a rec．man．egh add．Ups．
et St j ．habent eigh；Sk．är．Bur．pro at gramya habet：Helagre Möya；male．
20）Bur．legit Winftadum Mannum；Sk．et Stj． winftadumannum．
21）Pro g primum fuit scriptum $r$ ；ab ipso scriba，ut videtur，emend．
22）Stj．et omnia apogr，habent，hättä．Vi－ de Tab．I．
23）Lege：factarnni．

## 2.

Scal maßer ætlæddan ${ }^{24}$ ）man．aptær bötæ．¡æn annö叩oghær havir farit ${ }^{25}$ ） han aptær ${ }^{2 \sigma}$ ）bötæ mæ户 niu marchum arvæ bot．ok fex．mærkum ættærbot． fva fum ættæゆæn man．firi vtæn halvæ ættær bot．firir．Py at ætt hans ær half Prælær．ok frælsgiwar．${ }^{27}$ ）

## 3.

Æn hall bana uil fökia ællær atuiftær mén．pa fkal ping uifa ok talu a pingi．wetæ ok $\left\lceil\mathrm{em}^{28}\right.$ ）lata endaghæ döma．$\wp \mathbf{~} \mathbf{f k a l}$ pingfimannæ．vittni a endaghæ latæ．beræ．ok fva a huarium ændaghæ．pa fkal pings mannæ vitt－ ni fyrft latæ baræ．${ }^{29}$ ）fipan fkal arvi．fvarjæ．Sua fe mær gud hull．ok uattum minum．at pu hælt hanum undir od：ok æg．ok fva gaf iac per namni til．a Pingi．©．I．Atviftær manni．fkal ping uifa ok fra fvaria a hænder hanum．．Biðia fua fær gud holl ok uattum finum at pu vært a vighuælli ma戸 vraffviliæ ok fua gaf iak $戸 æ r$ næmpni til a pingi．§．2． Rafzbana fkal ping uifa vm fak pa pu kallar han fannæn at væræ at han ræd han hælræpum．han fkal uita firir a endaghæ mæ૪ tylpt at fxperni ok halua at möperni．Falff．han at bapum fa fkal han böta haluæ fremtu mark．falff．han at tylpt böte prer mark．falff．han at halvri böte tolf öra． £．3．Nu fkal halff bani bötæ halui fæmtu mærk．pær ．a．akhi ${ }^{30}$ ）konongær 8 fak ．a．eigh a razbænd．ok eigh a halff．bænd．（ ${ }^{3 x}$ Atvift a fakfökæ ${ }^{32}$ ）örtogh ok oræ fæm．fva．a kononger fva．a hæræd．§．4．Mæ戸 pingi fkal hæjghis bot $\mathrm{ok}^{33}$ ）tacæ ok eigh．næmæ til．
${ }_{2}=I I . \operatorname{DrB.} 7$.

24）atlenddan scriptum，at primum $\pi$ deletum．
25）varit sine dubio legendum．
26）aptor deletum，at rec．man．seculo $X$ VII， ut videtur，restitutum．Fortasse credidit aliquis，loco huius vocis，deficiens verbum fkal v．$a$ esse legendum．At verbum a bic，ut saepe alias，ante sequentem voca－ lem est omissum．Cfr．ex．c．not．5o p． 8. 27）frasgiwar primum scriptum，at $t$ pro－ pria scribae manu，ni fallimur，additum．

3＝II．DrB．$\delta$.
28）Sine dubio legendum liem．Cfr．II．DrB．
8；I．Mand．I： 2.
29）Pro bara．
3o）Pro akki．
3i）Praepositio a hic subintelligitur．Cfr． not． 26 supra．
${ }^{32}$ ）Sic in custode（ut dicunt）est scriptum． Textus vero sequentis folii liabet finifola． 33）Lege ut．

## 4.

prel ${ }^{34}$ ) drapér man. æettæゆen. ${ }^{35}$ ) han ma eigh. heta $\mp^{3}{ }^{30}$ ) bani. Bonde fkal ${ }^{37}$ ) böta arux. bot ok $æ$ ttar bot. ${ }^{38}$ ) eigh frip flyia. num han uili. eigh böta.

## 5.

Dræpær maథar fvænfkan man. eller fmalenfkæn innan konongfrikis. man $^{30}$ ) eigh. vaftyöfkan böte firi atta örtogher. ok prettan markær. ok ænga ætar bot. §. I. Niu marker. a kononger a mandrapi ok fva allir mæn. §. 2. Drepar kona man. pa fkal mælx. a man. pén fkyldæftx. han fkal botum varpæ xllær ${ }^{40}$ ) frid flyia. §.3. Dræpar mapar danfkan man. allæ noræn man böte niv markum. ${ }^{45}$ ) ©.4. Dræpær maper vtlænfkan man. eigh. ma frid flyia. or landi finu. oc .j. æth. hans. ©. 5. Drepper mapar vtlænfken preft. böte ${ }^{\left(x{ }^{42}\right.}$ ) mykit firi fum hærlænfkan man. Prefter fkal i. bondalaghum væræ. §.6. Varpær fupærman dræpin allær ænfkær mapar. pa fkal böta firi marchum furum. ${ }^{43}$ ) pem fakinæ fökir. of tvar. marchar konongi. bondæ hvar gaf. per af aprum fin. ret. ©. 7 . Drepxr maparer prél manff, böte firi markum prem. num han uiti han fughurræ markæ værdan. fa fkal han fva bötæ ængin a. par fak ${ }^{44}$ ) a vtæn fakföken.
$4=$ II. DrB. 9.
34) Primum prer scriptum.
35) Hic, ut videtur, fuit scriptum arfar pers; $\int$ vero est deletum. Stj. et Bur. legunt ïttadhen; Sk. attädhen; Ups. a tiiden.
36) Forte legendum pegns, ut habet II. DrB. 9 .
37) Hic-fuit additum fial lant; at haee verba sunt deleta. Pro bani forsan lesendum fuit bapi.
38) aftar bot hic, ut videtur, fuit scriptum, at $\int$ deletum est (Cfr. not. 35), e einsque loco $t$ manu rec. sec. XVII. scriplum. Stj. et omnia apogr. habent ättarbot.
39) Bur. et Ups. habent maen; Stj. et Sk. men. Male.
40) weller deleturn, ciusque loco eih mantu, sine dubio, rec. scriptum. $S_{k}$. et Ups. h. v. omittunt; Lur. ok Kona cigi; Stj. cigh.
$5=I I . D_{r} \cdot B .10,11,13,12,14-16$.
41) Rec. man. in marg. adnot: herad koningin eig; et infra alia man: fiva konongi fiva huvradhi. Posteriorem hanc adnotationem Stj. male inseruit inter vv. lötc et $\int$ e S. 5. Sti: MandB. 9: 3.
42) Pro fa v. fua. - De verbis a Stj. hic textui suo insertis, vide not. proxime praccedentem.
43) Super v. furum rec. sine dubio manus lineolam delendi animo duxit. Aucta nempe fuit haec mulcta. Cfr. II. DrB. 15.
44) Hic primum, ut videtur, fuit scriphom faka. Litterae aka vero deletae fuerunt; postea quidam sequenti vocabulo a addidit litt. $k$, quae, una cum superstiti littera init. praeced. voc. $\int$, efficerent v. fak. Iterum sec. demum XVII. restitutae sunt litterac ak.

## 6.

Dræpær mapır man var戸ær han fipen dræpin a fotum hanum liggi a værkum finum．böti huarti konongi allær hæræ戸i．
7.

Dræpær galin man man ${ }^{45}$ ）löpær or bandum bötæ han aptær mæd niv markun．

## 8.

Takær maßcer alt fæman ${ }^{6}$ ）piuf oc piuft．hauir ftolet til tvæggiæ oræ．ællær 戸rem ${ }^{47}$ ）örum．meræ．bindi handær（ ${ }^{48}$ a bak ok föri fva til pingff．lati tva mæn bæræ vittni a hænder hanum．at æn ${ }^{40}$ ）ær piwær at戸yft 戸eræ．ok uiti æptir mæß tylptær ${ }^{50}$ ）eße．lati fiやæn dömæ．vgildæn han til $\operatorname{vg} f^{5 x}$ ）ok til hangæ．til torf ok til tyæru．vgildæn firi arvæ ok æptir mælændæ．Væゥææ maßcer ftolen fæér fins（ ${ }^{2}$ far eptir ftandar piuvær mötæ gitær eighi finu nait fyr æn han dræpær han．pa fkal döpum fak giuæ döma vgildæn han a pingi．

## 9.

Far maparr hem at manni．væittar ${ }^{53}$ ）hauum hemfokn．dræpær han af ${ }^{54}$ ） 9 fær $^{55}$ ）a hyrnuftokkæ finum giui döpum fak dömi vgildæn han a pingi．

G＝II．DrB． 17.
$7=I I$. DrB． 18.
45）Sti．et omnia apogr．habent madher； male，nam antiqua littera mafer（ $\Psi$ ）non nominativus tantum，sed ceteri quoque casus indicantur．Vide Tab．I．
46）Pro Saman．
47）Lege tvern．
43）Loco vv．a bak oh föri fva antea scrim ptum fuit：hanum at han ar．
49）Pro an v．hzn．h a rec．man．add．

8 ＝II．DrB．19．Cfr．I．РiB．3：pr．
$9=$ II．DrB．${ }_{20}$.
50）Primum typtar scriptum，at $l$ ab ipso scriba add．
51）Pro hugf．
52）Loco vv．far eptir fiandar antea scri－ plum fuit：nait fyr an han．
53）Primum vattar scriptum，at $i$ ab ipso scriba add．
54）Primum as scriptum；forte a rec．ma－ nu emend．
55）han hic additum，at，ab ipso scriba，ut videtur，lineola inductum．

## 10.

Gærs mapar löfvittingære ${ }^{6}$ ）liggær a fkoghum ok rænir．dræpær mapcer man af fær．giui döpum fak dömi vgildæn han．a pingi．

## II．

Dræpær mapær man．i fiangu hos kono finni．ællær annarftad laglika map vittnum takin taki．bulftær oc blæiur．föri til Pings lati fea blod ok bænб．giui döpum fak．ok uittni mæd tuanni．${ }^{57}$ ）tylftum．næmdar mans uitt－ num ok（ ${ }^{8}$ hæraffhöfßingæ．ok læggi fipan vgildæn han a pingi．

## 12.

Haldær maparr a uakni．finu löpær mapcer a．far af banæ．böti firi nir markum．©．1．Fællir mapar træ a man far af bana böti firi niv mar－ kum．ك．2．Skiutær man vp a lopt kombær nip i．hovo币 manni far af．ba－ na．böta ${ }^{50}$ ）firi niv markum．

$$
13 .
$$

Dræpær．man man ${ }^{\sigma \sigma}$ ）i．ölftuvu．戸ær fkulu banæ fa ællær bötæ firi mar－ kum．niv．§．1．戸ær æru．Pry öl．ær iammykit．fkal bötæ at．§ral fum piængn．Eit．${ }^{\sigma 1}$ ）ær brullöp annat giftæröl．pridiæ ${ }^{62}$ ）ær ærvitöl．${ }^{63}$ ）

## 14.

Vær戸ær maßar vtæn garzflip．dræpin．pa fkulu grænnæ ${ }^{\sigma 4}$ ）bötæ firi．
$10=$ II．DrB． 21.
＂＝II．DrB． 22.
$12_{2}=$ II． $\operatorname{DrB}$ ．23，25， 26 ．
56）löfvirkingrer，ni fallimur，legendum： Cfr．II．DrB． 21.
57）Ombia apographa habent manni．
58）Legendurm，ut videtur：haraffhöffingi höfpi epin．ok leag it etc．Cfr．II．DrB． 22. 59）Pro bötte v．büte．
6o）Apographa habent madher．Cfr．not． 45．pag． 14.

$$
\begin{aligned}
& 13=I I . \operatorname{DrB.} 24,27 . \\
& 14=I I . \\
& \text { DrB. } 28-3 \% .
\end{aligned}
$$

Dræpær mapær man varpær han fipen dræpin a fotum hanum liggi a værkum finum．böti huarti konongi allær hæræ戸i．

## 7.

Dræpær galin man man ${ }^{45}$ ）löpær or bandum bötæ han aptær mæd niv markun．

## 8.

Takær mapur alt fæman ${ }^{46}$ ）piuf oc piuft．hauir ftolet til tvæggix oræ．ællær prem $^{47}$ ）örum．meræ．bindi handær（ ${ }^{48}$ a bak ok föri fva til Fingff．lati tva mæn bæræ vittni a hænder hanum．at æn ${ }^{40}$ ）ær piwær at Рyft peræ．ok uiti æptir mæゆ tylptær ${ }^{50}$ ）e戸е．lati fịæn dòmæ．vgildæn han til vgf ${ }^{5 x}$ ）ok til hangæ．til torf ok til tyæru．vgildæn firi arvæ ok æptir mælændæ．Væг戸ær mapar ftolen fæér fins（ ${ }^{52}$ far eptir ftandar piuvær mötæ gitær eighi finu nait fyr æn han dræpær han．Pa fkal dö叩um fak giuæ döma vgildæn han a pingi．

## 9.

Far maprer hem at manni．væittar ${ }^{53}$ ）hauum hemfokn．dræpær han af ${ }^{54}$ ） 9 frr $^{55}$ ）a hyrnuftokkæ finum giui döpum fak dömi vgildæn han a pingi．

6＝II．DrB． 17.
$7=$ II．DrB． 18.

45）Stj．et omnia apogr．habent madher； male，nam antiqua littera mafer（ $\Psi$ ）non nominativus tantum，sed ceteri quoque casus indicantur．Vide Tab．I．
46）Pro faman．
47）Lege tvem．
48）Loco vv．a bak ohe föri fva antea scrim ptum fuit：hanurn at han ar．
49）Pro an v．han．h a rec．man．add．

8 ＝II．DrB．19．Cfr．I．РiB．3：pr．
$9=$ II．DrB． 20.
50）Primum typter scriptum，at $l$ ab ipso scriba add．
51）Pro husf．
52）Loco vv．far eptir fiandar antea scri－ plum fuit：nait fyr an han．
53）Primum vattar scriptum，at $i$ ab ipso scriba add．
54）Primum as scriptum；forte a rec．ma－ nu emend．
55）han hic additum，at，ab ipso scriba，ut videtur，lineola inductum．

## 10.

Gærs mapar löfvittingar ${ }^{6}$ ) liggær a fkoghum ok rænir. dræpær mapeer man af fær. giui döpum fak dömi vgildæn han. a §ingi.

## II.

Dræpær mapcer man. i fiangu hos kono finni. ællær annarftad laglika ma vittnum takin taki. bulftær oc blæiur. föri til pings. lati fea blod ok bænб. giui döpum fak. ok uittni mæd tuanni. ${ }^{57}$ )tylftum. næmdar mans uittnum ok ( ${ }^{8}$ hæraffhöfßingæ. ok læggi fipan vgildæn han a pingi.

## 12.

Haldær maparr a uakni. finu löpær mapcer a. far af banæ. böti firi nir markum. ©. 1. Fællir mapcer træ a man far af bana böti firi niv markum. §. 2. Skiutær man vp a lopt kombær nip i. hovo戸 manni far af. bana. böta $^{50}$ ) firi niv markum.

$$
13
$$

Dræpær. man man ${ }^{\sigma \sigma}$ ) i. ölftuvu. pær fkulu banæ fa ællær bötæ firi markum. niv. §. 1. ær æru. pry öl. ær iammykit. fkal bötæ at. Pral fum piængn. Æit. ${ }^{\sigma 1}$ ) ær brullöp annat giftæröl. pridiæ ${ }^{\sigma 2}$ ) ær ærvitöl. ${ }^{\sigma 3}$ )

## 14.

Vær戸ær maßar vtæn garzflip. dræpin. Pa fkulu grænnæ ${ }^{\sigma 4}$ ) bötæ firi.
$10=1 I$. DrB. ${ }_{21}$.
"=II. DrB. 22.
${ }_{12}=$ II. $\operatorname{DrB}$. 23, 25, 26 ..
56) löf virkingrer, ni fallimur, legendum: Cfr. II. DrB. 21.
57) Ombia apographa habent manni.
58) Legendurm, ut videtur: haraffhöfpingi höfpi epin. ok leazsi etc. Cfr. II. DrB. 22. 59) Pro bötte v. büte.

6o) Apographa habent madher. Cfr. not. 45. pag. 14.

$$
\begin{aligned}
& 13=I I . \operatorname{Dr} B .24,27 . \\
& 14=1 I . \operatorname{Dr} B .28-31 .
\end{aligned}
$$

niv marchum．ællær banæ．fæ．pær fkal bænæ til pings．föræ hanum gripær æflæ til pingf ok fra．han fkal vip banorpi ganga æghi fipæn frip dax ok natlær til fkogs．S．1．Værper mapcer dræpin．priggiæ by markum．${ }^{65}$ ）kal－ lær huar 户ærræ fik eig ．i．mark．æghæ．申a fkulu per．værriæ fik mæ戸．tvenni tylptum．Værpær enhvar full．pa fkal pen aptær bötæ．Vær戸æ pær allir fulir．pa fkulu per allir aptær bötæ．${ }^{\sigma \sigma}$ ）niu markum．ællær ok banæn fa fipen fkulu．Fer allir marku mælli fin fkiptæ．©．2．Værpær boræn a mark a byrd ma fe blơ ok bænd hinnugh fum dræpit var．pa fkal．pen böta fum． Рa．mark ．a．8．3．Vær戸ær mapøer dræpin ．a．aldra götæ marku vita mæn eigh banæ．til giui fak．pem．by（ ${ }^{\sigma 7}$ per næftæ．${ }^{\sigma 8}$ ）Vill han igh uipbanorрæ gangæ．户a giui fak．pem by $\mathbf{p} æ r$ ær næft．han fkal væriæ fik mæð．tvem
 fkal hæræ户 bötæ．pét næft ær．ok pingæt fökær fang．戸æt fkal bötæ niv markum．ællær banæ fa，

## I5．

Faldær mapar vndir mylnohivl．fær．Pær banæ af．böte prim markum．耳æn ær．mylnu ．a．\＆．i．Faldér mapæer．i．brun．ællær diki．allær af．fifki－ gardi．far bana af bötæ firi prim markum．Pen ær a．§．2．Gangær mapar 10 a．biorn fpiut．ællær ok ælgfpiut．far bana af．böte fyri markum III．Pæn ær ．a．${ }^{70}$ ）8．3．Refir maper træ．vp．（ ${ }^{1}$ fælder nipar．far maprer．banæ af．böti．firi．markium III．pæn up refti．§．4．Stangær．Piur huggær runi． bitær．hundær far af．bænæ böte．firi III．markum．

15 ＝II．DrB．32，33， $35-39$ ．

65）Legendum，ni fallimur，býa mallum． Cfr．II．DrB． 29.
66）Hic addidit：Wer Fee par allir fulir，at
－ipse，sine dubio，delevit scriba．
67）Loco vv．Per－banorfic alia quaedam antea fuerunt scripta．
63）Legendum，ut videtur，naft ar．

69）Pro varclir．
70）Huc sine dubio referenda，quac in supe－ riori folii margine a rec．man．sunt adno－ tata：vten han laghlicalyft hawær．Stj． haec textui inseruit．
71）Pro：falder ni Far．

## patta cer af farce malum bolkar.

## I.

Uærpær mapar a manni far. pa fkal farum lyfa a pingi py fyrfte. vat) eigh hvat hældr æptir melir quikum ællær döpom, ok a adru pingi. æn .a. prixix æptir mælx. æller. ær mal hans fpilt. pa fkal han far fynæ. pa fkulu pingfmen vittui vm bæræ. æn pét ær fulfæri. porf vip fpik ol fpixr. lin ok lækirfyxf. pa ær pat. fulfæri. pa fkal $\mathbf{p e m}^{2}$ ) latæ. dömæ endaghæ ok vitæ .a. hændær hanum. mæd tvem tylptum. ok. priðiæ ${ }^{3}$ ) ping ${ }^{(m a n n æ}$ vittni. by申ia fva fær gud hol ok vatum finum at han $x$ fandær mapær ${ }^{4}$ ) hans ok fua
 hauæ. IX. markar. a fægnær叩ingi. bötær fram berre. ok takkiumæn ${ }^{\text {® }}$ ) krefo ix. pa fkal han fik frid löfæ${ }^{7}$ ) dömæ bötx. vil hærap. IX. marker ok fva uip konong. Er han fendær at fak. ${ }^{8}$ ) pa fkal hærap banum vt. dömæ $\mathfrak{x l}$, lar fkal han frip fly.

## 2.

Vardær flrokfako) giuin faræ mal. pa fkal a pingi. næmd gerx. trysgiæ mannæ af farpungi pxs at fværix at han ær eigh fændær faræmaРæ! hans ok eigh var ma§ vrefvilix. a vighualli.

## 3.

Innæn konongrikiff mapar iamgildær at farum fum hærlænfker mapar, f. 1. Danfki ok norin xghu bötær a farum fum herlænfkær mapar.
4.

Huggar mapker hand af man. bötæ niv marker. firi far. ok. III. markar

1) Mro vet.
2) Omnia apogr. habent täkkinmän.
3) Cfi. not. 28. pag. 12.
4) priggia, ut videtur, legendum.
5) Sine dubio legendum: $i$ frid lata. Cfr. I. BardB. I: 1.
6) Forte legendum farremapar. Cfr. Cap. II. infia.
7) Pro par.
8) Hic locus mutilatus esse videtur. Sensus ex I. BardB. 1: 2. aliquatenus illustratur.
9) Primum fkorkfak scriptum.
firi læft. ©. I. Huggær maper Pumulfingær. af manni ${ }^{10}$ ) bötæ. IX. markaer firi fær ok tolf öræ. firi læft. Firi. $\mathbf{p}$ §n $\mathbf{p}$. neft. IX. markar firi fær ok fæx. örx. firi læft. Firi længftæ fingær. IX. markar firi far. ok ( ${ }^{1 x}$ half mark firi læft. Firi. pæn. pær. ær næft. IX. markeer firi fær. ok tva. öræ firi læft. Firi litlæn fingær. IX. markcer firi fær. ok. oræ firi læft. ©. 2. Huggér næfær af. manni. bötæ. præa markar firi læft. ok. IX. marker firi fær. §. 3. Huggar öghæ. vr höfpi. manni. bötæ. III. markar firi ögha. ok. IX. markcer firi fær. ©. 4. Huggar mapar har. ${ }^{12}$ ) af manni bötæ. III. markar firi læft. ok. IX. markar firi far. ©.5. Lyfter. tendær: vr höf(i. ${ }^{3}$ ) læftir mal. hans. bötx. III. markcer firi læft. ok. IX. markar firi far. §. 6. Gældir. man. 11 IX. markcer firi left. ok. IX. firi. far. ©. 7. Hugger. tær af. manni. fva fkal firir tær. ${ }^{14}$ ) fum firi fingræ. ©. 8. Læftir fkulu til iamlangæ ftandæ. pa fkal a fea æn læft ær ${ }^{15}$ ) ok læfær bot vt takæ. Slikt fkal væpæ læft væræ fum uilia. læft.

## 5.

Værрær fuрær małcer ællær ænfkær mapier far. peir. æghu. at botum örtogh min æn ælliw. oræ. ${ }^{10}$ ) ok konongar örtogh ok. öra fem. ok fva frælfgui. ${ }^{\text {r }}$ ) bondæ hvar. gaf $\mathbf{p æ r}$ aprum af fin ræt.

## 6.

Præl. far far. botæ mupier firi. mark. ækki æghu fleri mæn fak a. æn
 Pa fkal han fökiæ til ugils. vil han hældær bötær takæ æn. værk a uinnæ. böte. hanum firi. markiun. III.
10) $S t j$. 60. et Sk. legunt madher. Cfr. not.
45. pag. 14.
11) Loco vv. half-per antea scriptum fuits öre firi laft. Firi pren bater ner naelto
12) Forte legendum höra v. öra.
33) Lege höf $p i$.
14) Adde bötre.
15) Hic, ut videtur, addidit: allier lifter, at
ipse, sine dubio, delevit scriba.
16) Pro orre antea fuit scriptum markxr.
17) Lege fralfgiui.
18) Lege fakföiar.

## af vapce farum．

## I．

Uær戸ær maßær gönum læghær allær færghæ戸ar gulfæ mælli at va戸a bö－ tæ firi．III．markum pær fum i．kum．ok．Drim．Per fum．vr．com．§．i．Vær－ dær mapær huggin i．houod．ma feiæ hinnu．kallæ bapi uара．bötæ firi markum．III．§．2．Mötes æg ok læggær．bote firi tolf öræ．§．3．Læggær maprer gönom ua戸uæ manff böte firi fæx．öræ．pær fum i kom．ok．VI．pær fum ．v．com．6．4．Far maßcer uарæ fær（ ${ }^{1} \mathrm{ytyr}$ hvarhhin．${ }^{2}$ ）pæt æru．VI örær æn væpa far．ær．Vær戸ær eigh uaゆæ far．num bapir uili．

## 2.

Slikt fkal vngum bötæ firi uapa far fum gamblum．Slikt fkal firi kono far bötæ fum karmans．Slict fkal kona bötæ fum takæ．§．I．Vætir barn barnni．far．戸æt ma eigh annætt．${ }^{3}$ ）hetæ æn uapi．pæt fkal flicæ vapæ．böt takæ fum tald ær．fiax öræ．§．2．Dræpær barn．barn bötæ firi．IX．markum．

## 3.

Præl far væ戸æ far ma eighi firi bonda byærghas liggær attæ daghæ． pa fkal bötæ örtogh．liggær han fextan dagha．böte ${ }^{4}$ ）tvar örtoghær．liggær han fiura dagha ok tyughu．pa böte öræ．Py at han længær liggi．far ikki meræ firi pæt．§．I．Lækis gæf．fkal firi latæ．pæt æru．prir örær ikki meræ． num han poræ fværiæ mæd tylptær e户é at han gaf half mark．§．2．Mætæ fkal prælf læftir fua myklu fum han ær．værri．fua myklu（kal minna ${ }^{5}$ ）böャ tæ $\mathrm{ok}^{\sigma}$ ）firi fralfgiuæ．
$3=I I . V S .10,11$.

[^22]4.

En ætborin man fa va戸æ．fkenu parf hvarti uip fpik ællær fper．†a a han iamnæ戸ér e戸 mæ戸 fættærgærр．Sva fe mær gud holl．oc vattum mi－ num．at（ ${ }^{1}$ iak gaf $\mathbf{p}$ ær flikæ fak fum．pu giuær nu mær．Pa uildi iæc fli－ ［12 kum rætti．vna fum ${ }^{8}$ ）nu föræ．iak．引ær fram．

## 5.

Sarghar hundœer ællær annar fænæper．pa fkal bötæ öræ tva．firi far ok öra prea firi kiurfgef．${ }^{9}$ ）num han poré uitæ til half．mark mæP tylptær e§e．

## Dattce aer bardaghac．${ }^{3}$ ）

## I．

U
 garp hans ok fyunættingh latæ göræ at fiundæ daghi．fcal fyunættingh hal－ dæ fanna fiunætting gyar mæd pem．an 戸er uilia．耳a fkal latæ bæræ afynæ uittni．at fomi hans uar fkærdær ok manhælghi hans brutit．Annær Ckal fkærfcutæ vittni uetæ．pa fkal ping uifæ aldra götæ．pa fkal pem ${ }^{2}$ ）letæ ${ }^{3}$ ） endaghæ dömæ pingfnannæ uittni lætæ bæræ vittnæ a héndær hanum bar－ daghæ ma戸 tvenni tylptum．Pa 〔kulu hörængiær æptir gangæ tvænni tylptum． （ba fkal læghæ vnd ${ }^{4}$ ）firi fær．hauæ æn han vil frip fin hægnæ．fiarठungs næmd æn han ær．lughins ${ }^{5}$ ）fakar．©．1．En læghæ bötær vill biupæ pæt

7）Legendum videtur：gaf iak v．an iak gaf．
8）pu giuar hic addidit，at ipse delevit scriba．
9）Lekiur $\mathrm{g}_{\mathrm{g} x}$ ，ut videtur，legendum．Litt． lae quoque a rec．man．additae．
1）bolker sine dubio hic addidisset scriba， nisi nimis angusius locus rubricae fuisset relictus．

2）Cfr．not．28．p． 12.
3）Pro liete v．lata．
4）Lege bud．Cfr．f．i．h．Ciap；I．SarB．i．
5）Br．legit lughm；at lincola super litt．i saepe abest．
ærи atta örtoghær ok fæm mærkcer．Örtogh min æn ælliw öræ．pa a．harœp fva ．a．kononger：A fægnær pingi．fkal han laghæ bup firi fær haua latæ pöma ${ }^{\sigma}$ ）fik（ ${ }^{1}$ i．frip æptir．S．2．Vill．han eigh bötær biupa pa fkal fak－ fökæ latæ dömæ fic af pingi mæ९ vmfta戸u mannum．${ }^{6}$ ）vitæ．pæs at han inti alt a endæghæ til fri戸ær hans．pæt ær lag fighiæ．latæ fißæn dömæ han fridlöfæn af pingi．

## 2.

Bær mapar ænfkan man æller fundrifkæn bötæ firi fakfökæ örtugh $\min æ \mathrm{n}$ ．fiu öræ．ok．IIII．örtoghor konongær．${ }^{\circ}$ ）§．I．Slikæ famu æru frælf－ giuæ bötær ok．fiax örer．æru நrals æn bar戸ær ær．

## 3.

Diungær ${ }^{\text {ro }}$ ）maghændæ mapar ouormaghæ böte firi örx．tvæ．Slikt fkal ovormaghi bötæ fum takæ．§．I．Bæriæff．ovormagha tver．far annar værræ af bötæ firi öræ tuæ．

## 4.

Lyftær bondæ kono finæ ．i．ölbénk．bötæ hænni．III．markcer．lyftær han hanæ i kiurkiu bötæ hænnæ．III．markcer．læggi aptær til bos taki，or huat pem fkil hæl戸ér hughær allær hæl．

## 5.

Far mapicr uapæ hug．værpær（ ${ }^{x}$ huarti blat ællær blopukt．pæt kallær fuartæ flagh．a．eki．ræt ．a．

2＝II． $\operatorname{Fr} B .2,3$.
3＝II． $\operatorname{Fr} B .4,5$.
$4=I I . \operatorname{FrB} \cdot 6-8$.
$5=I I . \operatorname{FrB} .9$.
6）Pro döma．
7）Stj．6o．et Sk．legunt vfrid．Litt．i nem－ pe hic，ut sacpe alias，cum sequenti puncto est connexa，unde similitudo cnm litt．$v$ exorta est．
8）Bur．et Stj．legunt vinstadhu mannum． Cfr．not．20．pag．is．

9）Lege konongi．
10）$S t j$ ．Sk．Ups．et 60 ．perperam legunt Oiungär．
11）Loco vv．huarti－cellar alia quaedam antea fuerunt scripta．

## 6.

 han med tvenni tylptum. næmdær mannæ af hæræpi.

## $7 \cdot$

13 Er fridar manf u bötter. ${ }^{13}$ ) pa fkal bofkipti krefix ok fkildir ${ }^{14}$ ) lucx xngin merx. $x$ n til prigix marke. pa fkal konx takx pridiungh fin. ok. III. markicer at hindradax. gæf. $\mathbf{p a}^{15}$ ) arvi takæ pæt alt ${ }^{16}$ ) fum æptir ær. fipan fkal 叩én lot æptir ær fkiptæ .i. pry. takar en lot falfôkæn. annæn konongar pripix harap.

## 8.

Kona firigxr manni. fellir hana lukt ${ }^{17}$ ) hærafznæmd. pa fkal hun haua grip til fkogf. dax ok natter. pa fkal latæ dömx hanæ. vgill. firi arra. ok eptimælændæ ok dræpæ pær næft.

## 9•

Far mapar farr liggær. i længi ganger i mælli. ok dör i pérri giuar arui fak pem ær fargepi ok kallor han banæ verx. pa fkal han varia fik mæp luctri hæræffnæ̇md æn han dör innan nath ok iamlange. ganger $\mathbf{p} æ r$ iuir. fa böti æugtæ fallf han at fak bötæ manin aptar.

6=II. FrB. 10.
$7=$ II. FrB. 11.
12) Stj. et omnia apogr. habent madher. Cfi. not. 45. pag. 14.
13) Incertum an hic scriptum fuerit ut böttar; littera tamen quaedam, ut videtur, hic est deleta. II. FrB. in habet ut bötter. 24) Pro Skyldir v. Skuldir.
$8=$ II. FrB. 18.
$9=I I . \operatorname{FrB.} 13$.
15) Verbum a subintelligitur. Cfr. not. 26. pag. 12.
16) Pro alft v. halft. Cfr. II. FrB. ir; PiB. 9; IV, 18: 10.
17) Pro $k$ antea fuit scriptum $t$.

## Orbotce mal．${ }^{1}$ ）

Dræpær map（cer man i kirkiu．pæt ær nipingfværk．orbötæ mal．${ }^{2}$ ）§．s． Dræpær maperr man $\mathrm{i}^{3}$ ）Pingi．pær ${ }^{4}$ ）ær nipingfvark．（．2．Gangær mapcer a grip oc göræ fæt．hæmnir maper piuff．hæmnir mapar ræpfingær a pingi mæゆ farum ællær me§ drape allar mæゆ brænnu．pæt ær nịingfværk firi－ giort landi ok löffum öræ．${ }^{\text {² }}$ ）（．3．Hugger mapar bapær hændær ${ }^{6}$ ）af man－ ni．Dræpær mapar fouen man．pæt ær nipinfværk．\＆．4．Pæt ær nipingfværk at bæræ fculd ${ }^{7}$ ）iuir pangbrécç hæriær a fit eigh ${ }^{\text {b }}$ ）land firir giort iord lanfuift ${ }^{\text {P }}$ ）ok löfum örum．©．5．Bindær mapar man i fkoghæ vip træ．申æt er nipingfværk．©．6．Skytær mapıer in at lyuræ ok dræpær ${ }^{10}$ ）man．Dræpær i．löghu．ællær i．baftughu．dræpær．pa han nöte parwa finæ．Stingir vt bæpin öghun．a manni．Skiær tungu ör ${ }^{1 x}$ ）höfłi manni．Hoggær af bapa fö－ tær af manni．Dræpær mapar kono．pæt ær nipingfværk alt．hun a． $\mathrm{e}^{\mathbf{x} 2}$ ） fri申 til mot ok til mæffu aldrigh æru（va mykil ${ }^{83}$ ）uigh $i^{14}$ ）mællum man－ næ．．．7．Dræpær maperer lönær droten fin．pxt ær nipingfværk f．8．Dræ－

Orb．pr．＝II．Orb．1：3．
$\mathfrak{S . 1}=$ II．Orb．1： 4.
S． $2=$ II．Orb．1：2， 17.
S． $3=$ II．Orb．2：8， s ．
S． $4=1$ II．Orb．1：8．

S． $5=11$. Orb．2： 18.
$\mathfrak{S} .6=I I$. Orb．2： $2,4,3,10,11,8,5$.
$\mathfrak{S} .7=I I$. Orb．1：pr．
J．$\delta=$ II．Orb．2： 1.

1）Rubrica sequentis libri de hereditatibus： prettie ar．arfbar bolkær．hic est scripta，at quidam，incertum an ipse scriba，erratum animadvertens，illam lineola nigra indu－ xit．Deleto $f$ in v．arfper，Stj．legit Ardär Bolkär．Sic quoque apographa，practer Bur．quod vitiosam illam rubricam recte omittit．Nos vero，cum rubrica hic ne－ cessaria esset，illam mutuatis sumus，qumm habet Cod．B．（Cfr．II．Orb．）Hoc eo tu－ tiores facere potuimus，cum v．orb̈̈ta mal， in texte occurrens，sine dubio ex anticquio－ ris codicis rubrica a nostro scriptore textui errato fuerit inserta．Cfr．not．2．sequentem．
2）V．orböta mal sine dubio in antiquiori codice，quem secutus est scriba，fuit ru－ brica huius Capitis，at illius errore textui inserta．Stj．quaque hoc intellexisse vide－ tar，cums h．v．omiserit．Cfr．not．1．praeced．

3）$a$ ，nt videtur，legendum．
4）Lege pret．
5）Lege örum．Cfr．S． 4.
6）Prima syllaba h．v．han errato bis est scri－ pta，nempe in fine prioris，et in princi－ pio sequentis paginae．
7）Pro fciuld v．fciold．Man．rec．sec．XVI． in superiori folii margine scriptum：Skold．
8）Lege eighit．
9）lanuift primum scriptum，at $\int$ ab ipso scriba add．
10）Litt．．d omiss，rec．ut videtur，man．add．
11）Pro or．
12）$e$ omissum ipse scriba addidit．
13）Inter $i$ et littera $t$ ，ut videtar，fuit scripta，at deleta est．
14）Cum v．$i$ a praecedenti uigh parum di－ stet，Stj．et omnia apogr．legunt wighs．
pær maper man i ölbenk mæゆ knivi．fitir vm knif ok kötfticki．mæp ha－ num pæt ær nipingfværk．©．9．Huggær man bu manf nißær gærs at gor－ uarghær．pæt ær nipingfværk．（ ©．10．Lopær mapar a harfkipis）ok gyærs bunkabitær．${ }^{10}$ ）maper ftand $a r$ a halfi ok a höffi ok hæriær man．${ }^{77}$ ）pæt ær nipingfvark．

## Petta ar arfpar bolker．

## I．

S nn ær fapurs arvi．Er eig fvn pa ær dottær．Fr eig dottær．pa ær fa－

 tor börn．太r eig dottor börn．ゆa æru bropor börn．Er eig broporbörn．ゆa æru fyftör börn．Er eig．（yftor börn．Ра ær fapurfapir．${ }^{5}$ ）たr mopor moфær． ok fapur broprr．pa takar mopor moper．ok fapur broper gangær fra．${ }^{\boldsymbol{\sigma}}$ ）
2.

Mopir takar fyna arf．til enge fun dör．Pa gange doter til ok taki flit fum mopir af ærvi．©．i．Havir mopir tua collæ dör enge fun．af aprum coll．pa（kvlu？）dötær til gangæ æer vm fapur æru map hanum（kiptæ vip mopor finæ ærvi．taki flickt huarin fum annur．
$\mathrm{S} .10=I I$. Orb．1： 10.

15）Pro har．fkip．
16）＇bunkabritur v．bunkabrytar，ut videtur， legendum．Cfr．II．Orb．r： 10 ；Add．5：pr．
17）Bur．legit manni；60．Sk．et Stj．madher． Cfr．not． $4^{5}$. pag． 14.
1）Hic addidit：pa er moper，at ipse，sine dubio，delevit scriba．
2）Litterae quaedam hic additae，at deletae．
3）Adde：Ar eig moper．
4）Sunarbrörn hic scriptum；primum vero $r$
$1=I I . A B$.
$\mathrm{s}=I I . A B$.
in brörn non esse legendum，subiecto pun－ cto est indicatum．
5）Hic，ut videtur，est addendum：$\not$ Er eig fapur fapir．pa er mopor fapir．Cfr．II．AB．I．
6）In superiori folii margine rec．manu est adnotatum：Non natus nec naciturus tamen hereditabitur propter infortuniurn quod mu－ lier interficitur infansulo viuo in Se por－ tanti（Sic）．
7） $\int k a l u$ primum fuit scriptum，

## 3.

Mopor fapir．ok fapur moゆer．\＄er æru iamnærvi．Moporbroper ok fapur． fyftir．per æru iamnærve．Dottor fun ok fvnædottir．per æru iamnærvi．Sy－ ftur fun ok bropor dottir．per æru iamnærvi．§：i．Kollum fkal ærvi fkiptæ． fundøer i tu．halft a fæpærni．ok halft a mopærni．æn baŋir æru iamnfkyldir．

## 4.

Sitær konæ i bo dör bonde kallæff havandæ．varæ．hon fkal i bo fittia tyughu ukur．pa fkal a feæ æn hun ær havande．${ }^{8}$ ）pa fkal bo fkiptæfkal hun a bolæ fittiæ．til fardaghæ næftu．Er bonde dößer firi fardagha． $\mathbf{F a}^{\mathrm{D}}$ ） hun af faræ．havir hun fat．pa nyute $\boldsymbol{p e s}^{\mathrm{r}}{ }^{0}$ ）far hun barn far criftændom． （ba huir ${ }^{18}$ ）hun ærจ hægnæt．（f． 1 ．Bondæ a fun kona ær maן barni dighær

 nis fræn戸er fkiptæ or barnæ lot．Fapur bropir barnæ mæli mælæ．ok foftræ fkal firi bo fitiæ．Moper fkal raßæ arkær．Iyklum ok lætæ fkyldir takx．ok fkyldir lukæ．Ær moporfapir．til pa fkal rapa ok eig fapur broper．© fan－ purfapir til pa fkal han ra戸æ．ok eig modorfapir．Eigh gitær moŋor uipær． bo fkilt num folftra ${ }^{14}$ ）fe til．firi at fættix．Mopir fkal til faræ．pryfrar a iamlangæ bos at vittix．æn bryti firi fitir．

## 5.

Ma戸ær far fær apalkono gætær uip barn dör fv．fær a§ra gætær vip，
$3=I I . A B .3$. $4=11 . A B .4-6$.

8）Adde：ar hun eig havande．Cfr．II．AB． 4.
9）Pro：pa a．Cfr．not．26．pag． 12.
10）havir fait hic additum，at，ab ipso scri－ ba，ut videtur，duabus lineolis inductum． Ille，sine dubio，scribere voluit：ar hun havir Sait（cfr．II．AB．4），cum vero vv．ar hun omisisset，maluit cetera，ut superflua， delere，quam omissa inserere．

Corp．Jur．Ant．Sv．G．Fol．Ts
$5=I I . A B .7$.

11）Lege hauir．
12）Rec．ut videtur，man．in bapi mut．Sed lap $i$ pro babi $i$ sine dubio est scriptum． Cir．not．9．supra．
13）brarkum scriptum，at primum $r$ non es 9 se legendum subiecto puncto est indicar tum．
14）Lege fofira v．fofori．
barn．far hina priðiu．pör．${ }^{15}$ ）bondé．pa en ${ }^{10}$ ）konæ er livændi．Pa fkal af takæ．hemfylgh finæ alt pét ær vnöt ær．hun ællær hænær börn．pa fkal hin ælfti koldær bofkipti．kræfiæ．takær af pripiung af bono．pa takar hin 15 annær koldær fit mæpærni ok læggær aptær til fkiptis fiðæn takær han af fin pripiung．hvat．நæt ær hældær konæ ællær hin yngfli．kolder．pa fkal户æt aptær til lægiæ．${ }^{\text {7 }}$ ）takær fipan af fin pripiung．pa fkal af allum hin－ dradaxgæf．lucæ．${ }^{\text {8 }}$ ）Tax eig fæ til．pa fkal flikt enum af uatæ．fum aゆrum．

$$
6 .
$$

Gyptis kona aprum manni gyptis pridia fin．dör konæ a barn ．i．hæ－ fkæp．Pa fkal pen yngfti．koldær arf takæ．löfæ öræ alla ok iord pa ær köpt d．garpi．§．I．Gyptis konæ far eig börn i．efftu giftu．pa giftis hun allum barnum finum aptær til alfs．${ }^{19}$ ）

## 7.

$E^{20}$ ）bonde gyptir dotur finæ mæß mund ok mæß mælæ．fkal vite mæ§ tvænni tylptum．en $\mathbf{~ p e m ~ f k i l ~ a . ~ a t ~ h u n ~ v a r ~ f v a ~ g y f t . ~ f u m ~ l æ g h ~ f i g i x . ~}$ ok Py æghu．barn ærf at lægmæli．

## 8.

Gangær mæ $\mathrm{Pr}^{3 \mathrm{y}}$ ）fran kono finni mungiptri i fiang annarrar kono aflar barn．pæt ér horbarn．takær eig．at lægmæli fæpærni fit．©．i．Mæle pær frændar bondæ eptir han dö叩æ̂n vid kono hans mundgypftæ at han ${ }^{22}$ ）atti eig barn．户ættæ．戸æn（kal barn ${ }^{23}$ ）æghæ ær huærriæ nat liggær hoff．ok
$6=$ II．$A B .8,9$ ．
$7=$ II．$A B .10$ ．

15）Pro dör．
16）Pro arn．
17）ligice primum fuit scriptum．
18）Sic sine dubio legendum（cfr．II．AB．\％．）， quamvis pars altera litterae $u$ est omis－ sa，ita ut legi possit licae v．lita．Stj．et omnie apogr．legunt litä．

$$
8=11 . A B .11,52 .
$$

19）Lege arfs．Cfr．II．AB．9：
20）Pro En．
21）Pro mapar．
22）huan scriptum，at $u$ deletum．
23）brarn scriptum，at primum $r$ non esse legendum consueto modo est indicatum．
gyptær ær til mæ叩 lagmælum．©．2．Kona a．flokifrillu ${ }^{24}$ ）fon．ok annan apal－ kono fon．Fer fkulu bapir hænnær arf takæ．flikt hvar fum annar．${ }^{25}$ ）S． 3. Lægz mapıer vip．kono giatær vip barn．pxt ær apalkono barn．æn han fx－ ftir hana fipen ok far mæß laghum．far han hana fipæn mæ§ mund．ok mæр mæli．gætær ok barn．pæt ær apalkonobarn．fkiutær pa kono af han－ dum．fær．ma eig．bo hænni．mæp guff rætti．ftiælf fipæn ok aflær barn．戸at ær frillu barn．takær mæ戸ærni．ok eig fæ戸ærni．

## 9•

Giuær maper fik i kloftær．han fkal fæ fkiptæ vip aruæ finæ．taki han en lot．ok annan fkal arvi taka．fva marghir．ærvær æru i fva margha lyti fkal fkipte．giuiff han mæp finum lot in．Dör han i kloftré．pa ær klofter hans arui．§．i．Vill han or faræ firi iamlangadægh．戸æt ær vald hans．Er han ena nat ok iamlangæ．pa ma han eig or faræ．ok éngfins mans arf takæ． ok．ikki ${ }^{2 \sigma}$ ）fkulu frændar hans værkum vær戸æ．

## IO．

A dözfdæghi ma ikki fra aruæ giuæ at lagmæli．num arvi．quædœr fial－ vær ia vipr．fva figiæ．lær戸ir mæn at eig ma ne uid kvæ戸æ mæ९ gufz ræt． 16

## II．

Dræpær mapcer man wil hava arf hans．han fkal iki arvi hans væræ． Sighir han at han drap han mæ叩 vaŋæ værki．han fkal væria fik mæp luk－ tri hæræfz nand．${ }^{27}$ ）Varpær han varpær han fkal arf takæ．Fals han at laghum pa fkal annær pær arf takæ．pæn dræpæ ${ }^{28}$ ）ær fkyldeftro．
$9=I I . A B .13$.

24）Sti．et omnia apogr．habent foki frillu． Male．Cfr．tamen Stj．Ordelift v．Flcki．
${ }^{25)}$ Stj．et omnia apogr．hic textui inserunt duo illa additamenta in superiori margine huius et sequentis folii rec．man．scripta，
$11=$ II．AB．14；Add．11： 13.
quae infra exhibebimus，IV． 1, 2．Bur．ta－ men om．secundum additamentum．
26）Pro $k k$ antea scriptum fuit $l l . S t j .60$. et Sk．legunt aldri．Cfr．Tab．I．
27）Pro neemd
28）Lege：parm drapnas．

## 12.

Far mapar af landi fætær brytiæ firi bo．fighir at han fkal．gangæ til roms．pa fkal bryti bo varpa til iamlangæ．fipan fkal arvi varpæ．${ }^{29}$ ）ok iki bryti længer num arvi uili．©．I．Far mapar af．landi．fytær hufpreæ i bo．havir ${ }^{30}$ ）i knæ ok annat i kvipi．far criftindom vændir han hæl ok nak－ kæ at hemkynnum ${ }^{3 x}$ ）ok ftighær fotum af foftær landi．Pær fkulu arvær væ－ ræ．er fkyldafti．uaru hanum $\mathbf{p a}$ han heman for en han kombær eig aftær til hemkynnæ．8．2．Ingfinff manff arv takær（ ${ }^{32}$ hæn mæn i girklandi fitær．

## 13.

Ligia mæn tver fiuker bapir i eno hufi．ær huar ${ }^{3}$ ）annars arvi．liuir annar fua længi $æ f t i r ~ a n n a n, ~ a t ~ h a n ~ v i p ~ h u f l i ~ t a k a r . ~ p a ~ æ r ~ h a n ~ h a n s ~ a r v i . ~$ 5．i．Dor ${ }^{34}$ ）mapcer i by．annar i．aprum by ba戸ir a eno dögri．faræ mæn
 ©．2．Brannæ ${ }^{3 \sigma}$ ）mæn tver inni．bapir（æn戸ær hvarghi perra ar annars arvi． 5．3．Drukknæ tuer bapir a enu fkipi．hvarghi pærra ær annars arve．§．4． Skilias mæn hemæ．far annar a（kip allær til $\mathrm{fkg} .{ }^{37}$ ）dör hin ær hemæ var ok pen find戸ær döpen ${ }^{38}$ ）ær heman for．ok vet eigh a hvat dögre ær han do．hvarghi perræ ær annars arvi．

Dör mapar anfliær i landi ær eigh 引æn fkyldefti hos．pa fkal
$12=11 . A B .15,16$.
$13=I I . A B$.
$14=1 I . A B .17,18$.

29）Litterae quaedam，forte til，hic additae， at deletae sunt．
3o）Adde bara．Cfr．II．AB．16；I．Mand．I： 1.
3i）Stj．Bur．et Ups．legunt hemikyunum；at litt．$n$ saepe ut $u$ scripta est，et contra．
32）Mutatum quidem ad pan mar；cum ve－ ro incertum sit，an hoc ab ipso scriba sit factum，alio autem loco，II．AB．16，lega－ tur han mutr，illi emendationi fidem ad－
dere non ausi sumus，sed rem lectoris iu－ dicio relinquimus．$S i j$ ．et omnia apogr．le－ gunt thän man．
33）hiarghi sine dubio legendum．
34）Pro dör．
35）Pro düpe．
36）Pro Brienna．
37）Lege fhonf．
38）Pro düpu＂n v．düpan．
harf ${ }^{39}$ ) hans ftandæ til iamlangæ. ær eigh pa arvi komen. pa (fkal konongar arf takæ bifcupær æn prefter ær. f. i. Dör pydifkær mapar ær egh barn til. pa $\bar{f}$ kal konongar arf takæ ${ }^{40}$ ) byfkopær æn preftær ær. pæt kallær danæ ærf. f. 2. Dör mapàt na egh arvæ hans. pa ér konongar. arvi hans
15. .

Sva ær an kona firiger ftiupbarni finu. vill finum barnum arf vnnæ. væri fik mæp hærær ${ }^{4 x}$ ) næmd falz hvn pa hauir hvn firigiort fær op fripi finum. Vill egh fun hænnar latæ hanæ frid flya. pa fkal han frændum bötæ fum per uiliæ ær eghu pem allær taki hanæ pær $^{42}$ ) han ${ }^{43}$ ) fa.

## 16.

Sipan ær hion tu komæ faman takkær annat perræ arf. förer. i bo læx til brytftokff. far iki giald firi pæt fum liuær a pæt fvm arf tok. pæt fum af födis æghu prt bxpi. ©. 1. Stop hors i fkoghum gangæ all. py fyl. fum ${ }^{17}$ af föpæs æghv per bapi. S. 2. Tækær ${ }^{44}$ ) mapar bo at arvi. ma eigh brity ${ }^{45}$ ) firi væræ ællær drghiæ ${ }^{4 \sigma}$ ) fkulu. bapi hion avaxt aghæ. Zy ${ }^{47}$ ) bipær mapor fær kono pærræ ær til arff ${ }^{88}$ ) ftandér. py gipftær bondæ pæm manni. dottor finæ ær til arff ftandær. at per viliæ bapi afvæxt æghæ.

## 17.

Farr bryti firi bo mans. ${ }^{40}$ ) han ær mifkunnær mapær bonpæ pæs ær bo .a. ripær i ok rændær or. far iki vtan tylptær ep. firi at han havir alt or bo. pæt ær han atti. §. i. Bonpe kallær han hava lön ${ }^{50}$ ) bo bæggiæ perræ

$$
15=I I . A B \cdot 19 . \quad 17=I I . A B .22 .
$$

$16=I I . A B \cdot 20,21$.

[^23]ok bort fkutit. pa fkal uitæ firi mæp tylptær epi. at han havir alt fram laght. han mæ eigh. piuvær at hetæ. pat ær handfalt ${ }^{51}$ ) fa. ${ }^{52}$ )
18.

Dör bondæ hufpreæ livir. bo a iorpo hans dör firi fardaghæ. pa fkal hun til finna ior faræ ok halft vip landboæ. bös ${ }^{53}$ ) fit havæ. han a at vitæ til arffæftu ${ }^{54}$ ) ok eigh længær. Kona takær priðiung i. bo ok prer mærkær af hans lot fipen tymber ok myllu repe. pæt fkal alt fkiptæ fva fum bo. (. i. Skyldirs ${ }^{5}$ ) fkulu bapir lucæ. ok bapi kræfiæ flikt huart fum i. bo a hvat ${ }^{5}$ ) pær fyr görær. wrpu æn per famæn komo allær fipæn vtæn mandrap eit. S. 2. Saræ bötær ok bardagha bötær mutur ok vingævæ agho per bapi lukæ ok fva takx.

19•
Farr annær broper köpfærpum ok annar hemæ i afku fitær bapir aghu per iammykit af arvi.
20.

Inlaght fæ værpær bort ftolet. ok bondæ fæ mæp gialdi iki firi. fkal uitæ mæd tylptær epe. at hans fæ var mæp ftolet.

Havir fapir hemfylghz ${ }^{57}$ ) gört fvni finum falper fapir fra. pa fkal aptær til fkiptif bæra vip pæn fum vgiptær ær. hanum fkal flikan famu lot af gæræ fum pæn hafpi $\mathrm{pem}^{58}$ ) til bos fum giptær ær. fva fkulu dötær fum fynir
$\overline{18 \text { III. AB. } 25,26 . ~}$
${ }_{19}=I I . A B .27$.
51) Litt. $d$ omiss. ipse scriba add.
52) fie legendum videtur.
53) Pro bo.
54) Lege arffirftu.
55) Litt. $l$ omiss. ipse add. scriba.
$20=$ II. AB. 29.
21 III. AB. 3o.
56) hvat deletum quidem est, at sine dubio a quodam, qui hunc locum non intellexit. Stj. et omnia apogr. om. h. v.
57) Pro hemfylgh .
58) Lege hem.
fkiptæ æn per æru arvær hauir af iorpv falt pan ær giptær ær. pxt fkal i hanf lot ftandæ pa ær ${ }^{59}$ ) (kiptæ. (. i. Dör fun giptær af garpi. a eig barn ok aru per fkild at fapir ok moper at bo finu pa fkal fapir. arf takæ. ok eig modér. Fapir fkal iord latæ hem fylghia mopir ma iki iorp giua fran rættum fkæptarva. ©. 2. Dör fun. a barn æptir fik. ær hanum hem giuit a boli iorp. pæt æghu barn vitu til ok eig til flerræ. ær eghi num et bol. pa far eigh vitu til pæs. Æru tvar. ftuwur ok toptergarpær i malli. ${ }^{60}$ ) pa æru 18 pæt tu bol. kallær til enkæ akærff. ${ }^{\sigma x}$ ) æller ${ }^{\sigma 2}$ ) enka éng. par a iki. uitu til num pæn uili ær han kallær pem ${ }^{63}$ ) giuæ. §. 3. Skuldum fkal fkiptæ fvm bo. 压. pingi fkal vip halff örum takæ ok fva fram fækæ. ${ }^{64}$ )

## 22.

Vill maøcer man or annörghom ${ }^{65}$ ) ftad löfæ. han fkal fiunætting firi. pan göræ ær han havir. handanælli. byupæ pem tva öræ gullz. ællær tvar mærkळr vægnær vittni til latæ bæræ a fivnættingi. at han ær. hanum fua fkiuldær at an ${ }^{6 \sigma}$ ) a at ${ }^{67}$ ) löfæ han mæd laghmæli ok uitæ mæp tylptær epi. Sipæn far eigh vart num han kalli barn fit væræ. Haldær han æptir fægnær ping. pa hætti vip finum. IX. markum.

## 23.

历t leper mapcer ( ${ }^{68}$ apal kono barn allær vipgangit a pingi. pa takær. pæt arf hans ok eigh hin han ætleddhe. Er fun til ællær dottir. fapir ællær moper. broper allær fyftir. pa far xkki pæn af arvi ær ${ }^{\sigma \rho}$ ) ætledde. Er ingin perræ til pa fkall pæn takæ ær ætledde.
$22=I I . A B .31$.
59) Adde per.

6o) Pro malli.
61) Litterae $\iint$. sunt deletae.
62) til, ut videtur, hic additum at deletum est.
63) Lege hern.
64) Saliar, ut videtur, legendum. Litt. lire in margine add. rec. man. Cfr. tamen I. GB. 9: 1.

$$
23=I 1 . A B .32
$$

65) Lege annöpghom.
66) Pro han. $h$ rec. man. add.
67) att scriptum, at $l$ delctum.
68) Pro a apal kono barn. Cfr. not. 26. pag. 12.
69) allar, ut videtur, hic fuit scriptum, litt. all vero sunt deletae.

Dör landboe firi fardaghæ. pa æru tver löter loll ${ }^{70}$ ) af bolæ hans. ${ }^{72}$ ) Dör kona hans. pa ær pripiungær lös af bolæ hans. Er rughi fait a bole. pa 〔kal pæn ær bol a gialda arwumn. ${ }^{72}$ ) iammarghar (kæppur fum a ær fait. §. 1. Dör lanærdroten pa fkal lanboe kuar fitia til fæftæ hans ær int ællær arvæ lukæ hanum til gef. finæ.

$$
25
$$

Dör frælfgiui kalla per ær han æghu til tuæggiæ lotæ ${ }^{73}$ ) giptan væræ. pa fkulu per gialdæ kono hans mark. at hindradagx gief. æn per poræ vitæ han ${ }^{74}$ ) tvæggiæ lotæ giptan.

## Giptar bolker

I.

KLonongær vil fær kono bipia. Er pæt vtæn konongrikiz. pa fkal mæn finæ latæ faræ. ok ærændi fit vrakæ ok fæft takæ. pa fkal konongar brudfærp gen gæræ. pa fkal konongar gen fara ok giua tolf mærkær gulz allær tvæ byæ at væpium fætix.

## 2.

Bondæ fon vil fær kono bydiæ. han fkal hin fkyldæftæ at hittæ. ok bön finæ byriæ. han ${ }^{\text { }}$ ) fæftnæpæ ftæmnu leggæ a hænni fkal till fæ fighiæ næmnæ
$24=11$. AB. 33, 34.
$1=I I$. GB. .
$25=11 . A B .35$.
s=II. GB. 2; KkB. 52; IV. 21: 28.
70) Lege löfir. Scriptum, ut videtur, fuit boll; prima tantum littera est emendata. Bur. legit boll; Ups. bol; Stj. lös.
7) Bur. hic, cetera vero apogr. post periodum proxime sequentem, textui inserunt additamentam in inferiori folii margine rec. man. scriptum, fyrfte fardaghxr etc. Vide IV. 3.
72) Lege arwum v. arwumin, vel potius arvenum.
73) han, ni fallimur, hic additum, at deletum est.
74) Adde til.

1) Adde $\boldsymbol{\beta}$. Skat Stj. Handfífnnädär. Male,
iord æn til ær. ok alt pæt giuæ vill. prear markær fkal lagha vingæf. uaræ. paghar firi feft ær fkilt ok handum faman takit. pa ær tilgævær allær ${ }^{2}$ ) intær. æn vingævær eigh fyr æn per komæ bæpi a en bulfter ok vndir ena bleo. S. I. Af fæftæ ruf a bifcopær. III. markar.

## 3.

Værpær fæfti konæ manff takin a. IX. markcer pæn 〔kyldaftæ ok fva fæftimapær. ok fva kononger ok fva ællir. mæn. boe hæne aldrigh. per fkulu fripær hans eghæ uald. kome aldrigh i frip. fyr. æn per uiliæ ær fak fökiæ.

## 4.

Far frelfgiui ættapæ kono. pa ær mark uin gæf. ok mark hindradaxgæf. barn perræ fkolu ætboren væræ. ©. i. huarn ftap hindradaxgæf. ( ${ }^{3} æ r$. pa ær pripiungf. fkipti a fæ perræ ær eigh hindradax gæf givin. pa fkal hyn up takæ. prixiung ok. III. marker. §. 2. Far frælfgiui. foftro. giffs eigh vin gæf ællær hindradax gæf. pa giptis. hun til hælfningf. ©. 3. Vill præll fa hufkono giui tva öræ til pem ær hana a. ( ${ }^{4} æ \mathrm{kki}$ kiæpfir i barnum.

## 5.

Giuær mapar manni fak. at han havir lighæt hos hufkono hans. pa fkal firi gangæ tilptær ep. ællær bötæ. VI. öræ. S. I. Havir konæ hor giort ok givær loondæ kono finni fak. pa væri fik. mæp fiv mannum af næmdinni. Værdær hun varp böte hænni. III. markerr. pem fkal aptær til bos lagiæ. ægæ hun pem huat pem fkil hæl ællær hughær. Verper hun eigh varp. pa fkal hun gangæ fræ bo ok boflöt i. hvarpax ${ }^{5}$ ) clæpum finum.
$3=$ II. GB. 2.
$5=I I . G B .4,6$.
$4=I I . G B .3$.
2) allar scriptum, at $a$ in $a$ mut.
3) Loco vv. cer. pa ar antea scriptum fuit: barn per.
4) Verbum a hic subintelligitur. Cfr. not. 26. pag. 12.
5) Pro hvardax. Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

## 6.

Fæftir mapcer ænkiu ok flytær hem ok lægf hos ok aflær ${ }^{\sigma}$ ) hanni barn par a ængin fak .a. Værpær. barn fipæn föt. öl ær giört. pæt ær apalkono barn. by hetir fingin fæftr) ænkia. (f. 1. Fæftir mapar mö. gær vip lön-戸ær læghær han ær. fakær at. fex markum uid fapur hænnær. f. 2. Ligrer maper uid kono ok fæftir hana fipæn mælir vingæf pa ær laghær böt. §. 3. Liggær vip fralfæ foftro bötæ tolf öræ. firi ambut VI. öræ. firi ætborna kono. fex markar pen barn .a. vid ${ }^{8}$ ) ambut. han fkal varpæ hanni. til pæs ær hun gitær kuærn draghit. ok ko molkæt. Dör hun af barni bötæ han. III. marker. ©. 4. En löpæ kono læghær fkal. væria map tilptar epe. bape ætbornær${ }^{9}$ ) annöpogher.

## 7

Talf frænfim mællin hionæ tveggiæ. pa fkal a pingi tæliæ. ok bifcupf lof til fa. at væriæ ${ }^{\text {ro }}$ ) mæp tvanni tylptum bipiæ fva fær gup hull. ok vattum finum at frændfim ${ }^{1 r}$ ) vkur ær fva (kyuld fum nu ${ }^{12}$ ) havir. iak taltt. py ma iak eigh boa hanni. at gufz rætti. Givær bondé fær fialvær fak. kallar fik fva fkyldæ kono hava at finni kono at han ma eigh bo hænni at gufz rætti. pa fulli pæt mæp tvænni tylptum. værpær han fælpær pa fkal 20 han botæ ${ }^{13}$ ) hænni.

## 8.

Liggær mapar hos dottor finni. pæt mal fkal af landi bort f kiptæ ${ }^{14}$ )
$6=1 I . G B .7-11 ; A d d .12$.
$7=I I . G B .14$.
6) Lege aflar.
7) Omnia apogr. legunt Singin fift; Sti. Singiufaift. Prima enim littera h. v. est ambigua. Cfr. Tab. I. II. GB. 7. et Add. 12:2. habent fangen freft.
8) wid deletum, forte ab eodem, qui delevit v. hvat I. AB. 18: I. Cfr. not. 56. pag. 30.
$8=I I$. KkB. 5 ; Orb.3; GB. 15; IV. 21: 18, 17, 4.
9) Adde ok.
10) Sveriar, ut videtur, legendum. Cfr.II. GB. 14.

1t) Litt. $d$ omiss. ipse add. scriba.
12) Loco v. nu antea hauc v. han scriplum fuit.
13) Lege bor. Cfr. II. GB. 14.
14) Skripta, ut videtur, legendum. Cfi. II. Orb. 3; GB. 15.
ok til roms. Egho fapghar tver ena kono. Egho bröpær tver ena kono. Eghv bröpvngær tvær enæ kono. Eghu fyftrungær tver ena kono. Egho mopghur tva en man. Egho fyftær tua en man. Egho fyftrungur ællær bröpvngor tvar en man. pæt ær firnærværk. §. 1. Myrpir kona barn fit. Dræpær fvn fapur fin. Ellær fapir fon fin. Allær bropir bropor fin. Ellar bröprungær broprung fin. Allar fyftrungi fyftrung fin. Allaer fapur fapur fin. Allær moper fapur fin. Allaer fvnarfun fin. Alloer dottorfinn fin. Aller broporfon fin. Allaer fyfturfvn fin. Allum flikum malum fkal af landi (kiptæ ${ }^{15}$ ) mæp brevi til pavæns i rom per fkulu af pavanum bref takæ. ok aptær til byfcups föræ latæ han fea huilkæ mifkun per fingu. bifcuper fkal pem bref fa íri tyundæ fin. ©. 2. Af allum firnaruærkum. a bifkupær. prer marker. Der fum fkriptæ. brut gæræ. per eghu bifcupi. III. markar.

## 9•

Svunudaghin pæn ær næft ær æptir martenf mæffu dagh. at qvældi pa æru mungætf tipir lagh taknær. (f. 1. Hæptir ${ }^{1 \sigma}$ ) bonde fæfti kono manfz pa fkal brupmæn til gæræ. a mungatf tipæ daghi. tva mæn til garfz. gæræ. gripxr at bepæs. pa fkal hvar perræ aprum grid fækæ. ${ }^{17}$ ) i gard ok or. pa fkal klæpi miætæ ok fipæn firi gipt fkiliæ. §. 2. Sva ær firi gipt at fkiliæ. paghær per kumæ bapi a en bulftær ok vnpir ena bleo. pa a hon pridiungh i bo. ok. III. markar at hindradax gæf. af hans lot. S. 3. Svn han hanum finæ fæftikono a prim laghæ ölftæmpnum. pa ær han fakar at. IX. markum vip fakfokiæ. ok fua vip konong ok fva vip allæ mæn. ©.4. Sva fkaI bonde byudæ fæftikono. at laghum at prim ölftæmnum fva fum. bepæs f. 5. pat ær laghæ forfal manz ok kono at per fiuk æru ællær brup vapir inni

[^24][^25]brænpær. pær ${ }^{18}$ ) ær forfal bæggiæ. perræ æn piufnæpær ællær bofran havir iuir gangit. En han latær ping. vifæ. pa fkal tva mæn a pingi. lata forfal bæræ. Vill. han eigh at py litæ. pa (kal a endaghæ mæp. ${ }^{19}$ ) tylptær epe. ok tuænni vittnum bipia fva fær gup holl. ok vat finni, at han fæk laghæ forfæll. ok py ma iak eigh giptæ pær hanæ. §. 6. Vill han væriæ in firi hanum. pa fkal firi gangæ mæp tvænni tylptum bipiæ fva fær gup holl ok uattum finum. at frænfim perræ ær fva fkylp at per mughv eigh bo mæp gufz rætti. ællær fiffkapær. ©. 7. Kvæpær han ne vip kallæff eigh fæft havæ pa fkal han firi ganga mæp tvannum tylptum. bipiæ fva fær gup holl ok vattum finum at han fæfti hana eigh fva fum lagh fighiæ i landi рæffu.

## (3ettce ar retlofa bolkar. ${ }^{\mathbf{3}}$ )

sI. Veær egho konong at ${ }^{2}$ ) taka ok fva vrækæ. han fkal mæp giflum ovan fara ok i . öftrægötland. pa (kal han fændi ${ }^{3}$ ) mæn hingæt ${ }^{4}$ ) til aldragöta pingf. pa fkal laghmapær giflæ fkiptæ. tua funnan af landi. ok tua norpæn af lanpe. fipan fkal apra fiuræ mæn af landi gæræ med pem. per fkulu til iunæbæker. motæ ${ }^{5}$ ) faræ. Öftgöta gifla ${ }^{\sigma}$ ) fkulu pingat fylgiæ ok vittni bæræ at han ær fva ( ${ }^{7}$ inlændær fum lægh perræ. figiæ. pa fkal alpragötæ.
$1=11 . R B .1$.
18) Lege prot.
19) Litt. $m$ errato bis est scripta, in fine nempe superioris, et initio sequentis lineae. Ups. legit in mäd.

1) Hanc rubricam, quamvis errore quodam hoc loco primum scripta fuisse videatur, cum ad tria priora Capita huius Libri minime sit accommodata, (cfr. quae ad Rubr. Orbote mal sunt adnotata), in antiquiore tamen codice, quem secutus est soriba, iam huic libro inscriptam fuisse, inde apparet, quod scriptor codicis $B_{1}$
eam sine dubio ineptam iudicans, nec aliam ullam, satis aptam, in promtu habens, omnem rubricam hoc loco omisit. Cfr. not. ad II. RB. rubr. - Rec. man. in marg. adnot: Har sighar aff horo konogh oc bifkup skal takce.
2) I. om. at.
3) Pro fiende v. frendse. Cfr. tamen not. 4. seq.
4) I. hanngat giera.
5) I. i gen.
6) I. gyflar.
7) I. i lender per Sum lagh Sighia.
ping $\mathrm{i}^{8}$ ) gen hanum næmnæ pa han til ping( ${ }^{9}$ ) kombær pa fkal han ( ${ }^{10}$ fic allum götom trolekæn fværiæ at han fkal eigh ræt lægh a landi varu ${ }^{1 x}$ ) brytæ. pa fkal lagmapær han fyrft til konungf dömæ ok ${ }^{12}$ ) fipen aprir. per. $\not \mathrm{r}^{13}$ ) han bipar. ${ }^{14}$ ) §. 1. Konongar fkal pa prim mannum frip giuæ pem ær eig hava nipingfværk giort.

## 2.

En bifcup (kal taka. pa fkal konongar allandæ ${ }^{15}$ ) at fpyriæ huarn per uiliæ hava han fkal bonpæ (vn væræ. pa fkaly ${ }^{\circ}$ ) konongar hanum ftaf i hand fæliæ ${ }^{17}$ ) ok ( ${ }^{18}$ gullingrini fipan $f$ kal han $i$ kirkiu lepæ. ok i bifkupl ftol (ættiæ. pa ær ${ }^{80}$ ) fulkomen til valdær ${ }^{20}$ ) vten uixlt. ${ }^{22}$ )

## 3.

Bondæ fun fkal lagmaper væræ. py fkulu allir bonder ualdæ mxp gufz mifkrn. §. I. konongær (kal næmd firi $\mathrm{fik}^{22}$ ) (æャtiæ ok lagmaper a pingi. ${ }^{28}$ ) §. 2. pæt hetir. e aldragötæ ping ær laghmaper ær .a. pær ma folk. ætlepæ. ok fættum lyfæ.

## 4.

Takær maparer bo manfz vp at vfældu. pæt ær prénni. IX. marka fak. a. IX. marker fakföki ok giald firi. bo. fit mæp fuornum epe. IX. markar ( ${ }^{24}$ konongar ok. IX. marker allir. mæn. §. 1. Huggær mapar hus vp manff:
$2=I I$ RB. $я$.
$3=I I . R B .3$.
$4=I I . R B .4,5$.
8) I. om. i.
9) I. om. ping $f$.
10) I. allum götum edh trolika Swaria.

1i) I. pera.
12) I. om. ok.
13) I. Sum.
14) I. bipir.
15) Stj. et Ups. legunt allaudä; Sk. 6o. et Br. allandï; Bur. all Landä. Cod. I. habet ${ }^{\text {all }}$ a landa. Cfr. II. RB. 2. 16; L. a.
17) A. mutatum in fatic, forte a rec. man. I. Satice.
18) I. fingrini.
19) I. add. han.
20) I. vals.
21) I. vixl.
22) I. om. fik.
23) Pro pingre (verb. infin.), ut videtur. Cfr. II. RB. 3. I. pinghe.
24) Loco vv. Konongær ok. IX. antea ecriv plum fuit fakföliq.
at vfoktu. pæt ær. prenni IX. markar. a. IX. markaer fakfökæ. ok fva konongar ok fva allir mæn.

## 5.

Kallor mapar man bykkiuhuælp har ${ }^{2}$ ) ær. pæt fighir. han pu kop hæn. Iak fkyrfkutæ py at pu kallæpe ${ }^{2 \sigma}$ ) mik vkuæpinf orp. pæt ær fextanörtoghæ fak i hvan lot. han (kal hanum ping uifæ at ${ }^{27}$ ) fkyrfkutæ vitt22 ni latæ bæræ at endagha ok vitæ map tylptær epe. bipi fva fær gup holl. ok vattum finum at pu kallape mik. vkuæpins orp. ok pu æft fandær at fak perri. ær iak giuar pær Sva fkal vkuæpins orp fökiæ ok firnær orp. f. I. Kallær mapar amnæn frælfgivæ. pæn ætboren ær ællær figir iak. fa at pu rant en firi enom ok hafpi fpyut a baki.. pæt ær vkuapins orp. prænni fextanortoghæ fak. §. 2. Iak fa at mapaer farp pik hvar ær pæt. pu kop han. Iak fkyrfkutæ py at pu kallæpe mik vkvapinf orp. ok firnær orp. peet ær fexftanortoghæ fak. $i$ hvan pripiung. ©. 3. Iak fa at pu atti pin viliæ. vip $k 0 .{ }^{28}$ ) ællar mæræ. pæt ær firnær orp. prannifaxtanörtogæ fak. pæt fkal fökia a hændær hanum. kumbær eigh ne vip. §. 4. Iac fa at pr atti mopor pina. pæt ær firnær orp. ok prennifextanortoghæ fak ok kombær eigh ne vip. §. 5. pættæ aru vkvæpins orp kono. Iak fa at pu reet a quiggrindu löfharæp. ok i trolf ham pa alt var iamrift nat ok daghér. kallar hanæ kunna firigæræ kono ællær. ko. pæt ær. vkuapins ord. kallær kono hortutu. pæt ær rkuapins ord. kallar kono haua at fapur fin ællær ftrukit hava barn fit fra fær allær hava myrt fit barn. pættæ æru firnær orp. 8. 6. All paffi fynda mal fkal fyrft uip præft fin talæ ok eigh brapæ op map awnd ællær vrcz uiliæ num han fæki fik at prim markum. hete prer ok æru tuar.

$$
6
$$

Rænir mapter man handran. pa fkal han værix. fik mæp tolf manna
$5=I I . R B .6-9 . \quad 6=I I . R B .12$.
25) Lege huar.
26) $\int$ kirllıpe scriplum, at $\int$ deletum.
27) Lege ok.
28) kono scriptum; at no deletum.
epe ok tvæggiæ mannæ vittnum. af pem tolf ok fipan i tylft ftandæ. Falz han at böte præni fæxtanortoghær.

$$
7
$$

En maper krævær man fkuld ${ }^{29}$ ) pa fkal han a grænnæ hans kallæ latæ pem uid væræ ok höræ at han kræuær han fkuld. pa mæ han næmæ han fipæn æn han vill. A han fkyld at kræfiæ. pa ma han fökiæ han til fum lægh fighiæ. ok ép fin a ouan æn pem fkil vm at han a hanum eig meræ at gialdæ. Kuæpær hin ne vip kallær fik eig. æghæ hanum. fkyld at gialdæ. pa fkal han fuæriæ mæp tolf mannum at han a eig hanum fkyld at gialdæ ællær gæf at lönæ. Bær han pryt vip böte prænni faxtanörtoghær ok fkyldpinæ. ©. 1. Naam fkal löfæ mæp fkuld maß tylptær epe.

## 8.

Dræpær maß̋er hors ællær nöt firi manni. vetir feær fölengh. pæ fkal han fiunætting firi hanum giæræ latæ ok fynær. vittni a hændær latæ baræ bipi fva fær gup holl at iak fa at pu drapt fæ hans ok vete hanum fearfö- 23 længh. Sypan fkal han firi tylpt gangæ. bipiæ fva fær gup holl. of vatt finni. at pr uete mær fearfölingh ok pv drapt fæ mit. ok pu æft fandær at fak perre. fipæn fkal han aptær gialdæ. mæp. fvornom epe. ok .a. ovan prænni faxtanörtoghcer. Er eig a fynar vittni. til væri fik map tolf mannum. Æn pæt fæær dræpit. ær tueggix öræ ær vært. ællær tvem örum. bættræ. pæt ær full fearföling. たn pæt ær værræ æn tver örær. pa fkal pæt tvægildi. atær gialdæ fua huart. fum vært ær. ©. 1. Værpær dræpit hors ællær nöt a byar marku. annærf byær. vet eig hvar drap. pa fkal han fiunætting giaræ firi enum perra ok haldæ firi allum. ok vittni latæ bæræ a fivnættingi. at pæt fik pær fiorlæfting. a marku perræ af handæuarkum. mannæ ok py æghu. per prt. mæp laghum aptar bötæ.

$$
7=I I . R B .16 . \quad 8=I I . R B .17,18
$$

29) Litt. l. omiss. ipse add. scriba.

## 9-

Dræpær fæ annat ok bær hirpinge vittui. gialdi helt firi map fvornum epe ok taki han pæt dræpnæ ællær nyti hold ok hvp taki halfyildi. pæt ær atti af pem fum drap. ${ }^{90}$ ) I pæffu male ær hirpingi fulper vittnifmapær hvæt ${ }^{3 r}$ ) hældær. han ær ${ }^{32}$ ) fræl( allær præl. Syns hanum giald pa fkal fiunaltingf. til giaræ. lætæ bæræ afynær uittni. pa fkal ræbæ wætti ok kræfiæ bokær ${ }^{33}$ ) (yns hanum rætmæli. pa fkal fkyrfkutæ. Bipi fva fær gud holl. at fæ pit drap mit fæ. mæp fynær uittni. ok fva gaf iak pær fak til. Far han eigh fokn fræmt mæp laghæ uittnum. pa fkal pæn ær fak ær givin. væriæ. fik mæp tolf mannum. bipiæ fær fva gup hol. at eigh drap mit fæ. pit fæ. ok ${ }^{34}$ ) iak eigh fanddær at pæ fak. pv giuær mæ. if. i. Faldær. fæ .i. mans handæværki. i brun all ${ }^{5}$ ) diki. ællær. annur pylik værk ok far $\mid$ pxr banæ af. pa Ckal bötæ. VI. öræ firi hæft. half mark. firi oxæ ok fua firi ko. ok hors. Sva fkal pæt fökiæ ok væriæ. fua fum fæ havi fæ dræpit. §. 2. Flögher fæ i gærpi fva at ængin æltir far banæ af liggi vgilt. Æn flögher or gærpi gialdi hin aptær. gær户 .a. Æltir nokor or gærpi fa pær banæ af. ær til afynæ vittni gialde pæn fum a ælti fva fum mælt ær æn i diki laghi döt. famælep fokiæ ok væriæ. §. 3. En mapar læftir hæft. æl24 lær $^{56}$ ) halataghl of ftingær vt öghæ gialdi öræ. ${ }^{37}$ ) ellær væri fic mæp tylptær epe.

## 10.

All. ${ }^{2}$ lan fkulu hel hem flyties pem fum $l \mathfrak{l} \mathrm{p}^{\mathrm{i}^{3}}$ ) firi vtæu al genmæli.
$9=I I . R B .20-24$.
3o) Sensus huius loci illustratur ex iis, quae ad II. RB. 20. adnotantur.
3i) Pro livat.
32) heeldar hic additum, at deletum est.
33) böttar sine dubio legendum. Cfr. II. RB. 20.
34) Adde: $p r$ ar.
35) Lege aller.
$10=I I . R B .25$.
36) Verba quaedam hic sine dubio sunt $0^{-}$ missa. Cfr. II. RB. 24.
37) Rec. man. v. örce lineola induxit, et in margine addidit: halfgildi fum pet fa ar verth.
38) Rec. man. sec. XVII. supra litt. a addidit signum abbrcviati $n$, ut legeretur lenpi. Male.

## II.

Löpær dræl1 ${ }^{39}$ ) bort allær ambut fra lawarpi finum ok gör nokon fkapa. dræpær. ftial allær rænir. eig fkal lauarpær. fkæpæ gialpa num han aptær fa hion fit. ${ }^{40}$ ) Far pem aptær böte afgærpir perræ fum lagh figiæ én afynær vittni æru til ællær piufnæpær i handum takin ær eigh pæt til. væri mæp nekuapum fum lægh fighia. f. I. Lanar maperr manni præl fin fvari hin fakum ær uip lani havir takit. e mæpæn han ær i hans varpnæpe.

## 12.

Pæn fum leghir af bondæ hæft. ællær öxa. ${ }^{41}$ ) allær. ko. han fkal var. pæ firi vangömflö. pæt ær piuuær. vatn. dyi. klavi ok annur pylik. §. r. Firi farf. fæ. afæfli. ${ }^{42}$ ) pæt ær. biorn. allær. quefæ. ${ }^{43}$ ) firi varghi. (kal uarpæ fum firi. wangömflö. æn eig far aflæftir af. pæt ær. fex öræ firi hæft. halfmark firi oxa ok hors far han aflæftir gialdi iki firi vargh.
I3.

Læggær mapcer manni fæ fit in til gætflu. pa ma pæt fæ eigh tapas af pem uip takar hwærtti mæp ftyld ællær mæp rani num bondæ. pæs fæ ær uipr takær allær koftær værpa map taknir aftær fkal han gialdæ. Laggi fram pæt han uill. ok map tylptær ep at han fæk eig meræ hans. fæ at gætflu æn han havir nu fram laghat.

$$
\begin{aligned}
& 11=I I . \text { RB. } 26,{ }^{27 .} \\
& { }_{12}=I I . \text { RB. }{ }^{28 .} \text { Cfr. I. FornB. 6. } \quad 13=I I . \text { RB. } 29 .
\end{aligned}
$$

39) Pro prall v. pral. Rec. man. mut. in 42) af ofafi, ut videtur, legendum. Cfr. II. tral.
40) Lege Sin.
41) Pro oxa.

RB. 28.
43) Quaedam sine dubio hic sunt omissa. Cfr. I. FornB. 6: i; II. UtgB. 13.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

Iordpar bolker.

## I.

Fæm æru fang iorpær. Et ær arvær. Annæt ær. hemgæf funær. pripiæ ær hemfylgð. dottor. Fiærpæ ær köp. Fæmtæ ær fkötning.

## 2.

Köpe (kal taka at ${ }^{\text { }}$ ) pæs hænde ær iord fæI umfærd ${ }^{\text {² }}$ ) at varpæ. ok han tua af hændi ${ }^{3}$ ) værpi at værpæ. per allir fkulu takæ i hand bapvi pem pa ær ok köpfæftum bundit. Ryvi mapp. III. markum pæn ryuæ uill. Comber eigh köpruui uid fin farit ær. $\mathrm{pa}^{4}$ ) fiunætting garæ firi pem fvm vmfærp værpær ok allum pem ær iorp æghu i by ${ }^{5}$ ) fkal gangæ um akræ. ok ængiær. ok fua aptær a topt fipæn. Illiz pa ennor ftapér. pa fkal pen variæ ær iorp fæl æn fyr illiz æn umfierp kombær a. Illiz fipæn pa fkal pæn varpæ ${ }^{〔}$ §um köpir. Attæ 〔kulu opolfæftir varæ. niunde ftyriffæftær. Siu nattæ gamall fkal fiunattinger. varæ. Sa fkal iorp. væriæ. ær .a. map tuænni tylptum. ok tuænni vittnum fkal iorp væriæ. Siunætting fkal uifæ 25 pem manni ær köpæ varpæpæ æn annættvægiæ quæls værp ællær vmferp• firi hanum. Siunattingh fkal firi hanum halpæ por han uitæ firi mxp tylptær epe at han eigh köpe. værpape. pa ær han uarpær. falz han böta. ${ }^{\text {T }}$ ) III. markar firi köpruf. ك. i. Illiz arftakin iorb hana fkal væriæ. map ærfpær vittnum. Tver mæn fkulu vittni bæræ ok i tylpt ftandæ. Sva fkal uittni bære. Bær iak. pxs uittni ok uir mæn tver at pu tokt iorp peeffa at ar-
$1=I I . J B .1$.

1) Lege tua af. Cfr. II. JB. r.
2) $\mathrm{S}_{\mathrm{t} j}$. hic et ubique pro umfard perperam legit winfard. Non tamen in Codice, hoc vel ullo alio loco, h. v. rec. man. in winfird est mutata, ut refert Banci, Cod. Jur. Veftrog. pag. 4. not. d. Sed in apogr. 6o, quo usus est Sti., eiusmodi adnotatio, illius manu, hoc loco in margine est facta.

$$
\mathrm{s}=I I . J B .1-3 .
$$

3) Sine dubio legendum: af pats handi ar küpir. Cfi. I. not. 1. cit.
4) Pro łu a. Cfr. not. 26. pag. 12.
5) Adde $p a$.
6) variix, ni fallimur, legendum.
7) Pro löta v. böte.
vi. at $\mathrm{v}^{\mathrm{iltu}}{ }^{8}$ ) mæp vittni borno binpumº ${ }^{\circ}$ ) uit flikt fvm lagh fighix. pa fkal han firi tylpt ganga at bipix ${ }^{20}$ ) fve gup holl ok uattum finum. at iac tok iorp pæffæ at arvi ok at viltu. ok iac a ok pu ikki vættæ.i. §. 2. Illiz iorp at pem köpt havir. pa fkal han værıæ mæp tuanni tylptum ok tuanni vittnum. bipi fva fær gup holl. ok uattum finum at iak köptæ iorp. pæffæ map fæft ok meep vmfærp at viltu. ok fva fum lagh fighiæ ok iak. a ok pv iki vætæ i. pa fkal firi. apræ tylpt gangæ ok fværiæ famalund. köpæ vittnif fkal latæ bæræ. i tylfpt hvarri. tvæggia mannæ.

## 3.

Æn fæliæ uill iorp finæ pa fkal biupæ arvæ finum fiunatting fkal firi arva gæræ. ok fva biupa hanum iorp ${ }^{11}$ ) at köpæ. Sipæn $f$ kal ping uifæ ok manæpær ftæmnu fkulu pingmæn pem gæræ. Combær han til at köpæ iorp a manæpær ftæmnu. pæt ær vald. kombær han eigh. pa fkal han til pingf faræ læti pöma fær at fæliæ pem mæft biupær værp firi. Sva fkal konæ lagh bypæ ${ }^{\text {12 }}$ ) fum karmapar. (5. 1. Eig (kal a flæt faræ nùm ${ }^{13}$ ) vili hvat pæt ær mapar ællær konæ æn i bo fitær. 8. 2. Eig ma maprer af kono finni iorp köpæ mæp lagmæli. pæt kallær. væggiær köp. Köpe bonde iorp i iorp æn han. vill. ©. 3. Sa fvm iorp fæl fialuær fkal han. köpfæftum. bindæ. ok uip vmfærp uæræ. ${ }^{14}$ ) hvat pæt ær hældér kona ællær barn. ællær mapıer. a pingi fkal owormaghæ köpæ lyf. §. 4. Mapar köpe map lö-
$3=$ I1. JB. 4, 5, 7, 8; Add. 11:5, 11.
8) Ita, non vero uiltu scriptum est, ut persnasum sibi habuit Bung, 1.c. p. 32. n. 32.
9) Ups. Sk. 6o. et Br. legunt biudum; quod tamen parum nobis curae fuisset, nisi haec vox in Cod. B. (II. JB. 2.) magis, quam hoc loco, anceps fuisset. Cum ex forma litterarum $n$ et $u$ nihil certi statuere liceat, lectores ipsi iudicent, utra lectio sensui magis conveniat. Quod in v. binpum litt. $p$ pro $d$ sit scripta, id neminem moveat, cum eiusmodi exempla minime sint rara. Vide Praef.
10) Adde far.
11) Litt. $i$ omiss. ipse add. scriba.
12) Pro biupa.
13) Post v. num una littera vel duae, ut videtur, sunt deletae. V. arvi vero hic non fuisse scriptam, vel loci angustia testatur. Cfr. II. JB. 5. Hanc autem v. male addidit rec. quaedam man. sec. XIV, non eadem tamen, quae ceteras plerasque additiones in hoc codice scripsit. Cfr. Praf. Sti. habet Arwi; Bur. Sielfwa; Ups. köpt; Sk. tylpt. 6o. om. h. v.
14) Loco v. uarre aliae quaedam litterae antea fuerunt scriptae.
fom örom ok uill aptar fæliæ vid löföm örom han fkal pem lægbiudæ ær han köptæ af. han fkal fua firi iorp lukæ fum pa ær til bupit. Vill han i iord fkiptæ. pa fkal han ( ${ }^{\text {s }}$ lag eigh biupæ.

## 4.

Konæ fæl iorp finæ ællær mapar laggær eig i. bo. köpir fæ iorp apræ. pæt ær pæs perræ ær iorpæ wærpi. atti. f. 1. Köpir maßaer iorpo finni y 6 gær agærp till. mæp fæ. bæggiæ perræ. paghær. bo. fkiptis. pa fkal fva marhæ ${ }^{\mathrm{I} \sigma}$ ) oræ. aptar til fkiptis læggiæ fum agærp. var. (.2. Skil a hion tu. ær iorp mæp löfom örom köpt kallæf annat eigh eghæ. pæt. a vitu baprm pem uil uitæ til egho. ©.3. Værpær iorp farin fipæn hion to komæ famæn pa ær hun bæggiæ perræ. ${ }^{17}$ )

## 5.

Bifkupær a vitu firi kononge. ok lændær mapcer firi bifcupi. ok bonde firi allum. pem. ${ }^{\text {8 }}$ ) Egho böndær by. ot annan lændir. mæn fkil pem at pa æghu bönper uitu ok eigh lændir mæn. ( ${ }^{10}$ bya perræ mælli. Boæ bönpær i by map lendum manni. eig mughu per uitu miftæ. py hældær.

## 6.

Vill maßcer iorß at væpium takæ pa (kal. vmfær戸 til peræ ${ }^{20}$ ) fkiliæ hanum fua iorp til vapia fum lagh til fighia.' Löfær han innæn priggia vintra. pa ær eigh iorp foruæpiæ ftandær hun prea vinter ællær prim læıgær.

4=II. JB. 9 - 18.
$5=I I . J B .13$.
15) Pso: cigh lagbiupa.
16) Pro margha.
17) Sk. et 6o. hic textui inserunt additamentum in margine rec. man. scriptum, Giar mapar etc. quod cum. II. JB. 12 . convenit, iis exceptis, quae ad illum tocum adnotantur.
$6=I I . J B .14$.
88) Ups. bic textui inserit additamentum in not. ${ }^{17}$ praeced. commemoratum.
19) Loco vv. bya perrae maelli, antea scriptưm fuit: Skil pem a pa ceghu.
20) Sine dubio legendum repa (cfr. II. JB4 14.) V. gera.
pa ær forvæpia. ${ }^{22}$ ) §. 1. Læggær mapar annvr. væp. gull ællær filvær. pa fkal han gæræ fiunatting firi hanum ok halpa at löfæ uæp fit ok kuld ${ }^{22}$ ) kræfix. Han fkal fkyld lucæ ep fin eptir at fkuld ær eig mere æn nu ar fram lagp. Vil eig fkyld lukæ ok eig lagh gangæ. pa fkal vapium halpæ ok til pingf föræ latæ dömæ fær at fæhæ.
$1 \quad 7$.
Köpir mapar bol æru af köptir. akrær (kil pem a ${ }^{23}$ ) han eig vitu num til ennær fkipt. ${ }^{24}$ ) pa fkal fær firi gangé. ær bol. a map tvem tylptum. ok bipi fva frer gup holl ok uattum finum at fkipt pæffi var aldrigh farin af bole péffu mæp fæft ællær maß vmfærp ok eig afhænd fum lagh fighix. S. Id Kallær annær. fik hauæ herft ${ }^{25}$ ) (kipt ok annar copt. fa a vitu ær ærft kallæs havæ. 5. 2. Kallær annar vtfkipt eghæ ok annar à bol. fa a uitu ær, bol a. Vtfkiptir ok garpær. pær fkulu all til toptær at lagmæli. ك. 3. Hauir mapar topt i.hy ok oræff land ok fex laffa æng. pa a han uitu til vtfkiptæ ( ${ }^{2}{ }^{6}$ attundæ löter attungz til löf ok ${ }^{2}{ }^{2}{ }^{27}$ ) vndir vipær. A mapary eig ( ${ }^{28}$ meræ firi en atundær löt attungx ( ${ }^{29}$ far iki uitæt a han.

## 8.

Attungum fkal by byggiæ. Fiurir væghær fkulu af by rinnæ. ( ${ }^{3}{ }^{\circ} \mathrm{Lip}$ ok garpa ok bror fkal attungum. Kiptæ.

## 9.

Hittis at kirkiugærpær ok toptærgarpar. ( ${ }^{3}$ r pa fokn gærpæ. ok eig

[^26]$9=$ II. JB. 29.

[^27]26) Sequentia sine dubio sunt corrupta vel mutilata. Cfr. II. JB. ${ }^{19}$
27) G. add. oc.
28) G. om. merce firi in.
29) G. pro far - han habet: pa.a.hans (lege han) aig widu till Skoks.
30) G. om. Lip-Skiptre.
31) Pro pa a. Cfr. not. 26. p. 12. G. pa am ger Jokn at giarpa etc.
top ${ }^{32}$ ) Hittis $\mathrm{a}^{3}{ }^{3}$ ) akær ok topt. ( ${ }^{34 \mathrm{fa}} \mathrm{fkal}$ gærpæ ær topt .a. f. 1. Gare 27 pær fkal ftandæ mælli topt ok akræ lukttær a hælghaporfpagh. Halfgærpi mællin toptæ. tvæggix. han $\left(\mathrm{kal}^{35}\right)$ e. gildær væræ. æn hvarghin böte firi utæn annær kærir a annæn.

## 10.

Tialdru. ftenæ. $\mathrm{fkal}^{38}$ ) tua i iorp grawæ. ${ }^{37}$ ) pripiæ a læggiæ. per fku lu vitni beræ ${ }^{38}$ ) $\mathrm{ar}^{39}$ ) i iorp liggiæ. (f. I. hus fkal fva nær tyaldru. fættiæ at ftuper ${ }^{40}$ ) rum ær mællum ok opfædrup.

1I.
Flytær annar ${ }^{41}$ ) mapar hus fin af topfto ok yrkir ${ }^{42}$ ) toft. pa hetir ${ }^{43}$ ) hakær ${ }^{44}$ ) ok eig toft. Sökiæ fkal garp af hændi fær ( ${ }^{45}$ pæn ær mælli war toftæ gildæn ok eig vgildæn.

## 12.

Rændær væghær toftæ mælli. han fkal fiu alnnæ brepær varæ. A mapar wægh iuir toft mans. han (kal pæn. vægh hanum af læggiæ. fum han uill. eig i dæk ${ }^{4 \sigma}$ ) ællar $\mathrm{y}^{47}$ ) dy. ællær i fiall vp. Halvæn vægh (kal huar perræ, mælli. toftæ. læggiæ. S. r. $\left({ }^{48} \mathrm{Ligwægh}\right.$ 「kal til kirkiu læggiæ. eigh ma lik iuir toft mans faræ olouandis num ${ }^{49}$ ) han fe fakær at. prænni fex-

$$
\begin{aligned}
& 10=I I . J B . \\
& 11=I I . ~ J B .
\end{aligned}
$$

32) Lege topt. G. tomp.
33) G. at.
34) G. pa Skal pen gierpa fum. tomp ager. folgilder a helgoporfdag Gurper mellum tompta Skal gilderer ware. oc böte atig. vtan hivar kari annan.
35) A. ligia, ut videtur, hic additum, at deletum est.
36) G. Skulu. Male.

37 G. add. oc.
38) G. add. oc. Male.
39) Pro ar.
$12=I I . J B .24-26$.
40) G. ftupa.
41) G. om. annar.
42) G. Saar.
43) A. Rec. man. add. pat. G. hete pat.
44) Pro akar. G. ager.
45) A. patt primum scriptum fuit; incertum an ab ipso scriba emendatum. G. om. pan - tofta.
46) Stj. Sk. Bur. et 6o. legunt dak. G. bak.
47) Pro i. G. om. h. v.
47) Pro Likwagh. G. om. Ligwagh -ilaggia.
49) G. vtan.
tanortoghom. ©. 2, Grefweghær fkal til byær liggix. faso fkal prannifex: tanortoghor bötx ( ${ }^{57}$ ær vp yrkir.

## 13.

Far mapar a aker fin ællær. æng finæ at box. pa fkal han fialwer fik vtgerpre. A maper gard firi hanum. pa fkal han fökix up han mæp fiunæ ting. ok tolf mannæ epe ok uittni latæ berre at garpror jænni ftend $\omega$ f firi toft hans fua at han ma eig uturghum ne. ${ }^{52}$ ) Kafter han eig garp vp firi fiunættingf dagh böte. prennefastanortoher. ${ }^{53}$ ) ok hinn taki up garp æptir. pingf domæ ok latis4) domæ far garp. at varpvetæ e mæpæn toft hańs vinder. f. r. Flyter af bygd ${ }^{\text {s }}$ ) finx. pa fkal han fokix garp af handum far fua fum fyr a latæ dömæ hanum gildæn gard ok eig vgildæn. ©. 2. Hufer mapar i akærgerpi. par fum aprir granne æghu iorp kring vm ${ }^{5 \sigma}$ ) pa ma han eig par box map lagmeli. per fkulu hanum fiunrting grore ok in haldx. vitni late bere at han bor akargerpi ${ }^{57}$ ) ok gar klöftrop iuir akxr ok æng. py ma han eig at legmeli. her box. pa fkal ping uife late hem ${ }^{58}$ ) dömæ endaghæ vittnæ mxp tuanni tylptum. late dömx af garp a fegnen pingi. bryte af ok cig bremme.50) ©. 3. Bröper (kiptæ iorp finni. hufar anner ut a aker æller æeng a grafiepri. ligger ${ }^{60}$ ) teghær vip tegh. han .a. iamna vitu uip pen i by bor. ©.4. Byggir han ${ }^{6}$ ) ut a mark byer gerpi 28 um kring fik fialuxr. ( ${ }^{63}$ Byggir a fa ${ }^{63}$ ) marku grerpir um kring fik a.
${ }^{3}=1 I$. $\mathrm{JB} .27-33$.

5o) A. Rec. man. mitt. in pren. Stj. legit then, Sk. tha, Ups. et Go. ta. - G. pan.
51) G. fulm up bryter; nm. sequentia, usque ad finem S. 2. Cap. XIII.
52) Pro na.
53) ortohar pro ortagher.
54) taki, ut videturs hic antea scriperm fuit; incertum an ab ipso seriba emendatum.
$5^{5}$ ) Rec. man. supra h. v. add. litt. wig, ut legeretur by ${ }^{\text {ghigd }}$ v. bygnig. Bur. legit acya bygd.
56) han, oi fallimur, hic additum, at deletam est.
57) Pro a akicracrati. Cfr. not. 26. pag. is.
58) Pars litterae $h$, forte a rec. man., est delela, int legatur pem. Sic Stj. et omnia apoir. Cfr. not. 28. p. 12.
59) Sk . hic textui inserit additamentrm in margine ree. man. scriptum: hulhinfkrokwitne etc. Vide IV. 4 .
6o) G. oc.
6i) G. Biqge man.
62) A. Verba: Byggir - $\int i k$ sumt lineola inducta, forte ab ipso scriba, at errato, ut videtur.Cfr.II. JB. 31, 32. G.om. Byssoir-langar. 63) Lege fa.
III. vitter. æller. III. vittrum længar $\mathrm{a}^{\sigma 4}$ ) oxæ byrpi ${ }^{\sigma s}$ ) til (kogff. til vndir vipær ( ${ }^{\sigma \sigma_{0}}$ til fængans ${ }^{\sigma 7}$ ) ængyn a vitu innæn gard hanum ok han ingæ utæn garp til almannigs pæt kallar holmfköp ${ }^{68}$ ) han ma eig i bælgh bindæ. ${ }^{69}$ ) Viliæ grannær intaku takæ firi hanum. pa fkulu per hanum gatu læggiæ til almænnigf fiv famnæ ${ }^{70}$ ) brepæ. ( ${ }^{7 x}$ per fkulu garpæ gærpæ ær iorp egho ut til almænnigf.
If

Eig $\mathrm{mæ}^{72}$ ) takæ intaku. ( ${ }^{\mathbf{3}}{ }^{\text {num }}$ alli uili per ær eghu attundæ lot af 2tungi. paghar in ær takit. pa 〔kal fa valdæ opolfkipti ær uill. gæræ fiunætting firi ens garpi ok haldæ. firi allum pem iorp æghu i by. pa fkal ping uifæ ok lata. hem ${ }^{74}$ ) endaghæ dömæ. pingfmænna vittni. a endaghæ latæ bæræ ok fværiæ æptir at fva kom dombær. a mal hans a pingi at han〔kuldi hær ftandæ i dagh ok repæ iorp i attungi. ${ }^{75}$ ) fipen .i. attungæ. ær reprt. pa fkal ping fighia ok lötæ a fægnær pingi. æn eigh uill fyr. Sipæu lata dömæ fua attungi hvarium fum lotær fal map pingf uittni fua fkulu allir fin i mællin fkipæ bæpi gard ok iorp, en eig uiliæ. ællær.

## 15.

En man ${ }^{76}$ ) kallar fik aghæ $\mathrm{a}^{77}$ ) fær marku. ${ }^{78}$ ) ær eig garpær vm kvæ-
 allum pem uilliæ uitæ til egnær. væria med tvænni tylptum ok tvænni
$14=$ II. JB. 33.
64) G. oc hawi. Male.
65) G. öxabyrp.
66) G. om. ok - bindot.
67) Lege frergangs v. freargangs.
68) In antiquiori cod. quem secutus est scriba, forte scriptum fuit holmftop (pro holmftopt, cfr. not. 32. pag. 46.), quod ille male legit holmfoop. Cfi. II. JB. 32.
69 Br. et omnia apogr. legunt biudä. Cfr. not. 9. pag. 43.
70) G. faghra.
g1) G. om. per -alnisnnigS.
$15=I I . J B .34-36$.
72) G. ma.
73) G. vtan allir wilia. pe fim aghande aru; om. quae in hoc Cap. sequuntur.
74) Rec. forsan man. matatum in pem. Sic

Sti. et omnia apogr. Cfr. not. 58. p. 47.
75) Pro attunga.
76) G. EEn nokor.
77) G. af.
$7^{8)}$ G. add. oc.
79) G. figia.
80) G. om. kalle - egha.
81) G. me $\mp$ tuanne tylum. oc afynamannum Skil a thorp etc.
uittnum. bipiæ fua fær gup holl. ok uattum finum at iord pæffi. ær otz) fkil vm ær almænnigcer. aldræ grænnæ. ok eig enæng pin. §. i. Skil a porp ok by ( ${ }^{83} \mathrm{~m}$ almæmig. pa a byr vitu ok eig porp. ${ }^{84}$ ) Half tylft. ( ${ }^{85}$ af fæftu. (kal i by. uæræ æn gitær fik uitæt til fullbyær. ${ }^{86}$ ) Tver ${ }^{87}$ ) iorpærghændi. ${ }^{88}$ ) i tylft hvarri fkulu vittni. bæræ æn han ær höghæ byr. ok af hephu bygdrr. pa fkulu tver iarpeghændi af pem eig baru ${ }^{89}$ ) uittni hvar firi finni tylft gange bipi fua far gud holl ok uattum finum. at byr. pænni havir varit fullbyr bapi i hepnu ok kriftnu. ok py a han iamnæ vitu vip by, pin ${ }^{\circ}$ ) at laghmale. A. en mapier allæn by ær kiurkiæ i. ok half ${ }^{91}$ ) boandre manne. pa ma uita han til fulz byer.

## I6.

Skil mæn vm marker fkial byæ mælli. pa fkulu per fkyal fe finimællin. ganga huar byr i fit mærki ær han kallær i. Perra fkal hvarghum ${ }^{22}$ ) innæn garz. kallæ pær fum ftandit liavir prea vætær ${ }^{93}$ ) ok pim. ${ }^{94}$ ) længær. pær a byr uitu firir. per fkulu faman gangæ. ok vittni. latæ bæræ.i. ftad pæn fum han kallær i. Værpær annær vittnum. fipæri. fa fkal vitu. ${ }^{95}$ ) orp æghæ. hava bapi iammargh uittni. pa fkal hæræp a fyn til næmnæ af pingi fæmbér a fynær mannum a pa fkal pem lagh dömæ ær afyn vittnær m$<e$. fæms pem eig a. pa fkal lanz a fyn næmnæ ok löfæ mælli. perræ. §. x.

$16=I I . J B .37,38$.
$\left.8_{2}\right)$ Pro of. Litt. $\int$, quam hic addidit rec. man., collisis vv. of $\int k i l$, est omissa.
83) G. om. vm almeennig.

8i) G. add. till almenning.
85) at, ut videtur, legendum. Cfr. II. JB.
36. G. om. af faflu.
86) G. om. sequentia, usque ad finem S. 2. Cap. XVII.
87) Bur. Sk. 6o. et Br. legunt trer. Male.
85) Lege iorpaghaendi.
89) Mutatum in bara. Male.
go) hin, ut videtur, legendum.
Corp. Jur. Ant. Sv. G. Fol. I.
91) Adde tylft. Cfr. II. JB. 36.
92) Primum harghum scriptum; $v$ ab ipse scriba additum. Potest etiam legi hvara ghinn.
93) netter primum fuit scriptum.
94) Lege prim.
95) Man. rec. add. til. Male.
96) Verba: cghee - harced vitu, omissa, ipse scriba in inferiori folii margine addidit.
97) Pro harap.
98) Skulu omiss. ipse addidit scriba.
tu eghæ: ær eig fökiæ fang til. 〔kal væriæ m $\mathbb{C} p$ tvænni tylptum næmdæ. mannæ. (f. 2. Skil $^{9}$ ) a hæræd oc by pa. a hæræd vitu.
17.

Vill by takæ in mark finæ gen byær mark annærri. per fkulu gard gærрæ ær in uiliæ takæ. ok föki fipæn haluæn fær af handum gilldén ok eig vgildæn. §. i. Vill maper træpi up taka pa fkal han garz ${ }^{100}$ ) gærрæ. ær up uil taka. föke fipæn fær. af hande gildæn ok eig vgildæn. Træpir mapcer enka akær gærpi fialvær um kring. §. 2. Vil mapır fæ löt finæ hégnæ. pa fkal han garp mælli fæ lötæ gæræ eigh ma han ællær intakæ. num han fe faker at prænni faxtænörtoghum. ok hetir græ(fpæri ${ }^{1}$ ) fa byr ær fua gærid. ك. 3. ( ${ }^{2}$ Rændær vatn mælli tuæggiæ: markæ gærpi hvar at finu aðælli ok mötæs i mipri uatnras.
18.

A mabcer enkæ fkipt i by. aprum. per æghu vitu. ær i by. box huru mykil hun fkal uaræ. hun hetir uitulös iorp an hun wr eig, rend ok ftend. eig mæ by at hvaru allæ bort uitæ at lagnmæli. ${ }^{3}$ ).
19.

En tyaldrur uil flytiæ æn vranct kallar liggiæ. pa fkal fiunatting til' gæræ. ok ping nifæ ok endaghæ latæ hem dömæ. por veriæ map tuxmi tylptum. fa ær vid han delir. at tyaldre. pæffi ligger ræt ok vret eighi. ${ }^{4}$.
$17=I I . J B .39-42$.
$18=I I$. JB. 43.
99) Sik primum fuit scriptum.
soo) Pro garp.

1) Mutatum in grefSpari, forte a rec. man:
2) G. Rindar watn byie meellum: giarper havar fin agholoth.$\rho \mathrm{c}$ mötis mip fitrömis Om. sequentia, usque ad finem pr. C. XIX.
3) Lege luğimacli:
4) Posterior pars perindi et hic et II. JB. 4 .'. desideratur, nisi fortasse sequentia: Hyar Sum bryter etc. huc sint referenda-
§. 1. Hvar fum brytær vp ren ok ften han hetir ( ${ }^{5} \mathrm{i}$ aprum mannum ormyliæ ( ${ }^{6}$ han ær faker at trænni ${ }^{7}$ ) fextanörtoghum.
20. 

Slar maperer æng mans cumbær hin at ær a han fkal taka uipi quift bitæ baft $\mathrm{a}^{8}$ ) ok fætiæ fua i pet ær laghæ forbud ma eigh vndæan${ }^{9}$ ) takæ num han fækti fik at prænni fextan örtoglium. pér fkal hö a æng ladæ ${ }^{\text {ro }}$ ) til pes ær per æru fattir.

Huru myulnu Skal gara ${ }^{\mathbf{1}}$ )

Uill mapkr ${ }^{2}$ ) mylnu gæræ han ma eig fua gæræ at topt annærs manff 30 spillis ${ }^{3}$ ) eig akri. eig æng eig væghum mannæ. eig forta grannæ. ok eig mylnu perre ær för ${ }^{4}$ ) var gör eig fifki uærkum. ©. i. fifkigarp ma ok eig fua gæræ at pem ælpri fifkigarpi fpillir. Eig ma fifkiæ i. ftæmmum manff an-
$20=I I . J B .45$.
5) G. om. i abrum mannum.
6) G. Böte. pranne Sextan örtok. Om. sequentia, sed add. Braender mölla up. gialdi pen attir fum lekt hawi hwfit mepfornume ethe Cfr. IV. 5.
7) tvareni scriptum, at $v$ in $r$ mutatum. Lege pranni.
8) af sine dubio legendum. Cfr. II. JB. 45.
9) Lege vidien v. vndan.
10) lagdae scriptum, at $g$ non esse legendum, subiecto puncto est indicatum.

1) G. ex hoc Capite has habet excerptiones: Wil man möllo bygia ther cyg vivar för. ok agher aig bregia wagna lanz. pa aghar han in taka twa löter af watne. oc ey mer Wil man möllo göra. han ma. ey. fwa bygia. at tomp anars manz fpillis. eig akre. aller ang. ey. wagh for manna. oc eig forta granna ok möllo fum för war gör. oc eyg. fifkiu wark. Ok cyg ma fifki garp

$$
\begin{aligned}
& \text { M. pr. =II. MB. pr. } \\
& \aleph . s=I I . M B . \S . j .
\end{aligned}
$$

Siva bygires. at andrumfpilli fum för war gör Ok eig ma man fifkice i. Stemme. annars. aller .i. diki. Bygger man Möllo .a. ang Sinni. ligger granna almennigh. i geen annan wag. ok ager annar by. pafkal han lundfurftu köpa af pem. iorb agha. i by. Vatn Skal cig waenda. af fornce fari. andum (lege andrum) till anmarka. vtam (lege vtan) fum för war Quibus rec. mąn. sec. XVI. add. Dele men vm mölloficath. silli (lege liggi) till athz witu oc afynce manna nu fa the bape iampnes wittu tha liggi thet till lanz afyn.
2) Signum abbreviatae vocis mapar, omissum, at ab ipso scriba additum, deletum est, eiusque demum loco man rec. manu scriptum.
3) Lege spillir.
4) $a$ hic additum, non esse legendum, subiecto puncto scriba indicavit.
nar（ ${ }^{5} æ n$ pæn ær ．a．eigh i diki．anviar manff．©．2．Mylnu ftaper ${ }^{6}$ ）ligær öpe．prea uettær allær prim vættrum længær æru fang af roten．pa ${ }^{7}$ ）fa wald at takæ ær uill．Sighir fua pén ær mylnuftap atti．at fang æru eigh ${ }^{8}$ ） al af roten viti mæp tvænni tylftum at ftiborp．ftopu ok ftulpær．ok dræ－ （kulli9）la ok holagh．压 a mapar myulnuftap．mæpæn．ゆe fang æru．all ＊roten．Sa mapar a mylnu ftad．ær fyrft gær uærk a hvat．pæt ær hældæ ${ }^{10}$ ） a aldra götæ æng．ællær alpra grænnæ．§．3．Delæ mæn vm mylnu ftad kallær huar fik eghæ．ゆa fkal afyn til næmnæ．pen fkal lagh fa vittnum uærpær fipæri havæ bapir iammargh vitni．pa fkal lanz afyn næmnæ til ok fkiliæ mælli．perræ．©．4．Gær mapxr mylnu i almænnifz vattni a annar mapcer eing annænuagh pa fkal pridiungcer löff faræ af vattni æn tua löte ma han ftæmnæ．eig iuir a land num han fa landfæftu ${ }^{1 x}$ ）map f fæft ok vm－ færp laghæ．©．5．Takæ ${ }^{\mathrm{x}}$ ）grænnær almænnig in firi mylnu dörom．pa fkal han fær uæghær kræfiæ．per fkulu hanum uægh læggiæ．Gaar ${ }^{13}$ ）ma－ par prtis ${ }^{\text {4 }}$ ）eig laghfkiptæ pær iorpo lyutær annær firi mylnu dorom．pa ær mylnæ hans vnit．ك．6．Maper gær myulnu．a æng finni liggær græn－ næ almænnigær i gen annanuagh．a byr aunær．pa fkal han landfæftu köpæ af pem ær pær a iord i by．§．7．Vatn fkal eigh vendæ af fornu fari．a－ prum manni til andmarkæ apruvis æn fyr hauir runnit．§．8．Iorp ma eigh at mutu takæ．${ }^{15}$ ）
$\mathfrak{S} . \varepsilon=$ II．MB． $\mathfrak{S} .2$.
S． $5=11$. MB．S． 5.
$\mathfrak{S} .3=I I$. MB．S． 3.
$\mathfrak{S . 6 = I I . ~ М В . S . 6 . ~}$
$5.4=I I . M B . S .4$ ．
$\mathfrak{S .} 7=I I$. MB．S． 7.

5）Sine dubio legendum：num pren vili ar a．Cfr．II．MB．S． z ．
6）Litt．pe omiss．ipse add．scriba．
7）Pro pa a．Cfr．not．26．p． 12.
8）eigh omissum rec．man．add．
g）Rec．man．mut．in prafkulli．
10）Lege hatldar：

11）Litt．$d$ omiss．ipse add．scriba．
12）Litt．init．$T$ deleta est．
13）Pro Gar．
14） $\operatorname{par}$ ，ut videtur，primum fuit scriptum．
15）Sk．et 6o．hic textui inseruat additamen－ tum in inferiori folii margine rec．manu scriptum：Skar watn etc．Vide IV． 5.

## Patta ar. piuuce bollkar •

## 1.

G iuær maper manni piufs fak firir hæft ællær annæn grip ok fas aptær gripær fpiltar allar. fprængdær. gialdæ aptær map fuornom epe. æn falz at ok fullær piufs bötær.

## 2.

Stiælæ tuer fapghær værpæ taknir mapp hænge fapir vppi. ok fun æn maghændi. mapær ær. ©. 1. Gangær at ftialæ bryti, ok præl. bryti fkal vp-3r pi hængiæ. ${ }^{\text { }}$ ) ok eigh dræl.

## 3.

Takær mapar piuf fin ok piuft map bindi piuf a bak ok lepe til pingf. m $\alpha \beta$ tua vittnifmæn pa ær vittnæ a pinge. han fannæn piuf væræ. map tolf mannum. af pingi gangæ. pæs at fværiæ at han ær fuldær piuér. py ær han varpær lif fit lata. Sipæn Ck al han dömæ til hogf ok til hangæ. til draps ok til düpæ. til torff ok til ṭiæru. vgildæn firi arvæ ok 引æftimælændæ. fva firi kiurky. fum firi gonungæ. ${ }^{2}$ ) (. I. Værpær piuuær takin a vægh ok eigh af pem ær firi ftyld ær wrpin. pa fkal han piuf hem maxp fær læd $x^{3}$ ) ok bud fændæ pem fvm piuvær pær ${ }^{4}$ ) ær. Havir han hans fannæn piuf fingit. taki mark firi piuf. ok tva öræ firi piuft. En pæn fum ftolen ær kallær piuft eigh uæræ finæ. ok eigh piuf haui pæn fum i handum hauir piuf til pings. dömiff pæpæn til konongfgarz bonde fkilf vip piuf faklös a pingi. ©. 2. Takær mapier piuf annærs manff a vag ok eig. fin. latær löfæn at laglöfo fa kallæ mæn pæn lottakæræ5 ${ }^{5}$ ) uæræ fiufnæpær.
$i=I I . \not \equiv B .18$.

$$
3=I I . \text { PB. } 24-28 . \text { Cfr. I. Mand. } \delta .
$$

1) Litt. $i$ omiss. ipse add. scriba.
2) piuvaprer, ut videtur, legendum.
3) Pro konungi.
4) Pro leda.
5) Sic legendum, quamvis litt. a et $k$ non satis cohaerent. lottekarge forte fuit scriptum.

Sva ær i lahum ${ }^{\sigma}$ ) talt at prir æru piuuær. En ær. bæn ær ftial ok takar. Annær rapær i hæupar pivfi. Pripi takar uipr. pær æru allir ena lund fakir. f. 1. Prear ærv piufs vitulöfor. En æn i handi takar. Annur æn or hufi draghor. $\overline{\mathbf{p}}$ ripiæ æn lepeff til gaarsz ok grinpær gitær hvarghin fik orpiufæ giort. ©. 2. Prer æru piufs vitur. En at iak ftal eigh fæ pit ok eigh pyftis iak a. Annur at iak ræp eig fæ pit i hanłær. piuvi. pripiæ at iak ær eigh vipertaku. piuvær pin ok væri fik fum faghæt ær.

## 5.

Værper mapar ftolen vrækær fiæt æptir fællir i. kæfti. fyrft fkal by letæ. A grænnæ fkal kallæ. per fkulu mæp gangæ. Leper eigh fiæt or by. pa fkal ranffakæ. Eig mught græunær ranzfak fyniæ. Grænnær fkulu i garp gangæ bæs fyrft ær næft ær grun a han fkal rum kallæ ok bepez ranfak. Bonpe fkal eig ranffak fyniæ æn han ær fialuær hemæ. han fkal vpp latæ 32 fin muiftær hus pæt ær kornfkyæmmæ ok matfkammæ ok fymufkæmmæ ${ }^{7}$ ) py pru æru inuiftar hus. En annur hus bæpi lapa ok nöthus pæt heter vthus. po at las fe firi. f. I. Nu fkal bonde hus vpp lætæ. Nu fkal bonde pæn fins hauir mift ok annar mæp hanum ingangæ pæn ær per troæ bapir. Bapir fkulu per iuirlöfir uæræ ( ${ }^{8}$ ok löfgiurpir. ok barföttir bundit brökær uip kuæ. ok fua ingangæ. Per fkulu letæ i pem hvfum hittir fit inni vndir las ok lykki. ær pet hult halni. pæ ær fa piuuær at. pa fkal piuf takæ pem faklöft firi py. at han er fanpær piuuær ok hvarghin giter han perre fak map laghum rundit. Vill han uip gangæ at han ær fandær piuvær. pa fkal bondin vald eghæ fa ær fak giuær at takæ bötrer firi fkapæ fin. ok eighit aptær ok a pæt fuin lagh fighiæ. pa ma bonde uip han fextres at faklöfo po eigh fyr an firir hærafzhöfpingæ. utæn han far burghæn firis. böte fak finæ
$4=I I$. PB. $^{B 9}$.
6) Pro laghurn.
7) SyumShumme quoque legi potest.
${ }^{2 \mathbf{n}_{5}^{\prime}}=$ II. PB. $30,32,33$.
8) Verba: ok - knar. omissa, in inferiori folii margine ipse addidit scriba.
nip land ok gonongs ${ }^{9}$ ) fum lagh fighix. Vill han eigh uipar gangæ. pa fkal piuf a bak bindæ ok til pingfz föræ eigh ma fyr löfæn latæ num vip liggi fiuratighi mærkær. Takar mapar bundin piuf map rani. af manni. han fkal fkirfkutæ firi næftu manni ok i næftæ by. at han ær piuff fins ræntær ok py ær hin fakær at. XL. markum. ©. 2. Nu æn hittir i luctu allær læftu kari. ark ællær kiftu pær havir hufprea lykil til pa ær hvfprea piuuær. Vill eigh bonde laghbötæ pa fkal hispreo takæ. ok $\mathbf{a}^{10}$ ) bak bindæ til fingf föræ firi allær götæ ællær firi hæræp. Vill pa bonde löfæ hofpreo finæ mæp laghum rættum. pa fkal kono löfæ latæ firi py at konæ ær ovormaghi hvn a eigh hug ok eigh hangæ utæn firi trolfkap.

## 6.

Far bonde æftir finv fins ${ }^{\mathrm{Tr}}$ ) hanum ranfzfak. pa fkal han map vittnum bepæz firi py at han ma eigh hanum fyniæ ranfzfak pa han ær fialvær hemæ. fyns hanum ranzfak pa dragher han piuffku a fik. pa fkal fkirfkutæ firi grannum at nu ær ranzfak find. pa kallær bonde han piuf fin. py at han fundi ranzfak. Nu kuapær han ne vip. pa fkal fa fighiæ til finum he-
 han ranzfak fundi. en kallar fik eigh piuf han acr fakær at pranni fextanörtoghom. §. 1. Nu ær pat böt at ranzfak. fundi. Nu ftandar fak open fu at 33 han ær piuvær kalla引ær. han fkal væriæ fik map tvæni eylptum ok. IIII ${ }^{\circ r} .{ }^{13}$ ) mannæ forræpe: falz han böte fum lagh fighix.

## 7

Nu rer vtuificer hvs giurer hin fak ar fins hauir mift. ( ${ }^{14} \mathrm{pu}$ kom far at. pu havir ualdit ællær hion pin ær pu at male at mælæ. pa fa bonde

6=II. PB. 34.
9) Pro konong.
10) a omiss. ipse add. scriba:.
11) Pro fyns:
12) Pro. nemnat-

$$
z=\text { II. } \bar{p} B .35,37
$$

r3) Id' est quatuor, pro fura.
14) ły kom $\ddagger$ att par etc. ut videtur, legendum. Cfr. II. PD. 35.
bundin vip vitu fuæri map tuenni tylftum ok. IIII ${ }^{\circ r}{ }^{13}$ ) mannæ forrepe. at pet kum pær hvarti map uitu ællær valdi minu ællær perræ iak a mæle at mælæ. pæt ær abryrp ${ }^{15}$ ) ok eig wlti iak piufnæpe jem. (f. i. Vitir bonde bondæ at han abyrd upp a han bar væri fik map tuænni tylptum.

$$
8
$$

Hittir maparr grip fin. pa fkal han tak firi bezaff. ${ }^{1 \sigma}$ ) bonde (kal eig tak fynia num han fakær fe. pa fkal bonde til takæ bipiæ man kuarfætu firi piuffolet pa fkal fiunatting firi pem gara ær itak gik ok haldæ firi pem hæft havir i handum. S. I. piuftolet ${ }^{\mathrm{r}}$ ) fkal lepæ til pripia falæ a prixiæ falæ fkal fit löfæ ællær fværiæ map tylptær epe ok tuæggia manna vittnum at pæt uar hemæ föt $\mathrm{op}^{\mathbf{x 8}}$ ) pær drak ok dipi myolk ok ${ }^{19}$ ) mopor ¢ $_{\text {pinæ }}$ ok iac a. ok pv ikki i. $\mathbf{P o r}^{20}$ ) eigh pæs fværiæ. pa fkal hin til gange ær fit havir kænt. ok fværiæ map tylptær epe ok tvænni vittnum at pænni gripær uar fra mær ftolen ok huarghi fankændi iak fyr æn hær iak a ok pu iki.

## 9•

Hittir mapcer grip fin a farnum vægh. pa fkal hin i handum hauir brötær tak firir fa af bofaftum mannum vm fyv netær til hus ok til hems. pa fkal hin æptir fara ær fit hauir kænt. pa fkal kuarfætu tak firi bepæff af bolfaftum manni. takfætær han firi rani pa fkal löfæ pær fum ftapit ær num fylfwat ${ }^{2 \pi}$ ) firir gangi. taki (kal grip framnit havæ. kombær eigh fram. pa
$8=$ II. PB. 39 .
15) Lege abyrp.
16) Pro bepaff.
17) Lege piufftolet.
18) Lege ok.
a) Lege or,
$9=$ II. $\overline{\text { P }}$ B. 40, 4 ${ }^{1}$.
20) Inter por et eigh litterae quaedam forsan fuerunt scriptae, quarum tamen nullum vestigium apparet.
2i) $\int y l \int w a t$ primum scriptum; a rec. forsan man. emend.
ær eigh tak laglika gangit. ( ${ }^{22} \mathrm{pa}$ ær han fakær at tvænni ${ }^{23}$ ) fæxtanörtogh $u m_{\mathrm{A}}$ ællær væri fik maß tylptær epe. ok tvægiæ manna vittní.

## 10.

En maperr kænnir grip fin i annærf mans handum kallær fa fik at lane havær ${ }^{24}$ ) takit ær i handum havir. pa (kal æftir fara ær fik kællær ${ }^{25}$ ) eighæ ok tak firi bepæs af pem ar i handum hauir. han ma eigh fynnia num han fæki fik takfætær han firi raan pær fkal löfæ ær ftæpær ællær vær- 34 iæ firi hemæföt. fyunatting fkal firi gæræ at löfæ mæp laghæ vittnum. æn eigh vindær hin lagha uærn firi.
II.

Pry æru laghæ tak. et ær brötar tak til hus ok til hemf. Annæz ${ }^{26}$ ) ær kuarfixtu tak mæp pem fæmbæer. a bapum. pripiæ ær fkiælæ tak firi lan $\delta$ ok galman ${ }^{27}$ ) pet ma eigh bonde aprum fynix num han fæki fik.

## 12.

Takfetær mapcer grip fin kallær hin i handum hauir fik hauæ köpt af vtlænfkum manni. ok ær vin innæn lanz. pa fkal han fyunatting firi hanum gæræ. ær i handum hauir grip. han fkal finum falæ bud fa. kumbær han til uil vinnæ firi. hemæ föt. per a han vitu til. Kumbær han eigh. pa fkal han uita til fins map tylptær epe ok tvæggiæ mannæ vittnum. f. i. Eru bapir utlænzkir. per uid hauæ köpt ${ }^{28}$ ) pa (kulu per fughurra ${ }^{29}$ ) natta ftæm-
${ }_{10}=$ II. ${ }^{\text {PB.42, }} 4$.
${ }_{12}=11$. PB. 44, 45 .


[^28]25) Pro kallar.
26) Pro Annap v. Annat.
27) Pro lagman.
28) Pro köpts v. köpz; $s$ enim, sequentis $p$ caussa, quod fere ut $z$ sonuit, est omissum. Cfr. not. 82. pag. 49.
29) Lege fiughurtan. Cfr. II. PB. 44.
nv gæræ kumi pa allir til pæs landæmærkiz ar pæm ær næft. Sali ok vin. ok pæn i hændi havir. ok pæn ær illif. pær fkal væriæ firi hemæ föt allær laghvm löfæ. §. 2. Köpæff per vid annar i varu landi. ok annar hinvagh kiægglu. ællær i danmark. pa fkal manæpær ftæmnu til gæræ ok lepiff til landæmærkiz. ok giers annattuigiæ löfis fum lagh fighia ællær væri pen i handum hauir. Py lik lagh ok ræt fum vtlænfkir man ${ }^{30}$ ) göra os. pylikæn uilium uir pem göræ.

## 13.

Tapær mapar grip fin köpir aptær ok kæmir eigh pa, kænniff vip fipæn. pa fkal hans vin vid uaræ flyti hinum grip ær hanum faldi. Ok illi pæn grip ær firi uar guldin. ok lepe fipen til pripia falæ per fkal fylf wath firi gangæ. ællær löfæ map laghum. En varir landa kænnæ fin grip i apru landi. ællær utlænfkir mæn i uaru landi pa fkal fyunattingh til gæræ. ok löfæ grip fin map prim mannum æn (kal pæn væriæ ${ }^{3 \mathrm{I}}$ ) ær grip illir. Annær hans landi m $x \beta$. hanum. Pripi af py landi ær havir grip fin i kænt. Löft fkal hin latæ ær i handum havir map pæffi uitu. num værix uili map tylptær epe. at i hanff gardi per var pæmni gripær hemæ föder. ok pvat ${ }^{3}{ }^{2}$ ) han ok pu iki i. por han eigh ${ }^{33}$ ) pet fuæriæ. pa fkal hin til uita map 35 prim mannum at han a pæn grip ok pu iki. Lepe til pripiæ manfz allær höte fum lagh fighia.

## 14.

Hittir nan grip fin ${ }^{34}$ ) i pivfs haptum xllær altir ${ }^{35}$ ) piuf af. fa fkal Lan lyfe fum lagh fighix ok gieræ fik orpiuvæ. Kombær hin aptir ${ }^{36}$ ) ær

$$
13=I I . \not p B \cdot 46,47
$$

3o) Pro men.
31) varce sine dubio legendum. Cfr. II. DB. 47 .
32) $t$ deletum est, sine dubio a quodam, cui cognitum non fuit at esse 2. pers. praes. ind. a v. agha. Sed pro pe at legendum videtur: by a iak. Cfr. II. 1. c.
kannir fit pa fkal han til gængæ ${ }^{37}$ ) map tylptær epe ok tuxggiæ manna vittnum bipi fva fær gup hollæn ok uattum finum at iak hitti pennæ grip i piuff handum. ællær ælti iak piuf af. py æm iæk verper vmitigiæ ${ }^{38}$ ) laghæ. ok lyfti firi fyrftæ motf manni ok næftæ by. ok pripiæ pingi. py æm iak uarper orpiuuá at varæ. pa rkal hin til gangæ ær grip fin hauir kænt ok fværiæ at gripær far var fran mæær ftolen ok huarghi fankiændi iak fyr ær ${ }^{30}$ ) hær ok iak a ok pu iki. pa rkal pen löft hauir ${ }^{40}$ ) grip fin luca tva öre firi hæft at vmningia laghum æn han fteper han vtan haraz ok öre en han innan hærez löfir ok eigh py meræ at flere fe an en maprer a.
I5.

Varpær hyrfæ ftolen ok ær eigh ifol. uærpær ifol fipæn annær far at köpæ. Hittir hin fit at ftæpiæ han fkal takfætiæ ok fyunatting til gæræ ok löfæ fit mæp laghum æn eigh gangær fyls uat firir hin Ckal fyl hauæ ær föt hauir hema. ${ }^{45}$ )

## 16.

Stiæll ${ }^{42}$ ) mapier præl manz allær ambut löpær bort faar hin æptir ær a far fit eighit aptær ok leper apter a hand hanum ær han piuf kallær til garp ok til grinder map vittnum. pæt ${ }^{43}$ ) at han gitær eigh piuffak rundit map laghum rettum hanum fkal bötæ firi pa piuffak atta örtoghor min æn fiurar marker. fua konongi ok fua allum mannum.

## 17.

Stæpær maかær præl fin ællær ambut kallær fra fæ ftolet uæræ allær rantakit. pa fkal han takfætix. pa fkal fyunatting firi pem gæræ fum itak
$15=I I . \not \subset B .50$.
$16=$ II. $\mathbf{P}$ B. 51.
37) Pro gangre.
38) vnningie sine dubio legendum.
39) Lege an.
40) Rec. man. add. firi. Male.
$17=11 . \overline{P B} .52$.
41) a fere extritum, at rec. man. restitutum. 42) $i$ extritum est, eiusque loco deformis quaedam littera, efere similis, rec. man. scripta. 43) barm forte legendum. Cfr. II. $\mathbf{\text { pB. }} 5$-.
gæk taki fkal pæn uaræ vip fiunatting ar $\mathbf{i}$ handum hauir. Sa a vittni44) ær i handum hauir æn uittni fæff. Vittni firi hemæ föt map tylptær epe. ok tvæggiæ mannæ vittnum. Bipi fua fær gur holl. ok uattum finum at iak födde han hemæ i hufum ok hæfkæp per dipi ok drak miolk af mopor fpina. pær uar i klæpum uafpær ${ }^{45}$ ) ok i uaggu lagper. py a iak han ok pu iki. falz han. pa fkal hin fit hauir takfæt fuæriæ m $c x \beta$ tylptar epe ok tuæg36 giæ mannee uittnum at panni mapar allar. konæ uar fra mær'ftolen ællær rantcer. ok huarghi pa rætkændi iak han fyr æn hær iak a ok pu iki i.

## $18 .{ }^{\circ}$

Takær mapar præll allcer. ambut a löpftighum. pa fkal lyfæ fum lagh fighia hin fkal lucæ firi vnningiæ lagh tua öræ innan lanz half mark utæn lanz. Vinni til fum lagh ær.

19
Præl ok ambut pem. fkal vingæ. Bonde ær til vinordz bipin ${ }^{4 \sigma}$ ) $\mathfrak{\text { peff }}$ ær fæl ok hins ær köpir. pa fkal fa vingæ ær til uinordz ær bipin. Bonde fkal værpe fa ær fæl. præl ok ambut. pem ær köpir bæpi ny ok napær ${ }^{47}$ ) par næftu firi brote. æn firi gripum allen aldær. §. I. Py fkal uin takæ til alpræ köpæ at han fkal orpiuua $^{48}$ ) gæra um al köp. Vil hin han piuf kallæ. pa fkal uin vittnæ ok per tver famæn map tylptær epe. at iak köpti grip prennæ. m $c \beta$ vin ok m $c e \beta$ vittni. fva fum lagh varu. ok py ualt iak eigh fak perre. pu giuær mær. §. 2. Horff ok nöt hof fæ ok hornfæ. fkapat klæpi ok fkiept uakn. pem fkal köpæ ok fæliæ map vin ok vittni. §.3. Dikur fwerp ok ofkapap klapi ok alt pet i bopom liggær. ok pat a torghe

$$
18 \doteq I I . \bar{p} B .53 .
$$

[^29]$$
19=I I . \bar{p} B .54-5 \% .
$$
48) Stj. et omnia apogr. Iegunt ordinnar, at litt. $n$ et $u$ saepe inter se esse similes, antea observavimus (vide not. 31. pag. 28; n. 9. p. 43.). Cfr. II. PB. 55.
köpeff vtæn bopær fva fum i. Illir ennor ${ }^{49}$ ) py. pa fkal han haua tuæggiæ mannæ uittni ok tylptær ep. pæff. at fværiæ at han köpte torghköpe ræltu ok py ær han eigh piuuær at. ${ }^{50}$ )

Datta cer fornamix fakir.
I.

M$\operatorname{arghær} \nVdash r u$ fornæmiz fakir. En ær pæffi. at takær maparr öknöte, manz. a löt uti o louandifz ok akær max allær ripær. pa ær han fakær at prænni faxtanörtoghum.

## 2.

Huģ̇ær maß̧er ek pa fum aldin bær olowændiff. pa ær han fakar at fex örom. Huggær. han prear ællær prim flerra. pa ar pæt prænni faxtanörtogha fak. ${ }^{\text {² }}$ ) Huggir vndir uipu pa ær pæt atta örtogho fak. vtan fkoghær fe lagaper i hæræz ræpft. pa böte. prænni fæxtan örtoghar. §. i. Möter maper manni hauir fang læft. klandær firi hanum. kallær fin væræ. befiff til ftumf at faræ. pa fkal han fylghix. ær han fandær at fak böte attia örtogher fakfökæ enum firir vndiruip ok fax öræ firir aldinuid fyn han til ftumf at faræ. pa ær pæt ractlöfæ. §. 2. Takar mapoer man i fkoghi finum. prol ællcer. legho man. taki af hanum öxfe ællær öknöte. pxt ær fiærme ær. ${ }^{2}$ ) 37 Takær mapıer vip ftuf bondæ ællær bondæ fun. pa a fa fang ar eghur a.
$1=$ II. FornB. 2.
49) Rec. man. add. af.

5u) Apographa hic textui inserunt additamentum in margine rec. manu scriptum, quod cum II. TB. 58. convenit, iis exceptis, quae ad illum locum adnotantur.

1) Rec. man. verba allar et $\beta a a r \_\int a k$ limeola induxit, alia vero, tam inter lineas quam in margine, addidit, ut legere-
${ }_{2}=$ II. FornB. 7, 3-6, 14 .
tur: Hugger han II .XII ürae prear III markxr prim ferra III IX markxr. Cfr. quae, eadem manu in margine sequentis folii 37. adnotata, infra leguntur, IV. 7 .
2) Rec. man. in marg. add. före hecm til fiin ok giui wt at fyrful hravom maX witnom allicr lötc $I I I$ XVI örtughax.
taki af hanum fang at faklöfu. föke han fydæn vm Ckoghær hug æn hau uil. S. 3. Akær mapar gönom fkogh manz. bræftær axful manz. ællær andurftang huggi at faklöfu bæpi.

## 3.

Takar mapærr a ( ${ }^{3}$ andrum dæghi hæft ællıer. oxfæ. wang allcer flæpæ fkip ftiornfaft molkær. ko manz. all pe æru full fornæmi rkal bötæ firi fax öræ. öre firi ekiu. tua firi tagbændu half mark firi fiværing bat. örtogh fri riuu. firi tuar. tvar örtogher firi preær allar prim fleræ. pæt ær fult fornæmi fax öræ.

## 4.

Akær mapcer iuir æng uflægnæ. allar ivir akar fipæn vp ær runnit. böte örtogh firi huart hiul. Akær annut fimni böte prænni fextanörtoghor. py at pa hetir förgatæ.

## 5.

Takar ${ }^{-}$mapur garp manz gialdi firi præmni faxtanörtoghor. Takar mapar fang manz huggin i fkoghi ællar annærftap. gialdi pranni faxtanörtogherr æn han falz at. ©. i. Pæn fum förir fin gar ${ }^{4}$ ) af akrum fyr æn burghit ær gialdi aptær allæn pæn fcap. ${ }^{5}$ ) pær gangær gönum ok a ovan præmni faxtanörtoghor pem enum fkapæn far eigh conongi. eigh allum mannum. §. 3. Brytær mapar annarf garp far bonde fkapæ gönom gialdi hin ær bröt atta örtoghar hælleer ${ }^{\sigma}$ ) hin ær garp a. æn han findær eigh hin ær bröt. §. 3. Löpær fæ innangærpiz at helum garpi pæn fum fæ a læggi fram flikt fum

$$
3=I I . \text { FornB. } 15 .
$$

$4=I I$. FornB. 16.

[^30]han uill ok fuæri æptir. mçp enepe finum æn minni ær fkapi gör æn til akærlaff. Kallær annær væræ meræ æn akærlaff. pa gialdi atær akærlaff ok eigh mera py at meri fe fkapi gör.

## 6.

Takær mapar akar nam fra koдо ællær manni gialdi prænni faxtanörtoghcer. allær væri fik m $\alpha \beta$ tylptær epe. Akar nam fkal æltæ fra manni ok eigh takæ. C. i. Hittir mapoer grip manfz a akri lyfi fum aprum piufnæp. f gangar uid fum a löfe fum annæt akarnam. ©. 2. Latær ${ }^{7}$ ) maprer hæft i tiupær a akær manfz ællær æng böte prænni faxtanörtoghcer. ællcer uari fik map tylptær epe. §.3. Haldær mapıer fæ fit i fripgerpi annarræ mannæ meß hund ok map hirpæ. III. ællar. III. flerre. ${ }^{8}$ ) pa væri fik mæp tylptær epe. pa æn han falz. pa böte pranni fæxtanörtoghar. ©.4. Latær mapcer grip fin i tiupær vm dagh ok uarpær lös liggær a hældæ allær fiætur gangær i a- 38 kær manfz ok uarpær intakin. pa löfe majenepe finum. ${ }^{\circ}$ )

## Formamix bolkier.

## I.

Utgarpær allir ok lip fkulu uæræ firi. ok gild vm hæIgha porfdagh. Liggær lid ugilt pæt ær fax öræ fak. öre firi enkæ gap a utgardhum. attæ ortoghar firi bolgar. ${ }^{1}$ )

6=II. FornB. 24 - 29 .
7) Tatar v. Tacar primum est scriptum, at $T$ in $L$ mut. forte a rec. man. Cfr. II. FornB. 26.
8) Quaedam hic videntur errato esse omissa, nisi forte verba: III. allær. III. flerre ex adnotatione marginali in textum irrepserint. Cfi. II. FornB. 28; Add. 4: 1 .
9) Bur. hic textui inserit tria illa addita-
$1=$ II. UtgB. 1 - 3.
menta in inferiorí marginé foll. 36. et 37 . rec. man. scripta, quae infra exhibebimas, IV. 6-8. Ups. vero primum et tertium tantum habet (IV. 6. et 8.); Sk. et 6o. tertinm solum.
i) Pro bolgarp; $r$ deletum. Forte credidit aliquis bolka esse logendum. Cfr. II. UtgB. 5.

## 2.

Væltær heftor. rotær fvin a akri vprunnum. bote firir flickt korn fum a ær fat. fkæppv firir huariæ priðiu valtran ællaer pripiu rotæn.

## 3.

Sitær græffæti i by mansz a hvarti i garpum allarer lidum eigh eng ok eigh akær. pa a han eigh map laghum utængarz at hawæ nokot pæt ær kuikændif ær num han fæki fik at prænnifaxtanörthoghum.

## 4.

Eig a tiupærfæ i gærpi at gangæ ulowandiff num han fæki fik vip allæ grannæ at attaörtoghum. §. i. Præftar a mep laghum en hæft i garpi at havæ firi py. at han Ckal i fokn ripæ æn braplikæ kumæ bup boudæ at huflæ allaer olix.

## 5.

Chöpær man fxe af falby. vrakær hem vlowaudifz grannum pa fkal nipær ${ }^{2}$ ) guggæ ${ }^{3}$ ) fum ftæpær.
6.

Foŋær fee ok leghu fa tækkiu ${ }^{4}$ ) fæ ok nam fa. py fkal warpæ firi aldri vangömflu. fult ok klaui. byargh ok bro. vatn ok dy. varghi ok piuvi. peffi æru al wangömflx. pem fkal al aptær bötr map typltar ${ }^{5}$ ) epe. §. r. Firi ofævli fkal eigh warpæ. pæffi æru ofævli afikkiæ. eldær. raan byorn. fitingær ok ftarui. ${ }^{\circ}$ )
$2=I I . U \operatorname{tg}_{g} B$.
$5=11 . U_{t g} B$.
$3=I I . U_{t g} B .8$.
$6=$ II. UtgB. 13. Cfr. I. RetlB. 12.
$4=I I . U \operatorname{tg} B .9,11$.
5) Lege tylptar.
6) Potest quoque legi ftarm (sic Stj. Sk. Bur; et 6o.), ftarni (sic Ups.), fcarm, fcarni vel fcarui. Vide Tab. I. Cum litt. $\int c$ in hoc cod. interdura ita sint scriptae, ut a $\int$ dis-

## $7 \cdot$

Hittir mapar koppo fund a annærf manfz éng fæmbær pem a. pa a halft fa ar ftok hitti ok halft fa or aghu a. Skil. pem a pa a far uitu ær æng a fuærice map tylptar epe ok tuæggiæ mannæ vittum ${ }^{7}$ ) at ftok pænnæ pu klandar mærkti iak fyrræ. py a iak ok pv eigh. §. i. Pæn a hæræ ar hændir pæu a ræf ær refer. pæn a vargh ær vinpær pæn a biorn ær betir pæn a algh ær follir. pæn a otær ær or a takær. §. 2. Hittir pæn koppofund ar. a lagha lot i fkoghe haui allæn koppofund eghi ma huggæ ek nip vtex gramm lof. ك. 3. Hittir mapar hökæ a fkoghi finum allær a almanningi bindær værpple vm fötær eig ma annær bort takæ num han fæ. ki fik at præmni fæxtanörtoghum.

$$
8 .
$$

Flar maper enæ ek aldinbæræ i fkoghe manff. pæt ær fæx öra fak hæn ${ }^{8}$ ) han kombær eigh. dulum vip. Flar mapcer preæ. allær. III. flere pæt ar. promni faxtanörtoghæ fak. Flar vndirvipv til laf. vipar pæt ær. fax ö- 39 ræ fak. Flar han. III. laff allcer. III. flerre böte prannifæxtanörtoghæer. Kvxpær maparr ne vip pa fkal hanum uifa fiunatting, væri fik maep tolf mannum

## 9.

Bræunir mapcer hö manff a æng vti. pæt ær rætlöfæ. pa fkal fökiæ til map fivnattingi hin fkal variæ fik mæp tylptar epe. ok tvæggiæ mannæ vittnum. at iak brændi eigh hö pit ok eigh ær iak fanpær at fak perre pu gio

cerni nequeant, (cfr. ex. c. not.5. p. 62.), $\int t$ et $f c$ non possunt confundi, habuisset et codices G. et K. hane vocem a $\int k$ in- ftarui. Vide II. UtgB. 13 . ibique notata. cipiant, nobis visum fuisset (carui hoc lo- 7) Lege vittnum. co esse legendum, nisi cod. B. ubi litt. 8) Pro an. $h$ deletum. Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vow. I.
uær mær. S. I. fva ær fm al py mal annur æn brænnir mylnu ællær $\mathrm{v}^{9}$ ) fifkigarp. rifgarp. bro ællær fang manff huggin i fkoghe. pæt ær alt rætlöfæ. pæt fkal alt aftær gialdæ m $\alpha \beta$ fuornom epe, at pæt var eigh bætræ ok ouan a pranifaxtanörtoghar.
10.

Takæ diur fæ fran hirpingiæ far eigh aflæftir aftær hætti vip fva mykli leghu fum han fkuldi hauæ firi pæt fæ far han aflæftir aftær vari faklös. §. i. Liggær fæ i dyæ döt. pa fkal hirpingi ftaf fin hos ftingæ hat fin vndir hovop læggiæ. allcr. kapu. allar. ris. vnpir brytæ. pær fkulu vittni bæræ at vangömflæ hans gek eigh at.

## II.

Laghæ ftæmnudaghcer æru tver. Pafkær ok mikyalfmæffx. §. 1. Fxftir mapar leghoman ær eigh gangin a wift hans. pa ær pæt vitæ hans map tylptær epe. ok tvæggiæ mannæ uittnum at iak fæftis eigh mæp pær ok ængin ftapvæ giorpi iak uir. pik. por han eigh pet fuæriæ. luki vp fva myklæ legho fum hanum var mælt. Gangær han a uift hans ætær nætorp ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ ) ok daghor ${ }^{1 x}$ ) pa kombær han eigh laghum uip. luki up fua myklæ legho ${ }^{12}$ ) fum hanum uar mælt. ok böte prannifaxtanörtogher ovan a. Hvar haldær fin bonde hauir lagkklandæt ${ }^{33}$ ) fin legho man. böte pranni faxtanörtoghcer. 8. 2. Hætti bondi fliku famu vipær æn an ${ }^{14}$ ) vrakær•bröt legho man af hxfkap ok af uift finni. Gæri huemleder fik vrepæn.
$10=I 1 . U \operatorname{tg} B .23,24$.
${ }_{11}=I I . U \operatorname{tg} B .{ }_{2} 6-88$, 2g. fin.

## 9) $v$ non legendum videtur.

10) Pro natorp.
11) Pro daghorp.
i2) Litt. le fere sunt extritae.
12) Lege laghklandat.
13) Pro han.

## Patta $\operatorname{ar}^{\mathbf{2}}$ ) lecara ratar. ${ }^{3}$ )

Uarpær lekæri barpær pæt ( ${ }^{3}$ rkal e vgilt uaræ. Varpær lekari fargapær pen fum mup gighu gangar allcer map fiplu far ( ${ }^{4}$ allar bambu. pa fkal kuighu taka otamæ ok flytiæ up a ( ${ }^{5}$ bæfing. pa fkal alt har af roppo rakæ. ok 们æn fmyria. fa fkal hanum fa (ko ${ }^{\sigma}$ ) nyfmurpæ. pa fkal lekærin takæ quighuna vm roppo. ${ }^{7}$ ) muper fkal til hugge map huaffi gefl. Giter han ${ }^{8}$ ) haldit. pa (kal han hauæ pæn gopa grip. ok niutæ ${ }^{9}$ ) fum hundær græff. Gitær han eigh haldit. ${ }^{10}$ ) havi ok pole pæt fum han fek (kama ${ }^{18}$ ) ok (kapæ ${ }^{12}$ ) biði alprigh halldær ${ }^{13}$ ) ræt ${ }^{14}$ ) æn hufkonæ ${ }^{15}$ ) hudftrukin. E. a variændi 40 vitu ok ${ }^{16}$ ) (kyldæfti arf at ${ }^{17}$ ) takx.

Pattce ar conongs bolkær ${ }^{\text {² }}$ )

EComundar flemæ var $^{2}$ ) cononger i vpfalum ok (ven tiugufkiæg ${ }^{3}$ ) i dan mark. ${ }^{4}$ ) per fattu riftir ${ }^{5}$ ) mællir ( ${ }^{\sigma}$ fverikis ok danmark. pa ( ${ }^{7}$ næmdus af fweriki. cakaldi ${ }^{8}$ ) af tindæ landi. ${ }^{9}$ ) Botn ${ }^{\mathbf{7}}$ ) af fiærorundx landi. ${ }^{18}$ ) Ga-

1) $r$ fere extritum est.
2) Pro rattar; ultimum $r$ fere extritum.
3) I. ar e ogilt.far hwarte fri (lege firi) eigh lagh oc aigh fa. Warder etc.
4) I. om. allar bambu.
5) I. a bafingh alt fkal har etc.
6) I. fcoa.
7) I. halan.
8) A. $n$ fere extritum.
9) I. nyti.
10) I. add. pa.

1i) A. Litt. kam fere extritas, rec. man. restituit. I. fcamr.
12) I. add. oc.
13) Pro helldar.
14) I. add. a far.
15) I. ambat.
16) I. add. hin.
17) I. om. at.

1) B. G. P. Q. om. rubricam. H. habet rubricam: hrer figher af landamarum; sed de ipso textu finem tantum: Danas holmber ase.

Shiptir etc. post quem continua serie sequituf index limitum Vestrogotiae (IV.10.).
2) Q. add. thridhi criftni.
3) Q. add. war konung.
4) A. litt. $i d$ fere extritae, rec. man. sunt mutatae in $D$.
5) Stj. 6o. Sk. et Bur. legunt riftir. Cfr. Tab. I. Codd. Runici habent rifier. B. Q. ramarki. G. ryfter ok ramerki. P. rifter och raa.
6) B. danmark ok fwarikis.
7) B. nemdis. Q. nampdo the tolff fom rifa flena. Skullo fatio maellan rikin fürft cakalde etc.
8) Stj. 60. et Sk. legunt Takaldi. - B. ravaldar. P. ragwald. G. raglande. Cfr. not. \%.
9) B. G. P. Q. tiunda lande.
10) A. Ita scriptum fuisse videtur. Rec. man. mut. in botil. Ups. Bur. et Stj. legunt Botil. Sk. Bötis. 60. Botu. - G. Q. Botn. B. bote. P. both.
11) B. Q. fiaprun才'a lande, G. fupriunda konde. P. ficedrunge lande.
$\mathrm{fi}^{12}$ ) af væftmannæ landi. Grimaldi af öftrægötlandi. Nænnir ${ }^{13}$ ) af fmalandum. Thorften af væftrægiötlandi. ( ${ }^{4}$ Tolle ( ${ }^{15}$ af iutlandi. Toti ok toki af iutlandi. Gymkil ${ }^{16}$ ) af fialandi. Dan ${ }^{17}$ ) af fkani. ( ${ }^{18}$ Grimitun af hallandi. ( ${ }^{10}$ Per tolf fættu fæx ftenæ mællir rikiænnæ. Fyrfti ${ }^{20}$ ) ften ${ }^{2 r}$ )
 i uracfnæfi. ${ }^{27}$ ) Fæmti $^{28}$ ) hvit ${ }^{20}$ ) ften. Sætti ${ }^{30}$ ) brimfæ ${ }^{31}$ ) ften. mællir blecongf. ${ }^{32}$ ) ok möre. Danæ ${ }^{33}$ ) holmbær ( ${ }^{34} æ r$ fkiptar i pre ( ${ }^{35}$ löte. A en lot vpfalæ conongar. Annæn ( ${ }^{36}$ a dana conongær. ${ }^{37}$ ) pridpiæ ( ${ }^{38}$ lot a noregf ${ }^{39}$ ) conongar. ( ${ }^{40} \mathrm{da} \not \mathrm{r}^{48}$ ) ftæmnæ perræ vær. pa hælt danæ conongar $\mathrm{i}^{42}$ ) befzle vpfalæ conongfz. ( ${ }^{43}$ 压n noræn conong(er ${ }^{44}$ ) $\mathrm{i}^{45}$ ) iftæd ${ }^{46}$ ) hans. ${ }^{47}$ )
12) B. Gaffe. Q. gafa.
13) B. Niemnir. P. Nampnir. Q. nennar. G. pro Nannir - vaftragiötlandi habet lacunam.
14) B. pro Tolle - toki babet: af danmark tylli oc tyki.
15) G. P. om. af iutlandi.
16) B. Q. Gimkil. G. Gunkil.
17) Q. nan v. uan, rec. man. mut. in naennar.
18) B. om. Grimitun. P. om. Grimitun af hallandi.
19) B. pa foettu peer fex etc. G. pa fattu the tolf. fex etc.
20) B. fyftar. G. Q. förfta.
21) P. $j$.
22) B. fiutru afi. Q. frwtroaas.
23) B. Q. annaen.
24) Q. thridhia.
25) B. krima.
26) B. fiarpe. Q. fiardha.
27) B. wrakfnces. P. wrangxnes.
28) B. femte. Q. fampta.
29) B. G. bwiti.
30) B. fettc. Q. fieetta.
31) B. P. Q. brymfar.
32) A. bleconfg scriptum, at punctum primo $\int$ subiectum.
33) A. litt. $D$ rubra. P. Fana (miniatoris errore).
34) Q. Skiptis tha.
35) A. löte errato bis est scriptum, in fine prioris et initio sequentis lineae. P. dela. en deel vpfala etc. Q. dela. en deel atte opfala etc.
30) B. P. om. a. G. lot .a. Q. deel danmarkx etc.
37) Q. add. oc.
38) P. om. lot a. Q. deet, om. a.
39) B. H. noren. G. norin.
40) P. Tha ther war herramoth.

4i) B. G. Q. om. ar.
42) B. G. om. i.
43) B. G. oc. Q. P. oc norghis.
44) Q. add. hiolt.
45) P. om. i.
46) B. iftape. G. $y$ ftathe. P. iftadh.
47) B. add. et cetera. P. add. nar han ftegh pa fin heft. G. H. Q. hic addunt indicem limitum Vestrogotiae (IV. 10.).
horo ping lot Skal fkipta．${ }^{\mathrm{I}}$ ）

Hær $^{2}$ ）fighær ${ }^{3}$ ）horo ping lot（ kal （ k iptæ $\mathrm{bo}^{4}$ ）mællum a aldramanne pingi．Vaðfbo．（ ${ }^{5}$ pet（ ${ }^{6} \mathfrak{r e r}$ helt bo．takar flit＇）mader fum．mader．Kin－ da lare＇half．${ }^{8}$ ）bo．Valla ${ }^{9}$ ）hared oc kakind．halft bo．takar tua löte ualla haræp oc（ ${ }^{10}$ pridiungin（ ${ }^{1 x}$ cakin．（ ${ }^{22}$ Gurems bo．guremf hared ok frökinfhæræp．${ }^{13}$ ）half．bo．takar femtungin ${ }^{14}$ ）frokinfhæred ${ }^{23}$ ）ok fiura löte．guremf ${ }^{15}$ ）hxræd．Vilfkehæræd ${ }^{16}$ ）afhered．ok mark．（ ${ }^{17}$ pat ær halft ${ }^{18}$ ）bo．takar marc fremtungin oc firren fkiptis itu mellir uilfkehce－ red．${ }^{29}$ ）oc afherred．Lung bo fkal fkiptex $^{20}$ ）driðiungum．En pridiungin ${ }^{21}$ ） ${ }^{\text {xr }}$ alfhæred（ ${ }^{22} \mathrm{ok}$ barcuaherred ok lafkeherred．（ ${ }^{3}$ taka tuæ löte．，barcna－ harred oc pre löte．alfhæreed ok lafkehrered．Annær prixiunger．ær gixfi－ ni ok ${ }^{24}$ ）vidðunharred．${ }^{55}$ ）oc ballxbygб．${ }^{26}$ ）takar（ ${ }^{27}$ fæmtungin viðun－ hærced．${ }^{28}$ ）ok ballebygt．oc fura löte giæfini firan takar femtungin balle－ bygd ${ }^{2 \sigma}$ ）uið viðunherred．${ }^{29}$ ）prixi priðiunger（ ${ }^{30}$ af lung bo．ær colanf－ harced．（ ${ }^{31}$ oc all vtlandin．tuer löter ${ }^{32}$ ）ær colandflarred．oc priðiungrer ${ }^{33}$ ）

[^31]15）H．gudhems．
16）B．wifkahare\％．
17）B．G．om．pat ar．H．om．pert．
18）B．half．
19）B．uifkaharæ＇．
20）B． $\int k i p t a s$.
21）B．G．H．pripiunger．
22）B．lafkahæræ＇ठ oc barknce haræخ．
23）B．H．taker．G．om．taka－lafhroherct．
24）B．om．ok．
25）B．wipunthere＇t．H．wviঠundaharaঠt．G． wipandinharet．
26）B．H．balluebygh．
27）B．femtungen ballabygh．oc fiura loti giae－ fince oc wipunherx＇s．Sipan etc．G．om．ficm－ tungin－ballaebygt．oc．
28）H．witundaharad．
29）B．viঠhunずョhære＇t．H．wit＇undaRarad． G．withandaharet．
30）B．om．af lung bo．
3i）H．om．oc－colandfharaed．
32）B．loti．
33）B．add．ar all
vt landin. ( ${ }^{34} \mathrm{Nu}$ byriæs afbo fkanungfherrad halft bo. afuhæeraed. ${ }^{5}$ ) viftæhæered oc nordal ${ }^{3 \sigma}$ ) halft bo. takær nordal ${ }^{3 \sigma}$ ) attundæ lot. fiðan takar tua löte ${ }^{32}$ ) afuhcerced. ok driðiungin. uiftahcreed. hæ ${ }^{37}$ ) taka (canungf bo1 ${ }^{38}$ ) dalbo. lot. firi at per ${ }^{30}$ ) fculu crake ok flace. ${ }^{40}$ ) mariu kirkiu i fkarum. 41 ( ${ }^{4}{ }^{4} \mathrm{Nu}$ byriæs holæfio bo. allir ${ }^{47}$ ) oc biarkaharted. halft. bo. flo犭næharced. ${ }^{42}$ ) oe viniehserced. ${ }^{43}$ ) halft bo. ( ${ }^{34} \mathrm{Nu}$ byriæs fkalandæ bo. tuer löter. qual$\mathrm{ni}^{44}$ ) ok priðiungrer. ${ }^{45}$ ) væboheread oc alt ${ }^{46}$ ) fyndal. ${ }^{47}$ ) ( ${ }^{34} \mathrm{Nu}$ byriæs uartoptæ bo. vartoptæ ${ }^{48}$ ) hcerad halft bo. reخuægh. ok kind halft bo. takær hwært. perræ halft. Fyrft fkiptæ. pry bo. vip fæm bo. vartoptæ ${ }^{48}$ ) bo. ${ }^{49}$ ) guðems bo. ok lung bo. ( ${ }^{50}$ pe pry. taka ${ }^{51}$ ) halft. við hin fæm. ${ }^{52}$ )

## Bifcups bryniofs ftapue ${ }^{\mathbf{x}}$ )

Bryniuluær ( ${ }^{2}$ mæd guð naðum fkara bifcupær fændir allum pem mannum ær. pættæ bref fe guðs quædiu oc faठurlicæ blæfcent. ${ }^{3}$ ) pæt fkulu allir mæn uitæ at um pa miffæmiu ær röres mællum lecmanna oc clærkæ i varu bifcupfdöme iuir kirkiunnær frælfi at ${ }^{4}$ ) min hærræ conong magnuf mæd uærs capituli raxi. (kipazi. pæffx leخ. pærs) iuir
34) B. H. om. Nu ly rias.
35) G. H. add. oh.
36) B. norððall.
37) B. H. prer.
38) B. G. bo.
$3 y)$ B. $p \ddot{b}$.
40) Stj. Sk. Ups. et 6o. leģunt flatä. - B.
G. H. flakre.
41) H. Alir.
42) B. G. flonnaherro.
43) B. winnaherex.
44) B. qualdne.
45) H. pridiungin.
46) B. om. alt.
47) B. fun dall. G. H. fundal.
43) B. warptopta. H. wardtopta.
49) G. add. ok.

5o) B. pö pri. G. om. h. vv.
51) G. add. ee.
52) G. add. boon. wazbo. Kyndabo. aafbo. hulafio bo. ok Skalanbo. In cod. B. cum hoc capite immediate cohaeret index ille ecclesiarum Vestrogotiae, quem cod. A. demum post constitutionem Episcopi Brynulphi exhibet. Vide pag. 74. infra.

1) A. om. rubr. Hanc e cod. H. mutuati sumus.
2) H. Skara bifcuper meb guz nadpum.
3) H. blaffarn.
4) H. pet.
5) H. om. prer.
1. pæn $^{\varnothing}$ ) korn tiunde ${ }^{7}$ ) oc af aldrahanda fryct ær vægzf ${ }^{8}$ ) ok af quic fæ. fkal fullilicæ utgiæræs. Vitis pæt nocor ${ }^{9}$ ) man at han fitær quar vm allæn tindæn ${ }^{\text {ro }}$ ) annættuæggiæ bifcupfins ${ }^{\mathbf{x}}$ ) ællær praftins. ællær kirkiumnar. allar. fpitalfins væri fic mæd fiu næmdæ mannum. falf han at py. pæ böte fakfukiæn ${ }^{12}$ ) faxtan örtoghcer oc ut tindæn. ${ }^{13}$ ) æn nocor ${ }^{14}$ ) vitis at han haldxe atar. nocon lot af tindanum. annættuæggix af bifcupfins aller ${ }^{15}$ ) preftins. all(er. ${ }^{15}$ ) kirkiunær. allar. ${ }^{15}$ ) (pitalfins ( ${ }^{16}$ allcer. prouæftergift. ${ }^{17}$ ) aller. falucopogf fkiæppu. pa uari fic mæd ( ${ }^{18}$ fic oc finum næftæ granne oc finum næmdærmanni falf han at py. pa böte facfokiænum atta örtoghcer oc pæt mæd af tiundanum ær han atar hælt. ${ }^{10}$ ) Ok pæffæ famu uærn ${ }^{20}$ ) vndir ftandum uir væræ gildæ um aldræhandæ tiundæ vtæn pæn loten fatökræ mannæ ær böndir fkulu inni haldæ oc vaflum ${ }^{2 x}$ ) mannum giuæ. Er oc fva at ingin loter af allum tindænum ær ut guldin firi pafcha aftan. pæ giældi allum fakfiokionam ${ }^{2}{ }^{2}$ ) enæ faxtanörthogher oc ut allan tindan.
2. Vm houod tindæ ær fua (kipæt. at huilkin man fum ${ }^{23}$ ) æruir $æ f t i r$ fa-万ur fin allar moðor. helt bo. ( ${ }^{24}$ han fkal giæræ hovoठ tindæ æftir driðiu ${ }^{5}$ ) fæd. ( ${ }^{2 \sigma}$ æruæ mangir famæn et helt bo. oc uiliæ bo famæn pa fiti vm fry $æ r^{27}$ ) ok giæri. pa hovo九 tindæ. uil nokor ( ${ }^{28}$ perræ bort faræ innæn pem prim arum. pa giæri houob tindæ. paghær ær fkiptis af ( ${ }^{29}$ finum pænning-

[^32]6) H. At pann.
7) H. sic. A. copitinda.
8) H. wax.
9) H. nokon.
10) H. tiunda.
11) H. bifcups.
12) H. JakJökiannum.
13) H. tiundanum. Male.
14) H. han.
15) H. add. af.
16) H. om. aller - Jkiappu. Cfr. not. 19. infra.
17) A. Sproucefixrgift scriptum, at punctum primo $\int$ subiectum.
18) II. om. Sic oc.
19) H. add. oc fammelund oc. an ater halder prouafter gift. aller faluköpungs Skiappu wari fik. Cff. not. 16. supra.
20) H. add. $p a$.
21) H. waflum.
22.) H. Jakfökianum.
23) H. om. ficm.
24) H. pr Skal han.
25) H. pridiu.
26) H. artu aruar flere til. en eesn. oc wilice allir bo etc.
27) H. aar.
28) H. bort mat finum panningum i pe pry, aar.
29) H. /in lox.
 viger fum gamal. utæn mö giæri igh fyr æn ${ }^{3 x}$ ) giftis. ${ }^{32}$ ) 厄ruir. man lö42 fkx pænninggx. ( ${ }^{3}{ }^{3}$ pa giæri houo才 tindæ. paghær ( ${ }^{34}$ ær han æruir. ok eigh optari af $\mathrm{pem}^{35}$ ) panniggum. ${ }^{3 \sigma}$ ) utan kirkiæ uighis æptir pæt tiu ar. Oc pæt undirftandum uir mæ૪ pem mannum fum ${ }^{37}$ ) ior૪ eghændæ æru oc eigh ${ }^{38}$ ) mæठ lanbom fum uið pænnæ tindæ haldæs eigh firi kirkiu vigfl. Quinman (kal eigh houot tind $æ^{30}$ ) fyr æn hun giptif ( ${ }^{40}$ oc carman eigh fyr æn ær fæmtan ara gamal. Far mapar fic laghlica cono pær fkulu giæræ linucð tindæ aftir priбiu fæठ. af pém pænniggum. ${ }^{3 \sigma}$ ) ær pær pa hauæ. Nrvæ pær aftir faठur ællar. ${ }^{41}$ ) moठor. pa luki fua houoठ tindæ. fum fyr ær fagt. 3. Huilkin mæn ${ }^{42}$ ) fum farghær man ${ }^{43}$ ) ællær. dræpar $\mathrm{i}^{44}$ ) pæmmæ famfunpum. I fkarum vm (kiærðorfdag ${ }^{45}$ ) um prafta möt. ${ }^{4 \sigma}$ ) um varra fru föð. flu dag. allær i faluköpungi. um botulfs mæffu. ællar pancrafz ${ }^{47}$ ) mæffu. ællar. i fködwe um ælinær ${ }^{48}$ ) mæffu. ællar a rættum kirkiu uæg. huat pæt ær hældar i hemfærઠ allar. bort færઠ. allar. a pæn dag ær kirkinæ ${ }^{49}$ ) ær ( ${ }^{50}$ uigð a i kirkiu by. pa böte bifcupi. X. markar, Huar fum farghær ællcer. drapar i kirkiugærði af folfco finni. böte bifcopi. III. markcer. Giær han pæt i kirkiu böte bifcupi. IX. markar oc uærठi aldrigh inlændar fyr æn bifcupar bidar firi hanum ok æptir pat. px ${ }^{s x}$ ) bö-
$\overline{3=I I . K k B .52, ~ 22 ; ~ I V . ~ 21: ~} 11$.

3o) H. add. oc.
3i) H. add. hon.
32) H. add. Swa Skal howodtiunda göra fum fakt ar. vtan af bac arf. par Skal ingti giara af. Skil pem a kallur pat minna va-ra. gangi tolf manna ed. oc tuanni uithni. Af allu Skal howodtiunda giara. vtan af bondans mapalklapum. oc huffrunna mapalklepum. korn o (lege oc) hö oc inuid. oc al wildi hors.
33) H. pa giöre pagher howodtiunda. ar: han hauir arft.
34) A. Verba ar han fere extrita, rec. man. sunt mutata in annan.
35) A. pern fere extritum, rec, man. mut. in pan.
36) H. panningum.
37) H. om. Sum.
38) H. om. eigh. Male.
39) H. add. göra.
40) H. allar karman fyr an han ar etc.
41) H. oc.
42) Pro man. H. mader.
43) H. om. man.
44) H. sic. A. om. is
45) H. Skarpors dagh. aller.
46) H. prafta mot. eller.
47) A. $z$ deletum.
48) H. alino.
49) Pro kirkien. H. kirkir.
50) H. vigh. om. a.

5i) H. om. pa.
te æn bifcupi. XX. markar. $\mathrm{Oc}^{52}$ ) pæffæ bön oc bot ${ }^{3}$ ) uilium vir at giömes i pæffum tuem næftu fallum.
4. Vm fa mæn ar halghæ daghæ brytæ ær fua fkipæt at huar fum ${ }^{54}$ ) byargf vm pafka dag ællær hælghæ pors dagh. pikifdaghæ dagh. iulædægh. attundx dagh. tolfte dag. nokon varre fru dag. nocon apoftlæ ${ }^{s}$ ) mæffu dag. mir fumærs dagh. fancta laurinfzær ${ }^{5}$ ) dag. fanctæ michiæf ${ }^{57}$ ) dag halldræhælghunnæ ${ }^{88}$ ) dag. pa böte atta örtoghcer bifcupi af pæt myntt ær. pa gangær.
5. Synder gifter madar mą löfkre kono böte bifcupi. XII. öre. Synderr gifter man mor annærs manf cono böte byfcupi. IX. markar. Firi frænfcimæ (piæl mællum fyfkinæ. ællıer. fyftrungæ. böte. ${ }^{59}$ ) IX. markar. mællum priðiæ manf ællar. fiarðæ. böte. XII. öre. Hvær fum fyndar amot natturrinni. böte bifcupi. IX. markar.
6. Mæ૪ ${ }^{\sigma 0}$ ) canuncæ. raði. uilium uir faftæ giæræ. pæffæ fkipilfi ok mæ
 uærf capituli infiglli fore pættæ bref fat. ( ${ }^{33}$ Actum. anno domini. $\mathrm{M}^{0}$. $\mathrm{CC}^{0}$. $\mathbf{L X X X}{ }^{0}$. primo.
$4=I I . K k B .52 ;$ III. 18; IV. 21: 37. $5=I I . K k B .52 ;$ III. 121; IV. 21: 16, $40,17,18$.
52) H. om. $O c$.
53) H. add. pa.
54) H. om. fum.
55) H. apofilo.
56) H. lafuirzfa.
57) H. mikials.
58)
H. aldra halghona.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
59) H. add. bifcupi.

6o) H. add. warra.
6i) H. kirkia.
62) H. om. oc.
63) H. Oc patta war giort oc Skipat oc ftatucet pufand arum oc tu hundrad arum attatighi aar. oo en eet ar aftir wars harra fodjlo tima.
$\left.\boldsymbol{I}^{2}{ }^{2}\right)$ uafzbo ${ }^{3}$ ) æru prer kirkiur ok ( ${ }^{4}$ fæmtighi. ( ${ }^{5}$ Vallæ hæraði tolf. Skanugf ${ }^{6}$ ) hæræpi. prer ok tiughu. Cakind fæmtan. Guðemflarop. ${ }^{7}$ ) fem ok tiughu. ${ }^{8}$ ) Vartoptæ ${ }^{9}$ ) haræ૪ fiu ok fyritighi. Re才wægh. ${ }^{\text {ro }}$ ) fiurær ok
 Mohæræpi tolf. ${ }^{12}$ ) Kind ( ${ }^{13}$ niu. oc prætighi. Mark furær ok tiughu. Viðundæharrąti. atta. Bællabygð. ${ }^{14}$ ) III. ${ }^{15}$ ) Giæfini prer ok tiughu. Kindaharå̇i. atta oc ${ }^{16}$ ) tiughu. Qualni fiu oc tiughu. Alfharaə $i$. IIII. Barknæharaðði. fæmtan. Viftæharaঠi. ( ${ }^{17}$ tiu. ( ${ }^{18}$ Afuhæræði ælliuu. ${ }^{18}$ ) Viniæ-
 rę̇i. atta. Colænfharåði furar oc tiughu. Vætluharaði. ${ }^{23}$ ) fæm. Alum ${ }^{24}$ )


[^33]21) H. B. G. flonnaheradi.
22) H. bicrkuhueradhi. G. om. Byarkuhavaठेi. fam.
23) B. vatlląhæræో.
24) G. Alir.
25) B. V. H. fam.
26) B. H. Suewudal. G. Siewdal.
27) H. om. kirkiur. A. rec. man. in marg. adnot. scilicet ecclifiarum quinque centenuric IX VIII ecclific minorum eicariorum (?). Ultionum verbum tam detritum est, ut non certo possit legi. Br. coniicit: quatuor, quod tamen sensum non praebet. G. ladd. Summa coclifiarum in v'efsocia. D. $X C . V$. ecclific; et porro, cum rubricas: Numerus ecclefiarum in Warmelandia et daall.
In iurforfhriad. VII. ccclefic. Gilbycergahavad. VII. Sunzhiorad, I/I. Nesharad. IIII:or. Slothooharad. IIII:or. Gromshærad. I. ct alluc: JIII:o. ruftici de wirmilfkogh in gillurergumarad. Frikuhærad. IIII:or. Eluahzrad. III. adhuc due ceclefie dicte rilher.öö. Ekes harad. IIII:or. Frifkdal IIII:or. IFreflıerad. V. Wifneem. III. Nordal. IX. Norpmarcum. I.Y. Dufo Lohærad. VIII:o. ccclejic.

## II. <br> Juris Vestrogotici Codex Recentior. 2mencepeccooner <br> DEN YNGRECODEX <br> 4F <br> WESTGOTA-LAGEN:



Gudh fievlfuer fe mep laghfagu laghum ok laghbook wasföta. ok late pem r fiva laghum Skipta. at hwcer nyude pes han agher mep frip ok broporlike fiemio Sijn .i. mellum. lagh arru Skipap reetuifum ok Spacum (itil fridar ok wrangwifom ok ofpakum til reddugha. oc rafft. map liflat. aller penningce böte. aftir by fom bruth aru till. Hwi fcal nokor lif latce. aller penninga bötce firi bruth. By at haeldar fcal ylder. ${ }^{2}$ ) oc wrangviis warpa batre oc gober. ( ${ }^{3}$ eig onder. AEn aig firi giri Jkyld oc rikdom. Br agher hwer criftin man firi napelik brut. napalik böter takce. Wee ar pem domarce firi nokra handa wild. (kypaj lagh oo ftaן fafi ${ }^{4}$ ) waendir vratlikice till falz. atler warncer mep klokfcaph. aller valde fino. Han ma wal heta laghafpicell, oc Sicelce wape. oc aig rethwis domare. parn nekar gupi oc gör han fik wrepfaman. Den vrat witne bar firi dom. oc eig withncer patt fanaftae han weet. Oc ma han heta ranfman oc falfare. ( ${ }^{5}$ i bland gopom. oc eig fannindaman. Pr at i allum malom ftrris domber aftir withnum. per witni agha firiganga. ( $\sigma$ fwa ar oc han me戸 e戸e finum nokot fwar aft) andrum a moot by han fannare weet. oc py mughu wrang witnifman. oc pe amoot finnce fannind Jwarice firi gupi oc mannum wal ( ${ }^{8}$ likas pe prom companum fom piwa) fuman ftiela. oc ranfinen faman röwce eig ara pe batre Wal rer Dem gop lagh liufyr. oc i. fcript comber. De aru fwa fum. mwr ar ( ${ }^{10} \mathrm{O}_{i}$ wir hws firi winum. ${ }^{1 \times}$ ) oc fwa ceru pe warn. firi wifum ${ }^{12}$ ) mannum ${ }^{13}$ )

[^34]б C. Skar. om Sit är alt Hann etc. Male.
7) C. Skar. om. af.
8) C. Skar. licknas; om. pe.
9) Pro piuva.

1о) C. Skar. om. iwir hws.
1i) Pro uvinum. C. Skar. oxïnnum.
12) Pro unifum. C. Skar. owiviom.
13) C. Skar. add. eller oftyrlikom witnom mannom.

## Hicr byrias urefyözfk lagh förft kirkynbalker. ${ }^{ }$)

2 I. $\left.^{2}\right) \iint_{m}^{\mathrm{m}} \mathrm{barn}\left(\mathrm{fkal}\right.$ kriftna ${ }^{3}$ )
II. bönder uilia kirkyu göra $^{4}$ )
III. Vm bifcuper bryter ftæmpnu dagh ${ }^{5}$ ) uither bönder

IIII. Vm bönder bryta uid bifcup ftæmpnu dagh
V. Vm mather uærther ${ }^{\sigma}$ ) i kirkyu ${ }^{7}$ ) dræpin
VI. Vm landboa houothtinda ${ }^{8}$ )
VII. Vm ${ }^{0}$ ) almænnix ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ landboa
VIII. Vm altara ften uærther lös ${ }^{1 \mathrm{I}}$ )
IX. $\mathrm{Um}^{9}$ ) kirkia taker at fyrnas ${ }^{12}$ )

## X. Um ${ }^{0}$ ) kirkia ökes

XI. Um kirkia uærther brutin ( ${ }^{23}$ oc ur ${ }^{14}$ ) ftolet
XII. Um ingans ${ }^{15}$ ) at öpnom dorom
XIII. Um ${ }^{9}$ ) grafs under kirkyu fyl ${ }^{15}$ )

XIIII. Um kirkia up brænder
XV. Um ${ }^{9}$ ) mæffufat inne brænna ${ }^{17}$ )
XVI. Um præfter bær mæffufat hem
XVII. Vm klocka falder i kirkyu nither ( ${ }^{18}$ oc mather faar bana aff
XVIII. ( ${ }^{9}$ Vm klocka ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ falder rumi. nither
XIX. Vm klocka falder i houoth præfti ${ }^{2 \mathrm{r}}$ ) ælla klockara
XX. Vm annar fælli klocko nither oc brifter hun ${ }^{2}$ )

[^35]XXI. Vm fokn fkil um præft
XXII. Vm mather ${ }^{23}$ ) uærther i kirkyugarthe dræpin ælla farghather ${ }^{24}$ )
XXIII. ( ${ }^{5} \mathrm{Vm}$ mather vil i kirkyu ligiæ

XXIIII. Um kirky gifs nokot ælla præfti
XXV. ( ${ }^{6}{ }^{6} \mathrm{Um}$ mather uærther i kirkyugarthe drapin ${ }^{27}$ )
XXVI. Um ${ }^{9}$ ) kirkyugarth
XXVII. Um barn thorf kriftnu. mather ${ }^{28}$ ) hufl ælla olnengh
XXVIII. ( ${ }^{2}{ }^{\circ}$ Um barn far ey kriftindom mather ey hufl alla olneng
XXIX. Um ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ kalla præft forfallalöfan uæra
XXX. ( ${ }^{3 x} \mathrm{Um}_{\mathrm{m}}$ huat præfter $\mathrm{a}^{32}$ ) fore olnengh .
XXXI. Um huat præfter $\mathbf{a}^{3}{ }^{3}$ ) fore lægher ftath
XXXII. Um gxfter dör at bonda
XXXIII. Um ftafkarl dör at bonda

XXXIIII. Um ( ${ }^{34}$ bither bonde bifcup olia innan fokna fik.
XXXV. Um præfter ( ${ }^{3{ }^{5}}$ bær ( ${ }^{36}$ bok oc ftool ( ${ }^{37}$ innan fokn annars ${ }^{38}$ ) præft,
XXXVI. Um ( ${ }^{39}$ huru tinda fkal fkipta oc aflatha
XXXVII. Um hua ${ }^{40}$ ) fiter iuer kyndylfmæffu dagh moeth allum tinda. ${ }^{41}$ )
XXXVIII. Um hua ${ }^{42}$ ) fiter quar til pafcha bathe meeth tiunda ( ${ }^{43}$ ok mæth fæct XXXIX. Um ${ }^{\rho}$ ) prouafta gift oc faluköpunx fkæppu
$\mathrm{XL} . \mathrm{Um}^{9}$ ) quictinda ${ }^{44}$ ) oc offer. ${ }^{45}$ ) $\mathrm{vm}^{46}$ ) langafredagh
XLI. $\mathrm{Um}^{9}$ ) mafkuz ${ }^{47}$ ) fredagh

[^36]XLII. Um bonde dör i fokn oc uil i annare ${ }^{48}$ ) ligia.
XLIII. Um tithaköp ${ }^{49}$ ) (kal göra ${ }^{50}$ )

XLIIII. Um mather (as ${ }^{58}$ ) bool aff fæthom ${ }^{52}$ ) ælla enka aker
XLV. Um bonde bor ${ }^{53}$ ) a öthmarkum ${ }^{54}$ )
XLVI. Um uatha blooth komber i kirkyu garth
XLVII. Um forbuthather mather uræker fokn fra mæffu
XLVIII. Um ${ }^{9}$ ) mather gör (kriptabroot
XLIX. Um ${ }^{9}$ ) mather ganger lagh a them dagh ${ }^{5}$ ) ey ær ethfört ${ }^{58}$ )
L. ( ${ }^{7}$ Um mather bryter kirkmæffu ${ }^{5}$ ) frith
LI. $\mathrm{Um}^{9}$ ) mather ${ }^{5}{ }^{9}$ ) bryter iula frith ælla pafcha. ${ }^{60}$ )
LII. Um ${ }^{\sigma s}$ ) bifcups ræt ( ${ }^{s 2}$ at gamblum laghum

3 LIII. Um ( ${ }^{63}$ famuigilfe ælla inlezlo ( ${ }^{64}$ æptir barn
LIIII. Um ${ }^{9}$ ) offordagha
LV. $\mathrm{Um}^{9}$ ) huat prefter a. ${ }^{\sigma 5}$ ) at vtfærtha dagh ${ }^{\sigma \sigma}$ )
LVI. ( ${ }^{\circ 1}$ Um mather bryter rætta faftodagha
LVII. ( ${ }^{88}$ Um mather uither figher frillu fina ${ }^{\sigma 0}$ ) vm pafcha dagh
LVIII. $\mathrm{Um}^{9}$ ) openbart hoor
LIX. Um ${ }^{\text { }}$ ) hyonalagh banz mall. oc teftament
LX. Um ${ }^{9}$ ) mather uil gifua fore fiæl fina
LXI. Um kirkia dele ${ }^{70}$ ) uither kirkyu ælla præft
LXII. Um præfter bryter nokot a kirkyubole boande ${ }^{78}$ )

LXIIL. Um byar bygning. fkal præfter i bonda laghum uæra
48) M. j andra fokn. L. annarftadz.
49) L. tydhakiöp. M. thionda kiöp. K. L. M add. huru that.
5o) L. M. göras.
51) K. L. M. faar.
52) K. affathom. L. aff fadhom. M. a fedhom.
53) G. Incertum est utrum dör primum sit scriptum, et in bor mutatum, an contra. At bor legendum esse, non est dubium. K. L. sic. M. dür.
54) K. L. M. ̈̈dmarkum.
55) K. sic. G. M. om. dagh. L. M. add. fom. 56) L. edhae.
$\left.5_{7}\right)^{\text {L }}$. $N \mathbf{v} \mathbf{u m}$. M. om. $\boldsymbol{U}^{\prime} m$ - frith.
58) K. hirmurfsu.
59) M. man.

6o) M. add. friid. L. om. arlla pafcha.
6i) K. L. add. mather bryter.
62) L. om. at - laghum.
63) K. famuigfl. M. famwiglx. L. famwigelfo och indlefoo.
64) M. add. penninghe; om. aptir barn.
65) L. M. egher.
66) K. L. M. sic. G. dagha.
67) Titulum Cap. LVI. in cod. G. omissum, ex K. L. M. supplevimus. K. Nv um etc.
68) L. om. Uim $-d a g h . K . N v u m$ etc.
69) K. Sinne. M. fine.
70) K. L. M. deler.
71) K. L. M. sic. G. boanda.

LXIIII. Um præfter bryter nokot oc ær ey a kirkyu bole
LXV. Um kirkyuurrianda. ${ }^{72}$ ) oc kirkyu pænninga
LXVI. Um preftins hioon bryta nokot a kirkyu bole ${ }^{\mathbf{3}}$ )
LXVII. Um nokor ${ }^{74}$ ) uil kirkyu iorth fælia
LXVIII. Um ( ${ }^{75}$ mather uil buz iorth fina ater löfa aff kirkyu
LXIX. Huru ${ }^{76}$ ) præfter $a^{77}$ ) hyonalagh ${ }^{78}$ ) lyfa ${ }^{79}$ )
LXX. Um ${ }^{9}$ ) mather ægher bifkupi ælla præfti nokot ${ }^{90}$ ) giælda
LXXI. Um ${ }^{9}$ ) nokor forbuthar ${ }^{81}$ ) utan bifcups ${ }^{82}$ ) breff

LXXII, LXXIII. ( ${ }^{83} \mathrm{Um}$ hofuothtinda oc prefta arff

## L. ${ }^{84}$ )

CCrifter $\nsim r ~ f o ̈ r f t ~ i ~ l a g h u m ~ u a r u m . ~ t h a ~^{85}$ ) ær kriftna uaar. ${ }^{86}$ ) Uarther barn boret till kirkyu. ${ }^{87}$ ) oc bethes kriftnu. tha (kal father oc mother. guthfathur oc guthmothor til fa oc falt. tha fkall barn til kirkyu bæra ${ }^{88}$ ) oc a præft kalla. han (kal a kirkyubole boa. barn (kal brimfigna ${ }^{89}$ ) for ${ }^{90}$ ) utan kirkyu dör. fithan (kal ${ }^{98}$ ) font uia. ${ }^{22}$ ) oc prefter fkal barn döpa oc
$I=I . K k B . ı$.
72) M. kyrkedrocnare (lege kyrkedrotnar).
73) M. preftabole.
74) K. L. mather. M. man.
75) M. man wil landziord etc. om. aff kirkyu. G. Pro fina ater scriptum est ater $\sqrt{i}-$ ha, at iustum verborum ordinem additis signis indicavit scriba.
76) L. Vm hurw. K. Nv huru. M. Vm, om. huru.
77) L. M. egher.

78 ) K. M. add. at.
79) L add. ath tre fönedaghom.

8o) K. add. at.
81) K. L. varther forbuthater.

82 $_{2}$ K. bifkupfens.
83) K. Nv um. M. hunc titulum recte in duos seiungit: Vm hoffiwdtigende; Vm prefta arff. Qua tamen in re, contra antiquiorum codicum auctoritatem, illum sequi non potuimus, quamvis ipse textus,
qui his de rebus agit, re vera in duo Capita est divisus.
84) G. Scriba hic reliquit duarum linearum spatium scripturae vacuum; eum tamen in eo fuisse ut aliquid hoc loco adderet, testatur litt. init. $\boldsymbol{H}$, quam viridi colore hic pinxit. Rec. manus, eadem quae praefationem (pag. 77. supra) et alia quaedam addidit, de quibus vide Praef. nostram, rubricae loco hic scripsit: affir guz föpilfa tyma. ba bukis (forte legendum brukis) paeffi laghin. huru böndar fculu fik kirkiu bygga.
85) L. Saa. M. ock Ja.
86) M. war rec. man. sec. XVI. mut. in wår,
87) L. kirkiodörar.
88) L. baras.
89) L. brymfignaes. M, brymfignadz.'

9ai M. om. for.
91) M. add. han.
92) K. L. M. vigice.
guthfather oc guthmother a halda oc ( ${ }^{93}$ til nampn figiæ. præfter fkall biuda huru længe father oc mothor ( 24 fkal uarthueta. Hænder ${ }^{95}$ ) foot a uægh oc ma ${ }^{\rho \sigma}$ ) ey til kirkyu koma. tha (kal ( ${ }^{97}$ döpa i natne. i nampn fathurs $\mathrm{oc}^{98}$ ) (ons. ok thæs ${ }^{99}$ ) hælgha anda. ( ${ }^{100} \mathrm{pa}$ (kal thæt i kirkyu garth graf$u^{2}{ }^{2}$ ) oc arff taka. Komber liuande barn fram tha fkal thæt brimfigna oc kriftna. oc optare ey döpa. Hænder barn²) fyukdomber oc ær kona ${ }^{3}$ ) een inne. pa fkal hun döpa thæt ${ }^{4}$ ) oc thy ${ }^{5}$ ) nampn gifua tho ${ }^{6}$ ) fkal ( ${ }^{7}$ thæt thy huaro i kirkyu garth grafua ( ${ }^{8}$ oc arff taka. Uærther barn brimfignat oc ey döpt. tha fkal pæt ey i kirkyu garth grafua. oc ey arff taka.

## II.

Uilia bönder kyrkyu göra. tha (kal bifkups lof til bithia. ${ }^{9}$ ) han fkal lof-
 XX. laffa ${ }^{12}$ ) æng. oc aattunda ${ }^{13}$ ) loot attungs til vfkipte. ${ }^{14}$ ) oc fyughur huus. ( ${ }^{15}$ ftuuv. bakhærbærghi. nöthuus oc lathu. them fkulu ${ }^{16}$ ) bönder up göra oc præfter uppe halda fithan. Mæffufat oc ${ }^{17}$ ) til fa. oc ${ }^{18}$ ) kalk ok ${ }^{19}$, ) korporale $o c^{18}$ ) mæ(fuhakul. ftool ${ }^{20}$ ) $o c^{21}$ ) handlijn. oc ${ }^{18}$ ) mæ(fufærk $o c^{21}$ ) linda ok houothlijn pem fkulu bönder til fa. oc fithan kirkia fiælf uppe halda. them ( ${ }^{2}{ }^{2} \mathrm{fkal}$ bifkuper uigia. tha fkal ( ${ }^{23}$ til bifkups fara. oc ftæmpnu dagh uith han göra naar ( ${ }^{24}$ kirkyu fkal uigia. tha fkal bifkuper mæn fi-
93) M. nampn giffiwa.
94) L. Skullu wardwetha barnenoo. M. Skule barne worwetha.
95) M. add. barne.
96) M. kan.
97) M. thet döpes $j$ try nampn $j$ wathne, ffadhers etc.
98) K. M. om. oc.
99) L. then.
100) M. Oc thet etc.

1) L. graffues.
2) M. barne. L. barnae.
3) M. qwinna.
4) M. add. j thry nampn.
5) M. the.
6) K. L. M. pa.
g) M. oc thet $j$ kyrkegordh etc. K. pat po at huaro etc. L. thet togh ath hwasio etc.
7) L. om. oc - grafua. Male.
g) L. add. ath M. add. aco
8) M. giord.
9) L. JKötningh.
10) L. laff.
11) L. attungha.
12) L. wutfkipte. M. byfkipthe.
13) K. herberghe. fiuwu nötos etc. L. herberghe ftwiffuce nöthus och ladhar. M. Skemma (rec. man. lineola inductum) ftwffora ladha ok nöthws.
14) L. Skall.
15) M. oc me $\iint_{n} f a t h . ~ L . ~ o m . ~ o c . ~$
16) K. L. M. om. oc.
17) M. om. ok.
18) L. fiolam.
19) L. M. om. oc.
20) K. om. Skal bifkuper.
21) L. M. sic. G. bifkuper til fara. K. bifkup vid vara.
22) K. L. sic. G. kürkia. M. kyrkia Skal wia ghias.
na uifa. at ${ }^{25}$ ) taka hofuothtinda ( ${ }^{2 \sigma}$ af allum them mannum ey hafua giort 4 hofuothtinda i them. X. uintrum. en houothtinda fkal fkipta ithre lyte ${ }^{27}$ ) en $\left.\operatorname{loten}^{28}\right)^{29}{ }^{29}$ bifcuper. ${ }^{30}$ ) annan kirkian. ${ }^{32}$ ) thrithia præften

## III.

Halder ${ }^{32}$ ) bifkuper ey dagh ${ }^{33}$ ) at bondom. pa (kal han ${ }^{34}$ ) böta fiex marker. forfal hans æru thæffi. ${ }^{35}$ ) æn kononger hauer hanom buth fænt. annur ${ }^{36}$ ) æn ærchebifcuper hauer hanom buth fænt. Thrithia æn han fyuker ligger. ${ }^{37}$ ) pa (kal han ( ${ }^{38} \mathrm{i}$ dögreno förfta oc daghinom næfta foknenne buth fa. oc figia pem. at han forfal hauer. ${ }^{9}$ ) ( ${ }^{40}$ oc py ma han eygh ftæmpnu dagh halda. ( ${ }^{41}$ Illæ bönder at hanom ${ }^{42}$ ) at han pem ${ }^{43}$ ) thaghar ey buth ( ${ }^{44}$ fik. pa fkal ftallare pæt ${ }^{45}$ ) uita meth tylftar ethe. bithia ${ }^{46}$ ) fik fua guth hollan ${ }^{47}$ ) $\mathrm{oc}^{48}$ ) uattum finum. at han them thagar buth (ænde tha ${ }^{49}$ ) han buth fek ${ }^{50}$ )

## IIII.

Halda ${ }^{5 x}$ ) bönder ey at bifkupe ftæmpnu dagh. böte hanom thre mark. For• $I I I I=I . K k B .2 ; I V .21: 8$.
25) L. M. och.26) L. sic (aff allax the mannom ey haffucgiorth howdtyendh). G. K. M. om. af- hofuothtinda. Cfr. Cap. LXXII. S. 4 .infra.
2п) K. lüte. M. lwthe.2S) L. om. loten.29) K. L. M. agher.
3o) M. bifcopen. oc.
3i) G. Kec. man. quae praescrtim in dimi-dia fere parte primae paginae fol. 4. pal-lidam scripturam nigriori atramento re-novavit, verba quaedam male legens, mu-tavit kirkian in kijkian. - L. M. add.och.
32) M. Kallar. Male.
33) L. M. Stampnaedagh.
34) M. bifcoper.
3ј) K. L. M. om. thae $\int$.
36) M. annat.
37) M. er.
38) M. före dyghrene a daghenom etc. L. ; dygneno etc.
3g) L. add. fanghet.
4o) M. om. oc - halda.
41) L. M. Skylla böndher, om. at.
42) G. Rec. man. mutatum in honom. Cfr. not. 3 I . supra. M. bifcopi.
43) G. Mut. in tem. Cfr. not. 3 r .
44) L. Sandhae, tha han forfall fik than fkall han fiallare hans etc.
45) G. Mut. in thet. Cfr. not. 3t.
46) L. bedhy.
47) K. hool. L. M. hwll.
48) M. at. Male.
49) K. ar. L. nar. M. ther, om. han.

5o) L. add. at han forfall fil.
5ı) M. Kalle. Male.
 them ${ }^{5 \sigma}$ ) buth fænt land at uerix. Bifkupi fkal gengærth göra vm tua næter oc til quæls thripia daghin moth tolff mannum oc fixelfuer han threttande. ${ }^{57}$ )

$$
\text { v. }{ }^{58} \text { ). }
$$

Uærther mather ${ }^{59}$ ) ikirkyu dræpin. thæt ær nithinxsuærk tha ær ( ${ }^{60}$ hun all vfkijr. oc kirkyugarther ( ${ }^{\sigma x}$ famulund. tha fkal gifua bifkupe thre ${ }^{63}$ ) marik fore fkirfl. oc natta ${ }^{63}$ ) gengarth oc ey houothtinda ${ }^{64}$ )

## VI. ${ }^{65}$ )

Landboar fkula ${ }^{66}$ ) ey optare houothtinda ( ${ }^{67}$ göra wt. meer en entima $^{68}$ ) vtan the uilia. sella the falla ${ }^{\sigma 0}$ ) i houoth ${ }^{70}$ ) fynd ( ${ }^{1 x_{i}}$ thy are kirkia uighis $\mathrm{a}^{72}$ )
VII.
( ${ }^{3}$ The fum boa $2^{74}$ ) almænnixs ${ }^{75}$ ) iorth $\mathrm{oc}^{76}$ ) taker fun æppti fathur. the heta bönder oc ey lanboa. ${ }^{77}$ )
$V=I . K k B .3 ; I V .21: 54,9 . \quad V I I=I V .21: 106$.
$V I=I . K k B .4 ; I V .21 ; 106$.
52) L. aro.
53) L. M. add. therra.
54) M. op brend.
55) L. add. therra.
56) M. om. them.
57) K. M. add. oc kaplan hans driki myod me戸 hanom. L. add. och han drickio myödh och kapellan hans meth hannum.
58) G. Rubricam: om kirkiu drap hic addidit rec. man. (cfr. not. 84. pag. 8s.)
59) L. man.

6o) L. kirkio. M. ofkir. kirka oc etc.
6i) M. oc.
62) M. III. rec. man. mut. in VI.
63) K. nattar.
64) L. add. görce.
65) G. Rubricam: vm kirkyu landboar add. rec. man. (cfi. not. 84. pag. 8ı.).
66) K. L. Skulu. M. תkule.
67) K. wt göra aen etc. L. M. om. wt medr.
68) L. eth Synnee.
69) K. falli. L. faller.
70) G. Mut. in houdth. Cfr, not. 3r. pag. 33.
71) M. e the.
72) L. Mt om. a.
73) Hoc caput in codd. G. K. M. cobaeret cum praecedenti VI:o;' at cod. L. quem hic secuti sumus, hic recte incipit novum Caput. Cfr. ind. Capitum.
74) om. a.
75) G. Mrut. in almanners. Cfr. not. 31. pag. 83.
76) M. om. oc.
77) K. landboa. L. landboef. M. landboen
VIII.

Uærther altara ften lös. tha $\left(\mathrm{kal}^{78}\right)$ præfter bifkup ${ }^{79}$ ) uith uara. vil han bifcupe ey til figia. ( ${ }^{8}$ tha hætte uith finom thrim markum. tha fkulu bönder gifua bifcupi thre mark. oc natta gengærth fore altara uigfl. ${ }^{82}$ ) kalka oc mæffufat them ${ }^{82}$ ) fkal bifkuper uigia fore tiunda ( ${ }^{3}$ pæn ær bönder göra ${ }^{84}$ ) hanom ${ }^{85}$ ) oc folk færma.
IX.

Taker kirkia at fyrnas. ${ }^{86}$ ) ftanda (tolpa $o c^{87}$ ) ligia (yllar $o c^{88}$ ) helt dyrne træ oc fæftiband. ligger camber heel. oc ${ }^{89}$ ) altare hafui kirkia uighf fina. æn ( ${ }^{\circ}$ tho at hana böte. æn thæ(ffis $)^{æ r a^{92}}$ ) all ${ }^{9}$ ) hell.

## X.

Ökis kirkia oc mera ær thæt nya. æn thæt forna. pa fkal kirkia uigias.

## XI.

Uærther kirkia brutin oc mæffufat wt ${ }^{94}$ ) ftolen. pæt ær nithinxuærk oc ${ }^{55}$ ) niu marka fak kirkyu fiælfue ot fua hærape oc fua kononge. Uarther han fangen i kirkyu wlla amarftath moth ( ${ }^{\circ} \sigma$ thy the ftalo aff kirkyunne. tha late liff${ }^{97}$ ) fore.
$V I I I=I . K k B .5 ; I V .21: 8,51 . \quad X=I V .21: 44$.
$I X=I . K k B .6$.
$X I=I . K k B .7: p r$.
78) M. agher.
79) M. bifcope. L. bifcopy.
80) L. hettom; om. than.
81) L. add. ffor allan kirkiogardh III marker ffor halfuen XII örce for tridingh VI Eirae an han wgillir liggher.
82) M. om. them.
${ }^{83}$ ) L. them, om. ar. M. them fom.
84) L. giffua.
85) M. om. hanom.
86) M. förnas.
${ }^{87}$ ) K. L. M. om. oc.
80) Lege ar. La. M. om. h. Vg
89) K. L. M. sic. G. om. oc.
90) L. that ath hon böthes. M. tho haffwe büta; male.
91) G. Rec. man. mut. in fhaffi. Cfr. not. 3 r. pag. 83.
92) K. L. M. sic. G. om. ara.
93) M. til.
94) L. om. wt.
95) L. $j$ thet ar.
96) K. L. Kirkyunna pyuft. late etc. M. kyrkionna thing lathe etc. G. thy rec. man. mut. in thet. Cfi. not. 3i, pago 83.
98) L. add. $\int$ flh.
XII. .

Værther in ganget at ypnom dorom. pa fkal præfter giælda fkatha ater pan $æ r^{98}$ ) kirkia fek. ${ }^{99}$ ) til thæs ær $^{100}$ ) pre marker æro. ${ }^{1}$ ) fithan (kal han ey py mera ( ${ }^{2}$ gixlda at fkapi fe mere gör

## XIII.

Ær grauit undir fyl. by (kal prefter ey uartha. ©pyrs ( ${ }^{3}$ up fithan oc faar kirkia fijt ater. thaghar hun ${ }^{4}$ ) hauer ${ }^{5}$ ) alt fijt ater. taki fina ${ }^{6}$ ) thre mark ( ${ }^{7}$ prafter aff thyuue.

## XIIII.

Brænder up kirkia. tha Ckal præfter böta thre marker præfter fkal uartha ${ }^{8}$ ) framlyufum. oc pæn baklyufurn ( ${ }^{9}$ ær tænder.

## xV.

5 Brænna mæffufat inne ( ${ }^{10} 0$ aff framlyufum $i$ kirkyu giælde præfter ater luart ${ }^{1 r}$ ) fum uært ær ( ${ }^{12}$ til thæs ær ${ }^{13}$ ) pre mark æru. ( ${ }^{14}$ ey thy mera. at mere fkathi (e gör Skil ${ }^{15}$ ) $a^{10}$ ) bonda oc præft. kaller ${ }^{17}$ ) præfter bonda tænda. ${ }^{18}$ ) figher ${ }^{19}$ ) bonde ney uither. ${ }^{20}$ ) byuthi fore fik tylftar ( ${ }^{21}$ eth.

$$
X I I=I . K k B .7: 1 ; I V .21 ; 48 . \quad X I I I I=I . K k B .8: p r ; I V .21: 49 .
$$ $X I I I=I . K k B .7: 2,3 ; I V .21: 48 . \quad X V=I . K k B .8: 1,2 ; I V .21: 49$.

[^37]( ${ }^{2}{ }^{2}$ Bithi fik fua ( ${ }^{23}$ g. h. o. v. f. at han tende ey. oc ey ær han fander at fak there. ${ }^{24}$ ) thaghar ${ }^{25}$ ) han hauer fuoret tha fkal prafter böta
XVI.
( ${ }^{26}$ Bær prefter meffufat hem oc glatas ther tha fkal prefter them ater giælda math fornom ethe at pe uaro ey betre
XVII.

Hænger klocka i kirkiu. falder hun nither oc i houop manne. ${ }^{27}$ ) (aar $^{28}$ ) bana aff. böte ( ${ }^{29}$ fore fokn. IX. marker aruanum ${ }^{30}$ ) oc ${ }^{31}$ ) iortheganda ${ }^{32}$ ) giælde flict mather fum man. ${ }^{33}$ ) landboa gixlde ${ }^{34}$ ) fore fina hufböncier. oc ftande i thera fkyld. oc giælde incti fore ${ }^{3}{ }^{3}$ vtan han dör aff.

## XVIII.

Falder klocka rummi ${ }^{36}$ ) nither i houoth manni. böte fokn fore III ${ }^{3}$ ) marker. ( ${ }^{3}$ arfuanom enom æn han dör aff

## XIX.

Falder klocka i houoth prefti. ælla klockara. tha uarthe ${ }^{30}$ ) fik fiaifuer. ( ${ }^{40}$ brifter hun fore them. tha ${ }^{41}$ ) uæri vgild ${ }^{42}$ )
$X V I=I . K k B .9 ; I V .21: 50$. $X V I I=I$. KkB. 10:pr.
22) M. Oc bide.
23) K. 3i) L. om. oc. gwd hwl oc warffru at etc.: male.
24) L. add. och ey tandhee han.
25) M. tha.
26) L. sic (Bier prefither meffofath heem och 35) M. om han dor ey dff. glathas ther tha Skall prefiher). G. K. M. 36) K. rommi. L. Rummae klockie. M. om. haec om. et sequentia: them ater gial- rummi. $d a$ etc. cum fine praeced. Capitis XV. per 37) M. $I X$. voc. oc perperam coniungunt. Cfr. ind. 38) K. L. M. an han faar bana aff. aruaCapitum, et not. 15. pag. 86.
${ }_{27}$ ) K. add. oc.
28) L. add. han.
${ }^{2 g}$ ) K. L. M. Sokn fore.
3a) K. L. M. add. enom.
$X V I I I=1 . K k B .10: 1$.
$X I X=1 . K k B .10: 2,3 ; I V .21: 52$.
nom enom.
39) L. M. wordhae.
40) M. brifte, om. han.
41) M. om. tha.
(2) L. M. wgilth,

## XX.

( ${ }^{43}$ Fællir annar man klocko nither. oc ${ }^{44}$ ) brefter hun vither. ær hun uærre æn thre mark. böte fum hun uærth ær æn ${ }^{45}$ ) eki ${ }^{4 \sigma}$ ) mera ( ${ }^{47}$ tho at klocka bætre $\left.\mathfrak{x r} \mathrm{r}^{48}\right)^{\text {© }}$

## XXI.

Shil fokn vm præft. ${ }^{40}$ ) rathe ${ }^{50}$ ) pe fum. flere æra. ok bifkuper gifui kirkyu tha ${ }^{51}$ ) ute æra thre ${ }^{52}$ ) vikur. ${ }^{53}$ )

## XXII.

Wærther mather i kirkyugarpe ${ }^{54}$ ) dræpin ælla farghather. göre fokns ${ }^{5}$ ) natta ${ }^{56}$ ) gengærp. oc pæn $^{57}$ ) gærningena gyorthe giælde ater foknamannum ${ }^{58}$ ) fult fore koften oc a pre ${ }^{59}$ ) marker. oc fkal bifcuper forbutha. ${ }^{60}$ ) ee ${ }^{\sigma x}$ ) til han ${ }^{\sigma 2}$ ) ræt gör ok præfter ( ${ }^{\sigma 3}$ fyunge oc i kirkyu inne. iorthe oc ey i kirkyugarthe för $æ \mathrm{n}$ han f kijr ær

## XXIII.

Hua ${ }^{\sigma 4}$ ) inne ${ }^{\sigma 5}$ ) uill ligia i kirkyu. ${ }^{\sigma \sigma}$ ) gifui hæmni pre mark oc præftinum ${ }^{67}$ ) fijn læghorftath oc (pöre ey lænfpræ(tin ${ }^{\sigma 8}$ ) at
$X X=$ I. KkB. $10: 4$.
$X X I=I . K k B .11 ; I V .21: 53,10$.
$X X I I=I . K k B .12:$ pr; Bryn. 3; IV. 21: 9, 11, 54.
$X X I I I=1 V .21: 55$.
43) In codd. K. M. hoc caput cum praecedenti cohaeret, quamris in indice capitum ab illo separatur.
44) M. om. oc.
45) K. om. ar.
46) K. M. ey.
47) M. een tho. L. an III. marker Kirkionae tha ath hwn fee brethra.
48) K. L. M. Se.
49) K. proefter.
50) M. wolle.

5i) K. L. M. thaghar.
52) M. IX.
53) G. Rec. man. mut. in vikiun.
54) G. garpe omissum, at, forte ab ipso scriba, additum.
55) L. add. bifcopi.
56) K. nattar.
57) L. add. fom.
58) L. fokincnne.
59) M. III. rec. man. mut. in VI.

6o) K. L. add. til.
6i) M. a.
62) L. add. Soknennc.
63) L. Siwnghe oc liik iordhae $j$ kirhionnce inne och ey etc. Recte. K. Syunge $i$ kirkyu inne. jorpe ey etc. Male. M. Jiwngge $j$ kyrke inne oc iorde, oc ey etc.
6') K. L. M. Huar.
65) M. om. inne.
66) L. Kirkionnae.
67) M. prefte.

6st L. lanfprefther. M. bifcope.

## XXIIII.

( ${ }^{69} \mathrm{Alt}$ thæt kirkyu ${ }^{70}$ ) gifs hafui kirkian. oc præfter ${ }^{71}$ ) thæt hanom gifs. huat pæt ær hæelder ${ }^{72}$ ) iorth ælla löfe pænninga. ${ }^{73}$ )
XXV.

Uærther mather luftin ${ }^{74}$ ) i kirkyugarpe ælla $\mathrm{i}^{75}$ ) haar takin. pæt ær fripbrot böte bifkupi tolf öra. ${ }^{7 \sigma}$ ) oc præfter fyunge at faklöfo. Dylia ${ }^{77}$ ) foknamæn calla ${ }^{78}$ ) ey frith brutin uæra. pa fkal bifkups lænf præfter ${ }^{7}$ ) fe aff foknamannum tylftar eth. oc ${ }^{80}$ ) bithia fik fua guth ( ${ }^{8 x}$ hollan oc uatum fie num. at pxer er ey ( ${ }^{82}$ frither brutin. ( ${ }^{83}$ fua at pær a bifcuper ${ }^{84}$ ) fak a.

## XXVI.

Kirkyugarther fkal ee gilder uæra. bathe ${ }^{85}$ ) uinter ok fommar. ( ${ }^{86}$ kirkyugarp fkal fkipta bola ${ }^{87}$ ) mællum. oc bool ${ }^{88}$ ) flict ${ }^{89}$ ) fum annat ( ${ }^{\circ} \mathrm{LLig}$ ger kirkyugarper alder open. thæt ær ( ${ }^{9 x}$ thrigia marka fak. ligger halfuer

```
\(X X I I I I=I V .21: 57\).
\(X X V=I . K k B .12: 1,2 ; I V .21: 11,54\).
```

$X X V I=$ I. KkB. 13; IV. 21: 18.
69) M. hoc Caput demum post verba at Jaklüfo Capitis in textu sequentis habet. Cfr. not. 77 . infra.
70) L. kirkionne. M. kyrkian.
${ }_{71}$ ) M. L. prefien.
${ }^{72)}$ L. M. eller.
73) L. lüferra.

74́) K. M. sic. G. L. drapin. Scriptor codicis K . supra v. lufiin addidit drepin, illam tamen non delens; quo, ut videtur, tantum significare voluit, se manifestum hoc erratum in codice quodam invenisse.
25) M. om. i. G. add. kir, at punctis subiectis scriba indicavit, has litteras non esse legendas.
${ }^{76}$ ) L. örtugher. Male.
77) G. M. hic male novum incipiunt Caput. Cfr. ind. capitum. In cod. G. is, qui litteram initialem vocis Dylia viridi colore pinxit, loco litterae $D$, quam hic apponen-
dam consueto modo indicaverat scriba; errato addidit $U_{1}$ ita ut hic legatur $\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{y}}$ lia, M. Uilia; male.
78) L. fighia.
79) M. lenfman.
80) L. om. oc.
81) M. hwl oc warfru at etc. Male.
82) L. fryclluruth siorth.
83) L. faa ath bifcoper agher Jak aff. M. oc bifcoper egher ey Jak aff.
84) K. add. cy.
85) L. add. om. M. om. bathe.
86) L. kirkiogardher Skall Skiptas etc. M. 06 han Shal ete.
87) L. bolom; male. M. boolfiada.
88) Adde a. M. add. tagi. L. add. cgher.
89) L. add. ath göra.
90) M. hic novum incipit Caput.
91) M. XII öra Sak oc henne agher bifcopen en fiden egher hxrad etc.
open thæt ær tolföra fak. ligger thrithiunger. Öpen thæt ær fiex öra fak. ( ${ }^{2}$ thætta a bifcuper. æn fithan $\mathbf{a}^{93}$ ) hærath|fore bolka huar ${ }^{94}$ ). VIIL. örtogher

## XXVII.

( ${ }^{95} \mathrm{Nv}$ um barn porf kriftno ${ }^{9 \sigma}$ ) oc mather hufl. ( ${ }^{97}$ förra fkal barn kriftna æn man ${ }^{88}$ ) hufla. porf mathers ${ }^{9}$ ) hufl oc annar olnengh. ( ${ }^{100}$ förra fkal man hufla æn olia.

## XXVIIL

( ${ }^{\text {K }}$ Kan barn fa ey kriftindom. ${ }^{2}$ ) mather ey hufl ælla olneng. ær præfter forfalla lös böte uith bifkup fak fina. oc facfökianum ${ }^{3}$ ) thre marker. 6 Forfal æru præftens fyughur. pætta ær eet. æn bifcuper hauer hanom buth fænt oc ær han för bort farin. ${ }^{4}$ ) Annat æn han fyuker ær. Pripia $\mathrm{vm}^{5}$ ) han ær i fokn farin fyukum at hiælpa. ( ${ }^{6}$ Fiærtha æn ( ${ }^{7}$ han thigiandamæffu figher. V mæffofatum (kal præfter fara fyukum at hiælpa. æn ${ }^{8}$ ) han ${ }^{8}$ ) ey ( ${ }^{\text {rofigher thigiandamæffu }}$

## XXIX.

Skil them a ( ${ }^{1 x}$ præft oc bonda. kalla bonde ( ${ }^{2}$ proft forfallalöfan. pa $X X V I I=I . K l B .14: p r ; I V .21: 62 . \quad X X I X=1 . K k B .14: 4 ; I V .21:$ G1. fin. $X X V I I I=I . K k B .14: 1$ - 3;IV.21:61.
92) L. thet cgher.
93) L. carher.
94) M. hwan; recte. L. hwari.
$9^{5}$ ) K. L. om. $N v$ un. M. om. $N v$.
96) M. crifino avidher.
97) M. tha Skal för.
98) K. L. mather. Male.
99) M. man.
100) M. ta fkal för. L. deceptus a praecedente voce olnengh, om. quae in fioc Cap. sequuntur, una cum initio Cap. XXVIII. Cft. not. i. seq.

1) K. Faar barn. M. Um barn far. L. om. Kan - olneng; sequentia cohaerent cum praecedente Capite. Cfr., not. 100. praeced.
2) MI. add. oc.
3) M. fithföhiarenom.
4) L. rydhen. M. add. on han bud far.
5) K. L. an.
6) K. ok an han Syunger er pigiand mafSo. ella fkal preefter vincffufatum fara ete.
7) L. hatn fiwngher thyandlhe me $\iint 0$, wr etc.
M. tiondia (male) meffo fiwngher wr etc.
8) M. $v m$.
9) K. om. han.

1o) K. max fic f.runger pigirend.t. L. fiwngher tyandlue meffo. M. tionda meffo fivnger.
1i) L. prefihen och bondhen kaller bondhen prefthen etc.
12) M. a preft forfullalofin wara, tha etc.
fkal præfter uæria fik a mote ${ }^{13}$ ) math fiex ( ${ }^{4}$ præftum. ( ${ }^{15}$ b. f. f. g. h. $_{\text {. }}$ oc. v. f. at han fik laghaforfal
XXX.

Profter $a^{30}$ ) bonda at ${ }^{17}$ ) oilia oc ( ${ }^{18}$ honda fun. ok bonda kono. ${ }^{10}$ ) bonda dottor the ælftu fore tiunda fijn oc fore ${ }^{20}$ ) altara. ( ${ }^{21}$ æn fore hiona huart ( ${ }^{22 æ r}$ olia fkal gifui tua öra. ${ }^{23}$ ) ok fua fore alla the ${ }^{24}$ ) mæn ${ }^{25}$ ) ey. göra tiunda

## XXXI.

Prafter $\mathrm{a}^{2 \sigma}$ ) öre at leghorftath. fore alla mæn $\mathrm{oc}^{27}$ ) örtogh at natuaku. ${ }^{28}$ ) ey mera ( ${ }^{20}$ tho at flere uakis æn ena ${ }^{30}$ ) vtan præfter uili oc bonde. ( ${ }^{31}$ ey a præfter mera at natuaku æn ena ${ }^{32}$ ) örtogh. ( ${ }^{3}$ po at thre næter lik inne ligger ligger længer inne. gifui örtogh fore huaria nat

## XXXII.

( ${ }^{34} \mathrm{Um}$ gæfter ${ }^{35}$ ) dör at bonda. taki öre ${ }^{36}$ ) mun aff fatum hans, oc gif.

$$
X X X, X X X I=I . K k B .15: p r . \quad X X X I I=I . K k B .15: 1 ; I V .21: 63 .
$$

13) M. om. a mote.
14) L. prefthar.
15) K. bidthi fik fua g. etc. L. Bedhy fik 26) L. M. agher. Swa gudh hullan och wathom Synom. M. 27) K. L. M. sic. G. om. oc. bidia fig fit gwd hwl oc warffiu at etc. 28) L. naathwaken. male.
16) L. M. egher.
17) M. om. at.
18) K. L. bondans huffru (L. hufiru) oc fon hans oc dotter etc.
19) M. add. oc.
20) L. om. fore.
21) M. Siden för hwart hion.
22) M. ther. L. ther olyres.
23) M. add. penninga.
24) L. M. om. the.
25) L. add. Som.
26) L. an tha, om. at. M. en tho at.

3o) Addendum, ut videtur: ey $\int k a l$ oc flera uaka an ena. Cfr. I. KkB. 15: pr.
3i) L. Ee egher mera etc. male. M. Ey eger.
32) K. L. om. ena.
33) L. thaa. M. om. po - örtogh.
34) M. Dör gefther.
35) K. L. M. sic. G. prafter. Cfr. ind. Capp. 36) K. L. öres:
ui præfti at ${ }^{37}$ ) leghorftap oc örtogh at natuaku. Præfter ær fkyldugher gæft at hufla ${ }^{38}$ ) fum bonda
XXXIII.


## XXXIIII.

Sitter bifkuper innan foknar. ${ }^{43}$ ) faar bonde hanum buth. oc bither olia (fik, han (kal olia han ${ }^{44}$ ) oc hafui fore halfmark

## XXXV.

Ganger præfter i annars fokn. oc ${ }^{45}$ ) bær i bok ok ftool oc læs ${ }^{46}$ ) iuer
 fua bifcupi. ${ }^{48}$ )

## XXXVI.

Aff akre fkal tiunda göra oc ${ }^{49}$ ) (kipta oc aflatha. ${ }^{50}$ ) taker ${ }^{51}$ ) prafter fum kirkia ær uigh ${ }^{52}$ ) til. ${ }^{53}$ ) fipan Ckal fkipta ( ${ }^{54}$ i thre lyte. taki ${ }^{55}$ ) en kirkia annan ${ }^{56}$ ) bifcuper. thrithia ${ }^{57}$ ) (kal (kipta ${ }^{58}$ ) itu. . een loot til fpitalfins. oc annan hafui bonde hema math ${ }^{59}$ ) fik fatöka manna loot. ( ${ }^{60} 1 \mathrm{Iff}$

$$
\begin{aligned}
& X X X I I I=I \text { I. KkB. 15: 2; IV. 21:63.fin. } \quad X X X V=I . K k B .16 ; 1 V .21: 13,60 . \\
& X X X I I I I=I . K k B .15: 3 . \\
& X X X V I=\text { I. KkB.17: pr; 111. 1,5; IV. } \\
& \text { 21: 1, } 66 .
\end{aligned}
$$

37) L. om. at. Male.
38) L. add. fa.
39) L. cgher. M. agher.
40) L. pygh.
41) M. hans före legerftad.
42) G. add. oc örtogh at nat uaku. at haec ipse lineola induxit scriba.
43) K. Jokna.
44) L. hanum.
45) L. om. oc.
46) G. bis habet verba oc las.
47) L. M. faker.
48) L. bifcopenom et cetera.
49) L. om. göra oc. M. add. tiunda
50) L. affladhe. M. aff ladhw.
51) K. L. taki.
52) Pro uighp. v. uigth; $p$ v. th sequentis $t$ caussa est omissum. Cfr. not. 28. pag. ${ }_{7}$ -
K. vigh. L. wigdh.
53) M. add. tridiung.
54) L. om. i. M. at trem.
55) K. taker.
56) K. M. sic. G. L. annar.
57) K. pridthi. Male.
58) L. Rec. man. mut. in Skiptas.
59) M. om. math.
60) M. hic novum incipit Caput.
alt ${ }^{\sigma 9}$ ) pæt korn man $\mathrm{fa}^{\sigma 2}$ ) til iorth. ${ }^{\sigma 3}$ ) (kal tiunda ( ${ }^{64} \mathrm{aff}$. ee hua thiar. a. oc ey lather tiunda aff oc fkil han ${ }^{\sigma}$ ) aat böte thrænne fiextan örtogher. ( ${ }^{\sigma 0}$ Aff allt ${ }^{\sigma \sigma}$ ) thæt korn man $\mathrm{fa}^{\sigma 7}$ ) til iorth ${ }^{\sigma 8}$ ) fkal tiunda aff. ee huat pæt ær hælder bonde ælla leghoman. oc alt korn fkal ( ${ }^{0}$ (kilia aat. far huete $\mathrm{oc}^{70}$ ) $\mathrm{fær}^{78}$ ) rugh. (ær ${ }^{72}$ ) byugh oc ${ }^{73}$ ) fær ${ }^{74}$ ) hafra. ol ${ }^{75}$ ) til kirkyu föra. Alli ${ }^{7 \sigma}$ ) mæn (kulu tiunda göra. fua ( ${ }^{77}$ klærka fum lekmæn. vtan præftin aff finu kirkyu bole. ælla böte fum fkils.

## XXXVII.

Siter mather ${ }^{78}$ ) quar iuer ${ }^{79}$ ) kyndilfmæf(u dagh ${ }^{80}$ ) $\mathrm{vm}^{8 x}$ ) allan tinda. bifkups. præftins. kirkyunnar. ælla fpitals korn vm nokot pætta mall ${ }^{82}$ ) gifs hanom (ak fore. ${ }^{83}$ ) uæri fik math finum ${ }^{84}$ ) næmdamanne. ( ${ }^{55}$ falzs han aat. böte fiextan örtogher ( ${ }^{8 \sigma}$ fakfokianum ( ${ }^{87}$ infampnum. ${ }^{88}$ Gifs manne fak at ( ${ }^{89}$ han hauer minna ${ }^{90}$ ) gyort at nocrom ${ }^{9 x}$ ) loot æn han atte. ælla proua$\mathrm{fta}^{92}$ ) gift. ælla falufkæppu. væri fik math finum næmdamanni oc fik fialfuum $\mathrm{oc}^{23}$ ) finum næfta granna. fals han aat. ${ }^{94}$ ) böte. VIII. örtogher fakfökianum ${ }^{95}$ ) oc pet han ater hiolt aff tiundanum.
$X X X V I I=1$. Bryn. 1; III. 5, 6; IV. 21:2.

| 61) L. hwerth. | 79) L. M. sic (offuer). K. vm, ab ipso scri- |
| :---: | :---: |
| 62) L. M. fuar. - | ba mut. in iuter. Stj. tamen legit $2 \cdot m . \mathrm{G}$. |
| 63) M. iorden. | $v / n$. |
| 64) K. e huar. paet a etc. L. aff, ec hwar | 80) L. om. dagh. |
| thet egher, hivar fom ey ladher aff thyendhe | 81) K. L. M. sic. G. iuer. |
| och etc. M. oc hwat thet er lather etc. | 82) L. om. mall. |
| $65)$ K. L. M. om. han. | 83) L. om. fore. |
| 66) L. om. alli. | 84) M. om. Sinum. |
| 67 K. L. M. faar. | 8i) L. fjelz. M. fels at ede. |
| 68) M. iordene. | 86) M. SakSühiarcnom. |
| 69) L. Skrllia, rec. man. mut. in fkyllias. | 87) K. M. cnom. |
| M. Skilias, om. at. | 88) G. K. M. hic novum incipiunt Caput; |
| 70) K. M. om. oc. | at L . sequentia cum praecedentibus recte |
| 71) L. fwa. | connectit. Cfr. ind. Capp. |
| $72)^{2}$ L. och: | 89) L. ha/fue, om. han. |
| 73) M. om. oc. | 90) M. om. minna. |
| 74) K. L. om. fier. | 91) L. add. the $\int$ jom. |
| ${ }^{75}$ ) K. L. om. ok. | $9^{2}$ ) M. pafca. Male. |
| ${ }^{76}$ ) K. Allir. | 93) M. meth. |
| 77) L. klerker Som kekman (sic). | $9{ }^{\text {¢ }}$ ) M. add. ede. |
| 78) L. man. | 95) M. fakfökiarenom, |

## XXXVIII.

( ${ }^{86}$ Siter han quar til pafka. bathe um tiundan ${ }^{97}$ ) oc ( ${ }^{98}$ fua rm fæcte7 na. ${ }^{90}$ ) veri tha i forbuthi ${ }^{00}$ ) thar til han haver alt ${ }^{\mathrm{x}}$ ) ret gyort ${ }^{2}$ ) vm bathe.

## XXXIX.

( ${ }^{3}$ Ee huar. VIII. fkæpna tiunde ær byug reet. ${ }^{4}$ ) göre fkæppu byug ( ${ }^{5}$ prouaftanom. oc fua falufkæppu. ${ }^{\sigma}$ ) Nr fyu fkæpna tiunde. pa ( ${ }^{7}$ taki prouafter ena fkæppu byug oc fira pænninga til faluköpungs. ælla (kæppu ${ }^{8}$ ) hafra. aff ( ${ }^{\rho}$ loot fatöka manna pæt ${ }^{\mathrm{O}}$ ) bonden hauer inne math fik. ( ${ }^{\mathrm{r}} \mathrm{Ee}$ huar minna ær æn fyu ( ${ }^{2}$ fkæpna tiunde. tha gifui prouafte ok til faluköpongs. huarium thera fira pænninga ælla fkæppu hafra ( ${ }^{3}$ huat bonden ${ }^{44}$ ) uil hælder. ${ }^{15}$ ) æn incti ${ }^{10}$ ) aff fatökra manna ( ${ }^{17}$ loot fum bonden hauer inne meth fik. ${ }^{18}$ )
$X X X V I I I=I I I .7 ; I V .21: 2 . f i n, 67 . \quad X X X I X=I I I .3,4$.
96) L. hic recte novum incipit Caput; G.
K. M. vero haec connectunt cum praeced. Cap. Cfr. ind. Capp.
$9^{-1}$ ) C. tiundie, rec. man. mut. in tiunde. K. M. tiunda.

9S) C. M. om. fua vm.
99) C. fakynte.
ıoo) L. add. ee.

1) C. L. om. all.
2) L. add. fore fik.
3) M. hic recte incipit novum Cap.; in codd. G. K. L. autem hoc Caput cum praecedenti male cohaeret. Cfr. ind. Capp. et not. 96. supra. C. M. om. Ee.
4) L. M. biwgreeth. C. biugrat ar, $t$ rec. man. mut. in a.
5) C. prounfic oc adia (litt. ra, in extrema folii parte scriptae, perierunt) tilphalocöpers.
6) K. falukïpungs. L. falluköpingz. M. falokiopunge. Cfr. not. 5.
 prouaflhe Skeppo. M. taker prouafter Skeppo.
7) K. L. M. sic. C. scappu. G. Skapp.
8) C. pem lütenom fum bonden (rec. man. mut. in b. den) hauer inni met sic af fatöcree mance loth. ๆ (4.) hwar etc.
io) K. L. M. par.
1i) G. K. hic novum incipiunt Caput; L. M. vero sequentia recte connectunt cum praecedentibus. C. L. om. Ee.
9) C. sceeppur pa etc.
10) C. af pem loth bondin hauer inni met fik.
11) M. L. bonde.
12) M. eller. Male.
13) L. om. incti. Male.
14) L. M. sic. G. K. them bonden etc. om. luot.
15) K. sequentia usque ad verba kofi hans in Cap. XLIII. demum post Cap. XLV. inserit. Verba: Faar mather etc. in Cap. XLIII. cum hoc Cap. cohaerent. M. quoque verba illa ex fine Cap. XLIII. hic addit, servato praeterea codem Capitum ordine, quem babent G. L. et textus noster.

## XL.

Præfter $\mathrm{a}^{9}{ }^{9}$ ) quikan tiunda ${ }^{20}$ ) allan. oc offer thæt ${ }^{27}$ ) til cruzufot ${ }^{22}$ ) komber. $\mathrm{a}^{23}$ ) langafredagh.

## XLI.

( ${ }^{24}$ Incte $a^{25}$ ) præfter aff them almofom ( ${ }^{2 \sigma} \mathrm{a}$ altara koma ( ${ }^{27} \mathrm{vm}$ mafkus dagh

## XLII.

( ${ }^{88} \mathrm{Um}$ bonde dör i fokn oc uil i annare ${ }^{29}$ ) ligia. pa fkal præfter hans lik uigia os til garz lijth fylia. oc ${ }^{30}$ ) ey længra utan han ${ }^{31}$ ) uili. pa fkal præfter allan fijn ræt $\mathbf{v p}$ hafua. ${ }^{32}$ ) bathe fore olneng ( ${ }^{33} \mathrm{oc}$ ( ${ }^{34}$ fua fore læghorftap oc natuaku. oc ${ }^{3}{ }^{3}$ ) gifui them præfti han ( ${ }^{35}$ til faar fua mykit han uil. ælla thorff han ey iortha han ${ }^{36}$ ) vtan han uili præftin ${ }^{37}$ )

## XLIII.

( ${ }^{38}$ モn tithaköp (kal gifua löfka ${ }^{3}{ }^{9}$ ) man. ( ${ }^{40}$ gifui fira pænninga fuen(ka.41) ær han ${ }^{42}$ ) gifter ${ }^{43}$ ) gifue örtogh. ey py mera at hion fe flere
$X L=$ I. KkB. $17: 1$.
$X L I I=I . K k B .18 ; I V .21: 58$.
$X L I I I=$ I. KkB. 19? III. 1; IV.21:65.
19) K. L. M. agher.
20) K. quictiunda.
21) L. ther.
22) L. cryze fothac. M. korffet.
23) M. om.
24) K. L. M. sic. G. AEngin. In cod. K. hoc Caput cum praeced. cohaeret, quamvis in indice Capf. ab illo seiungitur.
25) L. agher. M. ager.
26) M. fom komber a altare.
27) L. a mat'kutzfreyardagh. M. a mat $\int k o t s$ fredagh.
28) M. Dör bonde j Sokna etc.
29) M. annars; male. L. andhre fokn.

3o) K. L. M. om, oc.
31) L. om. han.
32) L. oppabara.
33) M. om oc.
34) L. om. fua fore.
35) M. wil fara til fwa etc.
36) L. honom.
37) K. prafteren. L. M. om, h. v.
38) M. Then tionda kiöp.
39) K. L. M. löfker.
40) K. L. VIII. om. gifui.

4i) K. L. M. om. fuenska.
42) K. L. M. om. han.
43) L. add. man.
$\mathrm{a}^{44}$ ) koft hans. ( ${ }^{45}$ Faar mather ${ }^{4 \sigma}$ ) akerlas alla handa korn. göre tiunda. faar ${ }^{47}$ ) ey fult akerlas göre tipaköp. ${ }^{48}$ )

## XLIIII.

Ægher ${ }^{49}$ ) mather bool i adrum by. oc ( ${ }^{50}$ faar ( ${ }^{51}$ affæthom. ( ${ }^{52}$ pær fkal luka tiunda ${ }^{53}$ ) præfti. oc kirkyu fum bool ligger. oc kirkygarthe uarthueta. ${ }^{54}$ ) Saar mather enka aker til byar. pa fkal han proftins tiunda ( ${ }^{5}$ kata ater ftanda. oc allan ( ${ }^{5 \sigma}$ ælla bort föra.

## XLV.

( ${ }^{57}$ Boor bonde $\mathrm{i}^{58}$ ) ödmarkum. ${ }^{59}$ ) föke ${ }^{60}$ ) thijt til kirkyu ${ }^{61}$ ) hanom pykker næft uæra. ey ma ${ }^{\sigma 2}$ ) lanboa nöpa ${ }^{\sigma 3}$ ) at fökia wr kirkyu by. oc til annara kirkyu. ${ }^{64}$ )

## XLVI.

( ${ }^{5}{ }^{5}$ Komber uatha bloth i kirkyu garth. pa ær han ${ }^{6 \sigma}$ ) ey py hælder ${ }^{67}$ ) vfkijr
$X L I I I I=I . K k B .20: p r, 1 ; I V .21: 64 . \quad X L V I=1 . K k B .21$.
$X L V=$ I. KkB. 20: 2, 3.
44) L. add. paa.
45) Quae in hoc Cap. sequuntur: Faar - tipaköp, in codd. K. M. cohaerent cum Cap. XXXIX. Cfr. not. 18. pag. 9'. K. vero huic Capiti adnectit Cap. XLVI. Komber uatha bloth etc.
46) L. man till. M. bonde.
47) K. fa.
48) M. tionda kiöp.
49) K. A. M. Sar.
50) M. far.

5r) L. aff fedhom. M. aff fedom.
52) L. tha Skall han ther. M. tha Skal han lika tionda; male. K. par Skal han luca etc.
53) L. add. bodhe.
54) M. worda hwetc. Male.
55) L. ather fethiac.
56) M. annan lata bortfföra. Recte.
57) M. Dör madher. Male. In cod. K.' hoc Cap. cum praeced. cohaeret.
58) L. M. a.
59) I. M. sic. K. ödmarku. G. wtmarkuın.

Cfr. ind. Capp.
6o) K. L. sic. G. Söker. M. före.
61) L. add. fom.
62) L. add. man.
63) Forte legendum nöpga. K. M. nödgha. L. nügha.
64) In cod. K. hic sequuntur Capp. XL XLII. et initium Cap. XLIII. usque ad verba koft hans. Cfr. not. 18. pag. 94, ${ }^{\text {ºt. }}$ 45. supra, et seq. not. 65.
65) In cod. K. hoc Cap. cohaeret cum initio Cap. XIIIII. Cfi. nott. 45, 64. supra,
66) L. kirkiogardh.
67) L. add. aff.

## XLVII.

Præfter ma ingin $v^{\sigma 8}$ ) kirkyu uræka vtan pæn $^{\sigma 9}$ ) bifkuper hauer forbuthat. ( ${ }^{\circ}$ Uærther mather ${ }^{75}$ ) aff ${ }^{72}$ ) næmd fælder. oc ${ }^{73}$ ) forbuthather aff bifkups ( ${ }^{4}$ umbuz mame. ( ${ }^{5}$ vræker fore pryzfku fkyld fokn fran mæffu. böte fore förfta dagh ${ }^{76}$ ) thre mark. ${ }^{77}$ ) Vræker ${ }^{78}$ ) annan dagh. ${ }^{79}$ ) böte ( ${ }^{80}$ mark bifkupi ( ${ }^{8 x}$ oc fua kononge oc fua ${ }^{82}$ ) hærathe. Uræker thrithia ( ${ }^{83}$ dagh. böte nio mark foknenne. oc. IX kononge. ok IX hærathe

## XLVIII.

( ${ }^{4}$ Huilkin mather ${ }^{85}$ ) gaar i kirkyu ( ${ }^{86}$ openbarlika ( ${ }^{87}$ forbuthaper oc laghlika ær fælder. oc æter köt oc bryter faftudagha. ${ }^{88}$ ) fum han hauer oo p-nbarlika takit. ${ }^{89}$ ) pæt ær (kripta brot vtan han hafui ${ }^{\circ 0}$ ) pæs loff til fum vald ${ }^{91}$ ) hauer $\mathrm{a}^{22}$ ) bifkups uæghna.

## XLIX.

Huilkin mather ${ }^{93}$ ) etha ganger $\mathbf{i}$ aduent. ${ }^{94}$ ) ok innan ( ${ }^{3}$ 3attunda dagh
$X L V I I=I . K k B .22 ; I I I .8 ; I V .21: 3 . \quad X L I X=I I I .10 ; I V .81: 5$.
$X L V I I I=I I I .9 ; I V .21: 4$.
68) K. L. M. fra.
69) M. om. parn.
70) L. hic novum incipit Cap.
71) C. add. laglice.
${ }^{72)}$ C. M. a.
73) C. om. oc.
74) C. litt. vm tantum habet, at inter eas et sequentem vocem lacunam unius fere pollicis.
75) M. oc wardher för tryfko fkul fokn fran mefSo wreken böte etc.
${ }^{76)}$ C. add. bifcupi.
77) C. v, mark, quae in extrema folii parte sine dubio fuit scripta, est omnino detrita. L. add. bifcopi och fwa konnunghoe och fwa haradha; om. vero quae in hoc Cap. sequuntur.
${ }^{78}$ ) M. om. Vraker.
79) K. om. dagh.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. .I.

8o) M. VI marker.
81) M. om. oc fua. C. apra konongi etc.
82) K. om. fua.
83) C. böte bifcupi (male) nuj (lege niu) marker scon. (pro socn) sua konog oc fua harape.
84) M. om. hoc Caput.
85) K. L. man. L. add. Jom.
86) C. forwnnin oc openbarlike forbupaper, oc eper etc. L. lagwnnen och etc. ut C.
$8_{7}$ ) K. sic. G. oc forbutherar. Cfr. not. 860
88) L. add. the.
89) C. wid takyt. L. widhertaketh. ।
90) K. hauer. L. haffhe. C. vr. hark hafus sunt detritae.
91) K. L. C. valdet.
${ }^{2}$ ) C. af.
93) K. L. man.
94) L. aduentu. M. aduento.
95) M, otte daga
æptir tolfta dagh iula. ælla innan ${ }^{98}$ ) nio. vikna ${ }^{97}$ ) faftu. ælla i pafka hælgh. ${ }^{98}$ ) ælla ( ${ }^{9}$ adra dagha. $\mathrm{pa}^{100}$ ) ey ær eth gænct ${ }^{\mathrm{x}}$ ) a. böte thŗ̣nne fiextan örtogher. ( ${ }^{2}$ ena bifkupi. andra ${ }^{3}$ ) kononge. prithia ${ }^{4}$ ) hærathe. ( ${ }^{5}$ ok kallas ${ }^{6}$ ) afflagha ethar. oc ey meenethar

## L.

8 Bryter mather ${ }^{7}$ ) kirkmæ(fu frith a kirkmæffu ${ }^{8}$ ) dagh. ${ }^{2}$ ) fran py förft ${ }^{10}$ ) daghas oc til ${ }^{11}$ ) daghfulghit ær innan foknamærkis. ${ }^{12}$ ) böte bifkupe thre ${ }^{13}$ ) marker.

## LI.

Bryter mather ${ }^{7}$ ) iulafrith. fraa ${ }^{14}$ ) iula aptne ok ( ${ }^{17}$ til ( ${ }^{15}$ atfunda dags æptir tolfta ${ }^{16}$ ) dagh. ${ }^{17}$ ) ælla pafkafrip fra klocna othenfdagh. oc til ${ }^{15}$ ) pafka dagh $^{x 8}$ ) at quælde. böte bifcupi ( ${ }^{19}$ tolff öra. ( ${ }^{20}{ }^{o c}$ tolff ${ }^{2 x}$ ) hærathe

## LII.

Thætta ægher ${ }^{22}$ ) bifkuper at $^{23}$ ) gamblum laghum. ${ }^{24}$ ) værper maper i
$L=I I I .11 ;$ IV. $21: 7$.
$L I=I I I .12 ; 1 V .21: 6$.

$$
\begin{aligned}
& L I I=I . G B .8,2: 1 ; \text { Bryn.3-5; III. } \\
& 13-19,121,26 ; 1 V .21: 11,4,16, \\
& 40,17,18,22,23,34,37 .
\end{aligned}
$$

9 $^{\text {6) C. K. L. i. M. om. h. }}$.
97) C. vonce.
$\left.9^{8}\right)$ K. haelgp. M. helgd.
99) L. edhae thee daghic ey etc. male. C. ap $i$ a (lege aprce) pa dugha eig etc. 100) K. pe. M. ther.

1) C. ep gangin.
2) M. tagher cina bifcop adra konnung oc tridic etc.
3) C. swa.
4) C. L. oc swa.
5) C. om. ok - meenethar. L. ock thet kalles etc.
6) K. kallar. M. add. then eder.
7) L. man.
8) K. kirmaffo: M. kyrmeffo.
9) L. dughom.
10) L. om. förs.
11) L. intill.
12) L. add. tha.
13) M. $I I I$ rec. man. mut. in $V I$.
14) G. Litt. $r$ omiss. ipse add. scriba.
15) K. C. M. sic. G. om. attumdia dızs app-
tir. L. pro aptir habet eller; male.
16) M. trettendia.
17) M. add. iwla. L. add. jwla och.
18) M. om. dagh.
${ }^{19}$ ) K. XII. mut. in VI. M. verba tolf -
harathe deleta, eorumque loco scriptum:
IX mark.
19) C. om. oc tolf harathe.
20) L. fwa.
21) C. $a$.
${ }^{23}$ ) C. K. L. M. sic. G. aff. Cfr. ind. Capp. .
L. add. worom.
22) C. add. varum.
kirkyu dræpin. thær $\mathrm{a}^{25}$ ) bifkuper. IX. mark fore. Uærper maper ${ }^{2 \sigma}$ ) i kirkyu faar. ( ${ }^{27}$ pa a bifkuper pre ${ }^{28}$ ) mark. ${ }^{29}$ ) ( ${ }^{30}$ fore all ${ }^{31}$ ) banzmall ${ }^{32}$ ) thre mark. Hua ${ }^{33}$ ) fkripta brot gör böte bifcupi ${ }^{34}$ ) thre ${ }^{28}$ ) marker. fore tuæfalt hoor ${ }^{35}$ ) pre $^{28}$ ) mark. fore enfalt hoor. ${ }^{36}$ ) XII. ${ }^{37}$ ) öra. Fore fræncim$\mathrm{ma}^{38}$ ) (pial. a thrithia man. ${ }^{39}$ ) ælla fiærpa. ${ }^{40}$ ) XII. ${ }^{41}$ ) öra. ${ }^{42}$ ) ær pæt fkyldare. böte ${ }^{43}$ ) pre ${ }^{44}$ ) mark. oc fua ( ${ }^{45}$ fore all annur fyrnuuærk. ${ }^{46}$ ) oc gange til room. ${ }^{47}$ ) Skilias hion tu aat. ${ }^{88}$ ) ælla ryua $f æ f^{49}$ ) fore fræncima ${ }^{50}$ ) böten bape bifcupi thre ${ }^{28}$ ) marker ( ${ }^{51}$ Skilias $\mathrm{pe}^{52}$ ) fore guzciua lagh. böte thæn fum ( ${ }^{3}$ fæfte. ( ${ }^{54}$ ællar gifte. böte bifcupi thre marker Gifter maper dottor. ${ }^{55}$ ) ælla ( ${ }^{5 \sigma}$ frænkono ( ${ }^{57}$ nöthga. ( ${ }^{58}$ oc fkilias the ${ }^{59}$ ) aat. böte bifkupi thre ${ }^{28}$ ) mark ( ${ }^{\sigma 0}$ thæn rætter giftomaper ær. æn han gifter. ${ }^{\sigma 1}$ ) Fore. XII. manna eth ${ }^{\sigma 2}$ ) ægher ${ }^{\sigma 3}$ ) bifkuper thre mark. ( ${ }^{\sigma 4}$ fua oc fore tuænne tylfter oc ey mera. Hua ${ }^{\sigma 5}$ ) fum bryter helgha ${ }^{\sigma \sigma}$ ) dagha. pafka dagh helghathorfdagh. ( ${ }^{\sigma 7}$ pingizdagha dagh. mizfummars dagh. fancta lafrinzfa ${ }^{\sigma 8}$ )

[^38]50) C. fren=fim. L. frendhfemmio. M. frendfemio. G. K. M. add. Spicel.
51) L. om. Skilius - marker. M. haec habet post periodum in textu sequentem: Gifter maper etc. Cfr. not. 60. infra.
52) C. om. pe. M. add. at.
53) C. gipti lifcupi etc.
54) M. om. allar gifte. böte.
55) C. add. fince.
56) M. frencko. L. frentia fyno.
57) C. nöllshac. L. M. nüdhogha.

5S) C. büte pen fum retter giftur mader (adde ar) en per skilias ato III. marker en han giflir. firi XII. etc.
59) L. add. Jjudhxn.
60) M. om. theen - gifter; hic vero sequuitur periodus in textu praecedens: Skilias the - marker. Cfr. not. 5I. supra.
61) L. sifficue.
62) C. срег.
63) C. K. $a$.
64) C. L. M. oc Jwa.
65) L. Hurar. M. Ho.
66) K. helghu. L. M. helgho.
67) Hic incipit fragmentum iuris eccles. VGot. in cod. H. - H. K. pihizdagha. L. Pinginfdağla. M. piginfdaga.
68) H. laurinza. L. Sancti laurencii.
dagh. ( ${ }^{0}{ }^{0}$ hælghuna mæffo dagh: ælla ${ }^{70}$ ) uarra fru dagha. ${ }^{71}$.) fancta mikiæls ${ }^{72}$ ) dagh iula dagh. aattunda dagh. tolfta ${ }^{73}$ ) dagh. kirkmæ(fu ${ }^{74}$ ) dagh. apoftlamæffu dagha. ${ }^{75}$ ) pe fum ${ }^{76}$ ) fafta ${ }^{77}$ ) oc forhælgp ær fore. oc alle fyndagha. ${ }^{78}$ ) huilkin fum ( ${ }^{79}$ biærgs ftoran uærknath nokon. a nocrom thæna dagh. böte bifkupi. ( ${ }^{80}$ VIII. örtogher ælla uæri fik math tolff manna ethe. Hiælpe hö oc ${ }^{81}$ ) korne ${ }^{82}$ ) at faklöfo æptir ( ${ }^{83}$ mithaptan. ( ${ }^{4}$ Huar fum bryter frith i (karum ${ }^{85}$ ) vm $^{86}$ ) (kærdagh. ${ }^{87}$ ) böte bifkupe III. mark. ælla uæri fik fum lagh figix.

## LIII.

( ${ }^{88} \mathrm{Hua}$ fum gör fulla gengærp gifui præfti tua örtogher ${ }^{89}$ ) fore inlezlu ${ }^{90}$ ) lyuus. ( ${ }^{9 x} \mathrm{oc}$ uixla lyus. oc ofre ${ }^{92}$ ) incte vtan $^{93}$ ) hun ${ }^{94}$ ) vili. ${ }^{95}$ ) Hua ${ }^{96}$ ) minna gör æn fulla gengærth. ${ }^{97}$ ) gifui örtogh fore huart. huarte ( ${ }^{81}$ lyuf ælla pænninga. agher ${ }^{9}$ ) bonde præfti fope inlezlue ${ }^{20}$ ) æptir gift. utan bonde vili,
$L I I I=1 I I .20 ; I V .81: 69$.
69) H. haelghuna dagh. M. alle helgona dag. 84) K. Hux. M. Hwor. L. hic novum inciK. om. h. v. pit Cap.
70) Lege alla. L. allan. H. eller; male. K. 85) C. add. sialwum.

M, om. h. v. 86) K. $a$.
(1) H. K. L. dagh.
72) L. Sancti Michaelis.
73) M. trettanda.
74) K. kirmaeffu. L. kirkiomaffo. M. kynderme $\iint_{0}$; male.
75) L. M. dagh. Male.
76) H. K. M. om. fum.
77) H. K. L. M. sic. G. add. ar.
78) H. funnudagha. K. fundagha. L. fördaghr. M. Sondaga.
79) H. K. L. biargher. M. bers fiora bordh daga a naken etc. male.
80) M. VIII örlogher rec. man. mut. in III marker.
87) C. L. Skerborzdagh.
88) H. L. M. Hvar. In cod. L. hoc Cap. cum fine praecedentis cohaeret. Cfr. not. 84. supra.
89) M. add. prefte.

9o) M. inledzno.
91) M. om. oc uixla lyus.
92) M. offer.
93) H. vin.

9f) M. han.
 dhes ofth for jnle: $\int$ fo.
81) M. om. oc.
96) H. L. Hwar. M. har.
82) L. add. ome liöfth.
97) L. gerdh.
83) K. Ln midien aptano
98) L. offer eller lyws egher etc.
99) Н. К. а.

## LIIII.

$A^{100}$ ) thæ(fum ${ }^{1}$ ) daghum $a^{2}$ ) bonde oc huffru ${ }^{3}$ ) ofra. ${ }^{4}$ ) pafka dagh. kirkmæffo dagh varafru dagh pæn förfta ${ }^{5}$ ) vm höften. förfta fiala dagh ${ }^{6}$ ) æptir mikialfmæffu dagh. ${ }^{7}$ ) hælghunamæffu dagh. ${ }^{8}$ ) fialamæffu dagh ${ }^{9}$ ) ( ${ }^{10}$ ther æptir. iula dagh ${ }^{11}$ ) kyndylfmæffu dagh.

## LV.

At wtfaru ${ }^{12}$ ) dagh fkal præfter hafua örtogh fore fiælamæffo oc altaralæghi. ( ${ }^{3}{ }^{3}$ oc fua at fyunda dagh. oc ( ${ }^{4}$ fua at protiundæ ${ }^{15}$ ) dagh.

## LVI.

Æter bonde huijt Fm fafto. ælla nokon thæn dagh fum byuz ( ${ }^{x} \sigma_{\text {til }}$ fafto aff kirkyu. vtan prang böte halfmark bifkupi. ${ }^{17}$ ) oc ${ }^{58}$ ) fafti annan fore. ælla uæri fik math finum næmdamanne oc finum næfta granna.

## LVII.

$\mathrm{Hwa}^{29}$ ) fum ligger i löfkalæghi openbarlika. oc uitherfiger ${ }^{20}$ ) frillu finne ${ }^{27}$ ) a pafka dagh fore præfti oc fokna mannum. ( ${ }^{22}$ fyndær ater meth
$\begin{array}{ll}L I I I I=I I I .21 ; I V .21: 70 . & L V I=I I I .24 ; I V .21: 38 . \\ L V=I I I .21 ; I V .21: 71 . & L V I I=I I I .25 ; I V .21: 3 g .\end{array}$
100) L. M. om. A.

1) Н. premma.
2) M. egher. L. fkall.
3) L. huffru. H. K. add. at.
4) L. add. och a altare legghia.
5) H . förre.
6) L. M. Sicelmaeffodugh. M. add. om höflemt(sic).
7) M. om. dugh. H. add. a.
8) L. Alla helghona dagh. H. add. ok a.
9) K. om. Sialamaeffic clagh.
io) L. effiher helghomaeffo dagh. M. ther neft epter.
10) H. K. L. sic. G. dagk.
11) M. vtferdo.
12) L. ऽwa och a. M. ow. oc.

13) H. sic. G. K. L. M. thrattanda.
14) L. ath fufthee $i$ kirkionne. M. quoque pro kirkyu habet kyrkonne.
15) L. Lifcopenom.
16) G. add. bō, sed punctis his litteris subiectis indicavit scriba eas non esse legendaso
17) Н. К. L. M. C. Hvar.
18) L. wigher figher. Male.
19) H. fina.
20) H. K. M. sic. L. Syndher han. G. Syndara. Primum fortasse hic scriplum Puit Synda, quod addito abbreviationis signo emendare voluit scriba. C. of taker atter aftir pafcherer etc.
hænne. æptir pafka. ${ }^{23}$ ) böte birkupi thre marker. ( ${ }^{24}$ Dyl han. væri fik meth tolff mannum. ${ }^{25}$ )

## LVIII.

9 (Huilkin man ${ }^{2 \sigma}$ ) gör openbart hoor. taker horkono hem til fijn. ok ${ }^{27}$ ) lægger ( ${ }^{28}$ innan fiængh fina. ælla uærther inne takin math hæune. pær ma bifkupf foknare ${ }^{29}$ ) fak gifua ( ${ }^{30}$ til. han ${ }^{31}$ ) uæri fik meth fiærthungs ( ${ }^{32}$ næmdenne ( ${ }^{33}$ ælla böte fum ( ${ }^{44}$ fauct ær

## LIX.

Bifkuper fkal döma vm $\mathrm{klærka}^{35}$ ) hyonalagh. ( ${ }^{36}$ banzmaal oc tæftament.

## LX. ${ }^{37}$ )

Uil mather ${ }^{38}$ ) fore fina fiæl gifua. pa ma han gifua hell oc vfyuker. een helan houothloot math tuægiæ æHa thrigia manna uitnum. fua mykin ${ }^{3}{ }^{9}$ ) loot [ $\left({ }^{40}\right.$ manne bær til. oc halfuan $\left.{ }^{41}\right)$ æn ${ }^{42}$ ) fyuker ær. ${ }^{43}$ ) Ær pæl ${ }^{44}$ ) alt quindi. ${ }^{45}$ ) gifui fua mykit fum ${ }^{4 \sigma}$ ) enna thera ( ${ }^{47}$ bær til. ( ${ }^{48}$ huat ( ${ }^{49}$ thæt æra flere $\mathfrak{x l l a}$ farre.

$$
\begin{array}{ll}
L V I I I=I I I .26 ; I V .21: 40 . & L X=I I I .28 ; I V .21: 56 . \\
L I X=I I I .27 ; I V .21: 41 .
\end{array}
$$

23) H. pafcar.
24) C. cller dyle met. XII. mannumb
25) L. mannex edh.
26) C. maper. K. L. M. add. fum.
27) C. L. om. ok.
28) C. innee fieng fik.
29) M. Siökiare honom.
30) M. om. til. han.

3r) C. pan.
32) K. L. nemd.
33) C. om. alla - ar.
34) H. fak; male. K. L. faht. M. fakt ar deletum, eiusque loco rec. man. scriptum $\boldsymbol{I} X$ marker.
35) C. L. om. Klarka.
36) C : oc vm teflaments
37) G. Rubricam vm ficela gift add. rec: man.
38) L. man.
39) K. L. mykit. Male.
40) M. fom man bör til.
41) L. huffua; male. M. add. lot.
42) L. add. han.
43) M. om, ar. L. liggher.
44) H. perer.
45) H. M. sic. K. L. quinnur. G. tiunde.
46) L. loth.
47) L. hörer. M. bör, om. til. .
48) M. hwa.
49) M. the. H. per aru. К. pe ara helder. flere etc. L. thee heller aru etc.
LXI.

Skil ${ }^{50}$ ) tua ( ${ }^{57}$ kirkyu ( ${ }^{52}$ um nokot ${ }^{53}$ ) thingh fijn i mællum. ælla oc ${ }^{54}$ ) præft ok kirkyu. vm kirkyu goz. pær ær bifkuper domare iucr ${ }^{55}$ ) oc fua iuer ${ }^{56}$ ) kirkyufkulder

## LXII.

Allt pxt ${ }^{57}$ ) præfter bryter boande a kirkyubole. ${ }^{58}$ ) böte bifkupe bathe ( ${ }^{59}$ hæraz ræt oc konongs. ${ }^{60}$ ) vtan byar bygninga. ${ }^{61}$ )

## LXIII.

$\mathrm{I}^{62}$ ) byar bygningh ${ }^{63}$ ) fkal præfter i bonda laghum ${ }^{64}$ ) uæra. pæt ær lijth. ${ }^{\sigma 5}$ ) garthar ${ }^{\sigma \sigma}$ ) broar. ( ${ }^{\sigma 7}$ i hald feaar oc ${ }^{\sigma 8}$ ) aflator. ${ }^{\sigma 9}$ ) aplöior ${ }^{70}$ ) tiældrobroot ${ }^{75}$ ) akernaam. ${ }^{72}$ ) fore ${ }^{73}$ ) thæffi maall fkal ( ${ }^{74}$ næmdaman praft uæriæ. ælla fælla. falz han ${ }^{75}$ ) til thrænni fiextan örtoger. ${ }^{70}$ ) taki ( ${ }^{77}$ bifkuper konongs ræt. falz til ${ }^{78}$ ) minna. taki alt ${ }^{79}$ ) hærazhöfpingen. ( ${ }^{80}$ Fore tiæeldro broot ${ }^{(1)}$ ) böte thrænne fiextan örtogher

$$
L X I=I I I .29 ; I V .21: 41 ; \quad L X I I I=I . J B .19: 1 ; I I I .65 ; I V .21: 33 .
$$

$L X I I=I I I .30,105 ; I V .21: 31,72$.
50) M. Dela.
51) C. H. L. M. kyrkiur.
52) C. at Sini mellin etc.
53) L. nokor.
54) C. om. oc. M. om. aella oc.
55) C. om. iuer.
56) H. L. add. alla. C. nm aller.
${ }^{57}$ ) C. H. K. L. M. sic. G. om. pert.
58) C. add. pa.
59) C. konongs rat oc hreraz vtan etc. L. konningz ruth och hæradz rath. M. kyrkio reth oc hxrads reth.
6o) G. add. oc, at h. v. non esse legendam, subiectis punctis est indicatum.
6ı) C. M. bygning. H. L. byghningar. C. add. bor han etc. cfr. Cap. LXIV.
62) L. Um.
63) C. bygninghum.
64) L. lagh.
65) M. ligh Male.
66) C. add. oc.
67) L. $j$ halfaer. Male.
68) C. H. K. L. M. om. oc.
69) C. aflutor. M. aftettor.
70) II. a plügior. N. opplüghior.
71) C. timlrubyró.
72) L. aherwam. M. aker mam v. man. Utrumque male.
73) C. L. add. al.
74). L. nempdamanncen prefthen wary.
75) C. an. H. K. L. M. pact.
$7^{6)}$ C. sol. (i. e. solidos).
${ }_{77}$ C. L. M. sic. H. K. on. bifkuper. G. kononger rat fijn.
78) C. H. K. L. sic. G. om. til. M. thet.
79) M. ted. H. K. alt pret.

8o) C. om. Fore - örtogher.
81) L. tialenbrwth. M. tielbrut

## LXIIII. ${ }^{82}$ )

( ${ }^{83}$ Boor han a amnare ${ }^{84}$ ) iorth. böte bifkupi konongfræt ${ }^{85}$ ) oc hærathe fin ræt

## LXV.

Twer fkulu kirkiudrotna ${ }^{8 \sigma}$ ) uæra oc thrithi ( ${ }^{87}$ præftin ( ${ }^{88}$ ther fkulu $\operatorname{cen}^{89}$ ) tima a areno ${ }^{90}$ ) rekna firi aldri ( ${ }^{9}$ foknænne. ( ${ }^{2}$ fore pafka. ${ }^{93}$ ) ok (kuldir ${ }^{94}$ ) kræfiæ. hua ${ }^{95}$ ) fum ey hauer ${ }^{96}$ ) guldit $\mathrm{vm}^{97}$ ) pafka dagh mifti thiænifto. ${ }^{98}$ ) eer ey bonde fiælfuer i garthe. forbuthi them fum nyklana ${ }^{9}$ ) bær. Ingin ma længre dagh ${ }^{100}$ ) gifua oc ${ }^{\mathbf{x}}$ ) pant fore fætiæ. Læna ${ }^{2}$ ) præfter ok kirkyudrotnar kirkyupænninga vtan foknenna ${ }^{3}$ ) rath. giældi ${ }^{4}$ ) fiælfuir ater kirkyunne. oc ${ }^{5}$ ) kræui ( ${ }^{6}$ per ater aff ( ${ }^{7}$ pem per læntu. ( ${ }^{8}$ Lænar all

$$
L X I I I I=I I I .30,105 ; I V .21: 31 . \quad L X P=I I I .31 ; I V .21: 82,67,83,84,
$$

82) G. Rubricam: vm preftin add. rec. man.
83) M. Giör; male. C. hoc Cap. cum C. LXII. coniungit. Cfr. not. 6r. pag. 103. L. Cum littera rubra initialis $B$ sit omissa, primum 0 in oor rec. man. est mutatum in b, ita ut hoc Cap. male cohaereat cum praecedenti.
84) L. M. annars. Male.
85) L. Syn rath. Male.
86) H. C. K. L. kirkiudrotneer. M. kirkio domara; male.
87) C. L. M. prefter.
88) M. tha Jkulo the.
89) L. ena.

9o) C. are.
$\mathbf{9 1}^{1}$ H. C. K. L. M. Jokn.
92) L. kirkiopenningæ och etc.
93) C. pafchar. H. pafcer.
94) C. L. Skulu. Male.
95) C. H. L. M. kwar.
96) L. om. hauer.
97) C. firi. K. om, h. v.
$9^{8)}$ C. L. add. Since.
99) K. C. L. M. nykla.
100) K. add. fore.

1) C. L. add. cig. M. avtan; male.
2) K. C. Lanar. M. Lenar. H. Lana.
3) L. M. C. foknamannce.
4) H. giæeldir.
5) C. per.
6) H. sic. G. han ater aff bem han lente. C. pem per lento. K. pet ater af pem par wt laento. L. the aff thöm forn thy laentha. M. them ater fom the lenthe, Cfr. not. 7. seq.
7) Fragmentum iuris eccles. VG. in cod. N. hic incipit, verbis: them fom han thet vilente.
8) Verba Lanar - lantu in codd. G. H. K. M. N. omissa, restituimus ex cod. L. (llanar all Jokn och qwadher all iaa widher giellae ather kirkio och kraffuas thee aff them thy lanthex). C. qui haec quoque, etsi paullum mutata, habet (cfr. nott. 9- ir. seq.), testatur illa non in cod. L. primum esse addita, sed errato esse omissa a scriptore illius apographi, a quo ceteri hodie exstantes codices originem ducunt (cfr. Praef.), qui sine dubio deceptus est a verbis finalibus huius et praecedentis periodi: aff pem per lentu.
fukn oc ${ }^{9}$ ) quæther all ${ }^{\mathrm{r}}$ ) ia uither giældi ( ${ }^{11}$ ater kirkyu oc kræui per aff pem per læntu. Taker prefter laan aff kirkyu. ( ${ }^{2}$ giælde ater fore pafka. ${ }^{13}$ ) xella böte bifkupi thre mark. ${ }^{14}$ ) Ingin ${ }^{15}$ ) ma ( ${ }^{10}$ taka kirkyunykla ${ }^{77}$ ) ælla pæmninga vtan ( ${ }^{8}$ math alla foknenna rathe. huar ${ }^{20}$ ) pæt gör böte thrænne fiextan örtogher. ena ${ }^{20}$ ) bifkupi ( ${ }^{24}$ adra kononge ( ${ }^{22}$ thrithia hærathe. Vilia ey kirkiumærianda ${ }^{23}$ ) rækna fore pafka. ${ }^{24}$ ) væri i forbupi vm pafka. ${ }^{25}$ )
LXVI.
( ${ }^{26}$ Alt thæt præftens hion bryta boande ${ }^{27}$ ) aa ${ }^{28}$ ) kirkyubole. böte bifkupi konongfræt ( ${ }^{29}$ oc hærathe fijn ræt

## LXVII.

Ey ma kirkyu ${ }^{30}$ ) iorth (æliæ ælla (kipta ${ }^{31}$ ) vtan bifkups loff oc præftins oc foknamanna ${ }^{32}$ ) viliæ. vtan $\mathrm{pa}^{3}{ }^{3}$ ) fum ${ }^{34}$ ) gifs til kirkyu ${ }^{35}$ ) bygningh ( ${ }^{6}$ hana fkulu foknamæn. fæliæ ( ${ }^{37}$ æn kirkia thorf bygning uith. ${ }^{38}$ ).
$L X V I=I V .21: 32$.
L.XVII = III. 31; IV:21: 46.
9) C. om. oc.
10) C. aller.
11) C. al focn atcer eig kraui af pem ete. Male.
12) L. gieller ey ather fore pafkadagh böthe etc.
13) H. C. M. pafcar. Cfr. not. 12.
14) L. add. fore.
15) K. enga. Male.
16) C. kyrkiu nyclum eller kyrkiu panningum radce. N. hafua.
${ }^{17}$ ) H. K. L. M. N. sic. Cfr, not. 16. G. kirhyutinda.
18) C. aldra focn. L. Soknamanne.
19) K, N. hua. C. add. Sum.
20) L. enar.
21) L. andhrar haradhi och tridhice konnunghas. N. andra haradhe Thridia konunge.
22) C. oc pripiu.
23) H. C. K. M. N. kirkiudrotneer. L. kirkiodrotwar.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Fol. I.
24) H. pafcar. M. add. kirkio gield.
25) I. pafear. C. om. vm pafka, add. vero: Eig ma etc. cfr. Cap. LXVII.
26) In cod. G. hoc Cap. cum praecedenti male cohaeret. Cfr. ind. Capp.
27) L. om. boande.
28) M. $j$.
29) K. N. om. oc-rat.

3o) N. kyrkia. Male.
31) C. spifta. N. bytha.
32) K. Joknamannanna.
33) G. Sua primum scriptum, at supra litt. $u$ scriba ipse addidit $p$. L. N. thee. C. M. pat.
34) C. om. fum.
35) M. kyrkionna.
36) H. K. sic. M. N. hona. G. hafua, L. ho-: nom mwa. C. pa moghu.
37) C. L. om. an - uith.
38) N. om. uith.

## LXVIII.

( ${ }^{9}{ }^{9}$ The iorth fum gifs fore mans fiæl til kirkiu. hun ær ( $4^{\circ}{ }^{\circ}$ ey buziorth ( ${ }^{\text {rl}}$ længer æn vti ær nat ok iæmlangee.

## LXIX.

( ${ }^{42}$ Uil man hionalagh ${ }^{43}$ ) binda thæt fkal præfter lyufa44) thre ${ }^{45}$ ) hælghu dagha i kirkyudorom. ${ }^{46}$ ) ( ${ }^{47}$ ælla böte bifkupe thre marker.
LXX.
$H^{4}{ }^{48}$ ) fum præfti ( ${ }^{49}$ a giælda nokot ælla bifkupi at kirkyunna ræt. ${ }^{50}$ ) hauer han ey guldit pa han $æ r^{51}$ ) thrim ${ }^{52}$ ) finnum minter til. par ${ }^{53}$ ) 10 ma bifkuper forbupa til oc ey fökiæ til. ${ }^{54}$ ) Sigher mather ${ }^{55}$ ) fik ey ratlika ${ }^{50}$ ) fældan ${ }^{57}$ ) uæra fore bifkups fak. hafui dagh til förfta lanzthings. ${ }^{5}$ ) vil han kalla ${ }^{59}$ ) fik vndir ${ }^{\sigma 0}$ ) högre ${ }^{\sigma I}$ ) domara. hafui thær til manatha dagh. hafui ${ }^{\sigma 2}$ ) han ey tha ordelt fik pa ma bifkuper forbutha ${ }^{\sigma 3}$ )

## LXXI.

压ngin præfter ælla lænfman ma forbutha ${ }^{\sigma 4}$ ) vtan bifkups breff. ( ${ }^{65}$ forbuthar han vfkællika. uæri fua længe ( ${ }^{\sigma} \boldsymbol{f}_{i}$ forbuthi fum bonden uar.

LXVIII = III. 31. fin; IV. 81: 47. $\quad L X X=$ III. 32; IV. $21: 42$. $L X I X=I I I .33 ; I V .21: 24 . \quad L X X I=I I I .32 ; I V .21: 6$.

[^39]
## LXXII. ${ }^{67}$ )

Houothtinde ${ }^{68}$ ) æptir gift fkal ingin man ${ }^{69}$ ) luka ${ }^{70}$ ) meer. vtan ${ }^{75}$ ) thæn ${ }^{72}$ ) incte ( ${ }^{73}$ hafpe æptir fathur ælla ${ }^{74}$ ) mothor Giftis ${ }^{75}$ ) ælla falder ${ }^{76}$ ) i houothfynd. the ${ }^{77}$ ) fum openbara (kript ${ }^{78}$ ) kræuer pa (kal thæn ${ }^{79}$ ) fami giælda houoptinda innan thrætiunda ${ }^{80}$ ) daghen ${ }^{85}$ ) fithan ${ }^{82}$ ) hans bröllöpe ${ }^{83}$ ) hauer uærit. ( ${ }^{4}$ ælla han ær fælder. ælla ${ }^{85}$ ) hauer uitherganget the fynd. §. I. $\mathrm{Ee}^{86}$ ) hua ${ }^{87}$ ) fum ærfue ${ }^{88}$ ) fathur ælla mothor ${ }^{89}$ ) löfa ${ }^{90}$ ) pænninga. huat thæt ær hælder ${ }^{91}$ ) mather ælla ${ }^{22}$ ) kona. maghande man ${ }^{9}$ ) ælla ouormaghi. ${ }^{94}$ ) pa (kal han ${ }^{55}$ ) giælda houoptinda imnan. XXX. ${ }^{96}$ ) daghin. ${ }^{97}$ ) æptir fathurs wlla ${ }^{98}$ ) mothor döthradagh ${ }^{99}$ ) aff them ${ }^{100}$ ) pænningum fum ( ${ }^{1}$ han hauer æptir them. oc ${ }^{2}$ ) ingum adrum ${ }^{3}$ ) Thæn ${ }^{4}$ ) fum löner ælla un-
$L X X I I=$ I. Bryn. 2. pr $=I V .21: 99$.
67) H. habet rubr. Howodptiunda. K. rubr. vm houodtinda.
68) H. hic et ubique habet Houoptiunda. K. $V_{M}$ houodtinda. N. UM howdh tyanda.
69 ) L. M. N. om. man.
70) K. N. giclda.
71) G. v. vtan non esse legendam, punctis quidem subiectis indicavit scriba; at eum hac in re errasse, et sensus loci et ceteri codices testantur. M. en (pro an).
${ }^{72}$ ) H. K. N. Jum. L. M. add. forn.
73) H. K. M. N. arffie. L. tok epther fadher eller modher ath arff.
74) M. oc.
75) M. add. han.
76) N. add. han.
77) K. N. pen. L. om. h. v.
78) H. add. porf uidper eller.
79) L. thennce.

8o) L. XIII. M. trettende. Male.
81) H. L. dagh.
82) N. apter thet.
83) K. bröllöp. L. brulopp. M. brodllope. N. brölöp.
84) L. haller. N. han faldher ella han hawir etc.
85) M. add. han.
86) L. En. M. A.
87) Н. К. M. hvar.
88) H. K. M. N. aruir. L. aerffuer epther.
89) M. add. ella. Male.
90) H. löfka.
91) M. om. halder.
92) N. om. alla.
93) H. K. madther. L. mogandhe madher.
94) H. oghormaghi.
95) N. hwar.
96) L. XIII. Male.
97) N. dagha.
98) M. oc.
99) H. M. dödyrerdagh. K. döpansdagh. L. dötzdagh. N. döansdagh.
100) M. om. them.

1) H. K. M. N. sic. G. hauer them. etc. L. han arffuer opther fadher eller modher och etc.
2) M. add. aff.
3) N. add. paningom.
4) H. K. M. an hun. L. EEn hwar N. AER them.
dan fkyuter nokot aff them pænningum. ${ }^{5}$ ) han ægher ( ${ }^{6}$ at ( ${ }^{7}$ tiunda aff. xlla (kipter ${ }^{8}$ ) the ${ }^{9}$ ) pænninga ælla bort före. ${ }^{10}$ ) för æn tiunde ær aff gör. ${ }^{1 \times}$ ) hætti uither .XVI. örtoghum fakfökiandanom. ${ }^{12}$ ) fua kononge ${ }^{13}$ ) oc ${ }^{14}$ ) hærathe. oc ater thæt ( ${ }^{15}$ han undan dro ${ }^{16}$ ) aff tiundanum. ( ${ }^{17}$ Aff them ${ }^{18}$ ) allum löfom pænningum ${ }^{89}$ ) (kal houothtinda göra. ${ }^{20}$ ) vtan aff korne. ${ }^{21}$ ) fo$\mathrm{re}^{22}$ ) py ( ${ }^{23}$ at thar tiundas huart aar aff. ©. 2. Giftir mather ${ }^{24}$ ) fon ælla dottor. oc gifuer hemgiæfua. ${ }^{25}$ ) dör ${ }^{2 \sigma}$ ). father æellar mother fithan. göre ${ }^{27}$ ) fua mykin loot at $^{28}$ ) houothtinda aff thy ${ }^{29}$ ) hanom uar ${ }^{30}$ ) hemgiuit fum ( ${ }^{3}$ huart pera thæt ${ }^{32}$ ) wgift $æ r^{3}{ }^{3}$ ) oc göre th $\left(r^{34}{ }^{34}\right.$ ) houothtinda ${ }^{35}$ ) arfuir ${ }^{36}$ ) falder. ( ${ }^{37}$ ælla före ${ }^{38}$ ) ater meith fuornom ethe oc göre ${ }^{39}$ ) all ${ }^{40}$ ) faman. ${ }^{41}$ ) Gifuer ( ${ }^{42}$ mather ( ${ }^{43}$ frillu barnom finom goz. ${ }^{44}$ ) göre fua ( ${ }^{45}$ the barn houothtinda fum ( ${ }^{46}$ laglik barn. §. 3. Nuæn vtanlanz $\left({ }^{47}\right.$ ælla vtan $\left({ }^{48}\right.$ bifkups-
S. $2=$ III. 23; IV. 81: 101, 110.
S. $3=I V .81: 103$.
5) K. penningomen.
6) M. om. at.
7) K. om. tiunda aff. N. han Skal ey Skipta the paninga aller aff föra för an tyunde ar aff giör hwa thet gör hatte etc. Male.
8) K. han Skipte.
9) H. $p a$.
10) L. förer. M. Sendher.
11) M. giord.
12) K. fakfökianuın. H. fakfokianum enorn. L. Sakfiödenom; malc. M. Jakfökiandom oc. N. fakükianom (sic) ok.
13) H. Konongenom.
14) H. K. L. M. add. fua.
15) N. Som han aff drogh etc.
16) H. M. N. drogh. L. Shöth.
17) M. Oc aff. N. hic novum incipit Cap.
18) L. N. om. them.
19) L. add. fom han cerffuer.
20) M. N. giöras.
21) L. kornenno.
22) L. om. fore.
23) K. M. om. at. L. ath aff thet thiendhas hwart aar.
24) N. man. M. nokor.
25) H. C. heemgiauar. K. hemqiefuer me戸. M. L. hemgaffwor. N. hemsifter meth. 26) N. döe.
26) M. gör. N. giffuc.
27) M. aff. H. K. af in at mutatum. C. L. i.
${ }^{2}$ g) N. add. ther.
3o) N. om. uar.
28) N. thet hwartt therra vtgift etc. Male.
29) C. om. thaet. H. K. M. par. L. Jom.
30) M. ara.
31) N. thet ar.
32) H. M. houodlhtiundien. C. L. M. add. fum.
33) C. H. arfpen.
37). C. om. evlla - famann.
34) N. add. of sclle. Male.
35) H. K. gören. N. add. vt.
36) N. alt.
37) M. add. hoffwdtiondan vt.
38) M. moder; male. N. man.
39) M. frillobarne fino.
40) L. add. dör fudheren. C. add. pür fapir fiden.
41) H. py. C. leans hy barn.
42) H. laghgipt; male. C. annur laghlic lurn. N. the ther laghlek barn aru.
43) K. cllan. L. madher ciller och an withut etc.
44) L. sic. H. bifcupsdöncet dömes. G. K. N. bifhapsdömet. M. bifiop dünc.
dömes ( ${ }^{49}$ mather huar han ${ }^{50}$ ) hælft boren ær. pæn ey. ${ }^{51}$ ) galt houothtinda $a^{52}$ ) fino lande ${ }^{53}$ ) hauer boet iamp ${ }^{54}$ ) thry aar $i$ varo bifkupfdöme. thaghar ${ }^{55}$ ) iampn ${ }^{56}$ ) thry ${ }^{57}$ ) aar ærup ${ }^{58}$ ) wt ${ }^{59}$ ) lithin. pa (kal han ${ }^{60}$ ) göra houothtinda. Sua oc æn ${ }^{\sigma 1}$ ) nokor wtlænfker ${ }^{\sigma 2}$ ) far bort aff bifkupfdömeno. ${ }^{63}$ ) för æn thry aar æro wtlithin. ${ }^{64}$ ) oc ${ }^{\sigma 5}$ ) komber ater $\mathbf{i}$ geen oc duæls fua længe. at ${ }^{\sigma \sigma}$ ) bathe thæt han ${ }^{\sigma 7}$ ) för uar æn han bort foor. oc fua fipan han ater kom. oc ${ }^{68}$ ) ful æro thry aar. $\mathrm{pa}^{69}$ ) (kal han ${ }^{70}$ ) houoptinda göra. §.4. ( ${ }^{71}$ I allum pæmma fallum fkal ængin optari houoptiunda göra ${ }^{22}$ ) æn entima ${ }^{73}$ ) aff pem famu pænningum. vtan kirkia uighis. pa fkulu alli vtan landboa. göra houothtinda. the ${ }^{74}$ ) ey hafua gyort houothtiunda i tiiu ( ${ }^{75}$ vintrum. ©. 5. Erfua börnen ${ }^{7 \sigma}$ ) æptir fathur ælla mothor till fulla fiex marka. tha fkal huart pera göra fina. XXX. pænninga. ærfua the minna æn til ${ }^{77}$ ) fiex mark. ${ }^{78}$ ) luki ${ }^{79}$ ) all ena ${ }^{80}$ ) thrætighi pænninga. huat pe æra ${ }^{87}$ ) flere ${ }^{82}$ ) ælla færre. ${ }^{83}$ ) oc them ${ }^{9}$ ) (kal ( ${ }^{85}$ ingin göra vtan entima ${ }_{2} \mathrm{Ok}$ ( ${ }^{86}$ hua
$5.4=I V .81: 105$.
S. $5=I V .21: 108$.
45) M. om. mather. N. om. mather - bi- 71) H. K. L. M. N. sic. G. om. I- görc.

Skupfdöme.
5o) L. fom.
5i) H. L. M. ikki. K. ekkc.
52) L. M. $j$.
53) M. bifcops döme. L. M. add. och.
54) H. K. M. iam. L. iampn.
55) M. N. Tha.
56) H iem. К. iam. M. iempn. L. gefflan. N. om. h. v.
57) M. tw.
58) M. om. aru.
59) N. vm.

6o) L. om. Man.
6،) L. cer; male. N. vnt.
62) L. add. malher.
63) L. M. N. sic. G. H. K. add. an.
64) L. wtganghen. N. om lidhin.
65) M. om. oc.

GG) H. K. L. M. N. sic. G. om. at.
67) N. om. han.
68) oc, ut videtur, non est legendum.
69) M. Thy.

7 (3) M. om. han.
N. hic novum incipit Cap.
72) L. om. göra.
73) N. een thiidh.
74) H. K. L. M. N. per.
75) H. vinter. L. winthra. M. aar. N. winter ok hata tho arfl fadher ok modhur etc. male.
76) K. börn. L. barn. M. barnen.
77) N. om. til.
78) II. marka.
79) H. lukin. L. luka. K. N. gielde. M. 亏̀iffi.
80) N. om. ena.
81) K. aro helder. N. hcller aru.
82) L. add. barn.
83) N. verba: aller ferre ab ipso scriba sunt lineola inducta. Male.
84) L. om. them. M. then. N. thet.
85) K. engüra vtan etc. Male. L. enghen oftharen göra.
86) H. K. L. hvar. M. thoghor hoffividionde giörs förft elc. N. hwar taker howdhtyunda förrt etc, male.
paghacr ${ }^{87}$ ) ( ${ }^{88}$ houothtiunda gör ${ }^{89}$ ) förft tha (kall them ${ }^{90}$ ) wt göra. $\mathrm{Ok}^{9 \text { r }}$ ) fkal ${ }^{22}$ ) bifkuper ( ${ }^{93}$ oc præfter iamt fijn ij. mællum fkipta.

## LXXIII. ${ }^{94}$ )

Præfta arff ${ }^{5}$ ) fkal fuai ${ }^{\rho \sigma}$ ) fkiptas. Dör præfter tha ( ${ }^{97}$ fkall rætter arfue taka arff hans. tho ${ }^{98}$ ) fua. at ${ }^{98}$ ) dö ${ }^{800}$ ) han ( ${ }^{1}$ thæt aar ${ }^{2}$ ) han (kal bifkups ${ }^{3}$ ) gengærth göra. pa (kall ( ${ }^{4}$ arue alt goz taka. bathe ${ }^{5}$ ) fæthena. ${ }^{\sigma}$ ) huat hun ( ${ }^{7} æ r$ hælder a akrum vte fkoren $æ l l a^{8}$ ) vfkoren. ælla ${ }^{8}$ ) in borghin. ok bifkupe ${ }^{\rho}$ ) gengærth göra. oc præftins ( ${ }^{10}$ fkulder luka. oc thæt ${ }^{11}$ ) up bæra fum præftin ( ${ }^{12}$ hauer aflat för $æ n^{13}$ ) han dör ${ }^{14}$ ) Æn alt ${ }^{15}$ ) thæt fithan
 ber. oc ( ${ }^{20}$ incte (kal aff kirkyubole föra ${ }^{21}$ ) för æn bifkups ${ }^{2}$ ) gengærp ær aff gör. ${ }^{23}$ ) Uil ey arfue bifkupi gengærth göra. tha ma han ${ }^{24}$ ) forbutha til. ${ }^{25}$ ) ( ${ }^{2 \sigma} \mathrm{Nv}$ kan præfter dö ( ${ }^{27}$ a pæt ar bifkuper fkal ey gengærp hafua.

LXXIII: $p r=I V .21: 89,90$.
87) G. add. förft. L. add. hun.
83) K. L. hotuodtiundar für,f etc.
89) H. om. gör.

9o) M. han.
9r) L. add. them.
92) N. om. Shal.
93) M. prefter them iempt ctc.
94) G. rubricam: Vm profice arff. huru Skall Skiptas add. rec. man. H. K. rubr. vin proeftu arf.
95) L. arffwir.
96) M. om. fua.
97) N. aghir. L. Skullu rathe arffuce.

93; L. M. Tha.
99) M. om. at.

10o) H. K. L. M. N. dür.

1) L. then. N. tha Jkal etc.
2) H. add. thaer. K. add. pa.
3) H. K. L. N. bifcupi.
4) L. arffwin alth godzeth etc. N. arfue hans alt etc.
5) N. alla.
6) M. add. oc.
7) M. Skyllar j akrom etc. Male.
8) N. add. ok.
9) L. bifcops. N. bifcopenum.
10) K. N. yiald gielda.
11) M. om. thret.
12) N. hafde aflant (sic).
13) H. K. L. om. an.
14) L. M. N. doo.
15) M. om. att.
16) L. ath. M. tha. N. om. h. v.
17) L. om. ar.
18) M. add. ther. N. add. Som.
19) L. add. han.
20) K. H. M. N. sic. G. ingin. L. Jkall er aff etc.
21) L. om. föra. M. föras.
22) M. bifcop.
23) H. M. N. giord.
24) L. M. N. bifcoper.
25) M. om. til. N. add. han wil gengerdh göra.
26) N. En prefter döör a thet aar hont (lege honum) bör ey bifcope gengerdls halda ella haua tha etc.
27) H. K. L. N. sic. G. pro a pat ar habet oc. M. thet er.
tha taki alt gozet arfuin. ${ }^{28}$ ) f. I. $\left({ }^{29} æ n\left({ }^{30} \mathrm{vm}\right.\right.$ tiunda uar $\left.{ }^{3 \mathrm{I}}\right)$ fua $\left.{ }^{32}\right)$ (kipat ${ }^{33}$ ) at alder thæn tiunde fum ${ }^{34}$ ) vte ftander. antigia ${ }^{35}$ ) $a^{36}$ ) akrum ælla i fokn ${ }^{37}$ ) vti. taki thæn præfter ${ }^{38}$ ) fum $^{39}$ ) æptir komber. æn alder thæn ${ }^{40}$ ) lathin ${ }^{4 x}$ ær. ${ }^{42}$ ) meth præftins korne. ${ }^{43}$ ) han ${ }^{44}$ ) (kal ${ }^{38}$ ) arfuin hafua. (.2. Nu dör præftin fithan uinterrugher ${ }^{45}$ ) ær father. vm höften tha fkal pæn præftir ${ }^{46}$ ) æptir ${ }^{47}$ ) komber rughin hafua. oc gifui arfuanom ${ }^{48}$ ) frölön fore. 8. 3. Nu kan fua uæra. ${ }^{49}$ ) at præfter taker nocot fore (ik ${ }^{50}$ ) æptir annan præft. thæt inuæntarium kallas. giælder præfter ey thæt ${ }^{51}$ ) mæthan ${ }^{52}$ ) han liuer. ( ${ }^{53}$ pa giælde hans arfua ${ }^{54}$ ) pæt. oc thær ${ }^{55}$ ) köpes iorth math vinder præftins borth. ${ }^{5 \sigma}$ ) 6.4. Nu ær fua ftathgat ${ }^{57}$ ) vm hö ( ${ }^{58}$ æptir præftin döthan. at ${ }^{59}$ ) alt thæt in ${ }^{\sigma 0}$ ) ær burghit. ælla i ftak ær komet. thæt $a^{\sigma 1}$ ) alt præftins arfua. ${ }^{62}$ ) æn wflægna ængia ${ }^{\sigma 3}$ ) fkal thæn præftir haua. ${ }^{\sigma 4}$ ) æptir komber §. 5. ( ${ }^{\sigma 5} \mathrm{Nu}$ kan fua uæra at præfter hauer lanboa undir kirkyu
$\mathfrak{S} .1=I V .21: 91$.
$\mathbb{S} .8=I V .21: 94$.
$\mathfrak{S} .3=I V .21: 95$.
28) L. add. och göre bifcopi enghae gengerdh.
29) M. $N w$.
30) K. H. sic. G. tiunda ar fum Skipat uar at etc. Cfr. nott. 31-33.
$3_{1}$ ) M. ware. N. ar.
31) L. N. om. fiua.
32) M. Skifft.
33) H. K. cer. M. N. ther. L. om. h. v.
34) L. om. antigia.
35) M. $j$.
36) N. add. hans.
37) L. add. allan.
38) H. om. fım.
39) L. allan then fom.
40) N. L. ladhin. M. laden.
41) N. add. eller.
42) K. N. add ftander.
43) N. honum.
44) L. winther ruff.
45) L. M. N. add. fom.
46) H. K. M. N. sic. G. om. aptir. L. cepter ham (lege hanum).
47) M. arffwmmen.
S. $4=I V .21: 94$.
$\mathfrak{J} .5=I V .81: 9^{2}$
fina. hauer han nokot uptakit ${ }^{\sigma \sigma}$ ) aff fkyldenne för ( ${ }^{\sigma \gamma} æ \mathrm{mn}$ ( ${ }^{\sigma 8}$ han do. hafui arfuin thæt. æn alt ( ${ }^{\sigma 9}$ thætt vtakit ær. taki ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ thæn præfter æptir komber. §.6. ( ${ }^{71} \mathrm{Nu} \mathrm{dö}{ }^{72}$ ) prefter fore pafka dagh. thai ${ }^{73}$ ) alt thæt han ${ }^{74}$ ) hauer up takit aff penningum hafui arfuin thet. ${ }^{75}$ ) alt ${ }^{7 \sigma}$ ) thet vtakit ær hafui ${ }^{77}$ ) thæn præftir ${ }^{78}$ ) æptir komber. ( ${ }^{9}$ 压n dör preftir fipan han ${ }^{80}$ ) hauer thiænift ( ${ }^{81}$ gifuit $a^{82}$ ) pafka dagh. ( ${ }^{83}$ pa taki arfui fua ${ }^{84}$ ) thæt uti ftander. fum thæt up ær takit. ${ }^{5}$ ) ©. 7. Nu kan thæt ${ }^{86}$ ) fua uæra. at præfter far fra kirkyu finne ${ }^{87}$ ) oc til andra ${ }^{88}$ ) kirkyu math bifkups lofue. ${ }^{89}$ ) pa (kal han ${ }^{80}$ ) hafua allan then tiunda ( ${ }^{91}$ fum han hauer up takit oc i handom ${ }^{22}$ ) hauer. æn alder ${ }^{93}$ ) thæn vtakin ær. taki thæn præftir ${ }^{94}$ æptir komber. ( ${ }^{95}$ oc famu lund ${ }^{9 \sigma}$ ) (kal uæra vm pafka pænninga. (En ${ }^{97}$ ) kan fuai ${ }^{\rho 8}$ ) uæra at han ${ }^{9}$ ) taker ( ${ }^{000}$ tiundan thær han til faar. pa late up allan thæn ${ }^{1}$ ) han ( ${ }^{2}$ fratan fuar. ee huat han $æ r$ hælder ${ }^{3}$ ) up takin $x l l a^{4}$ ) ey. ok fæthena fkal ( ${ }^{5}$ han ( ${ }^{6}$ nytia ( ${ }^{7}$ ee huart han faar. ( ${ }^{8}$ En (kipta tue ${ }^{9}$ ) kirkium. tha hafui huar
S. $6=I V .21: 9^{3}$.
48) M. opbarit. N. थpburith.
49) L. om. un.
50) H. K. M. N. sic. L. pro do habet dör. G. arfuin do. hafui han thret arfuin.an etc.
51) N. vtahit hafwi then etc.

7o) L. prafilien fom apther etc.
71) L. hanc $f$. babet ante $\oint$. in textu praecedentem. Cfr. not. 6j. pag. 11 t.
${ }^{2}$ ) H. K. L. M. N. dör.
${ }^{73}$ ) M. N. om. thia.
74) L. om. han.
75) K. verba: on all thett vtakit - thret bis habet.
76) L. ath. M. Oc alt.
77) N. taki.
78) L. om. prafir. N. add. Som.
79) M. dör then preficer etc.

8o) N. om. han.
81) N. Jina giort.
82) L. om. a. N. $\quad$ יm.
83) M. fa taki arffive thet etc.
84) N. add. wel.
85) L. borith. N. upburit ar.
86) H. K. L. M. om. that.
is. $7=I V .21: 96,97$.
87) M. om. Sinne.
88) H. K. annara. M. annars.
89) L. orloffiwa.
90) N. om. han.
91) L. om. fum. N. Sydan hafuer; male.
92) N. add. takit.
$9^{3)}$ H. K. L. allen.
94) L. om. prafir. N. add. fom.
$9^{\text {J }}$ L. om. oc - penninga. M. N. om. or.
${ }^{96)}$ M. Sammwled.
97) L. $N^{\top} w$.
$9^{8}$ ) M. thet.
99) G. bis habet v. han.
100) L. thicndl. N. ther allan tyundan fom han etc.

1) H. K. N. par.
2) M. N. frafoor. L. hafilhe fran fareth.
3) M. eller.
4) N. add. ok.
5) L. om. han.
6) L. M. niwtha.
7) H. K. M. om. ee. N. ther han til faar.
8) L. Nw. M. Nw en twe fhifflha.
9) H. K. tuer. L. add. prefilicer.
feth fina．${ }^{\circ 0}$ ）æn vm tiunda ftande fua fum（ ${ }^{1 I}$ the hafua up boret．ælla fum the（ ${ }^{12}$ ftæthia（ ${ }^{13}$ fijn ．i．mællum tha thee ${ }^{14}$ ）（kipta．${ }^{15}$ ）

Af vapre farum bolkcer．${ }^{1}$ ）
（X．）
$0 \% \% 2$ ）byærghæs．ligger han attæ خaghæ．pa fkal bötæ örtugh．ligger han fiextan $\begin{gathered}\text { aghæ．böle tua örtugher．ligger fyuræ } \\ \text { 万agha ok tiughu．böte öræ fi－}\end{gathered}$ ri．ok po at han længer ligger fa ikki meræ firi．lækis giæf fkal han lukæ． pet ær tuer örær ikki meræ num han pore fuæriæ pæt mep tolf mannum． at han gaf halfmark．

## XI．

Mætæ fkal præls læftir．fwa miklo fum han ær feiær ${ }^{3}$ ）værri．ok ${ }^{4}$ ）fva mykit fkal böte ok famulunð fræls giuæ．

## XII．

Far ætboren man vapæ 〔keno．parf vip huarte fpik æller 〔piær．pa a－ ghu vinir perræ pem fatta at göræ．ok fæx öræ fram lægiæs ok iampnapæ
$X=1 . V S .3: p r, 1$
$X I=I . V S .3: 2$.

10）L．om．Sina．
11）L．thaa haffuer hwar therra opboreth． N．Inwar thera hawir tha upburith．
12）L．ftadraa．
13）N．fino maellan．
14）M．add．kyrkiom．
15）N．add．$A_{A E X} N$ ，ac infra，rubris litte－ ris：Har lyktas kyrkio balken Et Cetera．
1）Cum，XXIV prioribus foliis codicis B． perditis（cfr．Praef．），initium libri de vul－ neribus fortuitis perierit，fragmentum hu－

$$
X I I=I . V S: 4 .
$$

ius libri nunc exstans non habet aliam rubricam quam v．bolker supra primam pag．fol．1．scriptam．Verba Af vapre fa－ rum，quae，nisi forte hic liber vulneratio－ nem tam voluntariam quam fortuitam comprehenderit，sine dubio fuerunt in－ scripta ultimo foliorum nunc deperdito－ rum，e cod．A．supplevimus．
2）Quae in principio huius Capitis deside－ rantur，ex I．VS．3：pr．supplentur．
3）V．feiar omissam ipse add．scriba．
4）ok non legendum videtur．
epa hanum gangas. b. f. s. g. h. ok. v. f. ${ }^{5}$ ) æn iak gaui per flikæ fak fum pu giuir nu mik. pa vilði iak litæ at polikum ræt fum nv förir iak pik fræm.

## XIII.

Vapæ ep ma gangæ æ a polikam 万agh man vil ok vip porf.
XIIII.
Sarghar hunðer man æller annar fænæper böte tua öræ. ok æ læhis giæf. tue öræ num han pore vite til half mark. at han gaf fux. pa büte ok half mark. ok fva firi hemæ fötठ dyur. æn po at pön varu förræ villðh.

2 Har: byrias frip. balkar ${ }^{\text {² }}$ ), mep flokom.
I. vm maper varper barber ok friper abrutin.
II. vm fuper maper barper varper æller ænker.
III. vm frælfgiui varper barper æller præl.

IIII. vm maghan $૪ æ$ man bær oghormaghæ.
V. vm bærriæs tuer oghmaghæ. ${ }^{2}$ ):
VI. vm bonðe flar kono finæ .j. ölbænk..
VII. vm bonðe flar ${ }^{3}$ ) kono finæ $\mathfrak{j}$ kirkiu..
VIII. vm bonðe flar kono finæ a torghe.
IX. vm maper far fivartæ flagh.
X. vm manni gifs vrang banæ fak.
XI. vm friper manz ær vt böter.
XII. vm konæ firi gör manni..
XIII. vm maper far far ok ligger i.. lengi ${ }^{4}$ ) ok ganger i mællium:.
$X I I I=I V \cdot 21: 5$.
$X I I I I=I . V^{Y} S .5$.
5) Cfr. not. 15 . pag. 9 r.
1.) Sequentis folii rubrica babet bolkxr. 2), Lege oghormaghte.
3) Slal primum fuit scriptum:
4) Vn. legit legi; male, $n$ enina est consnete, modo. abbreviatum.

XIIII vm broper raper fyftor finn æller bröper. XV. vm bonðe raper hirpingiæ finum.

$\mathrm{U}_{\mathrm{a}}$arper maper barper ok friper a brutin. ær pæt fkiærfkutat. ok by boret fynys blat ok blopokt. væri fik me $\beta$ fiu mannum af næmprinnæ. ær eig by boret ok eig fkirfkotæt. væri fik mep tuenni tylftom. ok pet fkal næmpðæmannim ${ }^{5}$ ) vitæ hvat pæt var hælder by boret ( ${ }^{\sigma}$ æller fkirfkutæt. æn laghæ böter vil biupæ. pæt ær attæ örtugher ok fæm marker. ene örtugh minnæ æn ælliuo öræ. a kononger ok fwa hæræp. ok fökæ hwar fin ræt meß fiunættingi. ${ }^{7}$ )
II.

Warper fuper maper baper ${ }^{8}$ ) æller ænker. böte firi pem fum fak föker. ene örtugh minnæ æn fiu öræ. kononge fiurær örtugher.

## III.

Sliku famu æru frælzgiuæ甲) böter ok præls böter æru fæx öræ.
IIII.
( ${ }^{\text {ros }}$ Slikt fkal oghormaghi bötæ fum takæ. ok flikt taki fum böte.
V.

Bærghiæs tuær oghormaghær annar faar værræ ${ }^{11}$ ) af. böte firi tua öræ
$I=I$. BardB. $\quad$.
$I I=1$. BardB. 2: pr.
$I I I=I . B a r d B .2: \%$.

IIII = I. BardB. 3:pr.
$V=$ I. BardB. 3: э.

[^40]9) Litt. z omiss. ipse add. scriba.
10) Quaedam sine dubio hic sunt omissa. Cfr. ind. Capp. et I. BardB. 3: pr.
1i) vannar scriptum, at $n$ scalpro mutatum in $r$.
$$
16
$$
II. Friß B. VI.
VI.
3. Lifter ${ }^{12}$ ) maper kono finæ i. ölbænk. böte firi pre marker.
VII.

Lyfter han hanæ i kirkyu. böte firi pre marker.
VIII.

Lyfter han hana a torghe. böte hænne pre marker. per preær marker fkal ater til boos leggiæ. taki vr hun æller hænnær arui. huat pem fiil hælઠer heel æller hughi.

## IX.

Far maper vapa hug. varper huarte blat æller blopugher. ${ }^{13}$ ) pæt kallær fuartæ flagh a ikki ræt æ.

## X.

Warper manni vrang banæ fak giuin. pa fkal hæraztöpinge hans verixe han mep tuænni tylftom næmp'ðæmannæ af hæræpe

## XI.

Er friper manz ut bötter. pa fkal bofkipti kræuiæ. of f.kylðer lukæ ingum meræ æn til prigiæ marka. pa fkal konæ takæ priping fin af. ok pre marker at hinðrædaghs giaf. pa fkal arui taka halft pet æptir ær. pa fkal pæn halftning fum æptir ær .j. pri fkiptæ. taker en lot fakföki amman $k o-$ nonger. pripiæ hæræp. æn eig var ezöret brutit.
$V I-V I I I=$ I. BardB. 4.
$\boldsymbol{I X}=$ I. BardB. 5.
12) Pro $L_{y} \sqrt{\text { ier. }}$
$X=I$. BurdB. 6.
$X I=1$. BurdB. 7.
13) Lege blojugt.

## XII.

Konæ firi giær manni. fællir hana luct hæræznæmpðin. pa fkal hun frip hauæ til fkoghs. ठaghs ok nater. pa fkal hanæ vgilðæ خömæ firi aruum ok æptir mælænठum. ठræpi pær fum naa. fipan.

## XIII.

Far maper far. likgir ${ }^{14}$ ) i. længi. ganger i mællum ok خör i perre. giui arui pem fak fum farghapi. kallcer han bana varæ. pa fkal han værriæ fik mep lucte hæraznempðinni. æn han $\delta$ ör innan nat ok iamlængæ. falz han ater. ${ }^{15}$ ) böte ater mannin ok gangi til fkriptre fum fköteft. ganger iuir nat ok iamlægæ. ${ }^{10}$ ) pa fvari ingu fori fipan.

## XIIII.

Sitir fyzkini .i. bo faman æptir faper خopæn. far broper rapæ fyftur finni. æller broper oghormaghæ væri fæklöft.
XV.

Raper bon'e hirpingiæ finum. fva at eig ær leftir æller lyter af. ok ær eig blat æller blophugt. væri faklöft. hupftriker ok han væri ok faklöft.

orbotce mal. ${ }^{\mathbf{x}}$ )

## 1.

D
ræpir man fin rættæ hærræ fum han hauir tro giuit. pet ær orbotæ mal. han hauir firi giort lanðæ ok löfum örum allum. han ær vnðen fagher
$X I I=$ I. BardB. 8.
$X I I I=I$. BarllB. 9 . $X I I I I=I I I .56$.
$X V=I I I .54$.
1: pr = I. Orb. S. 7.

1) Haec rubrica tantum in superiori folii margine est scripta, eadem tamen manu qua ipse textus.
prigiæ konongæ ftæmpnum. §. I. Brennir maper man inni. pet ær orbotæ mal. §. 2. Gar a grip ok göræ fæt. pet ær orbotæ mal. §. 3. Dræper maper i. kirkyu. pet ær orbotæ mal. §. 4. Dræper maper a pinge. pet ær orbotæ mal. kallær bræpæ vitni at laghum varum. ©.5. Mipir ${ }^{2}$ ) maper man faklöfon for pæningæ fkylð. pæt ær orbotæ mal. §. 6. Giær maper manni hemfokn. pet ær orbotæ mal. ok allir per hanum fylghiæ. er huar houozman firi fik. ok per fan aldrigh frip. for æn pæn biper for pem fum peer haua brutit vip. §. 7. Taker maper kono meळ vaľ. pet ær orbotæ mal. §. 8. Bær maper fkiol久 iuir pengbrækku. ok hærriæ fit lan>. pæt ær orbotæ mal. ok fua allum pem hanum fylghiæ pær til. ©.9. Hæmnir maper a annan. æn jen fum giærpe ${ }^{3}$ ) giorpe. pet ær orbotæ mal. ©. 10. Löper maper a hær fhip giörs bunkkæ brytæri. ok rænir man fæiær fins. pet ær orbotæ mal. §. if. Hæmnis maper piufs æller rættæ refftæ. pet ær orbotæ mal. §.i2. Taker maper legho til at $\begin{aligned} \text { ræpæ man ( }{ }^{4} æ l l e r \text { faghar fullum farum. pet ær }\end{aligned}$ orbotæ mal. ok pæn fum legho gaf. fvari allum vanðræpum firi. fwa fum fiæluer giort hafpi. §. 13. All pæffi mal æru ezöre konongs. lofe fik huar af fkoghe vip konong mep firitighi markum. pagher han biper firi hanum fum han hauir brutit vip. Firi all peffi mal fkal boo fkiptr. taker huffru æ förft fins ${ }^{5}$ ) pripiung ok pre marker æn hun ær vbrutlik. ok fipan taki æıI lot malfeghanðin. annan kononger ok pripiæ hærape. C. 14. Löper ma5 per a tompt fum giært ær vm. ok hus ftanठ a. ${ }^{\circ}$ ) pet ær hemfriper. ær eig
S. $2=$ I. Orb. S. 2; IV'. 19: 2.
$\mathfrak{S .} 3=I$. Orb. pr; IV. 19: 2.
S. $4=I$ I Orb. S. 1; IV. 19: 2.
S.S. $6,7=I V .19: 2$.
$5.8=$ I. Orb. 5.4.
S. $9=I V .19: 2$.
S. $10=$ I. Orb. S. 10.
S. 11 I I. Orb. S. 2.
$\mathfrak{S} .12=I I I .109 ; I V .9: 9$.
S. 13 =IV. $19: 8$.

[^41]4) Forte legendum: ok draper aller faghwer (pro farghaer).
5) lot af hic.addidit, at ipse, sine dubio, delevit scriba.
6) Pro fiand'a a. Cfr. not. 12. pag. 25.
hus a tompt. pa ær eig hemfriper brutin. ær eig garper vm. ok komber po .i. hus in. pæt ær hemfriper. ©. i5. Legger lenfmaper almennigs giælð æller pen fum lænit a. at vfelðu æller faklöfo. haui firi giort lænum finum.

## $2 .{ }^{7}$

Thæt ær nipings værk at خræpæ fapur æller moper fun æller خotter broper æller fyftur. ma eig innan lanz bötæ. bæri nipings nampn vtan lanz ok böte fynð finæ. §. r. Pet ær nipings værk at $\begin{gathered}\text { ræpæ man i. ölbenk. §. 2. }\end{gathered}$ Pet ær nipings værk at fkiutæ in at liuræ ok $\begin{gathered}\text { ræpæ man fwa fowen. §. } 3 .\end{gathered}$
 finnæ. 8.4. Pet ær nipings værk at خræpæ man a funðæ. §. 5. Pæt ær nipings værk at $\begin{aligned} \\ \text { ræpæ kono. } \int \text {. 6. pet ær nipings værk at brytæ kirkyu. }\end{aligned}$ S. 7. Pet ær nipings værk at giælðæ man. 8. 8. Pet ær nipings værk at huggæ af manni bapæ henðer ok föter. æller ok hanð ok fot. 8. 9. Pet ær nipings værk at for gioræ kono æller manni. §. ro. Pet ær nipings vark at ftingæ vt bapin öghon a manni. ©. ir. Pet ær nipings værk at fkæræ af tungu af manni.. ©. i2. Pet ær niłings, værk at binðæ man i.: fkoghe vip 6; træ firi frofte æller flughum. ©. I3. Pet ær nipings: værk at benbæriæ man
 kum. ك. i5. Pet ær nipings verk at $\gamma$ yungæ fapur æller moper. §. 16. Firi all peffi nipings værk fkal bötæ fex finnum.. IX.. marker.. æller væri. Gk. $\mathrm{m} c \beta$ fiærpungs nemprinni.

S: $15=I V \cdot 9: 2 ;$ 19:-4:
2: $\mathfrak{J .} .1=$ I. Orb. §. 8.
$\mathfrak{S}: 8=$ I. Orb. S.S. 6, 3.
$\mathfrak{S S . 3 - 5}=1$ I. Orb. S. 6.
7) Rubrica Nithings Värk, quami Bring: (Cod: Jur. VG. p. 104.) hoc loco babet, in apographo quidem Vn., non vero in ipso Codice invenitur. Unicuique tamen patet, rubricam orbota mal, primo horum tuinm، Capitum. inscriptam: (cfr. not. 1.. pag..

S: $8^{\prime}=1$. Orb. SS: 3', $6:$
$\mathfrak{S S}: 10,11=I$ Orb: $\mathfrak{S} .6$ $\mathfrak{S}: 12=$ I. Orb. §.5..
rif.), ad illud'tantum pertinere; quamvis scriba rubricas nipings vark et firnae. vark omisit.
8) Pro kirkyu, ni fallimur, legendum est baftughu. Cfri. I. Orb. S..6.. et.IL. Orb. 1:3: 3 .
3.

Thæt ær firnæ værk at aghæ likamæns luftæ vip moper finæ æller $\gamma$ ot－ ter finæ æller fyfter finæ æller 万ottor 万ottor finni．æller funæquærn fyn－ næ．æller fyftor 万ottor fynæ．æller fapur moper finæ．fapur fyfter finæ． moper fyftur finæ．broperquærn fina．broper रottor finæ．bröplungö finæ． fyftlungö finæ．æller aghæ bröplungær tuer．enæ kono．æller bröplungær tuer en man．æller fyfter tuer en man．æller fpillir maper fær vip hors æller nöt．peffu mall æru all fyrnæværk ok banz mall．pem fkal allum af lan＇sum fkriptæ ok til room．ok fkal bötæ prenni．IX．marker af allum fyr－ næuærkum．

Har byrias drcepare ${ }^{\text { }}$ ）bolkær mep flokum．
I．vm maper varper 万ræpin ok af $\delta$ aghum takin．
II．vm barn ær eig fiælf（ ${ }^{2}$ ）til æptir mælæ fört．
III．vm maper frip böte man．${ }^{3}$ ）
IIII．vm 万ræpæræ ligger a wiper ftokhyrno．
V． Fm aruabot．${ }^{4}$ ）
VI．vm ættærbot．
VII．vm aruabots）（kal fkiptæ．
VIII．vm giuær fak firi halbanæ．${ }^{6}$ ）
IX．vm prel خræper ættapan man．
X．vm innan rikis maper varper $\begin{aligned} \text { rrepin ok eig væfgöfker }\end{aligned}$
XI．vm konæ 万ræper man．
$3=$ I．GB．8；IV．21： 18.

[^42]XII. vm Krap vtan rikis manz.
XIII. vm maper 万ræper לanfkan æller noren.

XIIII. vm mæper 万ræper preft vtlænkan. ${ }^{7}$ )
XV vm fuperman ænfkan ${ }^{8}$ ) alzfman ymumæn ${ }^{9}$ ) varpæ خræpnæ.
XVI. vm maper oræper præl.
XVII. vm maper خræper man a خræp. ${ }^{10}$ )
XVIII. vm galin man $\delta$ ræper man.
XIX. vm maper far ei piuf fin för æn han $\delta$ ræper han.
XX. vm خræper maper man af fær a hyrnuftoke finum.
XXI. vm maper görs löfuirkinger.
XXII. vm maper خræper man i. fiængo hos kono finnæ.
XXIII. vm maper halðer a wapni finu löper maper. ${ }^{17}$ )

XXIIII. vm maper бraper man i. ölftuuu.
XXV. vm maper felle træ niper a man far bana af,
XXVI. vm maper fkiuter vp a lopt ok far maper bana af.
XXVII. vm maper varper \$ræpin i. æruis öl.
XXVIII. vm maper varper vtan garpzlip \%ræpin.
XXIX. vm maper varper 'ræpin prigix.byær mællin.
XXX. vm maper bær abyrp a mark manz.
XXXI. vm maper varper خræpin a alðra götæ mark.
XXXII. vm maper faldor vntir mölno hinl far bana af.
XXXIII. vm maper falter .i. brun far bana af.

XXXIIII. vm maper falðer af fpangu far bana af.
XXXV. vm maper falder af fifke garpe far bana af.
XXXVI. vin maper ganger a biorn fpiut far bana af.
XXXVII. vm maper ganger a ælgftokt far bana af
XXXVIII. vm maper refer træ vp far bana af.

XXXIX vm hefter lyfter man far bana af.

[^43]XL．vm vt rikis maper خræper man．
XLI．vm maper nöghar til fva at han vp læeter kono finæ．

Uarper maper $\quad$ ræpin ok af $\quad$ aghum takin．pa Ckal vighi lyfæ．ok for－ fal $^{12}$ ）æruingiæ figiæ ok a aðro pinge．æn a pripia pinge．fkal han æptir mælæ．ok lyfæ ok næmpnæ ællæ ${ }^{13}$ ）pa ær a vigh valle varo ok fak giuer allær næmpnæ pa ær han vil．pa fkal væghanðe til pings fara．vtan」 vip ping ftanðæ．ok mæn til pings göræ griper at bepas．pings mæn fkulu ha－ num pingango louæ．han fkal vip banæ orpe gangæ．pa fkal arui bana nempnæ．pæt ær val久 hans at giuæ pem banorp ær han vil．æn manger æru væghanठa til．ok pæn han förft fak giuir gange ekke pær af．

## II．

（ ${ }^{4}$ Hauer konæ barn i．knæ．pa fkal pen fkylðæfte mep barneno a feperne nempne giuæ æn eig er barn fialft til．æptir mælæ fört．ok væri gilt pet han gör．

## III．

pa fkal halfbæn＇${ }^{15}$ ）næmpnæ ok（ ${ }^{1}{ }^{\sigma}$ ater uiftæ mæn．pör fkulu fæm varæ ok en razbanæ．pa fkal endaghæ hem $\begin{gathered}\text { omæ．per fum allir mæn giæ－}\end{gathered}$ ræs afatir vm a pinge．pa fkal a edaghæ ${ }^{\mathrm{x} 7}$ ）pings mannæ vitne latæ bæræ． Iak（ ${ }^{18}$ var a pinge ok vir fæx mæn，fua kom $\quad$ omber a mal pit，$N^{19}$ ）at
$I=1$. Mand．1：pr， 1.
$I I=I$. Mand．1： 1.

12）Cfr．not．I．pag． 10.
13）Pro allar．
14）Haec videntur esse corrupta．Cfr，I， Mand．I： I ．
15）Pro halbæen $\begin{array}{r}\text { v．halðb benす．}\end{array}$
16）Lege atuiftr．
17）Lege endaghoe．
18）Loco v．var aliae quaedam litterae ant－ ea fuerunt scriptae．Sequens a omissum， ipse add．scriba．

III＝I．Mand．1： 1 －3．

19）Vn．perperam legit $A$ ．Nobis vix veri－ simile videtur，hanc litteram，tribus lo－ cis occurrentem，significare illas formu－ lae iurisiurandi partes，ubi is，qui iuran－ tibus verba praeiret，aliquantulum cessa－ re debuit，ut iurantes possent ea，quae dixisset，recitare（cfr．Bring，C．J．VG． not．72，73，75．pag．124．）．Forsitan in an－ tiquiori codice，quem scriba secutus est， hic scriptum fuit Nota，consueto mode
 orp meß tuenni tölftom fwa. fe. m. g. h. ok. u. m. ${ }^{20}$ ) at (wa kom ${ }^{2}$ (omber a pit mal. fum nu bær iak vitni til. pa fkal arui fwæriæ. f. s. m. g. h. ${ }^{21}$ ) u. m. at pu röt hanum or ok æg. ok pu æft fanðer bani hans. ok fwa gaf 9 iak per nempne til a pinge. pa fkal arui firi apre tölft gangæ ${ }^{22}$ ) ok famulun' fwæriæ. Tolf mæn alz fkulu .j. tylft ftanరæ. et munhaft fkal æptir huariæ tylft varæ. Sipan fkal arui til fegnæer pings faræ latæ ૪ömæ fik af pinge. ok fwæriæ meß vmftapu mannum. b. f. s. g. h. ok. v. f. ${ }^{23}$ ) at han van alt pet a eठaghæ ${ }^{\text {r }}$ ) til fripær hans. ær lagh fighiæ.

## IIII. ${ }^{24}$ )

Sipan fal han a pinge gangæ. Latæ ðömæ han friplöfan. ok vgilðan firi aruæ ok æptir mælænðæ. pa fkal hin frip flyæ. æti hemæ at $\quad$ aghurpe a fegnær pinge. ok .i. fkoghe at natorpe. ligiæ vip tolf marker hærazhöfpingiænom æn han fiter quar. ok han wræker han eig. ok. XL. narker hærapeno. ok. III. marker manni huarium fum æter ok 万riker me $\beta$ hanum. æller mot ok famuift hauir mep hanum. æller num han late böter biupæ. pa? æti han natorp ok бaghur $^{25}$ ) at faklöfo. biuper han eig böter ok famuiftas han mep nokrom manni. böte pen fum han famuiftas mep. III. marker. hete pre reru tuar.

$$
\mathrm{V} .
$$

Wiliæ per böter takæ. pa fkal bötr niu marker aruabot. ok tolf marker ættærbot.
$I I I I=$ I. Mand. 1:3.
$V=$ I. Mand. 1: 4.

[^44]VI.

Sæx marker fkal arue af ættærbot takæ. ${ }^{2 \sigma}$ ) ok fæx marker ætin.
VII.

Pre marker a fæperne ok pre a möperne. ok taki ingin ættærftupi vtan
 ta tolf öræ. pa pen per ær næft fæx öræ. pen pær ær neft pre öræ. pen $\operatorname{par}^{27}$ ) ær neft halfemte örtugh. ${ }^{28}$ ) pen pær ær neft fiure pæningæ ok tuar örtugher. fwa fkulu allir bötæ, ok fwa fkulu allir takx. ee huar haluo minnæ til fettæ manz. Bröper faman fö $^{29}$ ) til ætt erbot allir firi eno garzlipi. böten allir tolf öræ. fökes huar perrx fin ftap. böte huar perræ tolf öræ Io Bröpre fynir? ${ }^{\text {? }}$ fökis huar fin ftap. böte huar faman föktir. büte allir $\mathrm{VI}^{30}$ ) öra. æru at fkilð böte huart perræ æmmykit. per neft halfemto ortugh. per neft fiuræ pæningæ ${ }^{\text {r }}$ ) æller en örnæuingæ. Syftræ fyni faman. fökter. böte ( ${ }^{32}$ huar perræ fæx öræ. atfkilðir böte huar perræ æmmykit. Syftrungæ brörn ${ }^{3}{ }^{3}$ ) faman fökt böte pre öræ. at fkilð böte huar perre æmmykit. per neft halfemto örtugh. fwa ee huar halwu minnæ. fwa a mö̀perne fum a færperne ${ }^{34}$ ) til fxttæ manz. Slikt fkal kolder takæ fum annar. ok (kilt ${ }^{3.5}$ ) kolלer bötæ fum annar. Prefter fkal eig takæ ættærftupa. ok eig vt göræ. Sæx marker fkal arui takæ of ættærbot. ${ }^{36}$ ) ok fæx marker ætin. pre a fe-
$V I=$ I. Mand. 1:4.
26) Lege lötca. Cfr. I. Mand. I: 4.
27) pren scriptum, at $n$ scalpro mutatum in $r$.
28) Loco v. örtugh antea fuit scriptum mark.
29) Pro Jökt (cfr. not. 52. pag. 92.); rectius Söktir.
3o) Pro $K I$ antea scriptum fuit pre; ab ipso scriba, ut videtur, mutatum. Ex III. 63. satis patet hic esse lacunam, ita supplendam: büte allir VF öra.. bröplungae börn faman Sökt böte all pre örce. aru at fkild etc; minime vero superflua esse ver-
$V I I=I$. Mand. 1: 4, 5; 2; III. 63.
ba: aru at fkild-ammykit, ut voluit Bring, C. J.VG. p. 133. not. k.
31) Adde: ok tuar örtugher. ber neft atirtan paningre. Cfr. III. 63. Nec hanc lacunam, quantumvis perspicuam, vidit Bring, l. c. not. 1 .
32) Pro huar perra lege allir. Cfr. III. 63.
33) Lege börn.
34) Lege frpernc.
35) Lege flikt.
36) takice addidit, at ipse rubra lineola induxit scriba.
perne. ok pre a moperne. En ætleðæn man fkal ater bötæ ( ${ }^{37}$ pen $x$ anögher lauir varit. han fkal ater bütæ mep niu markum aruabot. ok fæx markum ættærbot. han heter fkunkufalz maper ær præl hauir varit. Samulep frælzginæ. han fkal allum botum ater botæ fwa fum frælfan man. firi vtan haluæ ættærbot. firi py at æt hans hælf ${ }^{38}$ ) æru prælar ok frælfgiuær.
VIII.

En hal(bana ${ }^{30}$ ) vil (f̈̈kiæ æller atuifter man. pa (kal ping vifa. ${ }^{40}$ ) ok atalo a pinge vetæ. ok enðaghæ lata. hem خömæ. pa fkal pings mannæ vitne fyrf( ${ }^{41}$ ) bæræ lata. Sipan (kal arui (wæriæ. f. s. m. g. lh. ok. v. m. ${ }^{42}$ ) at pu eft hanum fwa fkilder. at pu at pettæ nempni bæræ. ok fwa gaf iak mempni fik a pingx. atuiftarmani fkal ping vifæ. ok endaghæ hem lata >ömæ. fipan fkal han fwæriæ a henðer hanum fwa fum a halbanæ. ok fwa gaf iak per nempni til a pinge. Razbanæ fkal ping vifa. vm fak pa ær pu giuir hanum. ok pu kallær han fannan at vara. at han ræp han hælrapum. pa fkal han vita firi a enðaghæ me $\beta$ tylft a feperne ok halfre tylftis; a möperne. falz han at bapum. böte halfente mark. falz han at tylft. böte. III. marker. falz han at halfre. böte tolf öræ. pær a kononger ikki fak a. Falz razbani43) han böte halfemte mark. eig a kononger fak af halbenð æller razbenc. af atuiftæ manni a fakföke örtugh ok fem öræ. ok fwa a kononger ok fwa hæratp. Mep pinge fkal manhæliæs bot vt taka. ok eig næmæ til.

## IX.

Prel $\begin{gathered}\text { rreper man ættapan. han ma eig hetæ pengfbane. bon§e fkal fak }\end{gathered}$ bötæ. bape arua bot ok ættærbot. en eig frip flyæ num han uili eig bötæ.

VIII 工 1. Mand. 3.

$$
I X=1 . \text { Mand. } 4
$$

[^45]40) Voc. vifa omiss. ipse add. scriba.
41) Litt. $r$ omiss. ipse add. scriba.
42) Cfr. not. 20. pag. 123.
43) Lege halbani. Cfr. I. Mand. 3: 3.
X.

Warper innan konongs rikis man oræpin. ok eig wæfgöfker. böte firi atta örtugher ok prættan marker. ok eig ættærbot. ok taki eig ættærftupi. Niu ${ }^{44}$ ) marker aghu alle mæn af mandrape. ok IX marker kononger
XI.

Dræper konæ man. pa fkal mælæ a mannen pen fkylðæfter ær hænnir. han fkal botom wærbæ æller frip flyæ. ær eig faper til fon æller broper. pa taki pen fkilठæftr. ${ }^{45}$ ) py taker broper vingiæf. at han fkal före moper æller fyftor fakum fvaræ. ok lan' flyæ æn fva komber til.

## XII.

Firi 万rap vtan rikifmanz ma eig frip flyæ or finu fofterlanðe ok .i. æt hins \%ræpnæ

## XIII.

Dræper maper dankan ${ }^{4 \sigma}$ ) man böte niu marker. Dræper norenen böte firi niu marker.

## XIIII.

Dræper maper vt rikis preft. ${ }^{47}$ ) æmmykit firi præft fum hærlenfkan man. æn po at han vt lænfkær fe.

## XV.

Dræper maper fuperman æller ænfkæn alzman. ok ymuman. böte nin marker pem fak föke. tuar kononge. bonde gaf hvar per aprum fin ret af alzmanni ok ymu.
$X=1$. Mand. 5: pr, 1.
$X I=$ I. Mand. 5: 2; III. 56.
$X I I=1$. Mand.5:4.
44) Vn. perperam legit d III. Cfr. not. ig. pag. ring.
$X I I I=$ I. Mand.5.3.
$X I I I I=I$. Mand.5:5.
$X V=$ I. Mand.5:6.
46) Pro danfkan.
47) prefti scriptum, at $i$ deletum.
XVI.
: Dræper maper præl manz. böte firi pre marker. num han pore fwærix han fughræ markee værpan varæ. pa böte fwa. pær a huarte fak a bonठe æeller bryti vtan fak föke en.

## XVII.

Draper maper man. ok varper fipan han oræpin a fotom hans a fama vighualli ok i famu ftunठ. liggi a værkum finum pær a eig ræt a. eig karl ok eig kononger.

## XVIII.

Dræper galin maper man. löper yr bandum. böte han ater mef niu markum.

## XIX.

Taker maper alt faman piuf ok piuft hauir ftulit til half mark æller meræ. binðæ henðer a bak ok föræ fua til pings. læte tua mæn vitnæ bæræ a henðer hanum. at han ær fander at piuft perre. ok viti æptir mep tylftar epe. bipi ( ${ }^{48}$ fik. f. s. g. h. ok. v. f. at han ftal til fulbræ piuft. ok han ær fanठer at fak perre. late fipan бömæ ( ${ }^{40}$ vgilðan han firi aruæ til thars ${ }^{50}$ ). ok tiæru ok æptir mælanðæ. fva firi kirkyu fum kononge. Warper maper ftulin fæiar fins. ok far æptir. ftanðer piufuer .i. mote. giter hin eig finu nat fyr han $\gamma$ ræper han. pa fkal $\gamma$ öpum fak giuæ. ok latæ vgildan dömæ ${ }^{5 x}$ ) a pingæ.
XX.

Far maper hem at manni. ok vetær hanum hemfokn. dræper han he-

```
\(X V I=I\). Mand.5: 7. \(\quad X I X=\) I. Mand. 8. Cfr. II. PiB. 24.
\(X V I I=I\). Mand. 6 . \(X X=I\). Mand. 9 .
```

$X V I I I=I$. Mand. 7.
48) Sive fik, sive alterum sequentium $\int s$ septir maland̉a etc. Cfr. I. Mand. 8. est superfluum. Cfr. not, 15. pag. 91. 5o) Pro thorfs v. torfs.
49) Ordo verborum hic est turbatus. Lege: han til thors ok tiaru vgildan firi aruce ok
51) V. dömae omissam ipse add. scriba.
mæ af fik a hyrnuftakke finum. gini ok خöpum fak ok late خömæ vgilðan fipan a pinge.

## XXI.

Giærs maper löfuirkinger. ligger i. Skoghum. giors grimu maper. dreper maper han af fær, giui dopum fak ok late fömæ vgildan a pinge.

## XXII.

Dræper maper man i. fiængo hos kono finni æller annar ftap laglikte mep vitnum takin. före til pings. ok læti fe blop ${ }^{52}$ ) bæn. giui خöpum fak. ok viti mep tuenni tylftom nemp $\quad$ æmannæ. ok hærazhöpingè hofpe epin. lati $\begin{gathered}\text { ömæ } \\ \text { vgildan fipart }\end{gathered}$

## XXIII.

Halder maper a vapne finu. löper mapar a. far bana af. böte firi nu marker. pær a ingin fak a flere en fak föke.

## XXIIII.

Dræper maper man i. öftuwus ${ }^{53}$ ) per fkulu banæ fa æller niu marker bötæ. ${ }^{54}$ )
XXV.

Fællir maper træ niper a man. far banæ af.' böte firi niu marker.

XXI = I. Mand. 10.
$X X I I=$ I. Mand. 11.
$X_{\mathbf{T}} X I I I=$ I. Mand. 18: pr.
$X X I I I I=$ I. Mand. 13: pr. $X X V=I$. Mand. 12: 1.
52) Adde ok. Cfr. Cap. XXX. infra, et I. Mand. II.
53) Loco v. ölftuwu aliud quoddam vocabulum antea fuit scriptum.
54) Hoc Caput post C. XXVI. sequi debu-
isset, tamen ante verba flikt maper etc. in fine illius Cap., ea enim sine dubio huc pertinent. Quae in Cap. XXVII. statuuntur, quoque respiciunt ea, quae in hoc Gap. sunt dicta. Cfi. I. Mand. 13.
XXVI.

Skiuter maper vp a lopt. Bomber niper ok i.. houop manni. far far. ${ }^{55}$ ) han bana af. böte firi. IX. marker. ( ${ }^{\circ} \mathrm{Cllikt}$ maper fum maper ok eig kona.

## XXVII.

Pön æru pry öll fum æmmikyt fkal bötæ prel fum aghu ${ }^{57}$ ) æn dræ$\mathrm{pi}^{58}$ ) værper. et ær æruis öll. annat ar brölöp. pripiæ ær giptar öll.
XXVIII.

Warper vtan garpslip خræpin. pa fkulu grannar. bötæ niu marker. æller bana fa. per fkulu bana til pings föræ. ok hanum frip bepæs til ok fra. han ${ }^{\circ}$ fkal viper bana orpe gange. æghi fipan 万ags frip ok natær til fkogs.

## XXIX.

Warper maper $\begin{aligned} \\ \text { repin } \\ \text { prigiæ byær mellin. ok kallar hwar perre fik }\end{aligned}$ etg pa mark ${ }^{59}$ ) agha. pa fkulu per værria fik meß tuenni tylftom. Falסer nokor perræ at. 户a fkal pen ater bötæ. Fallær per allir æller væriæs allir. pa böten alle mannin ater. mep. IX. markum. Sipan fkulu per allir. pa mank mellin fin ${ }^{\text {Kipta. }}$
XXX.

Warper abyrp boren a mark manz. ok ma fe blop ok bæn hinnugh fum خræpin var. pa fkal pæn bötæ mark a.
XXXI.

Warper maper dræpin a aldræ götæ mark. vitæ mæn eig bana til. giul

XXVI = 1. Mand. 12: 2.
XXVII = I. Mand. 13: 1.
$X X V I I I=I . \backslash M a n d .14: p r$.
55) far non est regendum.
56) Verba flike - kona pertinent ad Cap. XXIV. Cfr. not. 54. pag. 128.
57) Sine dubio legendum piaghn. Cfr. I. Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
$X X I X=1$. Mand.14: 1.
$X X X=$ 1. Mand. 14: 2.
$X X X I=1$. Mand. 14: 3.
Mand. 13: 1.
58) Lege drapin.
59) mafk vo maik, ut videtur, hic antea fuit scriptum.
fak by pem næftæ. vil han eig bana orpe viper gangæ. pa fkal han væriæ fik mep tuenni tylftom. pa fkal pem by fak giux per ligger neft. pa fkal pæn by væriæ ok fik mep tylftom. Swa fkal pen pripiæ byr væriæ ok fik. fipan per æru allir varper. pa fkal pet hærætp per ligger neft. ok pingat föker fang ok fiær gant ${ }^{\sigma 0}$ ) han ater bötæ mep. IX. markum. æller bana fa.

## XXXII.

Falder maper vndir mölno hiul. far bana af. böte firi. III. ${ }^{\circ}$ ) pen ær a.
XXXIII.

Falðer maper i brun far bana af. böte firi. III. marker pen ær a. .
XXXIIII.
14 Falðer maper af fpango far bana af. böte firi. III. marker.
XXXV.

Falder maper af fifke garpe. ok far bana af. böte firi III. marker pen fum a. XXXVI.

Gangen ${ }^{62}$ ) maper a biorn $\mathrm{f}_{\mathrm{p}}$ iut. far bana af. böte firi. III. marker pen ær a. XXXVII.

Ganger a ælghftokt far bana af. böte firi. III. marker pen ær a.

> XXXVIII.

Refer maper træ vp ok fal>êr niper i houop mamn. far bana af. böte firi. III marker pen ær a. ok vp refte.
$X X X I I .=I$. Mand. 15: pr. $\quad X X X V I, X X X V I I=$ I. Mund. 15: 2. $X X X I I I, . X X X V=$ I. Mind. 15: 1.
6o) Lege gang.
62) Lege ©anger.
6ı) Adde marker.
XXXIX.

Lyfter hæfter ftanger piur hugger runi. biter hunder. far bana af. böte firi. III. marker. ok fwa firi annur hemæföð diur. æn po at pön vilð haua uærit.
XL.

Wm löfkæ mæn vt rikis gangæ hem at manni ok ðræpæ æller farghær han. æller hans kono æller hans hion firi at han fyn pem nokot pet pe bepæs. pa fkulu pe mæn pylikæ giærningæ göræ fangæs at faklöfo. ok gömææ til pes hæræznæmpð .i. py hæræpi fum giærningin var gör innan. vær pem xeller fællir. ( ${ }^{63}$ per firi $\mathrm{pa}^{\sigma 4}$ ) fak. pa fkulu pe lif lata ok eig biltoghe læggiæs.

## .XLI.

Huilkin man fum ganger hem at manni. ok hugger han æ:ler flar æller nöghær han til mep nokrom valzuærkum fva at han later vp hanum kono finæ til at han miffirmæ henne. pa pen pylikæ gerningæ gör fkal fangas at faklöfo ok gömæs til pes hæræznemठ. i py hærape fum ( ${ }^{\sigma}$ giærnin ær giorpæs innan. vær han æller fællir. fellis han firi pa fak. pa fkal han lif latæ. ok eig biltugher lægiæs.

Har byrics aruce bolkar mep flokom.
I. vm moper taker fonar arf ${ }^{1}$ )

If. vm moper hafuer tua collw.
III. vm huru collom fkal arf fkipte.
$X X X I X=$ I. Mand. 15: 4.
63) Lege fallas per etc.
64) Pro pa antea fuit scriptum fa.
65) Lege giarningin giorpres etc.

1) Titulus primi Capitis est mendosus, mam ea, de quibus hic dicitur, non in prime sod secundo Capite inveniuntur.

IIII. vm konæ fitir i bo ok خör bonde.
f V. vm bon'te a fun òk konæ ær mep barne бigher.
VI. vm ænkiæ giptez ok giæz eig barnæ fæpernis frændum at.
VII. vm maper far fær adalkono.
VIII. vm konæ giftez annat finni.
IX. vm konæ giptez far eig barn.
X. vm bonde gipter бottor finæ meß munخ ok malæ.
XI. vm maper ganger fran kono finni laghgiptri.
XII. vm konæ agher frillu fun oc annan aðalkono fun.
XIII. vm maper giuir fik i klofter.

XIIII. vm maper 万ræper man vil haua arf hans.
XV. vm màper far af lanðæ ok fitir brytis) i bo.
XVI. ym maper far af lan'se fitir huffru i bo.
XVII. vm ænfker maper 万ör æller pipirker. ${ }^{3}$ )
XVIII. vm maper 'ठör wet ingin aruæ hans.
XIX. vm konæ firi giær ftyp barnom fynum firi arf.
XX. vm hion tu comæ faman före annat arf ${ }^{4}$ ) i bo.
XXI. vm bak arf maper taker. ${ }^{5}$ )
XXII. vm bryti fitir firi bo manz han ær mifkunnæ maper hans.
XXIII. vm bryti fitir i bo manz köpe ${ }^{\text {© }}$ ) iorp æller görfimar.

XXIIII. vin bryti fitir i bo ægher ingti i köpe iorp æller gör ${ }^{7}$ )
XXV. vm bonde خör ok huffru liuir bor a iorb hants.
XXVI. vm man giuer frillu barnum finum iorp. fredx. ${ }^{8}$ )
XXVII. vm broper far at köpfierpum ok annar heme fitir.
XXVIII. vm bonðæ fuin ðör vgipter vr garpe hans.
XXIX. vm inlagt fe varper bort ftolit.
XXX. vm faper hauer giort henifylgo fyni finum.
XXXI. vm ma̧̧er vil man or annöpoghum خom löfe.
2) F. sic. B. brytri.
6) F. küpir.
3) F. pypifker.
4) Loco v. arf antea fuit scriptum $j$ bö.
5) Cfr. quae ad huius Cap. textum adno-
7) Lege görfimar. F. h. v. est absaissa.
8) Lege: frandar aller fvene. F. sic, ut videtur, habuit, at $v$. Jivene est abscissa. tantur.
XXXII. vm maper ætleper prel ællr ambat.
XXXIII. vm lanboe. $\begin{array}{r}\text { ör firi fardaghæ. }\end{array}$

XXXIIII. vm landroten ठör firi farðaghæ.
XXXV. vm fræfgiui${ }^{\text {) }}$ خör.

S vn ok dotter æru fapurs aruar. taki fun tua lote ok dotter pripiung. ær eig fun reller dotter. pa taki ( ${ }^{\text {IOfaper ok moper. faper tua lote ok moper }}$ pripiungh. ær eig faper. æller moper. pa ( ${ }^{1 x}$ æru bröper ok fyfter. taker broper tua lote ok fifter ${ }^{22}$ ) pripiungh. ær eig broper ( ${ }^{3}$ æller fyfter til. pa taki ( ${ }^{4}$ funa börn ok dottor börn. funæ börn tua lote ok dottor börn pripiung. ær eig funa born æller dottor börn. pa ( ${ }^{15}$ taka broper börn ok ${ }^{16}$ ) fyfter börr. broper bærn ${ }^{17}$ ) tua löte oc fyfter börn pripiung. æru ${ }^{88}$ ) eig bröper börn æller fyfter börn. pa ( ${ }^{19} \nsupseteq r$ fapur fapir ok moper fapir. taker fapur fapir tua lote ok mopor fapir pripiung. ær mopor moper. ok fapur broper. pa taker moper moper ok fapur broper gar fran. E huar fta' delæs uiper maper af manni $\mathrm{ok}^{20}$ ) konæ af kono vt komin ( ${ }^{21} \mathrm{ok}$ æru iæmpn kynium gange ee maper til tuigiæ lotæ ok konæ til pripiungs.

## II. <br> I.

Moper taker funar arf til enge fun סör. pa gangæ dotter til ok tak $\boldsymbol{x}^{22}$ ) flict af $^{23}$ ) arfui fum moper Hauer moper tua colla. خör enge fun i. adrum colle. pa fkulu $\mathrm{pa}^{24}$ ) dötter til gangæ ær vm fapur aru meß hanum. uk fkipte arfui vip moper finx. taki flikt haarin perre fum annur.
$I=I . A B .1 ; I I I .34,35 . \quad I I=I . A B .2$.

[^46]
## III.

Moper faper ok fapur moper. pet ær iampn aruæ. Moper broper ok faper fyfter pet ær iampn aruæ. ${ }^{25}$ ) Dottor fun ok funa dotter. pet ær iampn aruæ. Syfter fun ok broper ठotter. pet ær iampn aruæ. Collom fkal arf fkiptæ fynder i tu. halft a fæperni ok halft a möperni. en per æru baper iamfkylðer hanum. ok fin i mellum ufkilðer. pet ær fwa at vnderftandæ. at dör man ok $^{26}$ ) hauer eig börnæ aruæ. æru ${ }^{27}$ ) æptir a fæperni ok möperni frendir fin ( ${ }^{8}$.i. mellin vfkilder. æru annan wægh margher. oc an17 nan vægh en. fwa mikit taker pæn en fum allir hinir. æn per æru hanum allir iamfkilder. Bröpræ fynir æller dötter. æru annanftap flere ok annanftap færre. taker ${ }^{2}$ ) flict en fum annar. maper ${ }^{30}$ ) manz lot. ok konæ kono lot. ok fyftræ börn famulep. ok fkiptæs ${ }^{3 \text { 1 }}$ ) æptir mantali. ${ }^{32}$ )

## IIII.

Syter konæ i bo ok خör bonde. kallæs hon hauanðe varæ. hun fkal i bo fitiæ til fræftningæ tiughu vikur. pa fkal a fe en hon ær hauande. xr hon eig hauande. pa fkal fkiptæ. ok giælde hon ater allen pæn koft hun nötte men hun .i. bo fat. mep fornum epe af finum pæningum. hun fkal a bolæ fitiæ til fardaghæ neftu. ær bonðe ðöper firi fardagha. fiter hun mep fkrukke vm fardaghæ. ær ftempno 万agh firi fagher. pa fkal hon af faræ. hauer hun faat. pa niutæ pæs ær hun hauer faat. ikki far hun meræ af bole vtan hun haui barn. far pæt (kriftinðom. ${ }^{33}$ ) pa hauer hun arf egnat. ${ }^{34}$ )

$$
I I I=I . A B .3 ; I I I .36 . \quad I I I I=I . A B .4: p r
$$

25) F. sic. B. om. Moper brober - iampn aruce.
26) C. om. ok.
27) F. om. aru.
28) C. maelli fcylder, om. ceru annan wagh - dötter; add. quidem: aru annaen wosghin margher oc annaen, at haec lineola induxit scriba.
29) C. taky.

3o) C. man.
31) C. Schipte.
32) C. man mantali.
33) Lege kriftinðom.
34) Pro hegnat.
V.

Bonðe a fun conæ ær meß barne خigher. pa fkulu pe bapin i bo fitir.
VI.

Giptis ænkiæ giæz eig barnæ fæpernis frændum at. pa fkal pæn fkyldefti fæpernis frænðe til ripa ok feæ horo barnæ pæningæ. faræ. biuper moper bæft til fælægh. pa ær hon næft firi py at hun ær barnæ arui. vil hun eig ${ }^{3}$ ) fva göra. pa ær pæn næft ær bæft biuper til. meb fæpernis fræn>ie rape. eig ma fra moper takæ mæpan han ${ }^{36}$ ) vgipt filir. vtan hennæ brut hittis. ok hun mifhæghæ barnæ goz. fapur broper ${ }^{37}$ ) (kal barnz male mælæ. Moper fkal rapæ archæ niclum ok takæ fkylరe ok lukæ. ær moper fapur til. pa fkal han rapa ok eig fapur broठer. ær fapur fapir til pa fkal han rapa. ok eig moper faper. Moper fkal ripa prifuar a iamlangænom boos at vittiæ. æn bryti fitir firi.

## VII.

Maper far fær aðalcono gæter vip barn 才ör py. far aðræ gæter vip barn dör py. pa far han pripiu. pa ðör bonðe. pa en ${ }^{38}$ ) konæ ær liuande. 18 pa fkal hun af takæ hemfylgh finæ. alt pæt vnöt ær hun æller hemmer börn. pa fkal hin ælzti colðer bofkipte kræuiæ. ok taker af fin pripiung af bo. taker hin annar kolðer fit möperni. ok laggær ater til fkiptis. fipen taker han af fin pripiungh huat pet ær helðer. ${ }^{39}$ ) æller hin yngfti colðer.
 خxgs gixf af lukæ. takx eig fæ til, pa fkal flict enum afat ${ }^{41}$ ) fum andrum.
$V=I . A B .4: 1 . \quad V I I=I . A B .5$.
$V I=I$. $A B .4: 2$.
35) eig om 1 s. ipse add. scriba.
36) Lege luin.
37) broper bis est scriptum, sed altero loco deletuen.
38) Pro an.
39) Adde konce.
40) Pro hindre fuit scriptum hindrcegs, at litt. gs sunt deletae.
41) afate sine dubio legendum.

## VIII.

Giptæs konǽæ adrum manni. giptis pripiæ finni. Dör kona a barn i. hæfkap. pa (kal pen ynfti42) colder arf takæ. löföræ allæ. ok iorp pa pe köpt hauæ i garpe. ok fva ælmænninge ${ }^{43}$ ) iorp alla pa hon giptis til. ok giælठe yngfti colder, fkulder ællær ${ }^{44}$ ) pör görar varo i æfftu giptunni.
IX.

Giptis konæ far eig barn i æfftu giptu. pa giptis hun allum ater til arfs börnum finum. funum æn fyni æru.
X.

En bonde giptir dottor mep45) mun' ok mep malæ. börn hennær mughu eig horbörn hetæ. fkil pem a. pa fkal bifkupær at vitnum letæ. vm hionælagh. ${ }^{\text {ºn }}$ ok laghmaper vm arf dömæ.
XI.

Ganger maper fran kono finni laghgiptri. ok i fiæng annarræ kono afle barn. pet ær hor barn. tiker eig at læghmæli faperni fit. Mælæ pet fræn-
 pettæ. pen fkal barn agha huaria nat hos ligger. ok giptir ær til mep laghmælum.

## XII.

Conæ aghar frillu fun oe annan adalcono fun. per fkulu bapir hænnæer arf taka. flict huar fum annar. huat pet æru hælठer fynir æller خötter. lægs maper vip kono. giæðer ${ }^{4 \sigma}$ ) vip barn. pet ær frillu barn. fæftir han fipan $V I I I=I . A B .6: p r . C f r .: I I I .73 . \quad X I=1 . A B .8: p r, 1$. $\boldsymbol{I X}=$ I. $A B .6: 1$. $X I I=I . A B .8: 2,3$. $X=1 . A B .7$.
42) Pro yngfti.
43) Pro almanningz:
44) Pro allar.
45) Loco v. mep antea fuit scriptum finc.
46) Pro giater.
meß laghum. pa ær pet adalkono barn. py at paghar han bættræpi kononæ. 19 pa bættræpi han ok barnnit. fkiuter pa konæ af handum fær. ma eig boo mep henni at guz rætti. ftyæls til fipan. ok aflar barn. pet ær frillu barn. pör fan ingti af arue. vtan möperni fit num pet ena adalkono barnit.

## XIII.

 lot. Dör han i kloftre, pa ær klofter aruæ hans. Wil or fara firi iamlange రagh. fet ær vald hans. $x$ r han enæ nat ${ }^{48}$ ) ok iamplangæ. pa ma han eig or faræ. ok ingfins manz arf takæ. ok eig fkulu frænder hans wærkum hans verfæ.

## XIIII.

Dreper maper man. vil haua arf hans, han fkal eig arue hans vare. Sigher han at han drap han meß vapa værki. pet fkal luct hæræz nempdin væriæe æller fællæ. Warper han eig varper. pa fkal han arf taka. ær rkyldwfer ær pem dræpиæ.
XV.

Far maper af lan'e. ok fætir brytiæ firi bo. figher at han fkal fara til roms. pa fkal bryti firi bo rapæ til iamplangæ. fipan fkal arue rapæ eig hryti længer num arui vili.

## XVI.

Far maper af lande. fitir huffruæ i. bo. hauer barn i. knæ ok i quipi. far pet kriftindom. vænder han hæl ok nakkæ af ${ }^{49}$ ) hemkinnum. olk
$X I I I=$ I. AB. $g$.
$X I I I I=1 . A B .11$.
47) Hic sine dubio est lacuna. Cfr. I. AB. 48) V. nat omissam, ipse add. scriba. 9: pr.
$X V=1 . A B .12: p r$.
$X V I=1 . A B .12: 1,8 ; 13$.
49) Lege ato

Corp. Jur. Ant. Sv, G. Vol. I.
18.
ftigher fotom af fofterlan'se. pör fkulu aruar vara ær pa varo han hemane for. hanum fkyldafter æn han komber eig ater til hemkinnæ. Ingfins manz arf taker han mæn han i greklande fitir. ok ingin hans arue annar ær æn pen pa var. ær han heman for. Ligiæ tuer mæn fiuker bapir .i. eno hufe. huarghin perræ ær annars arui. æn per döiæ bapir. liuer annar fva lenge æptir annan. at han mate vip hufle takæ.. pa ær han arui hans. æn pyt han eig talat giti æller hufl takit. pa ær han arui hans. Dör maper i by ok annar 20 i aprum. bapir a eno бögre. faras mæn i mote. figher huar andrum خöpa perræ. huarghin perræ ær annar ${ }^{50}$ ) arui. Brænnæ tuer mæn inni bapir i eno hufi fenठer. huarghin ær annars arui. Fallar tuer mæn bæpe i enne orefto. huarghin perræ ær annars arui. druknæ tuer mæn bapir a eno fkipi. huarghin perræ ær annars arui. Skiliæs mæn ${ }^{5 x}$ ) hemæ at hemkinnum. far annar a fkip æller til fkoghs. dör hin ær hemæ var. ok hittis hin annar döper ær bort for. wet eig a huat $\gamma o ̈ g r e ~ æ r ~ \% o . ~ h u a r g h i n ~ p e r r a ~ æ r ~ a n n a r s ~: ~$ arui.

## XVII.

Dör ænfkir æller pipifker ${ }^{52}$ ) hær i lanðe. ær eig pen fkildafti hos. par fkal arf hans ftandæ til iamplangæ. ær eig pa arui komin. pa fkal kononger arf takæ. bifkuper en prefter ær.
XVIII.

Dör maper wet ingin aruæ hans. pa ær kononger arui hans. figher perr fua ær han $\gamma_{0}$ at. at han vet van til arua hans. pa fkal fæ i takum ftan $\gamma x$ at lænfto ${ }^{53}$ ) nat ok iamplangæ. ær eig aruæ komen pa. pa fkal kononger arf takæ ok giætæ til pes ær pen fkildafti komber.
$X V I I=1 . A B .14: p r, 1$.
$X V I I I=I . A B .14: 2$.
50) Lege annars.
51) at hic additum, at deletum est.
52) Pro pypifker.
53) Pro lengfto.
XIX.

Konæ firi giær ftypbarnum finum. vil barnum finum arf mnnæ. fæller Hana luct herrez nenpðin. ${ }^{54}$ ) pa hauir hun firi giort fripi finum. giui henni frip dax ok nattar til fkogs. wil eig hennæ fun hanæ frip latæ fyæ. pa (kal han frærdom ${ }^{55}$ ) bötæ. fwa mykit fum per haua vilia. æller takin per hana per fum pær nar hænni.
XX.

Sipan hion tu komæ bapin faman. taker annat perræ arf. förer til bo. legs til bruftoghs far ikki giælठ firi. pet fum lefes a ok vburghit ær. pet ær pes perre fum arf tok. ens ${ }^{50}$ ) af föpes agho pe bapi. ma huarghit ${ }^{57}$ ) anخru calf ala. ftophors i fkoghe gangæ. all py fyll fum af föpes agho pön bapen.

## XXI

Taker maper bo at ( ${ }^{38}$ bak arf. ( ${ }^{59}$ orkær eig bryti firi at hal§æ ok deia. pa fkulu bapin hion auaxt haua. py biper maper fær pærre kono. ær til arfs ftanðer. py giptir bonde ठottor finæ manni pem ær til ærf ftanðer 21 at pö vilic bapin auaxt aghæ pen a aflas.

## XXII.

Sitir bryti firi bo manz. han ær mifkunnæ maper bon'бæ pes ær bo a. riper i garp ok rinder vr far ikki merræ firi num tylftar ep. at han hauer alt pet vr bo ær han atti. bonde kallær haua lönt bo bægiæ perræ ok fkutit burt. pa fkal han vita firi mep tylftar epe. at han hauer alt fram laght.
$X I X=I . A B .15$.
$X X=I . A B .16: p r, 1$.
54) Lege nempðin.
55) Lege frandom.
.56) Adde pet.
57) huarghin primum scriptum, at $n$ in $t$ mutatum.
$X X I=$ I. AB. 16: 2.
${ }^{\prime} X X I I=I . A B .17$.
58) Pro bak arf sine dubio legendum est arui. Cfr. I. AB. $16: 2$.
59) ok ar primum scriptum, at super litt. $o$ ipse, ut videtur, scriba addidit $r$. Legendum i, itur: orkar eig brytie firi at haldre ok (v. aller) dciu.
han ma eig piufuer hetæ at handfalu fæ. Hittis nokot inni mep hanum fipan hete piufuer firi böte lagha böte ok eig lif late.
XXIII.

Sitir bryti i bo ( ${ }^{60}$ manz köpe iorp æller görfimar meß bo bægiæ perræ. aghe fva mykit i py fum ${ }^{61}$ ) han köper fum han ( ${ }^{\sigma 2}$ aa i bono. Löner han py pa pe fkiptre. pa ( ${ }^{63}$ haui firi giort finum lot.

## XXIIII.

Sitir bryti firi bo manz ${ }^{64}$ ) agher ingti i bono. ${ }^{65}$ ) köper iorp æller gör(imær. ${ }^{60}$ ) aghe pet bonden fum gopzit agher. ${ }^{67}$ ) lregger han lön $\mathbf{a}^{68}$ ) hete piufuer firi.

## XXV.

Dör bonde huffru liuer bor a iorp hans. Sör firi vtarftu fardaghe. pa fkal hon til finnæ iorp fara. ok halft vip landboa fin haua. han a vitu til ars fæftu ok eig længer. ok famulun' en huffru 'oör ok bonde liuer.
XXVI.

Giuer maper frillu barni finu eyngh æller frænరæ æller fvene. far pet barn æptir fik pa haui pa iorp. far eig barn. pa gange pit hun ater fum hun var vt af giuin, vtan pet fe giort meß an $\begin{gathered}\text { rum forfkælum. witnum æl- }\end{gathered}$ ler brewom. konæ taker pripiungh i bo ok pre marker af hans lote fipan tymber ok möllno repe. pa fkal alt fkipte fum bo. Skulder fkuln pe bape lukæ ok bape kræfiæ. huart perræ flict fum i bo a. huat per varu för gö-
$\boldsymbol{X X I I I}=$ III. 37.
$X \dot{X I I I I}=I I I .38$.
$X X V=$ I. $A B .18: p r$.
$X X V I=I . A B .18: p r$. fin, 1,$2 ; 1 I I$.
110; IV. g: 2. not.

rar ${ }^{69}$ ) æn. pe faman komo æller fipan. vtan man drap et. Saræ böter ok barpadaghæ ${ }^{70}$ ) böter. ok vingiæfuær agho pe bapi at takæ ok lukæ af finum 22 bo pæningum æller af köpe iorpum. æn eig af hæ̇nnær ærfper iorp.

## XXVII.

Far annar broper köpfærpum ok annar hemæ ${ }^{78}$ ) i. afko fitir. bape agho per æmmikit af arui. fwa ok en man fætter fun fin til bokar. ok annar biærgs ari boo. pen far elki py mærra $^{72}$ ) firi fit arwipi ok hins fræmlaghu

## XXVIII.

Dör fun manz ogipter vr garpe ok fapirin boter vt firi han til hundræpæ markæ ( ${ }^{3}{ }^{3} \mathrm{ok}$ annar aflar til hundrapæ markx. pet fkal fapirin mæpan han ær liuande alt ater bötæ fum lagh fighix. ok fipan taki ${ }^{74}$ ) halft huar perro af arfue.

## XXIX.

Inlaght fæ warper burt ftulit. rent ${ }^{7}$ ) æller brent ok bonઈæ fæ mep. giæl'రe ikki firi. han fkal vitæ mep tylftar epe. at hans fæ var mep ftulit.

> XXX.

Hauer faper hemfylgh giort fyni finum. falלer faper fra. pa ©kal ater fl fkiptis bæræ vip pen fum vgiptir ær. hanum fkal flikan fama lot af garpe göræ fum han hafpe hem til booc ær giptir ær. fwa fkulu dötter fkiptæ fum fynir æn per æru aruar. hauer pæn af iorbo falt ær gipter ær. pet fkal ftanðæ i hans lot. ba ær per fkiptæ. Dör fun gipter or garpi a eig
$X X V I I=1 . A B .19$.
$X X I X=I . A B . я$.

[^47]$X . X X=I . A B .81$.
börn. æru pe fkiľ at boo finu. faper ok moper. pa fkal faper arf taka ok bapin löfæ pæningæ. faper (kal iorp latæ hem fylgix. ${ }^{7 \sigma}$ ) moper ma eig iorp giuæ fran ratum ${ }^{77}$ ) fkaparux. Dör fun a barn æptir fik. ær hanum hem giuit abole iorpar pær aghu börn vitu til pes. $\left({ }^{78}\right.$ ok eig til flere. ær eig num et bol. pa fa eig til pes. aru tuar ftuwr ok tompgar per ${ }^{79}$ ) i. mellum. pa æru tu bol. kallar til enkæ akers æller enkæ engh. per far ekki vitu til num han vili. han kallar hem giuse. Skuldum fkal fkipte fum bo. a pingæ fkal vip halz örum takæ. ok fwa fram fælix. ok pera .i. hant fa fum han vil. huat han ær helðer fkilder æeller vfkylðer.

## XXXI.

Wil maper man or anögpom. 万om löfer. pa rkal fiunæltingh giæræ firi pem ær handæ mellum hauer. ${ }^{8.0}$ ) ok biupe jem tua oræ gulz æller tuar marker væghnær. ${ }^{81}$ ) ok latæ vitni til bæræ a finættingæ ${ }^{82}$ ) at han ær hanum fua fkylðer at han a at löfæ han. at lagmæli. ping fkal vifæ ok biupæ fæ a pinge ok fwa a en $\begin{gathered}\text { aghæ. ok vita æptir meß tuenni tylftom. at han ær ha- }\end{gathered}$ num fua fkylסer at ( ${ }^{33}$ a löfæ han laghmæli. Sipan faar han eig vart han num han kalli barn fit varæ. halde han hanum æptir fæghnær ping. pa hætte vip finum niu markum fakfokiæ fwa kononge ok fwa hærxpe.

## XXXIL

Acleper man prel æller ambut. ok taker i æt meß fik a pinge. pa taker han arf haus. æn eig er fun til æller ootter. faper æller moper. broper æller fyftur. ær nokot perræ til ok ætle ${ }^{84}{ }^{8}$ ) pa taker pet arf. ær ingti perra til. pa taker pen arf ætleðe.
$X X X I=I . A B .22 . \quad X X X I I=I . \wedge A B .23$.

[^48]
## XXXIII.

Dör lanboe firi fardaghæ. $\mathrm{pa}^{85}$ ) æru tuer löter löfer af bole hans. ær rughi fat a bole. pa fkal pen ær bol a giælðæ aruænum æmmanger fkiæpur fum ær a fat. Dör konæ pa ær pripiunger lös af bole.

## XXXIIII.

Dör lanðroten. pa (kal lanboe quar fitiæ til fæfta ${ }^{86}$ ) hans ær int. æller ( ${ }^{\text {ETater lukæ til giæf finæ. }}$

## XXXV.

Dör frælfigiui callæ per ær han agho han varæ giptan til tuigiæ lota. pa fkulu pe giælסe cono hans mark at hindrædax giæf af finum lot. æn per Đora vita han til tuigiæ lotæ.

Har byrices giptce: bolker mep flokum.
I. vm kononger vil fær kono bypiæ.
II. vm bonðæ fun vil fer kono bipiæ.
III. vm ætboren man fær frælfgiui ${ }^{\text { }}$ ) fæfter.

IIII. vm bonde giuer manni fak at han hauer hufcono hans. ${ }^{2}$ )
V. vm konæ hauer hor giort ok ær hun fan at.
VI. vm man giuer kono finne hor fak.
VII. vm maper fæfte ænkiu ok flyter hem.
VIII. vm maper fæfte mö giör vip legher firi bröllöp, IX. vm maper ligger vip löfkæ cono..
$X X X I I I=I . A B .24: p r: \quad X X X V=1 . A B .25$.
$X X X I I I I=I . A B .24: 1$.
85) Loco v. pa antea fuit scriptum tuer.
86) fans primum fuit scriptum.
$8_{7}$ ) aater scriptum est, at primum a dele-
tum. Lege: arui lukce hanum til giaf fine Cfr. I. AB. 24: 1.

1) Lege fral/giuu.
2) Adde lagrat.
X. vm maper liger meß frælfe foftro.
XI. vm anogth foftræ bær nyclæ bonðæ.
XII. vm maper vil leghers bot ut fokiæ.
XIII. vm ( ${ }^{3}$ hauande cono man abyrghe manni.

XIIII. vm frænzim deles ${ }^{4}$ ) hionæ mællum.
XV val konæ miper barn fit.
XVI. vm bonde hæftir faftir cono manz. ${ }^{5}$ )

K
ononger vil fær kono bipiæ. ær pet vtanrikis. pa fkal han mæn finæ lata fara ærænde fit at wrækæ ok fæft takæ. pa fkal kononger i. gen ripa ok mund giua tolf marker gulz æller tua byær at vapium fatix.
II.

Bonठæ fun vil fær kono bipiæ. han fkal hin fkyldæfte at hittæ ok bön finæ byriæ. ok fæftnæpæ ftæmpnu lægiæ. a hænni fkal til fæiær fæghiæ. næmpnæ iorp æn til ær. næmpnæ man. næmpnæ quicfæ. pet ær giuæ uil. næmpnæ ligiænठæ fæ æn til ær. Thaghæer firi fæft ${ }^{\sigma}$ ) ær fkilt: ok handun $\not \approx$ famat $^{7}$ ) takit. pa æru til giæuær ællar ${ }^{8}$ ) intar. æn vingiaf fkal lukin varæ a giptær quælde. pa pe koma bapin vnder enæ ble. alt pet fum gips at hindrædax a fæftnæpa ftempnu ok lyfis a giptær quelde. pet ær alt fult fangh iorpær. æn vm færp komber a. annantingiæ a hindrædaghinum æller 25 för. ok eig annath fyr æn per koma bapin a en bulfter æller $a^{9}$ ) enæ ble. Skiliæs pe at fipan firi nokræ fallæ fakir. haui hon morghinn giæf finæ. æn eig varur ${ }^{\text {ro }}$ ) forfkyæl firi gior. æller ær hun eig laghfangen. 历r eig fon
$I=I . G B$.
$I I=I . G B .2: p r ; 3 ; 1 I I .67,129$.
3) Lege: man abyrghe hauande cono manni. 6) V. faft omissam, ipse addidit scriba.
4) Lege taels.
5) Adde: XVII. vm konce löper bort fran 8) Proe faman.
bontca.
XVII. vm maper gör lagher ok ১ör v- 9) vnder, ut. videtur, legendum.
fotter.
faper æller broper. pa taki arwi wingiæf. Waper fxfte kona manz takin. pa a IX. marker pen fkilðafti. ok ${ }^{\text {¹ }}$ ) fæfti maper. ok fwa kononger. ok fwa allir mæn. ok boe mep henni aldrigh. per fkulu fripar hans agha_ wald tomy alðrigh i frip fyr æn pe viliæ ær fak fökiæ.

## III.

Biper ætboren ${ }^{12}$ ) man fær frælzgiwu fæfter han hanæ. ok fær meß laghum. pa fkal mark vingiæf varæ. Far frælzgiui ætiæpæ ${ }^{\text {³ }}$ ) kono. pa ær mark wingiæf. ok mark hinخræðax giæf. börn perræ fkulu ætboren varæ. Hwarn flap fum hinðræðax giæf gips. ${ }^{14}$ ) pa ær pripiungs fkipte a bo perre. ok eig prea marker mep. Far frælzgiui foftro giægs ${ }^{15}$ ) eig vingiæf ok hinðræðax giæf pa giptis hon til hælfnings. gifs vingiæf. pa giptis hun til pripiungs. ok hindrædax giæf af hans lot. vil præl hufkono fa. giui tua öre til fiængh hennær pem per hana a. ikki a kiæffir i barnom.

## IIII.

Giuer bonde manni fak at ${ }^{\text {s } \sigma}$ ) hufkuno hans lægræt. ok hanum fkam giort. quæper han ne viper. pa fkal han gangæ firi mep tylfte epe. por han eig fwæriæ. pa flal han böte fæx öræ.

## W.

Hauer ${ }^{17}$ ) konæ hor giort. ok ær hon fan at fak perræ. pa flal lepa hanææ til prifcullæ kippæ af henni mantul ok fkæræ af hænni bakfkyurtu ok fkiutæ fua vt vm rör fran boos lot finum.

$$
I I I=I . G B .4 . \quad \quad I I I I=I . G \dot{B} .5: p r
$$

11) Adde Jiva.
12) Loco v. atboren antea fuit scriptum maber.
13) aettapar sine dubio legendum.
14) Pro gifs.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
15) giars vel gifs sine dubio legendum.
16) Adde: han hauer. Cfr. ind. Capp. et L GB. 5: pr.
17) Haua primum fuit scriptum.

## VI.

Giuer maper kono finnæ hor fak. pa fkal hun væriæ fik meb fiu mannum af næmprinne. varper hon varp. böte henni. III. marker. pem fkul ater til bos lægiæ. taki vt hun æller hænnær arue huat pem fkil æller ${ }^{18}$ ) 26 heel æller hugher. Warpr hun eig varp. pa fkal hon gangæ fran boos lut finum .i. huar бax klæpum.

## VII.

Feftæ maper enkiu ok flyter hem. lægs hos aflar henni barn. pær a ingin fak a æn po at han bryti hus æpti hænni. fin æller hænnæ. War户er barn fipan föt ær öl ær giort. ba ær pet aðalcono barn. by heter fangen fæft enkiæ.

## VIII.

Fefter maper mö gior vip legher. pa ær han faker at fæx markum vip faper hæninæ

## IX.

Ligger maper vip löfkæ kono. ok fæfter hana fipan. ok malir vingixf pa ær legher böt.

## X.

Ligger maper viper frælfæ foftro. afla mep henne barn. böte tolf öræ.

## XI.

Æn annöpof ${ }^{9}$ ) fofbræ bær niclæ bondæns. liggær maper mep henni. böte. III. marker. firi ambut. fex öræ. Firi ætbörma ${ }^{20}$ ) kono. VI. marker.
$V I=I . G B .5: \% \quad I X=1$. GB.6: у. Cfr. II. Add. 12: я.
$V I I=1$. GB. 6: pr. Cfr. II. Add. 18:2. $X=$ I. GB. 6: 3. Cfr. II. Aldd. 12: я. $V I I I=I . G B .6: 1$. Cfr.II. Add. 12:2. $X I=I . G B .6: 3,4$. Cfr.II. Add. 12:я.
18) haelder legendum videtur.
19) Lege annöpog.
20) Pro atborna.

En ambut fkal varpx. pen ær barn a viper. per til hon giter kuern drxghit ok ko molkat. ðör hon af barne. böte. III. marker. enlöpre couo legher fkal værix mep tylfte epe. bape ætbornæ ok annoghre.
XII.

Wil2 ${ }^{2}$ ) maper ${ }^{22}$ ) læghers bot vt fökiæ. pa fkal ( ${ }^{23}$ han til hærazpins xller til fierpungs pings fara. ok lata fær endagha hem dömæ. at fökiæ han mep ( ${ }^{24}$ fiu mannum. pa han föker a endagha. pa væri fik hin mep ( ${ }^{25}$ tolf mannæ epe. ok fiu mæn af næmpdinne æptir. æller böte lægher bot. ${ }^{2 \sigma}$ ) Giör han eig ræt ( ${ }^{27}$ innan förfta lanzpings. fipan han er fökter antingiæ mop botom æller laghum. laggiæ lagmaper han friplofan mællan æluær ok tiuipar ee til han ret gior.

## XIII.

Abyrgher man hauande kono manni. pem ær a vip hana barn. خör hun af barne. böte. VI. marker firi lægher ok firi خöp. III. marker.

## XIIII.

Tæls frænzimi hionæ tuægiæ mællum. pa fkal a pingæ teliæ ok bifcups lof til fa at fwæriæ mep tuenne tylftom bipiæ ( ${ }^{28}$ fær. f. s. g. h. oc v. f. 27 at frænzim ocur ær fwa fkyl才 fum nu hauer iak talt. py ma iak eig bo mep henni at guz rette. $\left({ }^{29}\right.$ Giuer maper fik fiæluer fak. kallar fik fwa fkylðæ kono haua. at han ma eig bo me $\beta$ henne ${ }^{30}$ ) at guz rette. por han eig vip ganga. pa fkal han væriæ fik meß tuenne tylftom. Warper han varper. pa fkal han fkiliæs vip kono. falz han at pa fkal han bo mep heuni.

$$
X I I=I I I .64 . C f r . I I . \text { Add. 12: } 1 . \quad X I I I I=1 . G B .7 .
$$

[^49]27) C. hwarte met laghum eller botom innaen prypae lanzpingh. pa scal lagman han friplöfen leogice mellin etc.
28) Cfr. not. 48. p. 127.
29) Loco vv. Giuer - ficeluer antea fuit
scriptum: por han eig vib ganga.
30) Loco v. henne antea fuit scriptum guz $h$.

## XV．

Myper ${ }^{3 x}$ ）konæ barn fit 万raper fun fapur fin．æller faper fun fin．bro： per bropor fin．bröpunger bröpungæ̇ fin．fyftrunger fyftrungh．fapurbropor fin．moporbroper fin．fapurfaper fin．æller funæ fun fin．æller dottor fun． \＆ller fyftur fun fin．æller broper fun fin．allum flikum malum fkal af lan－ （\％e fkriptæ．meß breue til pauans i rom．per fkulu af pauanom bref takx． ok til bifcups fara．ok latæ fe hwilkæ mifcun pe per fingo．bifcuper fkal pem bref fa for tiundæ fin．pet ær quepiæ konongs ok bifcups ok aldre wæfgötæ．at flict mal fkal alt til rom fkriua．Sinno $\mathrm{\gamma}_{\text {agh }}$ pen fum neft ær æptir martins meffu dagh at quelठæ．pa æru mungaz tiper allar laghktaknær．

XVI．
Hæftir boňe feftir kono manz．pa fkal brupmæn til giæræ a bröplö－ pes daghi．tua men til garps at göræ grip at hepæs．pa fkal pem adrum grip giuæ i garp ok ur．pa fkal klepe mætæ．fipan firi gipt fkilix．Swa ær firi gipt at fkilix．paghar per comæ bapin a en bolfter ok vnðer enæ ble．pa a hon pripiungh i．bo ok．III．marker af hans lot at hindrædax giaf．Syn han hanum finæ fæfte kono at prim ölftempnom．pa ær han fre－ ker at．IX．markum uip fakfökiæ ok fva vip konongh ok fua vip hæræp． Swa fkal bonðe biupa fæfte kono at laghum fum bepæs at prim ölftemp－ 28 num．pæt ær laghæ．forfal manz æller cono．æn fiuk æru．æller（ ${ }^{32}$ æn brup warper inni brænช．æller en piufuæper æller boos ran ${ }^{3}{ }^{3}$ ）ær iver ganget． en han ping later vifæ．pa fkal tua mæn a pingæ lagha forfal lata bæræ． later han fer hem ${ }^{34}$ ）enðaghæ ðömæ．ok vil eig at py litæ．pa fkal han 2 endagh mep tylftar epe ok tuem vitnum b．f．s．g．h．oc．v．f．${ }^{35}$ ）at han fii lagha forfal．ok py matte han eig giptæ hana．nu vil han væriæ hana $f-$ ri hanum．pa fkal han firi bifcupe me pem flyldaftæ tæliæ at fræuzine
$X V=I . G B .8: 1 ; 9: p r$.
31）Pro myrber．Cfr．not．2．pag． 188.
32）Lege：brup wabir inni braenすゝcr．Cf．．I． GB．9： 5.

$$
X V I=1 . G B .9: 1 ー 7 .
$$

33）V．ran omissam，ipse scriba addidit．
34）prem，ut videtur，primum fuit scriptumg
35）Cfr．not． 15 ．pag． 91.
perrex \&r fwa fkylf. at per mogho eig bo faman at guz rætte. ok figher han ne uip hana eig feft haua. pa fkal bifcuper pet mep vitnum letæ

## XVII.

Löper konæ bort fran bonðæ. ${ }^{36}$ ) taki bondæn göz alt. Wræker bonð̊e hanæ. bäte bonden. III. IX. marker i pre ftapi.
XVIII.

Gör maper lægher, ok \%ör han vfotter. pa ma pet fökia til pripiæ aruæ oc eig længer ${ }^{37}$ ) pa خyliæ, böte. vt. VI. marker. ok pet (kal vt fökiæ ræter kono malfmaper ok eig anuar. ok haui han tua löte. ok hun pripiung botom. Ero flere kononne iamfkyld. taki pen fak foker. dör konan for en lægher ær böt tiki hænnæ arui hænna lot. Gvp giui os pe giptæ mal. vay herræ gömæ varæ fyæl.

## Retlofte bolker. ${ }^{\text {² }}$ )

I. vm huru konongh fkal vælix.
II. vm bifcup fkal takæ.
III. vm huru laghman fkal takæ.

IIII. vm maper taker bo manz at vfel $80^{2}$ )
W. vm maper lugger hus manz vp at vfæktr. ${ }^{3}$ )
VI. vm maper callar man vquæpins orp.
VII. vm maper callar ættapan man frælfginæ. .

KYII $=111.56 . f i n$.
36) Loco v. bonずa antea fuit scriptum manni.
37) Quaedam sine dubio hie sunt omissa.
t) Hanc rubricam e cod. A. mutuati sumus. Etenim B. nullam hoc loco habet rubricam; cuius rei caussa nos quidem non fugit (cfr. not. I. ad I. RB. rubr.), cum vero rubrica hic esset necessaria, illa, quam
habet antiquissimus codex, licet minus apta, potius servanda visa est, quam alia quaevis eligenda.
2) Loco vv. at ufeldo antea fuit scriptum: up at refatto.
3) Lege vjakto.
VIII. vm maper figher man haua fæ æller hors æller nöt IX. vm vquæpins orp kono.
X. vm konæ firi giær ko æller cono bo æller bondæ.

29 XI. vm kona far mep wipfkiplum.
XII. vm maper ræni man haudrani.
XIII. vm maper værper ræntir meß fullum walzuerkum.

XIIII. vm maper ranir ${ }^{4}$ ) man a vægh klæpa finnæ.
XV. vm maper bryter hus manz vreper.
XVI. vm maper kræwer ¢kul才 af manni.
XVII. ( ${ }^{5} \mathrm{vm}$ maper dæper ${ }^{\sigma}$ ) nöt ællr hors firi manni
XVIII. vm maper dræper nöt æller hors a byar mark annars
XIX. vm fæ wæper drapit ${ }^{7}$ ) $\mathrm{fa}^{8}$ ) a ( ${ }^{9}$ in iorp.
XX. vm fæ 万ræper annars manz fæ.
XXI. vm. fæ خör i manz hand værkum.
XXII. vm fæ flögher fælft i giærpe ${ }^{10}$ ) ok far bana af.

XXIII, vm maper æltir fæ vr giærpe ${ }^{\mathrm{x}}$ ) ok far bana af.
XXIIII. vm fæ warper læft.
XXV. vm maper taker lan at lane.
XXVI. vm prel æller ambut löper brut.
XXVII. vm lær manni prel fin.
XXVIII. vm maper leghe heft æller ukfe æller ko af manni.
XXIX. vm maper legger fax fit in til giæzlu at annars.
XXX. vm maper wil fwene æller frændæ iorp giua.
4) V. ranir omissam ipse addidit scriba.
5) Titulum Cap. XVII. omisit, at in margine addidit scriba; quo tamen factum est, ut series numerorum sequentium titulorum sit turbata.
6) Lege draper.
7) drapin primum fuit scriptum.
8) $f a$ non est legendum.
9) en iorp sine dubio legendum.
10) Loco v. gierpe antea fuit scriptusa garpe.

1i) Pro i primum a scriptum.

S wear agho konongh at taka ok fwa at wrækæ. han fkal mep giflum owan fara ok .i. öftræ götlanخ. pa fkal han fænðæ mæn finæ. higat gioræ til alðræ götæ pings. pa fkal laghmaper giflæ fkipa. tua funnan af lande. ok tua norpan af lanðe. fipan fkal aðræ fiura mæn af lanðe giöræ. meß pem fkulu til iuna breckar i gen ripaゃ öfgötæ giflæ fkulu pingat fylgiæ ok witnæ bær at han ær fua walðer fum lagh figiæ. pa Tkal alðræ götr ping i. gen hannum nempnæ. pa ær han til pings komber. pa (kal han ep ${ }^{\mathbf{1 2}}$ ) allum götum trolekan fwærix. at han fkal eig ræt a lanðe varo brytæ. pa fkal laghmaper han fyrft til konongs ðömæ. fipan aðræ pe han biper til. kononger han fkal pa prim mannum frip giuæ. pem fum eig haua gört nipings værk.

## II.

En bifcup fkal takæ. pa fkal kononger alla lanta at fpirix. hwen pe haua viliæ. han $f$ kal bondæ fun varæ. pa fikal kononger hanum ftaf $i$ hand fa oc gul fingrine. fipan fkal hań i kirkiu lepæ ok a bifcups ftol fæetiæ. pa zer han til comen wals vtan til wixll.

## III.

Bonðæ fun fkal laghmaper varæ. py fkulu alle bönder ${ }^{13}$ ) rapa mop guz mifcund. kononger fkal nempr firi fik fictire. ok laghmaper a pinga. pet hete ee alðræ götæ ping ær laghmaper ær a. per ma folk ætlepæ ok ficttum lyfæ. æn bupkafle ær firi gangen. ( ${ }^{4}$ Ingen man ma hus manz bræmme vtan han kafnæ vargher hete. han hauir firi giort lande ok löfum örum.
$I=I . R B$.
$I I=I . R B$.
12) Jik sine dubio legendum. Cfr. I. RB. r: pr.
13) bönden scriptum, at ultimum $n$ scalpro motatum in $r$.
14) Quae in hoc Cap. sequuntur, ad Cap.
V. pertinere videntur. In antiquiori codice, quem seculus est scriba, haec sine dubio fuerunt in margine adnotata.

## IIII.

Taker maper bo manz up. ${ }^{\text {s }}$ ) pet ær. III. nìu marka fak a IX. marker fakfökin ok ater giælठ firi bo fit mep fornum epe. ok kononger a. IX. marker. ok fua hærape.
V.

Hugger maper hus manz up at vföktu. pet er IIL IX. marka fak. a IX. marker fakfökin ok ater giælठ firi fkapan. oc. IX. marker kononger. oc fwa allir mæn.

## VI.

Callar maper man bikiuhuælp. huar $x$ pet figher han. pu faghi hin. iak fkiærfkote pet at pu callar mik vquæpingz orp. pa ær pæt prigiæ mar$k a$ fak. hete. III. ok æru tuar. fæxtæn örtugher i. huarn lot. pæn pet vitis væri fik me ${ }^{1{ }^{\sigma}}$ ) tolf mannæ epe ok tuem vitnum. fva fkal all vquæpins orp fökiæ oc firnæ orp.

## VII.

Callar maper man frælzgiuæ pæn .ær ætboren ær. pet ær vquepins orp. III. marka fak. hete pre oc æru tuar.

## VIII.

Iak fa at maper hafpi viliæ fin mep faar. huar ær pet. pu fagpi han. iak fkiærfkote py at pu callar mik vquæpins orp oc fyrnær orp. pet $x$ r prigiæ markæ fak. hete pre oc æru tuar. Iak fa at pu atte viliæ pin vip 3r ko æller hors. pet ær fyrnær orp pet ær. III. marka fak. hete pre oc æru

$$
\begin{aligned}
& V I I=I . R B .5: 1 . \\
& V I I I=I . B B \cdot 5: 3,4 .
\end{aligned}
$$

$\nabla I=I . R B .5: p r$.
15) Adde: at vfeldo. Cfr. ind. Capp. ot I. 16) mep bis est scriptum, in fine nempe RB. 4: pr. praecedentis, et initio sequentis linear.
tuar. æller væri fik meß tolf manna epe. Iak fa at pu atte moper pinǽ ; pet ær prigiæ marka fak. hete. III. oc æru tuar.

## IX.

Pæffi æru vquæpins orp cono. iak fa at pu reft a quipgrin'fe oc löfha* rep oc löfgiurp i trolzham. pa ær alt var æmrikt nat ok dagher. pet ær vquæpins orp. Callar cono hortughu. pet ær vquæpins orp. Callar hana haua at fapur fin. pet ær vquæpins orp oc fyrnæ orp. Calla hana kunnæ firi giæræ ko æller bo. pet ær vquæpins orp. Callar hana haua myrt barn fit. pet ær fyrnæ orp. all peffi fyndæ mal fkal fyrft vip preft talæ oc eig bregba vp mep awnd oc illum yiliæ. num han fæki fik at prim markum. hete III. oc æru tuar.

$$
\mathbf{X}
$$

Firi giær cona ko æller ( ${ }^{17}$ bo. cono æller boude. warper hun takin vip. giælðe lif fit firi. pet ligger til hæraznempdinne. falz hun at. pa böte. III. IX. marker. ok pær a bifcuper pre marker af at konongs ræt.

## XI.

Far konæ meß wipfkiplum. böte prenni fæxtan ortugher enar bifcupe: ok tuar hærape oc kononge.
XII.

Maper rænir man. ${ }^{18}$ ) oc ær eig blat æller blopokt. æller fan afynir vitni til. pa fkal væriæ fik me $\dot{\beta}$ tolf mannæ epe. ok tuer mæn fkulu vitni bæræ. ok ater i. tölft ftanðæ. falz han at. pet ær prigiæ marka fak. hete pre oc æru tuar. fæxtan örtuher i huarn pripiung.
$I X=I . R B .5: 5,6$.

$$
X I I=I . R B .6 .
$$

$X, X I=I V .21: 21$.
17) Melius: cono. bo celler etc. Cfr. ind. Capp. 18) Adde handrani. Cfr. ind. Capp. et I. RB. 6. et II. Add. 5: pr.
XIII.

Warper maper rænter me $\not \equiv$ fullum walzuerkum oc fynis acomer a hanum æller æn fann afynar vitni æru til. pa væri fik meß fiærpungpungs ${ }^{10}$ ) nempðinni. æller böte prenni IX. marker.

## XIIII.

Rænir maper man a vægh vti clæpæ finnær. gar viper. ( ${ }^{20}$ böte. III. marker hete pre ok æru tuar. callar fik agha oc giter eig vart. gar eig ui$\mathbf{3}_{2}$ per. varper fipan openbart. pæt ær prenni nio marka fak æn han falz at.
XV.

Brytir maper hus manz wreper. pa fkal han vitæ firi mep tylfte epe æller böte. III. marker. hete pre oc æru tuar. taker han nokot bort. giælðe ater fkapan oc a prenni nio marker.
XVI.

Kræuer maper fkul's af manni. pa fkal han a granna hans callæ. of lata pem viper vara. ok höræ at han kræuer fkuľ finæ. pa ma han fökiæ han ${ }^{21}$ ) fipan $æ n$ han vill. a han fkuld at kræuiæ. pa fkal han fiunætting til latæ giæra. ok haldæ firi hanum til fkuld finnæ. pa fkal fkuld fram lxgiæ. oc ep fin ouan a. æn pem fkil vm at han a hanum eig meræ at gixlخæ. quæper hin ne vip. ok ${ }^{22}$ ) kallar fik eig agha hanum fkuld at giælðæ. pa fkal han fuæria mep tolf mannum oc tuegiæ mannæ vitnum. at han a hanum eig fkuld at giælðæ æller giæf at lönæ. bær han pryt vip. lati pa ut dömæ fipan fkuldenæ oc a pre marker. hete. III. oc æru ${ }^{23}$ ) tuar. Huar fum adrum a fkul久 at głældæ. ee huat pet ær hælzt. ær eig han fialuer a fino goz. giæri fiunettingh firi hans brytix. ${ }^{24}$ ) löfer eig han ${ }^{25}$ ) fkuldena
$X V=I I I .78 . \quad X V I=I . R B .7: p r ;$ III. 39.

[^50](um $\mathbf{a}^{2 \sigma}$ ) giæl $\delta æ$ innan manæpæ (agh. æller ganger lagh firi mep tolf mannæ epe ok tuægiæ mannæ vitnum. pa vari bryti frip.los. ok (wa pæn ${ }^{27}$ ) brytin æptir han comber ee til fkuldin $æ r^{28}$ ) lukin. ${ }^{20}$ ) vtan han haui lagha forfall. ok viti forfall fin meß tolf mannæ epe.

## XVII.

Dræper maŋer hors æller nöt firi manni ok vetær hanum fæiærfölengh. ${ }^{30}$ ) pa (kal han ${ }^{31}$ ) fiunettingh ${ }^{32}$ ) firi hanum giæræ ${ }^{33}$ ) oc vitni a hænder hanum bæræ latæ meß maghandæ manni. æru ${ }^{34}$ ) afynær vitni til. fwæri in til hans mep tolf mannum. oc pen ftanðæ i epenom fum vitnæpi. b. f. s. g. h. ${ }^{35}$ ) oc. v. f. at pu vete ${ }^{36}$ ) mær $^{37}$ ) fæarfölengh oc pu drapt fæ 33 mit. ok pu eft fander at fak perre. fipan fkal han ater giælðæ mep fornom epe. oc ouan. ${ }^{38}$ ) III. marker. hete pre oc æru tuă. æru eig afynær vitni til. $\mathrm{pa}^{39}$ ) væri fik mep tolf mannum. pen ær ${ }^{40}$ ) fakin ær giuin. bær han pryt vip. pa böte fum lagh figia. æn pæt fæ ær dræpit fum tuegiæ öræ ær vært. æller meræ. pæt ær allt ${ }^{41}$ ) fæiærfilengh. ( ${ }^{22} \mathrm{Wm}$ pæt fæær dræpit ær værræ ær æn tuer öræ. pa rkal pæt tuægilðæ ater hwart fum vært ær. eig ær (öper föiærfölengh. ${ }^{43}$ ) eig. geet eig44) lamb. eig gris. ${ }^{45}$ ) eig 'gaas. æller бyli mep tolf mannæ epe.

## XVIII.

Wærper dræpit nöt æller hors manz. a byær marku ${ }^{4 \sigma}$ ) annars byar. ${ }^{47}$ ) vet cigh huar ${ }^{88}$ ) ठrap. pa fkal fiunættimg ${ }^{49}$ ) giæræ firi enom perræ. ok
$X V I I=I . R B .8: p r$.
26) F. add. at.
27) F. om. pan.
28) B. an primum fuit scriptum.
29) F. guldin.
30) G. feafölgning. F. föiarföling.
31) G. K. om. han.
32) G. hic et ubique habet /ynatting. K. $\int y-$ nating.
33) G. greta. Male.
34) B. eig hic additum, at deletum est.
35) G. K. F. sic. B. om. h. Cfr. not. 15. p. $91_{4}$
36) F. vatte.
37) G. K. mik.
$X V I I I=I . R B .8: 1$.
38) G. K. a. F. a oucn.
39) G. K. om. pa.

4o) G. fum.
41) G. K. add. ful.
42) K. G. Nv an pat fa varber drapit. fum varra etc.
43) G. feafölinger. K. fearfölinger.
44) K. ella.
45) G. K. add. ok.
46) G. markum. Male.
47) K. byars.
48) G. hua.
49) Lege fiunatting. Cfr. not. 32. supra.
hald $\mathfrak{x}^{50}$ ) firi allum. oc vitni lata bæræ a fiunettinge at ( ${ }^{51}$ pet fik per fæiærlæftir a marku perre af hanverkum mannæ. ok py aghu per pæt ${ }^{52}$ ) fæ ater ( ${ }^{53} \mathrm{~m} e p$ laghum at bötæ. fipan fkal fakföke firi tilft54) gangæ. vitæ a hender pem at pet fik pær fearleftir af hanverkum ${ }^{55}$ ) manna. a byar marku perræ. pa Ckulu pe giæld fram lægiæ. allir bofaftir mæn meß fornom epe. at pæt var eig fæiær ${ }^{56}$ ) bætræ. ok ouan. ${ }^{57}$ ) III. marker. hete pre oc æru tuar. viliæ per eig ræt giæræ. $\mathrm{pa}^{58}$ ) böte fum lagh fighiæ.

## XIX.

Warber fæ dræpit a en iorp ${ }^{59}$ ) viti a hender pem ær ${ }^{\sigma 0}$ ) iorp a.

## XX.

Dræper fæ annat fæ. bæri hirpingi vitni, oc giælde helt firi mep fornom epe. ok ( ${ }^{\sigma x}$ haui han pæt dræpnæ. æller nyti huld oc huðh. ok taki halfgildi pen ær atte af pem $^{\sigma 2}$ ) ær drap. ok fva æn hunder byter ${ }^{63}$ ) fæ. I peffu male ær hirpinge fulder vitnis man. huat han ær helðer ${ }^{\sigma 4}$ ) fræls 34 æller'anöpogher. ${ }^{\sigma 5}$ ) fyns hanum giæld. pa fkal fiunettingh til goræ. ${ }^{6 \sigma}$ ) ok latæ bæræ afynær vitni. pa fkal repæ vætti ok kræfiæ böter. Syns hanum retmæli. ${ }^{67}$ ) pa fkal fkirfkotæ ${ }^{68}$ ) ok fværiæ a hender hanum mep tolf mannum oc ${ }^{69}$ ) mep afynær vitni. ${ }^{70}$ ) b. f. s. g. h. oc. v. f. ${ }^{71}$ ) at fæ pit drap mit $\mathrm{fx.}^{72}$ ) ok fva gaf iak per ${ }^{73}$ ) fak til. far han eig (ökn ${ }^{74}$ ) fræmdæ mep lagha vitnum. pa ( ${ }^{5}$ pen fum fakin ær giuin. væri fik mep tolf mannum. at
$X X=$ I. RB. g:pr.

[^51]eig drap fæ mit pit fæ. ok py ær iak eig fanðer at fak perræ ær pu giuer mik.
XXI.

Falder fæ innan ${ }^{76}$ ) manz handæ værki ${ }^{77}$ ) i. dyki ${ }^{78}$ ) i brun. æller i annur polik ${ }^{79}$ ) værk ok faar bana af. pa fkal vt latæ dömæ. VI. öræ firi heft. halfmark firi okfæ. ok fvæ firi hors. ok ( ${ }^{80}{ }^{\circ} \mathrm{va}$ firi ko. fva ${ }^{8 x}$ ) fkal pæt bapi fökiæ ok væriæ fum fyr ( ${ }^{82}$ var fakt.
XXII.
$\mathrm{Vm}^{83}$ ) fæ flögher i. giærpi fva at ingin æltir. ${ }^{84}$ ) liggi vgilt. En vn ( ${ }^{8}{ }^{5}$ giærpi flogher far bana af. giælde pen ater ${ }^{8 \sigma}$ ) garp a.

## XXIII.

天ltir ${ }^{87}$ ) vr giærpi ${ }^{88}$ ) faar banæ af. $\not \mathrm{r}^{89}$ ) til afynær vitni. giælde pen fum ${ }^{20}$ ) a ælti. ${ }^{21}$ ) fva fum melt ær. VI. öræ firi heft. ${ }^{22}$ ) half mark firi ( ${ }^{3}{ }^{3} \mathrm{ko}$. oc fva firi hors. oc fva okfæ. æru eig a fynær vitni til. væri fik mep tolf mannæ epe.

## XXIIII.

En ${ }^{94}$ ) leftir heft æller ${ }^{95}$ ) okfa æller ko. hugger af horn æller rumpu æller ftinger öghæ vt. giælde half gildi firi. æller væri fik mep tolf mannæ ере.

$$
\begin{array}{ll}
X X I=I . & R B . g: ~ \\
X X I T & X X I I I I=I . R B . g: 3 .
\end{array}
$$

$X X I I, X X I I I=I . R B .9: 2$.
76) G. K. $i$.
77) B. varke primum fuit scriptum.
${ }^{78)}$ K. G. diki.
79) K. G. polikin.
80) G. om. fva firi.
81) B. $\int v a$ bis scriptum est, at altero loco lineola inductum.
82) G. K. ar fauct.
83) G. K. F. An.
84) Verba: far bana af, quae in textu infra leguntur, hic potius sunt addenda.
85) K. G. תö̈̀hir gerpe oc faar etc.
86) G. add. fum. K. add. par. F. add. ar.
87) G. K. Eltis.
88) G. K. add. oc•
89) K. G. add. par.
90) G. K. om. fum.
${ }_{91}{ }^{\text {( })}$ K. sic. G. haeli. B. a. afte.
$\left.9^{2}\right)$ G. add. oc.
${ }^{93}$ ) G. oxa fum för ar fauct. aru ey etc. K. oxa. fua fore ko. oc fua forc hoors. aro ey etc.
94) G. add. man.

9 $^{\text {T) }}$ G. K. om. aller.
XXV.

All lan fkulu hem flytiæs. pem ær læpi for ${ }^{9 \sigma}$ ) vtan all gen mæli.

## XXVI.

( ${ }^{7}$ Loper præl bort æller ambut fran lauarpæ finum. oc gör nokon fkapæ. dræper man ftyæl mykit æller litit. æller rænir. eig fkal lauarpi fkapa giældæ num han hion fin ater fa. faar han pem ater. pa böte af giærp perre. æptir by fum lagh figiæ. æn afynær vitni ær til. æller piufnæper i handum taks. æn eig ær pet til. pa væri fik meß nequæpum fum lagh figix.

## XXVII.

35 ( ${ }^{7}$ Lær maper manni prel fin. fvari hin fakum ær viper lane taker ee mæpan han er i. hans verflu.

## XXVIII.

戸en fum legher af manni heft okfæ æller ko. han fkal warpæ firi wangömflo. pet ær piufnep. ${ }^{88}$ ) vatn. $\delta y$. clæui. ok annur bylik. ${ }^{99}$ ) firi fars legho fæ af ofæfli. ${ }^{\mathbf{x 0 0}}$ ) pæt ær biorn æller quefæ. ${ }^{\text { }}$ ) firi varghi. fcal fva varpa fum firi vangömflo. æn ( ${ }^{2}$ eig faar aflæftir af. pet ær. VI. öræ firi ${ }^{3}$ ) heft half mark firi okfa. ok fva firi ko oc ( ${ }^{4}$ fva firi hors. faar han aflæftirs) af. giældi ingti firi vargh.

## XXIX.

Lægger ( ${ }^{6}$ maper adrum fæ fit til giæzlu. pa ma pet fæ eig tapæs af pem ær vip taker ( ${ }^{7}$ annattingiæ mep ftylð æller meß rani. num bondæ fæ æller
$X X V=I . R B .10$.
$X X V I=I . R B .11: p r$.
$X X V I I=I . R B .11: ュ$.

XXVIII = I. RB. 12. Cfr.II.UtgB. 13.
$X X I X=$ I. RB. 13.
96) G. K. om. for.
97) G. K. on. Capp. XXYI et XXVII.
98) K. G. pyuuer.
99) K. G. polik.
100) G. K. ofualli.

1) Cfr. not. 43. pag. 4r.
2) G. han faar eygh aflaefti aff; om. cetera.
3) K. sic (fore). B. om. firi.
4) K. om. fva firi.
5) K. aflafti.
6) K. man fae fit in til gömo.
7) K. antigia fitld ella raan vtan bonda etc.
cofter pes ${ }^{8}$ ) vip taker varpæ meß taknir. wærper pet eig meß takit. pa fkal han ater ( ${ }^{1}$ lægiæ fram pet han vil. ok ${ }^{10}$ ) mep tylftar ep. at han fik eig meræ hanz fæ til giæzlo ${ }^{11}$ ) æn ${ }^{12}$ ) han haver nu fram laght.

## XXX.

Wil man finum (wene æller frænઠæ. ( ${ }^{13}$ ællr huen han vil iorp giua. giui af ${ }^{14}$ ) köpo iorpum. ${ }^{15}$ ) ok $\mathrm{pa}^{16}$ ) han hauir fangit i. herre ${ }^{17}$ ) piænift æn eig af fæperni æller moperni ællr ( ${ }^{18}$ arftakin iorp num ${ }^{19}$ ) arfui vili. ${ }^{20}$ )

## Har byrices piufua bolker mep flokkom.

I. vm maper giuer manni piuffak oc er ei i handum takit.
II. vm piuft ær i handum takin.
III. vm fullæ piuft.

IIII. vm maper fanger man firi piufs fak oc er eig fander at
V. vm maper ftiæl til half mark æller meræ.
VI. vm flere piufuer ftiæl ${ }^{1}$ ) faman enæ piuft.
VII. vm maper later fullan pyf til löfnær.

VIII vm piufs lagha böte.
IX. vm maper ftixl oc far vndan mep oc fangas fyr en han comber hem
X. vm maper ftiæl giælde $æ$ fkapan ater mep fornom epe.
XI. vm huffru bær piuffak mep bondæ.
$X X X$, cfr. 11. JB. 46 .
8) K. add. ar.
9) gielda. laggi, ut videtur, legendum.
10) K. om. ok.
11) K. gielda. Male.
12) K. sic. B. ar.
13) K. iord giua ella nocrom adrun. giui etc.
14) B. Loco v. af antea fuit scriptum köpo.
15) K. iord.
16) K. pe.
17) K. harra.
18) K. af arftakne (sic).
19) K. vtan.
20) K. hic add. tria Capita: XLIII. Hva fum Skrokuitni bar etc. Vide IV. 4. XLIIII. Alli pe fum arua af manna alf (lege alf) wt comne aro. मa taki man turelöte oc kona pridiung. Ok amo alli pe fum arua af kono wt komne. taki famolund. oc $i$ allum arwm pa gange kona til arfs oc taki fin laghaloot. ar ey fon father ella brother. pa taki arve vingaff (Cfr. II. Add. II: 16; GB. 2; III. 129.) XLV. Förfte fardagher etc. Vide IV. 3.

1) Lege ftialde.
XII. vm huffru ftiæl oc bonde bær fak firi.
XIII. vm man ftiæl minnæ æn til tua öræ.

36 XIIII vm ftafkarl ftiæl.
XV. vm man fticel fac pet minnce ar an tua örce vart. ${ }^{2}$ )
XVI. vm man ftiæl fæ pet meræ ær æn tua öræ vert.
XVII. vm huru bonde fkal piuf fin gömæ.
XVIII. vm griper faas ater fpilter æller fprender.
XIX. vm faper ok fun ftiælæ faman.
XX. vm bonde ok prel ftiælæ faman.

XXI vm bryti æller annar fræls man oc præl ftiælæ faman
XXII. vm præl ftiæl enfammin. ${ }^{3}$ )
XXIII. vm prel ftixl til prigiæ markæ.

XXIIII. vm maper taker piuf fin oc piuft mep.
XXV. vm maper taker annars manz piuf.
XXVI. vm maper taker annars manz piuf oc later löfæn ${ }^{4}$ )
XXVII. vm pen fum ftolin ær callar fik eig piuf aghæ. ${ }^{4}$ )
XXVIII. vm lottækaræ piufnaz. ${ }^{4}$ )
XXIX. vm piufs vitur oc vitulöfö. ${ }^{4}$ )
XXX. vm maper varper ftolin vræker fiæt æptir.
XXXI. vm annan man flæpir piufue en pen ftolin var.
XXXII. vm maper rænir piuf af manni.
XXXIII. vm piuft hittis mep huffru.

XXXIIII vm ranfak fyns ${ }^{5}$ )
> 2) Titulum Cap. XV. in Codice omissum, hic restituere, et seriem numerorum sequentium titulorum, usque ad Cap. XXXI. turbatam, corrigere, necesse fuit. 1 Capite vero XXXII, scriba, errorem apprehendens, ipse iustum Capitum numerum restituit.
3) Pro $i$ antea fuit scriptum $a$.
4) Titulos Capp. XXVI - XXIX cum ipso textu horum Capitum non convenire, $u$ nusquisque videt. Etenim utrinque error apparot. In indice nempe tituli Capp. XXVI et XXVII inter se sunt commutati. In textu vero Capp. XXVI et XXVII,
male separata, in unum sunt congerenda; et contra, Caput XXIX in duo dividendum. Ita igitur legendum:
XXVI. vm pen. fum folin ar callar fik eig pinf agha. (In textu Capp. XXVI et XXVII.) XXXIII. vm maper taker annars manzpiuf oc later löfann. (Cap. XXVIII.)
XXVIII. 2'm lottakara piufnaz. (Siva ar - encelund fakir. Cap. XXIX.)
XXIX. vm piufs vitur oc vitulöfor. (Dre. arru piufs vituliis etc. Cap. XXIX.)
5) Titulum Cap. XXXIIII. omissum, ipse addidit scriba.
XXXV. vm vt viftæ hus.

XXXVI vm bryti æller legho fven ftiælæ oc i bondens hus bæræ.
XXXVII vm æn bonde vitir annan abyrp.
XXXVIII. vm maper vitir man vm piuft.
XXXIX. vm maper hittir grip fin piufftolin oc bepez tak firi.
XL. vm maper hittir grip fin a farnom vegh piufftolin.

XLI vm maper takfætter firi ran.
XLII vm maper kiænnir grip fin $i$ annars manz handum.
XLIII vm lagha tak.
XLIIII vm maper takfæter grip fin af vtlænzkum köpten.
XLV. vm varir men oc hinuægh kiæglu mæn köpes vip.

XLVI vm maper tapar grip oc ${ }^{6}$ ) köper ater oc kiænnir eig.
XLVII vm varir men kiænnæ grip fin $i$ adru landæ
XLVIn vm mạer hittir grip fin ${ }^{7}$ ) i piufs handum æller ælter af.
XLIX. vm maper callar grip æi lagh lyftan varæ.
L. vm hors warper ftolit oc ær eig i folæ.
LI. vm maper ftiæl præl manz æller ambut.
LII. vm maper ftæper præl fin rantakin.
LIII. vm maper taker præl æller ambut $i^{8}$ ) löpftighum.

LIIII. vm maper ftiæl ${ }^{9}$ ) præl fin æller ambut.
LV. vm lagha vin oc köpæ vin.
LVI. vm köp hornfæ ok hoffæ. ${ }^{10}$ )
LVII. vm torgh cöp.
LVIII. vm agnæbaku oc fullæn görpiuf.
6) Loco v. oc antea fuit scriptum fin.
7) Lege manz.
8) Lege $a$.
9) Lege fal.
10) Inter $\nabla 7$. ok et hoffa, 0 scriptum at de: letum est. Scriba sine dubio in eo fuit, ut $\nabla$. ok iterum scriberet.

## .I.

Giuer maper manni piuffak. ok ær eig i handum takit ok eig or hufum dræhit æller laghlike leet a han. væri fik meß tuenni tylftom. ok tuenni forepum. ok fwæri huar væti fins leftum.
'II.
$\left.\mathbb{E n}^{12}\right)^{1{ }^{12}}$ ) handum takit vr hufum dræhit æller laghæ lezl ${ }^{13}$ ) a. paghar ær han vitulös. pet agho fiu men af nempdinni fværiæ. at pet ær eig i handum takit eig vr hufum drahit æller laghlekæ leet a han. for py a han eig vitulös at varæ. pa væri fik me $\beta$ tuenni tyltom. oc tuenni forepum ok fværi fva fum fakt ær. Nempdæman a at væriæ piuf æller fællæ. vær han Than. pa ær han værper. ${ }^{\text {4 }}$ ) fæller han han. pa ær han fælder. vil han huarte göræ. pa fværi at han vet han huarte fannan æller vfannan. ok py a han fynæ værn væri fik fipan meß tuenni tylftom ok tuenni forepum. hvar fum ftiæl til tuægiæ öræ æller meræ. væri fik mep flikum laghum fum ær fakt.

## III.

Full piuft pet ær half mark. eig ma for minnæ hængiæ æller ftokkæ ær for tua oræ. ok til half mark fkal bötæ fullæ piuf böter. ok eig hængiæ æller ftokkæ æller'ftyuæ. Half fætte ortugh. pet ær huinzkæ ok alt niper fra. ${ }^{15}$ )

## IIII.

Witer maper manni piuffak. ok fanger han oc bafter han oc binder 38 han. æller ftokker han. ok giter han eig at py faman giort. böte. XL. marker. attæ ortugher oc prættan marker mals eghandænum. ok fva hærape oc fva kononge. æller væri fik mep fiærpungs ne .pð
$I=I V .18: 1$. $111=1 V .18: 3,5$.
$I I=I V .18: 1,2,4$.
11) Lege $E r$.
12) Primum $h$ scriptum.

> 14) vaker primum est scriptum, at $r$ omissum ab ipso scriba additum.
> 15) Primum faa scriptum.
13) lezn, ut videtur, legendum.

## V.

ftial maper til half mark æller meræ. ok varper i handum takit æller vr hufum dræghit. æller laghlikæ leet a man. gange aldrigh ${ }^{1 \sigma}$ ) til löfn v$\tan$ til ${ }^{\text {7 }}$ ) liflazt. ${ }^{18}$ )

## VI.

Stiælæ flere piufuær faman $æ n^{19}$ ) til enæ fulbær piuft. ok varper allir fender fangnir vip. hengi allir. allir per fum eig ${ }^{\circ}$ ) i handum takit. væri fik meß tuænni tylftom. æller bote fullær piufs böter.

## VII.

Hwar fum later fullan piuf til löfnær. hætti vip finum prenni nio markum. Eig ma lif lata firi pet fum til laghæ legs. vtan böte fum lagh fighiæ.
VIII.

Fuller piufsböter æru. XI. ${ }^{\mathbf{1}}$ ) marker. atta örtughum minnæ æn fiura marker i. hwarn ræittin.

## IX.

Stiæl maper far vndan mep. ok varper han fangin mep py fir æn han komber hem. pa böte firi finæ pæningæ oc eig finnæ huffruhu. bo hans fkal fkiptæ. æn kona hans ær faklös. kona fkal föft af taca ${ }^{22}$ ) fin pripiung. fipan fkal bondans lut i. tu fkiptæ. taki ${ }^{\mathbf{3}}$ ) halft arui hans. ok halft fkiptis i pry taki en lot malfeighandin förft oc annan kononger oc pripiæ hæræp.

$$
\begin{array}{ll}
V=I I I .145 ; I V .18: 5 . & V I I I=I V .18: 6 . \\
V I=I I I .145 ; I V \cdot 18: 7 . & I X=I V .18: 9,10 . \\
V I I=I I I .145 ; I V \cdot 18: 8,6 . &
\end{array}
$$

16) Litt. i omiss. ipse add. scriba.
17) Loco v. til antea fuit scriptum lif.
18) Pro lifatz.
19) an non est legendum.
20) Adde ar.
21) $X X$. primum est scriptum, nec satis distincte emendatum. At XI. esse legendum, sequentia comprobant.
22) V. taca omissam ipse addidit scriba.
23) tiki primum fuit scriptum.

## X.

I allum piuftom bapi i huinzku $\left.{ }^{24}\right)^{\circ}$ oc adrum giælde ater malfeghandænum forft fkapa giæl' fit. af allu vfkiptu. per ær ingin malfeghande vtan pen ene han griper mep finu. kiænnæ flere men fit inni me $\beta$ pem fum gripin værper. pa taki hwar fit vt pet han kiænnir. vitni til mep fornon ${ }^{25}$ ) epe. -

## XI.

Nv bær huffru piufs fak mep bonde finum. væri fik mep tuænni tylftom ok tuænni forepom næftæ mannæ. b. f. s. g. h. oc. v. f. ${ }^{2 \sigma}$ ) at hun eig 39 ftal oc eig ftulit nöte mep finu viti æller viliæ. ok fværiæ huar fins leftum. falz hon at. pa böte fum lagh fighiæ. taks ut vr pem hufum ær hun a fri at fwaræ. ba ær hun vitulös.

## XII.

Nv ftiæl huffru ok bonde bær fak firi. væri fik fum fyr ær fakt. ær hon fan at fakinni. pa böte han lagha böte firi hana. eig ma kono fran bondæ takæ æn han biuper firi hanæ laghæ böter.
XIII.

Stiæl maper minnæ æn tua öræ. pet ær huinzkæ. væri fik mep XIIII. mannum.- ok fværi hvar fins leftum. falz han at. böte prenni fæxtan örtugher i. pre ftapi. orkar han eig fva bötr. hete huin oc mifte hup oc öron.

## XIIII.

Stiæl fatöker maper leef æller fullan mals mat. pen rætter almofo maper ær. ok eig orkær. at æruopæ fik til föpo. væri faklöft. ftiæl eig optære

$$
X=I V .18: 11,12
$$

24) huinku primum fuit scriptum. 25) Lege fornom.
$X I=I V .18: 13$.
25) Cfr. not. 15. pag. 91.
fva æn prim finnum at fak löfo. ftiæl han optare. væri ( ${ }^{27}$ huin ok mifte hup ok ${ }^{28}$ ) ören.
XV.

Stiæl maper föp æller geet æller annur pilikin ${ }^{20}$ ) fænæp. pet minnæ ær vært. æn tuæ öræ. böte prenni fæxtan örtugher .i. pre ftapi.
XVI.

Stiæl pet fæ er tua öræ er vært æller meræ at enne ftifo. böte fullæ. piufsböter. oc hete gör piufuer.

## XVII.

I allum piuftum fkal bonden faklös vara. at han gömer fin piuf. æn po at han eig ${ }^{30}$ ) för. æn han dræper han æller faghor. væri pet. vgilt en han faar han meß fuldre piuft. Eig ma piuf hengiæ æller huftryk $x^{31}$ ) v$\tan$ han $æ r$ dömder a pinge mep herezhöfpinge lofue. vil eig hærezhöfpinge ping haua. pa före han til hans garz. æller til pes hans vmbup hauir i. hæræpyno. oc late pær löfen han at faklöfö. ok abyrghe hanum han pær. vil han eig vip piufue takæ æller ping haua. fvari fliku firi fum bonden fkulde fvara. pre nætær fkal bonðæ piuf gömæ. fir æn han ma fra han bort and-40 væghpæ fum nu ær fakt.

## XVIII.

Faar ${ }^{32}$ ) ater griper (pilter æller fprængder. gælde ater mep fuornom epe. ${ }^{3}$ ) at griper hans ær eig værri fæiær nu æn han var. pa ær han myfti hans ok ouan fullar piufs böter.
$X V I I I=I . \bar{p} B .1$.
27) Loco, vv. huin ok antea fuit scriptum 31) Pro hupfiryka.
28) V. ok bis est scripta.
${ }^{2} 9$ ) Pro pylikin; pilikit antea fuit scriptum. 30) Addendum, ut videtur: giter finu nat. Cfr. II. DrB. 19.
32) Lege Faas.
33) Quaedam aut hic omissa, aut in sequentibus corrupta esse videntur. Forte addendum: num han pore fuariae mep tolf. manne epe.
XIX.

Stiælæ tuer fagher ${ }^{34}$ ) ok varpæ takni mep. hengi bapir æn fun ær maghanðæ man.
XX.

Ganger at ftiælæ bonðæ fun maghandæ man oc bryti hengi bapir. Ganger at ftiælæ eghanðæ præls oc prel. henge eghandæ oc eig præl.
XXI.

Stiæl briti oc præl. æller præl ftiæl mep adrum frælfum manni. per fkulu hængiæ oc eig præl. aghe bonden valð fum prel ægher at löfæ meß III. markum. ok giælde ater fkapan æller giui vt prellin ${ }^{35}$ ) æn eig orkar pen frælfi at löfæ fum han ftal mej.

## XXII.

Stiæl prel enfammin henge up prælin æller löfe pen ær agher for pre marker j. pre ftapi.

## XXIII.

Stiæl prel til pre marker. giælठe bonde. ftiæl minnæ giælde oc ater. ftiæl meræ en. III. marker. giælde eig py meræ at meræ fe ftolet.

XXIIII.
Taker maper piuf fin oc piuft mep. binde piuft a bak ok lepe til pings oc tua vitnis men. pa $æ r \operatorname{vtn} æ^{36}$ ) a pingæ fannan piuf varæ mep tolf mannum a pinge pes gangæ at fwærix. at han ær fulder piufuer. py ær han værper fit lif at latæ. fipan (kal han dön $æ^{37}$ ) til hogs ${ }^{38}$ ) oc til hangæ til
$X I X=I$. $\overline{P B}$. 2: pr.
$X X I=I . P B .{ }^{2}: 1$.
$X X I I I I=1 . \bar{p} B .3:$ pr. Cfr. II. DrB.
19.
34) Pro fapgher.
35) Loco v. prellin antea fuit scriptum giui. 38) Rec. man. mut. in högs.
36) Lege vitna.
37) Lege döma.路
dræps oc til döpæ til torfs oc til tiæru. vgildan firi arfuæ oc æptir mælændæ. fwa firi kirkyu fum kononge.

## XXV.

Wæper piufuer takin a wegh. ok eig af pem ær firi ftil久 ær wrpin. pa fkal han piuf hem mep fik lepæ. ok bup fændæ pem ær (tolir ${ }^{39}$ ) var. oc taki tua öræ firi piuf $æ n$ ater far. hauer han fannan piuf hans fangit. oc piuft mep. taki half mark firi piuf oc piuft. piufuer liggi fum mælt ær. æ 41 vgilðer a uerkum finum.

## XXVI.

En pen fum ftolin er callar piuft eig finæ vara. eig piuft ${ }^{40}$ ) firi pet takin varæ. ${ }^{41}$ )

## XXVII.

( ${ }^{2}$ Hauir pen i handum hauir piuf til pings $\delta$ ömes pxpan oc til konongs garz. fwa py huaru at konongs bryti giæl施e hanum er piuf hauir takit flik vnningæ lagh fum hin fkulde giuæ er piuf atte oc han giæri af piufui flikt han vil. bonde fkils vip piuf feklöfo ${ }^{43}$ ) a pinge.

## XXVIII.

Taker maper a veghe annars manz piuf oc eig fin. Iater löfan at faklöfo. ${ }^{44}$ ) pa calla men pa lot takaræ varæ piufnæprer.
$X X V, X X V I, X X V I I=1 . \bar{p}$ B. 3: 1. $\quad X X V I I I=1 . \bar{p} B .3: 2$.

3g) Lege fiolin.
40) piuf sine dubio legendum. Cfr. I. pB. 3: r. 41) Apodosis huius periodi in Cap. XXVII. legitur. Cfr. not. proxime sequentem. 42) Lege haui. Cum hoc Caput a praecedenti male sit separatum, verborum series ita est interrufta, ut Cap. XXVI.
contineat protasin periodi, C. XXVII. vero apodosin. Cfr. I. PB. 3: 1. et not. 4. pag. 160.
43) Aut faklös, aut at faklöfo legendum.
44) laghlöfo, ut videtur, legendum. Cfr. I. РB. 3: 2.

## XXIX.

Swa ær .i. laghum talt at pry æru piufuer. æn ær pen ${ }^{45}$ ) ftiæl. annar pen or raper i hender piufui. pripi pen ær vip taker. peer æru allir enælunt fahir. ( ${ }^{4 \sigma}$ pre æru piufs vitulös. ${ }^{47}$ ) et en i handum taker. annat æn vr hufum drogher. pripiæ æn han lepes til garps oc grinder. giter hwarghin fik orpiufua giort. preær æru piufs vitur. et at iak ftal eig oc eig piuftes iak at py. annat at iak ræp eig fæ pet i hender piufue oc eig galt pu min at. at pu mifti pet. pripiæ at iak ær eig vip taku piufuer pin. ok eig fænitte iak fæ pit. æller coftæ pinæ. væri fik fum fakt ær.
XXX.

Warper maper ftolin wrækir ${ }^{48}$ ) fiæt æptir. fællir i. kiæfli.49) förft (kal by lætæ. ${ }^{50}$ ) a grannæ fkal caHæ. per fkulu mep gangæ. leper han eig fiæt vr by. pa fkal ranfakæ lætæ. eig mogho grannær ranzakan fyniæ. grannar fkulu i garp gangæ. pes föft meft ær grun a. hans ${ }^{\text {r }}$ ) fkal rum callæ ok bepaz ${ }^{52}$ ) ranzfak. bonde (kal eig ranzfak fyniæ æn han ær fiæluer hemæ. han fkal hus vp lætæ fin. in viftæ hus. pet ær kornherberghi. mather42 bærghi. æn ænnur ${ }^{53}$ ) hus. lapæ nöthus ok ftaller. per hete ut hus æn po at laas fe fore. Nv fkal bonde laas vp latæ. pa fkal bonde pen fins hauer mift oc annar mep hanum in ${ }^{54}$ ) gangæ. pen ær per tro a bapir per fkulu iuir löfer varæ ok löfgiurper ok barföter. bundit bröker vip knæ. ok f.wa in gangæ. peer fkulu letæ. hittir fit inni vndir laas oc nicly. ær pet hul ${ }^{5}$ ) halmi. pæ ær han piufuer at. pa fkal piuf taka pet ${ }^{5 \sigma}$ ) at faklöfo. firi py at han rer fander piufuer. ok huarghin giter han perre fak rundit mep la-
$X X I X=I . \bar{P} B .4$.
$X X X=I . \bar{P} B .5: p r, 1$.

[^52]5o) Pro letre.
51) Loco v. han antea fuit scriptum $p a$.
52) beza antea scriptum fuit.
53) Pro annur.
54) V. in omissam ipse add. scriba.
55) halt sine dubio legendum.
56) pem, ut videtur, legendum. Cfr. I. Ⓑ. 5: 1.
ghum. wil han viper gangæ fak perre. pa fkal bonde vald aghæ pen ær fak giuer at takæ böter firi fkapa fin. ok fit eghit ater. oc a ouan pet fum lagh figiæ. pa ma bonden fættæs vip han oppenbarlikæ at faklöfo. po eig för en firi hærazhofpingiænum. vtan han fa borghan firi. böte fak finæ vip hæræt oc konongh fum lagh fighia. wil han eig vip gangæ. pa fkal piuft a bak bindæ oc ${ }^{57}$ ) pings föræ. eig ma löfan latæ. num viper ligge. IX. marker kononge oc fua hærape.

## XXXI.

Slæppir annar maper piufue æn pen fum ftildenæ atte. böte prenni nio marker. enær malfheghanðænum fum piufitinæ ${ }^{58}$ ) atti. fwa hærapi ok fwa kononge.

## XXXII.

Taker maper buňin piuf af manni mep rani. han fkal fkirfkotæ firi næftæ manni ær hanum möte oc i næftæ by. mep perræ vitnum ma han fighiæ at han ær piuffins ${ }^{50}$ ) ræntir. ${ }^{60}$ ) oc py ær han eig fagker ${ }^{6 x}$ ) at. $\mathrm{XI}_{\text {, }}$ markum.

## XXXIII.

Nv æn hittir i luctu æller leftu kari ark æller kiftu. per fum huffrughæ hauer niclæ til. pa ær huffruhæ piufuer. Wil eig bonde lagha böte biupæ. pa $\cdot$ fkal huffruhu takæ oc bindæ. ok til pings föræ. firi allæ götæ oc ${ }^{\sigma 2}$ ) hærap. vil pa bonde löfæ huffru finæ mep lagha rættum. pa fkal kono löfæ 43 latæ py at konæ ær ovormaghi. hun er eig huggande oc eig hængiænde. vtan firi trolfkap. vil eig bonde löfæ hanæ. pa mifti hudh oc öron.
$X X X I 1=1 . \bar{p} B .5: 1$. fin.
57) Adde til.
58) Lege piuftince.
59) Pro piufs fins.
$X X X I I I=I . \bar{p} B .5: 2$.

6o) rantit primum scriptum fuit.
61) Pro faker.
62) aller, ut videtur, legendum. Cfr. I. DB. 5: 2.

## XXXIIII.

( ${ }^{63}$ Syns hanum ranzfakan. pa drægher han piuffku a fik. pa fkal bonde pen ær fins hauer mift fkirfkotæ pet firi grannum. pa tiki mep fik nempðæmannin oc grannæ æn nempðæmannin er hemæ. ok læti vp fiælfuer dör huariæ lep han giter at faklöfo. ok ranzfaki æptir finu meß vitnum. er eig bonde hemæ. pa lætæ huffruhæ huf vp. hittir han nokot fit per inni. pa væri huffruhæ fwa faft piufuer at fum bonde.

## XXXV.

Nv er ${ }^{\sigma 4}$ ) vtuiftæ hus. giuer hin fak ær fins hauer mift. at py com ${ }^{65}$ ) per at pu hauer wllit æller hion pin. ær pu at male at mælæ. pa er pæn bonde bundin vip vitu. fwæri mep tuenni tylftom oc tuenni forepum. at pet com eig per meß minu viti æller valde. æller perræ iak a male at mælæ. pet ær abyrp oc eig wlti iak i piufnæpi pem.

## XXXVI.

Hauer man brytiæ æller repofuen ftiælæ per oc bæræ in i bondens hus. pa fwari fiælfuer. oc bonden haui værn firi fik.

## XXXVII.

Witir bonde annan at han bar abyrp a han. vari fik mep tuenni tylftom oc tuenni vitnum

## XXXVIII.

Witir maper man firi piuf æller flere. væri fik fum lagh fighix. æller böte laghæ böte.

$$
\begin{aligned}
& X X X I I I I=I . \not \bar{P} B .6: p r . \quad X X X V I I=I . \bar{p} B .7: 1 . \\
& X X X V=\bar{I} . \ddot{p} B .7: p r .
\end{aligned}
$$

[^53]
## XXXIX.

Hittir maper grip fin. pa fkal tak firi beprs. oc bonde fkal eig tak fynia. num han fe faker. pa a bonde men til at ${ }^{\sigma \sigma}$ ) takæ. bipiæ quarfatu tak firi piuffolit. pa fkal fiunettiffh til giæræ firi pem i tak gek. oc halðæ firi hanum grip hauer .i. handum. piufftolit fkal lepæ til pripia falæ. at pripiæ fælæ fkal fit löfie. vtan lanz æn innan lanz ma han lepæ fua mangæ han giter innan manapa dagh. hauer eig pa let. hete fiælfuer piufuer firi. æller 44 num fylfwæ( ${ }^{67}$ ) firi gange mep tylftar epe oc tuegiæ mannæ vitnum. fværi at per ${ }^{\sigma 8}$ ) var hemæ föt oc per dipi oc miolk drak af mopor fpinæ. ok iak $\mathrm{a}^{\sigma 9}$ ) oc pu ikki uetæ i. por han eig fuæriæ pet. pa fkal han til gangæ ær fit hauer kiænt. mep tylftær epe oc tuægiæ ${ }^{70}$ ) mannæ vitnum. fværiæ at griper pemi var fran mær ftolin oc huarhin ${ }^{71}$ ) fæknæpe ${ }^{72}$ ) iak fyr æn hær. iak a pu ikki vættæ .i.

## XL.

Hittir maper grip fin a farnum vægh. pa fkal han fum i han uer börter ${ }^{73}$ ) tak firi fa af bofaftum manni fiunætæ tak til hus oc hems. pa fkal hin æptir fara ær fin grip háuer kiænt. pa fkal grip öghlyfæ pen itak gik firi. paghar griper ær frammi. pa fkal quarfatu tak firi bepas af bofaftum manni.

## XLI.

Tak fæetter maper firi raan. pa fkal löfæ per fum ftapit ær æller num

$X X X I X=I . \bar{p} B .8$.
$X L=I$. рB. $9 .{ }^{\circ}$
$X L I=I . \bar{P} \dot{B} .9,10$.

[^54]69) ia scriptum, at $i$ deletum.

7o) Loco litt. uce antea fuit scriptum ag.
71) Pro huarghin.
72) Lege fanǩandi. Cfr. Cap. XLIX. infra, et
I. 戸B. 8: 1.
73) Pro bröter.
74) Lege: firi pem giera er .i. tak gek. löfre etc. Cfr. Cap. XXXIX. supra.
meß lagha vitnum. æn ei vitnઈer ${ }^{75}$ ) hin lagha værn firi tuem ma ater fighiæ ${ }^{7 \sigma}$ ) meß lagha forfallum. æn hin pripia fkal halðæ firi pem er grip hauir i handum. taki fkal grip frammi haux. Comber griper fram. pa er tak gengit fum lagh fighiæ. ( ${ }^{77}$ Comber eig griper fram. pa er eig tak gangit fum lagh figiæ pa ær han faker at prim markum. hete pre oc æru tuar. æller væri fik meß tylftar epe oc tuægiæ manna vitnum.

## XLII.

Maper kiænne grip fin. i handum annars manz. callar pen i handum hauer fik at lanæ hauæ takit. pa fkal laan föræ hem oc fiunættæ taki firi varpee. hin fkal tak firi bepæs er agha callas. af pem er .i. handum hauer. tak ma eig fyniæ. num han fæki fik. bofafter man fkal i tak gangæ firi grip. pen han illir quærfætu taki.

## XLIII.

Pry æru laghæ tak, et er bröter tak til hus ok hems. annat er quarfatu tak. pripiæ er fkiælæ tak. firi lanð oc laghman. pæt ma eig bonde fyniæ adrum num han faki fik at prim markum. hete pre oc æru tuar.

## XLIIII. ${ }^{78}$ )

Tak fætter man grip fin. caller hin er .j. handum hauer fik köpt haua af utlænfkum manni. oc ær vin innan lanz. pa fkal han fiunættingh giæræ firi hanum ær grip .i. handum hauer. han fkal finum fælæ bup fa. comber han til oc vil vinnæ firi hæmæ föt. per a han vitu til. comber han eig til. pa faar han eig vitu. pa fkal han vita meß tylftar epe oc tuem vitnum. æru bæpir utlænzkir. per vip haua köpz. af nærikiu af öftrægötlanðe æller af fmalanðum. pa fkulu peer fiurtan nættæ ftempnu giæræ. kumi per allir til
$X L I I=I . \ddot{P} B .10$. $X L I I I=1$. PB. 11.
$X L I I I I=1 . \bar{P} B .12: p r, 1$.
75) Lege vint'er.
76) Pro $g$ antea fuit scriptum a.
77) Verba: Comber - Sigias omissa, in in-
feriori folii margine ipse addidit scriba. 78) Sic legendum, quamvis scriptum est XLIII.
pes lanðæ mæris fum pem næft ær. fæli oc vin. oc pæn i handum hauær. oc pen er illir. pær fkal væriæ firi hemæ föt

> XLV.

Köpæs tuer vip annar i varu lanðe oc annar hinuegh kiæglu æller hinuegh colmarp æller ${ }^{79}$ ) noreghe æller .i. danmark. pa fkal manæpæ ftempno til giæræ. oc lepis til landæmæris. ok göres pær annattuægiæ löfæ fum lagh fighiæ æller væri hin ær i handum hauer oc göri pem pilikan rat fum peer giæræ herlenzkum mannum.

## XLVI.

Tapar ${ }^{80}$ ) maper hæft fin oc köper ater oc kiænnir eig. ok kiænis viper fipan. pa fkal vin viper vara. flyti hanum hæft ær hanum falræ. ok illi pen grip ær firi var guldin. oc lepe fipan til pripiæf falæ. per fkal fyls weth firi gangæ. æller löfæ meß laghum. ok lepe fum fyr ær fakt.

## XLVII.

Æn varir men æller lænder kiænnæ grip fin .i. adru landi. pa fkal prenætting til giæræ. ok löfæ grip fin meß prim mannum. een fkal pæn varæ ær grip illir. annar hans lande mep hanum. pripi af py lande fum han hauer grip fin kiænt i. löft fkal hin latæ fum .i. handum hauer. mep peffi 46 vitnum. num væriæ vil firi hemæ föt mep tylftar epe. ok mep tuegiæ mannæ vitnum. fwæriæ at i hans garpi var griper pæn hemæ föరer. ok py a iak han oc pu ikki i. por eig han pæt fwæriæ. pa fkal hin vita mep prim mannum at han a grip pæn. ok hin ikki .i. ok lepe fum lagh fighiæ. æller böte fum lagh fighix.

## XLVIII.

Hittir maper grip manz i. piufs haftum. æller æltir piuf af. pa fkal han
$X L V=I . \not \equiv B .12: 2$.
$X L V I, X L V I I=I . \not \bar{P} B .13$.
79) Adde $i$.
$X L V I I I=1 . \bar{P} B .14$.
80) Taker primum fuit scriptum.
löfa: ${ }^{81}$ ) fum lagh fighiæ. ok göre fik fwa orpiufuæ. Comber hin æptir ær a ok kiænnir fit eighit. bepes han vnningæ lagh. pa fkal han til gangæ mep tylftær epe ok tuemni vittnum. b. f. s. g. ${ }^{\mathbf{8 2}}$ ) oc. v. f. at iak hitti grip i. piufs haftum. $\dot{x}$ ller iak weltir ${ }^{83}$ ) piuf af. ok py ær iak værper vnningæ lagh. ok iak lyfii firi füftæ motz manni ok i. næftæ by. ok a pripiæ pingi. py ær iak værper orpiufuæ at varæ.

## XLIX.

Skil pem a hin ær grip hins hauir hit. ${ }^{84}$ ) kallær hin ær .i. handum hauer eig lyft haua fum lagh fighiæ. pa fkal han fwæriæ mep tolf mannæ epe oc tuem vitnum at han lyfti grip pem fum lagh fighiæ. py ær han eig værper piufver hetæ. pa fkal hin gangæ til ær fin hauer kiænt. mep tolf mannum oc tuenni vitnum at griper penne var fran mær ftolin. ok huarghin fænkiændi ${ }^{85}$ ) iak fyr ær ${ }^{86}$ ) hær. iak a pu ikki i. pa (kal pen luka ær löft hauer grip fin. tua öræ firi hæft. at vnningæ laghum. æn han ftæper han vtan hæræz. ok öre æn innan hæræz löfer. ok ( ${ }^{87}$ py flere at meræ fe æn en man a.

## .L.

Waper hors ftolit oc ${ }^{88}$ ) eig i folæ. varper fipan i folæ ær annar far at köpæ. hittir hin fit at ftæpiæ. han fkal takfætiæ ok fiunættingh til giærix ${ }^{89}$ ) at löfæ fit mep laghum. æn hin ganger eig fyl vet firi. hin fkal fyll hauæ ær föt hauer hemæ.

## LI.

47 Stiæl mater prel manz aller ambut loper bort. faar hin æptir ær a. faar fit eghit ater oc leper ater i hand hanum. ær han piuf callar til garz ok
$X L I X=I . \not P^{B .14 .}$
$L=I . \breve{p} B .15$.
81) Lege $l y f a$.
82) Adde $h$. Cfr. not. 15. p. 9 r .
83) Lege alti.
84) Sine dubio legendum: hin ar grip a.
85) Pro fankiandi.

$$
L I=I . \not{P} B .16 .
$$

86) Lege an.
87) Lege: eig $p y$ mera at flere fe etc. Cfr.
I. $\mathbf{p}$ B. 14.
88) Adde ar.
89) Lege giarre.
grin $\gamma æ$ meß vitnum pem at han getir ${ }^{\circ 0}$ ) perræ, piuffak rundit meß laghum rættum. hanum fkal bötæ firi pa piuffak attæ örtughum minnæ æn fiurar marker. ok fwa kononge oc fwa hærape.

## LII.

Stæper maper prel fin æller ambut callar fran fer annættuægiæ ftolit varæ æller rantakit. pa fkal han takfætiæ. ok bolfafter maper i. tak gangæ. bonde ma eig adrum tak fyniæ. num han fæki fik i. laghum mannæ. fipan takfat ær i. quarfatu tak. pa $\mathrm{fkal}^{9 \mathrm{r}}$ ) han tua mæn til vif. latæ göræ fiunættingh firi pem er i. tak gek. taki fkal pen vip varæ ær .i. han pa fkal fiunættingh haldæ. oc til mælæ. pen a vitu .i. handum hauir. æn vitni faas. vitni firi hemæ föt mep tylftre ep oc tuem vitnum. b. f. s. g. ${ }^{22}$ ) oc. vattium ${ }^{93}$ ) finum. at iak föde hemæ i hufum. oc hæfcæpi. per dipi oc drak miolk ok ${ }^{94}$ ) moper (pinæ. pær var ${ }^{5}$ ) han i klæpum vafper ok i. vaggu laghper. py a iak oc pu ikki i. falz hanum vitni. pa fkal hin comæ ær fit hauer takfæt me $\boldsymbol{\beta}_{\dot{\prime}}$ tylfter epe. ok tuer men vitni bæra ok fwæri at penni maper æller ${ }_{\text {d }}$ conæ var fran ${ }^{\rho \sigma}$ ) mær ftolin æller ræntir. ok huarghin faknædi ${ }^{97}$ ) iak för æn hær. iak a pu ikki i.

## LIII.

Takær maper præl æller ambut a löpftighum. pa fkal lyfæ fum lagh fighiæ. hin fkal luka vmingæ lagh. tua öræ innan lanz. oc half mark vtan lanz. flict ær vitæ til pes fkipæp pen grip at löfæ fwa fum for ær fakt. i adrum polikum malum.

## LIIII.

Prel oc ambut pem fkal vingæ. bonde ær til vinorps bipin af bæggiæ

$$
\begin{array}{ll}
L I I=I . \breve{P} B .17 . \\
L I I I=I . \ddot{P} B .18 . & L I I I I=I . \bar{P} B .19: p r .
\end{array}
$$

90) Pro giter. Adde eig.
91) Pro $\int$ antea scriptum fuit $h$.
92) Adde h. Cfr. not. 15. pag. 9 I .
93) Lege vattum.
94) Lege or.
${ }^{95)}$ Vn. legit bar.
95) Pro $r$ antea fuit scriptum a.
96) Lege Jankaendi. Cfr. not. 72. pag. 171.
handum pes ær fæl oc hins ær köper. pen fkal vingæ ær til ær bipin. bon48 de fkal varpæ. pen ær fæl prel æller ambut pem ær köper bapi ær ny ær oc næpar pör neftu firi bruti.

## LV.

Py fkal vin taka til alðræ köpæ at han fkal orpiufuæ göræ vm all köp. vil hin han piuf kallæ. pa fkal vin vitnæ. ok peer faman me $\beta$ tylftrr epe at iak köpte grip peṇnæ meß vin oc vitne fwa fum lagh fighiæ. oc py valder eig iak i. fak perre ær pu giuer mær.

## LVI.

Hors ok nöt fkal mep vin oc vitni bapi fæliæ ok köpæ fkoren klæpi oc fkiæpt vapn. hoffæ oc horn fæ fkal meß vin oc vitni köpæ.

## LVII.

Wfkoren klæpe ok $\delta$ ykur fwærp oc alt pet i. bopom ligger oc a torghe cöpes. vtan boper fwa fum i. Illir nokor man ( ${ }^{98}$ innan by pet ær han köper a torghe æller i bopom. pa fkal han haua tuegiæ mannæ vitni ok tylftar ep. at han köpte torgh köpæ rættu. ok py ær han eig piufuer at.

## LVIII.

( ${ }^{9}$ Tver æru ondeftu piuuær. fulder gurpiufuer oc agnabakæ. æn agnæbaku ${ }^{\text {roo }}$ ) far annattuægiæ me $\beta$ klylf ${ }^{\text { }}$ ) æller vaghin. ok vil fwa ökiæ lapæ fin mep ftolo ${ }^{2}$ ) korne. warper maper takin mep flikum ftyldum. hengi up han. huat pet ær helder minnæ æller meræ. ( ${ }^{3}$ böte firi fullær piufs böter.

$$
\begin{aligned}
& L V=I . \neq P B .19: 1 . \\
& L V I=I . \neq B B .19: 2 .
\end{aligned}
$$

98) Verba innan by sine dubio non sunt legenda. Ex verbis ennor by I. pB. 19: 3. scribae errore exorta videntur.
99) Ex huius Capitis principio et fine excerpta sunt, quae in margine cod. A. fol. 36. rec. man. (D.) adnotavit (cfr. not. 5o. pag. 6r.): ๆT Twer aru pyuwær öndefter. Anbankas. oc fullar gorpyuwær. IT Takær

$$
\begin{aligned}
& L V I I=I . \neq B .19: 3 . \\
& L V I I I=I V .21: 88 .
\end{aligned}
$$

prxftær byuff etc. ut in fine huius Cap. Cfr. nott. 8 - 14 . pag. ${ }^{77}$.
100) agnabakie, ut videtur, legendum.

1) Lege $k l y f$.
2) Lege fiolno.
3) Verba: böte - böter ad sequentem periodum pertinere, at scribae errore hic addita esse videntur. Cfr. not. 5. pag. 177.

Witis manni pet oc ær eigh .i. handum takit. æller vr hufum dræghit æller lagha lezn a kumnin. ${ }^{4}$ ) pa væri fik mcp tuenni tylfom ok tuenni forepum oc fwreri hwar fins leftum. ${ }^{5}$ ) Stixl maper grip pæn fum annar agher i mep hanum ok varper fangin mæper. Nv vfember pem a. figher pen fik alt agha fum ftiæl. hin figher fik agha halft æller pripiungh æller fva mikit fum fkiæliki figia hin aghæ fum ftolin var. Nv ær hin vitulös fvm ftal firi. py at han ma eig ftiælæ til viforp æller rænæ. ok py ær han vitulös. Nv fkulu pör fkupæ. æn pæt ær til half mark æller half mark meræ. ær pæt til half mark. æller half mark mæræ. ${ }^{\sigma}$ ) pa henge $v p$ han. Nv fkal pen fum 49 خöm ${ }^{7}$ ) föræ fkiælikæ hanum tolf mannæ ep pes at gangæ. at hauer fwa ftolit at han a lif lata ok vgilder ligiæ. Nv fkal pen סom före dömæ han ogildæn firi arfuum ok æpti mælændum. fwa firi karle fum firi kononge. Taker prefter piuf pa gömæ han ok fende lænzmanni bup. ok fa hanum i henخer. pa a lænfmaper ${ }^{8}$ ) af hanum böter takæ. fwa böter fum han hauer ftolit til. ok giælde ater malfeghan $x^{9}$ ) (kapa fin. ok pem han hauer brutit ${ }^{10}$ ) viper. æn fwa vinnæs pæningæ at. ok eig ( ${ }^{x}$ lif latæ. hauer han eig pæningæ at bötæ. pa fkal lænfmaper latæ hudftrikæ han. ok fwa löfan latæ. ok eig hengihiæ ${ }^{\mathbf{2}}$ ) æn ${ }^{13}$ ) prefter hauer fangat han. Sænder prefter lænfmanni bup piuf at takæ. oc comber han eig innan pre daghæ oc pre netter. oc takær piuf pa ær prefter faklös. ${ }^{14}$ )

## Har byrias iorpa balkar ${ }^{\mathbf{x}}$ ) mep flokom.

I. vm lagha fang iorpær.
II. vm_maper illir arftaknæ iorp.
III. vm maper illir köpo iorp.
4) Lege kummin v. kommin.
5) Hic addendum videtur: aller böte firifullar piufs büter. Cfr. not. 3. pag. 176.
6) Pro mera.
7) Pro đom.
8) D. lanfman.
9) D. malfeghaendanum.
10) D. byttit. Male.
11) D. lati liff sit.
12) Lege henghia. D. hangia.
13) D. madpen.
14) D. add. at han letter pyuf löfen.

1) In rubricis paginarum scribitur bolker.

IIII. vm maper vil iorp finæ fæliæ æller konæ.
V. vm $\left.\mathrm{a}^{2}\right)^{\text {- flat fara. }}$
VI. vm maper æller kona fæl iorp finæ firi prangæ fkyld ${ }^{3}$ )
VII. vm vægiæ köp.
VIII. vm mafer köpe iorp mep löfom öröm oc vil famulund fiæliæ
IX. vm maper æller konæ fæl iorp finæ leegs eig verp til boo.
X. vm bonðe cöpe iorp i iorp giær til fæ bæggiæ perre.

50 XI. vm köpe iorp æn hion tu fkiliæs at.
XII. vm kononger fköter manni iorp firi coft fin.
XIII. vm vitu mællin konongs oc bifcops oc bondæ.

XIIII. vm væpfættæ iorp. oc annur væp gull æller filuer.
XV. ${ }^{4}$ ) vm köper fær bol æru akrær af köpter.
XVI. vm maper callar fik fkipt haua arft oc annar cöpt.
XVII. vm delez at bool oc vt fkipter.
XVIII. vm ( ${ }^{5}$ fkiptir oc garpar flulu til tompt ligix.
XIX. vm attan $\delta æ$ e lut attungs oc lagha tompt.
XX. vm attungum fkal by hyggix all bys. laghæ. ${ }^{\circ}$ )
XXI. vm kirkiu garp oc tompt garp oc adra garpa.
2) a fere deletum est.
3) Litt. $l$ omiss ipse add. scriba.
4) Hic in cod. K. incipit index XXII priorum Capitum libri bygninga balker inscripti (cfr. Praef.); quem indicem, etsi ipsa Capita cum illo non exacte convensiunt, hic integrum exhibere necesse fut:
Har byrias bygninga balkermẹ flockum
$\boldsymbol{F}$ Um matlier köper bool. ok aro akra aff falde
II U U huru laghiatomt Skal vaera
III Um mather vit tiapldru ftena lagia IIII UM mather vil fik vaegh lagia. VUm griefuagher til byar liggev
VI UM mather flyter bygning a ker (pro. a aker; cfi. not. 6. pag. 118.) fin.
FII Um maper fyfir a: akergaribe ok bönder agha kringh vm
FIIIVM brüpher fkipta iords. hyfir annar. a akrium ella angh
TX Um mather byggir a fear markum. pry aat cella prim arom langer

X Um: mather vil intaku taka
XI Um mather kallar fik (aghar sine dubion est addendum) egho enfkipta a fearmarke XII Um fkil a porp ok by vin alinrenning XIII Um man fkil vm marka fkad XIIII Um Shil a land ok harap vme vitu XV Um Skil a haerad ok by.
XVI Um maper vil falöt in taka XVII Um rinder vatnraas mellum byar XVIII Uin mather a enka Skipt i by udruin XII Um mather vil ticeldro flytiae kallar vranga ligice
XX Um mather bryter reen ok ficen vp
X.YI Um mather flanr angli ansuars mass KXII UM mather vil finum ficene ella franda iord giua.
Sequitur deinde ipse textus: Köper mather fik bool etc. Cfr. Capp. XV.et seq, infra.
5) Lege vtfkiptir. - Cfr. not. 50. pag. 184.
6) Utrum corrupta sint verba all bys laghar, an vocabulum. quoddam hic: sit omissum, ipsi iudicent lectores.
XXII. vm tiældru ftenæ oc $\begin{aligned} \text { ppladrup. }\end{aligned}$
XXIII. vm maper flyter huf fin af tompt oc yrkir tompt.

XXIIII. vm vægh tomptæ mellin.
XXV. vm vægh iuir tompt manz.
XXVI. vm likh vægh oc græs vægh.
XXVII. vm maper far a aker fin æller ængh at boæ
XXVIII. vm maper vil famu bygð ater af flytiæ.
XXIX. vm maper gör klöftorp ${ }^{7}$ ) iuir aker manz.
XXX. vm bröper fkiptæ iorp finnæ oc hufær annar a garps iæpri
XXXI. vm maper bygger $\mathrm{a}^{8}$ ) byiar marku.
XXXII. vm maper bygger a fæ marku.
XXXIII. vm maper vil in taku takæ.

XXXIIII. vm maper callar fik fæ mark aghæ.
XXXV. vm fkil a porp oc by vm almenningh.

XXXVI vm bys vitu till full byær.
XXXVII. vm markæ fkiæl byiæ mellum.
XXXVIII. vm fkyl a land oc hæræt æller by oc hæræp.
XXXIX. vm by vill mark intakæ gen byær mark adræ.
XL. vm man vill træpe vp takæ æller enkæ aker.
XLI. vm maper vil fæ löt hagnæ.
XLII. vm vatn rinder byær mellin.
XLIII. vm vitulöfæ iorp.

XLIIII. vm callar tiældru vrarngæ ${ }^{\rho}$ ) ligiæ.
XLV vm ormylio oc æn maper flar æng manz.
XLVI. vm maper vil fuene æller frænðæ finum iorb giuæ.

F$æ m$ æru fangh iorpar. eet ær arf. annat ær hem giæf funar. pripiæ hemfylgh dottor. fyarpæ ær köp. fæmtæ ær fkötningh. köpæ fkal takæ tua af

$$
I=I . J B .1,2: p r
$$

7) Pro klüftrob.
8) Verba bygger a bis sunt scripta.
9) Lege vranga.
pes hende. ær $\mathrm{fkal}{ }^{\mathrm{I}}{ }^{\circ}$ ) vmfærp at varpæ. oc ${ }^{\mathrm{rx}}$ ) tua af pes ær köper. verpi $\mathbf{o c}^{12}$ ) varpæ. per allir fkulu taka i hender pem bapom. pa ær köpfæftum bundit. Ryue mep prim markum pen ær vil. komber eig köprufue vip fipan en ${ }^{13}$ ) farin ær. pa (kal fiunættingh goræ firi pem ær vmfærp varpæpi. oc allum pem $\not \mathrm{r}^{14}$ ) iorpeighande æru i by. pa fkal gangæ vm akræ ok ængiær oc fua ater a tompt fipan. illis pa nokrom ftap. pa fkal pen varpiæ ${ }^{15}$ ) iorp fæl en fyr illis æn vmfærp comber a. illis fipan. pa fkal pen varpia. ( ${ }^{\mathrm{\sigma}}$ fum köpte. Atta fkulu öpælfaftir ${ }^{17}$ ) varæ oc niunde ftyrifaftir. fiumattæ gamal fkal huar fiunættingher varæ. pen fkal iorp verpiæ er a mep tyuænni ${ }^{8}$ ) tylftom oc tuænni vitnum. fiunættingh fkal vifæ pem ær cöpe varpapi. æn annattuægiæ. quæls værp æller vmfærp. a fiunættings daghi fkal fiunættingh halde firi hanum. por han vitæ firi mep tylftar epe at han eig cöpe varpape. pa ær han varper. falz han at böte. III. marker firi pen æn ${ }^{19}$ ) ryuer pem han gör köp ruf vip.
II.

Illir maђer arf taknæ iorp. pa fkal han værpiæ me戸 ærfjær vitnum. tuer men fkulu vitni bæræ. ok i tylft ftan $\delta æ$. fwa fkal vitni bæra. bær iak pes vitni. ok vir tolf ${ }^{20}$ ) men at pu tokt iorp peffæ at arfue. at viltu mep vitni borno. binpum ${ }^{21}$ ) vit flikt til fum lagh fighix. pa fkal han tylft firi ${ }^{2}$ ) ganga. b. f. s. g. h. oc. v. f. ${ }^{23}$ ) at iak tok $^{24}$ ) iorp peffæ at arfue oc viltu
$I I=I . J B .2: 1$.

[^55]17) Pro opalfaftir.
18) Lege tuanni.
19) Lege ar.
20) Lege tuer. Cfr. I. JB. 2: r.
21) Vn. legit biupum. Cfr. not. g. pag. 43. Hanc vocem in antiquiori codice, quem secutus est scriba, fuisse ambiguam, cumque legisse biupum, ex addito vacabulo til coniicere licet.
22) Lege: firi tylft.
23) Cfr. not. r5. pag. 9r•
24) Loco v. tok antea fuit scriptum cöpte.
mep vitni borno. iak a oc pu ikki vættæ i. pa fkal firi adræ tylft gangæ ok famulunð fwærix.

## III.

Illir iorp $\mathrm{af}^{25}$ ) pem cōpt hauir. pa fkal pen væriæ meß tuænni tylftom oc tuænni vitnum. b. f. s. g. h. oc. v. f. ${ }^{23}$ ) at iak cöpte iorp peffæ̈ mep fæft oc vmfærp oc ${ }^{2 \sigma}$ ) viltu fwa fum lagh fighiæ oc iak a oc pu ikki vætti .i. pa fkal firi aठra tylft gangæ oc famulun' fwæriæ fum fyr var fakt. köpæ vitni fkal latæ bæræ. firi hvariæ tylft tuægiæ iorpeghanðæ mannæ innan byar oc vtan attungs. Köpes men iorpum uiper. paghcer annur ær farin. pa æru bapar farnær.

## IIII.

En fiæliæ vil finæ iorp. pa fkal fiunættingh firi aruæ giæræ. oc biupæ hanum a pinge iorp at köpæ oc manæpa ftæmpnu til legiæ. comber han til a manæpa ftempno iorp at cöpæ. pæt er vell. ${ }^{27}$ ) komber han eig. pa fæli fipan pem ær han vil oc meft biuper værp firi. paghar enon ${ }^{28}$ ) er bupit. pa ær allum. fwa fkal kona laghbiupæ. fum karmaper.

## V.

Eigh fkal a flat fara num vili huat pet ær helder maper æller cona en i bo fiter. Wil maper æller konæ a flat fara. biupi finum arfuom meß laghmanz loui. æller herazhöfpingæ fwa fum aðre iorp. wil arfuer eig vip takæ hanum a manæpæ ftempnu. pa taki pen fum vil oc han vil föpa. eig ma kona iorp felice. vtan henni vraki hunger til æller klæÐæ löfæ æller annur prang.

## VI.

Parf maper æller , kona fiælia iorp fina til föpo æller- kæpæ, fælí ee
$I I I=I . J B .{ }_{\text {2. }}$ я. $I I I I=1 . J B .3: p r$.
25) at, ut videtur, Iegendum. 26) Lege at.
27) Lege vall v. vald.
28) Lege enom.
bonden finæ iorp ${ }^{29}$ ) til tuægiæ lota oc hennær til pripiungs. ægher bonde eig iorp. fæli af hennar iorp til prigiæ marka vm aret. oc eig mere.

## VII.

Eig a maper af cono finnæ iorp cöpæ at laghum. pæt kallar vægiæ cöp. köpe bonde iorp $i$ iorp vm han vil. pet ær valð hans mep hennær næfta 53 frænठæ rape. pen fum iorp fæl. fielfuer fkal han cöpfaftum binðæ. ok vip ym færp vara. huat pet ær helder barn æller konæ. a pinge fkal oghormagha cöpæ lyfæ.

## VIII.

Maper cöper iorp meß löfom örum. oc vil ater fæliæ firi löfæ örx. pa fkal han pem lagh biupa ær han cöpte pa iorp af. han fkal fwa firi iorp lukæ fum pa ær bupit til. vil han ${ }^{30}$ ) iorp fkiptæ. pa fkal han eig lagh biupæ.

## IX.

Konæ fæl iorp finæ æller man legger ${ }^{31}$ ) i bo. cöper fær aðræ iorp. pet ær pes perræ er ${ }^{32}$ ) iorpauerpet atte. fkil pem at hæl æller hughi. alt pet vburghit ær væri pes perræ iorp atte.

## X .

Köper maper iorpo finnæ. giær agiærp meß fæ bægiæ perræ. paghar bo perræ fkiptis. pa fkal fwa mangæ öræ ater luka fum agiær ${ }^{33}$ ) var ok til fkiptis lægiæ.
$V I I=I . J B .3: 2,3$.
$V I I I=1 . J B .3: 4$.
29) Loco $v_{\text {. }}$ iorb antea fuit scriptum tuce.

3o) $i$, ut videtur, addendum.
31) Adde eig. Cfr. ind. Capp. et I. JB. 4: pr.
$I X=1 . J B .4: p r$.
$X=I . J B .4: 1$.
32) V. er omissam ipse add. scriba.
33) Pro agiarp.

## XI.

Skil pem a hion tu. er iorp meß löfum örum köpt callas annat eig an ghæ. pet perræ a vitu ær bapum pem vil vitæ til egnær meß tuenni tylftom oc tuem vitnum bapom pem til eiguær. Warper iorp farin fipan hion tu comæ faman. pa ær hon bægiæ perræ.

## XII.

( ${ }^{34}$ Giær ma币er i gen kononge. fköter ${ }^{35}$ ) kononger hanum iorp firi. ipræs kononger fyr æn hax comber at ( takæ ater fkötningh æn han viI. comber annar foter iuir prefkullæ. Ða ær fikötningh me $\bar{\beta}$ laghum fangin.

## XIII.

Bifcuper a vitu firi kononge. æn lender maper firi bifcupe. æn bonde firi allum pem. agho bönder by oc annan lender man. fkil fem a. agho bönder vitu. oc ${ }^{38}$ ) l̀ænder mæn byiæ perræ i mellin. æn lænðer maper caIIær fik bonðæ. oc bonðe callar han lænden varæ. viti meß tylftær epe. at han ær bonde. oc eig ær han lenठer at laghum varum. num faper hans ær
 Py at helder at per lender æru

## XIIII.

Maper vil iorpr at væpium taka. pa fkal fæft til repæ. atta opolfaftæ oc niunðæ ftyrifaften fkiliæ hanum fwa iorp til vapiæ fum lagh fighiæ. löfær han iorp innan pre vintir. pa æer iorp eig forvæpiæ. ftander iorp pre vinter oc prim lenger. pa ær iorp foruæpiæ. legger maper annur væp annættuægiæ gull æller filuer. ba fkal giæræ fiunættingh firi hanum at löfæ væp fin. pa
$X I=I . J B .4: 2,3$.
$X I I I=I . J B .5$.

$$
X I I I I=I . J B .6 .
$$

[^56]fkal fiunættingh haldæ oc fkuld kræuiæ. ( ${ }^{39}$ vil han luka fkuld oc ep fin æptir at fkuldin var eig meræ en nu ær fram lagt. vil han eig fkulð lukx oc eig lagh fram föræ. pa fkal væpium halðæ oc til pings föræ. oc per værpæ lætæ oc mætæ. oc fæliæ fipan. oc taki af fkuľ finæ. löper nokot iuir at. pa fa pet ater pem fum atte.
XV.

Köper maper ( ${ }^{40}$ §ær boll. oc æru akrær af falder. fkil -pem a. ( ${ }^{4 \mathrm{x}}$ ра a han ${ }^{42}$ ) eig vitu num til ennar fkipt. pa fkal ( ${ }^{43}$ firi gangæ pen ær bool a mep tuænni tylftom. oc valde hin (44helghum dome. b. f. s. g. h. oc. v. f. 45 ) at fkipt peffi var alorigh falð fra bole peffu mep fæft æller vmfærp. oc aldrigh af hen ${ }^{4 \sigma}$ ) fum lagh fighix.

## XVI.

Callar annar fik ærft hauæ fkipt oc annar köpt. pen a vitu ærft callas ${ }^{47}$ ) haua.

## XVII.

Callar annar fik vtfkipt ${ }^{48}$ ) aghæ. oc annar bool ( ${ }^{49}$ pæn a vitu bool a. ( ${ }^{50}{ }^{\text {vtfkipter oc garper }} \operatorname{per}^{5 x}$ ) (kulu all ${ }^{52}$ ) til tomptæ at læghmæli. ${ }^{53}$ )
XVIII.

Lagha tompt fkal tiughu alnæ langh varæ. oc tiu ${ }^{54}$ ) alnæ bræ.. ${ }^{5}$ )
$X V=I . J B .7: p r$.
$X V I=I . J B .7: 1$.
$X V 1 I=1 . J B .7: 2$.
39) Legendum, ut videtur: pa Skal han, vel han Skal.
40) K. fik bool.

4r) K. ok han ey vitu a. vtan til enna etc. 5o) Quae in hoc Cap. sequuntur, secundum
42) B. $v$ hic additum, at deletum est.
43) K. paen fore ganga bool etc.
44) K. me币 guddome. Male.
45) Cfr. not. 15. pag. 91.
46) K. afheonde.
47) K. kallar.
48) K. vfkipt.
49) K. sic. B. om. pan - bool.
indicem Capp. pertinent ad sequens Cap.
5i) K. om. per.
52) K. sic (aal). B. alt.
53) K. laghmale.
54) K. $\boldsymbol{X X}$.
55) K. bred.

## XIX.

Hauer maper lagha tompt $i^{5 \sigma}$ ) by öres lanخ. oc fæx laffa ængh. oe attunðæ lot attungs. fipan i lipum oc i brom oc $\mathrm{i}^{57}$ ) garpum. oc $\mathrm{i}^{57}$ ) allum byiar bygningum. pa a han vitu til vtfkiptæ. oc til fkogs. oc til lagha hugs. ${ }^{58}$ ) fwa fum hans egho loter bær til. $\mathrm{a}^{59}$ ) han minnæ. pa a han eig vitu til (kogs. vtan til löf ${ }^{\sigma 0}$ ) oc loc oc vnðir vipu. hugge kaftlægge ${ }^{\sigma 1}$ ) af 55 vndir vipu til elðebrandæ. ${ }^{62}$ ) (wa fum hans ${ }^{\sigma 3}$ ) ægho loter ber til. oc taki fin lot huar ${ }^{\sigma 4}$ ) ligger. bapi i vnठir vipu oc aldin vipu $\mathrm{py}^{\sigma 5}$ ) niper ær fallin.
XX.

Attungum fkal by bygiæ fiughuræ ${ }^{\sigma \sigma}$ ) vægnæ fkulu væghcer af by rænnæ. lip oc garper oc ( ${ }^{7}$ broor fkulu attungum bygiæs.
XXI.

Hittis at ${ }^{\sigma 8}$ ) kirkiuga戸er ${ }^{\sigma \theta}$ ) oc tomptæ garper. pa (kal fokn giærpæ. oe eig tompt. hittis at ${ }^{\sigma \boldsymbol{\theta}}$ ) aker oc tompt. ( ${ }^{20} \mathrm{p} æ n ~\left(k a l\right.$ giærpæ fum tompt $a_{0}$ garper fkal ftandæ mellin tomptæ oc akrægiærpes luktir a hælghæ pors خagh. halfgarper ${ }^{7 x}$ ) mellin tomptæ tuægiæ. ( ${ }^{2}$ han $æ$ gilరer fkal varæ. ba-户e vintir oc fomar. oc huarhin ${ }^{73}$ ) perræ böte po at vgilder liggi. ptan ( ${ }^{4}$ annar perræ kæræ a annan.

## XXII.

Tiældru (tenæ ${ }^{75}$ ) fkal tua i iorp graua oc ${ }^{70}$ ) pripia a leggiæ. per (ku-
$X I X=1 . J B .7: 3$.
$X X=I . J B .8$.
56) K. til.
57) K. om. i.
58) K. sic. B. husf.
59) K. agher.

6o) K. löfs.
61) K. hugga ok kaftlapa.
62) K. eldéebrand, quod Stj. perperam legit eldebuter.
63) K. om. hans.
64) K. add. han.
65) K. pe.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
$X X I=$ I. JB. g.
$X X I I=1 . J B .10$.
66) K. fira.
67) K. bro Jkal.
68) K. a.

6g) K. Kirkyugarper.
70) K. pa Skal pan.
71) K. halfgarpe.
72) K. Skal ee gilder vaspa.
73) K. huarghin.
74) K. annan Kare.
75) K. sic. B. Tialdru ftenu Jtene.
76) K. om. oc.
lu vitni bæræ i. iorp liggiæ. hus fkal fwa nær tiælðru fætiæ at ftulpæ rum ær mellin oc vpfæ drup.

## XXIII.

Flyter ${ }^{77}$ ) maper hus fin af tompt. oc yrkir tompt fipan. pa heter pet aker fipan. oc eig tompt. fökiæ fkal garp af hende fær meß lagha fokn. pen mellin var tomptæ gilden oc eig vgilden.

## XXIIII.

Rinder vægher tomptæ mellin. han (kal fiu alnæ bræper ${ }^{78}$ ) varæ.

## XXV.

$A^{79}$ ) maper vægh iuir tompt manz. pa ( ${ }^{\circ} \mathrm{fk}$ al hanum pen vægh af lægiæ fum han vil. eig i. ( $i o k n . ~ o c^{81}$ ) eig $i$ 万y oc eig a fiæll vp. halueq fkal hwar perre mellin tomptæ læggiæ.
XXVI.

Lik vægh fkal til kirkiu læggiæ. eig ma lik iuir manz tompt bæræ vlouaňis. num ${ }^{82}$ ) han fe faker at. III. markum. hete. III. oc æru tuar. Græs vægher fkal til byar ligiæ. pen ( ${ }^{83}$ fkal bötæ. III. marker ær vp yrkir. hete pre oc æru tuar.
XXVII.

Far maper a aker fin xller ængh finæ ${ }^{84}$ ) at ${ }^{85}$ ) boæ. pa (kal han 56 fik fiæluer vt giærbæ. a maper garp firi hanum. pa fkal han fökiæ ${ }^{86}$ ) $\mathbf{v p}$ mep fiunættings ${ }^{87}$ ) giærp oc tolf mannæ epe. oc vitni latæ bæræ. tuænni a
$X X I I I=I . J B .11$.
$X X I I I I, X X V=I . J B .18: p r$.
77) K. Flytter.
78) K. breper.
79) K. Gör; miniatoris errore.
80) K. a than vagh etc.
81) K. om. oc.
82) K. vtan.
$X X V I=I . J B .12: 1,2$. $X X V I I=I . J B .13: p r$.
fiunættinge. at garper penni ftander firi tompt hans. fwa $^{88}$ ) at han ma eig vt væghum na. kafter han vp innan fiunættings ( (agh. væri faklös. ${ }^{89}$ ) böte prenni fextan örtugher fipan $\gamma$ omber comber a ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ hans mal. af pinge.

## XXVIII.

Flyter maper af byghr fini. ${ }^{91}$ ) pa fkal han fökiæ garp af handum fær mep fiunættings giærp famuluň fum han fökte fyr a. ${ }^{22}$ ) latæ dömæ ${ }^{93}$ ) han gildan oc eig vgilठæn.
XXIX.

Hufar ${ }^{94}$ ) maper ${ }^{95}$ ) akræ giærpi. pær fum adrir grannar agho iorp kringh vm han. pær ma han eig bo ${ }^{96}$ ) a. at laghmæli. ${ }^{97}$ ) oc ${ }^{98}$ ) klöf trop giæræ iuir akre ( ${ }^{9}$ perre oc ængiær. py ma han eig pær bo at laghmæli. ${ }^{\circ}{ }^{7}$ ) pa (kal hanum pingh ${ }^{100}$ ) vifa. oc talu giæræ ${ }^{\text {r }}$ ) a pinge. hem latæ endaghæ dömæ vinna meß tuænni ${ }^{2}$ ) tylftom. lati pingh fighiæ oc dömæ af garp a fæghnær pinge. brytæ af oc eig brænnæ.

## XXX.

Bröper fkiptæ iorp finnæ. hufar ${ }^{3}$ ) annar vt a aker æller engh a garps íadhri. ${ }^{4}$ ) ligger tegher vip tegh. han ${ }^{5}$ ) a iæmpna vitu vip ( ${ }^{6}$ han ær i by boor.
$X X V I I I=I . J B .13: 1$.
$X X X=$ I. JB. 13: 3.
$X X I X=I . J B .13: я$.
88) B. Loco v. fwa antea scriptum fuit at $h$.
89) K. add. alla.
90) K. om. hans mal.
91) K. finne. Sed fina legendum est.
92) K. hoc loco recte, B. vero inter $v \nabla . f y r$ et $a$, habet punctum.
93) K. sic. B. add. ১oma.
94) K. Hy Cer .
95) K. add. a. Cfr. not. 26. pag. 12. 96) K. boa.
97) K. laghmale.
${ }^{98)}$ K. add. ey.
99) K. pera alla ang.
100) K. om. pingh.

1) K. atalu veta.
2) K. tuem.
3) K. $h y \int i r$.
4) K. garzlipi. Malea
5) K. sic. B. hana
6) $K$, hin, om. ar.

## XXXI.

Bygger han vt a byær mark. giærpi vm kringh fik ${ }^{\top}$ fiælfuer. ${ }^{7}$ ) a han ( ${ }^{6}$ tompt i by. $\mathrm{pa}^{2}{ }^{9}$ ) han vitu til vt fkiptr.

## XXXII.

Bygger maper a fæ marko. oc hauer boet a pry aar oc prim lenger. oc a öxæ byrpe til (koghs. til vnठir vipu. oc til fæer gangбs. ${ }^{\circ 0}$ ) Ingin a vitu innan garps hanum. oc han inga vtan garps ${ }^{15}$ ) til almennigs. pat callar holms tompt. han ma eig i bælgh binళæ.

## XXXIII.

57 . Wiliæ grannæ in taku taka firi hanum. pa fkulu per hanum gatu læe ghiæ til almennings fiu famnæ brepæ. per fkulu garpæ giærpæ. ær ${ }^{12}$ ) iorp agho vt til almennings. eig ma intaku takæ ( ${ }^{3}{ }^{n}$ num aller per vilix fum agho. attunðæ lot attungs. paghcer in ær takit. pa fkal pæn ${ }^{14}$ ) valðæ opolfkipte ${ }^{15}$ ) fum vil. ( ${ }^{1 \sigma}$ giæri til fiunættingh firi ens garpi iorp eghanða manz. oc ${ }^{17}$ ) halళæ for allum pem ær iorp agho i by. pa fkal pingh vifæ.
 ne bæræ. oc fwæriæ æptir at fwa com flulðe her ftanరæ i бagh. oc repæ ${ }^{20}$ ) iorp peffæ. fkogh. iorp æller garpa d. attungæ. æn fipan attungum ær ( ${ }^{21}$ repet. pa fkal pingh fikghix. oe lota a feghnær ${ }^{22}$ ) pinge æn eig vil för. fipan lætæ خömæ ( ${ }^{23}$ a pingæ huariun fwa fvm loter falder til meß pings vitnum. fua ${ }^{24}$ ) (kulu allir fin i metlum fkiptre. bape ( ${ }^{25}$ fkogh. oc iorp. oc garp en eigh uilix allir. ${ }^{2 \sigma}$ )
$X X X I, X X X I I=I . J B .13: 4$.
$X X . X I I I=I . J B: 13: 4 ; 14$.

[^57]XXXIIII.
Eq maper caller fik aghæ egho a fæ marko. ${ }^{27}$ ) ær eig ( ${ }^{28}$ garp vm. quæpæ grænnær ne vip. oc callæ allæ ${ }^{20}$ ) pem aghæ. pa aghæ per vitu. pær allum pem vitnæ viliæ til egnær. ${ }^{30}$ ) væriæ mep tuænni tylftom oc tuenni vitnusn. b. f. s. g. $h .{ }^{3}{ }^{\text {2 }}$ ) oc v. f. at iorp peffi ${ }^{32}$ ) oos (kil vm ær almenninger albræ grannæ oc eig en engh ${ }^{3}$ ) pin.

## XXXV

Skil porp oc by rm almenninghæ. pa a byr vitu ( ${ }^{440 c}$ eig porp.

## XXXVI.

Half tylft at fæftu fkal i. by boæ. æn han giter vitit fik. til ${ }^{35}$ ) ful byær. tuer iorpeghanళæ mæn fkulu vitni bæræ. i huarri tylft. at han ær höghæ ${ }^{3}{ }^{\sigma}$ ) byr. oc af hepno byghder. pa fkulu tuer iorpeghanઈæ mæn ( ${ }^{37}$ af pem. eig baru ${ }^{38}$ ) vitni huar firi ${ }^{39}$ ) finæ tylft gangæ. b. f. s. g. ${ }^{40}$ ) h. oc. v. f. at byr penni hauir varit fulbyr. bape i. hepno oc criftno. oc py a han iæmnæ vitu vip by hin at ( ${ }^{4}$ rlaghmæle a en man allan byn. ær kirkiæ i58 $x$ half tylft boæn欠a mannæ. pa ma han vitæ han til ful byær: ${ }^{42}$ )

## XXXVII.

Skil man ${ }^{43}$ ) vm markæ fkiæl (44.i. byæ mællum. pa fkulu per fkiæl fiæ-
$X X X I I I I=1 . J B .15: p r$.
$X X X V, X X X V I=I . J B .15: я$

2q) K. fearmarkum.
28) K. 36) K. hoxter. Male.
28) K. garber vm ok figice gramna vid. Male. 37) K. par ey etc.
29) K. om. alloe.
30) K. eynar.
31) K. sic. B. om. h. Cfr. not. 15. pag. 9r. 40) K. sic. B. pro $g$ habet o. Cfr. not. 15
$3_{2)}$ K. add. ar. pag. 91.
33) B. Pro engh antea fuit scriptum eg. K. 41) K. lagmale. Agher etc.

3ij) K. om. til.
42) K. fulby.
43) Pro man.
44) K. bya i mallumb.
$X X X V I I=$ I. JB. 16: pr.
tiæ ${ }^{65}$ ) fin .i. mellum. gange huartuægiæ ${ }^{46}$ ) byr i fil ${ }^{47}$ ) megkæ per han callar i perræ fkal huarghin adrum innan garps callæ. pæt ${ }^{48}$ ) fum ftandit hauir ${ }^{49}$ ) pre vinter. oc prim lenger. pær a by vitu firi. per fkulu famán gangæ. oc vithe ${ }^{50}$ ) latæ bæræ .i. ftap pen han callær i. Warper annar at vitnum fipari. pen fkal viz orp hauæ. haua per ${ }^{5 x}$ ) bapir. æm margh ${ }^{52}$ ) vitni. pa fkal til pings fara. oc afyn til nempnæ. Sember ${ }^{53}$ ) afynæ mannum a pa fkal pem lagh خömæ fum hæraz afyn vitnir ${ }^{54}$ ) mep. Sæms ${ }^{5}$ ) pem eig a. pa (kal lanz afyn mellin perre ${ }^{5 \sigma}$ ) löfæ. oc ftande ${ }^{57}$ ) fipan fum hon giær

## XXXVIII.

Skil a laň oc hærat. lanð fkal vitu agha. oc pe hæræp fkulu vitu haua fum eig fökiæ fangh ${ }^{58}$ ) til. meß tuenni tylfom nemp ${ }^{\text {(xmmannæ. }}{ }^{59}$ ) valde ( ${ }^{\sigma 0}$ per helghumठome er ep fkulu fe. Skil a hæræp oc by. pa a hæræp vitu oc byr eigh.

## XXXIX

Wil byr takæ in mark finæ. gen byær marku ${ }^{\sigma x}$ ) annarre. per fkulu garp giærpæ ær in viliæ takæ. fökæ fipan fær ${ }^{\sigma 2}$ ) $\mathrm{af}^{\sigma 3}$ ) hen ${ }^{\circ} \mathrm{e}$ halfuan gilden. oc eig vgilठæn.

> XL.
( ${ }^{64}$ Træper maper enkæ aker giærpi ${ }^{\sigma}$ ) fiælfuer vm kringh fik. vil ma-
$X X X V I I I=I . J B .16: 1,2$.
$X X X I X=$ I. JB. 17: pr.
45) K. fatio; fea vero sine dubio legendum. Cfr. I. JB. I6: pr.
46) K. huartigia.
47) K. $\int_{i k}$. Male.
48) K. par.
49) K. add. $i$.
50) K. vitni.
51) K. om. per.
52) K. am mangh.
53) B. Semben scriptum est, at $n$ scalpro mutatum in $r$.
54) K. vitnar.
55) K. Jamber.
56) K. pera.
57) K. Jianda.
58) K. om. fangh.
59) K. nemder.

6o) K. pan helghudome.
61) K. mark.
62) K. sic. B. per.
63) K. om. af.
64) K. hoc Cap. ita habet: Uil mather tra-pe-vgildan. Taker maper enka aker in. gerpe fieluer vin kring.
65) B. giapi primum fuit scriptum.
per ${ }^{\sigma \sigma}$ ) træpi vp taka. pa fkal han garp giærpæ. oc fökæ fipan fer af hænde halfuen gilden oc eig ogilden.

## XLI.

Wil maper fæ löt finæ hæghnæ. pa fkal han garp mællin fæ löto ${ }^{67}$ ) giærpæ. ${ }^{\sigma 8}$ ) eig ma han æller intakæ. num ${ }^{\sigma \theta}$ ) fe fæker ( ${ }^{70}$ til pre marker. hete. pre. oc æru tuar. oc hete græfpari pen $\mathrm{byr}^{72}$ ) fua gör

## XLIII

Rinder vant ${ }^{72}$ ) mellin markæ tuægiæ. gange huar at ${ }^{73}$ ) fino opale. oc 59 mötes i ( ${ }^{4}$ mipri vant ræs.

## XLIII

A maper enkæ fkipt i by abrum. per agho vitu ær ${ }^{75}$ ) i by boa huru mikin hun fkal waræ. ( ${ }^{76}$ hun ær vitulös iorb æn hun ær eig renठ oc ften $\delta$. eig ma py at huaru ællæ ${ }^{77}$ ) bort vita. at lagh mæli.

## XLIIII.

Æn ( ${ }^{78}$ tiælðru vil flytiæ oc callar vranct ${ }^{79}$ ) ligiæ. pa fkal fiunettingh til lætæ giæræ. oc pinng vifæ. oc enðaghæ ( ${ }^{8}{ }^{\circ}$ latæ hem $\begin{gathered}\text { omæ. por pen }\end{gathered}$ væriæ ær ${ }^{8 \mathrm{r}}$ ) vip han deler mep tueni tylftom oc tueni vitnum. at tiældræ peffi ligger ræt oc eighe wrang. ${ }^{82}$ )
$X L I=I . J B .17: 2$.
$X L I I=I . J B .17: 3$.
66) B. mper antea scriptum fuit.
67) Lege fa löta.
68) K. göra.
69) K. vtan han.
70) K. at prim markum,

7I) K. add. ar.
72) K. vatn.
73) K. a.
74) K. midthi vatnraas.
$X L I I I=$ I. $J B .18$.
$X L I I I I=I . J B .19: p r$.
75) K. om. ar.
76) K. heter vitulös iord. ey bo ma alla.
vita at lagmale. ar hon ey rend ok fiend.
77) Pro alla. Cfr. not. 76. praeced.
78) K. mather vil tiacldro flytia.
79) K. sic. B. vrangh.
80) K. pem lata döma. Male.

8i) K. om. ar.
82) Cfi. not. 4. pag. 50.

## XLV.

Bryter maper ${ }^{83}$ ) vp ren oc ften. han heter vrmylix ${ }^{84}$ ) .i. abrum mannum. ær prigiæ marka fak hete pre oc æru tuær. Slar maper ${ }^{83}$ ) engh annars $^{85}$ ) mans. comber hin ${ }^{86}$ ) til er a. pa fkal han takæ vipi quift. oc bitæ baft af. oc fætix ( wa $^{87}$ ) i.. oc vari hin ${ }^{8 \sigma}$ ) vip. mep tuenni vitnum. pet ær laghæ forbup. ma eig vndan taka ( ${ }^{88}$ num han fe faker at prim markum. hete pre. oc æru tuar. pær fkal hö a engh lapæ. til pes ær ${ }^{89}$ ) pe æru fatir ${ }^{\circ 0}$ ) vm pæt.
XLVI.
 pa ma han giuæ af köpe iorpum ${ }^{93}$ ) pripiungin. oc ${ }^{94}$ ) pe han hauer aflat ${ }^{95}$ ) innan ${ }^{9 \sigma}$ ) hærræ piænæft. æn eig af fæperni æller möperni. æller arftaknæ ${ }^{97}$ ) iorp. vtan arfui vili. æn helmningh ${ }^{98}$ ) af allum lös ${ }^{9}$ ) örum ma han giuæe $\mathfrak{m n}^{100}$ ) fiuker ligger. oc ællæ ${ }^{101}$ ) æn han hell ær. fwa konæ fum maper.


## Mölno balker ${ }^{\text {² }}$ )

Mmanz fpillir. eig akræ manz. eig engh. eig ${ }^{3}$ ) væghum mannæ. eig forta ${ }^{4}$ )

$$
\begin{array}{lc}
X L V=I . J B .19: 1 ; 20 . & R B .30 . \\
X L V I=I I I .52,108,141 ; & \text { Cfr. II. } M B . p r=I . M . p r .
\end{array}
$$

83) K. man.
84) K. örmylia.
85) K. om. annars.
86) K. han.
87) K. om. Swa.
88) K. vtan han aer faker etc.
89) K. at.
90) K. faatter.
91) K. mather.
92) K. pem.
93) K. köpo iord.
94) K. add. af.ll
95) K. sic. B. affart.
96) K. i.
97) K. aftakne. Male.
98) K. halfningen.
99) K. löfom.
100) K. vm.
101) Pro alla. K. allan.
102) K. om. Vil-vgilt; sequuntur vero $\mathrm{Ca}-$ pita ad librum Retlofa Bolker pertinentia. Cfr. Praef.
103) K. habet rubricam: vm möllor.
104) K. Um mather vil fik möllo.
105) K. alla.
106) K. sic. B. forfa, Cfr. I. M. pro
grannæ. eig mölno perre ${ }^{5}$ ) ær för var gör. ${ }^{\boldsymbol{\sigma}}$ ) eig fifkigarpum. §. i. Fifki garp 60 ma eig fwa giæra. at hinum ælðri fifkigarpi ${ }^{7}$ ) fpillir. Igh ma fifkiæ innæn ftæmmu manz ( ${ }^{8}$ annars. num pen vili ${ }^{9}$ ) fum a. eig $i$ 万yki ${ }^{10}$ ) annars manz. ${ }^{12}$ ) 5. 2. ( ${ }^{12}$ Mölnoftaper ligger öpe. pre vinter oc ${ }^{13}$ ) prim lenger. $\mathfrak{x}$ ru fang af roten. pa a $\mathrm{p}_{\mathrm{m}}{ }^{14}$ ) valð at taka ær vil. figher pen fwa ær mölno ftap atti. at fang æru eig af rotin. viti mep tuenni tylftom at ftiborp ftop. oc ( ${ }^{\text {s }}$ ftolper oc prefkulle laæ. oc holagh. ee ${ }^{50}$ ) a maper mölnoftap mæpan peffi fang æru oroten. pen ${ }^{87}$ ) a mölnoftap ær ${ }^{18}$ ) förft gör værk a. huat pet ær heller aldræ götæ egn ${ }^{20}$ ) æller alठræ ${ }^{20}$ ) grannæ. vtan grannanir forbupæ hanum. pa fæmi $^{28}$ ) meß grannomen. æller före af værkin. big$\operatorname{ger}^{22}$ ) han fipan forbupit ${ }^{23}$ ) comber a. böte prænni fæxtan örtugher. oc bryti vp værkin. (8.3. Delæ mæn vm mölnoftap callær ${ }^{24}$ ) huar fik agha. pa fkal hæræz ${ }^{25}$ ) a(yn ${ }^{26}$ ) til${ }^{27}$ ) nempnæ. (æmber afynæ mannum a. pa.fkal pem lagh dömæ fum afyn vitnær mep. Sæmber pem eig a. pa fkal afyn til nempnæ af landeno. ${ }^{28}$ ) oc væri pet fult ær ${ }^{29}$ ) hun gör. §.4. Giær maper mölno $i$ almenninghs vatni. ${ }^{30}$ ) a annar man egnh annan vægh $i$ gen. pa fkal pripiunger ${ }^{31}$ ) lös löpæ af vatni. ( ${ }^{32} æ n$ tua löte ma han ftempnæ. ${ }^{33}$ ) eig iuir a lant. num ${ }^{34}$ ) han fa lanfæftu ${ }^{5}$ ) mep fæft oc vmfærp. §. 5. Takæ ${ }^{36}$ )
$\mathfrak{S . 1 = I . M . S . 1 .}$
$\mathfrak{S . 2 = I . M . S . s . ~}$
$\mathfrak{S . 3}=1$. M. S. 3.
107) K. pe.
108) K. add. ok.
109) K. om. fifkigarpi.
110) K. vtan pan etc.
111) K. sic. B. om. vili.
112) K. diki.
is) K. om. manz.
113) K. Ligger mölloftaper.
114) K. ella.
115) K. han.
116) K. fiulpe. praefkulle la etc.
117) K. Ey; miniatoris errore.
118) K. add. mather.
119) K. fum.
${ }^{19)}$ K. iord.
120) K. om. aldra.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
21) K. add. fik.
22) K. Bygger.
23) K. forbuthin.
24) K. kalla.
25) K. harrad.
26) B. a omissum ipse add. scriba.
27) K. add. kalla. oc.
28) B. landence antea fuit scriptum.
29) K. om. ar.

3o) K. vatnom.
31) K. pridiungen.
32) K. ok tuaclöte.
33) -K. 今temma. o $k$.
34) K. vtan.
35) K. landfaefto.
36) K. Taki.
grannær in almænningh firi mölnöðorum. pa fkal han ( ${ }^{37}$ fer vægh kræuix. per fkulu hanum vegh læghiæ. gær ${ }^{38}$ ) han pes eig ( ${ }^{3}{ }^{9}$ laghfkiptæ pe iorp Kuter annar maper firi mölno 万orom hans. pa ær mölnæ ( ${ }^{40}$ rnit. f. 6. maper giær mölno a engh finni. ligger grannæ almenninger annan vægh igen. a byr 6i annar. pa fkal han lanfæftu ${ }^{55}$ ) cöpæ af pem ær pær a iorp i by. f. 7. Vatn $\mathrm{ma}^{4 \mathrm{x}}$ ) eigh vænðæ af fornæ fari aठrum manni til anmarkæ annurlund ${ }^{42}$ ) æn för hauir varit. Skiær vatn fik fialft ${ }^{43}$ ) vt iuir aker æller engh æller tompt annar ${ }^{44}$ ) manz. aghi pen ( ${ }^{55} \mathrm{pa}$ vatn ær fyr atti iorpenæ fum ( ${ }^{4 \sigma}$ vt ær fkoren. f. 8. ( ${ }^{47}$ Vap. oc Oikol. Vartoptær. Gudhem. Lungho. Holæfio. Afar oc fkalaňer. Der æru allir vpfala öper. pem ma aldrigh vetæ. pem atti. ee pen fami konunger ær ræp lanðum.

## Har byrias fornamis balker ${ }^{\text { }}$ ) mep flokum.

I vin maper taker heft manz æller hors at ${ }^{2}$ ) vlouan ${ }^{2}$ is. ${ }^{3}$ )
II vm maper taker öknöte ${ }^{4}$ ) manz vlouanðis.
S. $6=$ I. M.S.6.
37) K. fik vagha.
38) K. Gaar. Male.
39) K. för an laghfkipt ar iord.
40) K. hans vnyt.
41) K. Skal.
42) K. sic. B. om. annuriund.
43) B. fiaft primum fuit scriptum.
44) K . annars.
45) K. vatnet för aatte etc.
46) B. Pro vt ar, antea scriptum fuit: ar $\int k \mathrm{k}$. 47) K. haec ita habet: Uaad ok oikod. vardtopta ok gudhem. lungh ok holafice afar ok Skalanda. pe varo aal upfalaötha. pern matte aldrigh Sköta ellar veta: pem aatte paen kononger landom rape. - Iñ codice chartaceo Regiae Bibliothecae Holmiensis, signato B. 38 , Jus commune Christophorianum continenti, scriptoque anno
$\mathcal{S . 7}=$ I. M.S.7; IV.5.

MDLXXXVIII, alia manu anno MDXC est adnotatum: Wpfala öde I Wiaftergiötland skriffuit aff een gambull Lagbook. I Wafboo Wadh I Wallehäradt ókell I gudhens häradt Gudhem I Skanifkäradt Liungh och hufïfa I (nomen territorii est omissum) A/serra Pa Kullen Skalunda De wore Till Vpfala öde the Matte aldrigh ftötha eller uetha, dem átte den konungh Landit âtce.

1) B. Rubricae paginarum habent bolker, excepto fol. 66, ubi scriptum est balker. K. hic habet faker; in rubricis vero paginarum duobus prioribus locis fakir, quas tuor autem sequentibus balker.
2) G. K. om. at.
3) G. vlandes. Male.
4) K. öK.

III ( ${ }^{5} \mathrm{vm}$ maper klander ( ${ }^{1}$ æs manz firi hanum.
IIII $\mathrm{vm}^{7}$ ) fyn adrum til ftufs at faræ.
V. ( ${ }^{8} \mathrm{vm}$ maper taker ${ }^{9}$ ) ifkoghe finum prel æller leghoman

VI $\mathrm{vm}^{10}$ ) taker vip ftuf bouðæ æller bon ${ }^{10}{ }^{11}$ ) fun.
VII vm fkogher ær i hæræz ræfft takin
VIII vm maper hugger i fcoghe manz vnðir vipu ${ }^{12}$ ) minnæ ( ${ }^{13} æ n$ til fæx leffæ ${ }^{14}$ )
IX ( ${ }^{15} \mathrm{vm}$ maper hugger i (coghe manz ${ }^{16}$ ) vňir vipu me $\beta$ valz værkum ${ }^{17}$ )
$\mathrm{X} \mathrm{vm}^{18}$ ) ftorpahugh.
XI $\mathrm{vm}^{19}$ ) maper hugger foogh ( ${ }^{20} \mathrm{up}$ tiældræ $\mathrm{i}^{2 \pi}$ ) mellum
XII vm ${ }^{19}$ ) hug i ( ${ }^{22}$ byar fkoghæ manz ${ }^{23}$ ) vfkiptum.
XIII vm maper hugger ifkoghe ${ }^{24}$ ) a ( ${ }^{25}$ minnæ æn en lagha lot i
XIIII vm ( ${ }^{2 \sigma}$ hugh æn maper aker gönom fkogh manz。
XV vm maper taker anuærk manz anuærkdaghi. ${ }^{27}$ )
XVI vm maper aker iuir engh manz ${ }^{28}$ ) æller aker vprunnin ${ }^{29}$ )
XVII vm maper taker garp manz vp.
XVIII vm maper taker huggin fangh manz i fkoghe. XIX vm maper före ${ }^{30}$ ) garp fin af akrum för æn burhit ${ }^{3 x}$ ) ær XX vm mapr brytir annars garp oc ganger ${ }^{32}$ ) fæ gönom.

[^58]15) K. om. vm - valz varkum.
16) G. om. manz.
17) G. add. til fiex lafa.
18) G. K. Nv um.
19) G. $N v u m$.
20) B. loco vv. up - mollum antea fuit scriptum: manz $v$ Kkiptu... (?)
21) G. K. om. i.
22) G. biarghfkoghe. Male.
23) manz, ut videtur, non est legendum.
24) K. add. ok.
25) G. K. eigh lagha hug $i$ hanons:
26) G. K. sic. B. huger maper gonom etc.
27) Pro a anuerkdaghi. Cfr. not. 26. pag. 12. G.' K. a anuardaghi.
28) G. K. от. тамs.
${ }^{29}$ ) K. bis habet $\mathrm{VV}, U_{m}-$ vprunnen.
3o) G. K. förer.
${ }^{31}$ ) G. K. burghit.
32) G. K. gaar.

XXI vm fæ ingiærpis löper at helum garpe. ${ }^{33}$ )
XXII vm maper callær fkapa mere varæ ${ }^{34}$ ) æn aker las.
XXIII vm hirpinge brytir garp oc far i fripgiærpi.
XXIIII vm maper taker ( ${ }^{35}$ aker naam fran manni ( ${ }^{36} \mathfrak{F l l}$ er cono.
XXV vm maper hittir grip manz i akre.
XXVI vm maper ${ }^{37}$ ) later heft æller annan grip i tiuper i aker ${ }^{38}$ )
XXVII vm maper ${ }^{37}$ ) halder ${ }^{3}{ }^{9}$ ) fæ fit $i$ annaræ ${ }^{40}$ ) fripgiærpi.
XXVIII vm ( ${ }^{4 x}$ prim gifs fak $\neq 1 l e r ~ f l e r u m . ~$
XXIX vm maper ${ }^{37}$ ) later heft fin ${ }^{42}$ ) i tiuper oc vaper ${ }^{43}$ ) lös
XXX vm maper ${ }^{37}$ ) taker in fæ manz i frip giærpi.
XXXI vm bool ligger i by öpe oc giuir grannum fak firi.
XXXII vm peffa ${ }^{44}$ ) væghæ æn vgilder lighix.
XXXIII vm fkoghæ brenno. ${ }^{45}$ )
XXXIIII ( ${ }^{46} \mathrm{vm}$ mæn ${ }^{37}$ ) brennæ col i fkoghe XXXV vm maper ${ }^{47}$ ) taker in $\mathfrak{x}^{48}$ ) at garpælöfo.
XXXVI vm ligger hufæ lös tompt i by.
XXXVII $\mathrm{vm}^{49}$ ) all malæ ruf
XXXVIII $\mathrm{rm}^{40}$ ) bool öpzlo
XXXIX vm bonde deler ${ }^{50}$ ) fik vn (ir lanz pingh
XL vm maper fiter quar vm gengiærp
XLI vm maper fiter quar vm almenningx öræ.
XLII vm nempðæmaper fylgher eig gengiærp finni.
XLIII vm ${ }^{5 x}$ ) huru margh ${ }^{52}$ ) ping (kulu vara vm aret
XLIIII ( ${ }^{53} \mathrm{vm}$ maper flar alðin vipu ${ }^{54}$ ) a lanz almenningge ${ }^{55}$ )
33).K. G. garbom.
34) G. K. om. vara.
35) G. man fra etc. Male.
36) K. om. aller cono.
37) G. man.
38) G. add. mans. K. truther vlouandes.
39) G. K. sic. B. helder. Cfr. textum Capitis.
40) G. annars.
41) K. G. mather giuer prim faak. alla prim flere.
42) G. K. om. Jin.
43) K. G. varper.
44) K. almanna.
45) G. K. brannur.
46) K. om. vin - $\int k o g h e$.
47) K. man.
48) G. K. add. mans.
49) K. Nv um.

5o) G. dele.
51) G. $\boldsymbol{N} \boldsymbol{v}$.
52) G. K. mangh.
53) G. Nv um man.
54) G. alinuithu.
55) G. add. allla. K. add. clla haraten

XLV vm ${ }^{56}$ ) ræt fkiæppæ fkal varæ ( ${ }^{57}$ oc rætter bifmare
XLVI vm ${ }^{5}$ ) varghæ garp oc vargha næt.
XLVII $\mathrm{vm}^{58}$ ) maper ær fökter oc ftanठer ${ }^{59}$ ) mep repo vetti
XLVIII vm maper ftæmpnir man til lanzpins ${ }^{60}$ ) oc comber eig XLIX vm maper flar baft æller bork ${ }^{\sigma 1}$ ) bryter ${ }^{\sigma 2}$ ) pors æller ${ }^{\sigma 3}$ ) quæfti ${ }^{\sigma 4}$ ) $i$ annars fkoghe
L $\mathrm{vm}^{\text {s8 }}$ ) annær bær (tikæmæz ${ }^{\sigma 5}$ ) æn piæniftu mæn
LI $\mathrm{vm}^{58}$ ) lanboe förer eig fkul§ ${ }^{\sigma \sigma}$ ) hem firi iulæ aptæn.

M_argher ${ }^{67}$ ) æru fornæmis fakir. æn at peffe byriæs pær. huilkin man fum taker heft æller hors manz vlouanðis at (kiæmmæ ${ }^{\sigma 8}$ ) lep finæ mep. oc varper (kiælikæ ${ }^{\sigma \rho}$ ) pær takin mep æller vitnum at ledær. ${ }^{70}$ ) pa böte ${ }^{7 x}$ ) fullær piufs böter. oc lati eig lif ( ${ }^{2}$ firi pa fak.

## II

Taker maper ( ${ }^{3}{ }^{3}$ öknöte manz a löt vti ${ }^{44}$ ) vlouandis. aker mep æller riper. pa ær han faker at prim markum. ( ${ }^{5}$ hete pre oc æru tuar.

## III.

Möter maper manni، hauir fangh læft. klænठer ${ }^{7}{ }^{\sigma}$ ) firi hanum figher fin
$I=I V .6$.
$I I=I . F S$.
56) G. Nv huru. K. Nv um huru.
57) G. K. alla bifmare.
58) G. Nv um.
59) K. add. fore.

6o) K. lanz pings. G. lans thing.
61) G. K. bark.
62) G. K. sic. B. om. bryter.
63) G. K. sic (alla). B. om. h. .
64) G. quafte. K. quafta
65) G. K. ftekomez.
66) G. K. lanz $\mathfrak{f}$ † ld .
67) G. K. on. MI. $r_{\text {gher }}$ - pars.
$I I I=I . F S .2: 1$.
68) G. Skema. K. Jtunta.
69) Vox Skialike bic superflua, demum post v. vitnum legenda videtur. Cfr. Cap. IX. infra.
70) G. K. ledder.
71) G. K. add. fore.
72) K. G. fit fore pe fak.
73) K. oxa ella hors. haeft a löt etc.
74) G. ute.
75) K. om. hete - tuar.
76) G. K. klandar.
varæ. bepes til ftufs at faræ. pa fkal han fylghiæ. ær han fander at fak pere. böte prenni fæxtan örtugher firi ${ }^{77}{ }^{7}$ vňir vipu oc fwa aldin vipu.

## IIII.

Syn han hanum til ftufs at faræ. pa ær pet rætlöfr. pa fylghi han hat num til förftæ motz ${ }^{78}$ ) æller ${ }^{79}$ ) förftæ byiær. ${ }^{80}$ ) oc fkiærfkote. at han $\mathrm{vil}^{8 \mathrm{x}}$ ) eig til ftufs faræ. ( ${ }^{82} \mathrm{pa}$ æn han fyn hanum böte III. fæxtan örtugher. æller uæri fik meß tolf mannæ epe. oc pet ${ }^{83}$ ) fkal fwa væriæ oc fökiæ. fum fyr ær fakt. ( ${ }^{84} \mathrm{falz}$ han at rætlöfo. ${ }^{85}$ ) pa fkal hanæ $\mathrm{fwa}^{86}$ ) ut taka fum allær abrar.
( ${ }^{87}$ Taker maper man ${ }^{88}$ ) i fkoghe finum. prel æller legho man. taki af hanam öxe æller öknöte. pæt fum fiæmir 万rægher $^{89}$ ) at faklöfo.

## VI

 eghn a. taki af hanum fangh ${ }^{93}$ ) at faklöfö. föke han fipan vm fkoghæ hugh æn han vil. ( ${ }^{4} \mathrm{Wm}^{2}$ all maal ${ }^{55}$ ) iuir fkoghæ hugh. fkal fwa væriæ fum ( ${ }^{\sigma}$ fakt ær nu.
$I I I I=I . F S$. г: л. fin. $\quad V, V I=I . F S$. я: я.

[^59]89) G. fiarmeer ar.

9o) K. mather i Skoghe finum. bonda ella bonda fun vidther fuuuf. pa etc.
91) Pro pa a. Cfr. not. 26. pag. 12, G. K. add. a.
92) K. om. ar.
93) K. om. fangh.
94) Quae in hoc Cap. sequuntur: $W W_{m}-n u$, ad Cap. XI. pertinere videntur.
95) G. K. sic. B. add. .i.
96) G. K. $n u$ ar fauct.

## VII. ${ }^{7}$ )

( ${ }^{8}$ Vtan fkogher takis innan hæræzræfft. taks han innan hæræzræfft. hulkin fipan hugger innan ${ }^{90}$ ) hanum vlouanðis. böte firi ${ }^{100}$ ) prenni (æxtan ortugher.

## VIII.

( ${ }^{1}$ Hugger maper vndir vipu i ( ${ }^{2}$ fkoghe annars manz. pær fum han ${ }^{3}{ }^{3}$ ) 64 ingti i et læs ${ }^{4}$ ) tu æller pri. böte. III. fæxtan örtugher. oc ater \{kapan mep fornom epe.

## IX.

Hugger maper ${ }^{5}$ ) vndir vipu fæx læf ${ }^{4}$ ) æller flere. oc aker hem all fender mep fullum valzuerkum. ${ }^{6}$ ) böte ${ }^{7}$ ) IX. marker. pre innan huarn rettin. ${ }^{8}$ ) æller væri fik mep tilftar${ }^{9}$ ) epe. æn han varper eig ( ${ }^{10}$ takin vip æller mep vitnum fkiælekæ leder oc ${ }^{12}$ ) böte ee $\mathfrak{f k a p a n}$ ater.

## X

Hugger maper i (koghe manz. gör ftorpahug. oc kaftlæger ${ }^{\mathbf{2}}$ ) fæx las æller flere. böte firi ${ }^{13}$ ) prenni. IX. marker.
XI.

Hugger maper oc ${ }^{15}$ ) vp $\left(\operatorname{cogh}^{14}\right)$ tiældrex ${ }^{55}$ ) mællum. böte oc (wa. ${ }^{10}$ )
$V I I=I . F S . s: p r$.
97) B. hic pro VII habet VIII, et sic quoque in sequentibus $I X$ pro $V I I I$ etc. Cfr. not. 5. pag. 195.
98) G. Taxs fkogher innan etc. Th principio huius Capitis quaedam omissa esse videntur. Cfr. I. FS. 2: pr.
99) K. i.
100) G. K. om. firi.

1) K. Hoc Cap. cobaeret cum praecedenti.
2) K. G. annars Jkoghe par etc.
3) K. agher.
4) G. K. las.
5) G. K. sic. B. add. $a_{1}$
6) G. ualuarkum.
7) G. K. add. fore.
8) G. K. rat.
9) G. K. tylftar.
10) G. K. Skallika mxeth uitnum ledder.alla takin uith.
is) K. om. oc.
11) G. kaftlagger.
12) G. K. om. firi,
13) K. Skogha.
14) G. K. tialdru.
15) K. om. ऽwa.
fwa fcal ${ }^{\text {r }}$ ) bötæ bape firi aldin vipu oc vndir vipu fum ( ${ }^{8}$ fakt ær. Alt pet man, hugger minnæ æn ( ${ }^{19}$ til fæx laffæ oc værper eig takin vip. ${ }^{20}$ ) æl$1 e \mathrm{r}^{21}$ ) vitnum laghlikæ ledær. ${ }^{22}$ ) væri fik meß tolf mannæ, epe. æller böte fum fakt ${ }^{23}$ ) ær. hugger fæx las æller meræ. væri fik meß fiu mannum af nempdinnæ. æller böte fum lagh fighiz.
XII.

Peer byær ær ${ }^{24}$ ) fkogha $^{25}$ ) agho faman. v(kiptæ ${ }^{2 \sigma}$ ) fin i mællum. $\mathrm{pön}^{27}$ ) pær agho $\mathrm{i}^{28}$ ) huggi at faklöfo. ee mæpan pem fember a. ( ${ }^{29}$ Sæmber penn eig a. pa aghe pæn valઠ at fökiæ til (kiptis ær ${ }^{30}$ ) fkiptæ vil. oc eig $^{3 x}$ ) pen ær öpæ vil. mep fiunættinge huat pæt helסer ær aldin fcogher aller vaठir vipur. ${ }^{32}$ )

## XIII.

Igh ma pen man i fcoghe huggæ vlouandis $\not \mathrm{r}^{3}{ }^{3}$ ) minnæ hauir æn attundæ lot attungs. oc lagha tompt. vtan han faker fe at prenni fæxtan or, tughume

## XIIII

Aker maper ${ }^{34}$ ) gönom fcogh manz. bræfter $^{3}{ }^{5}$ ) axul æller andur ftangh. huggi at faklöfo bapi

> XV.

Taker ${ }^{36}$ ) maper ${ }^{37}$ ) heft æller oxfæ vangh ${ }^{38}$ ) æller flæpa. (kip ftyri-
$X I I I 1=$ I. FS. s. 3.
$X V=1 . F S .3$.
17) G. add, oc.
18) G. K. nu ar fauct.
19) G. K. fiex las.
20) B. Pro vip antea fuit scriptum me.

2i) G. K. add, math.
22) G. K. ledder.
23) K. G. sic. B. Jak.
24) G. Jum.
25) G. K. Skogh.
26) G. K. at ufkipto.
27) K. G. pe fum.
28) G. K. innan.
29) G. K. om. Sarmber - a.

3o) G. K. fum.
3ı) G. K. sic. B. om. eig.
32) K. G. vndiruipa.
33) K. G. par.
34) G. man.
35) G. K. brifter.
36) K. Aaker; miniatoris errore.
37) Adde: a anuarkdaghi. Cfr. ind. Capp. at I. FS. 3.
38) G. K. om. vangh.
faft. ${ }^{99}$ ) ökee. ${ }^{40}$ ) molker ko manz. peffi maal æru ${ }^{41}$ ) all ${ }^{42}$ ) full rætlöfæ. pær $^{43}$ ) (kal bötæ ${ }^{44}$ ) firi prenni (æxtan örtugher i pre ftapi. ${ }^{45}$ ) æller væri fik meß tolf mannæ epe. firi riwflu ${ }^{46}$ ) örtugh firi tuar. ${ }^{47}$ ) tuar örtugher. firi prear. æller prim flere. böte fæx öræ.

## XVI

( ${ }^{88} \mathrm{~A} \mathrm{ker}$ maper iuir engh manz æller ${ }^{40}$ ) aker fipan vp ær runnin. ${ }^{50}$ ) böte firi hiul huart örtugh. aker abru finni. böte famuluň. ( ${ }^{51}$ pa æru atta örtögher. aker pripiæ finni. pa ær pet ${ }^{52}$ ) full rætlöfæ. böte prenni frextan örtugher i pre ${ }^{3}$ ) ftapi. ( ${ }^{4}$ firi py pet hetæ pa förgata.

## XVII.

Taker maper ${ }^{5}{ }^{5}$ ) garp manz vp. ${ }^{6}$ ) böte. III. fæxtan örtugher i pre ftapi. ${ }^{57}$ )

## XVIII

Taker maper ( ${ }^{58}$ manz huggin fangh i fcoghe. æller annar ftap. böte. III. (æxtan örtugher .i. pre ftapi. ${ }^{50}$ ) æller væri fik meß tylftar epe

## XIX.

( ${ }^{60}$ Maper förer garp fin af akrum för æn burghit er. giælde ( ${ }^{\sigma I}$ ater ald
$X V I=I . F S .4$.
$X V I I=I . F S .5: p r$.
39) G. firi fafl. K. forefaft.
40) G. ̈̈kfe. K. ̈̈xe.
41) K. sic. G. ar. E. om. h. v.
42) G. om. all.
43) G. om. par. K. ok.
44) G. bötas.
45) K. lüte.
46) G. riuu. K. ena riq.
47) G. K. add. böte.
48) K. Litt. init. $A$ omisit miniator, atramento vero addidit rec. man.; quo tamen factum est, ut hoc Cap. cum praecedenti cohaereat.
49) G. K. add. iuer.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

XVIII = I. FS. 5: pr; 111. 149.
$X I X=$ I. FS.5: 1.
50) K. rannet.
51) G. K. om. pa - örtögher.
52) G. K. om. pet.
53) G. thranne.
54) K. py at pat.
55) G. add. man. Male.
56) G. K. sic. B. om. vp. Cfr. ind. Capp.
57) K. löte.
58) K. huggin fang i Skoghe manz.
59) G. Stathi rec. man. mut. in fcipthi. K. til prafkiptis.
6o) G. Um mather före. K. Före mather.
61) G. allan Skathan ater than thar gönom gik. K. ater Skathan allan. par gönom gik. 26.
lan pen fkapa pen pær fæks gönom. oc aa ouan. ${ }^{62}$ ) III. fæxtan örtugher ( ${ }^{63}$ i pre ftapi.

## XX.

Bryter maper ${ }^{64}$ ) annars garp. ( ${ }^{65}$ ganger fæ gönom oc gör bonðæ fcãpa. böte ( ${ }^{\sigma \sigma}$ hin ær bröt attæ örtugher oc ater fcapan. æller hin ${ }^{\sigma 7}$ ) garp a. æn ${ }^{\sigma 8}$ ) eig hittis pen ( ${ }^{69}$ ær garp brot.

## XXI.

( ${ }^{\circ}$ Löper $f æ$ ingiærpis at helom garpe. pen fum fæ a leggi fram ${ }^{71}$ ) flikt ${ }^{2}$ ) han vil. oc fuæri ${ }^{73}$ ) meß en epe finnum. æn minni ær fkapi gör. æn til aker las.

## XXII.

Skil pem a callar annar aker las oc annar minnæ. læggi fram pen ${ }^{74}$ ) minnæ callar flikt ${ }^{5}$ ) han vil. oc fuæri æptir meß tylftar epe. at eig ær mere fkapi gör. ( ${ }^{7 \sigma}$ callar annar meræ æn aker las. ( ${ }^{7}{ }^{7}$ pa fuæri meß tolf manna epe at han fek (kapa til aker las. pa giælde hin ater ${ }^{78}$ ) eig py meræ en aker las. ${ }^{79}$ ) at mere fe (kapi gör.

## XXIII.

Brytir hirpinge garp. oc far i frip giærpi mannæ mep fiælfræpi ${ }^{80}$ ) finu. pa خyli bonðen mep tolf mannæ epe. at han böp hanum eig pæt. fipan böte hirpingi ${ }^{85}$ ) oc eig bonden.
$X X=1 . F S .5: 2 . \quad X X I I I=11 I .4 r$.
$X X I, X X I I=I . F S .5: 3$.
62) G. K. om. ouan.
63) K. G. til praskiptis.
64) G. man.
65) K. gaar. G. fua at fae gaar gönom.
66) K. pan fim. G. hin thar.
67) K. G. paen.
68) G. K. vm.
69) G. K. bröt; om. arr garp.
70) K. connectit hoc Cap. cum antecedenti.
71) G. K. framt.
$7^{2)}$ K. add. fum.
73) G. K. sic. B. fivriae.
74) G. sic. B. om. pen. K. er.
75) K. add. ar.
76) K. hic incipit novum Cap.
77) G. K. sic. B. om. pa - til aker las.
78) G. K. om. ater.
79) K. G. add. $p y$.

8o) G. Sialfrathe.
81) K. G. hirpingin.

## XXIIII.

Taker mapr aker nam fran manni. æller kono. ( ${ }^{82}$ han a at böte fæxtan örtugher. i pre ftapi. ${ }^{83}$ ) æller væri fik mep tylftar epe. aker nam fkal æltz fran manni oc eig takæ.
XXV.

Hittir maper grip ${ }^{84}$ ) manz i akri. lyfi fum abrum piufnæp. ${ }^{85}$ ) ganger pen vip $æ r^{8 \sigma}$ ) a. löfe fum annat aker nam.

## XXVI.

Later man heft i tiuper. æller annan grip ${ }^{87}$ ) i aker manz æller engh. pet ær. III. marka fak. hete pre oc æru tuar. æller væri fik mep ( ${ }^{88}$ tylftar epe

## XXVII.

( ${ }^{9}$ Halder maper fæ fit i frip giærpi annara mannæ. en æller flere me $\beta^{90}$ ) hund oc hirpæ. ${ }^{9 r}$ ) pa ær han faker at fæxtan örtughum j. pre ftapi. æller væri fik meß tylftær epe.

## XXVIII.

( ${ }^{2}{ }^{\text {Giuer }}$ ( ${ }^{93}$ man fak prim mannum. æller prim flere. pet liggi til ${ }^{94}$ ) nempdinnær. giuir færum fak. pa væri fik mep tolf mannæ epe. oc famulund vm frip löf $\mathfrak{æ}^{95}$ ) mannæ famuift.

$$
\begin{aligned}
& X X I I I I=I . F S .6: p r . \\
& X X V=\bar{I} . F S .6: 1 .
\end{aligned}
$$

82) G. K. om. han a at.
83) K. lyti. G. til thrafkiptis.
${ }^{\text {4t) }}$ G. grips, rec. man. mut. in gripo.
8i) K. G. pyufnape.
84) G. thxr.
${ }_{67}{ }_{7}$ G. K. sic. B. gript.
8б) K . om. sequentia usque ad verba tolf mannex çe in Cap. XXVIII. Cfr. nott. 89, 92. infra.
$X X V I=$ I. FS. 6: 2.
$X X V I I, X X V I I I=I . F S .6: 3$.
85) K. om. totum hoc Cap. Cfr. not. 88. praeced.
86) (.. sic. B. om. mep.
$\mathrm{g}^{\text {I }}$ G. hirdth.
$9^{2)}$ K. om. Giuer - mep. Cfr. not. 88. supra.
$9^{3)}$ G. mather manne fak. prim aella etc. Male.
87) B. $h$ hic additum, at deletum est.
${ }^{95}$ ) G. frillößa, et sic ubique.

## XXIX.

Later ${ }^{9.6}$ ) maper grip fing ${ }^{7}$ ) i tiuper vm dagh. oc vaper ${ }^{98}$ ) lös. ligger fæetur a æller hælðæ. oc ganger i akr manz. varper i perre bonðæ griper intakin. pa fcal löfæ mep enepe finum. læggi fram fwa mykit han vil. oc fwæri a ouan meळ enepe finum. ee huat dagh pet er. oc væri faklös. ${ }^{98}$ ) haldir hin ${ }^{100}$ ) fipan $\not \mathrm{r}^{\mathrm{r}}$ ) intok. hætti vip. III. fæxtan örtughum.

## XXX.

Taker maђer in fæ manz j fripgiærpi finu. ${ }^{\text { }}$ ) hors æller nöt fænگir ${ }^{3}$ ) bup eghandanum. ${ }^{4}$ ) comber han ${ }^{5}$ ) innan folæ fætris ${ }^{\boldsymbol{\sigma}}$ ) fit at löfæ. löfe ${ }^{7}$ ). meß enepe finum. oc ${ }^{8}$ ) læggi fram fwa mykit han vil. komber han eig9) til. ${ }^{10}$ ) ( ${ }^{13} \mathrm{pa}$ hin fum intok. kallæ ${ }^{12}$ ) til finæ grannæ at finæ ${ }^{3}$ ) fcapa fin. ( ${ }^{4}$ oc at pet ær vfpilt oc vfprænt ${ }^{15}$ ) oc lati fwa ut. oc eghande fe faker at. ${ }^{16}$ ) III. fæxtan ortughum oc ater ${ }^{17}$ ) fkapan ${ }^{8}{ }^{8}$ ) mep fornom epe. ( ${ }^{19} \mathrm{Nr}$ faar han hanum ${ }^{20}$ ) eig bup af. ${ }^{25}$ ) $\mathrm{pa}^{22}$ ) lati ${ }^{23}$ ) vt innan folæ fætris ( ${ }^{24} \mathrm{me} \beta$ grannæ vitnum oc lati fynæ. at jet ær vfpilt oc ( ${ }^{23}$ vbart oc vfpiælt oc vfprænt. oc læti fynæ fcapa fin. fipan ( ${ }^{26}$ pa kærir til eghandis. ${ }^{27}$ ) leggi fram 4va mykit han vil. $\mathrm{oc}^{28}$ ) mep tolf manne eऐe. at mere var eig ${ }^{29}$ ) (capi

$$
X X I X=I . F S .6: 4 ; I I I .40 . \quad X X X=I I I .40
$$

96) K. Tater; miniatoris exrore.
97) G. K. om. Sin.
98) K. G. var-jer.
99) C. G. K. add. Jipan:
100) G. K. han.
101) C. om, ar. K. G. pper.
102) G. K. om. Sinu.
103) C. fendi.
104) G. K. aghanda.
105) C. add. til.
106) G. Solafaters. K. i folaf.ettri.
107) G. K. om* löfe. Male.
108) C. om. oc.
109) K.. G. add. par
110) C. om. til.
111) G. til hans Jum etc.
112) K. C. kalli. G. takï.
113) G. G. K. Л̇̈nie.

1色 C. om. oc -vfprant.
15) G. ufpranct. K. alla vepranct.
16) C. G. K. sic. B. om. at.
17) G. ate gicelde.
r8) C. fiapre.
19) C. om. Vv. K. hic iacipit novern Caph
20) C. oin. hanum.
21) G. K. om. af.
22) C. om. pa.
23) C. K. addl. po. G. add. pa (lege $\beta$ po).
24) C. oc calli til granna oc se at rjpilter ar oc vearper oc $\quad$ vjprangdr oc late $\int$ ynine fcabas etc.
25) G. K. ufpranct oc vbart. ok late etc.
26) C. han. G. K. han kuere.
27) C. K. egfirenderns. G. eghandan.
28) G. K. om. oc.

2g) C. om. eig. Male.
gör æn nu ær fram laght. Skil pem a figher ${ }^{30}$ ) fik eig bup haua ( ${ }^{3}$ fangit. pa dyli mep tolf manna epe.

## XXXI.

Ligger öpe bool ${ }^{32}$ ) i by. giuir ( ${ }^{3}$ pæn ( ${ }^{34}$ fak fum bool a prim æller 67 prim flere. at per haua hus hans brent. æller tymber ${ }^{35}$ ) bort ( ${ }^{36}$ fört oc takit. pet ( ${ }^{37}$ liggi til fiu mannæ af nempðinni. giuir færrum ${ }^{38}$ ) fak ( ${ }^{39}$ æn prim. væri huar ${ }^{40}$ ) fik mep tolf mannæ epe. ${ }^{4 x}$ )

## XXXII.

Firi peffæ væghæ. ( ${ }^{42}$ fkal bonde laghæ bôte Lötæ æn vgilder liggiæ. pæt æru landz væghæ. æller ${ }^{43}$ ) kirkiu væghæer. quærnæuægh $\approx$ r. æn ${ }^{44}$ ) makauæghcer. ${ }^{45}$ ) oc ${ }^{46}$ ) makabroor ${ }^{47}$ ) ( ${ }^{48}$ liggiæ til byær. pet eig æru almennæ ${ }^{49}$ ) uæghar. æller ( ${ }^{50}$ almennings ( ${ }^{5 x}$ broor. ( ${ }^{52}$ oc æru pön ${ }^{53}$ ) vgild. væri faklös. ${ }^{54}$ ) vtan nokor kiærir ${ }^{55}$ ) , af ( ${ }^{56}$ grannomen. pa böte firi öræ oc taki vp fiæluer grannæner.

## $X X X I=1 I I .42$.

3o) G. K. add. Kin.
31) C. fingit fwari met.XII. manna epe at han eig bup fik.
32) C. bol öpe.
33) G. K. han.
34) C. bola (lege bol' a) fac firi prim ete:
35) C. G. K. timber.
36) C. om. fört oc.
37) C. lieger til nempdine.
38) C. G. sic. B. flerum. K. ficrom primum scriptum est, at, punctis h. v. subiectis, farrum in margine addidit scriba.
3g) C. om. an prim.
40) B. Loco v. lituar antea fait scriptum $\int \mathrm{fi}$. C. om. huar.
41) C. add. oc .1F. manna withnum.
42) C. böte bonpe lagha bote lanzwagh etc.
43) G. K. pro aller habent allmanna uagher. C. almannawwegh kyrkiu swagh quarnae vargh etc.

## $X X X 1 I=111.43$.

44) G. K. om. aen. Cfr. not. 45. seq.
45) G. K. marka uagher; recte, ut videtur;: sed E. quioque habet Enmakie wagh, vel potius Enniakte wagh (pro AEn make woagh). Cfr. not. 47. infra.
46) G. K. alla.
47) G. K. marka bror; sed C. makae brorer. Cfr. not. 45. supra.
48) C. om. liggia til byur.
49) C. G. K. almannix.

5o') C. om. almennings. G. K. almanna.
51) G. bro.
52) C. licgice vgiller etc:
53) G. K. the.
54) G. C. K. faklöfi.
55) G. K. kare. C. kieri aftir:
56) C. grannum ta böte öre oc taki fialwer grantrer.

## XXXIII

Vitiz ${ }^{\text {© manni }} \mathrm{fkoghæ}$ brennæ. ${ }^{57}$ ) ( ${ }^{58}$ brennir han til tiughu laffæ. ( ${ }^{59}$ æller tymber fkogh ${ }^{\sigma 0}$ ) til tiughu laffæ. firi huart pettæ. böte prenni. nio marker. æller væri fik mep ( ${ }^{\sigma 1}$ fiærpungs nempdinni. brennir han ${ }^{62}$ ) minnæ. böte prenni fæxtan örtugher. æller væri fik me $\beta$ tolf ( ${ }^{63}$ mannæ epe

## XXXIIII.

( ${ }^{64} \mathrm{Brænnæ}$ mæn ${ }^{\sigma 5}$ ) kol i fcoghe flere faman ( ${ }^{\sigma}{ }^{\sigma}$ æn en. oc æru ${ }^{\sigma 7}$ ) fkilder at ${ }^{\sigma 8}$ ) vm maal oc ( ${ }^{\sigma 9}$ matu. værper elder lös. oc brennir ${ }^{70}$ ) till ${ }^{7 x}$ ) fullæ brenno fum ( ${ }^{72} \mathrm{fyr}$ var fakt. vari huar houopz maper ${ }^{73}$ ) firi fik. oc böte hvar. ${ }^{74}$ ) perræ. III. nio marker. æller væri fik mep ( ${ }^{75}$ fiærpungs nempdimni

## XXXV.

Taker maper in fæ ( ${ }^{76}$ manz at garpalöfo. böte prenni fæxtan örtugher. æller væri fik me $\beta$ fiu mannum af nempdinni.

## XXXVI.

Ligger hufæ lös ${ }^{77}$ ) tompt i by. oc æru akrær oc engiær allir af falder. ${ }^{78}$ ) oc gærpar lighiæ ater til tompt. pa taki huar perræ fum iorpenæ
$X X X I I I, X X X I I 1 I=$ III. 44. $\quad X X X V I=$ III. 45.
$X X X V=111.41$. fin.
57) G. add. ok.
58) C. at han hawer brant til etc. G. K. branni han ey til etc; male.
59) C. om. aller - petta. Legendum videtur: annatturgia aldinuipu aller undiruipu aller tymber Skogh etc. Cfi. II. Add. 3: I.
6o) G. K. timberftogha.
6i) C. Siu nempdemannum.
62) C. om. hath.

6j) C. mannum. brannue etc. Vide Cap. xxyiv.
6') K. Hoc Cap. cum praeced. cohaeret.
65) K. man.

6i) B. Pro an antea fuit scriptum on. C. om. en en. oc.
67) G. K. om. aru.
68) C. om. at.
69) G. K. matte. C. metti oc wærder etc.

7o) C. brannif. G. K. brenni.
7 I) C. sic. G. K. om. til. B. alla. Cfr. II. Add. 3: 2.
72) C. wart fact böte hwar for fik .III. IX. marker (pio I.Y marker antea fuit scriptum XVI. örtogh) eller etc.
73) G. houozman. K. forman.
74) B. Loco litt. $v$ antea fuit scriptum $a$.
75) C. Siu man af nempdience.
76) K. G. a gardlïfo; om. manz.
77) G. K. huuflös.
78) K. G. fraan falder.
haua köpt fwa mykit bape ${ }^{79}$ ) af tomptinne oc garpommen. fum han hauer. fangit innan iorpinni. æptir nat oc iamlangæ. viliæ per garpanæ eig gildæ giæræ. pa böte fum lagh fighiæ.

## XXXVII.

Firi all mala ruf. fcal tolf mannæ eper gangaz mep tuenni vitnum. oc vitni ${ }^{80}$ ) ater .i. epe ${ }^{8 \mathrm{f}}$ ) ftan $\delta æ$. æller böte. III. fæxtan örtugher.

## XXXVIII.

Siter maper ${ }^{82}$ ) a annars iorp oc far. oc göper finæ iorp. taker vip go-68 pum hufum oc röter niper. oc fum brennir han oc böter ${ }^{83}$ ) ingin. oc ingin gor ${ }^{84}$ ) han vip. pet ${ }^{8}$ ) ær all ${ }^{86}$ ) ful bolözlæ. ( ${ }^{87}$ pær pet vitis manni. böte III. fæxtan örtugher. æller væri fik me $\beta$ fiu mannum af nempdinni.

## XXXIX.

Deler ${ }^{88}$ ) bonde fik vndir lanzpingh. figher fik eig ( ${ }^{89}$ laghlikæ fælden væræ. ordeler ${ }^{\rho 0}$ ) han fik ( ${ }^{11_{i}}$ py næftæ lanzpingæ væri faklös. giter ( ${ }^{2}{ }^{2}$ han fik eig æn pa ordelt. haui æn pa manæpæ dagh at delæ fik vndir höftæ ${ }^{93}$ ) domaræ. giter han fik eig æn pa94) ordelt. böte fak fina. ${ }^{95}$ ) vil han eig æn pa ræt göræ. paº) fökæ han. ${ }^{97}$ )
$X X X V I I=111.49$.
$X X X V I I I=I I I .50 ; I V .8$. fin.
$X X X I X=$ III. 5 .
79) G. K. om. bape.
80) K. G. vitnin.
81) K. G. epenom.
82) K. man.
83) G. K. batrar.

8ұ) G. K. gör.
85) G. there.
86) all aut superfluum, aut alt legendum videtur. G. K. om. h. v.
87) G. alt that par uites etc. K. vitis manne pat. böte etc.
88) G. Dele.
89) G. K. laghfoeldan. C. lagh foellen.
9) C. ordela.
91) K. G. innan naefia lanzping. C. innen naftu bry lanzpingh.
92) C. Sik eig pa etc.
93) C. högfta. G. K. höxla.
94) K. G. par.
95) C. G. K. sic. B. om. Jinas C. add. oc wari faclös firi focninne.
96) C. om. pa.
97) G. Söken.
XL.

Siter maper ${ }^{98}$ ) quar vm gengiærp æptir pre ftemnudagha. $\mathrm{oc}^{98}$ ) huar ${ }^{800}$ ) fiurtannatæ. ${ }^{\text {² }}$ ) göre ${ }^{2}$ ) vt gengiærpinæ ${ }^{3}$ ) oc a III. öræ. oc ( ${ }^{4}$ ingin annar. vil han eig ${ }^{5}$ ) pa ræt göræ. pa nempni hærazhöfpingi pingh ${ }^{6}$ ) hem til hans. ${ }^{7}$ ) oc ( ${ }^{8}$ taki vt gengiærpinæ. oc a pre öræ. oc eig meræ. pær a ingin fak a. vtan pæn $^{9}$ ) gengiærpina ${ }^{\text {º }}$ ) a.
XLI.

Siter man ${ }^{11}$ ) vm almennigx ${ }^{12}$ ) ören ${ }^{13}$ ) quar iuir martens meffu ( ${ }^{4}$ dagh. giælde vt almennigx ${ }^{12}$ ) ören oc a en öræ.

## XLII.

Fylgher eig nempdæmaprin ${ }^{15}$ ) finnæ ${ }^{16}$ ) gengiærp oc almenpnigs ${ }^{17}$ ) öre innan forftæ endaghom. ${ }^{18}$ ) böte tua öræ pem ${ }^{19}$ ) gengiærpinæ a. æller ${ }^{20}$ ) viti forfall fin mep tolf mannæ epe.

## XLIII.

Wm aret fculu tu reffingæ pingh varæ. oc tu hærazpingh. comber eig

$$
\begin{array}{ll}
X L=I I I .55 ; V .2 . & X L I I=I I I .57 ; V .3 . \\
X L I=I I I .55 . f i n ; V .3 . & X L I I I=I I I .57 .
\end{array}
$$

98) K. man.
99) C. om. oc. G. K. fore.
100) B. Prior sequentis vocis syllaba fur primum loco v. huar est scripta, postea vero in margine addita.
101) C. fugurtannatta. B. dagh addidit, at lineola induxit scriba. G. K. add. dagh.
102) C. G. K. sic. B. giera.
103) C. gengiarp.
104) B. ingim primum fuit scriptum. G. K. om. oc ingin annar. C. loco vv. ingin annar habet: pem agher pen up take gengiarp a. Legendum igitur videtur: pem agher pen vp takre gengierp a oc ingin annar.
105) C. om. pingh.
106) K. om. hans.
107) C. late take vt gengiarp.
108) C. om. pren.
109) C. G. K. gengxip.
ii) G. K. mather.
110) B. almenninx primum tist scriptum.
111) G. K. C. öre.
112) C. göre vt almenninx ore oc annan vpa.
113) G. neffinamather.
114) G. K. Jum. Male.
115) G. K. almannix.
116) G. K. endagha.
117) K. fum.
118) G. K. om. aller.
119) G. C. K. add. ann.
nempdæmaprim ${ }^{2 x}$ ) til perræ. böte attæ ortugher. Eig fculu oc flere pingh varæ ${ }^{22}$ ) a eno are. vtan lanz herræ bup. æller laghmaz. ${ }^{23}$ ).

## XLIIII.

Flar man ${ }^{24}$ ) aldinuipu a lanz almenningge. æller hæraz almenningi. ${ }^{5}$ ) varper talin vip. pa pen han taker vip. taki af hanum öxæ. oc clæpe oc alt pet han far mep at faklöfo. oc haui fiæluer. kan han $\mathrm{oc}^{2 \sigma}$ ) fla han nokon dynt væri oc faklöft. ( ${ }^{27}$ kiærir ( ${ }^{28}$ han oc æn fipan til hans ${ }^{29}$ ) a pinge oc 69 falz han at. böte prenni fæxtan örtugher. oc væri pen mals eghendin ${ }^{3}$ ) fum han tok vip.

## XLV.

( ${ }^{31}$ En ræt fkiæppæ. oc rættær bifmari. fcal vm alt landit varæ. oc ${ }^{32}$ ) huar ${ }^{33}$ ) pem hauir eig ræt ${ }^{34}$ ) fipan han ær laghivarper ${ }^{35}$ ) af foghotæ ${ }^{36}$ ). ællr hæræzhöpingæ. ${ }^{37}$ ) böte attæ örtugher.

## XLVI.

Allir per i ( ${ }^{38}$ væftræ götlande bo ( ${ }^{3}{ }^{9} \mathrm{fwa}$ at ingin fe vndan takin. fculu bygia ${ }^{40}$ ) varghagarpæ. pær fum til ær fallit. æller ( ${ }^{41}$ haua varghænæt.42) peer ${ }^{43}$ ) fum eig haua (coghæ. oc ${ }^{44}$ ) pæt fcal hærazhöpingi ${ }^{45}$ ) fco-

$$
X L I I I I, X L V=I I I .58 . \quad X L V I=I I I .60
$$

21) Lege nempdamabrin. G. namda mather.K. namidarnan.22) K. om. vara.23) Pro laghmanz. G. laghmans aer. K. lagh-mancens.24) G. K. mather.25) G. om. alnenningi.26) G. K. add. fa at.27) G. Kare.28) G. K. an han til hans fipan.
22) B. Voc. hans omiss. ipse add. scriba.
3o) G. K. malfeghande.
23) K. Ratter bifmare. ok ratt Skappa.
24) G. K. om. oc.
25) G. hua.
26) G. K. ratta.
27) G. add. til. K. laguarather thaer til.
28) G. foghata.
29) G. K. haerazhöfpinga.
30) C. landeno.
31) C. om. fwa - takin.
32) G. K. sic. C. hawa. B. vp.
33) C. per fum eig hawa fcoghe hawi wars ghae natt. oc pet etc.
34) C. G. K. sic. B. vaghanat.
35) K. om. peer.
36) G. om. oc.
37) G. K. haerazhöfpinge. G. harazhöfpingen.
pa. oc ( ${ }^{40}$ per fculu vrækæ a lagha ftempnudaghum. ( ${ }^{47} \mathrm{ftempnudaghar} \mathrm{æru}$ peffir. fyrfte ${ }^{48}$ ) fiærpe dagh pafkx. annar ${ }^{40}$ ) fiærpe dagh ${ }^{50}$ ) pikizdaghæ. ${ }^{51}$ ) pripi ær ${ }^{58}$ ) annar dagh mychialsmeffu ${ }^{53}$ ) dagh. ${ }^{54}$ ) fiærpe ${ }^{55}$ ) femte dagh iulæ. huar ${ }^{56}$ ) eig ( ${ }^{57}$ vræker a ( ${ }^{56}$ pemmæ ftempnudaghum. ( ${ }^{59}$ bonde æller bryti. böte öre. legho maper ${ }^{\sigma 0}$ ) æller innizmaper ${ }^{\sigma x}$ ) örtugh. oc ${ }^{\sigma 2}$ ) haar ${ }^{\sigma 3}$ ) eig hauir næt æller garpæ bygdæ. böte tua öræ. ( ${ }^{64}$ oc haui bönderne ${ }^{65}$ ) fiælfuer. oc ${ }^{\sigma \sigma}$ ) i huarri fcallæwræt ${ }^{\sigma 7}$ ) fculu tuer men varæ ( ${ }^{68}$ fum ( ${ }^{60}$ at gömæ pem mannum fum eig göræ ræt. oc ${ }^{70}$ ) fökiæ pem. polæ ${ }^{71}$ ) per foknenæ. ( ${ }^{2}$ böte. III. fæxtan örtugher: oc ${ }^{73}$ ) væri pæn malfeghandin ${ }^{74}$ ) fum föker. oc pæs ${ }^{75}$ ) i mellin. ee ${ }^{76}$ ) huarn timæ ${ }^{77}$ ) pe(fir ${ }^{78}$ ) tuer kræfix ${ }^{79}$ ) pem til. pa vrækin per ${ }^{80}$ ) æller ${ }^{81}$ ) böten fum ( ${ }^{82}$ lagh fighiæ.

## XLVII.

Er maper fökter. ${ }^{83}$ ) ftander firi finum garpe mep repo vati. ${ }^{84}$ ) vil eig malfeghandin æller lænfmannip ${ }^{85}$ ) ftauæ hanom. (taui nempdæmaprin. ${ }^{86}$ )
$X L V I I=I I I .6 r$.
46) C. warki, om. per' sculu.
47) C. G. K. lagha ftempnudagher. K. hic incipit novum Cap.
48) G. K. om. fyrfic.
49) K. add. ar.

5o) K. dagha.
5r) G. pingez dagha. C. pencofter. K. om. h. v.
52) C. om. ar.
53) C. mikaclis
54) dagha legendum videtur. C. G. K. om. h. v.
55) G. K. add. ar.
56) G. K. Hua. C. add. fume.
57) G. K. sic. B. waker. C. waerker .i. panna etc.
58) K. G. parflum daghum.
59) C. G. K. büte boorde eller bryte. öre etc.

6o) C. legoman.
61) K. innis man C. innifina; male,
62) C. om. oc.
63) G. K. hua.
64) C. om. oc - fialfuer.
65) G. K. sic. B. borderenc.
66) G. K. om. oc.
67) G. K. fkalurat. C. fcallie wart.
68) G. K. om. fuin. C. per.
69) K. göma at. G. uacta at.

7o) C. G. K. sic. B. add. eig.
71) C. pele. At e pro o aliquoties habet

Lydekinus. Cfr. not. 89. pag. 21 .
72) C. om. büte - oc.
73) K. om. oc.
74) C. mälfeigende.
$7^{5)}$ C. G. K. sic. B. peffo.
$7^{6}$ ) G. om. ee.
77) G. add. Jum.
${ }^{78)}$ C. pe.
79) K. querice. Male.
80) C. G. K. om. per.

8t) C. G. K. sic. B. allir. (cum addito puocto).
82) C. Jakt er.
83) C. man fotter. G. K. add. ok.

8彳) C. G. K. wattu.
85) C. lansman.
88) C. nenıpdemaper.
æller ee huar ${ }^{87}$ ) vill at faklöfo. ${ }^{88}$ ) vil oc ingin ftaua hanom. (wæri pot ${ }^{80}$ ) huaru. oc væri faklös.

## XLVIII.

Stempnir ${ }^{90}$ ) maper manni tu91) lanz pingh meß vitnum. oc comber han ${ }^{92}$ ) eig til. a pru ${ }^{93}$ ) perræ ( ${ }^{94}$ at fuaræ fak finni. ${ }^{95}$ ) pa ${ }^{906}$ ) laghmaper han friplöfæn ${ }^{97}$ ) læggiæ. mellin æluer oc tiuipæ. ${ }^{98}$ ) $\mathrm{ee}^{99}$ ) $\mathrm{p}^{2} \mathrm{r}^{800}$ ) til han til ${ }^{1}$ ) fuara komber. famulund ${ }^{2}$ ) oc pen fum ${ }^{3}$ ) (tempnir æn han comber eig til. Ingin döme yuir annan. fyr æn han ( ${ }^{4} æ r$ lagh callæper til fuaræ.

## XLIX.

( ${ }^{5}$ Flær maper baft æller börk. ${ }^{\sigma}$ ) bryter pors. æller quæftir) i pem fcoghe ${ }^{8}$ ) han a ingti i. bötc. prenni fæxtan örtugher.

$$
\left.L^{9}\right)
$$

Holgkin ${ }^{10}$ ) leghomaper möllæri. ( ${ }^{1 x}$ almennigx bonde ${ }^{12}$ ) æller. bondæ fun vgipter vr garpi bær ftikæmez. ${ }^{\text {³ }}$ ) per eig æru piæniftu men. ællor . $\mathrm{i}_{\mathbf{2}}$ vandræpum. böten. ${ }^{14}$ ) III. fextan örtugher.
$X L V I I I=I I I .62,53$.
$L=I I I .147$.
$X L I X=$ III. 148.

[^60]5) C. G. K. Flar man.
6) G. hic om. börk; cfr. not. 8. seq. K. bark. C. om. aller börk.
7) K. quafia. G. quefic. alla flaar bark.
8) C. add. fum.
9) B. Litteras numerales huic Cap. inscri-: ptas ( $L I$ nempe, cfr. not. 5 . pag. $\mathrm{E}_{19} 5$, et not. 97. p. 199.) omisit scriba, addidit vero rec. man. G. om. totum hoc Cap. quameris titulum eius in indice Capp. habet. K. connectit hoc Cap. cum praecedenti.
10) K. Huilkin.
11) K. ella almanninxs bonde, bonda fon etc.
12) K. sic. B. bönder.
13) K. fiehomaz.
14) K, böte.

## LI.

Förer eig lanboen hem iorpeghandænum land fkild ${ }^{5}$ ) finæ. æller hans ( ${ }^{1 \sigma}$ viffum vmbuz manni. nat firi iulæ aptan. væri tuæfkylder.

## Har byrias ( ${ }^{\mathbf{1} v t}$ gicerpae bolker ( ${ }^{2}$ mep flokom.

I vm lip vgilt ligger.
1I. vm ængk $\dot{æ}^{3}$ ) gap a vt garpum.
III. $\mathrm{vm}^{4}$ ) bolgarper ${ }^{5}$ ) vgilder ligger.

IIII. vm gap vgilt ${ }^{6}$ ) ligger alt aret.
V. vm bolk ${ }^{7}$ ) tixeldru ${ }^{8}$ ) mellin.
VI. vm alt boolbrygpi.
VII. vm valtran oc rotan a akre vp runnum. ${ }^{\circ}$ )
VIII. vm ( ${ }^{10} \mathfrak{f}$ græffætæ.
IX. vm maper tiupræ a fino vlouandis.
X. vm ( ${ }^{1 I^{1}}$ maper ( ${ }^{2}$ eng manz $\neq l_{l}$ er bys almenningh tiuprer
XI. vm tiuper heft praftens.
XII. vm maper köper fæ af falz by. ${ }^{13}$ )
XIII. vm legho fæ. tækiu fæ. oc nam fæ.

XIIII. vm cöpo fund. ${ }^{14}$ )
XV. vm vepe værk.
XVI. vm hökæ fund.
XVII. vm majer lar enæ ek aldinbæra. ${ }^{5}$ )
$L I=1 I I .138$.
15) G. K. landfkyld.
16) G. K. uiffı buthi.

1) G. K. witgartha balker.
2) G. om. me户 flokom.
3) G. enka. K. enga.
4) G. $N v$ unz.
5) G. K. sic. B. bolgarp.
6) Lege opit.
7) G. K. balka.
8) K. ticeldra.
9) G. sic. K. oprunnen B. fa戸ım.
10) K. grafeta fre.

1s) G. K. mather (K. man) truthra (pro tyuthra $a$, cff. not. 26. pag. 12.) angh manzella byrs (K. bys) almmennixs. Male.
12) Lege a eng. Cfr. tamen nat. 50 pag. 8.
13) G. K. falby.
14) G. köpafund. K. köpfund.
15) K. aldinbaera
XVIII. vm maper flar prer æller prim flere.
XIX. vm maper flar las af vndir vipu.
XX. $\mathrm{vm}^{18}$ ) flar pry læs ${ }^{17}$ ) æller prim flere.
XXI. $\mathrm{vm}^{\mathbf{1 8}}$ ) viliæ brænno.
XXII. $\mathrm{vm}^{\mathrm{x}}{ }^{0}$ ) vapæ branno. ${ }^{20}$ )
XXIII. vm dyur taker fæ fran hirpingæ.

XXIIII. vm fæ ligger i dy döt.
XXV. vm bonde ( ${ }^{2 r}$ luker leghomanni fæpi
XXVI. vm lagha ftempnu dagha. ${ }^{22}$ )
XXVII. $\mathrm{vm}^{23}$ ) feftir ${ }^{24}$ ) leghoman oc gar $\mathrm{a}^{25}$ ) vift hans XXVIII. vm maper klænder ${ }^{2 \sigma}$ ) leghoman firi adrum
XXIX. vm nockædrumb ${ }^{27}$ ) oc ældæræ.
.L. ${ }^{28}$ )
Tt garper allir ( ${ }^{29}$ oc lip fkulu gild væræ vm helghæ pors dagh. ( ${ }^{30}$ liggir lip vgilt. pæt ær fæx öræ fak.

## II.

Ore ${ }^{32}$ ) firi enk $x^{32}$ ) gap a vt garpum.

## III.

Firi bolgarp. ${ }^{33}$ ) attze örtugher æn vgilder ligger.
$I-I I I=I$. FornB. \%.
16) G. add. mather. K. Vvvm mather.
17) G. K. las.
18) G. sic. B. om. vm. K. Nv vm.
19) K. $N \bar{v}$ um.
20) G. K. bramntu.
21) K. Lakar manne legko i fap.
22) G. K. dagh. Male.
23) G. K. add. mant.
24) G. fafit.
25) G. aff. Male.
26) G. K. klandar.
27) K. nockadrumd.
28) K. hic iterum habet rubricam: Ilier byr-
ias wtgarthabalker me§ floccum.
29) G. K. sic. B. Jkulw oc lip.

3o) G. K. hic male incipiant Cap. IL
31) G. K. öre.
32) G. enga.
33) G. K. sic. B. bolgarper.

## IIII.

Ligger gap alt aret opit. böte firi attæ ortugher æn pryter ${ }^{34}$ ) ar a: oc vil eig giærpa.

## V.

( ${ }^{35}$ Oc fwa firi bolkæ huarn. ${ }^{36}$ ) æn tiældræ mællum ligger open.

## VI

Ligger alt bolfbrygpi ${ }^{37}$ ) vgilt bapi a varpingum oc hoftpingum ${ }^{38}$ ) firi prifku ${ }^{30}$ ) æller vangömo (kyld. ${ }^{40}$ ) böte firi huart ping prenni fæxtan örtugher. kumber hin firi helghæ pors dagh. fum pet agher. at giærpæ garpæ finæ ${ }^{48}$ ) væri faklös. kumber han eigh. pa flan grannanne ${ }^{42}$ ) engh haus. oc varpuetin ${ }^{43}$ ) garpum hans. oc pen fum garp agher ${ }^{44}$ ) en ${ }^{45}$ ) vgilder liggir. oc ær ingum anuarpæper ${ }^{4 \sigma}$ ) at varpuetæ. pa böte han pre marker pit fum garpar hans liggix. oc fya all garpa viti. ${ }^{47}$ ) oc allir per fum garp giærpx. væri per malfegænder at. boor pen innan ${ }^{48}$ ) adru hærapi. æller lande. pa ma pæn enæ ${ }^{49}$ ) man næmæ ${ }^{50}$ ) til fals finnæ. oc eig ma ${ }^{51}$ ) næmæ i flerum fakum. oc ( ${ }^{52}$ nam pet fcal ftanðæ pre nættir innan py hærape. oc pen ${ }^{3}$ ) fum nempde fcal biupa hanum ater ${ }^{54}$ ) löfæ. vil han eig ater löfæ. pa före pet hem ${ }^{55}$ ) at faklöfo. Far han æptir hanom fum nempder ær. oc innir ${ }^{5 \sigma}$ ) han i py hærapi fum namit var takit i. pa ma han æltæ pet fra hanum oc
34) K. G. sic. B. bryter.
35) B. Loco huius Capitis, initium sequentis antea fuit scriptum. G. K. connectunt hoc Cap. cum praecedenti.
36) G. sic. K. husar. B. huanr.
37) G. K. bolbrygpe.
38) G. K. höftpingum.
39) K. G. pryfku Skuld.
40) G. K. Skuld.
41) G. K. add. pa.
42) G. K. grannar.
43) G. K. uarbuete.
44) K. $a$.
45) G. an, ab ipso scriba mulatum in pan.
46) G. K. anduarbaber.
47) K. garpauipi.
48) G. K. i.
49) K. cen.
50) G. nafna. K. namna.
51) G. K. om. ma.
52) K. G. pat naam.
53) B. Voc. pen omissam ipse add. scriba.
54) K. add. at.
55) G. K. sic. B. om, hem. K. add. ator; male.
56) G. inne.
eig rænæ. Taker han pet fipan pet ${ }^{57}$ ) vtan lanz æller hærap ${ }^{58}$ ) coms ber. ${ }^{50}$ ) pa faker ${ }^{60}$ ) han fik at prenni fæxtan örtughum i. pre ftapi ${ }^{61}$ )
VII.

Waltrer ${ }^{\sigma 2}$ ) hefter. roter ${ }^{\sigma 3}$ ) fuin a ( ${ }^{64}$ aker vprunnin. böte firi Ckixpu 72 corn flikt fum a var fat. ${ }^{\sigma 5}$ ) firi huariæ pripiu ( ${ }^{\sigma \sigma}$ valtren æller roten.

## VIII.

Siter ( ${ }^{\sigma 7}$ greffæti ( ${ }^{\sigma 8} \mathrm{i}$ by manz. $\mathrm{a}^{\sigma 0}$ ) huatti ${ }^{70}$ ) i garpum æller $\mathrm{i} .{ }^{71}$ ) lipum eig ængh eig ${ }^{72}$ ) aker. pa a han eig mep laghum vtan garz at haua. eig ko. eig foo. eig buk. eig get. eig föp. ( ${ }^{3}$ eig fuin. eig griis. eig ${ }^{72}$ ) gaas. num ${ }^{74}$ ) han fe faker at ( ${ }^{55}$ prim markum. fæxtan orrtugher i. huarn pripiungin. ${ }^{7}$ ) oc föke fum fyr ær fakt.

## IX.

Igh a tiuper fæ i giarpi ${ }^{77}$ ) at gang* ( ${ }^{7 \boldsymbol{\theta}} \mathrm{a}$ fino allum grannom vlouandis. num ${ }^{79}$ ) han ( ${ }^{80}$ fæki fik vip hæræp at atta ortughum æn nokor kiæ$\mathrm{ra}^{87}$ ) iuir ${ }^{82}$ ) han.

## X.

Tiuprer ${ }^{83}$ ) man a annars manz engh æller ( ${ }^{84}$ almenninge aldra mannæ
$V I I=I$. FornB. 2.
$V I I I=I$. FornB. 3.
$I X=I$. FornB. 4:pr.
57) G. om. pet.
58) G. K. heraz.
59) G. domber. Male.

6o) G. K. fiekor.
61) K. G. Stopi.
62) G. K. Valtra.
63) G. K. rotar.
64) G. K. akre up runsum.
6)) G. K. faet.
66) G. K. ualtran alla rotinn.
67) G. grafjictli. K. grafictio.
68) G. K. om. i by.

6g) G. om. $a_{\text {. }}$
70) G. K. huarte.
71) G. K. own. i.

72 ) G. K. alla.
73) G. K. om. cig Juir.
74) G. K. vtan.

7J) G. K. sic. B. prinni Saxtan örlughum .i. huarn etc.
76) G. K. prithiung.
77) B. garpi primum fuit scriptum; $i$ omissum ipse add. scriba. K. G. ingerpes.
78) G. Sinum, om. a. Male.
79) G. utan.

8o) G. K. fakis uith etc.
8i) K. karcr.
82) G. K. a.
83) G. Tyuthra. K. Tyudrar:

8i) G. K. i almanni.
ingiærpis. ( ${ }^{5}{ }^{\text {oc }}$ kiærir nokor a han. böte. III. fæxtan örtugher. i pre ftapi. ${ }^{8 \sigma}$ ) æller væri fik mep nempdinni. lip ( ${ }^{87}$ oc broor oc garpar oc allir byær fripir. pet liggir ${ }^{88}$ ) til nempdinnæ.
XI.

Prefter a mep laghum en heft i ( ${ }^{89}$ garpi at haua. py at han fcal i fokn ripæ æn han braplika bup far. ${ }^{\circ}$ ) bondæ at huflæ æller oliæ. haui a finu oc eig a annars. num ${ }^{2}$ ) han fa lof til.
XII.

Köper naper fæ af falz by ${ }^{2}$ ) oc vræker hem vlouandis grannum mep finu ${ }^{93}$ ) viti. kiærir ${ }^{94}$ ) nokor a han vræki bort at faklofo. ${ }^{95}$ ) vil han eig bort vrækæ. huggi pa fialfuer niper at faklöfo. vil han eig niper huggæ oc eig bort vrækæ. pa huggi ${ }^{96}$ ) pæn niper ær ${ }^{97}$ ) naar ${ }^{98}$ ) at faklöfo. oc hin bö$t^{90}$ ) pre marker. enæ ${ }^{100}$ ) kononge. oc enæ ${ }^{100}$ ) hærape. oc ( ${ }^{000}$ enæ ( ${ }^{\text {rha- }}$ num a han kyærir.

## XIII.

( ${ }^{2}$ Foper $f æ$ oc $^{3}$ ) legho fæ tækiu fæ. oc ${ }^{4}$ ) naam fæ. pæt fcal alt ienom laghum vara. py fcal varpæ firi ( ${ }^{5}$ allum vangömflom. fiull ${ }^{6}$ ) oc clæui. ${ }^{7}$ ) byarg oc broo. vatn. oc dy. vargher. oc piufuer. ( ${ }^{8}$ peffi æru all vangömflæ. pem fcal ater bötæ mep tolf mannæ epe. firi oefli.) fcal eig var-
$X I=$ I. FornB. 4: 1. $X I I=$ I. FornB. 5.
$X 1 I I=$ I. FornB.6. Cfr. II. RetlB. 88.
85) G. K. kare, om. oc.
86) K. fiapi.
87) G. K. om. oc broor.
88) G. K. add. alt.
89) K. G. gerpe haua.
90) K. $f a$. G. add. $a f$.
${ }_{91}$ ) K. vtan. G. vm; male.
$\left.9^{2}\right)$ K. Sottaby.
$9^{3)}$ B. $\mathcal{S i n n i}^{\text {p }}$ primum fuit scriptum.
94) G. K. kare.

9 $^{5)}$ G. K. faklöfo.
${ }^{\text {96) }}$ K. Sla.
97) G. K. fum.
98) G. na.
99) G. K. add. fulla.

1oo) G. K. om. ena.

1) K. pen fum a karer. G. akarandenum.
2) K. Füther mather leghofe etc. Male.
3) G. om. oc.
4) K. om. oc.
5) G. alli vangömo.
6) G. Sylt. K. fult.
7) G. K. kleua.
8) G. om. peffi - vangömfla.
9) K. of ffle . G. of ualli.
pa. (roafikiæ elder. ${ }^{17}$ ) ran. biorn. ftingi. oc ftarui. ${ }^{12}$ ) peffi æru all os efli. ${ }^{9}$ )

## XIIII.

Hitter ${ }^{13}$ ) köpo fund $a^{14}$ ) annars manz egnh ${ }^{15}$ ) æller almenningi. fighi 73 til ( ${ }^{1} \sigma_{i}$ by pem fum han vil. oc ( ${ }^{15} \mathrm{egnh}$ ( ${ }^{17}$ agher. oc haui halft pen fum ${ }^{18}$ ) ftok hittir. ${ }^{10}$ ) oc halft pen fum ${ }^{20}$ ) til ær fakt. Hittir maper a ( ${ }^{2 x}$ finni egnh. haui ${ }^{22}$ ) fiælfuer. hittir ${ }^{23}$ ) pen fum ${ }^{24}$ ) lagha lot hauir $j$ fcoghenom. ${ }^{25}$ ) haui fwa mikit af trænu fum bin liggix innan. oc ftande tret $i$ hans lot. oc hugge eig tret niper vlouandis. vtan han giælde annat firi. Skil pem a. pa a pen vitu fum ${ }^{2 \sigma}$ ) egnh $^{27}$ ) a. fuæri me $\beta$ tylftr epe oc tuenni ${ }^{28}$ ) vitnum at ftokker penni er ${ }^{29}$ ) pu klandar. ${ }^{30}$ ) pa merkti iak firræ. py a iak oc pu ( ${ }^{3 \times 1} \mathrm{ikki}$ vættæ .i.

## XV.

( ${ }^{32}$ Pen a hæra $\mathrm{er}^{33}$ ) hendir. pen ræf $\nsim \mathrm{r}^{3}{ }^{3}$ ) refer. pen vargh ${ }^{34}$ ) er vinder. pen biorn er ${ }^{35}$ ) binder. pen ælgh er ${ }^{36}$ ) fællir. pen a oter vr a drægher.
$X I I I I=$ I. FornB. 7:pr, $2 . \quad X V=$ I. FornB. 7: \%.

| 10) G. afikyu raan byorn elder fingor etc. K. afakyu ella raan byorn fitnger etc. | 23) G. hitte. 24) G. |
| :---: | :---: |
| 1) B. Loco litt. ld antea fuit scriptum de. | ${ }_{\text {24) }}$ 25) G. K. K. om. Jum. |
| 12) G. K. Skarui. Cfr. not. 6. pag. 64. | 26) G. om. fum. K. ar. |
| 13) G. K. add. matker. | 27) K. ang. |
| 14) G. K. i. | 28) G. K. tuem. |
| 15) G. K. engh. | 29) G. K. om. er. |
| 16) K. G. pemi by fum etc. | 30) G. K. sic. B. klalder. |
| ${ }^{17}$ ) K. ok ang aker, Male. | 31) G. incte i. K. ancte i. |
| 18) K. om. fum. G. ar. | 32) K. connectit hoc Cap. cum antecedentio |
| 19) G. hitte. | 33) G. K. fum. |
| ${ }^{20)}$ G. K. ar. | 34) G. K. uagh. Male. |
| 21) G. K. Jino eghno. | 35) G. fum. |
| 22) G. K. add. alt. | 36) G. om. er. |

XVI.

Hitter maper hökæ i floghe finum æller almenningi. binder værplu ${ }^{37}$ ) vm föter. eig ma annar fipan ${ }^{38}$ ) bort takæ. num ${ }^{39}$ ) han ( ${ }^{40}$ fæki fik at prenni ${ }^{41}$ ) (æxtan örtughum. i pre (tapi. ${ }^{42}$ )
XVII.

Flar maper ( ${ }^{43} \mathrm{ek}$ aldin bæræ i fcoghe annars manz. pet er fæx öre fak en han comber eig dulum vip.

## XVIII.

Flar maper $\mathrm{pre}^{44}$ ) eker ${ }^{45}$ ) æller prim flere. pet er prigiæ markæ fak. hete pre oc æru tuar.

## XIX.

Flar vadir vipu til las nipær, ${ }^{\mathbf{4}}$ ) pet er fæx örex fak.
XX.

Flar han pry las æller prim ${ }^{47}$ ) flere. pet er. III. marka fak. hete pre $^{40}$ ) oc æru tuar. ( ${ }^{49}$ quæper han ne vip. pa fcal hanum fiunetting vifæ. oc væri fik ${ }^{50}$ ) meß tolf mannum æller böte fum fakt ${ }^{5 x}$ ) ær.

## XXI.

Brennir ${ }^{52}$ ) maper hö manz æller korn ( ${ }^{53} \mathrm{a}$ kre ( ${ }^{54} \mathrm{vti}$. æller fifki garp.
$X V I=1$. FornB. 7: 3. $\quad X I X, X X=1$. FornB.8.
$X V I I, X V I I I=$ I. FornB. 8; IK. 7. $X X I=$ I. FornB. 9:'
37) G. K. sic. B. vraerplu.
38) G. K. om. Jipan.
39) G. K. vtan.
40) K. ar faker at.
41) G. K. om. prenni.
42) K. ftapi.
43) G. K. ena ek aidenborru i Jkoghe marzs.
44) K. prim. Male.
45) G. K. om. eker.
46) G. K. ar.
47) B. Loco litt. pr antea, ut videtur, scriptum fuit al.
48) G. K. sic. B. om. pre.
49) K. Sigher han ney. pa etc.

5o) G. K. om. fik.
51) K. G. sic. B. Jak.
52) G. Branne.
53) Pro a akre. Sic G. K. CPr. not. 93. pag. 211.
54) G. K. ute fifkegarth etc. Les̃e viti. aller onghl. aeller jiflici garp. aeller nä̈luo otc.
æller engh. æller mölno meß valzuerkum. böte prenni. nio. marker oc ater fcapan. æller væri fik ${ }^{55}$ ) mep fiærpungs nempdinni. ${ }^{56}$ ) orker ${ }^{57}$ ) han eig at $^{58}$ ) bötæ. pa fly ${ }^{50}$ ) frip fin. ${ }^{60}$ ) ( ${ }^{\sigma 1}$ brennir han pet minnæ ær. ${ }^{62}$ ) böte premni fæxtan örtugher. ${ }^{\sigma 3}$ ) oc ater fcapan. æller væri fik meß tylfter epe.

## XXII.

Brennir maper hö manz a engh vtiof mep vapæ. pæt ær rætlöfæ. pa 74 fcal fiunetting latæ göræ. pa væri han ${ }^{\sigma s}$ ) fik mep tylftær epe. oc tuenni ${ }^{\sigma \sigma}$ ) vitnum. at han brende ${ }^{67}$ ) eig hans hö. oc ingæ rætlöfo giorpe han hanum. oc py ær han eig fander at fak perre ( ${ }^{68}$ ær hin vitir hanum. oc eig com pet af hans handæuerkum. æller mep hans viliæ. falz han at. pa ${ }^{\sigma 9}$ ) böte premni fextan örtugher oc ater fcapan. ${ }^{70}$ ) fwa er vm all ( ${ }^{13}$ annur polik n:aal. ( ${ }^{2}$ æn man brennir meß vapæ mölno ${ }^{73}$ ) æller ${ }^{74}$ ) fifki garp. rifgarp. ${ }^{75}$ ) broo manz. huggin fang i fcoghe. pet er alt rætlofæ. ${ }^{7 \sigma}$ ) huat pet ær ( ${ }^{7}$ heldir fot æller vfot. pet fcal ater bötæ meß fornom epe at pat var eig meß viliæ verkum. oc eig ${ }^{78}$ ) var pæt bætræ. oc ( ${ }^{9}$ a ouan. III. marker, hete pre oc zeru tuar.

## XXIII.

Tak $x^{80}$ ) dyur fæ fran hirpingæ faar eig aflæf(ir ater hetti vip fua myk
$X X I I=$ I. FornB.g.

## $X X I I I=$ I. FornB. 10: pr.

55) G. K. sic. B. om. fik.
56) K. nemid.
57) G. orka. K. orkar.
58) G. om. at.
59) G. K. Alye.
60) G. K. add. fore.
61) K. G. Branni part etc.
62) G. K. sic. B. om. ar.
(i3) G. add fore .
6i) K. ve.
63) G. K. om. han.
66).G. K. tuem.
64) K. brannir. Male.
65) G. fum thu giuer hanom etc. K. ar $\ddagger u$ giuer etc.
66) G. K. om. pa.
67) G. K. add. oc.
68) K. G. polikin maal annur.
69) G. K. hic incipiunt novum Caput: Brannir mather math etc.
70) K. möllor.
71) G. K. om. aller.
72) K. G. sic. B. rifyap.
73) G. ratlöfc. K. retlöfa.
74) G. K. föct alla uföct.
75) G. K. sic. B. ow. eig.
76) G. K. ouan a.
77) G. K. Taker.
li $^{82}$ ) legho fum han fculde firi pet fæ haua. taka ${ }^{82}$ ) nöt æller föt ${ }^{89}$ ) far han aflæftir ${ }^{84}$ ) af. væri faklös.

## XXIIII.

Ligger fæ i dy döt. pa fcal hirpinge ftaf fin hos ftingæ. hat fin vodir bouop ( ${ }^{5 l}$ lægi æller capo æller ris vndir ${ }^{86}$ ) brytæ. per fculu vitni bærre. at vangömflæ hans gek ${ }^{87}$ ) eig at

## XXV.

Mælir bonde leghomanni (æpi. hæti ${ }^{88}$ ) vip prenni fæxtan örtughum. oc leghomannin myfti ${ }^{9}$ ) (æpinæ. ${ }^{90}$ ) ær pet bryti æller landboe. ${ }^{98}$ ) taki ( ${ }^{2}$ ee iorpeghandin (æpinæ. ${ }^{3}$ )

## XXVI.

Lagha ${ }^{54}$ ) ftempnudaghar æru tuer. ${ }^{5}$ ) pafchær oc mikixlfmeffe. ( ${ }^{\circ}{ }^{\text {ffeftir maper }}{ }^{97}$ ) legho man. of ær eig gangin a vift hans. pa er pet vitæ hans me $\overline{\$}$ tylftær epe oc tuenni ${ }^{8}$ ) vitnum at iak faftis eig meß per.9?) oc ingin ftapuæ giorpe ( ${ }^{200} \mathrm{mep}$ per. por han eig fværix. lukæ ${ }^{2}$ ) $\mathrm{vP}^{2}$ ) fua
$X X I I I I=$ I. FornB. 10: 1. $X X V=I I I .57$. fin.
$X X V I=1$. FornB. 11:pr, 10
81) G. K. mykle.
82) G. K. taker.
83) K. G. ऽüp.
84) G. aftiafie. K. afliefti.
85) Pro lagiae aller. Sic G. K. Cfr. not. 6. pag. it8.
86) K. G. add. houop.
$8_{7}$ ) K. add. prer.
88) G. K. hatte.
89) G. K. mifte.
90) K. G. sic. B. ferpiae. G. K. add. oc taki ater bonden fialfuer.
$g^{1}$ ) G. K. sic. B. bonde.
92) G. K. iortheghande, om. ce.
${ }^{3} 3$ ) G. K. sic. B. add. at lagha; cui errori id occasionem sine dubio praebuit, quod
V. at in fine Cap. XXIV, ot V. laght in principio Cap. XXVI, nondura inserto Cap. XXV, quod in antiquiori codice desideratur, confines forerunt. Cfr.I. FornBro: 1 ; 11 : pr. et not. 9'f. seq.
9f) G. K. sic. B. hic om. v. Lagha, eato ad finem antecedentis Cap male transferens. Cfr. not. g3. praeced-
$\left.9^{5}\right)$ G. add. um aret.
96) G. K. hic incipiunt nowno Cap.
97) K. man.
98) G. K. tuem.
99) K. G. pik.
100) (.. K. iek with thik.

1) G. luki. K. girelde.
2) G. K. om. vp.
miklæ legho fum hanum var melt. oc bonde famulund ${ }^{3}$ ) æn ${ }^{4}$ ) han vræker han. ${ }^{5}$ )

## XXVII.

( ${ }^{6}$ Ganger han a vift hans. æter natorp oc daghurp. pa comber han ${ }^{7}$ ) eig dulum ${ }^{8}$ ) vip. löper han bort. $\mathrm{pa}^{2}$ ) luki ${ }^{\circ}$ ) op fua miklæ legho fum ha- $7^{5}$ num var melt. oc $a^{11}$ ) prenni fæxtan ortugher. hetti bonde fliku ${ }^{12}$ ) famæ vip æn han vræker legho man af ( ${ }^{3}$ hæfcap oc af vift fimni.

## XXVIII.

Legher nokor man legho man æller drængh. ${ }^{14}$ ) huar ${ }^{15}$ ) han halder fipan laghakland comber a han. böte prenni fæxtan örtugher.

## XXIX.

Siter maper æller konæ. $\propto$ giærs nokkædrumber ${ }^{16}$ ) per eig giæræ fat æller fcult. oc ${ }^{17}$ ) viliæ eig legho gangæ pa men poruo ${ }^{88}$ ) perw viper. huar ${ }^{89}$ ) fum pem halder fipan per wru laghlikie krafpir. ${ }^{20}$ ) hetti vip prenni fæxtan örtughum. æller væri fik meß fiu mannum af nempdinni. ( ${ }^{25}$ Warpæ (kiællikir ${ }^{22}$ ) ældæræ barpir. per fa aldrigh helder ${ }^{23}$ ) ræt a fik ${ }^{24}$ ) (fit hupftrukin hus konæ. kan man bittæ fkiæliken ${ }^{25}$ ) oldare. kalli til finx
$X X V I I=I$. Forn $B .11$; 9 , $2 . \quad$ Cap. $X X I X$. in fire. $X X V I I I=I$. FornB. 11: з. fin. Cfr. X.Y $1 X=1 V .20: 1$-3.
3) G. Samulep.
4) G. K. $\quad \mathrm{mm}$.
5) G. K. sic. B. om. han.
6) G. K. connectunt hoc Cap. cum praceedenti. CPr. not. 96. pag. 220.
7) G. om. Kan.
8) G. K. larditm.
9) G. K. om. ba.
se) K. giclite.
if) G. K. sic. B. om. as
12) G. K. flict.
13) G. K. om. hefcap oc af.
14) B. diragh primum fuit scriptum.
15) G. hua.
56) G. norra dumbrrer.
${ }_{17}$ G. K. om. oc.
8) K. sic. B. parf. G. man porf.
$\left.{ }^{5} 9\right)$ G. K. Kina.
20) G. K. kraff.
21) G. K. recte quidem hic novimm incip:unt Cap.; quns tamen, conlra anctoriatem indicis Capp. in omnibns codicibus, hac in re sequi non atrsi surnus.
22) B. Skiaelki primum furit scriptum.
23) G. K. arere.
24) G. fer.
25) G. K. $\int k$ arllikas
grannæ. oc taki ${ }^{2}$ ) han oc före til ( ${ }^{27}$ hærazhöpingiæns. æller pes i hans ftap ( ${ }^{28} \mathrm{er}$ fatter. fipan bupi ${ }^{29}$ ) per ping. oc höre ${ }^{30}$ ) (kiæl hans. ${ }^{3 x}$ ) ær han vfkæliker. pa late hupftrikæ han at faclöfo. ( ${ }^{32}$ Göri huem leper fik vrepan. legher nokor maper fik han fipan. æller haìorer han fipan lagha klant comber a han. hætti viper. III. XVI. örtughum.

## (Additamenta.) ${ }^{3}$ )

## 1.

Taker lagmaper ${ }^{2}$ ) mutu firi dom fin. ${ }^{3}$ ) giui konongi mutu. oc myf(i4) laghmanzdöme fit. taker hærazhöpingi mutu. giui konongi mutu. oc myfti4) hærazmanna mall ${ }^{5}$ ) fit. takær lænfmaper ${ }^{6}$ ) mutu. giui konongi mutu. oc my$\mathrm{fti}^{4}$ ) læn fit. taker nempdæmaper mutu. ( ${ }^{7}$ taki kononger mutu oc hin böte XL. marker. fua ( ${ }^{8}$ piæniftæ man fum bonde. ( ${ }^{0}$ oe fwa nempdæman. huila
$1=I I I .59$.
26) K. takin.
27) G. K. harazhöfpingans. alla til thas etc.
28) G. K. fiter.
29) K. G. bubin.

3o) G. K. hören.
31) K. G. add. ar han Skelliker pa nyute pas. Eadem verba in cod. B. rec. manus sec. XVII. in margine addidit. Lacuna, quam hoc loco habet $B$, sine dubio iam in antiquioribus codicibus exstitit, eamque varie, neuter vero, nobis indicibus, feliciter, explerunt anctor illius adnotationis, quam infra exhibebimus, IV. 20: 3, et scriptor illius codicis, quem secuti sunt G. et K. Etenim, ni valde fallimur, non post v. hans, sed post v. ifkiclikier verba quaedani sunt ninissa, ideoque legendun est: ar han vefomliker. pa ... (niuli pies, vel vari faklös.) ar han fkaliker. pa late hutfitrikice etc.
32) K. om. sequentia. G. habet: göre huen uil lether filt urethan, om. vero cetera.

Verba: Görri - vrcpan, ad fincm Cap. XXVII. pertinent (cfr. I. FornB. it: 2.), cetera autem: legher - örtughum eadem fere sunt quae continet Cap. XXVIII. Haec site dubio in antiquiori quodam codice fuerunt in margine adnotata, postea vero hoc loco perperam textui inserta.

1) Cum nullam hoc loco rubricam habeat cod. B. nobis necesse fuit hanc addere.
2) C. man lagh (lege laghman).
3) C. om. fin, attamen intervallum aliquantum habet inter vv. dom et giui.
4) C. mifti.
5) C. mal.
6) C. lanzman.
7) C. sic. B. giui konongi mutu. oc hin fum gnf. böte etc.
8) C. piceneftumaper oc lonpe fum nemppemaper giui .XL. marker firi mutunce. hwil (lege hwilkin) man etc.
9) Verba: oc fwa nempdeman non legenda videntur.
kin man han giter at py fannan giort. at han tok mutu. ${ }^{\mathbf{x}}$ ) pa taki han. ( ${ }^{\text {Ix VIII. örtugher. oc XIII. marker af. XL. markum. }}$

## 2. ${ }^{2}$ )

A-llir tolf mannæ epar. per mep vitnum gangas fua at tuer vitni bæræ. oc ater ( ${ }^{3}$ innan epe ftandæ. per mughu eig ater gangæ. f. i. Igh ma 76 ( ${ }^{4}$ prel. oghormaghi. æller friplös man innan laghum ftandæ. ftander nokor perræ ( ${ }^{5}$.i. epum. vari af lagha eper. ©. 2. allær tuenni tylftær fculu ftandæ oc eig ater gangæ. vtan adrer tuenni tylftær gangæ $\mathrm{i}^{1{ }^{\sigma}}$ ) gen. vm fama malit. pa liggi pæt til fiu mannæ af nempdinni. ك. 3. ( ${ }^{\prime \prime}$ Suær man barn af handum fær. ( ${ }^{8}{ }^{8} \mathrm{pa}$ liggi til fiu mannæ af nempdinni. §. 4. hem föpo ebær. han ${ }^{19}$ ) fkal oc liggiæ til fiu mannæ af nempdinni. oc han gangis firi ingti $\operatorname{vtan}^{20}$ ) pet a föte ganger. ( 5 . Suær maper epe ${ }^{21}$ ) a mot nempdinni oc $\mathrm{py}^{22}$ ) hon fællir. pet fcal oc til fiu mannæ af nempdinnæ ligiæ. ©. 6. Giæld guldit ${ }^{23}$ ) fæ mep $\operatorname{vin}^{24}$ ) oc vitni. oc fuær ater af hanum fipan. pet ligger ${ }^{25}$ ) oc til fiu mannæ af nempdinni. ${ }^{26}$ ) §.7. vær maper ${ }^{27}$ ) fik for piuf falk oc hittis mep hanum fipan. pet fcal ${ }^{28}$ ) oc til fiu mannæ af nempdinni ligiæ. ك.8. Vær maper fik firi fak. oc böter ${ }^{29}$ ) fipan vip fak giua. ${ }^{30}$ ) pet liggi oc til fiu mannæ af nempdinni. ©. 9 . Peffi eper fculu allir ater ${ }^{3 x}$ )
$2: p r, S S \cdot 1,2=I I I .48$.
$S .3=I I I .46$.
-
S. $4=111.46,49$.

JIV.5,7-9=1II. 46.

[^61]21) G. K. eth.
22) K. pe.
23) G. Gireld oc guldit. Mole.
24) G. uin, rec. man. mut. in niu. Cfr. not. 3 т. pas. 83.
25) G. liggc.
26) B. nempdinna primam fait scriptum.
27) K. man.

2S) K. ligger. Male; nam liggia in fine periodi sequitur.
2g) G. böte.
3o) K. G. sic. B. Jak giuin.
3ı) K. G. sic. B. om. ater. Cfr. III. 46,
gangæ. ${ }^{32}$ ) æller nempd firi (tandx. ${ }^{33}$ ) huar ${ }^{34}$ ) flere epe legger til nempdinnar en peffe. hetti vip premni fxxtan ortughum. f. ro. Söker maper man ${ }^{35}$ ) til fculð finnæ. oc kiæmnes ${ }^{36}$ ) bapir fculdinæ ${ }^{37}$ ) huru mykil ${ }^{38}$ ) hon ær. legger hin ${ }^{30}$ ) fram ( ${ }^{40}$ fua mikit han vil. ${ }^{42}$ ) oc fuær $\mathrm{a}^{42}$ ) mep tolf mannum. at fuluirpi ær. ( ${ }^{43}$ hin figher ne vip. före til hæraz pingh. oc læti per matte æn fuluinpi ær. fember pem eig per. före til lanz pingh. fighiæ per ${ }^{44}$ ) mættens men eig fuluirpi varæ. leggi ( ${ }^{45}$ til pet ${ }^{4 \sigma}$ ) fat ær. oc laghmaper ${ }^{47}$ ) dömæ epen vp. ${ }^{88}$ ) (C.if. Giælder maper fculd finæ meß tuægiæ æller ${ }^{49}$ ) prigiæ mannæ vitnum. oc hin kræuer fipan guldit $æ r .{ }^{50}$ ) ganger han firi fik eig ater gangæ. ganger hin genep ${ }^{5 x}$ ) mote. pa fcal laghmaper pen ep vp dömæ. oc hin firre ${ }^{52}$ ), fcal quar ftandæ. (. in. Firi huinzku. ${ }^{53}$ ) gange f fyurtan mannæ epær. ${ }^{54}$ ) firi rapafak dræps. ${ }^{55}$ ) atertan mannæ epær tylft a fæperni. oc hall ${ }^{56}$ ) a möperni. huar innan fættæ ${ }^{57}$ ) manz. f. 13. ( ${ }^{88} \mathrm{Kallær}$ maper ${ }^{50}$ ) annan prel. væri fik mep atertan mannæ epe. ${ }^{60}$ ) huar innan ( ${ }^{\sigma 1}$ fættæ manz. oc pa han hauir fik vart. pa bote ${ }^{\sigma 2}$ ) hin fum ${ }^{\sigma 3}$ ) prel cal-

$$
\mathfrak{S . 1 0 = I I I . 4 7 . ~}
$$

32) K. ga.
33) K. fla. -
3.f) G. Hıa.
34) C. om. man. G. manni, rec. man. mut. in manne.
35) G. K. kannas.
36) C. sic. G. K. om. fculdince. B. quoque om. h. v. at ipse, ut videtur, scriba addidit fouldin supra lineam inter vo. mykil et hon. Sine dubio b. v. in antiquiori codice, a quo originem ducunt B. G. et K , fuit omissa, at a scriba in margine addita.
37) C. G. K. mykin. B. Voc. fculdin omissam hic add. scriba. Cfr. not. 37. praeced.
38) G. K. om. hin.
39) C. om. fua - vil.

4i) G. K. add. fiban; in G. rec. man. mutatum in filun. Cfr. not. 3 r. pag. 83.
42) C. G. K. om, a.
43) G. K. om. hin - fuluirpi vara.
44) C. pa. B. add. eig.
45) G. pres, om. til. Male.
46) $C$ add. $a$.
47) C. lagman. K. laghmannen.
48) C. om. vp. Male.
49) G. om. aller. Made.

5o) G. K. add. pa.
51) K. $i$ geen eed. G. K. add. i.
52) G. K. förre.
53) B. huinku, ut videtur, primum fuit scriptum.
54) G. ethe.
55) G. draps. K. ratha faks draap.
56) G. sic. B. halt. K. halft.
57) G. K. fietta.
58) K. om. sequentia.

5g) G. man.
6o) G. om. epe; add. vero: tylft a fatharne ok halft a mötharne.
61) G. Siatta man.
62) G. böte.
63) G add. han.
læpi. III. marker. hete pre oc æru tuar. ©.14. (64Warper nemp才65) vfkiælikæ gangen. æller ganger hæraznemp ${ }^{(a m o t}{ }^{\circ \sigma}$ ) annare. ${ }^{67}$ ) pa fkal laghmaper ${ }^{68}$ ) nempnæ tolf fkiælikæ mæn ${ }^{\sigma \sigma}$ ) af landino a lanz pinge. at ${ }^{\sigma}$ ) (copa huat pær ær fant vm. oc ( ${ }^{70} \mathrm{pa}$ per fællæ. oc fuæriæ æptir. hanæ fcal
 varp et e conuerfo. oc $\mathrm{i} \mathrm{py}^{75}$ ) hæræpe fcal nemp才 gangæ (vm iorp ligger. æller ${ }^{7 \sigma}$ ) giærning görs.

$$
\left.3 .{ }^{77}\right)
$$

A111 ${ }^{78}$ ) fulææi. abyr. ${ }^{9}$ ) fyrnæuærk. all nipings uærk. liggi ${ }^{80}$ ) til luctræ ${ }^{81}$ ) fiærpungs nempdinnæ. \&.1. ( ${ }^{22}$ cooghæ ḃrænnur. æn man hugger ${ }^{83}$ ) til tiughu laffæ annattuægix ${ }^{84}$ ) aldil uipu. ${ }^{85}$ ) æller a tymber fcoghe æller $a^{80}$ ) vndir vipu. hulkit eet af pemmæ ${ }^{87}$ ) man brænnir ${ }^{88}$ ) til tiughu laffæ. væri fik firi ${ }^{8}$ ) mep fiærpungs nempdinni. (. 2. Brennæ men kol i fcoghe flere ${ }^{\rho 0}$ ) faman æn en. oc æru fcildir at ${ }^{\rho 1}$ ) vm mal oc metti. Warper elder lüs. oc brærnir ${ }^{22}$ ) til fullæ brænnu fum ( ${ }^{9}{ }^{3}$ nu ær fakt. pær ær huar houoz

$$
5 \cdot 14=111.77
$$

[^62]maper ${ }^{94}$ ) firi fik ( ${ }^{5}{ }^{5} \mathrm{mep}$ fiærpungs nempdinni vær huar fik. f. 3. ( ${ }^{6}$ Rænir maper man hand rani meß fullum valzuerkum. oc fynæs acomor a hanum. væri fik mep fiærpungs nempdinni. ${ }^{97}$ ) f.4. ( ${ }^{88}$ Rænir maper ( ${ }^{99}$ man clæpæ finnæ a vægh. callær ${ }^{100}$ ) fik aghæ. oc giter eig vart. ganger eig vip. oc varper fipan vppenbar. ${ }^{\text {² }}$ ) pet liggi til fiærpungs nempdinnæ. §.5. Leg78 ger maper man meß enægiæpum kniui. ${ }^{2}$ ) væri fik meß fiærpungs nempб. 6.6. ( ${ }^{3}$ Storpæ hugh oc æn fcogher hugs vp tixldru mellum. pet liggi til fiærpungs nempdinnæ. ${ }^{7}$ ) §.7. ( ${ }^{4}$ Sarghar maper kono. æller flar ${ }^{5}$ ) fua at hun föper döt barn af. pet liggi til fiærpungs nempdinnæ.

## 4.)

SSiter maper quar vm allan tiundæ æller meß nokrom") lot. af tiundanum iuir ${ }^{8}$ ) kindilmeffu ${ }^{9}$ ) dagh. pet liggi til fiu mannæ af nempdinnæ. ( (1. Allær byiær bygninger. pet ær lip gapær. ${ }^{10}$ ) broor. tiældrubruth. aplöghior. ${ }^{15}$ ) ayrkiar. aflatur i. hald fæiær. ${ }^{12}$ ) æn prim gifs fak æller prim flere. aker næm. ${ }^{13}$ ) taker in $f æ{ }^{2}{ }^{14}$ ) garplöfo. all peffí maal liggiæ til fiu mannæ af nempdinni. ©. 2. manhelghi ${ }^{15}$ ) æn pet ær fkiærfkotat oc byborit oc finis ${ }^{16}$ ) blat oc blopught. pet liggi til fiu mannæ af nemprinni. ${ }^{17}$ ) s. 3. Agher man ${ }^{18}$ ) öpe bool i by. oc giuer pen fak fum ${ }^{19}$ ) bool a prim æller prim flere. at per haua hus hans brænt æller timber bort borit. ${ }^{20}$ ) pet lig-
94) G. houoz man.
95) G. vari huar $\int_{i k} m x t h$ fiarithungs namd.
${ }_{9}$ ) G. Reni. Hanc S. habet post S. in textu sequentem.
97) G. nemd.
98) Cfr. not. 96. supra.
99) G. manz klather a uagh etc.
100) G. kalkar. Male.

1) G. openbart.
2) G. om. kniui.
3) G. Skogha hugh tieldra mallum. of fiortha hugh. thatet etc. Haec sequuntur post 5 . 7.
4) Cfr. not. 3. supra.
5) G. Slaa.
6) G. K. habent rubricam: Vm $\int$ fu manna etha.
7) G. K. sic; add. helom. B. nokron.
8) G. K. vm.
9) G. K. kyndilfmaffic.
10) K. G. garpar.
II) G. K. aplötor.
11) G. K. fear. B. $p$ hic additum at deletum est.
12) G. K. akernaam.
13) G. K. a.
14) G. K. Manalghi.
15) G. K. Synes.
16) B. add. Manhelghi en pet ar fkiarfkotit oc byboret.
17) G. K. mather.
18) G. K. om. fum.
19) G. K. fört.
gi til fiu mannæ af nempdinnæ, ${ }^{21}$ ) §.4. Witiz manni bool öpzlæ. ( ${ }^{22}$ pet liggi til fiu manna af nempdinni. ©.5. Vipfkipli. giuer maper kono finnæ hor fak. hugger maper innan fcoghe manz. ${ }^{23}$ ) fæx las. æller meræ. ( ${ }^{4}$ æller huar fum halder ${ }^{25}$ ) leghodrængh ${ }^{2 \sigma}$ ) manz. fipan ( ${ }^{27}$ lagh klar comber a han. huar nokædrumb halder (ipan ${ }^{28}$ ) ær laghlikæ krafper. ${ }^{29}$ ) Flar maper baft æller bork ${ }^{30}$ ) æller ${ }^{32}$ ) brẏter pors æller quæfti ${ }^{32}$ ) innan ${ }^{33}$ ) pem fcoghe fum ${ }^{34}$ ) han a ingti i. all peffi mall liggix til fiu mannæ af nempdinni. ${ }^{35}$ )

$$
\left.5 .^{3}\right)
$$

Hemfriper oc ${ }^{37}$ ) quinnæfriper. kirkiufriper. ${ }^{38}$ ) $o c^{37}$ ) pingfriper. ftempnofriper. morp. hempnir ${ }^{39}$ ) piufs dræper landroten ${ }^{40}$ ) fin. gar a grip ${ }^{41}$ ) oc göræ fæt. hempnir æptir rættæ ræffingær. ${ }^{42}$ ) hempnir ${ }^{43}$ ) a annan man ${ }^{44}$ ) en pen giærningenæ ${ }^{45}$ ) giorpe. bær fkiolz iuir pengbrækko. ${ }^{46}$ ) Giærs maper ${ }^{47}$ ) bunkæ brytari. taker man ${ }^{48}$ ) legho til at 万ræpæ man. ${ }^{49}$ ) Firi giær ( ${ }^{50}$ kona co 79 æller kono bo æller bondæ. peffi mall æru all orbotæ maal. oc per liggiæ ( ${ }^{51}$ til luctræ hæraz nempdinnæ. f. 1. Stempnir ${ }^{52}$ ) maper ( ${ }^{3}$ hem pingh at
21) G. naemd.
22) G. K. om. pet - nempdinni.
23) G. K. sic. B. maz.
24) G. K. hwa, om. aller.
25) B. Loco litt. ha antea fuit scriptum le.
26) G. legho; male. K. leghoman.
27) Lege lagh kland. G. laghklandath ar. Hua
etc. K. han laghklandaper ar. Flaar ma-
ther baft etc.
28) G. add. han.
29) G. klandather. Male. Cfr. II. UtgB. 29.
3o) K. bark. G. om. h. v.
3ı) G. K. om. aller.
32) G. quafte. K. quafta.
33) G. i. K. a.
34) G. K. om. Jum.
35) E. narmpo'.
36) E. habet titulum: Vm py maal til hae-
res nampdine ligia. G. rubr. Vm orbota-
mall.
$3_{3}$ ) D. G. om. oc.
21) G. namd.
22) G. K. om. pet - nempdinni.
23) G. K. sic. B. maz.
24) G. K. hua, om. aller.
25) B. Loco litt. ha antea fuit scriptum le.
26) G. legho; male. K. leghoman.
27) Lege lagh klant. G. laghklandath ar. Hua etc. K. han laghklandaper ar. Flaar mather baft etc.
28) G. add. han.
29) G. klandather. Male. Cfr. II. UtgB. 29.
3o) K. bark. G. om. h. V.
$3_{1)}$ G. K. om. aller.
32) G. quafic. K. quafta.
33) G. i. K. a.
34) G. K. om. fum.
35) E. nampঠt.
36) E. habet titulum: Vm by maal til harrez nampdine ligia. G. rubr. Vm orbota-
37) D. G. om. oc.
38) G. sic. B. kiikiufriper.
39) G. hampnis.
40) D. lanz droten.
41) G. D. gruth.
42) D. rasingh. G. rafftir.
43) G. add. mather.
44) D. E. G. om. man.
45) D. giard. E. giarpina.
46) G. thangbrinku.
47) D. om. maper.
48) G. mather. D. om. h. $\nabla$.
49) G. annan.
50) D. bonda. kono. koo. aellar boo manz. paefia aru alli orbota mal; om. cetera, G. kona kono. alla kona bonda finum. paffi etc.
51) G. all til lucta etc.
52) E. nampnir. G. Nampni.
53) G. thingh hem. E. quoque sine dubio habuit ping hem, at v. hem, abscisso folii margine, periit.
manni pem laghwnnin ær ( ${ }^{44}$ at adrum ræffingæ pings lutum. ${ }^{55}$ ) böte ${ }^{56}$ ) ut botenæ. oc $\mathrm{a} . \mathrm{.}^{57}$ ) III. marker at pritinum. ${ }^{58}$ ) ftander bonde gen mep vapnum ${ }^{59}$ ) oc valzuerkum. oc vil eig hus vp lata. æller böter fram ${ }^{60}$ ) biupæ. pa fcal bondæ haldæ mæ口 ${ }^{\sigma 1}$ ) vplaz. ${ }^{\sigma 2}$ ) gör han nakræ giærning a ( ${ }^{\sigma 3}$ nokron manni. pa er pet all ${ }^{\sigma 4}$ ) tuægilt. oc alt vgilt pet ${ }^{\sigma 5}$ ) han faar. ${ }^{\sigma \sigma}$ ) huat pet ær helder far barðaghi æller bani. ${ }^{\sigma 7}$ ) §. 2. Warper man æller konæ fangin meß troldom mifti lif fit. gifo ${ }^{\sigma 8}$ ) fak til. böte prenni. IX. marker æn falz at. taker bifkuper pre marker af konongs ræt. Wærber takin meß vipfkipplum. böte. III. XVI. örtugher. oe bifkuper taki. enæ. XVI. örtugher æn han falz at. ك. 3. Wæpæ ep oc piufs epa. oc epæ firi akerfkapæ. pem ma gangæ faklöft vm hælghæ daghæ oc faftoठaghæ.

$$
\left.6 .^{59}\right)
$$

$\mathbf{U}^{\prime}$
 annattuægiæ væghfarandæ manni koft ${ }^{2}$ ) (æliæ. æller til annars rættæ. wil eig pen fæliæ fum ${ }^{73}$ ) man varper rættir til. pa böte pre marker. enæ kononge. adræ pem væghfarende ær. pripiu fkal i, tu fkiptæ. taki hærat fæxtan örtugher. oc atta örtugher rættærin. oc fipan fkal rættærin hanum koft fæliæ. æller til annars rættæ han. vil han huarti fæliæ æller rættæ væghfa-

5: $\mathbb{S .} 2=I V .81: 81$.
S. $3=I V .21: 5$.
54) G. hic om. at - lutum. Cfr. not. 67. 64) Pro alt. Sic E. G. Cfr. not. 29. pag. 124. infra.
55) Potest etiam legi lucum. G. loton. Cfr. not. 67. infra. E. lu'ium.
56) G. pa büte alla.
57) G. oin. a. E. quoque h. v. omis'sse videtur. Cfr. not. 53. pag. 227.
58) E. brytinum. G. thry $\boldsymbol{f}$ Shunne.
59) G. uahnum.

6o) G. add. at.
61) E. G. mepan.
$\left.8_{2}\right)$ G. up linfcs.
63) Lege nokrom. G. E. nokon man.
$6=I V \cdot 19: 1$.
65) E. par.
66) E. add. huat part ar.
67) G. hic add. verba supra omissa: at adrum things lotom, Cfi. not.54. E. G. ous. sequentia.
68) Lege gifs.
69) E. habet titulum: Rettara bulke. G. rubr. Vm rallura.
70) G. oun. Skal.
71) G. on. vare. oc fial.
$7^{\text {2 }) ~ G . ~ a d d . ~ a t . ~}$
73) G. om. Jum.
ranخæ man. ${ }^{74}$ ) böte fæx marker. ( ${ }^{75}$ tua kononge. oc tua hæræpe. oc tua *æghfærændæ manni. eig fcal meræ ( ${ }^{7} \sigma^{t i l}$ ens rettæ æn tua men fenઈer. oc tua heftæ. ${ }^{77}$ ) oc köpæ fua hö fum alt annat. (C. 1. huar hæræzhöfpingi fcal innan ${ }^{78}$ ). finu hæræpi rættæræ fkipæ. pen bonðom fember vm. æller böte 8o hæræzhöfpingi. III. marker. huar ${ }^{79}$ ) fum eig vil rættæræ væræ. æller rættæræ takæ. æptir hæræzhöfpings ${ }^{80}$ ) fkipan. bötæ attæ örtugher. ©. 2. Nr kan pem fkiliæ a rættæræn. ${ }^{81}$ ) oc væghfærandæ mannin. ${ }^{82}$ ) oc pen han var rættær til. figher væghfarænðæ mannin ${ }^{82}$ ) at rættærin villi ${ }^{83}$ ) eig rættæ han. oc eig ${ }^{84}$ ) (ælix hanom koft. æller giuir ${ }^{85}$ ) han pem fak ær han var rættær til. at han vilde ${ }^{83}$ ) eig hanum koft fæliæ. pa fkal fiærpungs ( ${ }^{8}{ }^{6}$ nempdin pem væriæ æller fællæ. fua vift fum væghfærændæ man. lyfti firi grannum æller vitrum mannum af hæræpino. pa han boort for at han fik af ( ${ }^{87}$ huarghum ( ${ }^{88}$ perræ koft at köpæ. © 3. Nv per fum ${ }^{89}$ ) fæliæ fkulu væghfaranðæ mannum koft. per fkulu fæliæ fum almennings köp ær i. landino. vtan nokor vili hæmolikæ fæliæ. pen timæ ${ }^{\rho 0}$ ) ingin væper ${ }^{9 x}$ ) rætter til hans. pa ma pen fæliæ fum dyræft giter han. po huaro fua at eigh fe of mikin mun a. ©. 4. Nv kan faa varpx. at nokor taker et æller annat ${ }^{2}$ ) pet fum mikit ær vært vtan bondans ${ }^{3}$ ) viliæ. pa böte firi pre marker. ©næ kononge. apra hærapi. pripiu pem vræt var giort. ${ }^{94}$ )
74) G. manne.
75) G. taki tua kononger oc tua harath ok tua uagfarande mar.
76) G. fiender til ons mans retta an ua
man ok etc.
77) E. afia.
78) G. i.
79) G. Hua.
80) G. hans.
81) E. sic. G. rettaran. B. rettarin.
82) G. man.
83) G. uil. Male.
84) G. orn. eig.
85) B. giuin primum fuit sociptum.
86) G. netmd pem antigia uaria etc.
87) B. Loco v. huarghum antea fuit scriptum hanum.
88) G. koft köpa, om. sequentia.
89) E. om. fum.
90) E. sic. B. om. tima.
91) E. varper.
92) $^{2}$ E. add. nokot.
$9^{3)}$ E. sic. B. Londen.
94) B. Additamentum hic, in fine fol. 8o. et folio 8r, sequens, eontinet capita de pinglot, et de ecclesiis Vestrogotiae, qune iam supra e cod. A. attulimus. Cfre not. 52. pag.70, not. 1. p. 74.

## 7. ${ }^{\text {² }}$

si $_{2} \mathbf{R}_{\text {ipxr } \text { man }^{2} \text { ) hem at manni }{ }^{3} \text { ) pes vilix }{ }^{4} \text { ) at han vil bonden aller no- }}$ kot hans hionæ æller nokons ${ }^{5}$ ) pen .i. hans garp giæft hauær. gller hans garp föker ${ }^{\sigma}$ ) i. prangum. pagher han .i. garpen comber fcapa at görx drexper. æller) flar. æller hugger fullum farum. æller flar fkeno. aller gör blopuite. allir per pær æru me $\beta^{8}$ ) i. flok oc farunötx. per haua brutit ezöret. 2. Rindir maper at annars ('tompt fran vuinum finum. hin fum eptir far kafter æller fkyuter æptir han ${ }^{10}$ ) fua. at han far ( ${ }^{1 \times}$ döp af. æller blopuiti. xller fulfæri. ${ }^{12}$ ) fipan han comber a hans ${ }^{13}$ ) tompt. fum han til hixl$\mathrm{px}^{{ }^{44}}$ ) föker. æller garp hans. pa hauer han oc allir per mep hanum varo ${ }^{15}$ ) brutit ezöret. Nv taker ( ${ }^{6}{ }^{6}$ pet hin fum fore löper. för en han comber a hans ${ }^{13}$ ) tompt par ${ }^{17}$ ) han flyr til. aller i hans garp. pa ( ${ }^{58}$ haua per eig brutit ezöret.
3. ( ${ }^{2} \mathrm{Nv}$ ripæ pe hem at manni. oc ( ${ }^{20}{ }^{\circ} \mathrm{n}$ po at pe vildu fcapa görre. oc gita ${ }^{21}$ ) eig. pa en ( ${ }^{22}$ pö fla eig til bloz. oc hugge oc eig drepx. pa ær ezöret mep litlo brutit. Bryta per hus aller fkenx. wller fkiuux manni. aller fkiuta. oc comber eig blopuiti innæn. pa böte. III. marker. æller dy-

7 $=1 V$. 19: я.

1) D. habet tit
nongs Ezöre.
2) D. mapær.
3) D. adprum.
4) D. wiliandis.
5) D. annaen.
6) D. sic. B. Jökiar.
7) D. om. aller.
8) D. om. mep.
9) D. gardpi firi vuinum finum. oc hin aptir. caftær etc.
10) D. hanum.
11) D. aff dödp. allær fulzari. allær blodwiti. sibren etc.
12) B. add. aller.

li mep tolf mæn. ${ }^{23}$ ) oc gange eig ( ${ }^{44}$ tolf mannæ ep. för $\neq h$ ( ${ }^{25}$ nempdin hauer fore ezöreno vart.
4. ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{Nv}$ kan maper pen hemfokn gör. warpæ barper æller dræpin. æller faar blopuiti. ( ${ }^{27}$ æller far. pet ær alt vgilt $æ r^{28}$ ) han ${ }^{29}$ ) faar i. hemfokn. ${ }^{30}$ ) Nv ( ${ }^{3 x}$ kunnu före faræ. ok viliæ flyæ. alt pet per fa i. garpe æller ${ }^{32}$ ) a tomptene. ${ }^{33}$ ) pet ær alt vgilt. Nv æn per aghæs viper i. garzlipi. ${ }^{34}$ ) oc fallæ föter innan oc houop rtan a pem hemfokn giorpe. væri vgilder. Fallæ föter vtan oc houop innæn. væri gilరer. ${ }^{3}$ ) py at ( ${ }^{3}$ ppæpn fiol houop 83 fum föter ftopo.
5. Nv kan pæn löpæ or finum garpe ${ }^{37}$ ) ær per ripu hem at. ( ${ }^{38}$ dræper flar æller hugger. fipan per como or hans garpi. böte æptir ${ }^{3}$ ) lanzlaghum. far han far æller varper dræpin. fipan han com or finum garpi. pa böte ( ${ }^{40}$ per æptir lanzlaghum pæt giorpo.
6. Nr. far pen far ${ }^{41}$ ) hemfokn giorpe ${ }^{42}$ ) æller varper dræpin. ${ }^{43}$ ) oc giorpe ingin fcapa. pa væri vgilt pet han fik. oc huarte han flyr ( ${ }^{44} \mathrm{eig}$ frip. .eig hans bo fkiptis.
7. Nv hittis ${ }^{45}$ ) men i garpi fattir oc fkiliæs ${ }^{40}$ ) vfattir. ( ${ }^{47}$ pær ær eig brutit ezöret. vtan han ganger ${ }^{48}$ ) or garpe fipan han varper vreper ${ }^{40}$ ) oc
23) D. mannum.
24) D. .XII. eঠ.
25) D. ma ${ }^{\text {of } p a r ~ h a w i r ~ w a r ~(l e g e ~ w a r t) ~ f i k ~}$ fore ezöreth.
26) D. Gör ma১̀par hemfokn. oc .i.py. han giaer hemfoknena. wuerdbær saar. aller drapppin etc.
27) D. om. aller far.
28) D. om. ar.
29) B. Loco v. han antea fuit scriptumfaar.
30) D. hemfoknenne.
31) D. kan han firi farte. oc wil flya. alt pat han faar etc.
32) D. sic. B. allea.
33) D. tompt.
34) B. garpi primum fuit scriptum.
35) B. vgilðer scriptum, at $v$ deletum. D. add. firi.
36) D. pae pan fal fum etc.
37) D. add. pa.
38) D. drapar. sla. allær hugga.

3g) D. om. aptir.
40) D. pan aptir laghum patt görpe.
41) D. add. ar.
42) B. Sic primum recte fuit scriptum; mutatum vero ab ipso scriba in giorbo. D. görpe.
43) D. add. han.
44) D. oc eigh hans etc.
45) D. hittaz.
46) D. add. at.
47) D. per hawa.
48) D. gangi.
49) B. Loco v. vreper aliud quoddam vocabulum antea fuit scriptum.
hæmtær fik hiælp oc ${ }^{50}$ ) vapn. ${ }^{5 x}$ ) oc ganger fua ater i. garpin ${ }^{52}$ ) hugger ( ${ }^{53}$ flar æller dræper. pa hauer han oc allir pe ( ${ }^{54} \mathrm{mep}$ hanum varo brutit ezöret.
8. Nr a pen i frip bipiæ hufit $x$ gher oc hemæt. oc pen a ( ${ }^{s}$ bofkipti oe fwa bötrenæ fum farin fik. Nv hauer annar ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ bönænæ. en arwi manzcing fum dræpit fik. pa fkal han bipix fore hanum fum hufit agher. oc fua brat han hauer fore hanum bipit. oc han hauer ( ${ }^{77}$ böt vip konongen. pa ftempne fipan draparænum ${ }^{88}$ ) annat ping. oc ( ${ }^{59}$ vinni han fua fum i drapamalum ${ }^{60}$ ) fkils. oc fari po friplös firi hans aruum. per til han ${ }^{\sigma x}$ ) hauer böt viper pem. fipan han hauer böt viper aruanæ. ${ }^{\sigma^{2}}$ ) wari faklös bape fore kononge oc hæræpe. fore perre ${ }^{\sigma 3}$ ) friplöfönne. py at han hafpi förre böt vip konongen. Nr en ( ${ }^{64}$ han ær lanboe hem fokn göres til. æller ( ${ }^{\sigma}$ hauer lænt hus æller. legt. far han æller nokot hans hionæ. ${ }^{\sigma \sigma}$ ) far. ( ${ }^{67}$ drap fkeno æller blopuiti. pa a han bapi bofkipti oc faræboter ${ }^{68}$ ) oc frip bipiæ. Nv an an84 nar ${ }^{69}$ ) man far pæn lanboens garp föker. far. fkeno. ( ${ }^{\circ}$ blopuiti. æller varper dræpin. pa a han bofkipti. oc böter fum ( ${ }^{7 x}$ farit fik. æller drapet. of pen ( ${ }^{72}$ bipi i. frip fum iorpeghænden er. oc eig lanboen. ${ }^{73}$ ) vtan iorpeghændin göre gyærningenæ. ${ }^{74}$ ) æller han vifæ ${ }^{75}$ ) pit fkapæ at göræ. pa bipi lanðboen ${ }^{73}$ ) i frip.
9. ( ${ }^{\sigma} \mathrm{Nv}$ hemnis man a fæt mall. oc böt. han hauer brutit ezeret. ${ }^{77}$ ) pa fkal nempden pet vita huat helder annar fkilnæper com perre mellum sela ler eig.
5o) D. allxr.
5i) B. vapp, ut videtur, primum fuit scriptum.
52) D. gard.
53) D. sic. B. aller flar. oc draper.
54) D. hanum fylgher.
55) D. böttarer oc bofkipti ar farit fek.
56) D. bön ten arwær mans hins drapit etc.
57) D. konongi böt. pa etc.
58) D. sic. B. draparcen.
64) D. pren ar lanbce. ar hemfokn etc.
65) D. leght huus. allær lanth. ffar etc.
66) D. hince. Male.
59) D. witni a han etc.
6o) B. drapamzlum primum fuit scriptum.
6i) D. om. han.
62) D. add. pa.
67) D. allier. drapp. allar skeno etc.
68) D. Sarabot.
69) D. sic. B. annan. ${ }^{-}$
7o) D. allxr drap. ta etc.
63) D. $p e$.
71) D. faar acllxr drapp fek.
72) D. bidice .i. frip. ar iordheghendin etc.
73) D. lanboe.
74) D. giardpina.
75) D. wifti.
76) D. Hwar hemmif a fot oc lott hawir. etc.
77) D. ezöreth.
10. Nv ma man ${ }^{78}$ ) eig hemnæs xptir böter feftær, van han bryter ${ }^{79}$ ) ezöret. vtan ( ${ }^{8}$ pe æru eig borghapar. oc fua fe fore fkilt ${ }^{8 x}$ ) at. ( ${ }^{88}$ bötes eig innan pæn dagh er pör lagpo. pa matto pö ${ }^{3}$ ) hemnæs. en varpæ bötrenæ ${ }^{84}$ ) borghæper. pa fkal ( ${ }^{85}$ bötrenee af borgharænum kræfiæ oc eig hem $\downarrow$ næs. ( ${ }^{\sigma}$ hemnes han fipan böter æru borghapar. pa briter han ezöret. Nv en nokot er böt af botom. pa mughu pe eig hemnes.
11. Nv ma man ${ }^{87}$ ) eig hemnes a annan en ( ${ }^{88}$ giærpin giörpe. hemnir han ( ${ }^{89}$ fua. pa bryter han ezöret pa fkal ( ${ }^{\circ} \mathrm{h}$ æraznempdin wita huat helðer han hemdes a pen fama fum giærpinæ giorpe. æller a annan. giorpe pen fami eig giærpinæ a han. pa fkulu pe pet witæ. huat heller com annar fkilnæper ( ${ }^{1}$ perræ mellin. æller han hemdis a han. en han hemdes a han. pa haver han brutit ezöret.
12. ( ${ }^{2} \mathrm{Nv}$ taker man kono mep wald. han haver brutit ezöret. fynis a ( ${ }^{3}$ kono a clxpom hennær. æller a manninom pem kono ${ }^{24}$ ) ref. æller op oc akallan. pet fkal hæraznempठ vitæ. huat ( ${ }^{5}$ pær er fant vm. Nv bryz han viper hanæ oc giter eig fin wiliæ fræmt. fliter clæpi henner. höres op oc akallan. pa hauer han brutit ezöret.
13. ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{Nv}$ fiter maper firi aprum a pings wægh. æller kirkiu wagh. oc vil dræpæ farghæ xller bæriæ fir en han comber til pings æller kirkiu. dræ- 85 pær hugger æller flar. blopuiti. pa hauer han brutit ezöret. Nv comber
78) D. madpær.
79) D. bryti.

8o) D. paar fie eigh etc.
81) D. sic. B. Skil.
82) D. lütten eigh i. pan ftemnut dagh oc innwen han. per laghpu eic. Male.
83) D. per.
84) D. bütcer.
85) D. büter borgarae krceffivia.
86) D. sequentia mutato verborum ordine sic habed: Nu an nokot - hamnaes. Hemnis nohor fipen bülar aru borghajpær. pa hawce per brutit ezöret.
87) D. mapær.
88) D. pren ar giarpince.
89) D. a annon. pa hawir han brutit ezöreth.
90) D. haraz næmpす witce. hwat hallır pan fami sum han hamdif a. gördpe giardpinee .a. hin. allxer annar görrdpena. pa an eigh görpe pan fami giardpinax a hin. pa. skulu per etc.
91) D. pem .i. maellum. allær han hamdnif hins. hamdif han a. anneen. pa. hawir etc.
92) D. Takar mapxr etc.
93) D. manni. allar .a. hanf kladpum. pat konae reff. allar fynif a komo nokor akomae. oopp allicr akallow etc.
94) Lege kona. Cfr. not. 93. praeced.
95) D. pret ar fat.
96) D. om. Nv - ber er eiğ brutit ezöret.
fkiælnæper mannæ mællin a pinghwægh æller a kirkiuwægh. oc eig af langre auun\%. far annar drap af andrum. per er eig brutit ezöret. Siter maper fore adrum a pingwægh æller a kirkiuwægh. ( ${ }^{(7) o c}$ en po at han vildi fcapa gioræ. oc giter eig. pa er fköt höter mep litlo böter. ( ${ }^{88} \mathrm{Nv}$ hugger klæpe æller vapn annars. fkiuter æller fkiuwer a pingwægh æller kirkiuwægh oc comber eig blopuiti .i. ${ }^{9}$ ) pa dyli meß tolf mannum. æller böte. III. marker.
14. $N^{100}$ ) \%ræper maper annan. hugger æller flar blopuiti a pingi æller i kirkiu fiælfri. pa er ${ }^{1}$ ) brutit ezöret. vtan pet fe ( ${ }^{2}$ mep vapæ. py at pær ægho allir frip haua.
15. Nv a man ${ }^{3}$ ) frip hem til fin af pingi oc fran ${ }^{4}$ ) kirkiu. huar fum gör ( ${ }^{\text {g gerningh a han för en han comber hem til fin. pa hauer han brutit ezö- }}$ ret. N $\mathbf{v}^{100}$ ) riper maper til pænings ( ${ }^{\circ} \mathrm{Ol}$ för en han hem comber æller annar ftap fyr en hem. fitia hans vuini fore hanum. dræpæ æller farghæ. pa haua per eig brutit ezöret.
16. ( ${ }^{7} \mathrm{Nr}$ æltir man annan af pingi. ${ }^{8}$ ) æller af pings ftempnu æller af andræ ftempno. pær man fkal epa fea æller gangæ. pær brytir pen fum ælter ezöret. en po at engin acomæ comber a han. py at engin porpe fökiæ æller fæctæ före hözlom. pet fkal hæraz nempdin witæ. huat helder han flypi prængder æller fiælfuiliænðis. æller hin ælti9) han af pingftempnonne. ${ }^{10}$ ) Nr a han frip heman fran fin. oc til ftempno. oc fua ater hem til fin. dræ-

allar annarri fiempnu aller af laghe til maelum. par bryttar han sum alti ezöret. an pö at par come ingin akoma .a. han. py at par porðpe engin factoe allar fökie fore höallom. Nu skal pret haraznamp $\begin{gathered}\text { wittue. hwat han fupi etc. }\end{gathered}$
8) Pro pingi forte legenduan lagha til malum. Cfr. not. 7. praeced.
9) D. sic. B. alter.
10) D. ping ftemppnu aller com annar skialnadpzr perra mallin. oc eigh a ping fiamnunne.
per ( ${ }^{11}$ man han æller flar blopuiti æller farghcr ${ }^{12}$ ) a wæghan ${ }^{13}$ ) til ftempno æller fran. pær fore at han ftempde æller fiunætting giorpe. æller epa fa. æller gangæ. Firi peffe fiughur mall. pa hafuer han brutit ezoret. Nv 86 fitiæ per a wægh firi hanum. oc gita eig dræpit. farghat æller flæghit bloduiti. pa ær hötter fköt bötter
17. Nv ${ }^{14}$ ) leper maper man til ftoks oc hugger af hender æller föter. pa hauæ ( ${ }^{15}$ allir pe per meß waro brutit ezoret. ( ${ }^{1}{ }^{\sigma}$ komber pet i vapnæ fkiptæ perre $\mathrm{i}^{17}$ ) mellin. pa er eig ezöret brutit.
18. Nv hemnæs maper ${ }^{18}$ ) a konongs 万om. dræper ( ${ }^{19}$ æller hugger fulzære æller flær æller hemnes a man pær fore at han witnæpe amot ${ }^{20}$ ) hanom fore $^{21}$ ) konongs dome. æller hemnis ${ }^{22}$ ) a han fipan hauer ${ }^{23}$ ) fak ${ }^{24}$ ) fæt . æller fit fæperne laghlikæ wart firi hanum. hempnis han pær firi. pa hauer han oc allir per mep hanum waro brutit ezöret. pa viti ( ${ }^{25}$ hæraznemprin. huat helder han hæmndis ${ }^{2 \sigma}$ ) pes. ${ }^{27}$ ) æller com annar fkiælnæper perræ mellin.
19. $\mathrm{Nv}^{28}$ ) riper maper hem at adrum oc ( ${ }^{29}$ waldförer han or finum garpe ( ${ }^{30} \mathrm{pa}$ en py at eig hus bryter. æller gör engum blopuiti .i. garpinum. paghcer han comber or garpinum. binder han fullum bandum. dræper hugger ( ${ }^{31}$ fullum farum. æller ftokkar. pa hauer han brutit ezöret. ${ }^{32}$ ) vtan pet fe kononngs domber. æller annars pes bup fum ${ }^{3}{ }^{3}$ ) konongs 万om hauer. æl-

[^63]ler lepes oc ${ }^{s .4}$ ) a han fander piufnæper. æller taks or hufum hans mep ranfak fander ${ }^{35}$ ) piufnæper.
20. Nv æru ${ }^{36}$ ) peffe mall ( ${ }^{37}$ fum för varo fagh ${ }^{\text {r }}$ konongs ezöre. huar ${ }^{38}$ )
 wærkæt py pör agho. vtan iorpenæ. oc biltughæ ${ }^{42}$ ) vara iuir alt rikit. ( ${ }^{3}$ perræ goz fkal fkiptæs i. pre lote. en lot ( ${ }^{44}$ malfeghanठce. annan konongi oc pripiæ hærapi. Nv forwærkæ per eig perræ ${ }^{45}$ ) barnæ lot. oc eig perræ ${ }^{45}$ ) huffru lot. oc engfis ${ }^{4 \sigma}$ ) pes lot i. bo a mep pem. vtan perre lot 87 enfammæ. py at engin a annars lot $a^{47}$ ) forwærkx. for py at huar fcal finæ fak enfammæn ${ }^{48}$ ) bötæ.
21. Huar ${ }^{40}$ ) fum pem halder æller föper meræ en et mal. æller hiælper ऐem til nokot ilt at göræ. æller weter pem nokræ forwift fipan per war-
 gaf eig biltughum manni daghur æller natorp. oc han vifti eig at han biltugher var. Hauir han haldit han. pet fcal hæræznempr ${ }^{52}$ ) witæ. wæriæ æller fællæ han pet ær. XL. marka fak. en firi natorp oc daghur. böte. III. marker. æller dyli meß tolf men. æn kirkiu fokn æller fiærpungs hæræt. ælIer oc alt hæræt hauer famuiftas me $\beta$ hanum. böte fum fagt ær.
22. Nv aghu per biltughi wæræ. pær til pen biper for pem er per brutu
34) D. om. oc.
35) D. fulker.
36) D. add. al.
37) D. om. fium $\rightarrow$ faghð.
38) D. add. fum.
39) D. Ev horo.

4o) D. om. alz.
41) D. forgörth allir. allu py per ceghce pa utan etc.
42) D. billughir.
43) D. oc perra goz. per. aghu prit skal etc.
44) D. sic. B. malfeghanðin. annan konongin. pribice harapat.
45) D. Sinnce.
46) D. einng $x$ ins.
47) D. om. at.
48) D. om: enfammaen.
49) D. Nu hspar:

5o) D. wurbu.
51) D. kicennis pat. at han hawir giuit biltughum manni naturb allar claghurp. pa dyli mep. XII. mannum. at han gaff eigh biltughum manni.allxer han vifti eig at war biltugher. oc kiennif pet hanum. at han hawir haldith han. pa fkal eingin fokn par aptir gangr. pet Skal fiandae til haraznamipt. hwat hun wil haellar fallae han allxr varice. oc hwar fuln famwift hawir map hanum allar map pem. allar giwar pem daghorb allær naturp. pa böte .III. marker. allar dyli map tylfiar spe. Nu an kyrky fokn. allar fiardpungx herap. aellær oc alt hevedpit. hawir famifund mab frillöfum manni. Dyli. allar löte aptir py framlepef skilf for frillïfie men.
52) B. Loco litt. nem antea fuit scriptum höp:
wiper æller hans arfwer. æller ( ${ }^{3}$ pen hufit a oc hemet. paghar han biper firi pem. pa fkal kononger pem frip giuæ. ( ${ }^{54 \mathrm{oc}}$ per giui kononge. XL. marker. pet ær hans en fak.
23. ( ${ }^{5}$ Pet er. XL. marka fak at fæliæ frælfan man. pet er. ( ${ }^{6}{ }^{6} \mathrm{XL}$. mar$k a$ fak. at dræpa friphelhan ${ }^{57}$ ) man. Firi all nipings wærk. vtan pet ${ }^{58}$ ) man fkal rymæ firi. III. IX. marker ( ${ }^{3}{ }^{9}$ firi giærp. oc. III. IX. marker firi nipings værk. taker. II. IX. marker fak föke. oc. II. IX. marker kononger oc. II. IX. marker harcep.
24. All ezöre fkal fua fkiptæ. förf fkal huffru lot af göræ oc. III. marker æn hun ${ }^{60}$ ) ær vbrutlik. fipan fcal i. pry fkiptæ. taker en lot malfeghandi annan hær $\alpha \beta$ oc pripiæ kononger. ${ }^{\sigma 1}$ )
25. ( ${ }^{\sigma 2} \mathrm{Nv}^{\mathrm{f} k a l}$ iuir ${ }^{\sigma 3}$ ) all epzöre hæræz næmpð ( ${ }^{4}$ af py hærape fum 89 . gyærpen war gör. ${ }^{\sigma 5}$ ) wita hwat pær ær fant vm. Nv fkal hæraz höfpingi peem a pingi byltughæ leggiæ. ok alla peem vp tæliæ. fighær hærazhöfpinge ( ${ }^{\sigma}{ }^{\circ} \mathrm{fik}$ egh peem vita vp tæliæ. pa fkal annan dagh vndir taka. ok pæt fannaftæ letæ. ${ }^{67}$ ) fipan (kal han ${ }^{68}$ ) pem dagh till ( ${ }^{69}$ fara ær takin ær firi
53) D. annar pan fumhufit oc hemet .a.sum fyr war Skilt. paghar etc.
54) D. pa Skulu per löfae wip. Konongh. map XL. markum etc.
55) D. om. Dpet - briptice kononger (Capp. 23. et 24.). Haec in antiquiori codice, quem secutus est sc iba, fuisse in margine adnotata, ab eo vero textui inserta, vel inde apparet, quod eadem adnotatio alio quoque loco, nempe Cap. 29. infra, in media periodo, inepte satis est inserta. Cfr. not. 99. pag. 239.
56) B. Loco $v \nabla . X L$. marka $\int_{a k}$ antea fuit scriptum hans enfak.
57) B. Altero loco, ubi haec adnotatio textui est inserta (efr. not. 55. supra), h. v. scribitur fridhelghoen.
58) B. Altero loco ${ }^{(\text {(cfr. not. 57.) pe. }}$
59) Altero loco sic. Hoc autem loco: Firi giarb oc. III. IX. marker. Firi nipings vark taker etc.
6o) B. Altero loco om. hun.
6i) B. Hic sequitur, in fine fol. 87 . et folio 88, narratio de conventu Danaholmensi
(cfr. I. ConB.), litteris paullo minoribus, at eadem manu qua cetera, exarata. Sic vero interrupto sermone de criminibus violati regii iuramenti, continuationem eiusdem argumenti, littera initiali maiori rubraque ornatam, in novo folio incepit scriba. Illa continuatio, quaeque porro sequuntur additamenta, bibliopegi errore in initio voluminis sunt posita.
62) Vn. hic apographum, et Bring editionem suam incipiunt; de cuius rei caussa cfr. not. 6i. praeced. et Praef. D. haec recte connectit cum antecedentibus. Cfr. not. 55. supra.
63) D. um.
64) D. vita. hivat par ar fat vm. py hercez namb'. af by harædpinu ar. fum giardpin war gör丈 .i. Nu etc.
65) B. Voc. gör omiss. ipse add. scriba.
66) D. vita pem. eyg vpp at talice.
67) D. add. oc.
68) D. sic. B. om. a.
69) D. ar takin. fore ncmpd a pingi ly $\int$ at 96 pem upp talice etc.
nempd a pingi vp tælix. ok pee han pa vp tæll ${ }^{70}$ ) fkulu byltughir wara. ok eig dyliæ. Nv ma han eig eep pær firi ganga Eig. XII. manna eep. ( ${ }^{7 \times}$ eig twætyltæn eep. eig prætyltan eep. hwar ep pær firi gangær. pa böte ( ${ }^{2}$ firi vlagh fum fkils.
26. Nv ma eig pæn fkapan fik witnæ fökiæ æller ftæfnæ ${ }^{73}$ ) vp a pæn fkapan gyorpe fyr æn næmpdin hawær wært æller fæelt ( ${ }^{4}$ firi epzöreno. vtan han $\mathrm{fkal}^{75}$ ) fara till pings. ok vpenbara ( ${ }^{6}{ }^{1} \mathrm{p}^{2} \mathrm{p}$ pt ${ }^{77}$ ) malet. ok fipan fkal ${ }^{78}$ ) malet ftandæ quart till ( ${ }^{9}$ hæraznempdinnæ. gans ${ }^{80}$ ) nokrum vitnum a fyr. pa æru peen vgilð. ${ }^{81}$ ) Nv en næmpdin fællir. pa ma ( ${ }^{82}$ han eig firræ fökiæ py at han ær byltughær. Nv æn næmpdin wær han ${ }^{83}$ ) firi epzöreno. pa ma han fipan fökyæ. hwat pxt $\mathrm{var}^{84}$ ) hælder drap ${ }^{85}$ ) faar blopviti æller fkenæ. fwa ( ${ }^{8} \sigma^{0 k}$ pæn gyærpena giorpe ${ }^{87}$ ) fipan næmpdin hauer vart han firi epzöreno. dyli meß epe æptir lanz laghum.
27. Nv ( ${ }^{88}$ all pe maall fum kononx epzöre æru fkulu flitaz mep luctri hæraz næmpdinne. ok hærazhöfpingi hofpe epen fyæluer.
28. Nr ma een man hemfokn göræ. ok epzere brytæ. æn fyrræ ${ }^{89}$ ) matte eig en man hemfokn göræ ( ${ }^{\circ} \mathfrak{O l l l e r}$ epzöre brytæ. æn epzöret gafs.
29. Nv ma eig konæ epzöre brytæ. ${ }^{21}$ ) py at hon ma eig byltughæ ${ }^{92}$ ) faræ. Nv ma eig ${ }^{93}$ ) owormaghe. epzöre brytæ. kæris pæt til hans. pa fkal
70) D. add. per.
71) D. oc eigh. twretyltapaen ep. oc eig prastylftapren ep. hwar fum par ep fore etc.
72) D. pan fore wlagh, om. fum fkils.
73) D. ftimipnae.
74) D. om. firi epzöreno.
75) D. sic. B. vili.
76) Lege par. D. om. par pat.
77) Vn. legit pär. Cfr. Bring, Cod. Jur.VG. p. 10. not. 4. At haec vox minime est lectu difficilis.
78) D. add. pat.
79) D. konong rafft.

8o) Pro gangs. D. Gangær par.
81) D. vlagh.
82) D. hin. eyg fyrrae han fökia. by at hin are eig biltugher.
83) D. om. han.
84) D. ar.
85) D. sic. B. om. drap.
86) D. ma han oc giarpince - ezöreno. mep epe dylice aptir laghmalum oc lanzlaghum.
87) D. sic (görpe). B. gior.
88) D. paffi al mal aru ezöre. oc per skulı flitas map konongs raffl. Nu ma en man etc.
89) D. fyr $p a$.

9o) D. om. aller - bryta; add. vero ffyr.
91) D. bryt. fore.
92) D. biltugh.
93) D. eig omissum, at rec. man. additum.
( ${ }^{4}$ næmd fwæriæ han varæ femtan æaræ ${ }^{9}$ ) gamblan. Nv ma præl eig ep- 90 zöre brytæ. py at han ${ }^{96}$ ) ma eig byltugha ${ }^{97}$ ) faræ. vare pæt (wa at han matte byltughær faræ. pa bruti han giærnæ epzöret. pær til at han matte byltughær wæræ. NV æn han ( ${ }^{88} \mathrm{kan}$ epzöret brytæ. pang) fkal pæn prælin a. bötæ attæ örtughær ok. XIII. marker. pa æn bonden wil eig bötæ firi han $\mathbf{a}^{100}$ ) fyuurum laghæ pingum. ok ( $\mathrm{ra}_{\mathrm{a}}$ fyurum laghæ ftefnum. pa fkal prælin vp hengiæ wiper ( ${ }^{2}$ garz lǐh. fum han aa.
30. Sættæs mæn vm orpæ ${ }^{3}$ ) fkipti. faar nokor pærræ af andrum fipæn dræapp ${ }^{4}$ ) far æller fkeno. æller blopuiti pær ær eig brutit epzöret.

3r. Pettæ lyfti ok konong byrghir. at huilkin man flar til blamæ ${ }^{5}$ ) æller till bloz æller dræper fin hufbondæ. hwat han ær helder leghuman æller trogiuin man. pa bauær han brutit epöret. ${ }^{\sigma}$ )

## 8.

Fæftir nokor kono æller mö manne. pæn fum eig ær rættær giptær man. böte. III marker firi fæftningæ raan. peem fum fæftninga male rænter ær. eig ma ingin fæftæ æller giua vtan hænnær ia æller viliæ. eig ma ok ænkiu fæftæ æller firi gipt hennær fkiliæ. vtan rættær giftar man. æller pæn hans lof hafuer fanget. hwar fum fæftir mö æller ænkiu. æller firi gipt fkil. vtan ræt giftærmanz iaa ok viliæ. pa böte firi gift. XL. marker ok III. marker ${ }^{1}$

[^64]2) pes addendum videtur. D. bondanf garz lip paffama prallin .a. om. cetera
3) iorpae scriptum est, at $i$ deletum. Vn. legit jorpä; at Br. orpa.
4) Pro drap.
5) Vn. et Br. legunt blanä; Brisg autem refert autographum habere blamäa vel blawä (Cod.J.VG. p. ı6. not. 12.). At neque ambigua est v. blama, nec cum $n$ vel w umquam confundi potest litt. m. De cetero non dubium est quin h. v. recte sit scripta, etsi quoque lime eam, alio loco occurrentem, suspectam habuit et male interpretatus est. Glosfar. Sv. G. v. Blema.
6) Lege epzöret.
firi feft ræitom giptær manne. fum ${ }^{1}$ ) faper ær giftær man dottor finnæ. æn han liuande ær. ær eig faper till. pa fkal pæn ælfte oc fkildæfte maper a fæpærne giftær malum rapæ. æn han hittis innan fæmtæ man. prn fkilder ær kononne. ær ingin innan fæmtæ man kononne fkylder a fæpærnit ok hittis (kyldære a möpærnit. pa fkal han giftær malum rapæ. ${ }^{2}$ ) at fkuldæ fæmte maper giftær malum rapæ. pa matte han bape kono bypiæ oc firi gift (kiliæ. hauær konæ bropær ${ }^{3}$ ) æller bröllongæ. æller frænder flere æller fære. ${ }^{4}$ ) pe fum firi giftær malom agho rapa. fum fyr ær fakth. pa fkal ee pæn ælfti af pem fkildæftu giftær malum rapa. oc vingiæf taka. Eig ma owormaghi giftær malum rapæ. æller vingiæf takæ. æn po at han fkyldæfter fe. ok arf taki. æru funder kollæ broper ${ }^{3}$ ) kono giftær mæn pa fkal ee $\mathbf{p}^{\text {® }}$ ) ælzfti broper aa fæpærnit giftær malom rapa. hwat han ær hælder fynderkollæ æller famkollæ. Giptæs frælfgiuæ rape pæn fkyldafte af ${ }^{\sigma}$ ) peem hana i. æt tok mep fik giftærmalum hænnær. æn eig liuær pæn fami i. æt tok hana. giptis ambot rape pæn giptærmalom fum hana aghær

## 9.

Um nokor will annan til fwar ftefnæ. Ingin æghær dömæ vtan fwar af rættom fwarandæ. vtæn vm færlik mall. fum liuflikæ ftandæ wt fkriwin i laghbook warre. Nv hwar fwm wil annan til fwar ftemne. pa ftemni han aa pingi æller aa allhelghum daghe firi fokn. pa ær laghftemt. komber fiæmder till fwar. winne pæn pærræ ræt hawær. ok lagh mep haldæ. komber eig laghftemder till fwar aa fyftæ lanz pingi. adru æller pridiu. hawær pæn ftæm$9^{2}$ di. pinx mannæ vitu. perræ pa aa lanz pinge waro. at han war a allum prim pingum mep atalu finni. pa aghær laghman vtan fwar fældan dömæ. fum lagh fighix. at allu $\mathrm{pi}^{7}$ ) fum atalæn ok akallan fyft ftod a pingi. ok han

[^65]ftemdis æn laghlikæ ftemt war. ok atałæn fum fyr rer fakt. ok ftande pæn domber fwa (kilder ${ }^{8}$ ) fum fwarande fiælwer wip vare. ær eig pæn ftemdi mep aa talu finne a allum prim pingum. pa ær onyt ftemnæ hans. §. 1. fighær nokor fik eig laghlikæ ftemdæn waræ æller laghlikæ forfal fwa at han gat eig til fwaræ komit. bæra pinx men viaflik witai. æller ok foknæmæm ${ }^{9}$ ) pe a alhelghum daghe at kirkiu varo. pa ær laghftemt. bæræ pe witne ok po iaflik witiº) mep tylftær epe. ok twægiæ bolfaftæ mannæ witnum. pe pa a pingi waro. æller ok at kirkiu. at han ftemdi laghlikæ pa. pa ær ok laghftemt. bæra pings mæn. ok foknæmæn. iaflik witne. ok ymiflik. ok gita ${ }^{1 r}$ ) eig ep gangit. pa ær eig laghftemt. Nv ægher at laghaftemnum lagha forfall firi ftandæ æn pe til æru. fyftæ æn han fiuker ligger. fwa at han giter eig til fwara komit. annat ær hærfærp land at wæriæ. pripia æn kononger hauer hanum bodh fænt. fyærpæ æn han vtanrikis ær. hwar fum giter forfall fik af peffum. mep tylftær epe. wæri pæt faklöft firi ftemnu fkuldi eig ftemder til fwars komæ. pa fingi eig fpakmænni ræt. af widpærlikum. ok æn fiper af ofæfli fino. ©. 2. Wil nokor annæn til fwar ftemnæ. annattwæggiæ til fæærpunx pings. æller hæraz ping. pa ftemni hanum firi ræffingæ ping. wm hoft æller ${ }^{12}$ ) ær maper ftemdær til fwar vm varping. ok komber eig fyr luctier pinget haft ær. ${ }^{13}$ ) wæri friplös wipær alt hærapæt til han til fwara komber. ftemnis ok nokrom firi hoft ping. væri lagh famu. §. 3. Engin ftem-93. خær aghær ok a nokrom pingum til fwar komæ. vtæn aa lanz pingi æller wærpingum æller höftpingum ( ${ }^{4}$ fum fyr ær fakt.
10.

Alllær byær bygningar lip garpar broor tyældrubruth aa grkiur aa flator yhal> fiær ${ }^{15}$ ) akærnaam. In takit fæ a garpælöfo. fkal næmdamaper iuir alt

[^66]13) Sic recte scriptum est, non vero hafter. Cfr. Bring, C. J. VG. p. 26. not. 23.
14) Loco vv. fum - fakt alia quaedam antea fuerunt scripta, quae nunc legi non possunt.
15) Pro ihald faiar.
fit fkiri fram fighiæ. i fram fægn finni. ok wæriæ æller fellæ. eig agher oc han nokræ flere fakær fræm fighiæ. vtan han vili ællighis all annur kiæro maal. pe til næmð aghu at liggiæ. fkulu wæriæs æller fællæs. pær giærp giorpis. hwat pæt ligger till fyærpunxnæm' æller hæræp. ${ }^{1 \sigma}$ ) brytær oe nokor pe bruth fum han agher me $\beta$ laghum wizorp haua. ${ }^{17}$ ) fic at haua. taki vitni pær han bröt. ok væri firi finum garpi. peem han pa i bope æller lenxtæ wæræ hans var. æn han eig boændis ær. pær fkal ok han firi all brut böte. kononge ok hæræpe. naar ok hwar hanum fak gifs.

## II.

Uiliæ mæn lotæ ok laghfkiptæ fin i mellin. pa fkal endagh til takaz. ok iampkyrnis mannum bup fændæ. per fkulu peræ i mellin iampnæ. ok howop lote læggiæ. ok hwar fins leftum æptir fwæriæ. at peer eig rættære vita æller iampnære kunnu perræ mellin fkiptæ. fipan fkal lot i læggiæ. ok gup domare waræ. nyute hwær pæs hanum lotær til faldær. eig mughu howop loter ryuuæs fipan fwa giort ær. fkil peem aa fipan. haui pæn wald ok vizorp laghfangit wil witæ mep twænni tyltom ok twænni witnum iampkyrnis mannæ. pe vip varo. pa per laghfkiptu fin i mellum ${ }^{\mathbf{8}}$ ) bipi. f. s. g. h. ok. v. (. ${ }^{\mathrm{O}}$ ) at han fik mep lot ok lagha flipti. ok py aghær iak. ok pu 94 eig. §. I. ær nokor perræ mifhaldin i fkipti finu. ok talar aa innan næftu pry aar. pa fkulu æn iæmpkyrnis mæn pæt perræ i mellin iæmpnæ mep vizorpom. oc eig howop loter atær ganga. mæpæn lagha loter i kom. talaz eig æ innæn pry ær pe næfto fipæn peer fkiptu fin i mellin. aghe pa hwar fum fangit hauer. ok wæri mep twænni tyltom ok tweni vitnum. at han fik mep lot ok lagha fkipti. ok fipæn hæft ok hæfpæt. pry ær æller prim længer. oilt ok klandæt ${ }^{20}$ ) fum lagh fighiæ. ok py aghær iak ok pu eig. f. 2.

11: pr, 1, $2=$ III. 142.
16) Pro haraz.
17) Pro haua, ut videtur, firi est legendum.
18) mellin antea fuit scriptum.
19) Cfr. not. 15. pag. gr.
20) klandat pro oklandat praecedentis v. ok caussa scriptum videtur. Cfr. not. 74. p. 225.

Nv kunnu peer arf fin i mællin fkiptæ mep fremiu. ok eig mep lot ok lagha fkipti. ${ }^{21}$ ) ftanðer pæt all ${ }^{22}$ ) pry aar ok prim længer o kyært. ok vtan lagha atalu perræ mellum. wære laghfangen hwarium fin lotær fum han mep fæmiu i fkipti fik. Talar nokor perræ laghlikæ aa innæn næfto pry aar wæri fkipti perræ i mællum ogilt. ok bæri hwar perræ ater fwa mykit. oc fwa got fun han fik i fkipti finu mep fornom epe. hwat pæt ær iorp æller löfæ pæningæ. ك.3. ( ${ }^{23}$ Faar nokor i fkipti fino o hemolt iorp æller löfe pæningæ. ok giter eig mep laghum wart. pæt fkal aldræ perræ fkapi waræ. fum faman fkyptu. ok eig hans ens famins prt i fkipti fik. ee huro lengi fkipti ( ${ }^{24}$ ftander. hawær pry aar æller prim lenger. vtan nokors perræ loter fe fræmlepis ærf fallin fyr æn atalæpis. ftande pa hanum firi ærfpæ vitu fæpærnis æller möpernis. §. 4. ( ${ }^{25}$ Takær maper æller konæ ærf pæn manböter fylghir. æru pen ofkyld. peem dræpnæ. take pem ${ }^{2 \sigma}$ ) arf fum meß laghum aghær at hawæ. ok manbötrænæ gangæ ater i æt pæs dræpnæ. peem fum hanum ær fkyldæfter. hwat paar varo fyrræ feftær æller ofeftær. ok $9^{5}$ ( ${ }^{7}$ ællarer æterböter finæ. by at eig ma ofkyldær man böter æruæ firi fkyl dæn. Nv hwar fum annan dræpper. dör fyr æn han böt hauær. pæn fkal botum wærpæ draparans arf taker. til pæs böt ær. hwat pæt ær konæ æller maper. ee i huro marghær ærfpir pæt kombær. hwat han ok minnæ æruær
21) Skiptre antea fuit scriptum.
22) all pro alt, sequentis $p$ caussa, scriptum esse videtur. Cfr. not. 29. pag. 124.
23) Loco vv. Faar - fino antea fuit scriptum: ok giter eig laghum wart.
24) Lege ftandit hawar. pry etc.
25) Quae haec $f$. continet, sine dubio, quodam scribae errato hic sunt inserta. Eadem infra, $\int .17$, iusto loco leguntur.
26) Lege pen.
27) Loco vv. allar aterböter fince S. 17. infra habet: ater bötrance fincer. In antiquiori codice sine dubio hoc loco fuerunt verba quaedam obscure scripta, quae, sensum eorum non intelligens, diversis modis hic et $\int$. 17 . legit scriba. Utrum verba aellar aterböter fince ita possint expli-
cari: praeterea habeto ille occisi cognatus, ad quem, mortuo occisi herede, mulcta homicidii transit, portionem mulctae attarbot dictae antea sibi debitam; an aellare pro allaer sit scriptum, ita ut sensus sit, illam mulctae attarbot dictae partem, quae occisi heredi cesserit, hoc mortuo, integram ad proximum superstitum occisi cognatorum transire, non vero inter eum et remotiores cognatos esse dividendam; an pro allar aterböter fine legendum sit fwa aeterböter, ita ut sensus fortasse possit esse, id quod de mulcta homicidii hic sanciatur, in omnibus casibus valere, sive mulcta attarbot penderetur, sive non (cfr. f. 19. infra); an alio quodam modo haec sint emendanda, lectorum iudicio submittimus.
æller meræ. ©.5. Wil maper æller konæ arftaknæ opolz iord finæ fælix. $\sigma$ pol watn æller opol watn wærk. pe ok ærftakin æro. pa fkal pen fæliæ wil arfwm finum laghbyupæ a lanzpingi hæræp. ${ }^{28}$ ) æller fyærpunx. paghar enom af arwm laghbupit ær. pa er allum pem. hwat aruær æru flere æller færre. fynætting fkal firi aruæ goræ flikum han vil. ok eig in haldæ oræt laghlikæ bypix han til pings komæ. af pingi manæpæ dagh til heggiæ. at köpæ arftaknæ opol iorp vatn ok opol vatn wærk. fum eghanðe fæliæ wil. ællir ${ }^{29}$ ) æruær pe ( ${ }^{30}$ a nanæpæ dagh komæ. löfe hwar ærfpæ lot. komæ eig $\begin{gathered}\text { ellir } \\ \\ \\ \\ \text { ) }\end{gathered}$ löfe arue ${ }^{\text {pem }}{ }^{31}$ ) fum komber ok wæri hans. komber ingin perræ a manæpædagh til taknum. ok löfir fum a pingi mætænz ord a kom. pa fæli fipan pem han vil. ok wæri gillt pem köper. pæn laghbiuper ok iorp wil fæliæ. fkal mætanz orp a pingi fram fighæ. Eig ma han af nokrom minnæ take. æn fwa fum mætanz orp af pingi a kom. æn arui wil löfæ. §. 6. Nv æn arui fighær bæn for minnæ löpt haua. fum köpte æn a pingi mætit war. ok hin for minnæ falt hauæ fum faldi. æller ok pæn falde. fighir fik for minnæ falt hawa. pa hwat helder ær. aghe pæn wal\% ok wærn ${ }^{32}$ ) oc wizorp meß köpe fefti oc vmfærp fangit hauær. wæriæ meß twænni tyl96 tom oc twænni witnum. twem pem varpæpe wærpeno. ok twem pem wip varo ær værp vt galz. b. f. s. g. h. ${ }^{3}{ }^{3}$ ) ok. vattum finum. at han fik pa iorp vatn æller vatnwærp ${ }^{34}$ ) meฎ fæft ok vm færp fore fæ ok fullæ öræ. æptir py fyft mætit war a bingi. ok eig for minnæ. gitær han lagh gangit. ftande fum giort ær. gitær han eig. pa fkal arui löfæ pæn vill. af næftæ lanzpingi manæpæ dagh taka. ( ${ }^{3}$ halvæ iorp köpæ. löfæ me $\rho$ fornom eఫ̧e for fwa wærp fum finz meß̧ fkiællikum witnum. at hin wt' galt fum köpte. löfær han eig fum fakt ær. pa komber han eig fipan löfnom wipær. vtan aghe pæn
S. $5=$ I. JB. 3: pro
28) Pro harcez
29) Pro allir.

3o) Loco litt. a $m$ antea fuit scriptum ma. $3^{3} \mathbf{j i f}^{\prime}$ arve iorp, ut videtur, legendum. In an31) Lege pen.
32) Loco v. wrern antea fuit scriptum wizorp.
33) Cfi. not. 15. pag. gr.
34) Lege vatnwark.
tiquieri cedice forte scriptum fuit hatwe iorp. Cfr. not. 39, pag. 29.
köpt hauær. S. 7 . köper nokor iorp watn æller watn wærk. ok ær eig lagh bupit. pæn fum löfæ aghær. löfe innæn pry aar förræ lagha hæfp a kombær. fore fwa wærp fum annar köpte. lofær eig pæn löfæ aghær innan pry aar. aghe pæn fum köpte. py at han pa meß laghum fangit hauær. vtæn pæn löfæ atte haue lagha forfal. pættæ at han vtan kononx riki ær. fwa at ingin inrikis ( ${ }^{5}$ iæmpfillær. at löfa. po innæn næfto pry aar. fipæn han in kombær. löfer eig iamfkildær pæn inrikis ær a lagha ftempnudagh. pa faar han eig vitu til ater at löfæ. fipæn han in komber. löfær pæn ok iamfkif dær ær oc ${ }^{37}$ ) inrikis. pa aghær pæn vitu. vtanrikis ær atær at löfæ ærfpæ lot fin af hanum innæn manæpædagh af lanzpingi til taknum æptir py fum ærfpæloter var pa iorp ater löftes $\mathbf{a}^{\mathbf{3 8}}$ ) po at hun var fræmlepis i ærf fallin. ك. 8. Swa fkal kono ok owormagha laghbyupa fum maghandæ manne. löfer eig konæ æller owormaghæ mals man a manæpæ ftempnu fum fyr var fakt. 户a ma eig owormaghe ater lofæ. fipan han til maghandæ aar komber. vtæn pæn vili fum köpte æller aruær hans. §.9. Sigher maper arftaknæ o-97 poliorp vatn ællr vatnwærk eig laghbupin varæ. pæt liggær til pings mannæ vitnæ. bæra pings mæn iaflik vitni. ok ymflik. pa æghær pæn værn oc wizorp. fik kallæ ${ }^{3}$ ) laghbupit haua. æller aruæ hans. æn han döpær ær. at fwæriæ mep. XII mannæ epe. oc twem bolfaftæ mannæ vitnum. pa a pingi varo han laghböp. b. f. s. g. h. oc. v. (. $4^{40}$ ) oc helghædomæ ban a halder. ok twem. XII. mannum at laghböp iorp a pingi. fum lagh fighiæ. fipæn ftande fum giort ær. S. io. Wil nokor flat faræs. pa fkal a pingi laghbiupæs aruum finum hwat ${ }^{41}$ ) peer æru flere ædler færre. fwa fum fyr var fakt. vm iorp arftaknæ. ængin ma fik ok enom af arfwm flatfara. æn allir a manæpædagh til komæ. ok byupær hwar fik til. at föpæ ok klæpæ æptir ærfpæ lot finum. l. if. hwar fum fkiptir opol iorb i iorp oc giuær pæningæ till.
N. $11=$ I. JB. 3: 4; 1II. 135.

[^67]æru wærphöræ til gifnir. bætri æn iorp. pa fkal laghbiupæ fum fyr ær fakt. ær wærp minnæ. pa fkal eig laghbiupæ. löfer ok nokor laghfeld brut fin mep iorp. pa fkal eig laghbiupa. wil oc pæn fum iorp köpt hauer. æller pighat köpæ iorp i iorp. $\mathrm{pa}^{42}$ ) fkal eig laghbiupa peem fum han af kopte. æller pa fwa fum arue arftaknæ iorp arfwm finum fum fyr ær fakt. Nv æn pæn fum iorp göpt ${ }^{43}$ ) hauer firi löfæ öræ æller oc pighat vil fæeliæ firi löfæ öræ. pa fkal han laghbiupa. peem fum hanum falde æller gaf. vndan takne fiælægift fum ingum fkal laghbiupæs. morhongiæf ${ }^{44}$ ) ok hemgiæf fkal laghbiupæs arwm. ok eig peem fum gaf. py at pet ær fult fagn ${ }^{45}$ ) iorpær fum lagh ok laghbok fighir. fkiptær nokor iorp arftaknæ i iorp adræ. vil ater fæliæ pe han firi tok. pa fkal han hanæ laghbiupæ arfwm finum. py at pæt ær pa arftakin iorp han firi arfpæ iorp finæ tok. ær köpt iorp fkipt $9^{8}$ æller giuin. fkipt i adræ iorp. pa fkal pe firi toks. eig længer laghbiupæs. $\cdot$ fwa fkal opol iorp watn ok opolwatnwærk artakin ${ }^{46}$ ) kööp ${ }^{43}$ ) æller giuin ( ${ }^{47}$ laghbiupær ( ${ }^{48}$ fum fyr ær fakt. fwa ok almænninx iorp. æn po at hon ær af ${ }^{49}$ ) meß vin ok vitni vingæn ${ }^{50}$ ) fum löföræ. Hauer kirkiæ æller kloter $r^{\text {s }}$ ) iorp laghlikæ fanget mep giæf. hanæ fkal eig laghbiupa. æn fæliæ vil. hauær kirkiæ æller klofter iorp kopt. ok vil ater fæliæ for löfæ öræ. pa fkal kirkix pa iorp laghbiupa fum bonde. f. in. Giuær mapær æller konæ iorp bort æller löfæ pæningæ. pæt fum lagh fighiæ vtan arwæns ia ok viliæ. væri gilt mæn han liuær fum gaf ok eig længer. æn arwæn atalær innæn pry aar æptir han dopan. æro flere aruær til æn en. ok haua fumi iaa fit til giuit. ftande i lot hans iaa fit til gaf. ok peem ne faghpe ma pæt eig vndan gangæ. py at ingin aghær annærs bort at giuæ. vtan hans iaa ok viliæ. §.13. Dræper maper man til ærfs meß viliæ wærkum. han fkal eig
S. $13=I . A B .11$.
42) eig hic additum, at deletum est.
43) Pro köpt.
44) Pro morghongiaf.
45) Pro fang.
46) Pro arfiakin.
47) Lege laghbiupres.

45; Loco vv. fum - almanninx antea fuit
scriptum: me§ vin ok vitni vingan fum lofa.
49) Cum nomen, quod respicit v. af, sit omissum, etiam h. v. est superflua.
5o) Pro fingan v. fangin, nisi forte vingap legendum.
51) Lege kiofter.
aruæ hans varæ. fighær han at han drap han meß vapæ wærki. ok eig meß viliæ. pæt fkal lukt hæraz næmp' i py hærape giærningen var giör. vita hwat han drap han mep vapæ æller viliæ. ok hæraz hofpinge hofpe epen. ok fipæn fwæri hwar vætte fins leftom. dræper han meß wapæ. pa fkal han arf takæ. drap han mép viliæ. pa $^{{ }^{22}}$ ) fkal pæn arf taka fkyldæfter ær pem dræpnæ: fum eig drapp ok aldrighs ${ }^{3}$ ) fik me $\beta$ viliæ til arfs drap. f. if. Dræper maper man meß viliæ æller kono. barnum finum til arfs æptir moper perra döpæ. pa fkulu po barnen arf taka. ok po pen fkildafte möpærnis frænde. vadir finni gömo hauæ. til pe maghande æru. ok til fkiæls komin. ok dottær a giptærmal ganger. ok eig fapærin fum drapp. Nv æn nokor af Yeem fizfkinum dör barnlöft. fapirin liuande. pa ærui perræ fizfkini hwart 99 annat. fighir fapirin pæt me $\bar{\beta}$ vapæ giort haua. ok eig me $\bar{\beta}$ viliæ. æller oc annær fkilnæpær perræ mellum. ok eig han til arfs drapp. pa fkal hæraz nempd af py hærape giærningen var gior innan. vita hwat pæt var meß vapæ æller viliæ. æller annær fkilnæpær kom perræ mellum. oc hæraz höfpingin hofpe epen. ok fipan fwæri hwar vætin fins leftom. var pæt $m e \bar{\beta}$ viliæ. mifti arf fin fum fyr ær fakt. var pæt mep vapæ æller andrum fkilnape. pa fkal (54hon æller han eig arf mifta. Dræper kona man meß viliæs ${ }^{5}$ ) finum til arfs. vari lagh famu. S.15. Dræper maper kono finæ til arfs. eig ma hon py heldær arf fin miftæ. vtan hon fe i rapum mep bondæ finum. ${ }^{5 \sigma}$ ) æller eig ok hæraz höfpingin hofpe epen. ok fipan fwæri hwar vætti fins leftom. falz hon at. takæ eig pæn arf. pæt fkulu börn perræ takæ æn pe til æru. æru eig born til. taki pæn fkyldæftæ æptir py fum lagh fighiæ. f. 16. ( ${ }^{57}$ peffum lundum fkal arui fkiptæz. iampnfkildæ mællum
52) Huic voci ipse quidem scriba, supra lineam, addidit $n$, ut legeretur pren; quod tamen errato esse factum, neminem fugit.
53) parn, ut videtur, addendum.
54) Verba hon aller sequentia quidem: Draper kona - Samu respiciunt, attamen hoc loco inepta videntur.
55) barnum addendum videtur.
56) Adde: pat Skal haraz neinpd af by harabe giarningen var giör innan. vita hwat hon var $i$ rapum mep bondae $\sqrt{i}$ num.
57) Tabulam consanguinitatis, quam sequentillm illustrandorum gratia hic addidit scriba, accurate depingendam duximus. Vide 'Tab. III. Quae haec f. continet, D. ita babet, ut, omissis verbis: peffum lundum - fwa at in principio, scriba inceperit a verbis: Nu ar man aff mannae alff vt komen etc. et demum post verba: $i$ attar trano, addiderit illa, quae textus noster in principio habet: aru allir per fum arwas etc. Huc quuque pertinet Cap. XLIV. BygnB. in cod. $\mathrm{K}_{1}$ Cfr. not. 20. pag. 159.
fwa at ( ${ }^{88}$ allir æro peer fum ærua. af ${ }^{59}$ ) mannæ alf vt komair. pa take maper ${ }^{\sigma 0}$ ) twa lote. ok kona pripyung. æru oc allir peer fum æruæ. af kono alf ${ }^{\sigma x}$ ) vt komner. taki famulund. ok i allum ærfpum. pa ( ${ }^{\sigma 2}$ taki konæ
 af mannæ alf vt komin. ok annar af kono alf. taki pæn twa loti. af manni 100 kom ok hin pripiung. ær maper ${ }^{60}$ ) af kono alf vt komen. ok kona af manne. ${ }^{\sigma \sigma}$ ) pa takær fwa mykit kona fum maper. ar maper ${ }^{\sigma 0}$ ) af ( ${ }^{\sigma 7}$ mannæ alf $\mathrm{oc}^{\sigma 8}$ ) konæ af kono alf. ${ }^{\sigma 9}$ ) pa ( ${ }^{70}$ taki fyuræ ${ }^{71}$ ) loti han ok hon fæmtung. ${ }^{72}$ ) Nr ( ${ }^{73}$ æn konæ ær of kono alf vt komin. ok annur af ( ${ }^{4}{ }^{4}$ mannæ. pa taki hon twa löte ${ }^{75}$ ) af ( ${ }^{7 \sigma}$ manni kom ok hin pripiung. fwa fkulu ællir ${ }^{77}$ ) arf fkiptæ. hwat peer æru ${ }^{78}$ ) flere æller færre iampfkildir fin i mellum. taki fwa hwart ( ${ }^{\circ} \mathrm{op}$ vip annat fum nu ær fakt. ok (kiptis ${ }^{80}$ ) æptir ( ${ }^{81}$ mantali. ( ${ }^{\mathbf{2}} \mathbf{o k}$ gange aldre arfwer i kollæ fkipti. vtan peer vari ${ }^{83}$ ) fin i mellin ofkilder. ok ( ${ }^{84}$ hanum iampfkilder peem خöpæ. pa taki fwa ${ }^{85}$ ) mykit een fum flere. hwat pæt ær hælठær konæ æller maper. Nv ( ${ }^{8 \sigma}$ æn twee dælæ vm arf kallar annær fik ( ${ }^{87}$ nærme waræ arfue. pa taki pæn perræ fum fyrræ ${ }^{88}$ ) ær at tali i ættær træno. ${ }^{80}$ ) §. $\mathrm{I}^{7}$. ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ Takær maper ællær_konæ. ærf pæn fum manböter fylger. æru peen ofkilð peem dræppnæ.
58) D. aru allir per etc.

5g) D. a. Male.
6o) D. man.
61) B. bis habet verba Ronó alf. D. om. alf.
62) D. gangi kons til arff.
63) B. Loco v. taki antea fuit scriptum py; ab ipso scriba, ut videtur, emendatum.
64) D. om. aptir - fkils; add. vero: ar igh fun. fadpir aellar brodper. taki arwi vingiaeff. Cfr. II. GB. 2; III. 129.
65) D. sic. B. ai.
66) D. mannce alff.
67) D. manni vt komen. oc etc.
68) B. Loco v. oc antea fuit scriptum vt.
69) D. om. alf.
70) D. taker han fyura löte. oc Iun etc.

7 1) D. sic. B. firi. Si, ut coniicere licet, antiquior codex, quem secutus est scriba, pro fremtung habuerit fierpung (cfr. not. 72. seq.), id sine dubio scribae in animum induxit furre vel firce, ut forte scriptum fuit, esse vitiosum, et in praepos. firi mu-
tandum. At vero, si fiarpung recte sit scriptuin, pro firi legendum est pre.
72) D. sic. B. fiarpung. Cfr. not. 7 I. praeced.
73) D. ar konce aff etc.
74) D. mannex alff. taki etc.
75) D. sic. B. lati.
76) D. mance alff vt kom.
77) D. allir.

7S) D. add. haller.
79) D. fin .i. mallin huart vid annat etc.

8o) D. skipti.
81) D. quoque sic habet, quamvis 6o. et

Sti. perperam legunt marktali.
82) D. Nu gangi aldrigh arff etc.
83) D. aru.

8f) D. pem döllpe icem Skyuldir.
85) B. Voc. Jwor oniss. ipse add. scriba.
86) D. take tuer delae etc.
87) D. narmer varas at arwie.
83) D. narmer.
89) D. hic add. ceru allir per etc. Cfr. not. 57. pag. 247.
90) Cfr. S. 4. supra pag. 243. et not. 25. ibid.
taki pæn 'arf fum mep laghum aghær at havæ. ok manbötær gange ater i æt pæs dræpnæ. pem fum hanum ær fkylldaft. hwat par varo fyr feftær æller ofefter. ok ( ${ }^{9 \times}$ ater bötrænæ finær. py at eig ma ofkilder manböter arfuæ fyri fkildæn. Nr hwar fum annan rrap. ok dör fyr han böt hauær. pæn fkal botom varpa draparans arf taker til pæs böt ær. hwat pæt ær konæ æller man. ee i huro marghær ærfpir pæt komber. ${ }^{22}$ ) hwat han æruir meræ æller minnæ. py at æller laghe dræpin ogilder i botom. Swa fkal ee hwar perra bötæ fum arf taka konor fum mæn. hwat pæt ær hælder kollæfkipti. æller iampfkilder fin i mellum. ©. 18. Gangær pæn arfui i kollæfkipti manböter fylghiæ. ær i kolle hwarium alt kunu alf. ${ }^{3}$ ) fkipti (wa manbö- roi te fum arue. ær maper i kolle adhrum æller bapom een æller flere. takin pe allir manbötær wp. ok konor gangen fran. æru ok mæn ${ }^{94}$ ) kollom bapom. annæn vægh flere. oc annæn vægh færre. fkipti fwa manböte fin i mellin fum arue. Nv æn manböter varo fyr fefter. oc borghæpær. æn arf i kollæ fkipti fyoll. pa fkiptin all faman manbötær fum ærfue. konor fum mæn. §. 19. Nv kunnu pæt alt konor vara arf taka. pen manböter fylghia. æru par iampfkildær pem dræpnæ. oc fwa fin i mellum. pa fkiptin fwa - manböte fum arue. hwat pa varo helder fefter æller ofefter. py at polande ær quinmaper æptir fapur broper. æller annan fin fkildæn manbötær miftæ. pa maper ${ }^{9}$ ) iamfkildær pem. æn eig at maper vfkildære. manbötrenæ vpp taka fkulde. Nv æn bape konor oc mæn iamfkilder fin i mellin. oc ${ }^{9 \sigma}$ ) fwa peem dræpnæ kunnu arf taka pæn fum manböte fylghir. pa fkipti all famæn arfe fum lagh fighiæ. ok mænninir taki manbötrænæ. oc konor gange fran. æn paar eru ofeftar oc oborghapar. pa ær ${ }^{\rho 7}$ ) fyoll. Nv æn bötær
91) Pro: ater bötraina legendum videtur aterbötrana. Cfr. not. 27. pag. 243.
92) Loco v. Komber antea gaar fuit scriptam.
93) Pro kunu alf legendum quidem videtur kunur; neutiquam vero pro: dr $i$ kolle hwarium alt kunu alf, legatur: är i kolle huarium äller adhrum alt kunur, ut perperam suadet Bring, C. J. VG. pag. 60. not. 5I.
94) Adde $i$.
${ }^{\text {95) }}$ Pro maper ar. Cfr. not. 36. pag. 245.
${ }^{96)}$ V. oc omiss. ipse add. scriba.
97) ar ante sequens $f$ pro arf scriptum est; nisi forte ar fyoll pro ar arf froll sit scriptum, ita ut v. arf a circumstantibus vocabulis penitus sit absorpta. Cfr. not. 95 . supra, et not. 22. pag. 243 .
varo $\mathrm{fyr}^{98}$ ) fæftær ok borghapar. pa fkiptin peen all faman manböter fum arfe. fwa konor fum mæn. fwa oc manböter fum eig fylghir ættærböter. fwa fum æru peffen mall. halder man a wapne finu. löper annar aa. faar bana af. ok annur pylik. æller æn maper fællir ${ }^{9}$ ) vndir mölnohyul. ok far bana af. æller annur pylik. py at æptir pylik. maal aghær eig hemd gangæ.

## 12.

$\mathrm{U}_{\mathrm{n}}$m læghær æller læghære böter. hefpær maper ${ }^{100}$ ) löfkæ kono. aflær eig baarn mep henni. wæri faklöft at pæningæ botum. by at ingin ma fak giua firi læghær fyr æn barn ær til komit. ok föt af mopor liui liuandæ æl102 lier döt. pa ma fak giuæ firi læghær pem fum barn a vip hanæ. ok eig adrum. fore löfkæ kono ma fak giuæ firi læghær. ok eig firi giptæ. Far gipt konæ barn. pæn fkal barn aghæ gipter ær til meß laghum. eig ma optare fama manne mep famu kono fak giuæ. æn en ${ }^{\text { }}$ ) timæ. æn po at hon flere barn far. eig ma læghær barn bötær firi ${ }^{2}$ ) fiælt ${ }^{3}$ ) fik vp takæ. eig ok moperem ${ }^{4}$ ) firi fyæluæ ${ }^{5}$ ) finæ fynठ. pem fkal rættær gipter man vp taka. æller ærfe hans. æn giptær man fyr dör hwat $\mathrm{pa}^{\sigma}$ ) var ${ }^{7}$ ) æller eig. eig ma leghcer bötær i flere ærfper gangæ. vtæn i förfto ærf fum nu ær fakt. vtan han fe borghapar. f. t. wil nokor af adrum læghar bot vt fökiæ rætlika. pa fkal han til pigns ${ }^{8}$ ) fara. lanzping æller fyærpungs ping. æller hæraz ping. af laghmanne æller hæraz höfpingiæ endaghæ bepæs. at fökyæ han mep fyu mannum læghær bot vt at kræviæ. wil pæn fak giuær lægher barn dyliæ. dyli mep tollo ${ }^{\circ}$ manne epe. vitne löfom a endagh. till taknom. bipy fik oc

$$
12=I . G B . G . C f r . I I . G B .7-12 .
$$

[^68]4) Lege moperen.
5) Lege Syaluar.
6) $a$ primum est scriptum, at $p$ ipse, ut videtur, addidit scriba.
7) varu borghapar legendum videtur.
8) Pro pings.
9) Lege tolf.
pem tolf ${ }^{3}$ mannum. f. g. h. ${ }^{10}$ ) oc helgadomæ fum han aa halder. at han ær eig faper at barnæ py hanum vitis. pæn eper fkal liggiæ till fiærpungs nempð. pær han bor. wil nempð pæn ep gildæn göra. pa fkal hon ${ }^{11}$ ) fwæriæ. bipia fik ok peem fyu mannum af nempr. h. f. g. ${ }^{12}$ ) ok helghæ dom hon ${ }^{x}$ ) a halder, at han foor a rettom endagh mep lagha munhauc. reen oc eig ${ }^{13}$ ) men. fipan (kal pæn eper ftandæ. ok eig ater gangæ. Fellir nempd ep pæn. böte pæn barn dulde fum lagh fighix. innæn neftæ lanz ping. æptir pæt han feldis. æller leggi laghmaper han friplöfæn. mellin æluær ok tiuipæ. ee til han ræt giör. §. 2. Pettæ æru lagha böter. firi lagherr fri fræls ættæpæ kono. fex marker. ok pem taki pæn pa var gipter maper barn fyft til kom. æller arui hans. eig ma oc læghđrrböte i. flere ærfpe gangæ. vtan pem ${ }^{14}$ ) fe borhape. ${ }^{15}$ ) Firi fræfgiuu. ${ }^{1 \sigma}$ ) XII. öræ ret- 103 tom giptær manne. peem ${ }^{17}$ ) fum hana tok. i æt mep fik. æn eig liuer $j \mathfrak{x}$ fami hanæ i æt tok firi ambut. fex öræ peem hanæ aghær. bær hon nyklæ eghandæs böte III marker pæn læghळr giörpe. feftir maper mö. ok gör viper lægh $\not \subset \mathrm{r}$ fyr hon ær gipt. ok af garpe gör. böte rettom giptær manne laghæ böte. fæftir maper ænkiu oc flytær hem. ok aflær meß henni barn. pær a engin fak aa. æn po at han hus bryti æptir henni. fin æller hennær. varper barn fyr föt æn öll ær giort. pæt ær adalkono barn. ok eig frilu barn. ok py hetær fangin fæft ænkiæ. læghræ man kono. ok feftær hanæ fyr han ær lagh fældir firi lægher. pa ær lægh $\neq r$ bööt. ok barn perræ adalkono barn. hwat hon fyr fæftis æller fipæn. py at paghar han bætræpe kononæ. pa bætræpe han oc barnen.

## I3.

I allum peem epom fum vitni ok forepre agho firi gangæ. pa fkulu pes ${ }^{18}$ ) fyft vitni bæræ. fwa ater i epe ftandæ. i twænni tylftom fkulu fyri. men
10) Cfr. not. 15. pag. 9 r.
11) han sive dubio legendum.
12) Rectins: f. g. h. Cfr. not. nuper cit.
13) V. eig otaiss. ipse add. scriba.
14) Lege par.
15) Pro borghape.
16) Lege fralfgiuu.
17) Addendum, ut videtur, Skyldafier ar pen. Cfr. II. Add. 8. fin.
18) per, ut videtur, legendum.
ok tiughu vara. ok eig flere. i tolft ${ }^{10}$ ) mannæ epe tolf mæn. ok ingin epær ökis at mantale meß vitnum æller forepum. hwat epom pæt hæftz ${ }^{20}$ ) æru. S. i. allir tolf mannæ eper. ok twænni tylftir fum laghlikæ gangazs mep vitnum wizorpum munhavi ok dome til tacnum. fkulu ftandæ oc eig ater gangæ. vtan pee epær fum laghlikæ agho till nemð liggiæ. ok færlik mep fkript lyfir laghboc var. pa gange pæn eper ater fum nempð fellir laghlikæ. ok pæn ftandæ hon gildæn gör. Nv vm twe delæ. hwat mal pæt ær. aghær annar wizorp haua. ok gangær lagh ok ep a lagha endaghe mep do104 me dömdom. annær perræ agher eig vizorp. ok gangær po lagh. oc ep $\mathrm{me} \boldsymbol{p}^{2 \mathrm{r}}$ ) hinum. pæt heter löpis eper. pa fkal han laghmaper vpp dömæ æller hærazhofpingi. Engin ma i epe ftandæ æller nempð. pæn i banni ær byltughir mæn æller friplöfer. præll æller owormaghe. eig ma konæ i epom ftandæ æller vitni bæræ. vtæn vm pæt barn fyr döpis æn pæt till kirkiu kom. wm pæt ær konæ fulder vitnifmaper fum karmaper. hwat barn fik döpilfe æller eig i ytarftæ timæ manz æller kono æn dopföker ${ }^{22}$ ) fwa braplikæ kom til. at eig giter karmaper til komit. fullar nokor ep fin at mantali meß pem. pæt ær falz eper fafti ok bötin allir pe i epe ftopo. vndan tacnum pem eig i epe ftandæ mughu. fum fyr æru nemdir. §. 2. af allum twenni tylftom. ok tolf mannæ epom. fum laghlikæ ater gangæ. aghær kononger enæ mark pæningæ af hwarium iftapæ manni. ok bifkuper. III. marker af howozmanne. at kononx rætte, eig meræ hwat pæt ær helder tolf mannæ eper. æller twenni tylfter. py at i engom epom ær howozman vtan en. eig i twenni tylftom. æller nokrom epom. howozman aghær iftapu man fram fighiæ. æn per eig viper gangæ fiæluær. æller böte flikæ for hwar pera. Nr æn pæn dyl iftapu man kallzæs ${ }^{23}$ ) varæ. dyli meß tolf mannæ epe fwa


[^69]at howozmannen vitni bæri. æller nokor af pem i epe ftopo. oc vip hafwær gangit. Wil nokor legho hion fin i epe ftandæ latæ. fefte ${ }^{24}$ ) læghoman ok bonde bote firi han fum lagh fighia. Gangær nokor man epre aa pem daghum æller timum. eig ær epfört a. böte howozmænnen. ${ }^{25}$ ) III. fextan örtohger enæ kononge apra bifkupi pripiæ hærape. et cetera. Skipum peffum epom Pwa. at wart famvit ok fyæl matte eig for ga. pæt gyri ${ }^{2 \sigma}$ ) var fru fancta maria. AmeN.
24) Lege fafte.
25) Pro howozmannen.
26) Legendum, at videtur, gyvi (progivi).
ogmos, Google

## III.

# LYDEKini 

## Excerpta et Adnotationes. $\rightarrow 0 \sim 000000009 \sim$ ค <br> LYDEKINI

EXCERPTER OCH ANTEKNINGAR.
ogemos,Google

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

Tiundæ fcal afir ${ }^{2}$ ladæ oc ( ${ }^{3}$ fkiliæ at biog vm fik. rugh vm fik oc haff- 59 ra vm fik oc hwete vm fik oc af allo kornnæ fcal giörez thiunde. fua leghemader fum bundæ. huar bryter nokot aff péffu böte prenni fextan artogher. far maßer aker laf korns. fkall tiiundi. ${ }^{4}$ ) far han minnæ giöre thipa köp ${ }^{5}$ ) pet fcal fua giöra. $k .{ }^{\sigma}$ ) löfca maper giöre attæ penningæ. ( ${ }^{7} æ r$ han gipter giuæ artogh oc eig py mæræ at barn fi flere :
2. IT Allir pir men fum fa akerlaf vm ara per fkal tiundæ giöre. oc fcotpenningæ lucæ. giör han tydæ köp. pa fkal han eg giöre pem. eig fkulu leghædrengar pem giöre. hwa ${ }^{8}$ ) fum a ( ${ }^{9}$ at giöræ fkot oc giör eighe. bötæ atte orthoghær. oc pem takir herezhöf(pingin ${ }^{10}$ )

## aff criftnu bolk

3, 4. TI Vide II. KirkB. 3g. ibique notata.
5. TI allir meen sculu korn tiundæ giöræ fua klerkæ fum lecmen. ${ }^{12}$ ) vtæn
$1=I I . K k B .36,43 ; 1 V .21: 1,65$.
$5=$ I. Bryn. 1; II. KkB. 36. fin, 37; IV. 21: 66, я.

1) Rec. man. saec. XVI. addidit rubricam: Extract ur Weflg. Lagen nyare.
2) V. $a f f$ omissam in margine supra lineam addidit Lydekinus. Nunc fere deleta est.
3) Cum pallida scriptura hand paucorum verborum, praesertim in principio horum excerptorum, a rec. man. saec. XVI. nigriori atramento sit renovata, quod tamen interdum perperam est factum, necesse fuit distentis litteris insignire ea verba, in quibus non tam distincta pristinae scripturae vestigia apparent, ut inde indicari possit, an recte legerit ille renovator. V. Skilice ab eo est mutata in haelic. Br. legit Seliar. At Skilice hic fuisse scriptum, vix est dubium. Cfr. II. KkB. 30 .
4) Pro tiunde vel tiunda.
5) Ita hic recte scriptum fuisse videtur; a renovatore vero mutatum in thipi t'öre. Ups. legit tridhi före; Br. thipi före.
6) Legendum, ut videtur, kona oc.
7) Ita procul dubio hic fuit scriptum. Cfr. II. KkB. 43; IV. 21: 65. A renovatore perperam lectum: an han aptir giua will oc ctc.
8) Mutatum in hina. Cfr. not. 3. supra.
9) Ita sine dubio fuit scriptum; mutatum vero in: ar giörae Skal.
10) Rec. manus, eadem quae in cod. A. nonnulla adnotavit (vide IV. 3-5, 7, 8.), hic addidit: oc halua malfeganda. 1
iI) Rec. man. mutatum in lecthen.
prefter af finnu kirkubole eller böte fum ${ }^{* 12}$ ) siter mader quar vm allen tiundæ vm kyndilsmeffu. ${ }^{13}$ ) bifcups prefteft ${ }^{14}$ ) kirkiu eller fpitalf; eller vm nokon pen loth gifs hanum ${ }^{15}$ ) sac for pet væri fik met fiu mæn af nempdinne eller böte .XVI. artoger sacföckiandæ. oc vt tiunden.
6. It gifs mani fak at han giore mine an han ati ænnættinghæ bifcupi. prefti. kyrkiu. fpitali. prouefte eller til phalocöpung væri fik met finum nempder manni oc sær foknum ${ }^{16}$ ) oc sinom neftæ grannæ. giter eig wart fik gialde ${ }^{17}$ ) vp pet af ${ }^{\text {ar }}{ }^{8}$ ) ær ( ${ }^{19}$ a. fak oc böte atta örthtogh pem fakynæ giuer.
7. T Vide II. KirkB. 38.
8. II warder maper etc. Vide II. KirkB. 47.
9. IT Vide II. KirkB. 48. .
10. II Vide II. KirkB. 49.
II. T. bryter maßer kirkmeffu fridh böte III marker. kirmæffu friper ær frampy daghas oc til daghfulghit ær kyrmæffudaghen
11. I Vide II. KirkB. 51.
12. IT pettæ a. bifcuper - .III. marker.
13. It hwar feriptæ brot - .III. marker.
14. If firi twæfalt hor - firi bref.
15. II skiliæs hion - .III. marker.
16. 1 giptir maper - eig meer. Vide II. KirkB. 52.

6=I. Bryn. 1; II. KkB.37; IV. 21: 2.' $11=$ I. Bryn. 3; II. KkB. 50; IV. 21:7.
12) Lacuna duorum pollicum hoc loco est 16) Lege fialuum. facta, quamvis solum v. Skils desiderari videtur.
13) kyndils fere detritum, in ko mutavit rec. manus.
14) Lege profts.
15) Rec. man. mutatum in han.
17) a omiss. ipse add. Lydekinus.
18) Lacuna unius pollicis hic facta, per tiundanum expleatur.
19) Pro a Sak, ut videtirr, legendum ater hiolt, vel han ater luolt. Cfr. II. KkB. 37.
18. T hwar fum helghædaghæ bryter pafchædagh hælghæ pors dagh pinkyzdagh midfumarsdagh laurencij ( ${ }^{2 a} æ l l æ$ varæ fru dagh michaelis omnium fanctorum natiuitatis circumcifionis epiphanie domini kyrcmeffu dagh oc allæ apoftulæ daghæ fum for hælgb oc faftæ ær firi allæ funnudaghæ hwar fum biærgs nocon thwæræ wercnæd a nocrom peffum daghum böte bifcupi .VIII. artoger elle dyle met. .XII. mannum. biærgi in korn oc hö vm höft æftir midiæn aften at faclöfo
19. TI hwar fum frid bryter i. skarum etc. Vide II. KirkB. 52. in fine.
20. Tl hwar fum gör fullæ gengiærp giui .II. örtogh prefti firi vixlæ lius oc inlezlo lius xftir barn oc offe ${ }^{21}$ ) en hun vill. hwar eig gör ${ }^{22}$ ) fullæ gengiarp giui artogh firi $\mathrm{fyxl}^{23}$ ) oc fo in lezlo. hwarte lius eller penningæ a bonde prefti firi inlezlo æftir giftu vtæn bonde will
21. It a peffum ( ${ }^{24}$ dagh so fkal bonde ofræ oc huffru oc a altæræ leogiæ pafchæ dedicationis affumpfionis et purificationis beate virginis. omnium fanctorum die animarum proxima michaelis in commemoratione animarum. iulie dagh. a. vt færdæ dagh pa fcal bonde prefti ${ }^{25}$ ) giuæ örtogh firi fialæ meffu oc a altæra leogiæ oc ${ }^{2 \sigma}$ ) fo firi fyundedag oc fwa firi XXX III. ${ }^{27}$ )
22. It vm howod tiundæ fcal ftande fum ( ${ }^{28} \mathrm{fyrmær} æ$. war ftat .i. fcarum oc pettæ legiæ. til.

## 23. II Vide II. KirkB. 72: 2.

24. II æter bonde hwit i. faftu vten præng eller nocon pen faftudagh fum

$$
\begin{aligned}
& 18=\text { I. Bryn. 4; II. KkB. 52; IV. 21: } 21=\text { II. KkB. 54, 55; IV. 21: 70, } 71 . \\
& \text { 37. } 24=I I . \text { KkB. 56; IV. 21: } 38 . \\
& \text { 20=II. KkB.53; IV. 21:69. }
\end{aligned}
$$

[^70]26) Rec. man. mut. in ar.
27) $I I I$ non est legendum. In codice, e quo excerpsit Lydekinus, forsan fuit scriptum $\boldsymbol{X X X} \mathbf{X}^{\mathrm{ma}}$ (pro trigefima), at pro ma male lectum III.
28) Ita sine dubio hic fuit scriptum; at renovator h. v. mutavit in fromar. Sequens a fere ut $f t$ est scriptum.
buden ær at faftæ böte. di. ${ }^{29}$ ) mark bifcupi firi hwarn oc fafti annæn fri. eller wæri fik met nempdimani oc neftæ granna finom.
25. $\mathbb{1}$ Vide II. KirkB. 57.
26. II Vide II. KirkB. 58.

60 27. IT Vide II. KirkB. 59.
28. -I wil majer for finæ fiæl giuæ hell oc vfiuker pa ma han giuæ en lelæn ${ }^{30}$ ) huwuploth swa mykin ${ }^{38}$ ) loth (um ${ }^{32}$ ) manni bær til ær pæt alt quindi fum eruir giui fwa mykin loth sum ennæ perræ bær til hwat per aru fleræ eller færra haluen æn han fiuker lieger oc eig mæræ
29. TVide II. KirkB. b̈ı.
30. IVide II. KirkB. ©̈ュ, 64 .

3ı. I Vide II. KirkB. 65,67,68.
32. I hwar fum bifcupi eller prefti aer giældæ ad kyrkiunæ ræt hawer han eig gullit pa ma bifouper forbupa til pa han ær pryfwar ${ }^{33}$ ) mintir til oc ic fökiæ. Engn prefter eller læns man. ma forbupæ vtæn ${ }^{34}$ ) bifcups bref forbupær han vfkiallicæ se fwa længe .i. forbupe fum bonden var. figær man fik eig retlikæ fældem ${ }^{35}$ ) firi bifcups sac. haui dagh til fyrftæ lanzthing. wil delæ fic vndi högere domæræ haui manapadag. ær eig da ordelth pa ma bifcuper forbupæ
33. TIVide II. KirkB. 6g.
$28=I I . K k B .60 ;$ IV. $21: 56 . \quad 32=I I . K k B .70,71 ; I V .21: 68$, , 21.
29) Pro half (dimidiam). Cfr. II. KkB. 56;
IV. 2 1: 38, et not. 47. pag. 99.
30) Lege helan.
31) mykit primum fuit scriptom.
32) ennae hic additum est, at subiectis punctis sublatum.
33) prufivar primum est scriptum; at pun-
ctum litt. u subiectum, et $\boldsymbol{y}$ supra lineam additum.
34) Loco litt. $x$ alia quaedam litt. antea fuit scripta, qua primum in a mutata, postea vero subiecto puncto sublata, litt. as supra lineam addidit Lydekinus.
35) Lege fielden vel faldan.
af ærfpæ bolc.
34. Sun oc dotter - för waro lagh
35. I Nw e hwar delæz etc. Vide II. AruaB. 1.
36. I Dör man hawer eig bornæ æruæ etc. Vide II. AruceB. 3.

$$
\text { af rætlöfo bolc. }{ }^{3} \text { ) }
$$

37. Vide II. AruceB. s3.
38. I Vide II. AruaBB. s4.
39. (1 hwar fum ${ }^{37}$ ) a aprum fcul' at giallæ. e hwar pæt ær hælzt ær eig han fialwer i. finu goz föke hans brytiæ gialder han eig fialwer fum fcullenæ aghær innæn manædædagh mftir fiunættingin in halden eller ganger lagh firi pa wæri bryti hans fryplös oc fwa pæn æftir comber til fcullen ær guldin vtæn pæn haui laghæ forfal fkil pem vm forfal wæri forfal fin met .XII. mannce epæ oc twæogiæ mannæ witnum.

$$
\text { af fornæmom vm tiuperfæ additio }{ }^{38} \text { ) }
$$

40. Il hwat dagh pæt ær etc. Vide 11. FornB. 29. in fine; 30.
41. I bryter herpingi garp oc far .i. fripgrerpi met enræpi finu dyli bonde. met. XII. mannce ep at han bröp ${ }^{3}$ ) eig fipæn bötæ herpingi firi rætlö- 6 n fö eller wære fik met .VII. ${ }^{40}$ ) mannum af nempdinne. taker maper in fa mans ${ }^{45}$ ) a gardlöfö böte firi .III XVI. örtogh
42. IT Vide II. FornB. 31.
$39=$ II. RetlB. 16.
36) Codex ille, e quo excerpsit Lydekinus, videtur habuisse duo Capita hic proxime sequentia, XXXVII et XXXVIII, in libro qui inscriptus fuit Retliifo bolker, quamvis ea in cod. B. inveniuntur in libro de Hereditatibus; nisi fortasse titulus: af ratlüfo lolc, ad Cap. XXXIX. tantum pertinens, quodam Lydekini errore hoc loco sit scriptus.
37) V. Sum omissam ipse add. Lydekinus,
$41=$ II. FornB. 23, 35.
38) Verba: vim tiuperfa additio respiciunt Cap. XL. proxime sequens, ubi ea tantum ex II. Fbrni. 29. sunt adnotata, quae in antiquiori codice, I. FS. 6: 4. non inveniuntur.
39) Lege büp.
40) YII scriptum est, sed scalpro mutatum in VII.
41) V. mans, in ipso folii angulo scripta, fes re extrita est.
43. II Vide II. FornB. 32.
44. IT Vide II. FornB. 33, 34.
45. Tl ligger hufalös tomp i. by acræ oc ængiær fran falt oc gardæ ater til tomp liegiæ pa taki hwar pærræ iorð hawer. cöpt (wa42) mykit af tomptenne oc garpenom fum per hæwæ fingit af iorठenæ æftir nat oc iamlanghæ fiegir per ne wi> ${ }^{43}$ ) garpenom ${ }^{44}$ ) $\mathrm{pa}^{45}$ ) böte fwa fum lagh fiegiæ.
46. IT Thæffi epær liogiæ ${ }^{4 \sigma}$ ) a. fiumæn af nempdine twæförez eper. swær man barn ${ }^{47}$ ) af handom fik. hemföpo eper. swær maper ep .a. mot nempdine pem hun laglica ${ }^{48}$ ) ${ }^{*} .^{49}$ ) wær maper $\operatorname{sik}^{50}$ ) for piuf fac oc hittiz fipæn met hanum. wær maper fik for fac oc böter fipæn vip faclöckiæ. ${ }^{51}$ ) jeffi eper fculu allir ater gangæ. eller nempd firi gangæ. ${ }^{52}$ ) hwar fum leoger flere epæ til nempd böte .III. XVI. örtogh.
47. I Vide II. Add. 2: 10.
48. IT Allir .XII. mannæ eper fculu met withnum gangæz. twe men withni bæræ oc fwa ater i. epe ftanpæ per mughu eig ater gangæ. eig ma ovormaghi prel elle friplöfman ${ }^{53}$ ) i. epe ftanpæ. ftar nocor per ${ }^{54}$ ) i. epe nom. wæri af laghæ eper. aller twenni ${ }^{55}$ ) tylfter. met withnum oc hærazdom gangnær fculu ftandæ oc eig ater gangæ $\operatorname{vtan}^{5 \sigma}$ ) apra twenni gangæ moth samæ malet pa liegi pæt til .VII. mannae af nempdinæ

$$
\begin{aligned}
& 45 \text { II. FornB. } 36 . \\
& 46 \text { II. Add. } 2: 3-5,7-9 .
\end{aligned}
$$

[^71]$48=$ II. Add. 2: pr, 1, 2; 13: 1.

49．If firi ${ }^{57}$ ）all malæruf gange ．XII．mannce eper met withnum oc eig nempd eller böte ．III．XVI．örtogh．Hemföpo eper gange for ængti vtæn pæt a föte gangher．

50．Il firi bol özlö bötez firi ${ }^{58}$ ）．．XVI．örtogher．pæt ær bol özlæ fiter maper a．annars ior久 far $\mathrm{oc}^{50}$ ）göder finæ ior久 oc eig bondens taker gup ${ }^{60}$ ） hus oc röter oc fum brænnir bætrær engin ${ }^{\sigma x}$ ）oc engin wip gör pæt ær ful bol özlæ．

5． 1 I Vide II．FornB．39．
52．I wil maper nocrom giua ior久 gini ${ }^{\sigma 2}$ ）prigpiung ${ }^{\sigma 3}$ ）af cöpo iorð met vmfærp oc hælfmingin af löfom öram ${ }^{64}$ ）han hawer aflæt en fiuker lieger． oc eig fæperne eller mæperne vtan arui wili

53．T Engin döme vm nocon vtæn han se laghkalper til swæræ．${ }^{65}$ ）
54．Raper bonde hirpingiæ finum swa eig waerper læfter eller lytir wæri faclöft hupftryk ${ }^{\sigma \sigma}$ ）han wæri oc faclöft

## 55．I ${ }^{\sigma 7}$ ）Vide II．FornB．40， 41.

56．I Sitiæ fyzkini i．bo flar ${ }^{\sigma 8}$ ）edpre ${ }^{\sigma \rho}$ ）broper yngri bropor eller $\mathrm{f} y$－ ftur fina vgiftæ wæri faclöf firi．Thy taker broper wingæf at fcal for mo－ per eller fyftir lant flyæ oc facum fwaræ en fwa bert ${ }^{70}$ ）til．Löper huf－

$$
\begin{array}{ll}
49=\text { II. FornB. 37; Add. } 2: 4 . & 53 \text { =II. FornB. 48. fin. } \\
50 \text { III. FornB. 38; IV. 8. fin. } & 54 \equiv \text { II. FrB. 15. } \\
52=\text { II. JB. 46. Cfr. III. 108. } & 56=\text { II. FrB. 14; DrB. 11. fin; GB.17. }
\end{array}
$$

57）Litt．ri extritae．
58）III sine dabio legendum．Cfr．II．FornB． 38；IV．8．fin．
59）H．v．quae sine dubio in extrema folii parte fuit scripta，prorsus extrita est．
6o）g hic additum est，at subiecto puncto sublatum．
61）Litt．gin sunt extritae．
62）giuci scriptum est，at litt．a subiecto puncto subliata．

63）Lege pripiung．
64）Lege örom．
65）Pro swara．
66）Lege hup／iryker．
67）Totum fere hoc signum，in margine scriptum，est abscissum．
68）Salar scriptum est，at punctum primo a subiectum．
69）Lege elpre．
70）Lege bar．
fru bort fra bonpæ taki bonde goz alt. wraker hana bort böte prenne. $00 .{ }^{17}$ ) marker innen preæ ftapi
57. T Tu fculu reffingæ pingh wæræ wm ar. annæt vm höft oc annæt vm war oc et hæræzping æfti hwar ${ }^{72}$ ) pærræ. Comber eig nempdæmæn ${ }^{73}$ ) til pæffu böte .VIII. örtogher. eig fculu flere pingh wæræ a eno are. vtæn hærræ bup eller lagmanz. Fylger eig nempdæman ${ }^{73}$ ) fimni laghæ gengarp oc almenninx öre at fyrftæ endag pa böte. VIII. örtogher eller witi forfal fin met .XII. mannce epe. Mæler bonde logoprængi ${ }^{74}$ ) fæpi at lægho böte III ${ }^{75}$ ) XVI. örtogher hawi ænæ kononger enæ hæræp oc enæ pen iordænæ .a. oc legoprenger mifti fæpenæ oc hawi pen hanæ fum iordenæ agher.
58. If Flar man allen wipu a lanzalmenninge eller hæraz warber takin wip mifti pæt han met far oc böte. .III. XVI. örtogher en han flaz ${ }^{7 \sigma}$ ) firi a pinge En ræt fkæppæ oc en rætter bifmare fcal gange vm alt lanర. hwar fum, eig hawer pem ræt fipæn han ær lagwæræper til af foghatæ eller hæræzhöfpingia böte .VIII. örtogher ${ }^{77}$ )
59. TI Vide II. Add. .
60. T Vide II. FornB. 46.
6261. T Ville II. FornB. 47.
62. If frmnir - han comber eig til. Vide II. FornB. 48.
63. I Bröper famæn föcter til ættar both allir firi eno garplipi böte allir .XII. öræ. ${ }^{78}$ ) bröpræ fynir famen föcter böte allir .VI. öræ. fökæz hwar
$57=I I$. FornB. 43, 42; UtgB. 25; 58=II. FornB. 44, 45.
V. 3. $\quad 63$ III. DrI3. 7.

[^72]perra finz ftap böte hwar pærre .VI. öræ. bröperlongæ barn famæn foc ${ }^{79}$ ) böte al .III. öræ. fcyld ${ }^{80}$ ) at. hwar .III. öræ. pær næft halffemtæ örtogh. pær næft. .IIII. penningæ oc twa örtogh. pær næft atertan penningæ eller en örnæwingæ. fyftrae fynir famen föcter böte allir .VI. öræ. oc fkylper at büte hwar pærrx iam mykit ${ }^{81}$ ) par næft halfemtæ örtogh. oc fwa e. hwar haluu minnæ. fwa a fæperni fum mæperni til fætæ manz

## 64. I Vide II. GiptarB. 12.

65. IV Vide II. KirkB. 63.
66. IT ( ${ }^{2}$ Pena violencium ${ }^{83}$ ) emunitatem ecclefiafticam eft duplex communicatio ${ }^{84}$ ) hominis fiue mulieris. Nam violator ${ }^{85}$ ) eft ( ${ }^{8 \sigma}$ communicandus ( ${ }^{87}$ videlicet e XVII. q. IIII. nullus ${ }^{88}$ ) et ut fiquis deinceps ${ }^{89}$ ) eo faluo qui $\operatorname{com}^{90}$ ) aliter facrilegus eft excommunicatus ipfo iure vt incendarius ecclefie et effractor ${ }^{91}$ ) vt .XI. q. ${ }^{92}$ ) III canonica ${ }^{93}$ ) .XVII. q IIII. omnes ecclefie ${ }^{94}$ ) intra $^{95}$ ) de raptoribus in literis ${ }^{98}$ ) intra ${ }^{95}$ ) de fententia conquefti ${ }^{97}$ ) alij autem facrilegi qui alio modo ecclefias violant (eu pecunias ${ }^{98}$ ) 66, cfr. IV. 21: 78.
79) Lege fot vel foct.
80) Pro fiild.
81) Adde: Jj-ftrungae börn fumen föct böte al .III. örca. Skild at böte hwart perrot iam mykit. Cfr. II. DrB. 7.
82) Cfr. Tab. IV, ubi totum hoc Cap. depictum est.
83) Ullimae litterae h. v. obscurae quidem sunt; ita tamen esse scriptum, non dubium est. Br. legit violencie contra. Nlio loco violentes pro violantes habet cod. $\mathbf{O}$, IV. $21: 37$.
84) Lege excommunicatio.

8j) Vel violens. Inferior folii angulus ita est laceratus, ut de h. v., praeter integras litt. vi, pars tantum litterarum ol restet. Br. legit vir. Ups. vt.
86) Lege cxcommunicandus.
87) Forte legendum: vt c. XVII. etc.
88) I. e. can. Nullus (19) c. 17. qu. 4. in Decreto Gratiani.

$$
\boldsymbol{C}_{\text {orp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I. }}
$$

89) I. e. can. Si quis dcinceps (22) ibidem.
90) Ita bic scriptum esse videtur. Litterae quaedam sine dubio perierunt (cfr. not. 85. supra). Forte legendum communicat (scilicet cum excommunicando).
91) Litt. or non exstant. Cfr. not. 85. supra.
92) qui scriptum est, at litt. ui deletae.
93) I. e. can. Canonica (107) c. 11. qu. 3.
94) I. e. can. Omnes ecclesiae (5) c. 17. qu.4.
$\left.9^{5}\right)$ Nota quaedam abbreviationis, libros Decretalium significans, a Lydekino autem non intellecta, in codice, e quo ille excerpsit, sine dubio hoc loco fuit scripta.
95) I. e. c. In literis (5) X. de raptoribus (V.17).
96) I. e. c. Conqucsti (22) X. de sententia excommunicationis (V. 39). De vv. Sertentia conquefti litterae fen . . quefti tantum exstant. Cfr. not.85. supra.
97) Ita sine dubio legendum, quamvis, secundum consuetum abbreviandi modum,
vel res ${ }^{\circ}{ }^{090}$ ) rapiunt violenter vel bona ipforam ${ }^{800}$ ) vfurpant et per hoc facrilegium in currunt non funt cum ipfo iure excommunicati vt .s. ${ }^{\mathbf{x}}$ ) de foro competenti. conqueftus ${ }^{2}$ )
67. I Far rætter eghende fær iorð af handom hwat pat ær helder giæf eller cöp. pat ær fult fang iordær e hwat han ftanper a fialwi iorden eller annærftap pa han far. gitir eig fialwer eghanpe wip wærit feter aprum i. hant met bref eller fullum vitnum pa ær pæt gilt fwa fum han fialwer wip waræ. ( ${ }^{3}$ Forer maper uingru ${ }^{4}$ ) eller engin ${ }^{5}$ ) forneghæ fæ pæt ær annat papghær pæt ar i. hanper fingit oc hennar arwæ ${ }^{\sigma}$ ) aftir henni. alt pæt fum gifs at hindrædax giæf oc lyfis a gifter quældi. pæt ær fult fang iorpær æn vmfærp komber a. findrædagh ${ }^{7}$ ) eller fyr $^{8}$ ) oc eig annæt för en pe komæ vndir enæ bleo. ('skilias at fipæn haui hun morghengæf. en eig eru anut forfkial firi gör.
68. IT Tax dagher mannæ mellin oc ganger anncer i. borghen firi daghin hwært nokæ gærnneng göræ ${ }^{\mathrm{I}}$ ) pæt malit innæn daghin pa pen garnegæ ${ }^{1 r}$ ) gör rymi land en byrhæren ${ }^{82}$ ) böte .III. niu marker. pa pæn gærnneg gökrè ${ }^{13}$ ) wærder in lænder. göre borgheræn fkapælöfæn innæ manap af pæn dagh han in kom eller döme lagman han friplöfæn a lanzpingh vm allæ lagfæghu pær til han ræt gör. Nu giuer annær maper dagh en rætter malf-
$67=11 . G B$. s.
peras vel paras est scriptum. Ups. et Br. 5) V. engin ant superflua aut corrupta vilegunt parochias.
99) Vocabulum quoddam, forte ipfarum, in ipso folii angulo scriptum, periit. Cfr. not. 85. pag. 265.
100) Lege ipfarum.
101) Cfr. not. 95. pag. 265.
102) I. e. c. Conqueftus (16) X. de foro competenti (II. 2).
103) Asterisco hoc loco indicavit Isydekinus ea ad hoc Cap. pertinere, quae in fine Cap. LXIX. sint addita. Cfr. not. 9 infra, et not. 16. pag. 267. Ista autem non hic, sed in fine huius Cap. esse inserenda, neminem fugit.
104) uingarus vel uingaf sine dubio legendum.
detur. Forte nokot vel annat legendum. 6) aft hic additum est, at lineola sub h. litt. ducta.
105) Lege hindradagh.
106) engin forneghee fa. hic addidit, at lineola induxit Lydekinus.
107) Verba skilias - gör, hoc loco omissa, in fine Cap. LXIX. addidit Lydekinus, asteriscis tamen indicans ea ad hoc Cap. esse referenda. Cfr. not. 3. supra, et not. 16. pag. 267.
jo) Lege gör a.
1r) Pro garneng.
108) Pro byrghaeren vel borgharen.
109) Lege görpe.
maper vbipin. oc görs nokor gærnengh a pæt mal inmæn pæn dagh. pa rymi pen daghen gaf. oc pæn böte laghe böte fum gærpine. görpe. Wil maper aprum vmbup i hant fætiæ dagh at giuæ af finæ wæcnæ ${ }^{\text {4 }}$ ) i. lagmalum fwa fum or drap eller faræ mall. pat fcal han göre a lanzpingh hæræzpingh fiarpiunxpingh eller met vpnum brewum fkiallicræ mannæ. eller ær pæt eig laghgilt.
69. I giuer retter malfeghændæ dagh oc gör fiden gærnongh a hans wegnæ innæn dagh a famæ malet fwen eller frændi hans. rymi bape pæn dagh gaf $o c^{15}$ ) fwa pæn gærnneng görpe ${ }^{16}$ )
70. T enghin man ma fangæ bofaftæn man for nocra ${ }^{\text {7 }}$ ) gærneng oc fætiæ i. nocor haftifi. ${ }^{18}$ ) vtæn mordaræ piuuæ röuaræ oc biltughæ mæn.
71. Nw fkal engin fkiut takæ af nocrom olouenpæs vtæn han hawi lans hærens bref til. gör pet nocor wærper fanghen wip. pa före han til næftu by. oc vinni han. met .XII. mannum oc hange ${ }^{19}$ ) vp fipen at faclöfo
72. $\boldsymbol{I}^{\mathbf{2 0}}$ ) Röuær man sins hærræ goz oc wærper fanghin wip færfkæ gærneng late lif fith. wærper han eig fanghin wip wæri fik met oas r) hæræznemp ${ }^{22}$ ) eller ${ }^{23}$ ) böte firi tiughi marker in .III. ftadhi oc gialdi fyrft malfeghandenom ** $1^{24}$ ) firi (kadhæ fin
73. T hawer conæ flere collæ tæki flict coller fum coller flict ${ }^{25}$ ) pæn æl-
$71=1 V \cdot 19: 4$.
14) Pro wagnce.
15) Lacerato folii margine, v. oc fere periit.
16) Hic addita sunt verba skilias - gör ad Cap. LXVII. pertinentia. Cfr. nott. 3, 9 . pag. 266.
17) Litt. $r$ omiss. ipse add. Lydekinus.
18) haftilfi, ut videtur, legendum.
19) Stj. legit hängis; Ups. hängs; 60. hängz; Br. hangx.
20) Vestigium huius signi, in margine scripti, vix restat.

73, cfr. II. AB. 8.
21) Lacuna hoc loco est facta, vocabulo luctri, ut videtur, explenda.
22) Lege nempd.
23) Litt. $c l$, in parte folii lacerata scriptae, nunc non exstant. Cfr. not. 85. pag. 265.
24) Ultima tantum haec mutilati cuiusdam vocabuli littera exstat. Forsan scriptum fuit full (pro fult).
25) Slic, pro Slict (cfr. not. 22. pag. 243.), sine dubio primum fuit scriptum, at litt. $t$ supra lineam ipse addidit Lydekinus. Lacerato folio, nunc tantum litt. $t$ exstat.
fti fum pæn vigfti af mæpernæ oc fkifti æftir mantale ( ${ }^{2}{ }^{\sigma}$ bapi ior才 oc löfæ öræ oc gialdi aller fkuldir famæn. maper mans lot oc conæ ${ }^{27}$ )

63 74. It taker maper dom a warpingum ar $^{28}$ ) wæriæ finæ iorp. met .II. XII ${ }^{29}$ ) pa pæn mote wil fwæriæ hwar han boor hælz hawi fworeth firi höfthping hap eller hans wift vmbuz man æn han ær vtan laghæ forfal. fipæn pæ hawæ sworeth bapæ pa liggi pæt til fiu mæn af nempdine. pæn wæriæ eller fellæ hun will. oc pæn fum fyrræ wærpe awærke iorponæ met hæræzhöfpingæ dome. fwar hin fipan a mote oc windir delo. tha hin fum fyrræ warpæ giui $\mathrm{vm}^{30}$ ) hinum fum pelo ${ }^{3 \mathrm{x}}$ ) wan swa myclæ (kyld met grannæ witnum fum iorpen matti $\mathrm{fky}\left(\mathrm{d}_{æ^{32}}{ }^{3}\right) \mathrm{met}^{3}$ ) hun i. delonne wat.
75. Tlægger hæræzhöffinge pæt til nempdinæ. eig agher til nempd legiæ böte .VI. marker i. prea ftapi. en malfheghendæ. anıæn lagmani pripia ${ }^{34}$ )
76. T Biuper hæræznempd fic til fialuilliande at wæriæ nokot mal pa ma eig hæræzhöfpingi pem fragangæ. ganger pe nempd ater pa böte hun hwar nempdæmaper .III. marker. oc par taker bijcuper af .III. marker. kufker hæræzhöfpingi nempdænæ at wæriæ nokot mal oc finz pæt met fullum witnum. pa böte hæræ(höfpingi ${ }^{35}$ ). .XII. marker. oc. bær ${ }^{30}$ ) a bifcuper af .III. marker. aff allum atergangx epom a bifcuper .III. marker. aff hufuzmanni kononger enæ mark. af hwarum iftadhæ manni. ${ }^{37}$ ) wife mapér lægoman fin .i. ep böte bonden oc leoghæprenger fafti. ( ${ }^{38}$ oc famuled a bifcu-
$7_{6}=$ II. KkB. 52 ; Add. 13: 2; IV. 21: 34, 35.

[^73]32) Desecto folii margine, litt. $l$ periit.
33) Potest forsan legi man. Cfr. not. 66. pag. 225.
34) konongi forte hic additum fuit, at cum margine folii abscissum est.
3i) Ultima litt. i est abscissa.
36) Lege par.
37) Huc sunt referenda verba: oc fimuled etc. post periodum proxime sequentem addita. Cfr. not. 38. seq.
38) Verba oc-ijiadhee manni supra omissa et hic inserta, cum perisdo: aff allum iftadhe manni suat conactenda. Ghis: nots 37 praeced.
per af twenni ${ }^{39}$ ) tylftyr .III. marker af hufuzmanni oc kononger mark af hwarum iftadhæ manni. wil nempdæmaper pæt wæriæ han fælle ${ }^{40}$ ) fyrræ vel e conuerfo wæri fic. met .XII. mannce ep oc tweggiæ mannæ witnum. oc pe i. ep ftanpe oc gange laghen a pinge ${ }^{3}$ )
77. T Engin pianofto man ma nempdaman wæræ vtæn pæt fe bape met bondænæ oc hæræzhöffing(e ${ }^{41}$ ) wiliæ. hwar fik drænger ${ }^{48}$ ) til at wæræ nempdæman a mot hæræzhöffinga oc bondom ${ }^{43}$ ) böte ${ }^{29}$ ) .III. XVI. örtogh oc mifty nempdinæ. enæ konongi. ena hæræz ${ }^{44}$ ) oc enæ bondonom. warßer ${ }^{45}$ ) hæræznempdæ etc. Vide 11. Add: 2: 14.
78. TI Bryter maper hus mans oc taker engti bort böte .III. marker. taker han nokot bort böte .III. niu marker oc gialdi alt ater pæt pröuæz til hans at han borttok ${ }^{4 \sigma}$ ) eller wæræ fic met fiapurnx ${ }^{47}$ )
79. T Slar maper huggær eller dræper eller bryter apruuifu ${ }^{48}$ ) in cöpftap wærper fangin innæn tacmarkænæ böté konong ræt i cöpftap. ${ }^{40}$ ) hæraz ræt pær han bor. warper han eig fangin böte bapæ rættence ${ }^{50}$ ) pær han bor oc .e. malfeghendx fin ræt. vtæn pæt fe piuft minnæ en til hafmark ${ }^{5 x}$ ) böte bynum konong ræt oc hemæ bapæ hæraz ræt oc konong ræt
80. I Falz maßer a pingi for fac oc ær malfeghendæn $\mathrm{f}^{5}{ }^{52}$ ) vanför ehler por eig fokix fialwer fic ${ }^{53}$ ) ræt.044) vt. oc biper han hæræzhöfpingce göræ fic ræt pa fcal hæræzhüfpingi hamun dagh giuæ til anuærs pings gör han ${ }^{56}$ )
$7^{8}=$ II. RetlB. 15.
39) Ultima fitt. h. v. est abscissa.
40) Pro frelde.
41) Pars litt $h$ (pro höfpingie) est abscissa.
42) Pro pranger.
43) Rec. man. mut. in bonds'ı.
44) Forte legenduin huerazhüfpingae.
45) Litt. per sunt abscissac.
46) Litt. tok sunt extritae.
47) fiarpunx nempd sine dubio legendum.

4 5 ) Litt. ru sunt extritae.
49) Litt. cöp in angulo folii scriptae, sunt abscissae:

5o) Ita scriptum fuisse videtur; at de ulimis duabus litteris pars tantum litt. $n$ exstat. Cfr. not. 49 praeced. Stj. et Go، legunt rättü; Ups. rät.
5s) Lege halfinark.
52) $\int$ wis pro $\int_{w a}$ forsan sequentium litt. va eaussa est scriptum. Cfr. not. 20. pag. 242.
53) fin primum scriptum est.
54) ba fcal addidit, at lincolam sub h. v.re duxit Lydekinus,
55) Adde cig.
vel res $009{ }^{0}$ ) rapiunt violenter vel bona ipforam ${ }^{100}$, vfurpant et per hoc facrilegium in currunt non funt cum ipfo iure excommunicati vt .s. ${ }^{1}$ ) de foro competenti. conqueftus ${ }^{2}$ )
67. IFar rætter eghende fær ior' af handom hwat pat ær helder giæf eller cöp. pat ær fult fang iordær e hwat han ftanper a fialwi iorden eller annærftap pa han far. gitir eig fialwer eghanpe wip wærit feter aprum i. hant met bref eller fullum vitnum pa ær pæt gilt fwa fum han fialwer wip waræ. ( ${ }^{3}$ Forer maper uingru ${ }^{4}$ ) eller engin ${ }^{5}$ ) forneghæ fæ prt ær annat papghær pæt ar i. hanper fingit oc hennaer arwæ ${ }^{\sigma}$ ) aftir henni. alt pæt fum gifs at hindrædax giæf oc lyfis a giftcer quældi. pæt ær fult fang iorpær æn vmfærp komber a. findrædagh ${ }^{7}$ ) eller fyr ${ }^{8}$ ) oc eig annæt för en pe komæ vndir enæ bleo. ('skilias at fipæn haui hun morghengæf. en eig eru anut forfkial firi gör.
68. IT Tax dagher mannæ mellin oc ganger annaer i. borghen firi daghin hwært nokæ gærnneng göræ ${ }^{10}$ ) pæt malit innæn daghin pa pen garnegæ ${ }^{11}$ ) gör rymi land en byrhæren ${ }^{\text {² }}$ ) böte .III. niu marker. pa pæn gærnneg gökrè ${ }^{\text {x }}$ ) wærder in lænder. göre borgheræn fkapælöfæn innæ manap af pæn dagh han in kom eller döme lagman han friplöfæn a lanzpingh vm alle lagfæghu pær til han ræt gör. Nu giuer annær maper dagh en rætter malf-
$6_{7}=I I . G B$. s.
peras vel paras est scriptum. Ups. et Br. 5) V. engin ant superflua aut corrupta vilegunt parochias.
99) Vocabulum quoddam, forte ipfarum, in ipso folii angulo scriptum, periit. Cfr. not. 85. pag. 265.
100) Lege ipfarum.

1) Cfr. not. 95. pag. 265.
2) I. e. c. Conquefius (16) X. de foro competenti (II. 2).
3) Asterisco hoc loco indicavit Iydekinus ea ad hoc Cap. pertincre, quae in fine Cap. LXIX. sint addita. Cfr. not. 9 infra, et not. 16. pag. 267. Ista autem non bic, sed in fine huius Cap. esse inserenda, neminem fugit.
4) uingazu vel uingaf sine dubio legendum.
detur. Forte nokot vel annat legendum. 6) aft hic additum est, at lineola sub h. litt. ducta.
5) Lege hindradagh.
6) engin forneghae fac. hic addidit, at lineola induxit Lydekinus.
7) Verba skilias - gör, hoc loco omissa, in fine Cap. LXIX. addidit Lydekinus, asteriscis tamen indicans ea ad hoc Cap. esse referenda. Cfr. not. 3. supra, et not. 16. pag. 267.
8) Lege gör a.
ir) Pro garneng.
9) Pro byrgharen vel borgharen.
10) Lege görpe.
maper vbipin. oc görs nokor gærnengh a pæt mal innæn pæn dagh. pa rymi pen daghen gaf. oc pæn böte laghe böte fum gærpine görpe. Wil maper aprum vmbup i hant fætiæ dagh at giuæ af finæ wæenæ ${ }^{\text {x }}$ ) i. lagmalum fwa fum ær drap eller faræ mall. pat fcal han göre a lanzpingh hæræzpingh fiarpiunxpingh eller met vpnum brewum fkiallicræ mannæ. eller ær pæt eig laghgilt.
69. Il giuer retter malfeghændæ dagh oc gör fiden gærnongh a hans wegnæ innæn dagh a famæ malet fwen eller frændi hans. rymi bape pæn dagh gaf $o c^{15}$ ) (wa pæи gærnneng görpe ${ }^{16}$ )
70. I enghin man ma fangæ bofaftæn man for nocra ${ }^{57}$ ) gærneng oc fætiæ i. nocor haftifi. ${ }^{18}$ ) vtæn mordaræ piuuæ röuaræ oc biltughæ mæn.

7r. Nw fkal engin fkiut takæ af nocrom olouenpæs vtæn han hawi lans hærens bref til. gör pet nocor wærper fanghen wip. pa före han til næftu by. oc vinni han. mot .XII. mannum oc hange ${ }^{19}$ ) vp fipen at faclöfo
72. $\boldsymbol{T}^{\mathbf{2 0}}$ ) Röuær man sins hærræ goz oc wærper fanghin wip færfkæ gærneng late lif fith. wærper han eig fanghin wip wæri fik met ${ }^{0.02 x}$ ) hæræz${ }^{\text {nemp }}{ }^{22}$ ) eller ${ }^{23}$ ) böte firi tiughi marker in .III. ftadhi oc gialdi fyrft malfeghandenom ** ${ }^{24}$ ) firi (kadhæ fin
73. Tl hawer conæ flere collæ tæki flict coller fum coller flict ${ }^{25}$ ) pæn æl-
$71=1 V \cdot 19: 4$.
14) Pro wagnae.
15) Lacerato folii margine, v. oc fere periit.
16) Hic addita sunt verba skilias - gör ad

Cap. LXVII. pertinentia. Cfr. nott. 3, 9. pag. 266.
17) Litt. $r$ omiss. ipse add. Lydekinus.
18) haftilfi, ut videtur, legendum.
19) Stj. legit hängis; Ups. hängs; 60. hängz; Br. hangx.
20) Vestigium huius signi, in margine scripti, vix restat.

73, cfr. II. AB. 8.
21) Lacuna hoc loco est facta, vocabulo luctri, ut videtur, explenda.
22) Lege nempd.
23) Litt. $e^{l}$, in parte folii lacerata scriptae, nunc non exstant. Cfr. not. 85. pag. 265.
24) Ultima tantum haec mutilati cuiusdam vocabuli littera exstat. Forsan scriptum fuit full (pro fult).
25) Slic, pro flict (cfr. not. 22. pag. 243.), sine dubio primum fuit scriptum, at litt. $t$ supra lineam ipse addidit Lydekinus. Lacerato folio, nunc tantum litt. $t$ exstat.
malfeghendæ ræt pa læegi hæræzhöfpingi han friplöfæn iui færæts ${ }^{5 \sigma}$ ) til han rat ${ }^{57}$ ) gör
81. T hwlgin iarnblæfære onth iarn fæl. böte .III. XVI. örtoger oc hawer han eig særlect mark böte oc .III. XVI. örtogher
82. T Gær maper aflator eller ayrkius ${ }^{58}$ ) wilpir giuir vt at fyrftæ kæro wæri faclös
83. II En bondæ fun $\operatorname{vgiftir}^{5}{ }^{9}$ ) af garpe oc takit hwarte faperne eller möperne bryter ezöræ eig ma ${ }^{\sigma 0}$ ) firi faper hans fkyflæ. vtæn han fum gærperte ${ }^{\sigma 1}$ ) görpe flyi land. bryter han annur laghæ bruth böte fapir firi han laghæ böte
84. I Wærper maßer faar oc fætiz fialuer met tryigiæ ${ }^{62}$ ) manni ${ }^{63}$ ) witni. oc dör af famu farum aruin liti at ${ }^{\sigma 4}$ ) pe bot fum hin fialuer tok. kraver aruin apra bot wæri fic pæn fargsape ${ }^{\sigma 5}$ ) met .XII. ${ }^{\sigma \sigma}$ ) epe oc tuiogæ mannæ witnum af pem fum wip waro pa han fætte oc böte wip hin.
85. Bindir maper ftapwæ met manni oc leogiæ wiper læghe met witnum eller vpnum breuum pæn fum pæt bryter gialdi vt wiperleghet oc a .III. XVI örtogher
86. Gör nempdæman frangæ ${ }^{\sigma 7}$ ) framfaghu böte .III. marker oc pær taki malfæghendi enæ af. apra kononger oc pripia hærap. nu figher bonden eig fik rætlikæ fællen wæræ nempdæman figher fic rætlika fælt hafha haui pen pærra witzorp mæræ far af grannum til withnis met.XII. mannæ epe
87. Ganger maper a aker. eller æng manz vm war eller höft net vrezvilix.
56) Lege harat.
57) Pro ret.
58) Sc c Br. quoque legit; Ups. et 6o. vero ayrkin. u enim hic, ut alias interdum, ut $n$ est scriptum.
59). Primum $i$, abscisso folii margine, periit.
6o) Pars litt. mest abscissa.
6i) Lege garpene.
62) tryrgre scriptum, at litt. rr sealpro mulatae in $i$ i. Pro tryggice.
63) Lege manna.
64) Litt. $t$ fere extrita est.
65) Lege farghape.
66) mannce addendum, nisi forte XII pro tylfter sit scriptum. Cfr. not. 25. pag. 147, not. 29. p. 268.
67) Lege vranga.
hogger slar eller dræper wari alt vgilt pæt han faar oc pæt twegilt bonden faar oc hans hion $f$ iri $^{68}$ ) allum pem pær a face a. fkil pem vm vrezviliæ liggi pæt til fiarpunx nempdenæ. ${ }^{6}$ ) lagher vtlænzker man in lænzken man ${ }^{7}$ ) vp a fæt mal oc böt alt pæt ${ }^{\sigma \rho}$ ) han faar wæri vgilt oc pæt liggi til hæræz nempd hwat han laghæ han ${ }^{69}$ ) eller com annar fkialnaper perræ mellum.
88. Far bryti fra bondæ fipæn in ${ }^{7 \boldsymbol{1}}$ ) ær burghit vm höften eller giui bon ${ }^{( }$ de hanum orlof ær brytin faclös oc haller ${ }^{72}$ ) bonden hans penningum fipen böte .III. marker malfeghrendae oc fwa konongi oc (wai) hæræpi oc vt penningæna. Far brytin fra bondæ vtæn rættan ftæmpnu ${ }^{73}$ ) dagh vtæn bondæ wiliæ hættæ wip fliku famu.
89. I Wifar majer fin fuen huggæ ${ }^{74}$ ) eller fla eller takæ vhemmolth fwari pen fum gör oc tali til pæn fum hanum ${ }^{5}$ ) böd. wil han dyliæ dyli met XII. mannum. Eig ma hæræzhöf ${ }^{\text {(ingi }}$ biupæ a bonda ${ }^{7}{ }^{6}$ ) eller preft coft eller haftæfoper ${ }^{77}$ ) pa han pinger eller pæffi mellum vtæn cöpe fik coft giæ- 64 fter han bondæ eller preft met valל giui pem fult firi fin coft oc a .III. niu marker. enæ malfeghondi. apræ lagman pripiæ konongher.
90. TI Hwar fum ganger bort fra finni kyrkiu vm pafchæ dagh pan fum a at giældæ bifcupi. kyrkiu eller prefti oc taker pianefto .i. annærre kyrkiu böte mark bifcupi apræ ${ }^{78}$ ) hærapi pripiæ konongi.
91. T egher prefter legmanni fculd at giællæ han fcal a. preftaftampnu kpæfiæ han. lænfprefter fcal hanum manæpæ dagh leggiæ gör han eig pa ræt oc fiungir han fipæn. bote bifcupi .III. marker. oc enæ af pem taki malfe-
$90=I V .21: 30$.
68) Desecto folii margine, litt. $f$ periit.
69) Pars primae litt. h. v. est abscissa.
70) manni scriptum est, at lineola sub litt. ni ducta.
71) Prima litt. h. v. est abscissa.
72) Litterae $h$ altera pars abscissa est, altera extrita.
73) De litt. $\boldsymbol{p}$ idem valet quod in nota 72. praeced. est dictum.
$91=I V .21: 36$.
74) Litt. hu sunt abscissae.
75) Litt. ha, una cum parte litt. $n$, sunt abscissae.
${ }^{76}$ ) Litt. dae sunt abscissae.
77) Pro haftafoper.
78) hra (pro hara) hic additum est, at lineola sub has litt. ducta, emendatione frustra tentata.
ghændx oc fwa mýkit giui malfeghandi af fipnum ${ }^{9}$ ) pripiung fum bifcuper af hwarum finum loot
92. T ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ hwar fum nipir fællir dax wærki i. kyrkiu garp ftảpul eller klonenæ ${ }^{81}$ ) hus gerneng böte öre firi oc twa öræ firi accer ${ }^{82}$ ) en quær fitær. ma kyrkiudrotnæ fokiæ til at $v$ dömdo
93. TI Hwar fum röuær nocorfmaz ${ }^{8}$ ) goz vt af kyrkiu eller kyrkiu garpi böte III. niu marker oc ater pæt han röuær oc wæri i. banni. Dör i banni liogi vtæn kyrkiugarp. Er man i banni nath oc iamlange for pryzku fcyld. pa fkal konox fuær iui han gangæ oc hogi utæn kyrkiugarp.
94. T gör man fræmzimæ ${ }^{84}$ ) fpial hor oc scriptæ brot alt met enne cono taki finflæftum fcrift firi hwar pærræ oc böte famulep finflæftum.
95. I hwar fum eig will wigiæs wip finæ frillu eller vip hanæ fkiliæs fipæn han ær pryfwar mintir til. pa ma prefter hanum fymniæ piænefto til han gör annettiggiæ. wil eig prefter bærn ${ }^{85}$ ) forbupæ bote bifcupi .III. marker.
96. I gör man nocræ pe fac fum bifcuper a ræt .a. oc wagis lönlekæ vnpæn. vip bifcups vmbuzmanni oc falz opænbarlicæ fipæn for famu fakenæ böte laghæ böte oc taki openbarlikæ fcript. swa böte löfkæ conæ fum man firi frænzimæ fial oc fcriptabrot. ${ }^{\circ}{ }^{\sigma}$ )
97. Latter prefter firi pænningæ at bipiæ firi bondæ fial til iamlangæ oc dör

$$
\begin{aligned}
& 9^{2}=I V .21: 81 . \\
& 9^{3} 三 I V \cdot 21: 78,79 . \\
& 94=I V \cdot 21: 28 .
\end{aligned}
$$

79) Lege finum.
80) Quae hoc Cap. continet, ita habet cod. G: Hwa fum fielle daxwarki niber for kyrkiu. vtan forfal böte twa öra for klyf. ok öre for lass. ok fiwa for daxwerki. Nu komber ayg pien fum nafder ar. pa Skal krrkiu wargi meÐ foknamannum hanum Sjkia. göra me§ twem vm qualdin. oc halda in. vm morghhnen meß prem.
81) Lege klocnce.
$9^{5}=I V .21: 25$.
$9^{6}=I V .21: 29,27$.
$97=I V .81: 76,85$.
82) acu vel aku, ut videtur, legendum. Ups. legit acter; Br. atter; 6o. et Stj. ater.
83) Pro nocor manz.
84) Lege franzima.
85) Lege pam. prarn scriptum est, at primum $r$ quatuor puactis inclusum.
86) Sperptabrot scriptum; at punctum primo $p$ subiecit, et $i$ omiss. add. Lydekinus.
prefter firi iamlangæ papo hware æru pænningæ annaper. agher ouormaghi kyrkiu fculd at giælpæ forbupi pem fum panningæ pærræ hauer i. hanpom hwat pæt ær hælder malfman bryti eller lanboe perræ.
$9^{8 .}$ Sitær maßer a frælfis bole clærker eller legman oc faar apra iorp vtæn vip. ær mere pe iorp han faar vtæn wip göre fullæ gengiarp. ær frælfis ${ }^{87}$ ) iorpen mere göre engti af. aru pær iamnær göre halft.
99. 【 ærwir maper nokon ${ }^{88}$ ) vtæn bifcupfosmet ${ }^{89}$ ) oc förer hijt hem göre pær eig houoptiundæ af. af allum pem pænningum bonden a. pa han dor oc eig æru wingaper eller fangner fyr han dör pær fcal houoptiunpæ göra af.
100. T Giuir maper cono finni garp til hindrædax iæff met allum pænningum pem pær i. æru ${ }^{\circ}$ ) dör bonden pa haui huffrun garpen met fwa marghum pxnningum fum i waro garjenom ${ }^{91}$ ) pa han war henni giuin. ær mere göz fipæn .i. fört. (kipti pet ${ }^{\boldsymbol{2}}$ ) huffrun oc bonpæns aruæ æftir lanz laghum
101. Il giuir maper vhemmolth goz for $e^{92}$ ) finæ fial oc giter eig hæmulæth. giældi arwin fwa mykit fum pet goz ær ${ }^{22}$ ) wært en han gaf eig meræ en han mate met laghum giuæ
102. Il lamb oc kyt före bonden prefti hem vm mizumær. vtæn bonde vili loggær $^{\wedge}{ }^{3}$ ) hemæ hawæ. oc kalf oc gris niu nættæ

$$
\begin{aligned}
& 98=I V .21: 77 ; V .2 . \\
& 99=I V .21: 104,107 .
\end{aligned}
$$

87) Litt. frice fere sunt extritae.
88) Litt. no fere extritae.
89) Lege bifcupflömet.
$9^{0}$ ) Ita sine dubio hic fuit scriptum, at b. v. penitus extrita est.

$$
101=I V .21: 5 g
$$

$$
102=I V .21: 75
$$

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
91) Lacerato folii margine, litt. ar, una cum parte litt. $g$, perierunt.
92) Ultima littera h. v. periit. Cfr. not. gr. praeced.
93) Pro lenger.35.
103. I hæfpær man gupmoper finæ eller gupdotor eller gupfyftir finæ eller gupziwæ finæ böte bifcupi .III. marker eller dyli met .XII. mannum.
104. Tl hion tu pe fum fæft æru oc wiliæ eig wigiæs pæt perræ py walder mifti pianofto rm pafchær per til pe wigiæs
105. Tl af py prefter dyakn eller fubdiakn bryter a kyrkiu goz bo ${ }^{94}$ ) hæræz oc konongs ræt bifcupi. bryter annarftap böte bifcupi konons ræt oc hæradæ fin ræt. af allum aprum clerrum ${ }^{95}$ ) taky lanzdomæræ bapæ rætti oc ( ${ }^{2}{ }^{\text {sslercer }}$ fkal clarcer ( ${ }^{27}$ fwa ezöre fum apru
106. TlGör man fik malfman vfkylra cono oc figher fik hænni fkyllæn wæræ. figher nocor ne gæn $^{98}$ ) winni fik til met. XII. mannae epe at han er hanni swa fkyller at han ma hennæ99) malfman wæræ. ær hun vt lænzk oc hawer eig hær frænder tiki flikæn malfman hun will
107. TI kiærer maper a annæn vm pet pe waro fyr fate vm. witi met XII. mannum oc twem ${ }^{100}$ ) af pem withnum sum wip waro at pær fætoz
108. II Wil maper nocrom iorp giuæ giui pripiung af köpo iorp met vmfærp oc pe han hawer aflat oc eig ærfpæ iorp vtæn arui vili. oc hælfning af löfom örom en fiuker liggær oc allæ en hæl er fwa conæ fum man ${ }^{\text {x }}$ )
109. II gifs manni fac at han legher man til at dræpæ eller farghæ wæri fic met hæræznempd. pæn fum lægonæ gaf. swari fum han sialwær gört haffi oc legho oxe liggi vgilder

$$
\begin{aligned}
& 10.3=I V .21: 19 . \\
& 104=I V .21: 26,74 . \\
& 105=I I . K k B .62,64 ; I V \cdot 21: 31,72,33 .
\end{aligned}
$$

$108=$ II. JB. 46. Cfr. III. 52.
$109=I I$. Orb. 1: 12; IV. 9: 1.
91) Lege bötc.
9) Lege clercum.
96) Legendum, ut videtur: clercer Skal clarc weriae eller fuelle Swa firi ez̈öre fium abru. Cfr. IV. 21: 33.
97) Verba $\int w a$ - apru hic omissa, post verba ne gren in Cap. CVI. addidit Lydehinus, asteriscis indicans illa huc esse referenda. Cfr. not. 9 ${ }^{5}$. seq.
98) Verba: fiva ezöre fum abru, ad Cap. CV. pertineutia, hic, intra asteriscos, sunt addita. Cfr. not. 97. praeced.
99) Litt. ne omiss. ipse add. Lydekinus.
100) twern scriptum est, at scalpro emendaturn.

1) Huc sunt referenda, quae Cap. CX. infra continet, quacque hoc loco errato, ut videtur, sunt amissa.
110. T ( ${ }^{2}$ Dör pæn fum giuin ær polic iorp. vtæn barn pa fcal iorpen ater gangæ til pæn fum hun gik vt af eller han ${ }^{3}$ ) aruæ vtæn pet fe gört met aprum fkialum breuum eller withnum
111. 1 ( ${ }^{4}$ biltugher ligger .i. kyrkiu garp ${ }^{5}$ ) Fanger maper biltugæn man fipæn han comber vtæn kononx riki oc wald förer han ater in i rikit böte .XL. marker in prea ftapi. hwar han dreper innæn pem fangilffum. ${ }^{\sigma}$ ) fafti oc böte han ater i gen oc han liggi i kyrkiugarpe. hwar bilughæ mæn eller piuux later iarpe i kyrkiugarpe böte. ${ }^{7}$ ) niu. marker. enæ bifcupi apre hærapi oc pripia malfeghendæ. hulkin timæ maper fanger piuf met fulli piuft. late winna han met. XII. mannum oc döme oc hænge vp fipen. hwat pet acr hælder vm faftu ${ }^{8}$ ) hælact eller (ynct ${ }^{9}$ )
112. $\boldsymbol{I f}^{10}$ ) Delæ mæn vm iorp hulkælund hun ær hælzt til comen. oc ær hin innæn lanz ${ }^{11}$ ) oc laghfaggu ${ }^{12}$ ) fum a kiærer oc hawir polt at hin hæfpxpe prim arum eller ${ }^{13}$ ) prim lægger ${ }^{14}$ ) at ( ${ }^{15}$ vilt oc velandapo pa ${ }^{50}$ ) han wip wizorp commen fum hæf pet $^{17}$ ) hawer vtæn hun se læth. ær han vtæn lanz comber in oc kyarer eig i. næf(u ${ }^{18}$ ) pry ar han in comber hawi wizorp pæn i. hanpom hawer. swa oc ouormaghi ${ }^{10}$ ) pigher han pry aar fipæn maghande ær mifti oc wizorp
$110=11 . A B .26$.
2) Cfr. not. I. praeced.
3) Lege hans.
4) Verba: Liltugher - kyrkiu garp, una cum praeced. signo ी, videntur ut titulus huius Cap., ipso textu iam scripto, esse addita. Hic in nova linea incipit, illa sunt scripta in line praecedentis lineae, tamque angusto loco, ut v. garp excedat lineam marginalem. Sensus eorum sine dubia hic est: Casus, in quo exsul in coemeterio est sepeliendus. Quod nisi ita esset, haec cuin sequentibus aperte pugnarent. Sic hac de re Stj. quoque iudicasse videtur, cum haec verba omiserit. Vide eius edit. i7: i. 'ThgD.
5) Totum fere hoc signum, in margine scriptum, est abscissum.
6) Ita hic scriptum fuisse videtur. Extri-
tis primis litteris, rec. man. mut. litt. a in 1.
7) $I I I$ sive dubio addendum.
8) Litt. faft fere extritae sunt.
9) Pro $\sqrt{y}$ cnt.
10) Hoc signum, quod sine dubio in margine fuit scriptum, est abscissum.
11) Litt. lan exiritae.
12) laghfaggu scriptum est, at acalpro mutatum in $a$.
13) V. eller extrita.
14) Pro lanaer.
1.5) Pro vilto oc. Cfr. not. 85. pag. 220.
15) Adde ar.
16) Litt. pa, lacerato folii margine, perierunt; $t$ autem fere extritum est.
17) Litt. aff fere extritae sunt, $n$ vero per-
iit. Cfr. not. ${ }^{17}$ praeced.
18) Litt. $m$ periit.
113. I Rænær ${ }^{20}$ ) man alt bols brypi af manni böte III. niu marker. ræ65 ner enkæ ökær ${ }^{2 r}$ ) eller encæ eng böte .III. XVI. örtogher. Engin ma ikurnæ takæ i byafkogh. eig $\mathrm{a}^{22}$ ) hæræz almenning. eig a lanz almenning længer æn fra dyonifij. oc til annunciationis hwar pæt gör fyr eller fipæn böte .III. XVI. örtogher
114. ITHulkin vt lænzker man pæn eig ær hær bofafter eller legoman met aprum nytiær nokot af.lanzalmenningum. warper takin wip. taky af hanum pæt han far met at faclöfo oc hawi pæn pæt taker
115. TI legher man fkip warpe py swa fum apru py man legher. ${ }^{23}$ ) flæppir maper huinfku piuui böte engti firi

1ı6. It taker maper in til fin gengiarp eller almennizöre vtæı rættæn vmbuzman oc leoger eig lön a böte .III. XVI. örtogher oc eig fcal man fange han oc eig i fangelfe fætiæ. legger lön a hete piuuer firi oc böte æfti py fum gengiærp wirpis til hwat heller til huuinzku eller til fullet ${ }^{24}$ ) piuft oc böte piufs böter oc hænge eig. ${ }^{25}$ ) flæppir maper hwinku kiuui ${ }^{2 \sigma}$ ) fwari engu firi. hwar fum bönper göra bifcupi gengixrp ${ }^{00027}$ )
117. I En flere ${ }^{28}$ ) byiær æghu fryogiær ${ }^{20}$ ) fæmæn. halder man a finu oc finnæ grannæ i. by byæ ${ }^{30}$ ) met hanum wari faclös en engin kiærer a af hans grannum kiæræ vt biemæn. ${ }^{3 x}$ ) at han hawer halpet iuir ramerki oc vt a pærræ. wæri fik met. VII. mæn af næmpdine eller böte .III. XVI. örtogher. kiær er ${ }^{32}$ ) met alpræ pærræ sæmiu hawi allir en malfeghændæ ræt. Nu kiærer en oc eig flere hawi pæn malfeghændæ rættæn enfæmin pær til at han frki sinæ grannæ. Later maper ftanpæ enkæ aker eller æng vfko-

[^74]ren elder vflæghnæ fiunattum aftir at allir mæn hawæ in burghit læte pa i. fæ at faclöfo.
118. If fitær bonde quar vm fkiutæ giard pa fyrftu herræ ripæ vm land $0=03$ )
119. Ognær bot taki vp enfæmin arwin oc eignti ${ }^{34}$ ) ætten vtæn arwi wili giuæ hænnæ af. ${ }^{35}$ )
120. I biltugum manni ma engin dagh giuæ fipæn han ær vt foren vtæn malfeghendi ${ }^{36}$ ) han ma fiunatte dagh hanum giuæ oc böte engin firi han af pem fum famwiftæz met hanum fyr en han ær lyftir biltughir a lanzpingh
121. TI aff enfallo öre ${ }^{37}$ ) a kononger .XII. öræ oc bi/cuper .XII. öræ. aff ( ${ }^{38}$ twæfal hoor agher bifcuper .III. marker af kononx ræt. oc. fex. kononger oc niu. marker hæræp oc niu marker malfeghænde.
122. For alt kononxs ezöre fcal fkiræ fiarpung nempd firi hæraz nempd oc fipæn ${ }^{3}$ ) hæræzhöfpinge swæriæ enfæmin firi hæræz nempdene eller pæn i. ftad hans ær
123. I ftial maper æpli or treægar annars. örter ${ }^{40}$ ) bönor rouor kal eller ${ }^{41}$ ) lökæ böte .III. XVI. örtogher. bryter nokot fryct træ i. treagar böte .III. marker ${ }^{42}$ ) i. pre ftapi eller wæri fik met .XIIII. mannum.
124. It Samwiftæz man met friplöfom ${ }^{45}$ ) manni pa a pæn malfeghændæ rætten af hanum fum hin warp friplöf firi
$121=$ I. Bryn.5; II. KıiB. 52; IV. 21: 16, 40.
33) Lacuna dimidiae lineae.
34) Pro eingti vel engti.
35) Forte aliquid bic addere voluit Lydekinus, nam integram fere lineam scripturae vacuain reliquit.
36) Litt. di, abscisso folii margine, perierunt.
3-) Lege hor.
38) Pro twafallo hoor. Cfr. not. 20. pag. 242.
39) Litt. $n$ est abscissa.
40) arter legendum videtur.
41) Litt. er, folii margine lacerato, perierunt.
42) Ita sine dubio bic fuit scriptum; at incertum tantum vestigium litterae $m$ nunc exstat. Cfr. not. 4r. praeced.
43) Litt. $f$, in angulo folii scripta, periit.
125. Engin ma riuuæ vp kyrkiugarp oc hus i fætiæ vtæn bifcups orlof oc focnæmænnæ wiliæ oc rape ${ }^{44}$ ) pe fum flere æru.
126. Taker man ennæ nattæ foper korn eller hö a garpe vti böte .III. XVI örlogher oc fult for pat han tok en han warper takin wip
127. Tl hwar fum föker mere firi enæ fac æn pre fiunættingæ pæt heter offocn pæn fum fwa föker böte .III. XVI. örtogher
128. TI .I. hwarpiu hærape scal en ping ftaper wæræ ( ${ }^{45} \mathrm{a}$ vti .i. hwarium fiarpiung oc en per hæraz ping fcal wæræ
129. If ær eig fapir fun eller bröper taki arwer vingiæf
130. II Siter grend quar oc hawer eig nempdxman oc gör eig framfængu a fiarpungx ping eller hærazping pe nefto böte al grænden .III. marker. gör en framfeng af grannum wari alli faclöfer

13r. It æltir broper bort fyftur finæ fræn bofloth finum böte. niu. marker i pre ftapigoc henni ater bofloth fin
132. I $^{4 \sigma}$ ) Myrper conæ barn fith hepet eller criftith. warper fangin wip mifti lif fith. witiz hun pæt wæris met hæraz nempdone oc böte .XL. marker æn hun fælz at i. prea ftapi oc ${ }^{47}$ ) konongs ræt taki bifcuper .III. marker oc pe conæ mifti arf fit
133. $\mathbb{T}^{4 \sigma}$ ) Gör man prefti nocræ akomo pa han hawer guzlikamæ böte laghæ böte fwa fum akomo ær til. oc iuir laghæ böte. böte $\mathrm{III}^{48}$ ) niu marker enæ bifcupi apre hærapi oc pripia malfeghandonom

$$
125=I V \cdot 21: 80 . \quad 132=I V \cdot 21: 20
$$

$129=$ II. GB. 2; RetlB. 30. not. 20; 133=IV. 21: 73. Add. 11: 16. not. 64.
44) V. rape fere extrita est; rec. man. mut. 46) Hoc signum, quod sine dubio in mar-
45) Verba a vti superflua aut corrupta es- 47) Adde af. se videntur.
48) $I I I$ omiss. ipse, ut videtur, add. Lydekinus.
134. I fitiæ fyfkini i. bo ærft ${ }^{49}$ ) fapur elle mopor far nokot perra at dræ$\mathrm{p}^{50}{ }^{\circ}$ ) ellder nocræ höghæ garning göræ böte af finum enpenningum ${ }^{51}$ ) firi oc ${ }^{52}$ ) finnæ fyzkinæ ${ }^{53}$ )
135. It Skiftir maßer iorp i. iorp oc gör til penningæ ær mere iorpen en agerp pa fcal eig lagbiupæ. ær agerpen mere eller oc iamn pa fkal lagbiupæ
136. IT æru iamfkyllis4) mæn fum arwæ ftanper til oc far en bærræ vtæn lanz dör pen pe aghu at ærwæ. (kifti pagær per fum hemæ æru fin i. mællin oc göre af hans loth swa gopæn ${ }^{s}$ ) fum hwars perræ. oc fa i. hænd ${ }^{5 \sigma}$ ) pem frender crapæ ${ }^{57}$ ) oc hawi han i. handom til $\mathrm{vti}^{58}$ ). .X. winter. ær han eig pa ater comen eller full wiffæ af hanum. fkifti hans loth pe fum pa æru fkyllefter. comber han fipæn ater. giui hwar hanum fwa mykit ater fum han vp bar af hans loth.
137. Gör maßer hiorpæhog heoger ${ }^{50}$ ) miper ${ }^{00}$ ) firi mænni pry nöt eller prym flere. böte .III. niu marker oc ater fkapæn met fwornom epe eller wari fik met fiarpiung nempd per fum han gör gærnengh.
138. I Siter maßer quar vm fcyld iuir iulæ aften wæri twæfkylder
139. I æn en deler vm opol iorp innæn gærpes ${ }^{\sigma 1}$ ) wip allen byn. ffar han eig wipin ${ }^{52}$ ) innæ byær taki fær wipin .i. famu fuku
$135=$ II. Add. 11: 11.
49) Litt. $r$ omiss. ipse add. Lydekinus. Ups. 6o. et St i . legunt äftir. Male.
5o) Litt. dr fere extritae sunt.
51) Ita scriptum esse videtur. At folium hoc loco ita est maculatum, ut prima syllaba $h$. v. non certo possit legi. Ups. legit lüfpünningum; 6o. et Stj. pünningum.
52) Adde eig.
53) Primae litterae h. v. sunt extritae. Rec. man. mut. in ezkince.
54) Litt. iamfky pallidae quidem sunt, attamen haud difliciles lectu. $\boldsymbol{y}$. rec. man,
$138=11$. FornB. 51.
mut. in e. Ups. legit flere $\int k i l l i ;$ 6o. et Sti. vigific alli; Br . vero recte.
55) Litt. o fere extrita, rec. man. est mutata in $i$. Ups. legit fidän.
56) Lege huendor.
57) rapar, ut videtur, legendum.
58) Adde aru.
59) Pro hogger vel hugger.
60) Lege niper.
61) Pars litt. $p$, abscisso folii margine, periit.
62) wipren primum est scriptum,
140. I $T_{i l}{ }^{\sigma 3}$ ) iorpæ fkipti oc til kornfcyld oc til daxwærcæ ma man fökiæ bape war oc höft
141. ( $W_{\text {il }}{ }^{63}$ ) maper illæ iorp pæt fkal göræ firi hözunnudagh ${ }^{64}$ ) eller ær illæn vgil
142. Skifti ( ${ }^{5}$ börn aftir fapur eller mopor eller annæn arf. comber eig loter .i. pa ær pæt eig laghilth ${ }^{\sigma \sigma}$ ) kiærer ${ }^{\sigma 7}$ ) nocor a fipæn pa fkulu huuudlotene ftanpæ quarri oc iamkyrnis mæn iamni ${ }^{68}$ ) fipæn mellum pærræ fi66 gher nocor at eig com loter eller laghæ fkifti .i. viti. met .XII mannce epe oc . II. ${ }^{69}$ ) withnum wip waro at par com loter oc laghæ fkipti i.
143. II ær alt i. eno drape ${ }^{70}$ ) maper oc conæ ${ }^{\text {pa }}$ fcal $\mathrm{ma}^{7 x}$ ) (il draps takx oc eig cono.
144. T ( ${ }^{2}$ Engin manocot takæ ellder ${ }^{73}$ ) vt giuæ af hæraz almeming vtæn als hæraz fæmiu ${ }^{74}$ ) oc hærazhöfdingæ. kærer pær nokor a nempni til afyn af lanzpingi oc wari pret gilt hun gör Engin manokot ${ }^{5}$ ) lanzalmenningi intakæ vtæn alz lanz wilia oc lagmanz dom gör nokor hær imot böte firi fum firi annæt iorpæ ræn.
145. TI Stial man til half mark löfes aldrigh. ftiale twer piuucer eller twem flere til fuldræ piuft oc warpæ allir fænder fangner hængi allir æn per fum eig ær .i. handom takit. wæri fik met .II. tylftum hwar. eller böte fullæ piufs böter. hwlkin man later fullæn piuf til löfnær böte .III. niu marker.

```
\(141=\) II. JB. 46. fin.
\(142=1\) I. Ald. 11: pr, \(1,2\).
```

$145=$ II. PiB. $5-7$; IV. 18:5, 7.

[^75]146. TSarghæer maper huffru finæ ful sari eller ben bryter böte hænni .XII. marker oc pær a engin annær ræt a. hwar fum legger met enæggiæpem ${ }^{76}$ ) kniui böte .III. niu marker. fwa firi far ( ${ }^{77}$ fum oc fkeno firi drap 147. ஏ bær leogoprænger almenninx bönper eller pærræ fynir. brytiær. myllærer eller ${ }^{78}$ ) fantcer ftikæmæz. böte .III. XVI. örtogher
148. TI Vide II. FornB. 49.
149. It taker man fang manz .i. Choghe. ellir brennir böte .III. XVI. örtogher
150. It sæl man vhemulæ iorp büte .III. niu marker. sæl han annur ping vhemol böte .III. XVI. örtogher
151. IT Legher man bofkap manz. falder fæ niper. gialdi ater half gildi. eller fa ater hold oc hup. Explicit liber laurencii ${ }^{9}$ ) quem fcripfit lydekinus.
$147=$ II. FornB. 50. 149 = II. FornB. 18.
76) Pro enaggiapom. Cfr. not. 71. pag. 210. 78) Pro eller forte legendum: per eig aru. 77) Lege: oc Skeno fum firi drap.

Cfr. II. FornB. 50.
79) laurencii deletum est.

## IV.

## Incerti Aüctoris

## Variae Adnotationes.

$\dot{A}$ tSkilliga Antekningar

$$
A F
$$

$O K \AA N D F \delta R F A T T A R E$.

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

Hawir bonden hialæghi widpar ambut finæ. swa at han afflær barn mæð 15 hænni. pa ær pæt frillubarn modpor i. laghum warum. oc ingæftædpi anarftæઠ. ær nokot barn modporennær frillubarn vtæn hær i. pæffu mælinu.
2.i)

Wærpar madpaer vt fworen aff landi oc biltughær laghpcer oc ftiælz atær 16 in -i. landit til finncer huffru. oc aflær barn mat' hænni pæt barn heter rifhoffope i. laghum warum. pæt barn takær mödparni oc eig fæpærni.

## $3 .{ }^{2}$ )

fyrfte fardagh $\not \mathrm{ra}^{3}$ ) tolfte dagh iula. ( ${ }^{4}$ annan kyndilmæffu pridhi kiotfun- 18 nudagh. ytarfte vm midfaftu. ${ }^{5}$ )

$$
\text { 4. } \left.{ }^{\circ}\right)
$$

hulkin ${ }^{7}$ ) (krokwitne bær firi nokrom domara vm hwat maal pæt hælft 37 ær. fafte ( ${ }^{8}$ ok ftande vtan kirkio ok böte III marker. ena bifkupe andra ${ }^{\circ}$ ) kononge ${ }^{10}$ ) pripia hærapi

1) Cfr. not. 25. pag. 27.
2) Cfi. not. 7 r. pag. 3x. Cod. K. haec habet in ultimo Cap. libri qui inscribitur bygnirga balker. Cfr. not. 20. pag. 159.
3) Pro fardagherr ar. Sic K. Cfr. not. 36. pag. 245.
4) K. annar vm kyndilmaeffo. pridi vm kölfundagh. fiarpe vin midfafio ok pa ar $y$ tarfte fardagher.
5) Sequitur adnotatio in margine folii 26 : Gier madpar i. gen kononge etc. quae
convenit cum II. JB. 12 . Cfr. ibi notata, et not. 1\%. pag. 44.
6) Cfr. not. 59 . pag. 47. K. haec habet in Cap. XLIII. Bygninga B. Cfr. not. 20. pag. 159 .
7) K. Hva fum.
8) D. Foramine hoc loco in membrana faeto, litt. $k f$ in vv. ok fiande perierunt. At G. K. haec verba integra habent.
9) De litt. ndra idem valet quod in not. 8. praeced. est dictump
so) G. add ak.

$$
\text { 5. }{ }^{1 x}
$$

3o Skær watn fik fiælft wt iuir akær ælleer ængh ællar tompnt annars mans. æghi pæn watnit fom fyr atte iordhina ( ${ }^{2}$ Brender quærn wp giælde atcer pæn legkt hawer quærnahufet mą f fwornom epe ${ }^{13}$ )

$$
6 .^{14}
$$

36 .a. ${ }^{15}$ ) pæffi ær höxftæ fornæmmif sak i. laghum. Takcer madæer hæft ællar horf vlofwændif attær. pa konongar ær fialwar .i. gardpi. pa böte .III. marker. oc .XII. örce æn bifkupar ær fialwar i. garði. oc takar nokor or hanf garði. hæft ællar horf. vlofwendif. ællar oc ${ }^{1 \sigma}$ ) bötte fore fullum. pyuff botum. oc eig til liff laz. VIII. folidos minus quam . $4{ }^{\circ}$. marcas in .3. parte?

$$
\left.70^{14}\right)
$$

37 a fiærdhungx ællar hæraz pinge fkal fkoghar i hæraz rafft takæz mat alla perra godwillia i fkoghe agha
flar man ek aldinbæru boti VI örce XII firi II for III III markcer flar flere bote III IX markcer. fua for ${ }^{*}{ }^{\circ 17}$ )

$$
\left.8 .^{14}\right)
$$

37 Taker man til lans baftowo ællcer kölno ok brender wp. giælde atcor
$5=$ II. MölnB. S. $\%$.
$6=I I$. FornB..
11) Cfr. not. 15. pag. 52.
12) Cfr. not. 6. pag. 51.
13) Sequitur adnotatio in margine folii 36: Twer aru руиwxr öndefter etc. ex II. pib. 58, de qua cfr. not. 99. ibid. et not. 50 . pag. 6r.
14) Cfr. not. 9. pag. 63.
$7=$ I. FornB. 8; II. UtgB. 17, 18.
$8=$ II. FornB. 38; III. 50.
15) a est superfluum. Asterisco a scriba male lecto sine dubio originem debet.
16) Quaedam hic aut corrupta aut omissa esse videntur. Bur. om. aellar oc; Stj. credit lacunam esse post haec verba; Br . coniicit pro oc legendum esse oxe.
17) Folium hoc loco atramento ita est ma-
mad fwornom epe. a III. ${ }^{\text {r }}$ ) XVI ortugher. ok eig py mera at mere fe fkadhi gor. Wardar eelder lös firi lanboa giælde fyrfta hws ok eigh mera. vtan fekt

Firi boolozlo giælde ${ }^{\circ}$ atar fkadhan ok III $^{58}$ ) XVI ortugher

$$
\left.9 .{ }^{19}\right)
$$

r. Legher ${ }^{20}$ ) madbar man til at dræpæ man ællær sarghæ fullum sarum. 43 pa skal pæn ær $\operatorname{legho}^{2 r}$ ) taker vgillær wærx. En pæn ær legher ${ }^{22}$ ) wæri fic mag ( ${ }^{23}$ luctri hæræznæmpठ. falz han at. oc orker igh wærix fic. pa scal han swara ${ }^{34}$ ) swa mykit firi fum han görbe pxt fialwem Annittæggiæ ${ }^{25}$ ) böte swa mykit fum malfeghændi ${ }^{2 \sigma}$ ) quædpar fialwar $\mathrm{ia}^{27}$ ) widpar. ællxr hxmniz vp a han.
2. T. Lægger Iænfman ${ }^{28}$ ) almænninxgiald at vfeldu mali ællær faklöfo. hawi firigört lænum finum. ${ }^{50}$ )
10. ${ }^{7}$ )

H ${ }^{\text {xr }}{ }^{2}$ ) byrixs danaholmber. Or. ${ }^{5}$ ) danaholme. oc .i. ftemnu fund. Or. ftemnu fundi. oc .i. klyfier. ${ }^{4}$ ) Or. klyfum. ${ }^{5}$ ) oc .i. slet. as. Or slætafi. oc i
$9=$ II. Orb. 1: 18, 15; III. 109.
culatum, ut verba quaedam hic scripta
Iegi nequeant. - Forsan scriba ipse, quae hic scripserat, ita oblitterare voluit.
18) III omiss. ipse add. scriba.
${ }^{19}$ ) Haec, quaeque porro sequuntur adnotationes, ad calcem cod. A. sunt additae.
20) H. sic. D. Legler.
21) H. leghona.
22) H. leghie.
23) H. lucti haraznarmdini.
24) H. Swaria. Male.
25) H. Annaggia. Male.
26) H. malseghanden.
27) H. om. ia.
28) H. lansmadber.
29) H. add. Giuar madber frildo barne fimue eghn. faar pat arua pa taki. faur pat
egh aruce. Da gangi hurn ater bit furn hun varar we giuin. Cfr. II. |AB. 26; III. 110.

1) D. Rec. man. saec. XVI. add. titulum Weftgöta Râmärken, quo deleto, eadem, ut videtur, manus scripsit rubricam Weftgöta Landamären. In codd. G. H. Q. hic index limitum Vestrogotiae cohaeret cum narratione de conventu Danaholmensi. Cfr. not. 47. pag. 68.
2) G. om. Har - danaholmber. H. Nv byriies i dance holm. Q. Ok her byrtas landamare maellan halland oc waflergötland. förft a danaholm etc.
3) Q. hic et in sequentibus ubique pro $O$ habet aff.
4) D. Klufiar primum fuit scriptum
5) H. klifum.
( ${ }^{\circ}$ flacbæc. Or flacbæc. oc. i samfio. Or. samfio. oc i. aldræmannæ bræccu. Or aldræmannæ bræccu. oc i. ( ${ }^{7}$ duærghæruð. Or duærghæruð. oc i. gni$\mathrm{p}^{8}{ }^{8}$ ) Or. gnipx. ${ }^{8}$ ) oc .i. ( ${ }^{2}$ iennu. of. Or ænnu ofe. oc i. ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{clintarmofæ}$ Or clintar mofæ. oc .i. finuaf. Or finuafi. oc .i. diupædal. Or dyupæ dali ( ${ }^{1 r}$ oc i lygni. Or lygni oc .i. dyupædal. Or dyupædæli. oc .i. pægfluas. Or ${ }^{12}$ ) pægfluafi. oc .i. ( ${ }^{13}$ örnæbiærgh. Or örnæbiærghi oc i. ganærör. Or ganæröre oc
 unæbiærgh. Or unæbiærghi oc i. ( ${ }^{1}$ iulas Or iulafi oc .i. scutruas. Or scutruafi oc .i. ${ }^{17}$ ) cloccobiærgh. Or cloccobærghi oc i. ( ${ }^{18}$ miælkæ. Or miælkæ oc i mefe. Or mefe oc i. byur. ${ }^{19}$ ) Or byuri $0 .{ }^{20}$ ) oc i specuof. Or specuofe. oo i ( ${ }^{2 r}$ aftæbiærgh. Or aftabiærghi. oc i. ( ${ }^{22}$ ftræcu. Or ftracu oc i ( ${ }^{23}$ hæftubughæ. Or hæftubughæ oc i danabæch Or danabæc oc i scatufio. Or scatu fio oc i. ( ${ }^{24}$ botn. Or botnne. oc .i. ör fio. Or örfio oc i rabxc Or rabæc oc i konongæuæ久. Or konongæuaði oc i ( ${ }^{5}$ mioðyrtædal. Or mioðyrtædali: oc .i. ${ }^{2 \sigma}$ ) boc fio Or boc fio. oc i bokæ bæc ${ }^{27}$ ) Or bokæbæk ${ }^{27}$ ) oc
 व ( ${ }^{31}$ nu or fygðis uic. oc .i. barn Or barn oc i öft fygði. ${ }^{32}$ ) Or öft fygði. oc i. spaðæ ${ }^{33}$ ) Or spaðæ. oc i ( ${ }^{34}$ spaðæbon. Or fpadabonne oc i biærghfio. Or biærgfio oc i tolerfio. Or tolereffio ${ }^{55}$ ) oc i. ( ${ }^{3 \sigma}$ faxio Or saxfio oc i

[^76]mæghinf fio. Or mæghinfio. oc i. skiærffio. Or skiærffio oc i. anæ ö. Or anni $\ddot{o}^{37}$ ) oc i. maal Or mal oc .i. fændu Or fændu oc i fampfio Or sampfio oc i scuafio ${ }^{38}$ ) Or scuafio ${ }^{38}$ ) oc $\mathrm{i}^{39}$ ) scuabæk. ${ }^{40}$ ) (or (cuabæc ${ }^{40}$ ) oc i ekebæc Or ekebæc oc i ( ${ }^{41}$ anæ niz Or anæ niz oc $i$ uatu. ${ }^{42}$ ) Or uatu ${ }^{42}$ ) oc i ualfio. Or ualfio oc i. rafio. Or rafio oc i raðcalf. Or raðcalfui oc i græni fal. Or græni fal ${ }^{43}$ ) oc i scaptæmofæ. Or scaptæmofæ oc $\mathrm{i}^{44}$ ) hiorðf-
 hinðær ofe. $4^{48}$ ) oc i dumnæquild. ${ }^{49}$ ) Or dumnærquild oc i dumpnærmofæ. Or dumnærmofæ oc i dumn Or dumn. oc i uætur.

I ( ${ }^{s \circ} \mathrm{Nu}$ byriæf a dali. I ( ${ }^{51}$ surtubærgh. Or furtubiærghi oc i hiartturfnæf mofæ. Or hiartturfnæf mofæ oc i diupudal. ${ }^{52}$ ) Or diupudal ${ }^{52}$ ) oc i hælluuað Or helluaaði oc i foronæ fæmgreno. Or foronne fæmgreno oc i ( ${ }^{5}{ }^{3}$ uitrief fiæl>. Or uitrief fielli, oc i. mufren mio. Or mufrenmio oc i mufren illu. Or mufren illu oc i tranumofæ. Or tranumofæ oc ( ${ }^{54 i}$ tranuquifllir. Or tranuquifllum oc i anætranu. Or anætranu. ${ }^{55}$ ) oc i myclæmofæ. Or myclæmofæ. oc i fpetu. Or spetu oc i. ( ${ }^{5 \sigma}$ öru. Or öru oc up at örf uatnni. oc fua i aggu. Or aggu oc. i hæठnu. Or hæðnu oc i ( ${ }^{77}$ almftars liðum. Or almftars liðum. oc i næfhyl. Or næfhyl oc i hiarttæhouoठ. Or hiættæhöfб $\mathrm{e}^{58}$ ) oc i pyuðmaræ funठ. Or pyudmaræ fundi ${ }^{59}$ ) oc sua i . uæni.

ๆा ๆ ( ${ }^{\sigma 0} \mathrm{Nu}$. byriæ§ i. ( ${ }^{\sigma x}$ putu holme. $\mathbb{1}$ ๆ Or putuholme. oc i tyærnag-
37) H. anne ö. Q. anaö.
38) H. Skyafyo. Q. Sqwafio.
39) H. om. i.
40) H. Skyabac. Q. Sqwabak.
41) H. ance nixi. Or anne nixi etc.
42) D. uatn quoque legi potest. Q. etiam ambiguum.
43) H. graeni falli.
44) H. Q. sic. D. om. i.
45) D. Primum $\int$ a rec. man. quae pallidam scripturam renovavit, est mutatum in litteras quasdam lectu difficiles, forte rfv. el.
46) H. hiors afi. Q. hiordzaas.
47) H. hindar os.
48) Q. hindoos.
49) H. dumnaer quild.
50) H. om. $N u$ - dali. Q. Har byrias ramarke oc landamere a dal Förft i furtobærgh etc.
51) H. Spyrtu byargh. Or Spyrtubyarghi etc.
52) H. Q. dyupadal.
53) D. Rec. man. mut. in uitire $\int$ v. uttiref. H. vitrics fial. Or witrics fialle etc.
54) H. tranu quillir. Or tranuquillum. oc ance tranu etc.
55) H. anni tranu.
56) H. örö. oc vp örs watni etc.
57) Q. almfitars lidha. H. alnitars lidir. Or alnitars lıðum etc.
58) H. hiarta höfठte. Q. hiartahofwodh.
59) H. funðum. oc. i wani.

6o) H. om. Nu - putu holme.
61) Q. pituholm. aff pituholme etc.
læ. ${ }^{62}$ ) Or tyærunæglæ. ${ }^{63}$ ) oc i oठnem ${ }^{64}$ ) oc vp at o ${ }^{\text {ornem }}{ }^{64}$ ) ænlangum. ${ }^{\sigma 5}$ ) ${ }^{\sigma}{ }^{\sigma \sigma}$ ) i graðnæ. ${ }^{\sigma 7}$ ) Or graбnæ. ${ }^{\sigma 7}$ ) oc. sua .i. ( ${ }^{\sigma 8}$ har $\delta æ$ marliðir. Haluær oठnemæ ${ }^{\sigma 0}$ ) fcoghær oc alðar thiifllafcoghær. ${ }^{70}$ ) alt uæftæn anæ frö. ${ }^{71}$ ) pæt ær $\mathrm{vp}^{72}$ ) um ( ${ }^{3}$ clöuenæ pa hæff i uargf næfi. pa i fulæ bæc ${ }^{74}$ ) firi mofæ oc fua i ftenen dighræ. fum ${ }^{75}$ ) liggær mællin mofænnæ. ( ${ }^{76}$ oc fua $\mathrm{i}^{77}$ ) hærbænc ${ }^{78}$ ) funخ. oc fua i cleær mofæ. oc sua i rofenæ. uið hiorðfhus. oc ( ${ }^{7}{ }^{9}$ fua i lofnæs. oc fua i wæni.

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

45 x. I I ( ${ }^{2}$ almænnigf fcoghær. I I Wrighuhæftcer. ${ }^{3}$ ) hattaf. ${ }^{4}$ ) gufuliæir. ${ }^{5}$ ) hafmærholt. ${ }^{6}$ ) (tranðuiðœer. ${ }^{7}$ ) brun. ${ }^{8}$ ) giælæruiðær. ${ }^{9}$ ) lygnifuiðळr. ${ }^{10}$ ) artufcoghær. ${ }^{15}$ ) byrfuholt. ${ }^{22}$ ) fandæ holt. örfcoghær. ${ }^{13}$ ) rön. ${ }^{14}$ ) öftaruiðar. ${ }^{15}$ ) fynðaruiðar. ${ }^{10}$ ) eठfuiðar. ${ }^{17}$ ) lærikyu fcoghær. rifuiðar. ( ${ }^{19}$ uætllufiæl. ( ${ }^{19}$ ri-
62) Q. tierunaghla.
63) H. tyarnaghla.
64) O. ̈̈dhnem.
65) H. anðlangum. Q. aendelangom.
66) H. Q. add. Jıa.
67) H. gradnce.
68) H. hardamars lidir. Q. hardhamarflidha.
69) H. oঠ̀nems. Q. ödhnema.
70) D. Alterum $i$ omiss. ipse add. scriba.
H. pyfla fkoghor.
71) H. anafröo.
$7^{2)}$ H. om. $v p$.
73) H. klöuana. Q. Klewena. aff klewena oc $i$ wargxnas. aff wargxnoce oc $i$ fulabak. aff fulabak oc $i$ firimofa. aff firimofa oc $i$ fienen etc.
74) H. fullabac.
75) H. oin. Sum.
76) Q. aff ftenin dighra oc i harbaci find. aff harbace fund oc $i$ klear mofa. aff klear mofa oc i rofena widh hiordhhws. aff rofene oc $i$ lofnas. aff lïffras oc $i$ wane.
77) H. sic. D. om. i.
78) H. harbens.
79) H. i löfnas oc fwa $i$ vanir.

1) D. Rec, man. saec. XVI. addidit rubricam IVeftgöta Almuinningar. H. habet rubricam: vm almanings fkogha. N. rubs. Al.
mennigx watn bargh oc Skogha ei cetera; incipit vero a montibus; deir sequuntur silvae, lacus et amnes.
2) H. K. om. almannig $\int$ foghar. L. Q. Theffae (Q. Thetta) arru almennings fcogha i weftergötlandh Förft wrighoheften etc. N. Thetta øru almenningx Skogha.
3) N. worringa hafter. L. add. Item, et sic in sequentibus fere ubique.
4) H. K. L. Hatteraas. N. Hafler aaf.
5) K. kufiu lipir. N. om. h. v.
6) K. halntarholt. Q. om. h. v.
7) N. Srandar Widher (sic).
8) N. Brin.
9) H. K. L. Q. Giaclauiper.

1o) N. lugins widher.
1i) D. arcufcoghar quoque legi potest. In ortufcogher. Q. arcufkogher.
12) L. Bör $\iint_{h o l t h . ~ N . ~ L r u f i n ~ h o l t . ~}^{\text {a }}$
13) N. Orfkogher.
14) K. Räon. L. ron.
15) L. öftwidher.
16) H. Q. Sunder uiper. L. Sudherwidher.
17) N. Quider.
18) L. wetlafieldh. Q. watlafial. N. IVatflufial.
19) L. N. om. riđungfuiすar.
 myr. ( ${ }^{2 \sigma}$ alamar. ( ${ }^{27}$ granbröth. ormæfcoghær. ( ${ }^{28}$ clittæmbe. tranufcoghcer
 dær. ${ }^{3}{ }^{3}$ ) norəfalæ. fynðcerfalæ. ${ }^{34}$ ) öftarfalæ.
2. T T ( ${ }^{35}$ almænnigf biærgh. ๆ. T. Geremæbiærgh. ${ }^{36}$ ) huarboæbiærgh. ${ }^{37}$ ) lenboabiærgh. ${ }^{38}$ ) aldubiærgh. ${ }^{39}$ ) myrfubiærgh. ${ }^{\circ}$ ) haal. ${ }^{41}$ ) hundæbiærgh billingh. ${ }^{42}$ ) kindculle. ${ }^{43}$ )
3. T ๆ. ( ${ }^{44}$ almænnigf uatn. T T scryutui. ${ }^{45}$ ) brangiri. ${ }^{40}$ ) tiðær. ${ }^{47}$ ) lygni. ${ }^{48}$ ) lyniendi. ${ }^{49}$ ) afundi. ${ }^{50}$ ) öcrer. ${ }^{51}$ ) langer. frifki. (æfiufior. ${ }^{52}$ ) alti. ${ }^{53}$ ) uandryudæ uatn. ${ }^{54}$ ) miorf. ${ }^{55}$ ) örfior. tolkær. præhyrnnæ. ${ }^{56}$ ) wæni. ${ }^{57}$ ) wætur. lo才ne. ${ }^{58}$ ) yftær ${ }^{59}$ ) ymfi scaður. ${ }^{60}$ )
20) K. kolofkgh (sic).
21) L. Q. rodkchylde.
22) H. Hijlli. K. hifli. Cfr. not. 21 . praeced.
23) N. artu. L. grithekyle.
24) Cfr. not. 23. praeced.
25) H. Allimyr. K. alimir. N. Alamyr. L. Alemyralmar.
26) Cfr. not. 25. praeced.
27) K. Granbret. L. granbrot. N. Grönbrör.
28) N. Klintamo. H. K. L. om. clittamoe stipi.
29) D. stipi primum in skipi, ut videtur, mutare voluit, deinde lineola induxit scriba. Ups. legit Skipi. Cet. apogr. et Stj. om. h. v. N. Q. quoque om. h. v. Cfr. not. 28. pracced.
3o) K. L. N. Skipwidhaholt. H. Skiprupaholt.
31) K. Swidhamar. N. Swehamar:
32) H. L. N. Riiflinger.
33) N. Axawal.
34) H. (. Sunderfala. L. Sudherfala.
35) H. K. om. almannig bicergh; index montium cum praccedentibus cohaeret. N. Tetta reru almenningx bargh. Q. Thetta aru almaenningx bxigh $i$ wajftergötlande. Förft geremabersh etc.
36) L. goremabergh.
37) D. hæruarboabiargh quoque legi potest. H. Hwarlobiargh. Q. K. hwarffobærgh.
38) K. lönbobyargh. N. Q. Lena bargh.
39) H. K. Allubyiargh. N. Allo bargh. L. Ollabærgh.
40) L. mörffobxrgh.
41) N. add. oc.
42) H. K. L. N. Billinger.
43) D. kindculle deletum est. H. K. L. N. Q. om. h. $\quad$.
44) K. om. almannig $u$ utn. H. habet rubricam: vm almaennings vatn. L. Almennings fiör. N. Thetta aru almenningx Syoa. (. Thetta aru almanningx watn $i$ waflergötland Förft Skerywtni etc.
45) D. $\boldsymbol{y}$ omiss. ipse add. scriba. H. Strukni. K. Stukni L. Strwknae. N. Strokne (primum ftorkne scriptum). Cfr. not. 44. praeced.
46) H. K. L. Brangir. N. om. h. v.
47) H. Tipir. N. om. h. v.
48) H. K. L. Lyghnir.
49) D. tyniendi primum est scriptum. H. Lönande. K. lönindlhi, ut videtur, sed h. v. et quae sequantur, fere extritae sunt. L. Linnendi. N. Linninde. Q. tyniende.

5o) L. Afiunde.
51) L. Öter. Q. öcre. N. om. b. v.
52) L. Siwfiör. N. Synnefior. Q. Safiwufio. H. om. h. v.
53) H. Falti. N. althiid.
54) H. L. N. Wandripavatn.
55) H. Mior. L. Miör.
56) L. Trefler. N. Traflor.
57) H. L. Vanir.
58) L. N. Lodhena.
59) H. Yrft. N. L. irfier. Q. Ifker.

6o) L. N. om. scað̀ur.


## 12. ${ }^{1}$ )

46 Hwar ${ }^{2}$ ) rætær domæri wil wæræ. han skal hawæ priggiæ handæ napir aff gudpi. kunnæ skiæl mællum ræt oc wræt. ${ }^{3}$ ) ok williæ allt pæt ræt ær oc æncti annæt. ok gittæ rætin fulkomnæt. maed huxæn ok mád arwudpi. $\mathrm{ok}^{4}$ ) ordpænnæ ${ }^{5}$ ) framförelfe. ok giærnningginnæ fulkomelfe. Hwar ${ }^{2}$ ) fum rættæn dom skal vt giwæ. han skal höræ tiltalendæ ok ${ }^{\sigma}$ ) swarendæ ok witni. Nu skal han pröwæ peffi pry. fyrft tiltalendæ. hwat pat war man tiltaledpi. hwat han fik kiæræ kan. ællær ${ }^{7}$ ) han giær pæt mat luft ællær mad8) nöd. ('han skal ok pröwæ. hwat hanum ær gört. fore py sumær fakir. æru höghre. ok fumær læghri. ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{ok}$. i. hwilikum ftad. pat war ha-num gört. fore py. ( ${ }^{11} æ n$ pyt giærningincer $\mathrm{fe}^{\mathrm{x} 2}$ ) lik $c e r$. pa ( ${ }^{13} æ r$ pö fakin högre i andrum ftad. æn ${ }^{14}$ ) andrum. han fkal oc pröw ${ }^{15}$ ) mangi giærninginæ gördpo. fore py at ( ${ }^{1} \sigma_{\text {giærninger }}$ görærf ftundum ma ${ }^{\text {T }}{ }^{17}$ ) flerum. ok ftundum mad ${ }^{\boldsymbol{1}^{7}}$ ) færrum. han (kal oc pröwæ ${ }^{18}$ ) pikllæ ${ }^{19}$ ) hanum ær pæt gört. ${ }^{20}$ ) fore py par höre hardpæri plikt ${ }^{21}$ ) til. par $^{2}{ }^{2}$ ) pikllæ ${ }^{23}$ ) görf. æn pat entimǽ görf. pat Ckal ok pröwæf. huru pæt gört war. ( ${ }^{24} \mathrm{vm}$ pæt war

6i) H. N. om. almannig $a r$. Q. Thetta aru almanningx acar i wastergötland Förft tidha, lidha, or nos.
62) H. L. N. Q. om. oc.
63) H. L. om. oc.
64) D. In altera pagina fol. 45 . sequuntur duae adnotationes: $N u$ ar mxn aff mannce alff vt komen etc. et: hemfrid. kuinne frid etc. quarum illa convenit cum II. Add. 11: 16. haeo autem cum II. Add. 5: pr. Cfr. ibi notata.

1) K. habet rubricam: vme domara.
2) K. Hua.
3) K. vranct.
4) K. add. me币.
5) D. fulkomefe hic additum est, at lineola sub h. v. ducta.
6) K. om. ok.
7) Rec. oc hutat.
8) K. om. masd.
9) Rec. Si Skal han och pröffua fwaranden cch witne hans. ock ingoon them witnom troo fom för hade fallkit witnat. eller peninga tiltagit. Niw äre the fyre etc.
10) Rec. han fcal oc pröfua $j$ huat ftadh etc.

1i) K. at an thot.
12) K. aro. Rec. Synas.
13) K. aro tho Jakina etc.
14) K. add. i.
15) Rec. add. huru.
16) K. garningana göras.
17) Rec. aff.
18) Rec. add. huru.
19) K. et Rec. opta.
20) K. et Rec. sic (gyort). D. göre.
21) K. et Rec. sic. D. pkikt.
22) Rec. thet.
23) K. optarc. Rec. thidare.
24) K. sic. D. fore pr at pat ar mæ子 etc. Rec. for thy fompt ar meth bradom ger-
gört ma̛ł bradpum giærningum. han fkal oc pröwæ .i. hwilikum timæ. pret
 lendæ $\mathrm{a}^{2 \sigma}$ ) pröwæf mą flikum famu skiælum fkal ( ${ }^{27}$ fuærende pröwf. ok witni pön ${ }^{28}$ ) pry tiltalende. $\mathrm{ok}^{29}$ ) (warende. ok witni. ${ }^{30}$ ) hwilikin ær tiltalædpi fwarædpi. ællar witnædpi. annæt ær pat $^{3{ }^{31}}$ ) hwat han tiltaledpi. fwaredpi ællcer witnædpi. pridiæ mą hwem han tiltaledpi fwaredpi. ællcr witnædpi. fiardpæ huru pikllæ ${ }^{32}$ ) han tiltaledpi. fwarepi. ællcr witnæpi. fæmtæ hwi han tiltalepi fwæræpi ællar witnæpi. sættæ huru han tiltaledpi. fwærepi. ællar witnæpi. ${ }^{3}$ ) æptir ( ${ }^{34} \mathrm{pem}$ prim fkal han dömæ. Nu ær ${ }^{35}$ ) pe fiughur domæren ma hindræ. eit ær kiærlek. ${ }^{3 \sigma}$ ) anæt ær hat. pridiæ ær gawur. fiærdpæ ær ræzl. Mot pem ${ }^{37}$ ) fyurum $\mathbf{a}^{38}$ ) domærin ftandæ ok ha$w^{39}$ ) ingin iurdrikiz ${ }^{40}$ ) man $^{41}$ ) (wa kiæræn. at han göre ( ${ }^{42}$ pæt æi vtæn alt hindær. æn pö at han wari hans ( ${ }^{43}$ fapurf bani. alt iurpriki fkul ${ }^{4} \mathrm{fi}$ pu æi köpæ par til. at pu fkuldi en vrætæn ${ }^{44}$ ) dom vt giuæ. ( ${ }^{45}$ fiærpæ ær ræzl. pu fkalt ræt göræ. oc rædpef ingin. hwarrti a pit liff. ællar pit goz. vten gud en. pu domæri. ( ${ }^{46} \mathrm{hyg}$ at. ${ }^{47}$ ) huru sköt iurprikifkiærllekar. hat. ællar gawur. ællcer ( ${ }^{48}$ ræzl. ( ${ }^{49}$ huru $\mathrm{fk} \mathrm{k}_{\mathrm{t}}$. pat ær ænt Gud hawir pic til domæræ fat. fore fit folk. ok ${ }^{50}$ ) haff ${ }^{51}$ ) guz ræzl .i. allum pinum domum. py at
ningom giort oc fompt meth wilia oc len-
gre foragt oc fompt meth wada han fcal oc etc.
25) Pro manzfins fak. Sic K. Cfr. not. 82. pag. 49.
26) K. agher.
27) K. fuarande pröuas ok vitnen.
28) D. pön fere extritum. K. the.
29) K. om. ok.
30) Rec. add. fculu meth fiw fkalum vt leetas Förft ar.
31 ) K. om. pat.
32) K. et Rec. opta.
33) Rec. add. Siwnda $j$ hwat tima han tiltalade fwarade eller avitnade.
34) K. theffum. Rec. tirffe try Skal tiltalande fwarande oc vitnande agher domaren döma.
35) K. aro.
36) Rec. varlz karleker.
37) D. Lineola, qua indicari solet litt. m, hic extrita est. Stj. et Ups. legunt the, - K. theffuin.
38) K. agher.
39) K. haui.
40) K. et Rec. sic. D. iurikiz vel irrikiz, ut videtur, primum est scriptum; d supra lineam additum, et pars litt. $u$ vel primi $r$ extrita. Stj. et omnia apogr. legunt inrikiz. Male.
41) Rec. mannifkio.
42) Rec. ther orat fore. Oc tha domarin retta fcal tha göri thet vtan allt hat on tho etc. Al. orett $j$ domenom. än tâ at han wore hans Son eller Broder. Annat är. at han dömer vthan alt hate. än thâ etc,
43) K. fathurbane. Rec. add. Thridia ar gaffor.
44) K. vrangan.
45) D. Verba fiarpa aer razl lineola induxit rec. manus.
46) Rec. thenk huru etc.
47) K. a.
48) Rec. warldz ratzl fculo andas.
49) K. om. huru Sköt.

5o) Rec. om ok.
51) K. thy Skalt thu haua. Rec. hafffor.thy.
fwa faghpi gud. dömen æi. ${ }^{32}$ ) py. at .i. fkulin dömæf ${ }^{53}$ ) py at gud ${ }^{54}$ ) han fkal dömæ. pæn ( ${ }^{5}$ æncti ær lönt fore. vtæn bidiæs ${ }^{5}$ ) pæn valdughæ domæræn. par dom hawar i. himiriki oc ${ }^{57}$ ) iurdriki. ok i. hælwiti. pret ${ }^{58}$ ) han giwi allum domarum. fwa at dömæ i. iorpriki. at per matu par mat pianæ fik. ${ }^{50}$ ) himiriki. amen.

ๆ Vidhemmæ fokn $\int$ kiptif i. pre pridiungæ. hægguporppæ. olafftorppæ oc honboræ Sidpæn fkiptif hægguporppæ pridiungter .i. pre löte. innæn ingigcerdpæ bol. fiuidpæbol. ${ }^{\text {² }}$ ) oc (æx (ætungxmannæ. fum æru. pulli. ${ }^{2}$ ) pikkæbol. guduaftcer ræuær. hallæbol. bænæ .i. ællikærri. oc bændi ${ }^{3}$ ) fkallæffun. ( ${ }^{4} \mathrm{ifti}$ idem tenentur habere lidh apud curiam sacerdotis. per .I. annum fætungxmæn. et per alium annum. fiærdhungxmæn. et per .3. annum olaffærwæpridiungh. fcilicet kazubol ion arnften kaffæbol et arnbiornæporpper

If pridpi lotaer ær fæmundæ bol. korfbol. kyrkubol. karlfbol. oc bargxbol. sidpæn .a. pulli fiærdhungin aff hælmninginum .i. hidinzbole i. vtfkiptum. pö aff gunnuræloth. oc igh aff fæmundæ loth. firi py at dotter faldi brodpore .i. by finzantæ fædper. fiærdhungin aff hælmningginum.

ๆ Olafftorppæ pridiungar fkiptif i. pre löte. fyrftum. bændict magnuffun. bændict fcallæffun. bæni i. ællikar oc magnus fkinnæri. annæn loten takæ pe fætungxmæn. fum vpp aru taldir .i. hægguporppæ pridiugh. ${ }^{5}$ )
( ${ }^{6}$ Item lidh apud curiam ödhers ( ${ }^{7}$ olafftorppar tenentur habere. quan-
52) K. add. vret.
53) Rec. add. Thy ma hwar en domare raddelica (al. redeligen) döma.
54) D. Voc. gud omiss. ipse add. scriba.
55) K. engin ar lönter etc.
56) D. Vox bidia bis est scripta, nempe in fine prioris, et initio sequentis lineae.
57) K. om. oc.
58) K. at.
59) K. fit.

1) Ups. legit $a f u n d a b o l$; Br. afuiidpabol. Male.
2) Br. legit Puffi.
3) Br. legit Bandix; Ups. Bändis. Pars litterae $x$ in fine h. v. addita quidem est. at tribus lineolis inducta. Lege bendict.
4) Quae hic et infra (cfr. not. 6.) latine sunt scripta, videntur esse adnotationes paullo recentiores. Eadem tamen manu qua cetera, haec sunt exarata.
5) Lege pridiungh.
6) Cfr. not. 4.
7) V. olaffiorppar omissam, supra v. tenentur addidit scriba. Br. legit: tenentur olafftorpper.
tum. ( ${ }^{3}$ ödher. laurencius dyakn. per quemlibet .3. annum et fimiliter gutti ræffwer femper ad medietatem ad nof omnes.

Anno domini $M^{0}$. CCC. XX. $\mathrm{V}^{\text {to }}$. habuit ecclefia vidhem .XI. marcas cum .II. oris et cum parochianif ${ }^{9}$ ) reftabant .XIII. ore ${ }^{\mathrm{x}}{ }^{0}$ )

Hær hittæs namn perræ mannæ, ær wæftrægötlanz lagh görðpo oc 48 fram för૪po.
I. Fyrfti war lumbær. oc af hanum æru lumf lagh callæðp. fore py. at han fighs. hawæ huxæt. oc gört en mykin loth aff laghum warum. han war föðær .i. wangum. oc pær liggær han .i. enom collæ. fore py at ( ${ }^{2}$ han war herpen.
T. Annar war. Biorn kialki. han war haf ${ }^{3}$ ) mæðpalby. pæro"war han ior\%-引æ૪par i. enom collæ. fore py hanum war eygh kunugh hælægh crifnæ. æn .a. pem famæ. collæ. ftandær clocnæ hus perræ nu .i. mædalby.

ๆ. Priði war porer ræfwær. af gökem.
I. Fyarðhi. war. Alli. han war födær .i. fighlislangem. oc han taldi lagh .a. lincornæ ${ }^{4}$ ) wallum. æn war wrangwif. oc ffore fins wrangleks fakir. ca-
8) Br. pro ödher. laurencius legit: ad heredes Laurencii. Male.
9) Fant (Script. Rer. Svec. Med. Aevi, Tom. 1. sect. 1. p. 7.) perperam legit pereantur.
10) Continuatio barum adnotationum, quae in altera pagina folii 47. scripta fuit, deleta est, illiusque loco alia quaedain rec. mann, saec. ut videtur XV, scripta. At recentiori hac scriptura quoque erasa, saec. demum XVI hic est adnotatum: S. Olofz krön. 61: pag. 7 lin. Madr er nefndr emundr af scaurum han var laughmadr $i$ gautland vefira. De prima scriptura haec tantum fragmenta eruere nobis contigit:
***porppac pridhiungær takce haelinningin *** arufien (?) fidpen takis pulli oc *** *** tenctur femper haberc lidh. apud arn.
biornaporpp.
II Honbora pridiungær Skiptif ci. tua löte ** olaffiorppær ***
lidh apud haghas (?) tenentur habere per alium annum hagguporppae et alium annum. bymaen (?) et lyngafe (?) lidh tenentur habere olafftorppae allikiarxr atque honborar.

1) Rec. man. saec. XVI. add. rubricam: Wafira Göta Laghman.
2) war han scriptum est, at iustus verborum ordo additis signis indicatus. Cfr. Tab. V.
3) Pro af.
4) 6o. Ups. Sk. Stj. et Br. (cuius apographum secutus est O. Rabenius in Diss. de Antiquis Wefiro-Gothife Legiferis) Iegupl Lintorn̈̈.
fterlhi han i. lagh war. marghæ wretti. oc krokx. oc ilh braghr. oc py war han kallxðper. kringalli.

ๆ. Fæmti war. Tubbi ftallæri. han war laghmaðpaer. litle ftunð. oc war grimber. oc wrangwif. pa ftunt han war.
if Sxtti war. Ōndær aff æffungi.
ๆ. Syndi war. Wluar af Trelghu. han polde bort wrekilfi swa at han baðhi tappæðhi walð oc laghmanz namn. fore finæ vfirhi. oc folfko.

ๆ. Attunzi. war. Pyrnir. han war förठær .i. wplandum.
ๆ. Niundi war Wluar hans fun.
ฮ. Tyiuňi. war. Afzur af Hæru. han taldi weftgötæ lagh. al a. enom ragh. py. eno finni. oc aldrigh mer. fore py at han do ('skamp par æptir.

ๆ. Eliupti war. Karlli. af Ezwæri. han æflti eygh egn ællìr alðræ夭 ${ }^{6}$ ) coftx. swa mykit fum rafleker hanf oc hyarttæ hawefkx. oc fnilli hans högðhe han til pæs wælz. han fpurðpi æptir pem mannum. fpaklikæ. ær læghæ spiæl görठo i. landi waru. han reffti hwarium. æptir finni giærठ. oc lan§ futh fore ondom mannum freelfæðhi han. oc vdömum. hwaðæn aff war han faghpær mæð. myldri ( ${ }^{( }$hyggiu laghæ ftyræri. oc $\mathrm{py}^{8}$ ) war han faghðor kuæmilikx farpir at fofterlanði.

ๆ Tolfte war. Alguter hans fun. æptir han. mykilhughæpær mazpær oc girughær.
9. Nu firi py at. Sitruggar ${ }^{9}$ ) han ${ }^{10}$ ) fun wildi eygh $\mathfrak{\text { attir sinf farpurs }}$ döðpx. pa byrð .a. fic bindx. at wæftyötx. formæli for py at war vngær. oc eygh at fær gior æn .i. allæ löte. Oc py tok Önठær aff grolandum. prenttandi. ${ }^{11}$ ) wiðpar laghmanzö̈me. retwif man oc ftarlikær. han taldi rat lagh oc gömde perrex i. hwarn faro.

[^77]I Si夭pæn' tok xptir han. Naghlli bröper hans. Fyghurtan>i. wið famæ walði. han fylghði fiðpum oc mæðferpum broðporf fins. hafpi hoff i. or oum $\mathbf{a t}^{\mathbf{x 2}}$ ) athawm allum. pyænædpi rætwifi oc laghlikæ wærn allum wæftgötum. ๆ. Æptir han. tok Sittrýggær ${ }^{13}$ ) alguz fun. Fæmtan $\boldsymbol{\gamma}_{i}$ wið laghmanzdöme. pa fulkomen at walði. oc witi finu. mæð guðz tröft.
T. Sexftandi. war, Allguttær hanf sun.

ฮ Syutanði war. Ffkil laghmaðprer. han spurðpi innurllikæ. oc lettæбpi all lums lagh. oc annarrær. at nytræ hæf lanzfins for ælori. Siðpæn han fan lanfzins lagh. pa huxedpi han pem mer. myklli fnilli. oc fyalffins forfeo. han war marghæ waghæ wæl ffallin till pæs walz. han hafoi pa giæff. af gurpi. at han atti fuilli mykllæ. fore arrum mannum. han hafrpi oc clærkdom ærlikæn. iæmth goðpom clærkum. oc iuir allæ lötte ftyrkti han wæftgötæ. oc perræ hofdhengiæ. han war mangnufær fun. minnifkiolz aff bialbo. han war mykin madpcer for fic. til aldræ raðpæ oc rætræ. swa at war iuir allæ rikiffins höflohengiæ. Swa fum han war mykin for fic til aloræ raðhæ. swa war oc han goðpær drængær till swær૪h oc till alðræ takæ.i. ftrið. hwat ma ixk nu meræ af hanum sighiæ. vtæn pættæ. at fent föðpes annar flikær maðpær.
9. Atcertandi war göftawar laghmaðpar. fpakaer maðper oc rætwif

I Nitanði war folke laghman. warfker. .oc milðær .i. daghum finum. toko marghir hedparr ${ }^{\text {r }}$ ) af warum laghum. oc frillubörn gengu ffra ar- 49 wi finum. T. ${ }^{15}$ )

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
codice transscribens, qui nunc in nostris manibus est, hoc loco pro hedpar legit hedbner. Quatenus vero apographi auctoritas contra autographum valeat, dupondii possunt iudicare.
15) Hoc signum, et spatium quatuor fere linearum, quod scripturae vacuum reliquit scriba, indicare videntur, eum nomina recentiorum Legiferorum usque ad suum aevum hic addere sibi proposuisse.

Olawær skotkonongær. war fyrfti. ( ${ }^{2}$ konongær sum criftin war .i. sweriki. han war döptær i. ( ${ }^{3}$ kyældu perræ wi夭 hofæby liggær. oc heter byrghittæ. af ${ }^{4}$ ) sighfriði bifcupp. oc han ( ${ }^{5}$ skötte paghær allæn byn till ftaffs oc ftols.
T. Annar konongær war. Æmunðær colbrænnæ. oc hæt ${ }^{\sigma}$ ) py colbræn$n æ$. at ${ }^{7}$ ) war riwar .i. ræfftum finum. at brænnæ hus mannæ.
T. Prixhi war. Æmundær slemæ. ( ${ }^{8} \mathrm{py}$ at war flifkær. oc eygh goðpær ( ${ }^{\text {at }}$ pra i. py mali han wildi ffræmmix. oc han ( ${ }^{10}$ görohe skiæl mællin swerikis oc danmark. ( ${ }^{11}$ swa fum fighx i. landæmærum.

Hii reges criftiani et hoc ordine rexerant in Swecia quo ponuntur
I Olauus fuit primus rex Jwecie criftiane fidei imitator qui a beato figfrido epifcopo magne fanctitatis viro in fcute a) fito iuxta hufaby baptifmi facramentum recepit. ac dej amore ductus memoratam villam predictam. ecclefie crifti cuius fidem receperat donacionis titulo vendicauit epifcopi a fcribens dignitati. Huic fucceffit in regno emundus wlgariter dictus culbrenna. quia iudicauit in penam ipforum tranfyrefforum domos comburi Tercio loco regnauit emundus flema qui metas pofuit inter fiweciam et daciam

1) D. Rec. man. saec. XVI. add. rubricam: Chrifine Konungar i Swerike.
2) Q. criftin konung i fwerike.
3) Q. the kialdo widh hufaby etc. 4) (. add. fancto.
4) Q. gaff ganceft allan byyn til kirkiona.
5) D. Sic scriptum est, non hat. Cfr. Brefw'ïxling emzellan twänne wänner etc. Stockholin 1759, p. 33. not. $^{\text {o. - ( ). add. fore. }}$
a) E. Bevzelius Monum. Eccles. SveoG. p. 69.), Nordin (Script. Rer. Svec. Med. Aevi T.1. s. 1.p.15.ノ et Br. legınt fonte. Ita legendum quidem, neutiquam vero scripturn est. Lpographum huius historiae Regum
6) Q. add. han.
7) Q. han war flitzker etc.
8) D. Loco not. 6. cit. p. 34. not. 13. perperam dicitur atpra hoc loco esse scriptum. - Q. pro at habet oc; male.
9) (). Satte ramaerke.
i1) Q. om. swa - landamarum.

Svecgiae, quod in Bibl. Reg. Holm. asservatur, sizn. D. 29. 9. b, quoque habet fict te. Sine dubio credidit scriba k. n. ab illo male lectam, esse nomen proprium loci cuiusdaun.
9. Fyarઠpi. war hakun ${ }^{12}$ ) rößhe. han war föððær i. lifwini. ${ }^{13}$ ) wiftæhæræąすi. prættan wintær ${ }^{14}$ ) war han kononggær. oc liggær .i. lifwini. sum han boren ${ }^{15}$ ) war.
T. Fæmti war. Stænkil konongær. ${ }^{10}$ ) han ælfkæðhi ${ }^{17}$ ) wæftgötæ. ( ${ }^{18} \mathrm{vm}$. fram allæ pe mæn i. hans riki waru. oc han war goठhær skyttæri ${ }^{10}$ ) oc ftarkær. swa sum æn ftanðæ hans (kotmark ${ }^{20}$ ) i. lifwini. Callær eth konongften. Annar ${ }^{2 x}$ ) ftanðær wið konongf liðftolppæ. Pridhi .a. ftanzbyærghi. oc .e. glæddus wæftgötær af hanum mæðhæns ${ }^{22}$ ) liffdaghær waru.
T. Sætti war. Ingi kononger. ${ }^{23}$ ) han (tyrdhi sweriki mæð drænfkapp. ${ }^{24}$ ) oc bröt aldrigh lagh. ( ${ }^{25}$ py. talð waru oc takin i. hwariu lanzfkappi.
T. Syunði war. Halften konongar. ${ }^{23}$ ) broठher Ingæ konongs. ${ }^{2 \sigma}$ ) hoffambær

Quarto loco regnauit haquinus ruffus oriundus in vefgocia in villa que dicitur humi b) in qua eciam Sepulturam eft adeptus Quinto loco regnauit ftenkillus c) ifte vefgotos plus aliis dilexit. et fuit peritus multum in arte fagittandi et robuftus corpore Sexto loco regnauit Ingo acceptus et gratus omnibus qui cuilibet terre regni fui leges a prioribus inftitutas ac libertates integraliter referuauit nec eis in aliquo derogauit Septimo loco regnauit frater eius halftanus modeftus et beniuolus et equitatis cuftos de cuius obitu
12) D. halun, ut videtur, primum fuit scriptum.
13) Pro lifwini i. Sic Q. Cfr. not. 15. pag. 275.
14) Q. aar.
15) Q. föd.
16) Q. om. konongar.
17) D. Litt. $\int$ omiss. posteaque inter litt. kae errato additam, inter litt. lk ponendan esse, demum, forte rec. manu, lineola est indicatum. Loco not. 6. cit. p. 35. male legitur aellzkadhi.
18) Q. fore alla andra man fom $i$ etc.
19) Q. Skytta.
20) Q. Skotmarke.
21) Lege annat.
22) Pro maedhen hans. Sic Q. Cfr. not. 41. pag. 7; not. 52. p. 269.
23) Q. om. konongar.
24) Pro drang/kap. Q. manheet.
25) Q. the Som takin waro $i$ etc.
26) Q. add. han war.

[^78]IIus (Benz. male legit VI.ノ et alibi IIIIus (Benz. legit VII.). Apogr. D. 29. not. a. cit. haec textui inserit.
oc gorlynð̌er hwart ( ${ }^{27}$ mal fore han ${ }^{28}$ ) kom. pa war han bötændi at. fore py. wflæðhis fweriki. aff hans frafallum oc бörhæ.
T. ${ }^{29}$ ) Atundi war. Philipus konongar. halftenf sun. $\mathrm{oc}^{30}$ ) nöt at faðhurs oc faðhurbroठhorf fins. ( ${ }^{3 \dot{r}}$ at per foro wæl mæð sweriki. ingin mattio oc hanum laghæ spiæl kyænnæ.
I. Niunði war Ingi konongar. ${ }^{32}$ ) brőher. Plilipufær konongs. oc heter ${ }^{33}$ ) æptir. Ingæ konongh. halftens konong bröðhær. ${ }^{34}$ ) hanum war firi giort mæð ondom dryk i. öftrægötllan'̌i. oc fek. ( ${ }^{35}$ aff py banæ. たn sweriki for .e. wæl mæðhæn per frænlingær ${ }^{36}$ ) rædhu.
T. Tiundi war ( ${ }^{37}$ Rangwaldær kononger. baldær oc huxftor. ${ }^{38}$ ) reð a. karllæpitt at vgifllædhu. oc fore pa sæwirðnigh han giorðhe allum wæftgötom.
tota Jwecia non modicum doluit Octauo loco regnauit filius eius philippus dilectus omnibus propter patrem et patruum fuum nec in aliquo leges et libertates terre inuentus eft minoraffe Nono loco d) frater philippi ingo iunior Ingonis prioris fcilicet patrui fui nomen fortitus regnum accepit qui poftmodum in ofgocia wretis e) inpocionatus deceffit. ipfo Siquidem ac aliis predecefforibus fuis eiusdem parentele viuentibus ftatus regni femper integer in nullo penitus vacillabat Decimo loco regnauit ragualdus f) magnanimus et corde tumens. hic quia contra leges veftgotorum ad carlaby vbi placitum tunc habuerunt ip is irrequifitis acceffit ibidem ab ipfis iniuriam fuam vin-.
27) Q. thet maal fom fore honam kom tha 31 ) Q. thy at the ftyrdho wal fwerike.
batradhe han oc fore thy warradhes fwe-
rike aff hans dödha.

| 28) D. Voc. han omiss. ipse, ut videtur, add. | 33) Q. heet. konongar. |
| :--- | :--- |
| scriba. |  |
| 24) Q. brodher. |  |
| nempe prioris, et principio sequentis pa- | 36) Q. frandlinga. |
| ginae. | 37) Q. ragwal; om. konongas. |
| 3o) Q. han. | 38) Q. add. han. |

d) Apogr. D. 29. add. regnavit. e) Loogr. D. 2g. venepo.
f) Rec. man. supra lineam add. knaphöfdka
pa ( ${ }^{30} \mathrm{fek}$ han skiæmðær döðhæ. ftyrðhi pa goðhær laghmaðbar. ${ }^{40}$ ) wæftrægötllandi. oc lanz höffhengiær. ${ }^{41}$ ) oc waru pa allir tryggir landi finu.
T. 压liufti war. Swærkir. konongar ${ }^{42}$ ) gambli. han war cornubæ sun .i. öftrægötllanði. hans hæftæ fwen myrði han ${ }^{43}$ ) iulæ otto. fum han fkuldi till kyrkyu faræ. oc han ær ${ }^{44}$ ) iorðæðhær .i. alwaftrum. oc han byriæðpi fyrft ( $\mathbf{4 s}^{5}$ oc ælfti han pæt cloftær. fum guठ læti fial nu ${ }^{4 \sigma}$ ) hans pxt nyutæ.
I. Tolfte war ( ${ }^{47}$ Erekær konongcer. han war vfini swa brat af خaghum takin. han giær૪hi .e. goð خöme mæðæn han liff hi. oc guخ gaff hanum pær goðæ lön fore. Nu ær han ${ }^{48}$ ) sial i. ro. mæð gurhi oc hans hænglum. ${ }^{49}$ ) oc ben hans hwilæs i. wpfalum. oc hawir pær teeth oc oppenbaræt margh faghær iærtingni mæð gudz naðhum.
T. Prættandi war. karll ( ${ }^{50}$ konongar. swarkir§ sun gamblæ. nöt fins goðpæ faðpurf till. nams. han ftyrðhi sweriki mæð fpækth oc goठwiliæ. oc han
dicantibus g) eft gccifus. Vndecimo loco regnauit fwercherus fenior filius kornubi de ofgocia quem garcifer fuus interfecit in nocte natalis domini cum ad matutinas effet iturus. et Sepulturam habuit in cenobio monachorum quod dicitur alwaftrum qui ipfum primus fundauit Duodecimo loco regnawit fanctus ericus h) Decimotercio loco regnauit karolus filius fwerkeri fenioris qui interfecit magnum regem et occijus fuit in vifingxöö et folebat XIIIIIus
89) Q. flogho bönder honom i hat i gaafamofa II Ellopte etc.
4o) D. Litt. a hic non, ut 1. not. 6. c. p. 3 g. perperam dicitur, est omissa, sed termipatio ar consueto modo est abbreviata.
(4) Lege höffpengiar. Loco nuper cit. male legitur höfthengiar.
42) Q. om. konongcer.
43) Q. add. a.
44) Q. wardh.
45) Q. thet Jama klofter etc.
46) Q. om. nu.
47) Q. fanctus ericus konung. han war flaghin $i$ en firithlh widh opfala oc ther ligger han. oc gudh hafwer giort margh godh iartekne fore hans fkuld. oc han wan för $\cdot f$ finland til crifitindoon il Threettande etc.
48) Pro hans. Cfr. not. 1o. pag. 296.
49) Pro aenghurn. Litt. $h$ est deleta.
50) Q. gambla konung fwarkers fon. han fiyrdhe etc.

5 Rec. man. in marg. adnof, a communita- h) Rec. man. in marg. adnot. uxor beati erite electus.
ci fuit criftina filia Ingonis junioris regim
tok aff خaghum magnus konongh fyurtandæ i. ( ${ }^{58}$ öræbro. ( ${ }^{2}$ n han sialwær fæl .i. wifingxf .o. oc han liggær .i. alwaftrum ( ${ }^{3}{ }^{3}$ hos fædpur finum. En sun swærkis ${ }^{54}$ ) war boren ${ }^{55}$ ) i. danmark i. kiltu. oc war ömblegh hans fær૪.
5o T. Fæmtandi war knutær konongar. han wan sweriki mæð swærðhi. $\mathrm{oc}^{55}$ ) tok aff daghum. karll konongh. oc koll konongh. oc-byrifleph konongh. oc ( ${ }^{57}$ atti marghær oroftær wið sweriki. oc fek .i. allum fighær. oc hafऊhi mykith arwuði. fyr æn han fek sweriki mæð ro. Siðpæn war han goбhær konongær. ær ${ }^{58}$ ) han tok wiðpær ( ${ }^{59}$ waxæ. ( ${ }^{60}$ oc pre wintær oc tyghu war han konongar. oc ${ }^{\sigma r}$ ) læt fit liff .i. Erexberghi i. giæfini. oc han liggær .i: warnen.

Sexftanði war s'́warkir konongar. sniællær man oc goðpær ( ${ }^{\sigma 2}$ خrængær.
nominari. Quintodecimo loco regnauit K. i) qui per gladium regnum acquiSiuit et interfecit karolum regem et burizlef regem et alluium k) regem et paffus eft multas guerras et tribulaciones ante regnum pacifice eft adeptus et continue victoriam eft fortitus tandem mortuus eft in errofberch l) in, veftgocia in clauftro warnhem Sepultus Sextodecimo loco regnauit fwerche-
51) Q. Rec. man. saec. XVII. vel forte XVIII, in aliud quoddam nomen mutare voluit v. örabro, id vero tam negligenter fecit, ut, quid scribere voluerit, etiamsi operae pretium esset, explorari non posset. Id tamen nos certo affirmare posse videmur, h. v. non esse mutatam in Offraaros, ut refert von Stuernman (Tal om de lärda vettenskapers tillstind i Shearike under hedendoms och páfvedöms tiden, p. 8r. not.); quodque narrat Auctor libelli supra (not. 6. pag. 29S.) cit., hanc mutationem litteris reliquae scripturae omninn similibus esse factam, et nigredinem tantum atramenti prodere recentiorein manum (p. 4i, not. 58.), id merum est commentum.
52) Q. oc han firelff do $i$ etc.
i) Rec. man. add. kanutus filius beati erici. k) Quoque legi potest allnium v. alluinum,
53) Q. om. hos - finum.
54) sun hans swarkir hic esse legendum, recte, sine dubio, observavit Iara, Diss. Catalog. Reg. Svio-G. p. 93.
55) Q. födder. Male.
56) Q. han.
57) Q. han hafdhe mykill örlögh medh $\dot{f}_{\text {we- }}$ rikis mannom oc wan iw altiidh figher. oc han hafdhe etc.
58) Q. tha.
59) Iare (1. not. 54. c. p. 107.), cui applausit Fant (Script. Rer. Svec. T. 1. s. i. p. 12. not. s), credidit pro waxat legendum esse warce.
6o) Q. XXIII aar war etc.
61) Q. add. han.
62) Q. oc röntis etc.
non vero Alluum, ut legit Nordin (l. not. a. cit. p. 16.ノ.
l) Lege ericfberch.
röndes ${ }^{\sigma 3}$ ) finu riki wæl. æn folkongær ( ${ }^{64}$ toko liff aff hanum. hans fialfs maghær görðhe hanum pæt .i. gyæftilren. oc .i. alwaftrum liggær han. oc ær hans .e. giættit. at goðpo.
I. Syutanði war Erekær ${ }^{\sigma s}$ ) konongar. han flydxi ( ${ }^{\sigma \sigma}$.i. noreghe. pre iæmlangæ. siðpæn wan han sweriki mæð swærگi oc mæð sighær. oc war ( ${ }^{67}$ fyu wintær konongær. oc war godpær. aar konongaer. fore py at .e. waru go'
 oc liggær i. warnem ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ hos bröठrom finum oc ffrænठum.
T. Attærtandi war. Ion. konongær fwærkirf sun. bærnfkær ${ }^{70}$ ) at alðri oc mykit goбwiliæpær. pre wintar ${ }^{71}$ ) war han konongær. oc ftra бo .i. wifingxf.ö. alt sweriki harmæðhi hans döðhæ. ( ${ }^{2}$ mykit. at han skuldi eygh liwæ længær oc .i. alwaftrum liggær han. ( ${ }^{3}$ oc .e. göme guð syal hans. I. ${ }^{4}$ )
rus iunior filius karoli regis sapiencia preditus et armis ftrennuus hunc interfecerunt fulcones affines eius in bello geftilreen et m ) aluaftum n ) Decimofeptimo loco regnauit ericus o) qui fratribus fuis interfectis p) helgyarsaas a fwerkero rege in norwegiam fugit q) et tandem regnum optinuit et VII annis regnauit in quibus per totum regnum magna fertilitas fuit hic warnhem cum patre fivo fepultus eft Decimooctauo loco r) regnauit iohannes filius fwercheri iunioris hic bonus tribus unnis regnauit et al-
$\qquad$
63) D. Sic scriptum est, non röndis. Cfr. I. not. 6. c. p. 42. not. 66.
64) Q. flogho honom $i$ haeal $i$ gaftilfreen maellan dala oc lena. oc han ligger ialwafirum I Siwttande etc.
65) Q. Man. rec. add. arfiele.
66) Q. til norghe i thry aar Ok fidhæn etc.
67) Q. $\sqrt{i} d h x e n ~ \sqrt{i w}$ aar konunger. oc kan war etc.
68) Q. add. a.
69) Q. om. hos - ffran九̛um.
70) Q. barnSker.
me) Benz. et Nord. male legunt in.
n) Adde: Cepultus est.
o) Rec man. add. nepos beati erici.
p) Kec. man. in marg. adnot. anno domin
71) Q. aar.
72) Q. om. mykit - langaer.
73) Q. om. oc - hans; add. vero: IT Nittande war konung erik laspe fom aff honom fintz $i$ the ny kronika; quibus demum rec., ut videtur, man. add. hxv $i$ thaffie Same book. Eiusmodi recentiorem historiam in illo libro, et quidem foll. $h X V I-i X X I$, fuisse scriptam, ex indice adhuc superstiti constat; ista vero folia sunt abrepta.
74) Cfr. not. 15. pag. 297. Spatium sex circiter linearum scripturae vacuum hic re-
$\mathrm{M}^{0}$ CG Vo.
9) fuit primum est scriptum; a rec. man. emend.
r) V. loco omiss. ipse add. scriba.
waftrum Sepultus eft cum patre fuo poft iftum regnauit s) waldemaris et - frater eius dominus magnus rex feliciter t) cui fucceffit byrgerus qui fratres fuos interemit fcilicet duces Ericum et valdemarum et poftmodum a) vnanimiter electus fuit in regem fweuorum et norwegie magnus filius ducis erici v) predicti (x qui regnauit annis XLVI y) Sed anno domini Mo CCC ${ }^{0}$ LXV' ${ }^{\circ}$ captics eft per albertum magnopolenfem et poft VII annos liberatus. Poft captiuacionem Magni in difcordia electus eft dictus albertus qui.regnum tenuit vfque ad annum domini $\mathrm{Mm}^{m}$ CCCm $^{\mathbf{L} X X X I X m}$ et ipfo anno captiuatus ob innumeras iniurias fuecis z) illatas cooperante domina Margareta regina olim norwegie relicta haquini regis norwegie filij magni regis fuecie. Anno domini Mo CCCO XCVIo electus eft illuftris princeps ericus filius ducis pomerannie in regem fuecie dacie et norwegie. nam quo ad màtrem originem duxit a regibus omnium trium regnorum.

## 16. ${ }^{\text {r }}$ )

T. Sighfriðær war fyrfti byfkupær sum hær com criftnu .a. han fior aff ænglandi. oc hingæt. oc mærhtti ${ }^{2}$ ) hær pre kyrkyuftæðhi oc wighpi. pre kyrkyugarðрæ. En ær .i. ${ }^{3}$ ) friggiærone. ${ }^{4}$ ) Annær .i. gyrem. Priði ær .i. agnifta $h$ hum. oc for fiðpæn i. wæræn久. oc com pær criftnu .a. oc liff fit at rættum döðæ. oc .j. wæxyo hwilæ ben hans. Æn hælhir ${ }^{5}$ ) ængłer toko
lictum est, ubi postea, sequenti historia Episcoporum Scarensium iam scripta, alia manus addidit adnotationem illam: Nouerint vniuerfi etc. quam, ne interrumpatur series adnotationúm historicarum, infra exhibebimus (vide IV. 17.).

1) Rec. man. saec. XVII. add. titulum illum
absurdum: Ghristnä Bifcupär i Swerike, quem $S t j$. in editione sua promulgavit.
2) Pro markti.
3) ar hic additum est, at solitis signis indicavit scriba, b. v. errato bis scriptam, ante praepositionem $i$ esse legendam.
4) friggiaroue quoque legi potest.
5) Pro halghir.

[^79]wił fial hans oc förðpo hanæ til paradif. oc ær pæn fæl. ær. flikæ arwuohis lön skal wp take fum han tok.
T. Annar war vnni ærchibifcupær. han wighis i. ænglanði. oc fændis fwa hingat. pa wildi hær fwa noðhoght folk wið criftnu takæ. oc ${ }^{\sigma}$ ) per toko bifcupin. oc tyrffohu till banæ. mæð ftenum. fidpæn tol guð wið fial hans. oc hælghir mæn.
T. Priðhi war aftmuðær bifcupar. han "fatti fyrft ftaff oc ftoll .i. skarum. oc hanum sköttef bolftaðhir. hær aff almænnighi. vtæn prowæftu boll .a. mildu hede. i. fkarum liggær han.
T. Fyarðpi war. ftenfindær bifcupar. lætllatær man oc godhær drængær. oc ( ${ }^{7}$ han gat fyrft comet fit bifcuffdöme till rættæ lyðnu. oc i. fkarum liggær han.
T. Femti war. Adalwarðæer. gambli.
T. Sætti war hin hælghi adalwarðper vngi. han læth fyrft grawæ grunwal vndir fancta mariu kyrkyu i. fkarum oc pær liggær han i. guz friohi oc hælghre mannæ.
T. Syunði war. Roðolwarð九er. aldræ pæghnæ wærfter. pa waru .VII. boo till ftaffs oc ftols. oc hwart fit bo afllæt. aff pæmmæ.VII. ${ }^{8}$ ) bifcupum. oc .j. skarum liggær han.
T. Attun>i war Rikulwær bifcupar. han war ænfkær at ædllum. oc .j. skarum liggær han.
T. Niundi war hærwarðor bifcupaer oc ænfkær han atti baði kono oc börn .i. ænglandi. oc lopp fra pem oc hit till lanz. oc war hær bifcuppær. oc öcte hwartti ftaf allar ftoll. han fankæði gull oc sylwær. oc ftals swa heçhæn oc atter i. ænglan> till finnær kono oc till finnæ barnæ.
T. Tiundi war ftörbiorn bifcupar. han öcte myok ftaff oc ftoll. oc han

[^80]fullæชhi mykyt aff fancta mariu kyrkyu i．skarum per waru fyrftu inföðer mæn．Adalwarðar vngi．oc ftorbiorn．i．fkarum liggær han．

ๆ．Ælliuppti wær．öðgrimbær bifcupør．han war goðær maðær oc fuiællær．pa war fanctæ mariæ kyrkyæ fulkomæð i．hans خaghum．oc han wighði hanæ til．fæm pænningæ bla．af hwarium bonðæ．${ }^{9}$ ）fore py at pa gek erpænningær i．alt götllanði．ællær fkuldi gialdæ fyu skiæppur hafræ． ællar．prer bygs．oc i．fkarurl liggær han．

I．Tofte ${ }^{\text {ro }}$ ）war pæn goohe bifcupar bændictær．flikær warð aldrigh till godgiærningæ．hwartti fyr æller fiðhæn．han tok ælliuwu．bo．©c læt nitan． han tok hafthundræ ${ }^{1 r}$ ）lanbo．oc læt hundræð．han let fcriuæ fancta ma－ riu kyrkyu korn．allæn．oc fyðri kowæn．oc göræ han allæn．han gaff till half mark gulz．at liftæ pen hoffoð tekn fum pær æru i．scriwæð han læt oc boæ öðbönnen hælghæ．oc kowæn han ftanðær nu i．han læt oc giæræ taflunæ．fore höghæ altæræ．han læt bo baði scrinin．oc röctæði hælghu do－ mæ ．i．pem．han lot göræ handinæ hælhu ${ }^{12}$ ）oc bo hanæ．oc læggiæ ．i．ha－ næ hælhu domæ．han lot göræ bokinæ bono．Mæð hans raðhum com can－ tæbonæ till fkaræ．oc hanæ köpte han mæð finum panningum．Bibliam lot han köppæ i．ænglanði．oc gaf mariu kyrkiu ．i．skarum．han lot göræ ffiær－ Khunghin．af fancta pætærs kyrkyu ．i．skarum aff finum koft．Flæftæ pe pænningæ sum koftæðpi fancta nicholauffæ kyrkyu ．i．skarum．læt han till． oc han war perræ gilbroðar．han gaff fancta nicholaoufe kyrkyu baðær clocconær．han gaf baðær clocconær til Erexbiærghs．han læt göræ kyrky－ næ ．i．götalum．oc bo hanæ．han læt göræ．kyrkiunæ ．i．agniftarhum．oc bo hanæ．han læt göræ kyrkiunæ ．i．dimum oc bo hanæ．han læt göræ kyrky－ næ i．wighni oc bo hanæ．oc han wighpi hanæ．vten hwan pænnigh．hwar sum han for vm fit bifcupf döme．oc fa nokot affat pæs guxi（ ${ }^{3}$ skuldi． mæ૪ piænæ．pa halpp han mæð finum pæmingum．mannillikæ oc arllikæ． I．mædal wplanðum gaf han baðhi cloccor oe bökær oe scruð．han læt oe

9）bonce primum fuit scriptum．
10）Litt．$f$ scalpro mutata in $l$ ．Pro tolfte．
11）Pro hatfihundrart．
12）halyu primum fuit scriptum．Pro halghu．

13）mąす piance skuldi．mąす piance．scriptum est，at solitis signis indicavit scriba $\mathrm{r}_{\text {．}}$ shuldi ante verba méす picence errato re－ petita，esse legendam．
bror göræ．han læt göræ．bronæ ．i．ofee．Adpræ i．offruð．oc Priðiu ．i． ffrawæðhi．Fyær૪hu biæcnæbro．${ }^{14}$ ）oc Fæmtu．wllærwis bro．han læt broæ twar raftir aff tiwidhi．oc enæ raft aff wæturfwidhi．oe enæ raft aff hökef－ afi．eigh tok han meræ æn．fæm pænningæ bla．aff hwarium bondæ ællar fæm skyæppur haffre．ællcr prer bygx．An ingin：man pæffæ hems．ffar hans goðgiærningær allær tallt．vtæn guð fyalwær．sum han ftyrðhi pær till． py．hwaru leff he han æptir fic ffæ oc pænningæ．ftor filfkar oc margh ${ }^{15}$ ）．万yurfhorn．klæði oc grafkin swa margh sum tyghu hæftær gatu mæft dro－ ghet ．i．gorho fore．En fylhpy ${ }^{1 \sigma}$ ）py fæm liffpuň sylff．pyt hwaru gaff han fatökom manum sit bröð vfparllikæ．oc clæð⿱i baðli．swa fum guð löne fyal hanf hallær ${ }^{17}$ ）finær godgiærningær．oc ．i．mariu kyrkiu i．skarum lig－ gær han．

ๆ．Prættandi war bifcuper iærppulwær．han war föddær ．j．hwærwi han com fyrftæ finni tyundæ aff bondom bifcupi．pa•fek han domæ til a pingi．fyrft pa ping haffopis．oc hiolz widð afkubæk．

ग．Fyurtandi war．Ion hyrnnæ warfkær man oc pærffliker allum man－ num．

T．Fæmtandi war warnarðær mykin pægn gaff baðhi rikum，oc fatökom．
II Sexftandi war bifcuprer bændikt vngi．han famnæðhi hærwapn brynn－ 53 iur．oc skyoldæ．oc skippæðhi swa ftafwi oc ftole．harðorr oc brapær war han baðhi wið lekæ oc lærðæ．myok öd $\begin{aligned} & \text { es eghn badhi ftafs oc ftols ．i．hans }\end{aligned}$ daghum．j．vpplandum do han oc ．j．warnemh liggær han．

I．Syutandi war ftenar bifcupar．öftgözkær at æðlum．godwiliæðpær． man．たn lærðir mæn．æghu（ ${ }^{18}$ goz biðiæ syal hans．fore py at han fræl－ fæ૪hi pem wæl．mæð allum ærllikum lottom． $1 .{ }^{\text {º }}$ ）

14）biatnabro quoque legi potest．
15）Sk．Bur．et Br．legunt mangh．
16）Pro fylghby v．fylghpi．
${ }^{17}$ ）Pro．allar．

18）Forte legendum：gup biđia fore syal etc．
6o．et Stj．pro goz habent gott；Sk．godh．
19）Spatium sex fere linearum scripturae vacuum hic relictum est．Cfr．not． 15. pag．297．

## 17. ${ }^{1}$ )

50 Nouerint vniuerfi quod dominuల papa. Cardinales. Archiepifcopi. et Epifcopi Relaxant omnibus benefactoribus domus fancti iohannis babtifte. vere penitentibus et confeffis .XX. IIII ${ }^{\text {or }}$. carenaf. ac VII. partem peccancium de iniuncta eif penitencia Infuper particeps erunt. miffaram. oracionum. elemofinarum. ceterarum que beneficiorum que fiunt in domibus noftri ordinis vltra mare. feu citra mare. per mundum vniuerfum. procuratoref vero fideles confimilef indulgenciaf confequantur.

$$
18 .
$$

52 1. T. Giwær madar manni pyuffak. ær eigh i. handum takit. eyg or hufum dræghit. oc engin laghæ lezn .a. wæri fik mæठ twæni tylftum. oc II. forredhum. oc swæri hwar finlæftum. たr i. handum takit. or hafum draghit. laghæ lezn .a. komen. wæri witulös. pæt fkal .VII. maen aff næmprinni. swæriæ. at pæt war eig i. handum takit. eygh or hufum dræghit engin laghæ lezn .a. komen. oc py a. han eig witulöf at wæræ. Siðpæn wæri han fic fialwær mæ' twæni tylffum.
2. I. Næmpdæ madar a. hwat han hældær wil pæt mal wæriæ ællær ffællæ. Wil han hwartti pæt. pa swæri en witulöfæn eठ. biði swa fær guð hol. oe syu mænnum aff nemp $\delta$. at han weth han hwartti pyuff ællær orðpyff. Siðpæn $\mathrm{pa}^{2}$ ) wæri fik fialwær. mæð twæni tylftum. oc .II. forredhum. oc swæri hwar finlæftum. sum lagh sighiæ.
3. ๆ. Fuldær pyuwfnæðprer. ${ }^{3}$ ) pæt ær .II. örce. æller .II. meræ.

1) Cfi. not. 74. pagg. 3o3, 3o4.
2) Loco litt. $b$ primum scriptum fuit $w$ :
3) Pruwar primam fuit scriptum; at litt.

18:1 = II. PB.1,2.
$\varepsilon=I I$. РВ.я.
$3=I I . \overline{P B} .3$.
ar tribus lineolis circums criptae sunt, et litt. ©fиceəpær illico additae. Cfr. Tab. V.

4．TIHwar sum ftiæl ．II．örce．ællær ．II．örum．meræ．pa wæri fik mæð samu laghum．sum ffyr war faght．
5．T．ftiæl til halff mark．ællær halff mark meræ．Wærðær i．han＇${ }^{(1)}{ }^{4}$ ） or hufum dræghit．ællcer laghæ lezn ．a．comen．pa hængin pær ffore．oc eig ma ffor minnæ hængiæ æn halff mark．Æghi malfeghændi walð löfn at takæ ællar hængiæ．
6．T．Eigh ma liff latæ paghær til laghæ lægs．vtæn böte fum lagh fighiæ ．VIII．örtoghom minnæ æn ．IIIIor．markcer i．pre ftaði．
7．थ．ftiællæ flere famæn til halff mark ællarr halff mark meræ oc wærpæ allir ffanghnir．pa hængi oc allir．太n pe fum eyg ær i．handum takit．pa wæri fic mą＇．II．tylffum．（ ${ }^{3}$ ællacr böte ．III．IX．markcer．
8．T．hwar sum lætær fullæn pyuff löfæn．böte．${ }^{a \sigma \sigma}$ ）markcer．
9．I．ftiæll maðpar combær eyg hem vndir laff oc lykki．wærठpar，fyrræ fangin．pa gialdi finæ pænningæ fore．oc hufffu wæri faclöf pær aff．
10．ๆ．Bo hans fkal swa fkiptæf．æn hans huffru ær faklöf．pa fkal konæ hans takæ fkipti fit fum lagh fighiæ．Siðæn bondæns lot fkiptæ i．tu．ha－ wi halft hans arwær．oc halft fkiptif ．i．pry．takrer en lot malfeghænðin． annæn．hæræaঠす．oc priðiæ konongær．
11．I．I．allum pyufnæ＇ठi baठpi i．huinzku．oc allu．pa gialdi ．e．malfeghen－ dænum fyrft attær skaðæn mæ૪ fornum eðpe aff vfkipta．
12．T．eig æru flere malfeghændar pær at．En pæn sum han far maet finu．oc（ ${ }^{7}$ han wærðær grippin mæð．kyænnæ flere mæn sit pær inni mæð

4工II．${ }^{\text {PB．2．fin．}}$
5二 II．PB．5，3；III． 145.
$6=$ II． P $^{B .7,8 .}$
4）Adde takit．
5）Verba：allare böte ．III．IX．sunt deleta， forte a rec．man．Pro III．I．X．markar Jegendum quidem videtur XI．marker，vel fullo piufsbüttur（Cf．II．BB．6，8；III．145．）； attamen XXVII marcarum mulcta alio
$7=$ II．pB．6；11I． 145.
$9,10=11$. PB． 9.
${ }_{11,12}=I I$. PB． 10.
quoque loco commemoratur，not．22．pag．
$5 \%$
6）Lacuna bic est facta．Cfr．II．§B． 30. fin， 3 I ．
7）wartar han scriptum est，at insins ver－ boruin ordo solitis signis indicatus．
pem ær grippin ær. pa winni til fins mađ゙. XII. mannæ eðpe. oc eig flere malfeghænðær. En pæn fum mæð finu hawir takit.
13. T. Nu bær huffru fak. at hun ftal mar' bonðæ finum. pa fkulu hænnær malfmæn per skyllæfter æru. hanæ wæriæ mą丈 .II. tylftom. biðiæ fwa fær guð hol. at hun eig ftal. oc eig folet nöte. ${ }^{8}$ )

## $19 .{ }^{1}$ )

Magnus fweæ konongar oc götæ mæð guz naðum. fændir allum pem mannum ær pættæ breff fe oc horæ. ${ }^{2}$ ) guðz kwæðiu oc finæ nað. ${ }^{3}$ ) Vir kyænnums pær vidpar. at aff pæt wal> ${ }^{4}$ ) guð hawir hos ${ }^{5}$ ) i. skippæt. hörer hos ${ }^{\sigma}$ ) pæt at huxæ oc ftadwæ. ær guz vari heठpær. oc perræ mannæ perwir fum ${ }^{7}$ ) rikit byggix.

1. En hær hawir wærit i. wart riki en vfiðpar længi. at allir per mæn vm rikit faræ. aldrigh æru per fwa rikir. at per williæ eigh giftæ ${ }^{8}$ ) fatökræ mannæ hus. oc allæn fin coft hawæ vtæn pæningæ. oc nötæ pæt vp enæ littlæ ftunخ. ær hin fatöke ${ }^{9}$ ) hawir længi ${ }^{10}$.) arwuðpæt fore. Oc mæp py at aff slicum vfix. combær bapi oft mykil liffins wadpi. oc swa fiallinnær. pæ $^{\mathrm{II}}$ ) hawm wir pæt sua fkippæt. mæð fniælræ ${ }^{\text {² }}$ ) mannæ raðpi. baði bifkuppæ. oc fwa annaræ ærllika mannæ. At allir wæghfarændæ mæn skulu sialwir fær ${ }^{13}$ ) koft radpæ. oc ingin fkal pær fkullughær wæræ till ${ }^{14}$ ) pem nokot ${ }^{5}$ ) at giwæ. Oc pær till at pættæ matti ( ${ }^{16} h æ l d æ r ~ h a l d æ s . ~ p a ~$
$13=11 . \overline{P B} .11$.
8) Sequitur foll. $53-55$. et in principio fol. 56. cuin titulo: All paeffi mal ariu konongs Ezöre, tractatus de criminibus violati Regii iuramenti, qui convenit cum II. Add. 7. iis exceptis, quae ibi sunt adnotata.
9) H. habet rubricam: vme ftabua komong magnofa.
10) Pro hörce. H. om. oc horce.
11) H. om. nat.
12) H. add. ar.
13) D. Pro $h$ primum scriptum est o. H. os.

19: $1=$ II. Add. 6.
6) H. os.
7) H. ar.
8) H. add. $i$.
9) D. fatöker primum fuit scriptum.

1o) H. om. langi.
11) H. $p a$.
12) H. fnilra.
13) H. fae.
14) D. wara hic additum est, at lineolis inductum. H. om. till.
15) H. add. wretta.
16) H. haldas fiva myklu kalder.
wilium wir at en mapar. fkippif til .i. hwarium by. pæn fæliæ fkal wæghfarendæ mannum. pæt per wiðpar purwu. ællcer oc ${ }^{17}$ ) till annaræ mannæ rættæ. perræ pær pem far pæt per wiðऐar puruu fore perræ pæningæ. ${ }^{18}$ ) En væghfarande ${ }^{9}$ ) man wærper rættær til manz. oc wil pæn èigh ær han ær rættær til. hanum fæliæ pærwir finær. böte .III. markar .I. ${ }^{20}$ ) konongi
 tif .i. twa löte. taki .XVI. örtoghar. hæræð. oc .VIII. örtogh $a r$ rættærin. ( ${ }^{2}{ }^{2} \mathrm{Hwar}$ hæræzhöfonge skipi rætæræ i. finu hæraঠti. ællær böte konongi .III. markar. Viliæ ${ }^{23}$ ) eigh böndær wipar takæ. böte hwar.VIII. örtoghcer. Rætti eigh meræ .a. en bondæ æn twa hæftæ. oc fæli baðpi höö oc korn oc allar finær pærwir for finæ pænningæ. An pa rættærin wil hwarti wæghfarændæ manni af finu fæliæ oc ( ${ }^{24} \mathrm{eig}$ til annarf rættæ. ${ }^{25}$ ) mæð $\mathbf{p y}$ at han ær waldughæri æn annar. pa böte oc fwa mykllu meræ fore brut fin. oc wæri pæt fex markcer. ( ${ }^{26}$ II. konongi. II. hæraði. oc .II. wæghfarændä. manni. Æn pa æn per prættæ fin .i. mællum. rættærin. ( ${ }^{27}$ wæghfarendi mannin oc pæn fum ( ${ }^{28}$ til ær rættær. oc fighær hwar annæn eig hawæ ræth görth ${ }^{29}$ ) adrum. ${ }^{30}$ ) pa fætium wir ( ${ }^{35} \mathrm{pem}$ allæ til fiærજhunf nemp' aff hærceすinu til wærn. mæp ( ${ }^{32} \mathrm{pem}$ fkiælum. at wæghfarændi mannin lyfti fore grannum. æller for fkiælicum mannum af hærædpinu. pa han 57 bort ffoor. at han fek eigh finær parwir at köpæ .i. flikum. by. ( ${ }^{33}$ for finæ
${ }^{17}$ H. om. oc.
18) H. hic inserit ea, quae in textu infra sequuntur: Huar haraz höpingi - atta örtogher. Cfi. not. 22.
19) H. sic. D. faghfaranda.

20́) D. II. scriptum, at alterum $I$ deletum est. H. twar; male.
21) H. sic. D. pewir.
22) H. habet verba: Huar - örtogher ante periodum in textu proxime antecedentem. Cfr. not. 18. supra. Sequentia vero ita habet: oc han Skal oc waghfarandi manni fa paruir finar. firi hans panninga. En pa en rattarin etc.
23) I. wil.
24) D. til annarf rattace eig. scriptum est, at instus locus v. eig solitis signis indicatus. H. om. eig.
25) H. add. pa.
26) H. twar marker kononge. oc tvar marker haradpi oc tuar marker waghfarandi manni.
27) H. oc warghfarandi maper.
28) H. waghfarandi madper wardper rattir til. oc figher etc.
29) D. gördh primum fuit scriptum.

3o) H. om. adrum.
31) H. rattaranum. oc fiua bem or waeghfarandi madber callas vara rattir til fiardpungs nampd af harapi elc.
32) H. pe Skiel. an waghfarandi mapex lyfti pat lughlika. pa han bort for. annattuaggia firi grannum. allar firi tryggum haraz manni. at han fek etc.
33) H. om. for fince parninga.
pænningæ．En pæt ær oc fwa ftundum．at mæn williæ off dyrt fit gooz sæliæ wæghfarændæ mannum．oc $\mathbf{p y}$ ．wilium wir at wæghfarændax manni ${ }^{34}$ ） fælis finær pærwir．fwa fum almænnilik ${ }^{35}$ ）köpp aer ．i．landenu．oc pa æn nokor ær 户æn．ær pæt wil hemulikæ takæ til fin．at köppæ pæt in．ær han hawir eig fialwcer．oc han matti wæghfarænd $x$ mannum vtt fæliæ．pa fæli han sum dyræft gitær han．swa pyt hwaru at fylghæ ma．Nu fore py．at pæt ær ingti at fættiæ rættin．vtæn（ ${ }^{36}$ at han haldis æptir．pa wilium wir引æffie waræ fkippæn swa wiper lagh fefter．at hwar fum taker nokot wtæn pæff williæ fum ．a．pa wilium wir．at pæn takis linlikæ．vtæn bar $\begin{gathered}\text { aghæ．} 00\end{gathered}$ foref of．swa pyt hwaru．at han hawi dagh．vm fæx vkur．at bötæ ．XL． markerr fore ranith．pæt han giærpi．oc pa æn han böter ${ }^{37}$ ）eigh ．XL．mar－ kiar i．pem fæx vikum ${ }^{38}$ ）pa wilium wir at han foref os．Pæffæ．XL．mar－ kar skulu skiptæs ．i．pre löte．taker en lot konongar．annæn．hæræð．oc ${ }^{39}$ ）引riðiæ pæn fum ranit war wið gört．Wærठær pæt swa，at pæn fum rænt hawir flyr vadan．oc skiærf up buðkafli．buðpæs hæræðinu．at takæ pæn man．hwar sum eig combær till böte ．III．markar．Wærðar pæt oc swa at nokor fkiær vp budkaflæ．vfkiælikæ．oc ${ }^{39}$ ）faræ mæn æptir hans orbom wiliæ takæ man faklöfæn．böte ．III．markaer pæn vp skar．æn pyt hwaru at per fangæ eigh mannin．pa æn han wærðær fangin．oc faar han fipæn fiær－ бungs nemð for sik．at（ ${ }^{4}$ han ær faklös．pa böte pæn ær bưkafllæ vp skar． ællær pæn fyrft förpe ．XII．marker．taki ．IIII．（ ${ }^{4 \mathrm{r}}$ bononger．IIII ${ }^{\circ}$ ．hæ－ ræ૪．${ }^{42}$ ）oc ．IIII．${ }^{43}$ ）pæn ${ }^{44}$ ）vfliawlikæ war ${ }^{45}$ ）takin．Nn pem allæ ær fulghdu af hæræðinu ${ }^{4 \sigma}$ ）til at takæ han．pa gifwm wir faklöfæ．Flyr pæn ${ }^{47}$ ） bort undæn（ ${ }^{48}$ sum flik fak wærdar ${ }^{49}$ ）giuin．pa fcal hanum en rumæn dagh giwæ．til aufware．at comæ．af pem daghi．fcal han hawe manæ＇x

[^81]42）H．sic．D．haradi．
43）H．add．marker．
44）H．sic．D．pem．
（4）H．war．
46）H．heradpi．
47）D．han primum scripto at deleto，$v$ ． pan supra lineam addidit scriba．
48）H．ar nohor flik etc．
49）D．Primum $r$ omiss．ipse add．scriba．
fræft. at bötæ fwa mykith. fum fyr ær faght. æn han falz. ællare wæri fi-. pæn vtlæghær. Wærdar oc fwa at nokop pæn ær fandær ${ }^{50}$ ) at flikri garningh. hörer nokrum hærræ til i. landinu. oc ${ }^{51}$ ) haldær pæn harræn hanum fipæn han far wart bref. at han fcal ( ${ }^{5}$ pæn famæ •bort lætæ. vm fughrtan nættær. böte .XL. markar. Elľer wæri fic mæð finum en eठ. En pa æn nokor annar madpcer ${ }^{3}$ ) haldær hanum. æn pyt hwaru. at han eygh wart breff far. pa böte pyt hwaru .XL. markcer. Pæt wærdcer oc swa oft. at pæn ${ }^{54}$ ) fum giarठinæ ${ }^{5}$ ) gior. at han callær fik adpru nampni. æn han heter. oc flæppar swa vndæn. oc annar madpar ${ }^{5}$ ) wærठær takin for han. pæn eygh til görðe. pæn sum ${ }^{57}$ ) fwa wærठær takin. han skal wæriæ fic mæð. .XII. mannum pem han war pa mæð. ær giarninggin fix. gör ${ }^{58}$ ) wæræ. Far madarr eigh födpo hwarti mæ૪ bön ( ${ }^{9} æ$ ællar mæð pænninghum. ærw pær til witni. pa lofwm wir hanum at takæ fwa mykit. fum han ma fær fyrftum hiælppæ mæ૪. oc giældi swa mykit fore. fum ( ${ }^{\circ}$ almænnilik köpp ær .a. Mæð py. aí pæt ær oc wæl wærðhughut. at per hawi meræ frælfi sum wærठughir ${ }^{\sigma x}$ ) æru. swa oc per fum meræ ærwðæ for os. pa ta= Kum wir vndæn pæiff giftnigh. ${ }^{\sigma 2}$ ) fyrft allæ varæ ${ }^{\sigma 3}$ ) garðæ. swa bifkupæ. 58 oc riddæræ. oc fwenæ til wapn. fwa at per fkulu ingæ fkuld bæræ. pær til. æntiggiæ ${ }^{\sigma 4}$ ) giwæ ællcer (æliæ. vtæn ${ }^{\sigma 5}$ ) per fialwer wiliæ. ${ }^{\sigma \sigma}$ )
2. Ellighær wilium wir oc py mal ær war faðir skippæбi rikinu til frælfis. oc til naðpæ. attær nyæ. oc feftum pem mæठ wart walð, oc warum ed-
s $=3$ II. Add. 7; Orb. 1: 6, 13, 7, 3, 4, $2,9$.
50) Pro fandar ar. Sic H. Cfr. not. 3. pag. 60) H. almaennilikt aer köp $a_{1}$
285.

5i) H. om. oc.
52) H. han bort etc.
53) H. om. madpar.
54) D. Loco litt. $p$ antea scriptum est $s$.
55) H. garningena.
56) H. man.
57) H. om. sum.
58) H. gör.
59) H. oc egh panningum etc.

Corp Jur. Ant.Sv. G. Vol. I.

6I) H. wardpughari.
62) H. giftning.
63) H. warpa. Male.
64) H. annattvaggic.
65) H. um. Male.
66) H. hic perperam inserit verba: Uid baffa varae fkipan - prouaft ioon, quae ad finem huius edicti pertinent. Cfr. nott. 96,5. pag. 315 .
40.
． ．oc aldræ perræ（ ${ }^{\sigma 7}$ fræmftu mannæ ．i．rikinu æru．${ }^{68}$ ）Et ær pæt．at hwar fum huggær．allar dræppar nokon ．i．（ ${ }^{\circ}$ fit fialff hus．ællar annars manz hus． $7^{70}$ ）pa（kal alt pæt han ．a．skiptæs ．i．pre．${ }^{71}$ ）lötte．taker en ko－ nongcer．annæn hæræ久．priðiæ fac（ökie．${ }^{72}$ ）oc pæn sum giæerọinx ${ }^{73}$ ）gör－ бe．${ }^{74}$ ）fe vtlaghðær ．e．til pæn biðær fore hanum．ær han hawir brutit wi－ ૪ær．oc böte os fiðæn ．XL．markcer．Slikæ famu hæmð fculu ${ }^{75}$ ）allir per hawæ．（ ${ }^{\text {offum }}$ quindi walföræ．ællar dræppar．farghær ．i．kyrkyu．kyrkyu－ garðhum．ællar ．a．pingum．ællar（ ${ }^{77}$ gangær ．a．gruठ．oc göræ＇fæth．ællar takær ${ }^{78}$ ）man fore annarf manz giær ${ }^{(1)}$ ællar huggær ${ }^{79}$ ）lim af manni．oc at pæffi war fkipæn mati enæ lun久 hallæs iwir alt rikit．pa wilium wir．at hwar sum ffaar at giæræ（ ${ }^{8 \circ}$ aff pæffum nokot nu æru vptal＞．at han wærif
 at göræ nokot（ ${ }^{82}$ af pæffum nv ærv vp talð．pa skal han alסrigh frix ffa． fyr æn（ ${ }^{83}$ han pæn fami biðær fore hanum sum hufit atti．ær giærningin ær gior i ．
3．Ellighær mæð九er ${ }^{84}$ ）py at pæt ær wæl wærठuct．at per sum os fylghiæ frammarmer baðpi mæð ra久hum oc hialpp．at per hawi mere æru．pa giwm wir allæ waræ mæn．oc wars kyæræ broðporf bænðigs．oc allæ perræ bryt－ tiæ．oc lanbo．oc allæ pa ．i．${ }^{85}$ ）perræ goz æru liðughæ．af allum ${ }^{8 \sigma}$ ）ko－ nongflicum ræt．swa oc allæ ærkibifcupfins fwenæ oc allæ bifcupænnæ ${ }^{87}$ ） swenæ．Wiir wilium oc at allir per mæn ær（ ${ }^{88}$ mæð örs piænæ．at per hawi pæt famæ frælfi．hwem fum per pianæ hælft．

67）D．mannce framfiu＇scriptum，at solitis 77）H．ganga（pro ganga a，cfr．not．26．pag．
signis emendatum．
68）H．om．aru．
69）H．fiaffins（lege fialffins）．
70）H．om．hus．
71）D．pry primum fuit scriptum．
72）H．Jakfökiaenum．
73）H．gerningenas．
74）H．sic．D．add．oc．
75）H．add．oc．
76）H．ar waldförce quindi．allxr drapar． allar Sarghar $i$ kirkium．aellær ．i．kirkiu gardpum etc．

12．）gruð゙ etc．
78）H．takie．
79）H．hugga．
80）H．nokot af baffum fum nu etc．
8i）H．sic．D．om．ma ठ．
82）H．patta fum nu ar up talt．
83）H．pan bidper etc．
84）H．$m \pi p$ ．
85）H．om．i．
86）H．om．allum．
87）H．sic．D．bufcupennax．
88）H．örs haua．at peer luawin etc．
4. Wir hawm oc swa fkippæt. at ingin pæn. \&r læn hawir. læggi nokor alagh .a. böndær. ællær punggæ. swa wift ${ }^{89}$ ) han vil eygh fin læn miftæ. vtæn pæt fe perræ goठwili. Wir firibiuðum oc pæt at böndær giæri ${ }^{0}$ ) eigh gengiærð. lænfmannum. vtæn per fialwer wili. eigh hællær ( ${ }^{\text {r }}$ pa pingæs æn vtæn pingh. Wir wilium oc at ingin man taki sær fkyuth af bondom. vtæn han hawi wart breff pær til. hwar ( ${ }^{2}$ ællighæs takær skyut af bondom. oc faar han nokræ acomo af eghændænum. pa fe hun vgilo. oc wærठær han fangin. pa löfe fik. swa ${ }^{93}$ ) fum eghændæns dombær ær til. oc pæs ær æmni ær ${ }^{94}$ ) fangin ær. Læggium py hær harðæ ræfft wiðær. at flæftir per swa takæ. ( ${ }^{5}$ æru fwa hærðif löfer. at per vandæ eigh hwat bonden faar fit attær. æller eigh. æn per gittæ fyft mæठ finær parwir oc syflur.
5. ( ${ }^{\sigma}$ Wið pæffæ waræ skippæn waru wiðær mangir ærllikir mæn. oc gawu pær ia til. oc sworo at per fculठu hanæ haldæ. oc ftærkiæ ${ }^{97}$ ) mæ' alt pæt per gatu. pær waru wiðær bifcuper. Iacuppær ærchibifcupær af vpfalum. Bifcupp anundær af ftrængiænæf. Bifcup kyætil af finlanði. Bifcup afzur af wæxfio. pær waru oc ${ }^{88}$ ) wið ridðærær. ffyrft war brodper. Bændictær. herra vlwar karlffun. hærræ bændict ${ }^{\rho \rho}$ ) laghman. Magnus ionffun. Swantæpulkær. Vlwar hungerffun. ${ }^{100}$ ) Anundær harals fun. ${ }^{\text {T }}$ ) Knutær mattioffun. Rörikar alguzffun. Karl haralffun. Thorften humwizffun. Bændict ${ }^{9}$ ) Ionffun. Rangwaldær ${ }^{2}$ ) ræwær. Ranwaldær ${ }^{3}$ ) Ingæffun. Bryniulwar botillærffun. ${ }^{4}$ ) pær war oc wið hæræ pætær war kanceler. hærræ bændict ${ }^{9}$ ) ærchidiakn af vpfalum. Prowæft (5andref. oc Prowæft Ion. Nu pær till at
$4=11$. Orb. 1: 15; 1II. 71.
89) H. add. fum.
90) H. giartin.
91) H. i ping tima. an vtan pat. Uir etc.
$\mathbf{9 2}^{2)}$ H. allisr taker. faar han acomo nokra af eghandie etc.
93) H. om. swa.
91) H. fum.
95) H. ar fiva hardi löfer.
96) Quae hic sequuntur: Wit - Prowaft Ion, H. supra inserit. Cfr. not. 66. pag. 3 l 3.
97) H. Styrkia.
$9^{8}$ ) H. om. oc.
99) H. bandictar.
100) H. hulmgers fun.

1) H. sic. D. Karlfjun.
2) H. Ragualdxr.
3) H. Ragwaldar.
4) H. potella fun.
5) H. andrös. oc fiva prouaft ioon. Ellighar wiliun wir etc. Cfr. not. 66. pag. 313.
pæffi mal ær wir hawm nu vp talt. mattu hawæ fullæ fæftu. pà lætum wir wart infighlli fore pættæ bref fættiæ. Oc war pættæ skippæt. oc scriwæt i. alnu æptir warf hærræ fözllo $\delta$ agh. ${ }^{\sigma}$ ) pufæn arum. oc tu hundræб. oc attatighi. oc fæm arum. ${ }^{7}$ )

$$
\left.20 .^{1}\right)
$$

66 1. Sittær nokkædrumber ællær nokkæ konæ williæ igh a legho gangæ. giær igh sæð eigh skath oc skuldir. kræffwar bonde han til legho manz ællær hanæ til leghokono. hwar bem hyfir ( ${ }^{2}$ fidpen ællæer oc hallær per æru krawder. ${ }^{3}$ ) hæti ${ }^{4}$ ) finum .IIL. XVI. örtoghum.
2. I. pær fum rættir ældærær æru. wærpæ per bardper ${ }^{5}$ ) fa aldrigh ræt a sær. hællær huzftrukin hufkonæ.
3. I. Ser madpar fulkomæn ${ }^{\sigma}$ ) ældæræ. calli til fic finæ grannæ. twa æellar pre. fum han vitnæ at være sannæn ældæræ. före han fidpæn finum hæræzhöffingee at faklöfo. oc han pröwe hans fkyal. sidpen skiæri hæræzhöfpoingi ping vj. oc höre vitni hans. Ær han ${ }^{7}$ ) skiælik $\kappa r^{8}$ ) wæri faklös. Er han eigh faklös. pa huftryki hon. oc fe pæn ${ }^{\text {p }}$ ) faklös ær han förpe.
4. I. laghmadpar æghær lanzkylठ aff mohæræp ${ }^{10}$ ) pæt ær fæm tyugh nöt hwær fiardpæ ar. ฮ. $^{1}$ )

20: 1 - $3=I I . U \operatorname{tg} B .29$.
6) H. födzlo tima.
7) D. Sequuntur foll. $59-65$. et in principio fol. 66. Lydekini adnotationes, quas supra pagg. $257-28 \mathrm{r}$. exhibuinas.

1) Haec ad calcem excerptorum Lydekini (cfr. not. 7. praeced.) sunt adnotata.
2) cellar fidpen hallar primum est scriptum, at .v. oc omiss. ipse addidit, verborumque ordinem solitis signis indicavit scriba.
3) Membrana hoc loco ita est perforata, ut de litt. awder fragmenta tantum exstent.
4) V. hoeti, in extrema folii parte scripta, extrita est; litt. hee vero regovavit rec. man. Adde wit.
5) Litt. er sunt extritae.
6) Litt. an extritae.
7) V. han extrita; a rec. man. renovata.
8) Cfr. not. 31. pag. 222.
9) Sic recte, ut videtur, legit 60. Verba fic pan autem sunt extrita, et a rec. man. mut. in eg.
1o) Litt. hrerap fere extritae, rec. man. muk. sunt in häraz.
10) Hoc signum indicare videtur scribam quaedam hic addere sibi proposuisse. Altera pagina fol. $66^{\circ}$ continet adnotationes quasdam huc non pertinentes. Cfs. Praet:
1. De quolibet genere anone debet decimari et qui non feparauerit ( ${ }^{2}$ deci- $\mathbf{6}_{7}$ mam totam de anona fua et pofuerit per fe. vel non feparauerit quodlibet genus abinuicem. ${ }^{3}$ ) Emendat ${ }^{4}$ ) Epifcopo .XVI. folidos. fimiliter Regi et ${ }^{5}$ ) prouincie.
2. Item si ${ }^{6}$ ) non ( ${ }^{7}$ defert decimam ad Ecclefiam ${ }^{8}$ ) ante purificacionem. si inpedituf fuerit fuper hoc. purget se cum .VII. nempdariif vel ( ${ }^{9}$.XVI. folidos emendat. ${ }^{10}$ ) actori. tantum. ( ${ }^{11} \mathrm{Si}$ vero inpeditus fuerit ( ${ }^{12}$ qui non foluerit plene. ${ }^{13}$ ) purget fe cum ( ${ }^{4}$ fuo nempdario fe ipfo et fuo vicino vel emendat ${ }^{15}$ ).VIII. folidos actori. tantum. cum fupplecione decime. Et fin mon fatiffecerit jn vtroque cafu ${ }^{10}$ ) ante pafcha fit ${ }^{17}$ ) interdictus donec fatiffecerit de vtroque ( ${ }^{18}$ Debet eciam scribi quantum quif decimauerit. ${ }^{79}$ )
3. Item $\mathrm{fi}^{20}$ ) quif legittime conuictuf et $^{\mathbf{2 x}}$ ) jnterdictus contumaciter depulerit ${ }^{2}{ }^{2}$ ) parochiam ${ }^{23}$ ) de Ecclefia. ${ }^{24}$ ) emendat Epifcopo .III. marcas. pro prima repulfione. Pro secunda vero ${ }^{25}$ ) marcam. ${ }^{2 \sigma}$ ) aliam Regi. terciam pro-
$1=$ II. KkB. 36; III. я. 5, 6.
2=1. Bryn. 1; II. KkB. 3才, 38; 1II. 3=11. KkB. 47.

[^82]uincie. Pro tercia vero ${ }^{27}$ ) .IX. marcas Regi. IX. parochie. ${ }^{28}$ ) et IX. prouincie.
4. Item si quis legittime conuictus ${ }^{29}$ ) et $^{30}$ ) interdictus Ecclefiam intrauerit vel carnef commederit vel fregerit aliquem diem sibi iniunctum in penitencia pupplica. ${ }^{31}$ ) Emendat Epifcopo .III. marcas. et similiter pro quolibet ( ${ }^{32}$ refiduo ( ${ }^{33}$ quod dicitur fcriptæbrut.
5. Item si quis iurauerit .a. principio aduentus ${ }^{34}$ ) vfque $\mathrm{ad}^{35}$ ) octauam Epiphanie. vel ${ }^{36}$ ) $\mathrm{a}^{37}$ ). $\mathrm{LXX}^{\text {ma }}$. vfque ad dominicam ${ }^{38}$ ) quafi modo geniti vel in feftiuif diebus vel ieiunandis. ${ }^{3}{ }^{9}$ ) Emendat Epifcopo .XVI. folidos. similiter Regi. et ${ }^{40}$ ) prouincie. nifi cafualiter et non voluntarie quif ledatur. vel nifi ${ }^{47}$ ) redimere voluerit ( ${ }^{42}$ per iuramentum. pecora fua que commederant ${ }^{43}$ ) segetef alicuius. vel nifi quif conuincere velit ${ }^{44}$ ) de furtu ${ }^{45}$ ) aliquem.
6. Item siquis wherauerit aliquem .a. vigilia natiuitatis ${ }^{4 \sigma}$ ) vfque ad octauam Epiphanie. vel .a. quarta. feria ante cenam domini. vfque ad noctem diei pafche. Emendat Epifcopo .XII. oras.
7. Item siquis wherauerit aliquem .a. fummo mane ${ }^{47}$ ) vfque ad noctem in die dedicacionis Ecclefie emendat Epifcopo .III. marcas.
8. Item pro confecracione Ecclefie ${ }^{48}$ ) et altaris ( ${ }^{49}$ simul ( ${ }^{50}$ habebit epi-
$4=$ II. KkB. 48, 52; I. GB. 8: я. $\quad 7=$ I. Bryn.3; II. KkB. 50; III. 11. $5=$ II. KkB. 49; VS. 13; Add.5: 3. 8=I. KkB. 2, 5; II. KkB. 4,8. $6=$ II. KkB. 51 .
27) O. autem. E. add. repulcione.
28) O. parrochianis.
29) O. sic.1 D. E. om. conuictus.

3o) O. uel.
31) E. O. putlica.
32) E. refiduum.
33) O. dicto w/gariter fcriptabruth.
34) O. add. domini.
35) E. O. sic. D. om. ad.
36) O. ct.
37) E. om. a.
38) O. diem lune poft.
39) E. ieiunaturis.
40) D. et fere extritum est. O. add. fimiliter.
41) O. add. quis.
42) O. om. per iuramentum.
43) E. conmedunt. O. comederunt.
44) E. voluerit.
45) E. furto.
46) E. O. add. domini.
47) D. Mut. in marie, forte ab ipso scriba. Male.
48) O. cimiterii. Cfr. not. 62. pag. 3 ig.
49) E. Simuliter. Male.
50) O. debet epifcopus habere.
fcopus procuracionem duarum noccium ( ${ }^{5 \mathrm{r}}$ et talentum cere de parochianis et seruientes eius ${ }^{52}$ ).XIII. oras. cum folido ( ${ }^{53}$ eciam de parochia. ${ }^{34}$ ) et .VI. marcas denariorum de ${ }^{55}$ ) Ecclefia. ( ${ }^{56}$ Item dolia redimentur a clientibus pro XII oris fwenis et tapetum et VIII vinas tele tenetur confecrans habere cum quo fe cinget Pro confecracione ${ }^{57}$ ) vero altaris ${ }^{58}$ ) tantum procuracionem vnius noctif ${ }^{\circ}$ ) et dimidium talentum cere ( ${ }^{\sigma 0}$ et famuli .XI引I. oras cum folido de parochia. ${ }^{\sigma 1}$ ) et .III. marcas de Ecclefia
9. Item pro reconfiliacione ${ }^{\sigma 2}$ ) procuracionem vnius noctis
10. ( ${ }^{\sigma 3}$ Item Epifcopus libere dabit Ecclefiam poft tres feptimanas parochianif difcordantibus et ${ }^{64}$ ) prefentantibus

1I. Item siquis aliquem interfecerit in ${ }^{65}$ ) Ecclefia. emendat epifcopo .IX. marcas. et exulabit. donec Epifcopus intercefferit pro eo. qui habebit pro prece .XL. marcas. Si vero wherauerit ${ }^{\sigma \sigma}$ ) tres marcas. ${ }^{\sigma 7}$ ) ( ${ }^{68} \mathrm{Si}$ autem ${ }^{\sigma 0}$ ) in cymiterio interfecerit vel $^{70}$ ) wlnerauerit. vel ${ }^{71}$ ) percufferit. XII. oras.
-
12. Item pro cymiterio non habenti sepem legittimam emendabunt parochiani epifcopo. tres. marcas. pro medietate .XII. oras. pro tercia parte fex oras.
$9=$ I. KkB. 3; II. KkB.5, 22. $10=$ II. KkB. 81.
${ }_{11}=I . \operatorname{Bryn.~3;~KkB.~12:~pr,~1;~II.~}$ KkB. $52,22,25$.
${ }_{12}=$ I. KkB. $13 ;$ II. KkB. 26.
51) O. de parrochianis et vnum talentum cere et etc.
52) E. om. eilus. O. cis.
53) O. om. eciam de parochia.
54) E. parochuanis.
55) E. oın. de.
56) Quae sequmntur, cursivis typis impressa, habet O; oin. vero D. E.
57) E. curacione. Male.
58) E. O. sic. D. alturi.
59) E. add. Item epifcopus libere dabit, at linea sub h. vv. ducta est.
6o) O. de parrochianis et frrmientes XII oras denariorum cum folido et III marcas denariorum de ecclefia.

6ı) E. parochianis.
62) O. add. cimilerii tantum. Cfr. not. if. pag. 318.
-63) O. om. hoc Cap.
6f) non addendum videtur.
6j) O. de primum scriptum est, at in supra lineam additum.
66) O. add. aliquem in ecclefia cmendubit.
67) O. add. epifcopo.
68) O. om. Si - oras.
69) E. vero.
70) E. om. vel.
71) E. om. vel. - Pro vel legendum videtur: tres marcas. si vero. Cfr. I. KkB. 12; Bryn. 3; IL. KkB. 22.
13. ( ${ }^{2}$ Item si sacerdos non rogatus vifitauerit infirmos in parochia ${ }^{7}$ alterius facerdotis. emendat Epifcopo .XII. oras. et XII. ${ }^{73}$ ) oras. curato.
14. Item si sacerdos debitum quod tenetur Ecclefie non foluerit ante pafcha. emendat epifcopo. tref. marcas.
15. Item si quis percufferit clericum vel religiofum. ${ }^{74}$ ) emendat epifcopo. tres marcas.
16. Item pro duplici adulterio. emendat epifcopo .III. marcas. ${ }^{75}$ ) pro simplici autem ${ }^{7 \sigma}$ ).XII. oras.
17. Item siquis ${ }^{77}$ ) cognouerit confanguineam suam in primo vel secundo gradu. emendat epifcopo tres marcas. et similiter pro quolibet firneerwark. ${ }^{78}$ ) et vifitet sedem apoftolicam. $\mathrm{Si}^{70}$ ) in tercio ( ${ }^{80}$ et in quarto $\mathrm{gradu}^{8 x}$ ).XII. oras.
18. T. hec autem que sequuntur ${ }^{82}$ ) dicuntur. ffinærwark. ${ }^{83}$ ) silicet cognofcere matrem vel filiam. vel ${ }^{84}$ ) ftyppdottor. vel filiam filii fui. ${ }^{85}$ ) vel flie sue. vel vxorem filii. vel matrem patris (ui ${ }^{8 \sigma}$ ) sen ${ }^{87}$ ) matris. vel sororem patris seu ${ }^{87}$ ) matris. vel filiam fratris fui ${ }^{8 \sigma}$ ) seu fororif. vel vxorem fratris fui. ${ }^{86}$ ) vel ${ }^{88}$ ) confobrinam fuam. vel ${ }^{88}$ ) duo confobrini vam mulierem. vel ${ }^{89}$ ) due confobrine vnum virum. vel commifceri brutic. In omnibus iftis

```
13 =I. KkB. 16; II. KkB. 35. Cfr. \(17=\) IV. GB. 8: 2 ; Bryn. 5; II. KkB.
\(14=I I . K k B .65\).
\(16=\) I. Bryn. 5; II. KkB. 广 \(\mathbf{5}\); III. 121.
```

$18=1 . G B .8: p r, \Omega ; B r y n .5 ;$ II. KkB. 52; Orb. 3.

[^83]cafibus debent viri adire fedem apoftolicam. et tam viri quam mulieres. ${ }^{\circ}$ ) emendant epifcopo. tres marcas de ${ }^{9}$ ) Iure Regio.
19. Item si quis congnouerit commatrem suam vel filiam spiritualem vel sororem. ${ }^{22}$ ) vel ( ${ }^{93}$ illam cuius filium vel filiam tenuerit in baptifmo vel confirmacione. emendat epifcopo tres marcas.
20. Item si mulier interficit infantem fuum fiue ( ${ }^{4}$ baptizatum siue non. 68 emendat epifcopo. tres marcas de jure regio.
21. Item ${ }^{95}$ ) si vir vel mulier ( ${ }^{6}$ conuictus fuerit de maleficio. emendat epifcopo. ( ${ }^{97}$ tres marcas ( ${ }^{8}{ }^{8} \mathrm{de}$ iure regio. Si conuictus fuerit vel conuicta de widfkiplum ${ }^{00}$ ) emendat ${ }^{200}$ ) epifcopo .XVI. solidos.
22. Item pro separacione matrimonii vel fponfaliorum ( ${ }^{\text {I }}$ propter confanguinitatem. vir et mulier ambo simul Epifcopo. emendant. tres marcas. quilibet $^{2}$ ) .XII. oras. Pro separacione propter ${ }^{3}$ ) guziwlagh. emendet pater mulieris vel alius proximus qui ( ${ }^{4}$ dedit eam nuptui. Epifcopo tres marcas solus.
23. Item si pater dat ('siliam suam nuptui vel aliuf quilibet confanguineam suam invitam. emendat epifcopo tres marcas.
$19=$ III. 103.
$90=$ III. 132.
$21=11$. RetlB. 10, 11; Add.5: я.
90) O. add. et tam mulieres gxam viri.
91) O. om. de.
92) O. add. Spiritualem.
93) O. feminam cuius filiam tenuit etc.
94) O. Jit bnptizatus.
95) O. om. Item.
96) O. conuicti fuerunt de maleficio emendabunt etc.
99) O. sic. D. marcam. Cfr. II. RellB. 10; Add. 5: 2.
$22=$ I. GB. 2: 1; II. KkB. 5s.
${ }_{23}=$ II. KkB. 5 .
Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
98) O. om. de iure regio.
99) O. widhfkipilföm.
100) O. emendabunt.

1) O. om. propter confanguinitatem.
2) O. add. eorum.
3) O. autem.
4) O. eam nuptui dat III etc.
5) O. inuitam filiam fuam nuptui vel quibibot alius confaguineus emmendabit etc.
24. Item ${ }^{6}$ ) sacerdos benedicens (ponfos ${ }^{7}$ ) non propofitis bannis ter prius in Ecclefia puplice. emendat epifcopo. tres marcas.
25. Item $\mathrm{si}^{8}$ ) ter monitus ( ${ }^{9}$ non wlt benedici cum concubina ${ }^{10}$ ) sua vel eam dimittere sacerdof poteft eum ${ }^{\mathbf{1 1}}$ ) interdicere. et ( ${ }^{12}$ si non fecerit emendat epifcopo. tres marcas.
26. Item coniuges. ter. moniti nollentes benedici a. percepcione corporif chrifti ${ }^{3}$ ) sufpendantur.
27. Item pro inceftu ( ${ }^{14}$ et refiduis. emendat mulier tantum eciam sicut vir. 28. Item siquis ${ }^{5}$ ) commiferit inceftum adulterium ( ${ }^{1} \sigma_{\text {vel }}$ firnæwark cum eadem muliere. emendat epifcopo ${ }^{17}$ ) fecundum cafum. ac fi peccaffet cum. diuerfis
28. Item ( ${ }^{18}$ siquis inpofitus non tamen puplice conuictus pro aliqua caufa ad epifcopum ( ${ }^{10}$ pertinente dedit oculte monufcula ${ }^{20}$ ) exactori Epifcopi et poftea conuictus fuerit. puplice pro eadem. ${ }^{21}$ ) emendat Epifcopo secundum cafum et recipiat ${ }^{22}$ ) penitenciam pupligam.

3o. Item si quis obligatus Epifcopo. Ecclefie. sacerdoti ( ${ }^{23}$ vel prepofito abfentauerit se $a b^{24}$ ) ecclefia propria in die pafche maliciofe recipiens corpus

```
24=II. KkB.69. 28=III. 94.
25 = III. 95.
26 = IIL 104. Cfr.IV. 2: \4. 29= III. 96.
26=111. 104. Cfr.IV. 21:74.
29=1II. 96.
```

$27=111.96$.
6) O. sic. D. add. si.
7) O. omp. Jponfos.
8. O. add. quis.

9! O. noluerit.
1o) O. sic. D. contumacio
11) O. eos.
12) O. emendabunt; om. si non fecerit.
13) U. add. in die pafce.
14) O. uel rifiduo dicto foriptabruth emendabit mulier foluta ficat vir.
15) O. alu. siquis.
16) O. et fcriptabruth cum etc. Male.
17) O. add. tanturn.
18) O. $\sqrt{2}$ inpetitus non etc.
19) O. pertinentem dederit etc. Male.
20) O. munufcula.
21) O. add. cate $f$ a.
22) O. recipiet.
23) O. prepofito uel ecclefie falacopens
fintateerit elc.
24) O. de.
chrifti in aliena ecclefia emendat epifcopo. marcam. aliam Regi. terciam prouincie.
31. Item si præftbiter dyaconus vel subdyaconus inhabitantes bona Ecclefie ( ${ }^{25}$ dereliquerint ( ${ }^{2 \sigma}$ in aliquo emendant epifcopo ius regium et eciam prouincie Si vero dereliquerint ${ }^{27}$ ) extra bona Ecclefie. emendant epifcopo ius regium. et prouincie jus fuum ${ }^{28}$ ) sed de omnibus aliis clericis inferiorum ${ }^{29}$ ) ordinum recipiet dominus terre jus ( ${ }^{3}{ }^{\circ}$ Regium et prouincie.
32. Item familiares sacerdotum seu ${ }^{31}$ ) quicunque delinquentes ${ }^{32}$ ) in curia ipforum. ${ }^{33}$ ) emendant epifcopo jus regium. eciam fi contingat infringi iuramentum regium prouincie vero ${ }^{34}$ ) jus fuum.
33. Item clerici in omnibus caufis debent defendi vel conainci per clericos ( ${ }^{35}$ non per laycos eciam ${ }^{36}$ ) si contingat ${ }^{37}$ ) infringi regium iuramentum. ${ }^{38}$ ) preter byærbygningh. ( ${ }^{39}$ sicut sunt. lyð. gardpar. broor. jhal久 feær. aflatur. aplöior. tyalrubyr'.$^{40}$ ) pro iftis omnibus tantum nempdarius laycuf purgabit vel condempnabit clericum ${ }^{41}$ ) ficut laychos. ( ${ }^{42} \mathrm{Et}$ si clericuf pro iftis conuictus fuerit ad trino ${ }^{43}$ ) .XVI. folidos. Epifcopus recipiet jus regium. Si autem ${ }^{44}$ ) minus totum recipiet prolocutor.
34. Item pro periurio .XII. ( ${ }^{43}$ vel .XX. IIII $^{\text {or }}$. hominum seu eciam nemp-

$$
\begin{aligned}
& \text { 3. }=\text { II. KkB. 62, 64; 1II. 105. Cfr. } 33=\text { II. KkB. 63; III. 105. fin. } \\
& \text { IV. 21: } 72 \text {. } \\
& 34=1 I . K k B .52 ; \text { Add. 13: 2; III. } 76 . \\
& 3_{2}=\text { II. KkB. } 66 .
\end{aligned}
$$

[^84]de si conuicta fuerit ( ${ }^{46}$ et eciam coacta per prolocutorem ${ }^{47}$ ) prouincie tres marcas habebit epifcopus .a. ${ }^{48}$ ) perfona principali. ${ }^{49}$ )
35. Item siquis mercenarium suum miferit ad iurandum in aliqua caufa. si reprobatum fuerit iuramentum emendabit epifcopo rufticus .III. marcas et mercenarius ieiunabit. ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ )
36. ( ${ }^{51}$ Item si sacerdos non foluerit laycho debitum die affignata per officialem Epifcopi emendat epifcopo .III. marcas. De quibus recipiet actor I. marcam. Et remittat ${ }^{52}$ ) tantum de illa quantum Epifcopus remittit de qualibet sua marca.
37. Item violantes ${ }^{53}$ ) dies feftiuof. filicet. pafche. afcenfionif. ${ }^{34}$ ) pentecoftes. Iohannis. ${ }^{5}$ ) laurencii. omnes dief ${ }^{5 \sigma}$ ) beate virginif. michaelis. omnium fanctorum. natiuitatis. ${ }^{57}$ ) circumcifionis. ${ }^{58}$ ) ephiphanie. ${ }^{59}$ ) dedicacionis. omnium apoftolorum habencium vigiliaf ieiunandas. seu dominicaf. Pro omnibus iftif emendant epifcopo .VIII. folidos. anonam tamen ${ }^{60}$ ) et fenum licite ( ${ }^{\sigma x}$ plauftrabunt. poft mydiæn aptæn.
38. ' ( ${ }^{2}$ Item fiquis commederit butirum in $X L^{m a}$ uel in aliqua die que pronunciatur ieiunanda emendabit epifcopo dimidiam marcam pro gualibet die et ieiunet aliam pro illa uel purget fe iuramento nempdarii et proximi vicini fui

35 = II. Add. 13: 2; III. ;6.
$36=$ III. 9 .
$3_{7}=$ I. Brrn. 4; II. KkB. 5s; III. 18. $38=11$. KkB. 56 ; III. 24.

| 46) O. om. et eciam coacta. | 55) O. add. Laptific. |
| :---: | :---: |
| 47) D. prolocucione primum fuit scriptum. | 56) O. add. feffituos. |
| 48) O. de. | $5_{7}$ ) O. add. domini. |
| 49) O. add. qui dicitur höuit§₹man. | 58) O. sic. D. circumficionis. |
| 50) O. sic. D. icunabit. | 59) Lege epiphanie. O. apyphanie; add. diem. |
| 51) O. Si elericus non folucrit delitum etc. | 6o) O. sic. D. tantum. |
| 52) O. sic. D. recipiet. | 61) O. plaufrabit in auttunprio pofi midhap- |
| 53) O. violentes. | tori. |
| 54) O. sic. D. $\alpha / \int \mathrm{enfioniS}$. | 62) Hoc Caput habet $\mathrm{O}_{\text {; }}$ om, xera $\mathrm{D}_{3}$ |

39. Item ${ }^{63}$ ) si quis tenens ( ${ }^{64}$ concubinam puplice abiurauerit eam in die pafche et refumpferit poftea. emendat epifcopo tres marcas.
40. Item ( ${ }^{\sigma S}$ qui puplice commiferit ${ }^{\sigma \sigma}$ ) adulterium tenendo ( ${ }^{\sigma 7}$ adulterama in lecto fecum. vel $\left({ }^{68}\right.$ si habuerit infantem vel captus fuerit cum ea. in Va na ${ }^{\sigma 0}$ ) domo. emendat ( ${ }^{\circ}$ pro simplici adulterio .XII. oras. pro duplici. trep marcas. vel purget se cum nempdariis quarte partis ${ }^{71}$ ) prouincie.
41. Item Epifcopus debet iudicare de teftamentif. matrimoniis. ${ }^{22}$ ) clericis. cuiuscunque ordinnis. excommunicacione. debitif ecclefie. ( ${ }^{3}$ bonif ecclefie. vel fi littigauerint jnter se due Ecclefie et super spiritualibus caufir quibuscunque.]
42. Item siquis dixerit fe ( ${ }^{4}$ mon iufte conuictum pro aliqua caufa ad Epifco-69 pum pertinente ${ }^{75}$ ) habebit ${ }^{76}$ ) inducias ad primum placitum. ( ${ }^{77}$ quod dicitur lanzping. et $\mathrm{fi}^{78}$ ) appellare voluerit. vlterius ${ }^{79}$ ) ad dominum terre habeat ( ${ }^{80}$ ad hoc vnum menfem. et si tunc ${ }^{81}$ ) innocens iudicatus non fuerit. poteft per Epifcopum interdici donec satiffecerit.
43. Item si quis ( ${ }^{83}$ receperit ( ${ }^{83}$ clauem vel denarios Ecclefie contra roluntatem parochianorum. emendat ( ${ }^{4}$ Epifcopo. marcam. aliam Regi. terciam prouincie.

$$
\begin{array}{ll}
39=I I . K k B .57 . & 41=I I . K k B .59,61 . \\
40=I . B r y n .5 ; \text { II. KkB. } 52,58 ; \text { III. } . & 42=\text { II. KkB. } 70 ; \text { III. } 32 \\
43 \text { II. KkB. } 65 .
\end{array}
$$

63) O. om. Item.
64) O. publice concubinam fuam et die pafoe eam abiurauerit et etc.
65) O. Siquis; om. puplice.
66) O. sic. D. committerit. Br. legit committerel.
67) O. eam pullice in etc.
68) O. infantem fuam cum ea kabuerith uel $f_{i}$ captus etc.
6g) O. eadem.
69) O. epifropo pro fimplici XII etc.
70) O. sic. D. parte.
71) O. sic. D. om. matrinoo:iis. Cfr, IL KkP. 59.
72) O. om. bonif ecclefie.
73) O. iniufie.
74) O. pertinentem. Male.
${ }_{76)}$ O. sic. D. hanc. In codice, quem secutus est scriba, sine dubio scriptum fuit habeat, consueto modo abbreviatum, scilicet hat cum tineola sapra litt. a.
75) O. dictum.
${ }^{78)}$ O. sic. D. om. Sio
76) O. om. vlterius.
77) O. adluuc vnum etc.
78) O. om. tunc.
79) O. sic. D. reciperit.
80) O. claues ecchfie uel denarios contra etc.
81) O. resi marcam alian epifopo $3 a m$ prouincic.
44. Item si augmentatur ecclefia de licencia epifcopi. si augmentatum ${ }^{85}$ ) fuerit maius quam opuf ( ${ }^{8 \sigma^{\prime}}$ anticum. tanc ex nouo ecclefia confecrabitur.
45. Item ( ${ }^{87}$ quando confecrata eft Ecclefia. ${ }^{88}$ ) ödhebol. nichil faciunt de procuracione epifcopi. sed parochiani familiam ${ }^{89}$ ) habentes.
46. Item nullus poteft vendere vel permutare bona ${ }^{90}$ ) ecclefie sine licencia Epifcopi et voluntate sacerdotif et ${ }^{91}$ ) parochianorum. nifi illa ${ }^{2 \boldsymbol{2}}$ ) que data ${ }^{98}$ ) fuerint specialiter ad ornatum ecclefie. illa enim poffunt vendi ${ }^{94}$ ) per sacerdotem et parochianos ( ${ }^{2}$ epifcopo non quefito.
47. Item predia data ${ }^{\circ}$ ) pro anima alicuius libere poffunt vendi. si heredes illa ${ }^{92}$ ) non redimerint infra annum.
48. Si ffur apertis hoftiif intrat Ecclefiam et aliquid abftulerit sacerdos emendabit ${ }^{97}$ ) Ecclefie .III. marcas et non plus. quantumcunque ${ }^{98}$ ) sit furatum. ${ }^{99}$ ) Si vero fodiendo subter bafeum ${ }^{100}$ ) intrauerit non inputatur ${ }^{1}$ ) facerdoti. Si vero ${ }^{2}$ ) furtum poftea repertum fuerit tunc fur emendat sacerdoti. tres marcas. cum ecclefie reftitutum fuerit ( ${ }^{3}$ quod amiferat.
49. Si ${ }^{4}$ ) Ecclefia deftruatur ( ${ }^{5}$ per jncendium de candelis. que ( ${ }^{\circ}$ funt circa altare sacerdof emendat ecclefie tres marcas. Si vero ${ }^{2}$ ) de candelis que sunt in Ecclefia emendat qui incendit. ('7tres marcas. Si indumenta comburrantur de framlyufum. emendabit ${ }^{\rho}{ }^{7}$ ) sacerdof ecclefie marcas .III. et
$44=11$. KkB. 10.
$46=$ II. KkB. 67.
$47=I I . K k B .68$.
85) O. augmentum.
86) O. antiquum debet ecclefía a nouo confecrari.
87) O. Si confecranda etc.
88) O. add. tunc colonie que dicuntur.
89) O. familias.

90; O. predia.
91) O. ac.
$9^{2}$ ) O. om. illa.
9) O. dicta. Male.
94) O. sic. D. venti.
95) O. or. epifcopo non quefito.
$48=$ I. KkB. 7: 1-3; II. KkB. 18, 13.
$49=$ I. KkB. 8; 1I. КkB. 14, 15.
96) O. add. ecclefie.
97) O. sic. D. om. emendabit.
98) O. sic. D. quantumque.
99) O. furtum.
100) Lege bafin. O. fubtus bafan v. bafam.

1) O. inputandum eft.
2) O. autem.
3) O. totum quod amifit.
4) O. Item $\sqrt{i}$.
5) O. pro incendio. Male.
6) O. sic. D. extra alt ire; om. funt.
7) O. om. tres marcas.
non plus. Si ( ${ }^{8}$ vero contendunt inter se facerdos et laycus incendens. tune laycus defendet se cum .XII. laycis. quo facto sacerdof emendat ecclefie tref marcas.
50. Item si sacerdof librof ('ecclefie vel indumenta ad domum fuam portauerit et ibi perdantur vel pereant quocunque modo sacerdof reftituat ecclefie totum. dampnum preftito ${ }^{x 0}$ ) iuramento quod amiffa ${ }^{1 x}$ ) meliora non fuerint ${ }^{\text {2 }}$ )

5r. Item si ${ }^{13}$ ) sacerdos non denunciauerit epifcopo quod lapif altaris motus vel fractus eft. ${ }^{14}$ ) emendat Epifcopo ( ${ }^{15}$ III marcas.
52. ( ${ }^{1 \sigma}$ Item si cafu campane preftbiter vel campanariuf ( ${ }^{17}$ mortuuf fuerit ( ${ }^{8}$ nihil emendabitur propter hoc. ( ${ }^{10}$ nec ipfi emendabunt si campanam fregerint.
53. Item si parochiani contendunt de sacerdote ille optineat in quem maior pars confenferit. ${ }^{20}$ ) Preftbiter ${ }^{85}$ ) femper habitabit ${ }^{22}$ ) in fundo ecclefie. ${ }^{23}$ )
54. Item si aliquis percuffus fuerit in cymiterio ab(que ${ }^{24}$ ) effufione sanguinis ( ${ }^{25}$ preftbiter ibidem libere sepeliat et in Ecclefia celebret. Si vero in ecclefia aliquis ${ }^{26}$ ) interfectus fuerit vel ${ }^{27}$ ) ad ${ }^{28}$ ) effufionem sanguinis per-
$50=$ I. KkB. 9; II. KkB. 16.
53 工 I. KkB. 11; II. KkB. 21.
$51=$ I. KkB. 5; II. KkB. 8.
5s = I. KkB. 10: 2, 3; II. KkB. 19.
$54=I . K k B .12: 1 ; 3$, 12: pr; II. KkB. 25, 5, 29.

[^85]euffus. non debet sepeliri in cymiterio ${ }^{29}$ ) nec in ecclefia ( ${ }^{30}$ ante reconciliacionem celebrari. ( ${ }^{31}$ Quia polluta ecclefia polluitur eciam et cimiterium fed polluto cimiterio non polluitur ecclefia $\mathbf{S i}$ vero cymiterium tantum modo pollutum ${ }^{32}$ ) fuerit in Ecclefia nichilominus poteft ${ }^{3}$ ) sepeliri.
55. Item ${ }^{34}$ ) si quis voluerit in Ecclefia fepeliri dabit ( ${ }^{35}$ ecclefie tres marcas ad ornatum. et sacerdoti omnia fua iura ${ }^{36}$ ) jrrequifito epifcopo et eius officiali. ( ${ }^{37}$ fed hoc in ecclefiis parrochialibus In ecclefia autem cathedrali requiri et haber ${ }^{\text { }}{ }^{8}$ ) confenfiss canonicorum et eis dabitur fecundum placitum eorum
56. Item fanus quilibet poteft dare partem vnam capitalem tam de mobilibus quam immobilibus irrequifitis heredibus Infirmus autem poteft dare dimidiam partem capitalem Pars autem capitalis fic intelligi debet quod fiue vir fiue mulier fuerit qui legat tantum poteft dare pro anima fua quantum hores mafculus recipiet de hereditate poft ipfum fiue pater fuerit heres fiue filius fiue frater fiue alius confanguineus ${ }^{9}$ ) et debet pars capitalis in hoc cafu intelligi quantum femina heres exiftens recipit fiue mater fuerit fiue filia fiue alia remocior confunguinea vnde $\sqrt{i}$ vnicus fuerit heres legari debet medietas omnium bonorum
57. ( ${ }^{40}$ Item si quis dederit ecclefie vnicum agrum vel vnicum pratum pro sepultura ( ${ }^{4 \mathrm{x}}$ vel aliomodo. Sacerdos ad vfus fuof habere debet. donec eeclefia neceffe habuerit vendere pro reparacione fua et non vlterius. $\mathrm{Si}^{42}$ )
$55=$ II. KkB. 23.
$56=1 I . K k B .60 ; 11 I .28$.
$57=11 . K k B .24$.
29) O. eccle $\sqrt{i} a$. Male.
30) O. celebrari ante reconciliacionem ecclefie.
31) Quia - polluitur ecclefia habet 0 ; om. vero D.
32) O. sic. D. violatum.
33) O. poterit.
34) O. Sed.
35) O. ad ornatum ecclefie III marcas.
36) O. add. et hoc pote/t fieri.
37) Quae sequuntur, cursivis typis impressa, habet O; om. vero D.
38) Adde oportet.
39) Quaedam hic esse omissa, neminem figit. In sequentibus nempe fingitur omner heredes esse feminas. Cfr. II. KkB. 6o; UII. 28.
40) O. Nota fi vnicum dederit agrum ud pratum étc.
41) O. Jua uel aliquo alio modo ete.
4) O. Item fivero.
datur fundus vel dimidius sacerdoti ${ }^{43}$ ) habeat ipfe. si datur ${ }^{44}$ ) ecclefie habeat ( ${ }^{45}$ ipfa. si datur vtrifque inter fe diuidant penfionem equaliter. $\mathrm{Si}^{4 \sigma}$ ) locari debet sacerdos eft proximior. si tantum uult dare ficut alius aliter locetur illi qui plus offert.
58. Item pro vnccione ${ }^{47}$ ) et sepultura jn cymiterio. ( ${ }^{48}$ sicut confueuit ab antiquo. hoc adiecto. quod si quis elegerit alibi sepulturam soluat ${ }^{49}$ ) heres facerdoti ac si fepultuf effet secum. Illi autem ad quem funus tranffertur. dabit ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ ) tantum ficut bene reputauerit se contentum aliter non fepeliat funus nifis ${ }^{5 x}$ ) voluerit.
59. Item si quis dederit ecclefie Rem alienam soluat ${ }^{40}$ ) heres quantum valet Res illa si defunctus non dedit plus quam ${ }^{52}$ ) dare ${ }^{53}$ ) potuit secundum leges. ${ }^{54}$ )
60. (55 Item $\sqrt{i}$ facerdos non rogatus excommunicet ${ }^{56}$ ) aliquod facerdotale officium in aliena parrochia abfque neceffitatis articulo emendabit epifcopo XII oras et XII curato
61. Item ( ${ }^{57}$ preftbiter negligens tam baptizare infantem quam ( ${ }^{58}$ inwngere infirmum requifitus emendat Epifcopo. tres. marcas. et tres actori. nifi
$58=$ I. KkB. 18; 1I. KkB. 42.
$59=$ III. 101.
$60=$ I. KkB. 16; II. KkB. 35. Cfr.
43) O. sic. D. sacerdos.
44) O. vero.
45) O. ecclefia Si vero vtrifque diuidant etc.
46) 0 . add. vero.
47) O. inuecione v. inuencione; lege inunccione.
48) O. tantum dari debet guantum dari confiveuit etc.
49) O. Soluet.
50) O. dabitur.
51) O. add. ipfe.
52) O. uel. Male.
IV. 21: 13.
$61=$ I. KkB. 14: 1; 8, 4; II. KkB. 28. 29.
53) D. volutit hic additum est, at lineola sub
h. v. ducta.
54) O. add. patric.
55) O. habet hoc Cap. D. vero om. Cfr. tamen Cap. XIII. supra.
56) exerceat, ut videtur, legendum.
57) O. A prefbyter requifitus necligens tamen baptizare infantem fiue inwngere infirmum emendabit etc.
58) O. sic (cfr. not. 57. praeced.). D. iniungere firmum.

70 legittime fuerit inpeditus. Inpedimenta ${ }^{50}$ ) sunt .IIII ${ }^{\circ}$. Primum. ${ }^{60}$ ) si vocatus fuerit ${ }^{\sigma x}$ ) ad Epifcopum. Secundum. si tunc ( ${ }^{\sigma 2}$ vifitat alium infirmum. Tercium. si ipfe infirmus eft. ${ }^{6 x}$ ) Quartum si inceperat canonem. Si autem rufticus dicit ( ${ }^{63}$ jpfum non inpeditum. ipfe ( ${ }^{64}$ sacerdos se cum sex sacerdotibus defendet.
62. Item si vnus petit baptifmum et ${ }^{\sigma 5}$ ) alius corpus chrifti. ( ${ }^{\sigma \sigma}$ prius eft baptizandi. ${ }^{67}$ ) Si autem vnus petit corpus chrifti et alter vngi prius dabitur corpus chrifti quam vncio
63. Item si hofpes moritur. ${ }^{\sigma 8}$ ) domefticus det ${ }^{\sigma \theta}$ ) sacerdoti de Rebus ( ${ }^{\circ} \mathrm{dea}$ functi .IIII'r. solidos. ( ${ }^{7 \times}$ Pro paupere autem recipiet peram et baculum
64. ( ${ }^{2}$.. . Item si $q^{7 s^{73}}$ ) seminauerit fundum suum in aliena parochia habens aliud ${ }^{74}$ ) domicilium soluet totas ( ${ }^{55}$ decimas vbi predia sunt scita. ${ }^{70}$ ) Si ( ${ }^{77}$ vero vnicum agrum vel pratum ibi soluet decimas sacerdoti. omnes ( ${ }^{78}$ autem decimas soluet. ${ }^{79}$ ) soluet vbi habet domicilium.
65. Item si quis habuerit in tota ${ }^{80}$ ) decima ( ${ }^{8 r}$ plauftratum. quod dicitur akarlas ( ${ }^{82}$ faciat decimas. Si ( ${ }^{83}$ minus habuerit soluet sacerdoti. tydhæ-

62 = I. KkB. 14: pr; II. KkB. 27. 64 = I. KkB. 20: pr, 1; II. KkB. 44. 63 = I. KkB. 15: 1, 2; II. KkB. 32,33. $65=$ II. KkB. 43; III. л.
59) O. add. vero.

6o) O. add. eft.
61) O. fit.
62) O. et ad alium etc. Male.
63) O. eum non legitime inpeditum etc.
64) O. defendet fe cum VI preflyteris.
65) 0. om. et.
66) O. 3us inungi prius debet dari corpus chrifii quam vnctıo prius baptifinus quam corpus chrifti Item fi hofpes etc. (vide Cap. LXIII.).
67) Lege baptizanduin.
68) O. add. in domo alicuius.
69) O. dalit.
70) O. Suis oram et folidum fi vigilaterit.
71) Pro-Uaculum habet O; D. autem om.
72) O. connectit sequentia cum praecedentibus.
73) O. om. quis.
74) O. ita. D. aliquod.
$7^{5)}$ O. de quo vbi etc. Male.
${ }^{76)}$ Pro situ. O. Sata.
77) O. autem feminnucrit vnicum agrum alibi foluct ibi decimas etc.
78) O. om. autem - soluct. soluet; habet ver
ro lacunam aliquot litterarum.
79) Lege ceteras $\mathbf{v}$. alias.

8o) D. parochia hic additum est, at lineola sub h. v. ducta.
81) O. vnum plaufirum dictum etc.
82) O. Soluet decimas ecclefie.
83) O. vero minus fuciel facerdabi etc.
köpp. ${ }^{84}$ ) Ita quod solutus vel soluta. soluet ${ }^{85}$ ) .VIII. denarios. Maritatus autem. ${ }^{86}$ ) solidum. siue pluref ( ${ }^{87}$ siue pauciores habuerint infantes.
66. Item sacerdos ${ }^{88}$ ) decimabit de bonis patrimonilialibus ${ }^{89}$ ) et non de fundo ecclefie.
67. Item si quis non soluerit decimas ${ }^{90}$ ) ante pafcha vel alia ( ${ }^{9 \times}$ debita .a. corpore chrifti die pafche sufpendatur.
68. Si. ${ }^{22}$ ) quis sacerdos vel laycus interdixerit ${ }^{93}$ ) aliquem (94iniufte. et abfque trina amonicione sit interdictus tanto tempore. sicut ille fuit quem interdixit.
69. Item dabuntur sacerdoti in benediccione nubencium. pro candelis .IIII. solidi. ( ${ }^{5} \mathrm{Et}$ pro candelis poft partum ${ }^{\rho \sigma}$ ) .II. solidi. et offert ${ }^{97}$ ) mulier quantum voluerit. ( ${ }^{9}$ poft nupcias mulier non tenetur offerre nifi voluerit. 70. Item ${ }^{90}$ ) iftis diebus maritus et vxor tenetur offerre et ${ }^{100}$ ) cybum in altare ponere. silicet. Natiuitatis. ${ }^{1}$ ) Pafche Dedicacionis. Affumpcionis. et ${ }^{2}$ ) Purificacionis. Omnium sanctorum. et ${ }^{2}$ ) die animarum. ( ${ }^{3}$ jn Craftino. Diej animarum poft michaelis ( ${ }^{4}$ proximo. Octo sunt.
$66=I I . K k B .36 . j$ fin; III. 5.
$67=1 I . K k B .38,65$.
$68=$ III. KkB. $71 ;$ III. 32. 69 = II. Kk.B. 53; III. 20.
84) O. add. et omnes (lege non) decimas.
85) O. dat facerdoti.
86) O. add. vnum.
57) O. habuerit infantes fiue non.
83) O. proflyter.

Sg) Lege patrimonialibus. O. paternis.
9o) O. add. facercloti:
91) O. iura fiue delita fufpendatur a percepcione corporis chrifti die pafche.
g) O. Item fi.
9) O. sic. D. interdictur.
91) O. Sine litteris epifiopi et trina monicio-
ne ante pafcha tanto tempore fit interdictus quanto ipfe fuit etc.
95) O. pro candela vero.
$9^{6)}$ O. sic. D. om. partum.
97) O. offerat.
98) O. Item poft etc.

99 ) 0 . add. in.
100) O. add. debent.

1) O. add. domini.
2) $0 . \mathrm{om} . \mathrm{ct}$.
3) O. et die etc.
4) O. om. proximo. Octo sunt.
 solidum et altærælæghi．

72．（ ${ }^{\circ}$ Item prefbyter delinquens quocunque modo et habitans in fundo ec－ clefie emendabit epifcopo ius regium preter in VIII prenotatis que funt by－ arbygning et cetera vt（Jupra7）

73．Item si quis leferit sacerdotem portantem．corpus chrifti ad infirmos emendabit vltra legittimam emendam．Epifcopo．${ }^{8}$ ）tres marcas．tref Regi et tres lefo．

74．（1）Item coniuges $\sqrt{i}$ contracto matrimonio noluerunt benedici Jufpendan－ tur a percepcione corporis chrifti in die pafce Si autem alter noluerit＊＊＊0） 75．（ ${ }^{1 \times}$ Item agni．et Edy．${ }^{12}$ ）non debent portari sacerdoti ante ${ }^{13}$ ）Iohan－ nis baptifte，nec porcelli．${ }^{14}$ ）nec ${ }^{55}$ ）vituli．ante quam fuerint ．IX．noctium 76．Item $\mathrm{si}^{10}$ ）Curatus（ ${ }^{17}$ Recepta pecunia promiferit orare pro defuncto ad annum．licet（ ${ }^{88}$ curatus moriatur jnffra annum tamen lucrata（ ${ }^{29} \mathrm{eft}$ pe－ cunia．

77．Item si quis clericus vel laycus refidet ${ }^{20}$ ）in prediis Ecclefie vel aliis liberis et（ ${ }^{2 x}$ tamen seminat alia predia que non sunt libera．Si libera sunt

$$
\begin{aligned}
& 71=I I . K k B .55 ; \text { III. } 21 . \quad 74=\text { III. 104. Cfr. IV. 21: } 26 . \\
& 7_{2}=I I . \text { KkB. } 6_{2} \text {; 1III. } 105 . \\
& \text { 21: 3). } \\
& 73=111.133 . \\
& 75=1 I I .102 . \\
& 76=\text { III. } 97 . \\
& \text { ファ= І11. } 133 . \\
& 77=\text { III. } 98 ; \text {. } 2 .
\end{aligned}
$$

5）O．add．die．
6）Hoc Caput habet $\mathrm{O}_{\xi}$ om．vero D ．Cfr． Cap．XXXI．supra．
7）Cfr．Cap．XXXIII．supra．
8）O．om．Epifcopo．
9）Hoc Cap．habet O；om．vero D．Cfr． Cap．XXVI．supra．
10）O．om．finem huius Cap．et initinm se－ quentis，male connectens ea，quae utrin－ que supersunt．Cfr．not．it．
11）O．oin．Item－debent；sequentia vero conneclit cuin Cap．praeced．Cfr．not． 10.

12）Pro hedi．
13）O．add．feftum．
14）O．sic．D．pocelli．
15）O．et．
16）D．Voc．si omiss．ipse add．scriba．
17）O．accepta pecunia promittit ete．
18）O．morietur；om．curatus．
19）O．pecunia exiflat．
20）O．sic．D．refidens．
21）O．non fumit alia predia que funt libera etc．Male．
maiora non facit ${ }^{22}$ ) procuracionem. Regi. Si autem ( ${ }^{23}$ non libera maiora fuerunt faciat plenam procuracionem. Si autem equalia fuerint ${ }^{24}$ ) faciat dimidietatem ${ }^{25}$ )
78. Item si quis ( ${ }^{26}$ rapit aliquid in Ecclefia vel ${ }^{27}$ ) cymiterio excommunicatus eft ipfo facto. et si non abfolutus moritur ${ }^{28}$ ) careat Ecclefiaftica sepultura et reftituat poffeffori totum quod abftulit et cum hoc emendat ( ${ }^{29}$ regi .IX. marcas. prouincie .IX. Epifcopo tres. quia jpfe eft tutor Ecclefie.
79. ( ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ Item si quis fteterit ad ${ }^{3 \mathrm{r}}$ ) annum in excommunicacione contumaciter ( ${ }^{32}$ per Regis mandatum decolabitur et ecclefiaftica sepultura careat. $\quad 71$
8o. ( ${ }^{30}$ Item nullus poteft ponere domos in cymiterio abfque ${ }^{33}$ ) licencia Epifcopi et confenfu ${ }^{34}$ ) maioris partis parochianorum.
81. Item si quis non plauftrare vult neceffaria ${ }^{35}$ ) pro fabrica ecclefie turris vel camppanum ${ }^{3}{ }^{6}$ ) emendet .II. oras. si quis ${ }^{37}$ ) autem non fecerit daxwarki. cum ad hoc ( ${ }^{38}$ vocatus fuerit emendet. oram. et hoc poffunt tutoref ecclefie profequi abfque omni iudicio.
82. Item debent effe duo tutoref Ecclefie et tercius preftbiter et quilibet eorum habeat ${ }^{30}$ ) vnam clauem. et ipfi debent nulli concedere ( ${ }^{40}$ denarios ecclefie nifi cum confilio et voluntate parochianorum. quod si fecerint red-
$7^{8}=$ III. 93, 66.
$81=$ III. 92.
$79=$ III. $9^{3}$.
$80=$ III. 125.
22) O. faciat.
23) O. libera non funt maiora.
24) O. om. fuerint.
25) O. dimidiam procuracionem.
26) O. raperit bona alicuius.
27) O. add in.
28) O. moriatur.
29) O. IX marcas regi $I X$ epifcopo quia etc. Cum v. prouincie ibi sit omissa, incertum est utrum sit legendum: $I X$ prouincie $I X$ epifcopo, an: IX prouincie IIF epifcopo. Hoc quidem convenit cum textu nostro; illud vero rectius videtur. Cfr. III. 93.
30) O. habet Cap. LXXX. ante C. LXXIX.
31) O. per.
32) O. decolletur de mandato regis.
33) O. Sine.
34) O. sic: D. concenfu.
35) O. om. neceffaria.
36) Lege camppanarii. O. campanarum.
37) O. om. quis.
38) O. nominatus fuerit dabit I oram.
39) O. debet habere.
40) O. de decimis ecclefie fine confilio etc.
dant ipfi ${ }^{41}$ ) ecclefie quantum concefferunt. et fatiffaccionem recipiant. ab illo cui concefferunt. Ipfi ( ${ }^{42}$ eciam debent computare denarios Ecclefie. quolibet anno. vno $^{43}$ ) die ante pafcha et debita exhigere. quod fi non ( ${ }^{44} \mathrm{fe}$ cerint careant corpore chrifti jn die pafche.
83. Item ${ }^{45}$ ) omnia debita ecclefie debent folui ante pafcha in eque bonis deniriif. ${ }^{46}$ ) sicut quifque ( ${ }^{47}$ recepit. nec aliquid poteft recipi in pignus pro debitis ecclefie siue in prediis siue in aliif quibuscunque nec aliquis poteft dare diem vltra pafcha. et qui non. foluerit ante pafcha tunc careat corpore chrifti.
84. Item fiquis habitans extra parochiam non foluerit debitum ecclefie ante pafcha ( ${ }^{48}$ interdicatur Portans claues curie que eft in illa parochia
85. ( ${ }^{49}$ Item si puppilli et orphani qui dicitur owormaghi non foluerit ${ }^{50}$ ) debitum ecclefie ante pafcha interdicatur bona illorum habens ad manus siue fit malfmadprer siue ${ }^{51}$ ) vilicus siue collonus.
86. Item si sacerdos dederit ${ }^{52}$ ) alicui corpus chrifti qui non foluerat ${ }^{53}$ ) debitum ecclefie ante pafcha emendabit Epifcopo. tres marcas.
87. (54Item facerdos non debet recipere caftuppa nec dare
88. Item ( ${ }^{5}$ si sacerdos receperit furem debet eum committere exactori.
$83,84=I I . K k B .65$.
$85=111$. 97 .
41) O. add. tantum.
42) O. et curatus debent etc.
43) O. vna.
44) O. facerit careat.
45) O. om. Item.

46;) Lege denariif. O. nm. h. v.
47) O. receperit nec aliguis poteft recipere pingus (sic) etc.
48) O. tunc debet interdici portans clauem etc.
49) O. pupilli et orphani owirmagha fi non foluerit (mutatum in Soluerint) debitum ante pufcha quod tenet ecclefie tunc debet interdici qui bona illorum inter manus habet
$\mathcal{S}=I I . \bar{p}^{i} B .58$.
fiue legittimis tutor fiverit qui dicitur malfman fiue villicus fiue colonus.
50 : In. aeque ac $U$. habent v. foluerit ab ipsis scribis mutatam in foluerint. Ma'e, nam h. v. ad idem subiectum est referenda ac sequens verbum interdicatur; voces pupilli et orphani autem non in nowin. plur. sed in genit. sing. sunt positae.
51) D. siue bis est scriptum.
52) O. dat.
53) O. Solucrit.
54) O. habet hoc Cap. D. vero om.
55) O. facerdos debet recipere furem et emiatere eumt exactori etc.

Qui sis ${ }^{5 \sigma}$ ) vocatus per sacerdotem infra triduum non venerit poteft ( ${ }^{57}$ eum dimittere inpune $E t \mathrm{fi}^{58}$ ) fur habet bona ( ${ }^{9}$ emendat exactori et actori secundum leges et reftituat ${ }^{\sigma 0}$ ) res furtiuas ${ }^{\sigma 1}$ ) illi. Cuius erant. Si autem non habet bona ( ${ }^{2}$ exactor excoriat eum et non fufpendat ex quo sacerdos cepit eum. ${ }^{63}$ )
89. De ${ }^{\sigma 4}$ ) hereditate sacerdotum taliter eft ftatutum quod heres sacerdotif recipiet omnia bona ${ }^{\sigma 5}$ ) ipfo defuncto. Ita tamen quod si moritur eo ${ }^{\sigma \sigma}$ ) anno ${ }^{67}$ ) tempore seminandi finito. ( ${ }^{68}$ quo Epifcopus procurabit. ${ }^{69}$ ) tunc heres recipiet bona mobilia et segetes siue collectas ${ }^{70}$ ) siue non et Epifcopum procurabit et $\operatorname{debita}^{72}$ ) soluet et legata. heres eciam recipiet ${ }^{72}$ ) omnia que lucratus eft sacerdos ${ }^{73}$ ) ante mortem. que vero poft mortem eius ceciderint ${ }^{74}$ ) hec leuabit succeffor.
90. Item heres nichil defert ${ }^{75}$ ) de fundo Ecclefie ( ${ }^{7} \sigma_{\text {ante }}$ quam epifcopo de procuracione fuerit satiffactum. et si fatiffacere noluerit interdicatur ${ }^{77}$ ) per Epifcopum. Si ( ${ }^{78}$ sacerdos moritur anno quo epifcopus non ${ }^{79}$ ) debet procurari ( ${ }^{80}$ heres recipiet segetef. et omnia alia bona. ${ }^{81}$ )
91. De decimis ( ${ }^{82}$ autem quando Epifcopus non procurabit ${ }^{\sigma 0}$ ) taliter eft 72

$$
89,90=I I . K k B .73: p r
$$

$g_{\prime}=I I . K k B$. 73: $^{\prime}$.
56) D. fit scriptum est, at $t$ deletum.
57) O. om. eum dimittere.
58) O. sic. D. om. fi.
59) O. debet emendure - leges patrie et refituere etc.
6o) D. Litt. tu omiss. ipse add. scriba.
6i) O. furatas.
62) O. tunc exactor fuciet eum excoriari et non fufpendi quir facerdos etc.
63) O. inter hoc Cap. et sequens integram fere paginam habet scriplurae vacuam.
64) O. Item de.
65) O. add. fiua.
66) O. om. co.
67) O. sic. D. om. anno.
68) O. quod epifropus debet procurare. Male.
63) Lege procurabitur.
70) O. collecte fuerunt.

71 ) O. sic. D. debiturn.
72) O. add. Bona.
73) O. om. sacerdos.
74) O. venerunt.
75) O. deferat.
76) O. priufquam.
77) O. interdicetur.
78) O. autem moritur eo anno etc.
79) O. om. non. Male.
80) O. taliter ftatutum eft quod heres tune recipict Segetes et omnia bona et non procurabit epifcopum Dc decimis etc. (vide Cap. XCI.).
81) D. Quaedam hic addita, at deleta sunt.
82) O. Iuum epifcopus non deliet procurari ct fic jtatutume eft guod. anmone fiantes in
ftatutum. quod ftantes in agris vel in parochia habeat ${ }^{83}$ ) succeffor. Collectas vero in orreum ${ }^{84}$ ) cum anona sacerdotis habeat ${ }^{8}$ ) heres.
92. Item si ( ${ }^{8}$ habet colloniaf ad Ecclefiam suam. quidquid leuauerat de penfione ante mortem habeat heres. quidquid autem reftat habeat ${ }^{87}$ ) succeffor
93. ( ${ }^{8}$ Item si sacerdos moritur ante pafcha quidquid reciperat de denariis. qui dicuntur huflgipht habeat heres quidquid autem reftat habeat succeffor. Si vero moritur poft pafcha ( ${ }^{89}$ inpens officio pafchali. tunc ${ }^{90}$ ) heres tam reftancia quam leuata.
94. Item si ( ${ }^{11}$ sacerdo feminata siligine hyemali in autumpno ${ }^{2 \boldsymbol{2}}$ ) ante quara ( ${ }^{3}$ seminatur in vere moriatur ( ${ }^{94}$ solet succeffor heredibus ${ }^{95}$ ) frölön et $\mathfrak{i}$ $\mathrm{p}\left(\mathrm{e}^{\rho \delta}\right)$ habeat siligenem seminatam. ${ }^{97}$ ) Si vero poft seminacionem in vere moritur recipiet heres siligenem sicut alias segetef. Si vero sacerdos ${ }^{98}$ ) moritar anno quo debet Epifcopum procurare parte fundi seminata per defunctum et partem seminat fucceffor. Si Equaliter ( ${ }^{9}$ seminauerant equaliter epifcopum procurabunt Si vero $\left(\underline{I}^{00}\right.$ non equaliter. qui plus feminauerit plus soluet. ( ${ }^{1} \mathrm{Si}$ autem facerdos moritur anno quo epifcopus debet procurari antequam aliquid seminauerit succeffor Epifcopum totaliter procurabit De fe-

$$
\begin{aligned}
& 9^{2}=I I . K k B . \\
& 9^{3}=I I . K: 5 . \\
& \text { KkB. } 7_{3:} .
\end{aligned}
$$

agris fiue in parrochiis debentur fucceffori Collectas austem etc.
83) D. Ita sine dubio legendum est, etsi, deletis ultimis h. v. litteris, nunc tantum restant litt. habe.
84) O. horrea.
85) O. debet habere.
86) O. facerdos habet colonos ad ecclefiam quidquid de penfione leuauerit ante mortem habebit heres etc.
87) O. add. ipfe.
88) O. om. hoc Caput.
89) Pro inpenfo oflicio. Cfr. not. 15. pag. 275.
90) Adde habeat.
91) Pro sacerdos fèminata. Sic O. Cfr. not. 25. pag. 293.
$94=I I . K k B .73: 2,4$.
92) O. sic, sed add. et. D. atumpno.
93) O. Seminauerit et antequam feminauerit in etc.
94) Lege soluet. O. tunc fucceffor dabit.
95) O. sic. D. herenti. Br. legit habenti.
96) O. fucceffor.
97) O. om. seminatam.
98) O. om. sacerdos.
99) O. Seminauerint equaliter procurabit Si etc.
100) O. inequaliter.

1) O. Item fi facerdos anno quo debet opifcopum procurare antequam aliquid feminauerit et moritur tunc fuccceffor (sic) eum totaliter procurabit De feno taliter etc.
no autem taliter eft ftatutum quod quidquid ( ${ }^{2}$ ante mortem sacerdotis allatum eft jn orreum ${ }^{3}$ ) vel collectum in ( ${ }^{4}$ cumulos quod dicitur ftak. vel fals kaftratum habeat heref. Prata vero non falkaftrata habeat succeffor
95. Item $\mathrm{f}^{5}$ ) sacerdos Recipit inuentarium et non soluit ${ }^{\boldsymbol{\sigma}}$ ) ante mortem tunc soluet heres et cum hoc ementur predia ad menfam sacerdotis.
96. Item s $^{7}$ ) sacerdos de licencia epifcopi de vna Ecclefia tranfit ad ${ }^{8}$ ) aliam tunc habeat ( ${ }^{9}$ segetes et decimas et omnes obuenciones collectas et leuatas et succeffor non leuatas. hoc cauto ${ }^{10}$ ) quod si tranfiens recipit ( ${ }^{1 x}$ decimas in Ecclefia ad quam tranfit relinquat eciam decimas in Ecclefia de qua tranfit collectas et non collectas.
97. Item si sacerdotes permutant adinuicem ${ }^{12}$ ) beneficia quilibet habeat ${ }^{13}$ ) fegetes fuas et de decimis quantum quilibet ( ${ }^{14}$ leuauerat vel sicut inter se conueniunt ${ }^{15}$ )
98. Item si sacerdof ( ${ }^{1}$ propter debitum fuum vel fponte de licencia epifcopi ante natale domini ${ }^{77}$ ) dimiferit Ecclefiam ( ${ }^{18}$ suam relinquat succeffori totam decimam. Si vero poft natale habeat ipfe medietatem ( ${ }^{19}$ decime et medietatem succeffor siue decima ${ }^{20}$ ) collecta et appofita fuerit ${ }^{21}$ ) anone sacerdotis recedentif siue non.

$$
95=I I . K k B .73: 3 . \quad 96,97=I I . K k B .73: 7 .
$$

2) O. om. ante mortem sacerdotis.
3) O. horrea.
4) O. archuuos uel falcaftratum etc.
5) O. sic. D. om. $\sqrt{\text { i. }}$
6) O. sic. D. soluet.
7) O. om. si.
8) O. in.
9) O. decimas Segetes et omnes alias obuenciones etc.
10) O. tanto. Male.
11) O. om. decimas - eciam decimas.
12) O. sic, D. adinucem.
13) O. habet.
14) O. leuauerit et ficut etc.
15) O. conueuenerunt (sic).
16) O. Sponte uel propter debitum fuum de licencia etc.
17) O. om. domini.
18) O. relinquet; om. suam.
19) O. sic. D. om. decime et medietatem.
20) O. sic. D. de. $c^{\prime}$; lege $d^{2} c^{\prime}$, i. e. decima, rite abbreviatum.
21) O. fuit.
$7^{3}$ 09. De ${ }^{22}$ ) decima capitali de communi confenfu ${ }^{23}$ ) Epifcopi ${ }^{24}$ ) cleri legiferi et laycorum taliter ef( ${ }^{25}$ ) ftatutum. quod nullus de cetero faciet ${ }^{2 \sigma}$ ) decimas capitales poft nupcias. nifi solus ille qui nichil recipit poft patrem vel matrem. talis enim cum vxorem duxerit infra .XXX. diem a. die nupciarum decimabit talis ( ${ }^{27}$ eciam nichil recipiens poft patrem vel matrem si lapfus fuerit in peccatum pro quo puplice penitebit. opreffione infancium excepta. infra .XXX. diem .a. die qua conuictus fuerit ${ }^{28}$ ) decimabit.
100. Item qui hereditat patrem vel matrem. quia ${ }^{20}$ ) propter plures hereditates non debet decimari infra . XXX. diem $\mathbf{a}^{30}$ ) die obitus ${ }^{3 \mathrm{r}}$ ) patris vel matris siue vir siue mulier ( ${ }^{32}$ fuerit eciam infans vnius noctis decimaf soluet ${ }^{33}$ ) capitales. et ${ }^{34}$ ) de omnibus bonif que quis hereditauerit preter anonam decimabitur De bonif ( ${ }^{35}$ autem annte hereditatem perceptam acquifitis nichil decimabitur.
101. Item ${ }^{38}$ ) $\mathrm{fi}^{37}$ ) pater dederit filio vel filie matrimonium ( ${ }^{38}$ contrahenti denarios qui dicuntur hemgiæff et poftea moritur ipfe vel mater ${ }^{39}$ ) talis filius vel filia tantum decimabit de bonif ( ${ }^{40}$ sibi datis quantum quilibet alius qui viuente patre matrimonium non contraxerit ${ }^{1}$ ) vel data sibi reportabit ad hereditatem diuidendam et preftito iuramento de plenaria reportacione omnes pariter decimabunt
102. Item si quis diuiferit ${ }^{42}$ ) hereditatem vel aliquid de hereditate ${ }^{43}$ ) oc-
$99=I I . K k B . \quad z_{2}: p r$.
$100=I I . K k B$. z2: $_{1}$.
22) O. Item de.
23) O. sic. D. concenfu.
24) O. add. et.
2.5) O. fuit.
25) O. faciat.
26) O. vero fcilicet nihil etc.
27) O. add. uel confeffus.
28) O. et.

3o) O. ad. Male.
31) O. sic. D. obito.
32) O. sic. D. om. fuerit eciam.
33) O. Soltat.
${ }^{01}=1 I . K k B . \quad$ „2: 2.
$102=I I . K k B .7_{2:}$
34) O. om. ct.
35) O. om. autern annte.
36) O. Ita.
37) O. sic. D. om. fi.
38) O. contrahendi denariosoque dicuntur etc. Male.
39) O. add. tunc.

4o) O. om. sibi datis.
41) O. contraxit.
42) O. dimiferit. Male.
43) D. Litt.here bis sunt scriptae, in fine nempe praecedentis et initio sequentis paginae.
cultando subtraxerit vel bona de loco quo fuerint ${ }^{44}$ ) die obitus patris vel matris ad alium locum tranftulerit antequam decima capitalis soluta fuerit ( ${ }^{45}$ trinas .XVI. solidos emendabit.
103. Item si quis dacus. noricus. ${ }^{46}$ vel alamannus. ( ${ }^{47}$ sweus vel oftgotus. vel alias vndique adueniens habitauerit in veftgocia per tres annos ftatim ${ }^{48}$ ) illis finitis decimabit. ( ${ }^{49}$ Sed pone talis alienigena ${ }^{50}$ ) dolofe recedit ${ }^{51}$ ) de dyocefi ante ( ${ }^{52}$ terminum ( ${ }^{53}$ vt sic non soluat decimas capitales. et poftea redit tunc quando complete habitauerit hic per trihennium computato adinuicem tempore quo fuerat fatim decimabit
104. Item si quis hereditauerit ${ }^{54}$ ) bona ${ }^{55}$ ) in aliena dyocefi et tulerit huc de illis non decimabit.
105. Item nullus decimabit de eifdem denariis ${ }^{5}{ }^{\sigma}$ ) nifi semel. nifi Ecclefiam contingat ${ }^{57}$ ) confecrari tunc ( ${ }^{8}$ duobus annis decimabunt qui non ( ${ }^{5}$ decimauerant ( ${ }^{60}$ poft patrem vel matrem in decem annis proximis ${ }^{\sigma x}$ ) ante confecracionem Ecclefie Si ( ${ }^{\sigma z}$ autem in $X^{\text {em }}$ annis ante confecracionem ecclefie decimauerant ${ }^{\sigma 3}$ ) pro confecracione nichil soluant. si ${ }^{\sigma 4}$ ) longiuf tempus quam decennium ${ }^{\sigma \delta}$ ) a tempore quo quis decimauerit ${ }^{\sigma \sigma}$ ) lapfum fuerit tunc pro confecracione decimabit

```
103=II. KkB. 72: 3. . . 105 = II. KkB. 72: 4.
104= III. 99.
```

[^86]56) O. decimis. Male.
57) O. contingit.
58) O. omnes decimabunt etc.
59) Sic legendum est, etsi D. habet dimauerant, O. vero decimamauerant.
6o) O. ante (lege pofi) obitum patris uel matris in etc.
61) O. sic. D. proxima.
62) O. vero decimaucrant in decem annis proximis pro confecracione ecclefie nihil foluant.
63). O. sic (cfr. not. 62. praeced.). D. decimauerit.
64) O. add. vero.
65) O. decent num. Male.
66) O. sic. D. decimabit.

74 ro6. Item ${ }^{\sigma 7}$ ) colloni ( ${ }^{68}$ non decimabunt nifi femel. ${ }^{\sigma 0}$ ) nifi lapfi fuerint in peccatum pro quo debetur puplica penitencia ${ }^{70}$ ) eo anno quo Ecclefia confecratur pro oppresfione tamen infancium non decimabitur ${ }^{71}$ ) Qui autem inhabitant ${ }^{72}$ ) predia communia in quibus filiu( succedit ${ }^{73}$ ) patri licet vocentur almenningxkarlær decimabunt tamen ${ }^{74}$ ) sicut ${ }^{75}$ ) alii ruftici
107. Item de ${ }^{7 \sigma}$ ) omnibus que quis poffidet die mortif ( ${ }^{77}$ debet decimari nifi ${ }^{78}$ ) soluta et tradita fuerint ${ }^{79}$ ) alii ante mortem pro debitis vel alio modo vel afignnata alii per modum qui dicitur winghan ${ }^{80}$ ) licet ${ }^{85}$ ) sint in fundo
108. Item de ( ${ }^{82}$ denariis qui dicuntur prætinghi ${ }^{83}$ ) pæningær taliter eft ftatutum. quod si infantes succedunt patri vel matri in plenif sex marcis ${ }^{64}$ ) quilibet infans singulariter foluet ${ }^{85}$ ) de parte fua illos denarios. Si vero in minori ( ${ }^{8}{ }^{6}$ succefferunt foluant vnicos. .XXX. denarios omnes fimul et debent folui ( ${ }^{87}$ cum prima hereditate. quam quif recipit ${ }^{88}$ ) et non debent folui nifi semel. Et ( ${ }^{89}$ illos diuidant inter se epifcopus et sacerdof equaliter. ${ }^{90}$ ) Ecclefia autem ex ${ }^{98}$ ) illis nichil recipit. ${ }^{2}$ )
109. Item si quis plures curias hereditauerit de omnibuf illis faciat decimas capitales. Illi autem .XXX. denarii $\mathrm{ex}^{93}$ ) illa ( ${ }^{94}$ curia foluentur tantum in qua defunnctus refidenciam habuit ${ }^{\rho 5}$ ) perfonalem.
$106=$ I. KkB. 4; II. KkB. 6, 7.
$107=$ III. 99.
67) O. om. Item.
68) O. sic. D. decimari non delent.
69) O. add. uel.

7o) O. add. et.
71) O. sic. D. decimabit.
${ }^{72)}$ O. inhabitat.
73) O. sic. D. succeditur.
74) O. om. tamen.
75) O. add. et.
${ }^{76)}$ O. sic. D. om. de.
77) O. om. debet decimari.
78) O. sic. D. non.
79) O. sic. D. fuerit.

8n) O. sic. D. vingieff.
81) O. add. adhuc.
$108=11 . K k B .72: 5$.
82) O. decimis que etc. Male.
83) Lege pratighi. O. trationdha. Male.
84) O. sic, sed add. tunc. D. marcharum.
85) O. Soluat.
86) O. Juicceficrit Soluat.
87) O. de propria hereditate stc. Male.
88) O. receperit.
89) O. alios debent inter fe diuidere epifiopus etc. Male:
9o) O. om. equaliter.
91) O. $d e$.
${ }^{92)}$ O. recipiat.
${ }^{93}$ ) O. pro.
94) O. sic. D. om. curia - tantum.
95) 0. facit.
110. Item si quis dederit filiis putatiuis bona mobilia de hiiseo) decimabitur mortuo patre sicut de illis in quibus succedunt filii legittimi.
111. Item $\mathrm{fi}^{97}$ ) data fuerit alicui curia cum bonis mobilibus de illis decimabitur. ${ }^{88}$ )
112. Nota de facramento confirmacionis quod fit vnum de maioribus racio- $9^{8}$ ne miniftrantis guoniam non de minori epifcopo et in ${ }^{90}$ ) facramento confertur gracia •jpiritus fancti ficut in baptifmo digne recipienti et confirmandi debent effe fine mortali peccato et ieiunj
113. Item nullus poteft confirmari nifi femel tantum
114. Item quj voluerit fibi mutari nomen in confirmacione poteft. et non aliter
115. Item vir tenebit virum et mulier mulierem et tenebit ad dexteramı manum flectando genua coram epifcopo exprimendo nomen confirmacionis ${ }^{100}$ ) ${ }^{(1}$ et fic eft prefens qui tenuit poteft in confirmacione tenere ${ }^{2}$ ) Sed non poteft pater filium nec mater filiam nec vitricus priuignum nec nouerca filiaftram nec poteft aliquis tenere virum filie fue nec aliqua filij fuj vxorem Poft vnccionem finitam ab epifcopo fiat decens et munda ligatura fuper eam per manus facerdotum et poft noctes III fiut crifmatis ablucio non per munus laycorum fed facerdotum et nullus tenebit alium in confirmacione nifi prius fuerit confirmatus

1i6. Item nullus prefbyter benedicat nupcias prius benedictas quatenus nullus epifcopus poteft contra premiffum articulum difinire

$$
110=I I . K k B .7^{2}:
$$

96) O. illis.

97 ) O. sic. D. om. $\sqrt{2}$.
$9^{8}$ ) Hic desinit $D$. Sequentia add. $O_{2}$ 99) hoc addendum videtur. 100) confirmandi forsan legendum.

1) Haec sine dubio sunt corrupta. Forte legendum est: et cetera Qui prius (sc. in baptismo) tenuit etc.
2) nouerca filiaftram nec poteft alius tenere hic additum, at linea inductum est.

70 legittime fuerit inpeditus. Inpedimenta ${ }^{50}$ ) sunt .IIII ${ }^{\circ}$. Primum. ${ }^{60}$ ) si vocatus fuerit ${ }^{\sigma x}$ ) ad Epifcopum. Secundum. si tunc ( ${ }^{6}$ vifitat alium infirmum. Tercium. si ipfe infirmus eft. ${ }^{\sigma 1}$ ) Quartum si inceperat canonem. Si autem rufticus dicit ( ${ }^{63}$ jpfum non inpeditum. ipfe ( ${ }^{64}$ sacerdos se cum sex sacerdotibus defendet.
62. Item si vnus petit baptifnum et ${ }^{\sigma s}$ ) alius corpus chrifti. ( ${ }^{\sigma \sigma}$ prius eft baptizandi. ${ }^{67}$ ) Si autem vnus petit corpus chrifti et alter vngi prius dabitur corpus chrifti quam vncio
63. Item si hofpes moritur. ${ }^{\sigma 8}$ ) domefticus $\operatorname{det}^{\sigma 9}$ ) sacerdoti de Rebus ( ${ }^{\circ} \mathrm{de}$ functi .IIII ${ }^{\circ}$. solidos. ( ${ }^{11}$ Pro paupere autem recipiet peram et baculum
64. ( ${ }^{72}$.f. Item si quis ${ }^{73}$ ) seminauerit fundum suum in aliena parochia habens aliud ${ }^{74}$ ) domicilium soluet totas ( ${ }^{5}$ decimas vbi predia sunt scita. ${ }^{76}$ ) Si ( ${ }^{77}$ vero vnicum agrum vel pratum ibi soluet decimas sacerdoti. omnes ( ${ }^{88}$ autem decimas soluet. ${ }^{70}$ ) soluet vbi habet domicilium.
65. Item si quis habuerit in tota ${ }^{80}$ ) decima ( ${ }^{81}$ plauftratum. quod dicitur akarlas ( ${ }^{\mathbf{2}}$ faciat decimas. Si ( ${ }^{83}$ minus habuerit soluet sacerdoti. tydhæ-
$6_{2}=I . K k B .14: p r ;$ II. KkB. 27. $\quad 64=I$. KkB. 20: pr, 1; II. KkB. 44. $63=$ I. KkB. 15: 1, 2; II. KkB. 32, 33. $65=$ II. KkB. 43; III..
59) O. add. vero.

6o) O. add. eft.
61) O. fit.
62) O. et ad alium etc. Male.
63) O. eum non legitime inpeditum etc.
64) O. defendet fe cum VI preflyteris.
65) O. om. et.
66) O. 3 us inungi prius debet dari corpus chrifti quam vnctıo prius baptifinus quam corpus chrifti Item $\sqrt{i}$ hofpes etc. (vide Cap. LXIII.).
67) Lege baptizanduın.
68) O. add. in domo alicuius.
69) O. dilit.
70) O. Juis oram et folidum $\sqrt[f i]{ }$ vigiluterit.
71) Pro - Uaculum habet O; D. autem om.
72) O. connectit sequentia cum praecedentibus.
73) O. om. quis.
71) O. ita. D. aliquod.
75) O. de quo vbi etc. Male.
76) Pro situ. O. fata.
77) O. autem feminaucrit vnicum agrum alibi foluet ibi decimas etc.
78) O. om. autem - soluct. soluet; habet vero lacunam aliquot litterarum.
79) Lege ceteras v. alias.

8o) D. parochia hic additum est, at lineola sub h. v. ducta.
31) O. vnum plaufirum dictum etc.
82) O. Soluet decimas ecclefie.
83) O. vero minus fuciel facerdosi etc.
köpp. ${ }^{84}$ ) Ita quod solutus vel soluta. soluet ${ }^{85}$ ).VIII. denarios. Maritatus autem. ${ }^{86}$ ) solidum. siue plure ${ }^{8}\left({ }^{87}\right.$ siue pauciores habuerint infantes.
66. Item sacerdos ${ }^{88}$ ) decimabit de bonis patrimonilialibus ${ }^{89}$ ) et non de fundo ecclefie.
67. Item si quis non soluerit decimas ${ }^{\circ 0}$ ) ante pafcha vel alia ( ${ }^{91}$ debita .a. corpore chrifti die pafche sufpendatur.
68. Si. ${ }^{22}$ ) quis sacerdos vel laycus interdixerit ${ }^{93}$ ) aliquem ( ${ }^{4}$ iniufte. et abfque trina amonicione sit interdictus tanto tempore. sicut ille fuit quem interdixit.
69. Item dabuntur sacerdoti in benediccione nubencium. pro candelis .IIII. solidi. ( ${ }^{5} \mathrm{Et}$ pro candelis poft partum ${ }^{96}$ ) .II. solidi. et offert ${ }^{97}$ ) mulier quantum voluerit. ( ${ }^{98}$ poft nupcias mulier non tenetur offerre nifi voluerit. 70. Item ${ }^{9}$ ) iftis diebus maritus et vxor tenetur offerre et ${ }^{100}$ ) cybum in altare ponere. silicet. Natiuitatis. ${ }^{1}$ ) Pafche Dedicacionis. Affumpcionis. et ${ }^{2}$ ) Purificacionis. Omnium sanctorum. et ${ }^{2}$ ) die animarum. ( ${ }^{3}$ in Craftino. Die animarum poft michaelis ( ${ }^{4}$ proximo. Octo sunt.
$66=I I . \quad$ KkB. 36. fin; III. 5.
$\sigma_{7}=1 I . K k B .38,65$.
$\sigma \delta=11$. KkB. 71; 1II. 32.

8亿) O. add. et omnes (lege non) decimas.
85) O. dat facerdoti.

8i) O. add. vnum.
87) O. hubuerit infantes fiue non.
83) O. proflyter.
89) Lege patrimonialibus. O. paternis.
90) O. add. facurdoti.
91) O. iurr fiue delita fufpendatur a percepcione corporis chriffi die pafche.
9) O. Item fi.
9) O. sic. D. interdictur.

91: O. finc littcris apifoopi et trina monicio-
$6_{9}=$ II. KkB. 53 ; III. 20.
-о $=$ II. KkB. 54; III. 81 .
ne ante pafcha tanto tempore fit interdictus quanto ipfe fuit etc.
95) O. pro candela vero.
96) O. sic. D. om. partum.
97) O. offerat.
$9^{8)}$ O. Itcm poft etc.
99) O. add. in.
100) O. add. debent.

1) O. add. dominin.
2) 0 . om. ct.
3) O. et die etc.
4) O. om. proximo. Octo sunt.
99117. Item inter dies fancti petri et mathies) erunt ammodo duo dies in anno bifextili et tunc dicendum eft petrum trum mathiam inde ${ }^{4}$ )

## 118. Item nullus faciat inflaciones conficiendo corpus chrifti

${ }^{119 .}$ Item nullus fepeliat raptores fatiffaccione non premiffa fub pena excommunicacionis
120. Item feftum beate birgitte eft feftum terre quod eft in craftino efkilli celebrandum et feftum michaelis eft duplex
121. Item kathedrales ecclefie habeant bona fua regiftrata et bona prebendarum fuarum
1.33. -Item fratres mendicantes non admittantur ad audiendas confeffiones nifi prius docuerint fe per prelatos dyocefanos et literas eorum admiffas ${ }^{5}$ )
123. Item fiant placita generalia in qualibet prouincia propter exceffus in quibus epifcopi habent iudicare
124. Item iniungenda eet equalis penitencia homicidis per totam prouinciam nec ${ }^{\sigma}$ ) introducantur nifi peractis III carenis nec epifcopi poffunt difpenfare cum homicidis in permutacione dierum
125. Item epifcopi non intromittant fe de hereditate prefbyterorum
3) Mathei primum fuit scriptum.
4) Ne quis credat hunc locum esse mendosum, nobis liceat sensum eius breviter explicare. Veteres babuerunt versiculos memoriales (cisio-ianus vulgo appellantur), nomina festorum immobilium in quaque mense ita continentes, ut, numeratis versiculorum syllabis, inveniretur dies, in quem festum quoddam incideret. Versiculi de festis mensis aFebruarii ita sonuerunt:
Bri pur blasus ag dor februo scolastica va sig
Iuli coniunge tunc petrum mathiam inde. Inveniuntur hic nomina: Brigitta, Purificatio, Blasius, Agatha, Dorothea, Scolastica,

Valentinus, Sigfridus, Iuliana, Petrus et Mathias, quorum ultimum, numeratis syllahis, incidit in diem vicesimum quartum. Cum vero, in annis bissextilibus, dies intercalaris incideret in diem XXIV:m, et festum Mathiae demum in XXV, allatum versiculum ad istos annos conformarunt, dicendo, pro petruin mathiam, aut: petrum mat mathiam, aut, secundum textum nostrum: petrum trum mathiam. Sic enin iterata syllaba significavit duplicatum diem (bissextum), et nomen Mathiae recte incidit in diem vicesimum quintum.
5) Lege admiffos.
6) interdicanlur hic additum, at lineola inductum est.
126. Item decimabitur de melle et hummulo
137. Item Curati moneunt vfurarios defiftere ab vfuris fub pena dampnacionis eterne
138. Item confecrentur hoftie quolibet menfe confumptis prius confecratis 129. Item nullus recipiat pignus ex parte ecclefie nifi ad certum tempus
130. Item nullus conueniat in ${ }^{7}$ ) Jpoliatoribus
131. Item nullus prefbyter debet refpondere iudicio feculari
133. Item nullus legat vel fcribat fentenciam fanguinis
133. Item orandum eft in dominicis pro benefactoribus ecclefiarum
134. Item quilibet habeat Statuta Synodalia in ecclefia fua fub pena trium marcarum
135. Item nullus exigat pecuniam nifi peracto officio
136. Item nullus portabit crifinale nifi fuerit infra facros
137. Item nullus celebret corrupto vino
138. Item excommunicati per epifcopum ${ }^{8}$ ) excommunicantur per omnes in dyocel
139. Item pronuncientur omnes indulgencie $X X X$ carenarum illis quj offerunt ad truncos ecclefie kathedralis
140. Item quilibet curatus reparet quolibet anno in fundo vnam' notabilem domum fub pena trium marcarum
141. Item quilibet curatus fcribat decimas cuiuscunque parrochianj fuj et in octaua purificacionis quilibet officialis in prouincia fua recipiat compu-
7) cum legendum videtur.
8) ex.ca additum, at lineolis inductum est.
turn decimarum a curatis et poftea veniant officiales ad epifcopum faciendo sibi computum de premiffis

Et Jic eft finis ftatutorum fit laus et gloria chrifto

## V.

## APPENDIX.

heer börias konungx vtfkyller af arliko oc godho landhe vaftergötlandh 74

Thaetta ærw laghlika oc rætta konungx vtfkyller oc ingæl $j$ væftergötlandhe opfalaödhe alt gammalt kronunna göz konungx enfak dulgha drap danaarff oc thridhingh aff allom faköres brwtom laghagingærdh oc almænnigxöre Nif agher laghagingærdh txffom lundom vt kræfwias oc vtgöras Agher man til thre ${ }^{\text {x }}$ marka ; quikom koftom oc örtugh fædh innan garz göre fulla gingærdh oc fullan almænnigxöre Saar han til örtugh korn \&ller mera oc agher æy til thre mark $\mathbf{j}$ qwikom koftom göre halffa gingærdh oc halfwan almænningxöre Haffwer han oc til thre mark $;$ qwikom koftom oc faar xy örtugh korn innan karz ${ }^{2}$ ) göre halfwan gingærdh oc halfwan almænningxöre oc mætis ${ }^{3}$ ) fore mark geeth oc faar hwart för öre oxe oc fkiwth hwart for XII öra ær thet, værre mætis fom thet ær værth til hæfter mætis fom han ær til Then fææ leght haffer fkal fore thet gingærdh almænningxöre oc alla lagha vtfkyller göra oc alægna pæningha fiælffwer then fom fæ ægher Saar man bool aff fædhom hwat thet ær minne æller mera -c nöther thet alt a enom ariin göre æy vtan ena gingærdh $\infty$ hwar han ladhar thet hælzt Sithia flerre mæn a eno bole oc fkildhe ath om maal oc mæthe göre hwar therra funa laghagingærdh then heelt fom heelt agher oc 75 then halft fom halft agher ara the famman om afk oc difk göre alle ena gingerdh

1) V. thre omis. in marg. add. scriba.
2) Pro garz.
3) ko addendum videtur.
2. ISkilias bofalaxmæn oc göra gingærdhena meth vitnom för æn the fkipta göre alle ena gængærdh göra the æy hona aff meth vitnom för æn the fbipta göre hwar therra fyua gingærdh Far man aff frælffe bole hwat tima aars thet hælzt ær vare vndherbwndhen ængha inno æller vtgærdh för æn almænninxöre vt gangha egher Far man aff ofrælffe iordh oc vndher frælffe göre ræt om alla vtlaghor fom för ærw a budhna æn han kom a frælffe iordh oc æy flerre Saar klærker æller lekman badhe frælffa iordh oc ofrælffa ær frælffe iordh mere vare al fræls ær frælffe iordh minne göre al vtgæl Arw the badha iæmpna göre halff vtgiæl Saar man af fædhom oc förir æy af göre gingærdh ther fom fædhen liggher förer han aff göre gingærdh ther han boor oc æy meer Arw mange fælagx til famman göre oc alle ena gingærdh Skipta the fædh a akre göre oc alle ena gingærdh oc fwa all abwdh til hælgha torfdagh fom fkotpæningha ægha göras Far man af frælffe bole före hælgha torfdagh vare lidhogher om alla vtfkyller til hælgha torfdagh Far han aff ofrælffo goze oc a frælft göre alla vtgærdher thil hælgha torfdagh Sither man a goze annars lanbo æller brythi bidher hufbondhe han ledughan fithia fore vtgærdhom oc abudhom fware hufbondhen hans bruthom æn han gither han æy ledhughan hallith meth ræt æller bön Sither bonde a frælffe goze oc gör æy vtgærdher aff fino fware fiælffwer oc æy hans hufbonde Æpter marthenfmæffo dagh ma gingærdh abiwdhas oc fiortannattha ftrompnodagh til læggia fwa annan oc thridhia æn hon æy för wtkomber Sither noghor quar meth laghagingærdh æpter thre ftæmpnodagha hwan fiortannatta longan göre vt gingærdhena oc a thre öra them fom hona agher vp bæra æy agha thcer oc flerre fak a Sidhen thre ftæmpnodhaga ærw vt lidhne fom för ær fakt tha fkal hærazhöfdinghen meth tinghe gingærdh vt taka oc a tre öra for tryzkona fwa fore halffa gingærdh fom for helagioc æy fökia æpter henne
3. I Hwar næmpdoman ofwer fith fkire fkal a rættom ftæmpnodagh gingærdh oc almæuninxöre fölghia tiith hon fkal intakas æller böte twa öra
4. Saar klarker etc. $=$ III. 98; IV. 3. Hwar nampdoman etc. $=11$. 21: 77. FornB. 48; III. 57.
Sither noghor etc. $=$ II. FornB. 40.
them gingærdh agher vp bæra æn han gither æy meth XII mæn vitith fan forfal fiin Næmpdhoman hwar ofwer fith fkire fkal vitha meth edhe finom hwat bonde flal göra heelth æller halfth æller inthe fwa oc hwat han haffwer giorth fult æller æy Gör æy næmpdhoman ræita framfagho om gin- $7^{6}$ gærdh æller almænningxöre æller lönir vndan halft æller heelt böte thre mark them gærdhena agher vptagha oc thet göres vth meth fækt ather ftodh taker han nokoth in til fik aff gingærdh æller almænninxöre æller nokoth annath vare thiwfwer fore æpter thy fom thet ær værth ær thet til fulla thiwft hænge 太r thet minne böte laghaböther æn han gither fik æy meth laghom varth Sither bonde qwar offwer marthenfmæffo meth almænningxöre a thinge krafdhom oc a andro fore tryzko fkul tha fkal almænninghoöre meth tinghe wt takas fom gingærdh aff them fom qwar fither Hwar fom faar afffedhom vndher frælft bool göre halfwa gingærdh oc æy meer Suar man vadher ofrærfl4) bool göre hela gingærdh

Sither bonde etc. = II. FornB. 41.
4) Lege ofralff.

## Glossaria

 et
## INDICESNOMINUMPROPRIORUM.

1. Glossarium, continens antiqua vocabula Sveo-Gotica. 2. Glossarium, continens vocabula medii aevi latinitatis. 3. Index nominum propriorum locorum. 4. Index nominum propriorum hominum.

## 1. GLOssarium,

CONTINENSANTIQUA VOCABUIA SVEO-GOTICA.

## A.

$\mathcal{A}$ (a, I. A. 21: 3; II. Fr. 9; Add. i1: 1.), praep. 1) cum abl. på (ställe, tid eller sak): in, ézi (loco, tempore vel re). a akri, I. K. ${ }^{1} 7$ : pr. a vagh, I. K. 1. a kirkiu bole, ibid. a pingi, I. Md. I: pr. a garpalöfo, pro a garpalöfi iorp (ut a fino, II. U. 9.), II. Add. 10 ; III. 4I . fum a (scil. boli vel akri) ar fait, I. A. 24: pr; FB. 2. a langafreadaghi, mungatstipa daghi, I. K. 17: 1; G. 9: 1. a eno dögri, I. A. ı3: I. a pasfum daghum, II. K. 54. a (barni, vakni etc.) halda, vide Halda. liggia a værkum finum, vide Vark. a faperni, möperni, I. Md. 1: 1, 4. pripiungs Skipti a fae, I. G. 4: 1. varpa a manni far, Cfr. adj. Sar. 2) c. abl. i: in, èv (loco etc.). a Skoghi, I. Md. ı0; FB. 7: 3. a varu, fino lande, I. R. 1: pr; II. K. 72: 3. an a tiu vitrum ar at per etc. om det ar tio alr sedan de etc. si post annum decimum sit, quam etc. I. K.3. cegha fak v. raet a rapsband etc. I. Md. 3: 3. cfr. Ratter, Sak. agha böter a farum, d. à. i såramål, in caussis de vulneratione. I. S. 3: I. Skil man a (Jak), vide Skilia. at flere fe an en maper a, d. ä. att flera hafva eganderätt till det stulna: quod plures sint rei furto sublatae domini.
I. p. 14. 3) c. acc. på: in, ė $\pi i$ (locum etc.). falla trae a man, I. Md. 12: 1. pripia (tialdru ften) a laggia, I. J. $10:$ pr. a bak binda, vide Bak. a haender manni, vide Hand. a man kalla, vide Kalla. göra garning a mat, vide Garning. Cfr. Abyrß, Aplöghia, Aflata, Hemna. 4) c. acc. i: in, èv (locum etc.) Skiuta up a lopt, I. Md. 12: 2. 5) c. acc. till: ad. apter a topt, I. J. 2: pr. a ping ganga, I. Md. 1: 3. a bonda ratta, IV. 1g: 1. liggia a Siu men af nexmdine, alias liggia til Siu etc., vide Namd. a pripia man, d. ä. i tredje led: tertio cognationis gradu. II. K. 52. a III vitter, till och med tre âr: (ad) tres annos, I. J. 13: 4. Cfr. Kera, Mela. 6) c. acc. emot: contra. löpa a (vakn), I. Md. 12: pr. grun ar a (man), I. P. 5: pr. göra garp a man, II. Add. 7: i1. varper friper a (man) brutin, I. B. 1: pr. a (Skipti etc.) tala, vide Tala. 7) c. abl. vid: iuxta. varpa drapin a fotum manni, I. Md. 6; II. Dr. 17. drapa man a hyrnuftokke finum, I. Md. 9; II. Dr. 20. Cfr. Liggia. 8) adverbialiter, derutöfver: insuper. ok a (sc. böti) pre marker, ok a pat fum lagh fighia, etc. I. P. 5: 1; II. K. 22; R. 15; Forn. 40, 41; U. 27; Add. 5:

1; III. 8.5, 89; IV. 8; V. 2. a ovan v. ovan $a$, vide Ovan. ok fuar a maep. tolf mannum etc. II. Add. 2: 10. - Pro: a daghurpi, I. Md. 1:3, et a pripia fala, I. P. 8: 1. at daghurpi et at $p$. S., ni fallimur, legendum est (cfr. not. 22. pag. 243.).

A (pl. ar), f. à: amnis, flumen. IV. 11: 4. Cfr. Almannings a, Oter.
$A$, prias. ind. ab $A \not E / b$, quod vide.
$A$, pro $a$ vel $e$, vide $E$.
Abiudha, v. a. pabjuda: edicere. a. gingcerdh, utlaghor, V. 2.

Aboli, n . boningsstalle: habitatio. I. A. 21: 2; II. A. 30 .

Abudh, n. pl. egentligen, påbud i allmânhet; pảbudna utskylder: proprie quaecumque iussa; tributa indicta, V. 3.

Abyrd (abyrp, abyr, abrrrp), f. (a bara), hemligt flyttande af en dräpen menniskas lik pa annans mark, eller insmygande af tjufgods i en annans hus: occisi corporis in alienum solum, vel rei furtivae in alienam domum translatio clandestina. I. P. 7: pr; II. P. 35; Add. 3: pr. bara a. a mark, I. Md. 14: 2; II. Dr. 3o. barra a. (up) a man, I. P. 7: 1; II. P. 37.

Abyrghia, v. a. öfverlemna till någous vård, eller lägga på någons ansvar: curam vel periculum rei ad aliquem deferre. a. havande kono manni, II. G. 13. a. piuf harapshöfpinsa, II. P. ${ }^{17}$.

Alalkona, vide Abalkona.
Allia, Adru, Adrum, vide Annar.
Alvent,? adventet, tre till fyra veckors tid före jul: alventus (vide gloss. lat. h. v.). II. K. 49.

Aer, vide $\boldsymbol{E}_{\mathrm{b}} \mathrm{h}_{1}$.
Af (aff; haf, IV. 14: 2.), praep. c. abl. 1) af: ab, de. brander Jkruper af framliufum, I. K. 8: 1. fa ba-
na af (klokko etc.), vide Bani. fiex marker af attarbot, I. Md. 1: 5. af faftaruf, firnarvarkum etc. a bifkuper pre marker etc. I. G. 2: 1; 8: 2; III. 76. grera af manni, vide Gara. per af, af den orsaken, derföre: illam ob caussam. IV. 18: g. hvadan af, af hvilken orsak: quamobrem. IV. 14: 11. 2) af, ibland: ex, inter. nokor af grannomen, II. Forn. 32. engin af hans grannum, III. 117. en af grannum, III. 130. engin af pem fum etc. III. 120. 3) från (ställe, tid eller sak): de, ex (loco, tempore vel re). falla af fijkigardi, I. Md. 15: 1. af (iorp) fura, 1. A. 4: pr. etc. inkte af kirkiubiole föra, II. K. 73: pr. föra garp Sin af akrum, I. FS. 5: 1. löfa fik af Jkoghe, II. O. 1: 13. gipter etc. af garpe, vide Garper. leghoman af hafkap ok af vift finni bröt vraka, I. FB. 11: 2. alta piuf af (gripi), I. P. 14. fkipt...farin af bole, I. J. 7: pr. pen fum iorp gik ut af, vide Ganga. pit fum hun (sc. iorमे) var ut af givin, II. A. 26. fvaria nokot af andrum, II. Praef; Add. 2: 6. af hardum, vide Hand. drapa man af far, vide Drapa. namdarman af harapi, I. B. 6. af fveriki, tindalandi, mapalby, anglandi, etc. I. CB; IV. 14: 2; 16: I. ar chibifkuper af upfalum, IV. 1g: 5. af pem daghi, III. 68; IV. 19: 1. af hep̆u, vide Hepna. lidugher af konungslikum rat, IV. 1.9: 3. af daghum taka, vide Dagher. prer af, derifrán: inde. II. Dr. 1. Cfr. Foter. 4) ur: ex. drikkia af mopor Spina, II. P. 39. 5) om, angàende: de. af kirkiurat, mandrapi, etc. I. K. 3: rubr; Md. rubr. etc. full visfa af hanum, III. 136. far han hanum eig bupaf, d. a. derom: de ea re. II. Forn. 30. af hanum fighia, IV. 14: 17. Som af. honom fins $i$ pe ny kronika, IV. 15:

Ft. not. 73. har figher af horo etc. I. R. rubr. not. 1; pl. not. 3. 6) pa: in. af pingi, landspingi, I. Md. 1:3; B. 1: 2; J. 16: pr; P. 3: pr; II. Dr. 3; J. 27; Add. 11:5—7; III. 144. of fina vacma (pro vagna), III. 68. 7) adverbialiter, bort, undan: aliorsum, e medio. af fara, I. A. 4: pr. bygd Sina af Altia, I. J. 13: 1; II. J. 18. före af varkin, II. M. 2. af saka, I. A. 5; II. A. 7. döma, bryta af garp, I. J. 13: 2; II. J. s9. Cfr. Af roten, Köpa, Salia.

Afat, vide Fat.
Afata, v. n. fattas: deficere. Scribitur af uatoe, I. A. 5. afat, II. A. 7. Afgrerp, f. brott: delictum. I. R. 1i: pr; II. K. 26.

Afhanda, v. a. (ab af handum, vide Hared) afhända: alienare. L. J. 7: pr; II. J. 15.

Afla, ष. a. 1) afla: procreare. I. A. 8: pr, 3; II. A. 11, 12: aflar haenni bark, I. G. 6: pr; II. G. 7. afla mad kono barn, II. G. 10; Add. 12: pr, 2; IV. 1, 2. 2) förvärfva: adquirere. II. K. 73: pr; A. 21, 28; J. 46; III. 52, co8; IV. 16: 7 .

Aflada (aflatha), v. a. lăgga i sărdild hög: seorsum struere v. in cunulum congerere. II. K. 36; III. I. Cfr. Lada.

Aflagha, adj. indecl. olaga: non legitimus. a. eper, olaga ed: iuramentum irritum. II. K. 49; Add. 2: 1; III. 48.

Aflaftir, f. pl. quarlefvor af ett af wilddjuren dödadt fäkreatur: reliquiae pecoris a feris laniati. I. R. 12 : 1 ; FB. io: pr; II. R. 28; U. 23. Stj. derivat h. v. a. fla, excoriare; Locc. a lajler, mutilatio; Ver. a liofta, percutere; Ih.
"a fletta, frequentativo vocis fld, doglubere."

Af roten, adj. bortrutnad: putredine consumtus. I. M. 2; II. M. 2.

Affiedhum (affiethom, aff fiedhom), adv. särskildt, afsides: seorsum. H. i. occurrit tantum in formula fa (bol) a., bésá ett hemman, som ligger $i$ en annan by äa den, der egaren bor: seminare fundum in alio pago situm. I. K. 20 : pr; II. K. 44; V. 1 -3.

After, Afptar, vide Apter.
Lfaefli, vide Ofafli.
Ggha, f. vide Egha.
Agha, Aghas, vide Egha.
Agnabaka, m. den som stjal säd ute pá marken: qui segetes in agro furatur. II. P. 58. Scribitur anbankce, not. 99. ibid. Locc. credit istos fures inde esse ita dictos, quod "segetem asportarent domum, et ibi per trituram ita excuterent aristas, 别 solae ferme paleae (agnar) superessent, quibus in tergo furum codligatis (a bak bundin) ita in rei furtivae signum in iudicium ducebantur." Ver. derivat ab agn, et banka, tundere; Ih. vero, Locc. secutus, a bak, dorsum, aliam tamen denominationis caussam afferens; dum fur, inquit, "fruges dorso imponebat, vestigia furti paleae relinquebant."

Agarp (agier), £. pagif, mellangift, fyllnad i penningar vid jordaskifte, dk endera jorden àr af mindre varde an den andra: supplementum pecuniarium, in permutatione fundorum additum fundo miaori. I. J. 4: 1; II. I. 10; III. 135.
Aka, 1) v. n. aka: curru vehi. I. FS. 1, 2: 3; 4; II. Forn. 2, 14, 16.2 ) v.a. föra (pá vagn), köra: (curru) vehere. II. Forn. 9.

Aka, f. lass: vehes. aku pro aceer, vocabulo sine dubio corrupto, legendam nobis videtur III. 92.

Akallan, f. 1) âkallan, anropande om hjelp: invocatio. II. Add. 7: 12 . Cfr. Op. 2) tilltal, anklagelse: actio, accusatio. II. Add. 9: pr. Cfr. Atalan.

Aker (akr, II. Forn. 29. akar, I. FS. 4. hakar, I. J. II. öker, III. I13.), m. aker: ager. I. K. 17: pr; J. 7: pr; 9; FS. 5: 1 ; 6: 1 , 4 ; FB. 2 ; II. K. 7 3: pr; V. 2. etc. a. ok v. aller aeng, I. J. 2: pr; 13: pr, 2, 3; M. pr; FS. 4, 6: 2; FB. 3; II. M. 7; Forn. 36; III. 87; IV. 5. Cfr. Enka.

Akergarpi (akra giarpi), n. àkergairde: ager consaeptus. I. J. 13: 2; II. J. 21, 29.

Akerlafs, n. sädeslass: plaustrum frumento ex agris comportato repletum. I. FS. 5: 3; II. K. 43; Forn. 21, 22; III. 1,$2 ;$ IV. 2 : 65.

Akernam (aker nam), n. en annans fa, som man funnit pá sin âker, och intagit: alienum pecus in agro captum. 1. FS. 6: pr, 1; II. K. 63; Forn. 24, 25; Add. 4: 1; 10. Cfr. Nam, Namfa.

Akerfkapi, m. skada på âker, giord af andras kreatur: damnum ab alieno pecore agro illatum. II. Add. 5: 3. collat. cum Forn. 29.

Akker, vide Aka.
Akoma, f. ákomma: laesio corpori illata, vulnus. II. R. 13; Add. 3: 3; 7: 13. not. 93; 16; III. 133; IV. 19: 4. Cfr. Koma.
Akarande, m. kërande: actor. II. U. 13. not. I.

Ala, v. a. upföda, underhălla: alere. ma hvarghit andru kalf ala, proverb. ingendera skall föda kalf át den andra: neuter alet alterius vitulum. II. A. 20.

Alagh, n. pl. pálaga: indictio. IV. 19: 4. Cfr. Alaghin.

Alder (alper; allir, allar, alla, cella, pro allir etc. I. G. 3; II. K. $\mathbf{5}_{25}$ Dr. 1; A. 8; G. 2; J. 33, 43, 46; Add. 11:5, 16; III. 18. hallar, IV. 16: 12. halldrae, I. Br. 4.), pron. I) all: omuis. I. K. 1, 2; II. K. 73: 1, 7. etc. allir maen, vide Maper. aldra göta egn, -mark, -ping, aldramanna ping, vide Egn etc. 2) hel: totus. kyrkia al, I. K. 3. kirkiugarber alper, 13. ibid. allaen by, I. J. i5: 1. allae ( $\int k i p t$ ), 1. J. 18. allaxn koppofund, I. FB. 7: 2. all fokn, II. K. 65. alt harap, II. Add. 7: 21. alt land, III. 58. alt götland, IV. 16:11. Skriva korn allan, göra han (sc. kovan) allan, IV. 16: 12. etc.

Alder, m. tid, lifstid, âder: aevam, aetas. allan alder, I. P. 19: pr. baernSker at aldri, IV. 15: 18. Cfr. BarnSker, For aldri.

Aldin, n. trảdfrukt; förekommer här blott om allon: fructus arborum; hie solum occurrit de glandibus. I. FS. 2: pr.

Aldinbar;, adj. fruktbäraṇde (träd): fructifera (arbor). ek a., I. FB. 8; II. U. 17 ; IV. 7 .

Aldinfkogher, m. âllonskog: silva glandaria. II. Forn. 13.

Aldinviper (aldil viper, allen viper), m. fruktbärande ek, eller tillafventyrs fruktbärande träd i allmänhet: quercus glandifera, vel forte quaevis arbor fructifera. II. Forn. 44; III. 58. )( undirviper. I. FS. 2: 1; II. JB. 19: Forn. 3, ir; Add. 3: 1.

Aldrahanda, pron. indecl. allehanda: omnis generis. I. Br. 1. Scribitur alla handa, II. K. 43. Cfr. Hard.

Aldra heelghuna dagher (halldrohoelghunnce dagher), m. allhelgona dag: festum omnium sanctorum, dies primus Novenabris. I. Br. 4; II. K. 52.
not. 69; 54. not. 8. Cfr. Halghunamaesfu dagher.

Aldrigh (alprigh), adv. aldrig: numquam. I. O. 6; G. 3; J. 7: pr; LR; Br. 3; etc. Scribitur aldre, II. Add. 11: 16 .

Alf (pro halvu a halva), f. hälft, sida: dimidia pars, latus. af manna, kunu alf utkomnir, födde af manssidan (sâsom t. ex. broders eller farbroders barn) eller quinnosidan (såsom systers eller fasters barn): geniti a virili latere (ut ex. c. fratris v. patrui liberi) vel a feminino (ut sororis $v$. amitae liberi). II. R. 3o. not. 20; Add. 11: 16. Pro kunu alf, II. Add. 11: 18. legendum videtur kunur; cfr. not. $9^{3}$. ibid.

Alf, I. A. 6: i. vide Arver.
Lllande, vide Landi.
Allen viper, vide Aldinviper.
Allhelagher, adj. a. dagher, söndag eller annan större helgdag, i motsats mot de mindre helgdagarne, som ej bade fafta ok forhcelgp: dies dominica, vel festum maioris ordinis, oppos. minoribus festis, quae non habebant vigilias ieiunandas. II. Add. 9: pr, 1 . collat. c. II. K. 52; III. 18; IV. 21: 37. Alla, Allar, conj. vide Eller.
Almanna (almennae), adj. indecl. (ab allir man, cfr. Almanninger et Maper) allmän: communis. a. bro, vagher, vide Almannings bro, Almannings vagher.

Almofu, f. almosa: munusculum egeno datum. II. K. 4r. Inde

Almofo. maper, m. tiggare: mendicus. II. P. 14.

Almarniliker, adj. allmän, vanlig: vulgaris. IV. ig: 1.

Almanninger (almanniger, almanninger, almanniger, almenninger, almenniger; almenpniger, II. Forn. 42. almanninger, II. A. 8. almanni, II. U. 10. not. 84.), m. (ab allir man)

1) allmänhet, t. ex. en bys, ett hărads eller landskaps innevànare: universitas honinum, ex. c. universi pagi cuiusdam, territorii v. provinciae incolae. -gs a, Skogher etc. i. q. aldra manna a, fkogher etc. 2) i. q. almannings Skogher; a) en bys gemensamma skog och mark: pagi cu-: jusdam silva et pascuum commune. I. J. 13: 4; $15: 1$; M. 5; FB. 7: 3; II. J. 32, 33, 35; M. 5; U. 14, 16; bys a., II. U. ind. 10. a. aldra granna, I. J. 15: pr; II. J. 34. granna a., I. M. 6; II. M. 6. a. aldra manna, II. U. 10. Cfr. Byafkogher. b) ett härads skog: silva terrilorii communis. heraps a., II. Forn. 44; III. 58, 113 , 144 . c) hela landskapets skog: silva totius provinciae communis. lands a., II. Forn. 44; III. 58, 113, 114, 144. Ad ultimum hoc genus communium silvarum referenda videtur illa, de qua mentio fit IV. 16: 3. - Cfr. Almannings Skogher.

Almarnings a, f. gemensam à: flumen commune. IV. 11:4.

Almaennings biargh, n. gemensamt berg: mons còmmunis. IV. in: 2.

Almannings bondi, m. )( pireniftu maen etc. II. Forn. 50; III. 147. i. q. bondi, quod vide.

Almannings bro, f. allmân bro, bro som hör till en allmän väg: pons publica, v. ad publicam viam, almannings vagher dictam, pertinens.)( makabro, II. Forn. 32. Scribitur almanna bro, not. 5o. ibid.

Almannings giaxld, n. allmân pálaga, skatt: publicum tributum. II. O. 1: 15; IV. 9: 2.
Almannings iorp, f. jord, hvartill egande rätten var allmän, men nytjerâtten eller en ständig besittningsrät uplâten ât enskild person: praedium publicum, cuius ususfructus vel do-
minium utile privato cuidam competiit. II. K. 7; A. 8; Add. ir: it. Cfr. Almanningskarl, -landboe.

Almanningskarl, m. den som hade nytje- eller standig besittningsrätt till en jord, hvartill dominium directum var allmänt: vir, qui habebat usumfructum vel dominium utile praedii publici. IV. 21 : 106 . coll. c. II. K. 7. Cfr. Almaennings iorß̧, -landboe.

Almaennings köp, n. allmänt, gångbart pris: pretium vulgare. II. Add. 6: 3.

Almannings tandboe, $m_{-}$den som: bodde på allmänningsjord, utan att hafva ständig besittningsrât: colonus fundi publici. II. K. ind. 7. coll. c. textu Cap. Cfr. Almannings lorp; - kart.

Almánnings fior, $\mathrm{m}_{\text {: }}$ allmän sjo: communis lacus. IV. is:3. not. 44 .

Almannings fkogher, m. allmänning: silva communis. IV. 11 : r.

Almaennings vatn, n. allmän sjö eller à: communis lacus vel amnis. I. M. 4; II. M. 4; IV. it: 3.

Almanninğs vagher, m. allmän väg (som ej för en bys enskilda behof var anlagd): publica via (quare nonunius tantum pagi utititatis caussa erat munita), ( maka vagher, II. Forn. 32. not. 49. Scribitur almanna vasgher, in textu, et not. 43. ibid.

Almacrnings öre, m. en allmàn skatt af ett eller ett halft öre af hvar skattskyldig gård: unius vel dimidiae orae tributum de unoquoque fundo tributatio. II. Forn. 41, 42; III. 57, it6; V. I-3. fulder a.) (halver, V. i.

Alt pro halt v. halft, vide Halver.
Altaralceghi, n. offer (af matvaror) som lagges pá altaret: oblatio (cibariorum) altiri imposita. II. K. 55; 1V. 21: 71. Cfr. Altare.

Altara ften (halterae ften), f. altarsten: mensa ultaris. I. K. 5, 6; II. K. 8.

Altare, m. 1) altare: ara. I. E. 6. etc. a a. laggia, offra (mat vapor till presterskapet), (cibaria sacerdotibus offerenda) altari imponere. II. K. 54. not. 4; III. 27. Cfr. Altaralreghi, $\mathbf{O}$ fra. höghe a., högaltare: altare pritrcipale. 1V. 16: 12. 2) offer som lagges p\& altaret: stips quae altari im ponitur. II. K. 3o
$\operatorname{Alt}_{\mathrm{k}_{s}}$ adv. inalles: omnibus consummatis. M. Dr. 3. alz Jaman, II. Add. 7: 20.

Alzman, m. II. Dr. 15. delta ord synes ursprungligen betyda öbo elle: kustbebyggare i aHmänhet (af aland, ö, kustland); här en innevànare af 0 stersjöus öar eller östliga kuster; $\mathrm{h}_{\mathrm{y}}$, v. si, ut Bg . recte iudicare nobis videtur, contracta sit ab alandsman, primitus comprehendit quoscumque insulares et maris accolas, hoc autem loco speciatim insularum et litorum orientalium maris Baltici incolas. Bg. credit quidem h. v. esse vertendim Alündning, Ålandum, sed sensu latiori comprehendere non tantum incolas insulae Sland, sed etiam omnes Fennones et incolas ceteparam regionum, quae a parte orientali mari Baltico adiacent et hodie imperio Russico sunt subiectae (Cod. Jur. VG. p114. not. 62.). At aland, aeque ac fooland, primitus non fuit nomen proprium, sed generatim significavit insulam vel oram maritimam, eodern modo quo öland significavit insulam.

Alaghin, adj. pallagd, pabjuden som skatt eller afyift: indictus, impositus. alagna panningha, utomordentliga skatter eller afgifter: extraordinaria tributa, ) ( laghu utfkgller, V. s. Cfr. Alagh.

Ambut (ambot, ambat), f. trälinas serva, ancilla. I. G. 6: 3; LR. not. 1 ²; II. Add. 8, 12: 2; IV. 1. ) (preel, I.
2. 4: 2; R. 11: pr; P. 16-18, 19: pr; II. A. 32; R. 26 ; p. 5i-54.) ( arr eopog foftra, II. G. is.

Amot, a mot, praep. emot: contra. Wide Mot.

An, pron. vide Han:
$A n$, conj. vide EUn.
Anbanka, vide Agnabaka.
Sndmarki, anmarki, m. förfâng, skaAm: detrimentum. I. M. not. r; f. 7 . ibid; II. M. $7 \cdot$

4ndurftang, f. (Fenn. antura), en stàng, som fästes under sladmeden, prov. anderstång: pertica trahae sub6ixa. I. ES. 2: 3; II. Forn. 14 .

Lindvaeghipa, r. a. synes betyda: $^{\text {a }}$ hortföra, lössläppa: significat, ut videtur, devehere vel dimittere, forte a wegher. II. P. ${ }^{1} 7$.

Anma, v. a. förtjena, vinoa egande ratten till en sak, sà att den ej af förra egaren kan âterfordras: meneri, dominium rei ita adquirere, at a prieri domino non possit revocari. II. G. 25 : III. 67, 97.

Annanjtap, vide Annarftap.
Annantingice, vide Annattveggia:
Annanvagh (annan vagh), adv. 1) pa andra sidau: trans (ex. c. fluvium). I. M. 4. 6; IL. M: 4, 6. 2.) a. ena, a andra sidan: ab altera parte. II. A. 3; Add. 11:18.

Annar, pron. (aßrum v.. adrum, dat. sing. m. I. K. $20 i$ pr; II. Add. 7: 19. etc. vel. dat. pl. I. J. 19: 1; II. K. 72: 1. andrum, II. A. 7, 16. apra, adra, acc. sing. f. L. Md. $1: 2 ;$ A. 5. v. acc. pl. m. I. R. I: pr; II. R. I. andia, dat. sing. f. pro annare, II. Add. 7: ıG. apru, adru, dat. sing. In. I. Md. : i pr; Р. 13. andru, II. A. 20. vel, minus recte, annut, annat (finni), I. FS. 4; II. A. ind. 8. apuir, adrir, nom. pl. m. I. R. i: pr; II. J. 29. adrer, f. Ll. Add. 2: 2. annor pro annars, I. M.

1. anncez pro annat, I. P. 11. anneer pro annur, II. P. 3o. anut, forte lapsu calami pro annur, III. 67.) 1) annan: alius, alter. I. K. $10: 4 ; 13,14: \mathrm{pr}$ 16. etc. flikt en, hvarin v. hvar fum annar, I. A. 2: 1 ; 5, 8: 2; II. A. 3. $\sqrt{2}-$ ghir etc. hvar aprum etc. I. A. 13: 1; G. 9: 1. cfr. Bondi. hvarghi perra ar annars arvis I. A. 13: 1-4. Slokifrib. lu fon ok annar apalkono fon, I. A. 8: 2. ly $\sqrt{2}$ (sc. rem inventam) fum aprum piufnapi, löfe fum annat akernam, 1. FS. 6: 1. prael fial mapadrum fralfum manni, II. p. 21. Cfr. Liuta. 2) den andre: secundus. I. K. 14: 2; 17: pr; Md. 1: pr; 13: 1; LI. Add. 9: pr. etc. 3) endera: alteruter. I. A. 2: 1; 13:4; J. 13: 3; 16: pr; FS. 5: 3; H. J. 3, 12 ; Add. 11:16, 18. annat perra, idem. I. A. 16: pr. före annat arf $i$ bo, om endera under tiktenskapet tager arf: si alteruter (coniagum) in domum importet hereditatem. II. A. ind. 20. kallas annat, (endera: alteruter) eig. egha, I. J. 4: 2. Cfr. Fara. 4) annar - annar, den ene, den andre: alter - alter. I. A. 13: pr; 19; J. ๆ: 1, 2; 9: 1; р. 12: 2; II. Fonn. 2a; Add. 2: 13; 13: 1 ; III. 57; IV. 12.
Annarftaß (annarfiad, anarfticed, anner.ftagd, annanftaj, annar ftadz), adk. 1) annorstades: alibi. I. K. 18; Md. 1 1; FS. 5: pr; II. K. ind. 42. not. 48; cap. 11; Dr. 22; Forn. 18; IH. 67, 105; IV. 1. 2) till annat ställe: ad alium locum. II. Add. 7: 15. 3) a ena, a audra sidan:: ab, aftera parte. IL. A. 3.

Annatturesgia (annat tvaggire, annettvaryia, annattvigict, annittraggit, annettiggice, antigia, centiggice, annattingice, cenncettinghe, unnantingia, antingiá), 1) pron. elldera (af tvà): alo terulrum. til lan gör a., III. 95. 2)
conj. antingen: sive. I. J. 2: pr; p. 13: 2; Br. 1; II. K. 73: 1; G. 2; 12; R. 29; p. 45, 52,58; J. 1, 14 ; Add. 3: 1; 6: pr; 9: 2; III. 6; IV. 9: 1; 19:1, 2.

Annurlund, adv. anuorlunda: aliter. II. M. 7. Cfr. Lund.

Annöpogher (anöpogher, anögper, anogther, anögher, annogher; annopof pro -bog, II. G. if. annörghom pro $-p g h o m$, I. A. 22.), adj. (Isl. annaud $\nabla_{\text {. anaud, }}$ servitus), träl: servus, in servili statu. )( fraels, vide Frecls. )( atledder, I. Md. 2; II. Dr. 7.) (attaper, I. Md. 2. ) (atboren, L. G. 6: 4. a. domber, träldom: servitus. II. A. 31. a. Jtaper, idem. I. A. 22. Cfr. Foftra.

Anfker, vide AEnfker.
Anfvar, n. gensvar, genmäle: responsio. IV. $19: 1$.

Antigia, antingia, vide Annattveggia.

Anvarpa, andvarpa, v. a. öfverlemna, antvarda, anförtro: tradere, committere. II. U. 6.

Anvark, n. pl. 1) landtarbeten: opera rustica. Vide Anvcerkdagher. 2) kreatur och redskap hörande till landtbruket: iumenta aliaeque res ad opera rustica necessariae. II. Forn. ind. 15.

Anvarkdagher, m. en dag, dà vâreller höstarbete är för händer: dies quo opus rusticum fit. II. Forn. ind. 15. Scribitur anuardagher, not. 27. ibid. Pro anvarkdaghi perperam scriptum est andrum daghi, I. FS. 3. Cfr. not. 3. ibid.

Anöpogher, anögher, vide Annöpogher.

Aplöghia, aplöia (opplöghia, II. K. 63. not. 70.), f. plöjning utớfver gränsskiluaden in pà andras omrâde: transgressus limitum in arando. II. K. 63; Add. 4: 1; IV. 21: 33.

Apoftla massu dagher, m. Apostladag: dies festus cuiusdam S. Apostolorum. I. Br. 4; II. K. 52.

Apoftola dagher, n. i. q. apofila masfu dagher, III. 18.

Aptan (aftan.), m. 1) afton: vespora. mider a., II. K. 52. not. 83; IIL. 18; IV. 21:37. Cfr. Midaptan. 2) dagen före en högtidsdag: dies festum quoddam praecedens, vigilia. Cfr. It-la-, Pafka aptan.

Apter (aptar, aptar, aftcer, apftar), adv. 1) tillbaka: retro. a. a ping v. topt ganga, I. Md. 1: 3; J. 2: pr. a koma, I. A. 12: 1. a. til Skiptis laggia v. baera, I. A. 5, $21:$ pr; J. 4: 1. cfr. Bo. (bref) a. til bifkups. föra, I. G. 8: 1. a. fa, I. R. $11: \mathrm{pr}$; P. 1, 16; FB. ı0: pr. a. köpa, I. P. 13. a a hand manni lepa; I. P. 16. eighit a. (taka), I. P. 5: 1. a. gialda, vide Gialda. man v. fae a. böta, vide Bota. maper köpe ok vil a. felia, I. J. 3:4. pa giftis hun allum barnum finum a. til alfs (lege arfs), I. A. 6: ו. 2) quar:. residuus. a. ftanda, I. K. 20: I. - In recentioribus codicibus h. v. scribitur ater; ex. c. II. A. 16; J. r. etc. Cfr. Ater.

Ar, n. 1) ârsvâixt, gröda: annona. god a., IV. 15: 17. 2) år: annus. II. K. 6, 65, 72: 1,$3 ; 73$ : pr. etc. um aret. v. ar, quovis anno. II. J. 6; Forn. 43; III. 2 (ubi ara pro aret scriptum est), 57. aptir pat tiuk ar, tio âr derefter: decem post annis. I. Br. 2. per fand arum etc. ar 1000 etc.: anno millesimo etc. I. Br. 6. not. 63; IV. 19 5. ar, pl. pro ar, I. Br. 2; II. Add. 11: I. ceara, gen. pl. pro arce, II. Add. 7: 39. Cfr. Maghandi.

Arf, n. arf: hereditas. Haec recentior forma vocis arver occurrit III. 132. Arf, m. vide Arver.
'Arffallin (arf fullin), adj. som gått i arf: qui hereditate ad alium dominum transiit. IL. Add. 11:3.

Arftakin (cerftakin, artakin), adj. Irfd: hereditate acceptus. a. iorp, I. J. 2: 1; II. R. 30; J. 2, 46; Add. 1 1: 5,9-11.

Arfpa iorp, Arfpar bolker, etc. vide Erfí, ALrfpa iorp.

Arin, m. eldstad: focus. V. 1.
Ark, f. skrin: arcula. I. P. 5: 2; II. E. 33.

Arkar lykil, m. I. A. 4: 2, archae nikil, II. A. 6. skrinsnyckel: clavis arculae. Arkononger, m. goper a. en konung, under hvars regeringstid ständigt goda âr inträffat, livilket af de gamle tillskrefs konungen: rex, cujus imperii tempus fecundis annis est insignis; quam prosperitatem veteres regi acceptam retulisse, notissimum est. IV. 15: 17.

Ars farfa (arffafta), f. landbos rättighet att quarsitta elt års tid på den arrenderade jorden: ius coloni in annum sedendi in praedio conducto. I. A. 18 : pr; II. A. 25.

Arvabot (arvabobt), f. böter, som af drâpare erlades till den dräpnes arfvinge: mulcta, quam homicida pendebat heredi occisi. I. Md. I: 4; 2, 4; II. Dr. 5, 7, 9. Cfr. Manböter, Ognarbot.

Arva iorp, f. arfjord: fundus v. ager hereditarius. Ita sine dubio legendum pro halvae iorp, II. Add. 11:6.

Arver (arver; in nominat. occurrit arf, II. K. $7^{3}$ : pr; A. 17; J. ı; Add. $11:$ 18. arvi, arva, II. Add. 11:ı8; III. 136. hurf pro arf, I. A. i4: pr. cfr. II. Add. 11:6. not. 35.), m. i) jord, fast egendom: bona immobilia. ) (löfir prenningar, II. A. 3o. 2) död persons quarlátenskap: bona defuncti relicta. dör maper ... pa fkal a. hans etc. I. A. 14: pr. vil hava a. hans, I. A.
11. taka a. mans, I. A. 8: 2; 9: 1; 12: 2; 23; II. K. 73: pr; Add. $11: 4,170$ 3) arf: hereditas. I. J. 1; II. J. 1; Add. $11: 4,14-17,19$. etc. arva bolker, II. A. rubr. taka bo v. iorp at arvi, I. A. 16: 2; J. 2: 1. Skipta arvi v. $\operatorname{arf}$, I. A. 2: 1; 3: 1; II. Add. 11:16, 18, 19; III. 142. a. ganger i kollafkipti, II. Add. 11: 16. narme vara arve, ibid. i a. falla, arvin falder, vide Fal la. til a. ftanda, a. ftander til muns, vide Standa. drapa man Jik, barnum finum, kono finni til arfs, II. Add. 1 : 13-15. vil finum barnum a. unna, I. Ad 15. pa havir hon a. heegnat (egnat), hereditatem infanti servavit, 1. A. 4: pr; II. A. 4. pa giftis hun allum barnum finum apter til arfs, I. A. 6: 1 (ubi alfs male scriptum est); II. A. 9. gengu fra arvi finum, forlorade $\sin$ arfisrätt (som de förr haft): amittebant ius suum hereditarium (quod antea habuerant). IV. 14: 19. Cfr. Arf, Bak-, Dana-, Prefta-, Sunararver, Erfp.

Arver, m. arfvinge: heres. Cfr. Arvi.

Arvi (arfvi, arva, arfva, crvi, arfe; in nomin. occurrit arver, II. J. 5; Add. 7: 8. not. 56; 22; 11:8; III. 129; IV. 18: ı0.), m. arfvinge: heres. I. Md. 1: $1-5$; 3: pr; B. 7, 9; A. 1 , 9: pr. etc. a. ok aptir meclandi, allitt. vide Ugilder. börna arvar, vide Barn. fokia (laegher) til pripia arva, d. à. till dess lägersmannens quarlătenskap tre gånger gâtt i arf, eller hans arfvinge dött och blifvit ärfd of en annan, och denne áter af en tredje: donec mortuo stupratoris herede huiusque herede, bona ad tertium heredom pervenerint. II. G. 18. - Cfr. Skap-, Skreptarvi.

Arvi (arfvi, arvae), m. arf: bereditas. Vide Arver.

Arvingi (arrvingi), m. arfvinge: heres. L. Md. i: pr; II. Dr. I.

Arvuda (arvopa), v. n. 1) egentligen, göra landtarbete: imprimis, opera rus̈tica facere. II. P. 14. hin fatöki havir lcengi -pat, IV. 19: 1. 2) göra arbete eller tjenst i allmănhet: cuilibet negotio, ex. c. rei militari, operam dare. per fum mera a. for os, IV. 19: i.

Arvudi, arvipi, n. (ab arver 1.) 1) egentligen landtarbete: proprie labor rusticus. II. A. 27. 2) arbete i allmănhet, bemödande medelst ytre handlingar: quivis labor, opera. ) (hetsan, IV. 12. 3) besvär, svårighet: negotium, molestia. IV. 15: 15.

Arvudis lön, f. arbetslön, belöning: praemium laboris. IV. 16: I.

As, m. ås: iugum. Vide ind. nom. locc. vv. Hiordsas, Helgiarsas, Hökesas etc. Terminatio os in vv. hindos, Spekuos, annuos, idem significare videtur.

Afater, adj. ense: concors. göras afatir, öfverenskomma: consentire. I. Md. 1: 3; II. Dr. 3. Cfr. Satter.

Ajikkia (afikia, afikyu, afakru), f. aska: tonitrus, fulmen. I. FB. 6: 1 ; IL. U. 13. Ita h. v. explicat Ih., qui suspicatur afikkias elder esse id quod nos dfkeld (ignis fulmineus) dicimus, $v$. afikkia derivans "ab $A s$, communi Deorum nomine, et ecka, transvectio, quum crediderit olim vulgus fatuum, Thorum, dum tonat, curru suo quatere Olympum." (Gl. Sv. G. v. AJka; Diss. Vet. Catal. Regg. Sv. G. p. 140. seq.). $\mathbf{S t j}$. Locc. et Ver. vertunt "utan fak, extra culpam"; Br. "potius forte pestis v. morbus epidemicus, ut afyn pro fin."

Afka, f. aska: cinis. hema iafku $\sqrt{i-}$ tia. sitta hemma vid spisen: domestico foco adsidere, ) (köpfcerpum fara, I. A. ${ }^{19}$; II. A. 27 . vara fuman om afk (pro afto) ok difk, bafva samma
spis och bord, vara i ett matlag: coma muni foco et mensa uti, ( Jkildir ait om mal ok moette, V. 1. Quod in hae formula dicitur afk ok difk, non vero arin ok difk, id mirum non videbitar cui cognitum est, quantum, in connectendis vocabulis, similitudo quaedam soni apud veteres valuerit.

Aflata (aflata), f. öfverskridande of rătta gränsen, vid hö- eller sädesbärgning, så att nảgon slår eller skay inpà andras omràde: transgressus limitum in secando foeno vel metendis segetibus. II. K. 63; Add. 4: 1; 10; III 82; IV. 21 : 33.

Afyn, f. 1) âsyn: contuitus. Cfr. Afynar vitni. 2) syn: inspectatio ivdicialis. haeraps v. lands afyn, I. J. 16: pr; M. 3; II. J. 37; М. 3; LII. 144.

Afynar maen, afyna maen, m. pl. synemän, förordnade att förrätta hả-rads- eller landssyn: viri ad inspectandas res litigiosas nominati. I. J. 15: pr. not. 81; 16. pr; M. not. 1; II. J. 37; M. 3.

ASynar vitni (afyna -, afynir vitni), n. 1) asynavitne: testis oculatus. I. R. 8: pr; 9: 2; ir: pr; II. R. 12, $13,17,20$, 23, 26. 2) vitnesbörd af asynavitne: testimonium eiusmodi testis. baera a, I. B. I: pr; R. 9: pr; II. R. 20. Cfs. Synar vitni.

At (ad, III. 32), praep. c. dat. 1) at, till: ad (locum). vaenda hael of nakka at hemkynnum, vide Hemkynni rinna at annars tompt, II. Add. 7: 2. ftemna ping, ripa hem at manni, II. Add. 5: 1; 7: 1, 3, 5, 19. Cfr. Fara, Ganga. kumber hin at, si is adveniat. I. J. 20. fyr an han komber at dorum, II. J. 12. at ganga, vide Ganga. Cfr. Hitta, Skilia. 2) \&t, för: ad. fapir at fofterlandi, IV. 14: 1s. halda ftommudagh at adrum, II. K. 3, 4. at far gior, vide Gara. at freftu, lang-

Joo, vide Fair, Langer. niuta at annars, alienis (meritis) frui, vide Niuta. Cfr. Hylla, Illa, Lita, Saker, Sprria, Sceka. 3) pá: in. at qualdi, 1. G. 9: pr; II. K. 5 I. at fiunda daghi, endagha etc. I. B. 1: pr; Һ. 5: pr; 11. K. 55; LII. 57. pry öl, cer iummykit Skal bota at etc. I. Md. 13: 1: at prim olftermium, 1. G. 9: 4. at faperni, möperni, I. Md. 3: 2. 4) vid: iuxta, ad, etc. hema at hemkynnum, II. A. 16. at kirkiiu, II. Add. 9: 1. gérpa at finu oderlli, I. J. 17: 3. up at ors vatni, odnem, IV. 10. at fyrftee karo, III. 82. at natvarpi, I. Md. 1:3.5) hos: apud. dö at manni, I. K. 15: 1 ; II. A. 18. at pripia fala, II. P. 39. leggia fre fit in til giretSlu at annars (proprie, in aliena domo; haec enim locutio est elliptica, non vero praep. at regit genitivum, ut quidam statuant), II. R. ind. 29 . 6) framför adjectiver och participier tjenar denna praep. att utmärka ett tillstảnd, ungefärligen såsom de så kallade duo ablativi consequentiae i Latinska spráket: adiectivis vel participiis praeposita, h. v. interdum indicat statum quendam, pariter fere ac duo ablativi consequentiae in lingua Latina. at opnom dorum, dà dörrarne aro öpna: apertis foribus. I. K. 7: 1. at helum garpi, I. FS. 5: 3.' at ufelde muli, IV. 9: 2. at garpalöfo, (agro) non consaepto. II. Forn. 35. at uilto, lite non mota, vide Uilter. at faklöfo, sine culpa v. poena, vide Saklös. Cfr. Laghlös, Usiflat. Huc quoque referenda videtur locutio adverbialis pr at havaro; cfr. Pr. 7) genom: per. Skiuta in at iura, I. O. 6; II. O. 2: 2. at vapa, I. VS. 1: pr. taka bo at arvi, vide Arver 3. at konongs ratte, II. R. 10 ; Add. 13: 2. 8) med: cum. at vitnum leta,
II. A. 10. at passe byrias par (scil. fornemis fukir), II. Forn. 1. 9) till; som, i egenskap af: ad, ut, loco v. nomine (rei) etc. fkylda kono at finni kono hava, hafva en besligtad quinna till (sin) hustru: uxorem sibi cognatam habere. I. G. 7. iorb at vapium fietia v. talia, vide Vap. cegha at botum örtogh etc. I. S. 5. öre at unningia laghum, I. P. 14. at hovnptindn, II. K. 73: 2. at hindradurspreft, I. B. 7. etc. at nut vaku, lagherfiap, I. K. 15: 1; II. K. 3ı-33. at lexho, III. 57. Cfr. Lan, Muta. 10) till, j afseende pà: ratione habita (rei). barnSker at aldri, IV.. 15: 18. flith at bo finu, vide Bo. at vitnum fiparri, II..J. 37. minna at nokrom lot, 11. K. 37. iamgilder at farum, I. S. 3: pr. vari fakloft at panninga botum, II. Add. 12: pr. gars at (bu) gorvargher, I. O. 9. piuver at (piuft perre), I. Md. 8; A. 17: 1. etc. fander at fuk, vide Sander. frellas at (tylft etc.), vide Fella. at vereftgöta formali, IV. 14: 13. 11) enligt: secundum. at lag/um, vide Lagh. at gups retti, I. G. 7; II. A. 12; G. 14, 16. at kirkiunna ret, II. K. 7o; III. 32. at laghmeeli, vide Laghmaeri. - At ulovandis occurrit quidem II. Forn. ind. 1. at v. at aut delenda, aut ater legenda nobis videtur; cfr. IV. 6. - Cfr. $A_{3}$, praep. in fine.

At, conj. 1) att: quod, ut. at mere fe fkapi gör, at han taendi eigh, I. K. 8. at gönnes, att de iakttagas: ut observentur. I. Br. 3. viti ... at per fletos, at par kom loter etc. III. 107, 16ay. utan at per falli etc. nisi cadant. 1. K. 4. aftir at allir men hava in burghit, III. 117. a tiul vitrum at etc. d. à. sedan: postquam; cfr. $A$ 2. 2) på det att: (eum in finem) ut. at pressi var.
fkipan mati etc. IV. 19: 2. 3) att (framför infinitiver): nota infinitivi. at fyrnas, I. K. 6. at gaerpe (pro garpa), I. K. 13. agha at gialda etc. vide Fgha. 4) för att, till att: ad (faciendum), ut (faciat) etc. grib at bopas, pacem petitum v. petendi caussa. I. Md. 1: pr. Juukum at hialpa, I. K. 14: 2. bo at vittia, I. A. 4: 2. Jkapa at göra, II. Add. 7: 1, 8. at lifta pen hovodtekn etc. IV. 16: 12. paet ar fva at underftanda, id sic est intelligendum, II. A. 3. Jva ar firi gipt at Jkilia, I. G. 9: 2.
$\boldsymbol{A} t$, 2. pers. sing. praes. ind. vel sup. ab agha, quod vide.

Atala, v. a. atala, klandra: litem movere, actionem intendere. II. Add. 11:3, 12.

Atala (aa talk), f. âtal, klander, påstảende: actio, petitio. a. veta, tilltala, framföra sin talan: actionem intendere. II. Dr. 8; J. 29. not. I. vara a pingi map a. Sinni, vara tillstädes pà tinget, och der förkunna sitt karomal eller påstáende: coram iudicio adesse, ibique petitionem suam pronuntiare. II. Add. 9: pr. utan laghe a., opátaldt, oklandradt: non mota lite. II. Add. ir: 2. Cfr. Tala.

Stalan, f. i. q. atala. a. ok akallan, allitt. II. Add. 9: pr.

Ater (uttcer), adv. 1) tillbaka: retro. fals a. i angland, IV. 16: 9. a. föra, koma, II. K. 72: 2, 3. Cfr. Ater ganga, Löfa. 2) âter, a nyo: denuo, iterum. II. K. 57. a. nra, renovare, quani iterum novam facere. IV. 19 : 2. 3) qvar: residuus. a. i tylft ftanda, de testibus. II. R. i2. garpar liggia ater til tompt, vide Topt. Cfr. Hubda, Saanda. - Antiquior huius v. forma est apter, quod cfr.

Ater ganga, v. n. 1) âtergà: redire. II. A. 26; Add. 11:4, 17 ; IIL 1 10.
2) aterga, förklares ogiltig: irritum Reri. II. Add. 2: pr, 9; $11: 1$; 13: 2; III. 46, 76. )( Jtanda, IL. Add. 2: 2, 110 12: 1; 13: 1; III. 48.

Atergangs eper, m. âtergångsed, ed som forklaras ogild: iuramentum irritum. III. 76.

Ater gield, n. betalning, ersattning: solutio, compensatio. II. R. 4, 5.

Ater gielda, v. a. vide Gialda.
Atertan, num. aderton: octodecim II. Add. 2: 12,13 ; III. 63.

Atertandi, attcertandi, num. adertonde: decimus octavus. IV. 14: 18 15: 18.

Athavi, m? (a hava) sed: mos. ordum ok -vum, allitt. IV. 14: 14. At ${ }^{\text {Kilder, adj. atskiljd: separatus }}$ II. Dr. 7. Cfr. Skilia.

Atta, num. âtta: octo. I. K. I3; Md. 5: pr; VS. 3: pr; B. ı: 1; J. 2: pr. eto. Attatighi, num. attatio: octoginta. I Br. 6. not. 63; IV. 19 : 5.

Atti, imperf. ab agha; quod vide. Attundi (atundi), num. altonde: o ctavus. IV. 14: 8; 15:8; 16:8. a. dagher aptir tolfta dagh iula, tjugonde dag jul: octava epiphaniae, dies XIII Ianuarii. II. K. 49, 51. attundi dagher (sc. iula), nyàrsdagen: dies circumcisionis. I. Br. 4; II. K. 52. attundi loter, en áttondedel: octava pars. I. Pl. Cfr. Attunger.

Attunger, m. en af de delar, hvari hvar by var indelad; men huruvida detta ord hăr, sadsom annars, betyder attondedel, och, i sådant fall, huruvida dessa âttingar stodo i bestämdz förhàllande till sjelfa byn, eller till nâgot annat helt, ár ovisst: certa quaedam pars pagi; in partes enim attungar dictas divisus erat quivis pagus; an vero $\nabla$. attunger hic, ut alias, significet octavam partem, ac, si ita sit, utruin ipse pagus, ap aliad quoddam
esset totum illad, quod respicerent hae partes, dubium est. I. J. 8, 1 ; II. J. 3, 20, 33. atturndi loter af -gi, I. J. 14, v. attuandi loter -gs, I. J. 7: 3; II. K. 2; J. 19, 33; Forn. 13, âttondedelen af en attunger: pars octava ciusmodi primariae partis, minime vero, ut credidit Ih., portio octava paecui communis totius villae. innan by ok utan a., II. J. 3.

Atvift, f. egentl. närvaro; âfren en mindre delaktighet i dráp: propric praesentia; speciatim vero, remotior quaedam societas homicidii. I. Md. 3: 3. Vide Atviftar maper.

Atviftar maper (ater vifta perperam pro atviftec, II. Dr. 3.), m. en som varit med drąparen pà vigvallen, och visat fiendskap eller vrede emot den drăpne, dock utan att med râd eller gerning hjelpa till sjelfva drâpet: homicidae socius, qui, occiso infestus, adfuit in loco caedis, non tamen ad ipsam caedem ope vel consilio adiuvans. I. Md. 1: 1; 3: pr, 1; II. Dr. 3, 8.

Avaxter (afvaexter), m. (a vaxa) afkastning: fructus. I. A. 16: 2 ; II. A. 21.

Avund, f. (ab unna) ovănskap, fiendskap: inimicitia. I. R. 5: 6; II. R. 9; Add. 7: 13.

Avarka, v. a. bruka (jorden): colere (terram). III. 74.

Axul (axful), ? (bjul-) axel: axis. 1. FS. 2: 3; II. Forn. 14.

Ayrkia, f. inkraktning $\mathrm{pa}^{2}$ andras omráde vid plöjoing eller annat âkerarbete: transgressus limitum in arando aliove rustico labore. II. Add. 4: 1; 10; III. 83. Cfr. Yrkia.

Apalkona (adalcona), f. ukta hustru: axor legitima. I. A. 5; III. A. $7 \cdot$ Apalkono barn, n. akta barn: legitimus filius $\boldsymbol{\text { V }}$. filia. I. A. 23 ; G. 6 :
pr; II. G. 7.)( friltu barn, I. A. 8: 3; II. A. 12; Add. 12: 2.

Apalkono Jun, m. akta son: filius le gitimus. ) ( frillu Jun, 1. A. 8: 2; II. A. 12.

Apra, upru, aprum, vide Annar.
Apruvis (apruvifu), adv. annorlunda: aliter. I. M. 7; III. 79.

## B.

Bak, n. rygg: tergum. pu hafpi fpiut a baki, du hade ett spjut efter dig, föröljdes af en beväpnad: alius, hasta armatus, te persequebatur. I. R. 5: 1. binda haender a bak (piuvi), I. Md. 8; II. Dr. 19; piuf a bak binda, I. P. 3: pr; 5: 1, 2; binda piuft a bak, II. P. 24. 30; binda tjufvens händer, jámte tjufgodset, pà hans rygg: manus furis et res furtivas tergo ipsius alligare.

Bak arver, m. bakarf (och sidoarf): successio cognatorum in linea adscendenti et collaterali. I. Br. 2. not. 32; II. A. 21.

Bakhaerbarghi, n. bagarstuga: pistrina. II. K. 2; nisi herboerghi tantum sit legendum. Vide not. 15. ibid.

Baklius, n. pl. ljus, som voro sà stảlda i kyrkan, att presten, då han var vänd mot altaret, hade dem bakom sig: candelae, in aede sacra ita collocatae, ut pone sacerdotem, ad aram conversum, essent. )(framlius, I. K. 8: pr; II. K. 14 .

Bak/kuiurta, f. bakstycke af en kjortel: pars postica pallae muliebris. IL G. 5 .

Balder, adj. bàld, djerf: audaz, IV, 15: 10.

Balker, bolker, m. (egentligen bjelkejâfren något sammauhàngande, fort-
satt, i allmänhet: proprie trabs, deinde res continua, v . continuatio rei; [cfr. BH. Lex. Isl. h. v.] inde, ni falFimur,) 1) fortsättuing eller innebegrepp af sammanhangande amuen, t. ex. kirkü balker, etc.: continuatio eiusdem argumenti, v. series rerum inter se connexarum, ex. c. kirkiul b. ceterique tituli librorum iuris. 2) en sammanhängande eller fortsatt bristfallighet (på gärdsgàrdar), troligen af en viss storlek: continuus defectus (in saepimentis), certae cuiusdam, ut videtur, magnitudinis. I. K. 13; II. K. 26; U. 5. In codicibus Iuris Norvegici id dicitur balkabrot, si saepes ultra decem orgyiarum (fudma) spatium diruatur. Bamba, f. trumma: tympanum. I. LR. Buna orp, vide Banorp.
Bana fuk, f. dråpsak, ankligelse för dråp: actio v. accusatio homicidii. varper manni vrang b. givin, d. ä. om målseganden brister i bevisningen: si actor nequeat probare homicidii accusationem. I. B. 6; II. Fr. 1 o.

Band, In. band: vinculum. or -dum Zöpa, I. Md. 7; II. Dr. 18. binda man fullem -dum, II. Add. 7: 19. Cfr. Faefuiband.

Bani (barnce pro bance, I. Md. 1: 1; 14: pr; 15: 4.), m. 1) död, genom drâp eller olyckshändelse: nex, mors. violenta vel fortuita. II. O. 2: 13 ; Add. 5: ı; IV. 16: 3. fa bana af (klokk, wikni, etc.), I. K. 10: pr, 1 ; Md. 13, 15; R. 9: 1, 2; II. K. ${ }^{17}$, i8. not. 38; Dr. 23, 25, 26, 32-39; R. 21-23; Add. 11: 19; IV. 15:9. 2) baneman: interfector. I. Md. 1: $\mathbf{1 , 2 ;} 4,14: \mathrm{pr}, 3$; B. 9; II. Fr. 13; Dr. 1, 3, 28, 31; IV. 12. buna fa, framskaffa dráparen: interfectorem producere; vide Fu. Cfr. Fu-pur-, Hald-, Raps-: Dengsbani.

Bann, n. större bann: excommnniedtio maior. II. Add. 13 : x; III. 93 .

Banorp, bana orp, n. banemannent namngifvande, angifvelse för drâp: denominatio interfectoris, accusatio homicidii. giva manni b. i. q. bana neemp$n a$, nämua banemannen, anklaga n\& gon för drâp: interfectorem nominare accusare aliquem homicidii. I. Md. r: 1; II. Dr. 1. vita (ritce perperam est scriptum) v. vinna b. a haender manni, bevisa en sádan angifvelse: eiusmodi accusationem probare. I. Md. I: 2; IL Dr. 3. vip b. ganga v. b. viper ganga, vidgå. angifvelsen, bekänna drâpet: caedem a se patratam confiteri. I. Md. 1: pr; 14: pr, 3; II. Dr. 1, 28, 31. Si posterior h. v. pars non sit v. orp, verbum, ut nobis verisimile videtur. sed tantum terminatio in lingua Islandica usitata (ex. c. eiginord, legord,) at statuit Rask (Anvisn. till Isländskan, Stockl. 1818, p. 196.), h. v. vertenda est: dräpande, drăp; caedes, homicidium.

Banzmal, n. (a bann) brott som medförer bannlysning: caussa excommunicationis. II. K. 52, $59 ;{ }^{\circ}$ O. 3.

## Bara, vide Bara.

Bardagha böter, f. pl. slagsmàlsboter: mulcta percussionis. I. A: 18: 2 ; II. A. 26.

Bardaghi (barpadaghi, perperam, H. A. 26.), m. (a beria) slag, stryk: percussio, verber. I. B. I: pr; II. Add. 5: 1 ; IV. 19: i. bardagha (borker), I. B. rubr.

Burfötter, adj. barfota: nudis pedibus. I. P. 5: $1 ; 1$ II. P. 30 .

Barn, n. (pl. barn, I. A. 4: 2; 7. ete. börn, I. K. 5; A. I. etc. born, IL. Add. 11: 15. brörn vero, II. Dr. 7p bean, II. A. I, et brön, ibid. not. $1^{7}$ lapsu calami.) i) barn: infans. I. K. 1, 14: pr, 1; Md. 1: 1; VS. 3: 1, 2. etc. 2) barn, son eller dolter: filius v. fJia. I. A. 4-6, 8: pr, 1,3 ; G. 4: 3. etebörna ar var, bröstarfyingar: liberi a-

Kique heredes in linea descendenti. II. A. 3. dö af barni, dö i barnstang: puerperio occumbere. I. G. 6: 3; II. G. 11, 13. Cfr. ABalkono-, Bro-por-, Dottor-, Frillu-, Horv, Lagher-, Stiup*, Sunar-, Syftor-, SyJtra-, P̈barn, Inle户fla.

Bafta, v. a. (a baft, philyra) binta med bastrep: fune e philyra confecto ligare. bafta ok binda, allitt. II. T. 4.

Baftugha, baftova, f. badstuga: balneum. I. O. 6; IV. 8.

Bater, m. båt: cymba. Cfr. Siucerings bater.

Bapi (bape, bcepi; bodhé, II. K. 44. not. 53.), conj. bảde: et (. . et). I. K. 13; G. 6: 4; J. 14, 15: 1; P. 5: pr; 19: pr; II. K. 42, 62. etc. Лit bröd . . . ok kladi b. videtur esse scriptum pro: b. fit b. o. k., IV. 16: $12 . \quad$ Vocabulis allitterationis caussa connexis h. .v. nonnumquam otiosa praeponitur. b. Stafs ok ftols, IV. 16: 16.

Bapir, (bapi, bapin, bąpir, bappe), pron. bảda: ambo. I. VS. 1: i, 4; A. 3: 1 ; 16, $18: 1,2$; II. A. 16 ; P. 44 . etc. baggia (gen. pl.) Derra, I. A. i 7 : 1; G. 9:5. etc. bap i pro bapi i, I. A. 4: 1.

Benbreria, v. a. slà, si att ben krossas: ita ferire, ut ossa franganfur. II. O. 2: 13 .

Bera, vide Biera.
Befzle, n. vel befzel, m. (Isl. bitill, m. beifi, in.) betsel: frenum. I. CB.

Beta, v. a. jinga: insectari, venari. 1. FB. 7: 1. Cfr. Biorn.

Bepas (bezas, I. Md. 1: pr; P. 8: pr.), v. dep. 1) begära: petere. b. grip, ranfak, tak, etc. I. K. 1; Md. i: pr; G. 9: 1, 4; $\mathbf{P} .5: \mathrm{pr}$; 6: pr; 8: pr; 9. 10: II. K. 1; Dr. 1, 28, 40; G. 16 ; D. 30, 39, 40, 43, 48; Add. 12: 1. 3) bedja: yogare. I. FS. 2: 1; II, Furn. 3.

Biargh (biergh), n. berg: mons. 3. ok bro, allitt. I. FB. 6: pr; II. U. 13. Cfr. Almannings biargh, et ind. nom. locc. vv. Aldu-, Aftabicergh etc.

Bikiuhvalper, vide Bykkiuhvaelper.
Biltugher (byltugher), adj. (a bil, intervallum locorum v. momentum temporis, et tog, iter, quasi peregre abiens) biltog, fridlös inom riket till dess förlikning med målseganden skett, och således pa obestämd tid: proscriptus, securitatis intra regnum expers, donec compositio cum actore facta esset; non vero ad certum tempus proscriptus, ut Ver. et post eum Locc. et Ih. crediderunt. II. Add. 7: 21, 22, 25, 26; 13 : 1 ; III. 70, 11 1, 1 20. b. laggias, II. Dr. 40, 41; Add. 7: 25; IV. 2. b. lyfas, III. 120. b. fara, II. Add. 7: 29. b. vara ivir alt rikit, ibid. 20. Cfr. Friplös, Utlagher, Utfvoren.

Binda, v. a. I) biuda: ligare. b. vaerpla um föter, I. FB. 7: 3. b. narı vỉ tra, I. O. 5. b. man firi frafte al.ler flughum, II. O. 2: 12. bundit brökar vip knce, I. D. 5: 1. bundin pieaver, I. P. 5: 1; II. P. 32. viß vits bundin, d. ä. förbunden till: obligatus; vide Vita. Cfr. Bak, Band, Bafta, Biorn, Balgher, Byrdi, Underbunden. 2) afsluta: contratiere. hionalagh b., II. K. 69. b. ftapva map manni, III. 85. 3) stadfästa, bekräfta: confirmare. köpf reftum b., vide Köpfaeft. binpum vit flikt, delta bekräfta vi: haec nos affirmamus, I. J. 2: 1; II. J. 2; nisi biupum legendum sit, quod tamen sensum nobis non videtur praebere. .

Biog, vide Biug.
Biorn, m. björn: ursus. I. R. 12: i; FB. 6: 1 ; II. R. 38 ; U. 13 . pan a $b$. ar betir v. binder, allitt. I. FB. 7: 1; II. U. 15 .

Biorn fpiut, n. björnspjut, på sådant satt utstaldt, alt det afskjuter sig sjelf,
dà djuret gâr förbi: hasta, ursorum interficiendorum caussa ita idoneo loco collocata, ut, fera transeunte, ipsa se eiaculetur. I. Md. 15: 2; II. Dr. 36.

Bijkuper (bifcuper, bifcoper, brfcuper), m. biskop: episcopus. I. K. 2, 3, 5, 13; R. 2; J. 5; Br. pr, 1, 3-5; II. K. 52; IV. 16. etc. Cfr. Boklarder, Erchibifkuper.

Bifkupsdöme (bifcufsdöme, IV. 16: 4. bifcupsosmet, perperam, III. 99.), n. biskopsstift: dioecesis. I. Br. pr; II. K. 72: 3; IV. 16: 12. utan bifkupsdömes maber, en man, född utom stiftet: vir extra dioecesin (Scarensem) natus. II. K. 72: 3.

Bifkups ftol, m. biskopsstol: sella episcopalis. I. R. 2 ; II. R. 2.

Bifinari, m. besmar: statera. II. Forn. 45; III. 58.

Biug (biog, byg), n. bjugg, korn: hordeum. II. K. 36, 39; III. 1 ; IV. c6: $11,12$.

Biug reet, II. K. 39. Biwgreeth, biugrat, not. 4. ibid.) synes vara participium af buug repa, tillreda, tröska säden (egentl. kornet), skilja den frân halmen och agnarne: segetem (proprie hordeum) praeparare, triturare, grana a culmis paleisque secernere. huar VIII Skapna tiunde arr byug reet, om tionden, tröskad, gör ătta skäppor: si decimae, trituratis segetibus, repleant octo modios. Cfr. Reßan - Stj. credit $\nabla$. reet significare segetes; Locc. vero et Ver. statuunt buingreet idem esse ac biuguret, i. e. locus saeptus pro hordeo serendo. His adsensisse videtur Ih. (Gloss. vv. ret, vret), etsi dubitaverit, anne reet sit derivandum a reda, solvere, pendere, ut $b$. sit hordeo pensum.

Biupa (byupa, byuda), v. a. (imperf. böp, part. pass. buden) 1) er-
bjuda: offerre. I. A. 22; G. 9: 4; J. 3: pr; II U. 6. til b., I. J. 3: 4; II. J. 8. b. Sik til at etc. II. Add. 11: 10; III. 76. büper moper basf til faslagh, d. e. om hon erbjoder de băsta vilkor: si optimas offerat societatis conditiones. II. A. 6. iorp arva finumb b., I. J. 3: pr; II. J. 4, 5. Cfr. Bupsiorp, Laghbiupa. ep b., I. K. 8: 2; І. K. 15. böter b., I. Md. 1: 3; B. 1: 1, 2; II. Fr. 1; Dr. 4; P. 12, 33. böter fram b., II. Add. 5: 1. 2) befalla, pabjuda: inbere, indicere. I. K. I; II. K. \&. b. manni, II. Forn. 23; III. 89. dagh til faftu v. faftusdagh b., II. K. 56; IIL. 24. b. a man koft aller hreftafoper, III. 89. Cfr. Abiudha, Firibiuda.

Bipia (bidia, bypia, bydia), 『. a. 1) bedja: rogare, precari. I. K. 15:3; II. Add. 11:5; III 80; IV. 12. fin; 16: ${ }^{17}$. b. firi manni, I. Br. 3; II. 0. 1: 6, 13; Add. 7: 8, 22; IV. 19: 2. i frip b., II. Add. 7: 8. frib b. oecurrit ibid. at praep. $i$ addenda videtur. $b$. fore mans fial, d. u. hâlla sjalamessa: missam pro defuncto celebrare. III. 97. b. man til vinorps v. taka, vide Vinorp, Tak. aprir per hain biper (til), I. R. I: pr; II. R. I. b. far fva guß hollan etc. vide Vat, Vatter. bider husbonde han ledughan fitia fore utgardum, d. a. beder han den som har med beskattningen att göra, att landbon eller bryten má vara fri: si dominus precibus conciliet colono $v$. villico immunitatem, V. 2. Cfr. Ubipin. 2) begära: petere, expetere. bi kupp lof b., II. K. 2. kano b., II. Add. 8. far kono b., I. A. 16: 2; G. 1, 2: pr; II. A. 21; G. 1-3. bidi aldrigh hoelder raet etc. I. LR.

Bicergha (part. burghin; burhit pro burghit, II. Forn. ind. 19.), v. a. inbarga, införa grödan i ladan: segetem foonumque in horrea invehere. I. FS. 5:

1; II. Forn. 19. in b., II. K. 73: pr, 4; III. 18,88, 117. Cfr. Uburghin. Biarghas, v. dep. arbeta\& laborare. I. VS. 3: pr; Br. 4; II. VS. 1 o. b. ftoran v. pvaera varknap, II. K. 52; III. c8. b. firi bo, II. A. 27. Pro bicerghs scribitur biargher, II. K. 52. not. 79. guod mendosum esse videtur.

Blami, m. (a blar) blånad: livor. Sla 2ill. b. aller til blops, II. Add. 7: 31. Cfr. not. 5. ibid.

Blar, adj. mörk, blå: fuseas, lividus. b. paenningar, IV. 16: 11, $1^{2}$. kopparpenningar: nummi aerei. Ita quoque h. v. explicat Locc. Ih. vero (Gloss. v. blad) suspicatur pecuniae genus "ita dici pro blaffert, quod vetustum erat, nec hodie desitum nummorum genus in Germania, tres cruciatos valens, quodque Septentrioni olim non fuisse ignotum, testatur Godmundus Andree, Lex. Isl. p. 3i. Nisi forte paeninga bla respondeat Germanico blechpfening, hoc est nummo bracteato: ut enim hoc $\AA$ blech, lamina, ita illud a folio non disparis formae." His autem coniecturis longe felicior Locc. versio nobis saltem videtur. Cfr. Erpanninger. - blat ok blopugt, lividum et cruentum, II. Fr. 1; Add. 4: 2. hvarti $v$. eig b. aller blopugt, I. B. 5; IL. Fr. 9, 15; R. 12.

Blea (blaia, ble), f. (Isl. blaea) lakan, săngtäcke: lodix. bulfter ok blaziur, I. Md. II. koma bapia an bulfter ok undir ena b., d. a. i en säng: si ambo, celebratis nuptiis, adscenderint torum. I. G. 2: pr; 9: 2; II. G. 16. koma bapin a en bulfter aller a ena b., II, G. 2. koma under ena b., II. G. 2 ; III. 67 .

Blop, blod, n. blod: sanguis. I. K. a1. blop ok baend, vide Baend. Jia til blops, i. q. fla blopviti, )(hugga, II. Add. 7: 3. Cfr. Blami, Vapa blop.

Blopugher, adj. blodig: cruentues blat ok blopugt, vide Blar.

Blopvite, n. 1) blodsutgjatelse: effusio sanguinis. komber eig b. innan, II. Add. 7: 3, 13. gör engum b., ibid 19. 2) mindre sàr, blodvite: vulnus levius. ) ( Sar, ibid. 4. ) ( far et Sko na, ibid. 1, 8, 26, 3o. )( fulfari, ibid. 2. fla b. $)($ hugga, ibid. 13, 14. $X$ fargha, ibid. 16.

Blafcent (blafiaen), f. (Isl. blessan) valsignelse: benedictio. I. Br. pr.

Bo (bu, I. O. 9. bö, I. A. 18 : pr.), n. 1) boskap, fakreatur: pecora. hugga bu mans niper, I. O. 9- firigara ko cellet bo, II. R. 9, 10. firigara bo aller bon$d a$, II. Add. 5: pr. 2) egendom (lös och fast, $i$ allmänhet), gård, hemman, med deri befintlig lös egendom: bona (generatim, mobilia et immobilia), praedium ubi aliquis habitat, una cum bonis mobilibus, quae ibi sunt. arva helt bo, I. Br. 2. taka bo at arvi v. bakarf, I. A. 16: 2; II. A. 21. Skild at at bo finu, I. A. 21: 1. ganga fra bo ok boslöt, I. G. 5: 1. i bo fitia, I. A. 4: pr, 1; 12: 1; J. 3: 1; III. 56, 134. etc. faman i bo fitia, II. Fr. 14. fatia man firi bo, vide Sattia. bryti fitir v. far firi bo etc. vide Bryti. bo varpa, I. A. 12: pr. bo Shipta, vide Skipta. Jkuldum fkipta fum bo, I. A. 21:3. tymber etc. (sc. quae ad alterutrius coniugum praedium pertinent)... Jkipta fua fum bo, i. e. bona coniugum communia. I. A. 18: pr. $i$ bo agha (map aprum), I. A. 18: 1 ; II. A. 23, 24, 26; Add. 7: 20. agha v. taka pripiung $i$ จ. af bo, I. A. 5, 18 : pr; G. 9: 2. pripuings skipte a bo, II. G. 3. föra arfi v. til bo, I. A. 16: pr; II. A. 20. böter apter til bos laggia, I. B. 4; G. 5: 1. laggia (iorpa varp) i bo, I. J. 4: pr. hava (hemfylg ) hem til bos, I. A. 21 : pr; II. A. 30. bo mans at of ab-
dı up taka, vide Up taka. 3) gård, hemman: praedium. I. A. 18: pr; IV. 16: 7, 13. bitarghas firi bo, II. A. 27. 4) fögderi, ett eller flera härader, som synes hafva lydt under en pà nágot af Upsala ödes gods boende konungens ámbetsman: praefectura, regio unum plurave territoria (harap) continens, cui praefuisse videtur praefectus regius, in praedio, ut dicebatur, Upsaliensi habitans. I. Pl. Cfr. Lien, et ind. nom. locc. v. Asbo, ceteraque harum regionum nomiua.

Bo, m. (in compos.) bo, innevå:aare: incola. Vide Dalbor, Skanungsbor.

Boa, bo (imperf. bope, II. Add. io. sup. boet, II. K. 73: 3; J. 33. part. boande, II. K. 63,66.) i) v. n. bo: habitare. a kirkiubole, a iorp, iby etc. boa, I. K. 1, 30: 2; A. 18: pr; J. 5, 13: pr, 2; 18; Br. 2. etc. byce occurrit quidem III. 117. at boce legendum nobis videtur. Cfr. Boande. 2) v. n. bo tillsammans (om makar): cohabitare (de coniugibus). per muglict eig bo (fainan), I. G. 9: 6; II. G. 16. bo neup kono, II. A. 12; G. 2, 14. 3) จ. a. c. dat. lefva i âktenskap med (qvinna): (feminam) in matrimonio labere. ma eig bo henni, boe haenni uldrigh etc. I. A. 8: 3; G. 3, 7. 4) v. a. inreda, tillreda, reparera: instruere, adornare, reparare. han lat boa ödbönnen helgha, badi Jkrinin; han lot göre handina havighu ok bo hana; han lat göra kyrkiuina i. . . ok bo hana, IV. 16: 12.

Boandi (borendis), adj. (part. a boa) i. q. bofafter, II. Add. 10. half tylft boanda manna, sex matin som bo i byn (utan att vara jordegare): sex viri (in pago) habitantes (etsi propria praedia non habentes). I. J. 15: 1; II. J. 36.

Bofalagsmaen, m. pl. de som hafve gensensam hushállning: qui communem habent oecenomiam. V. 2. Cff. Felagh.

Bofafter, adj. bofast: fixam sedem v. habitationem habens. I. P. 9; IL. R. 18; P. 40, 42; III. 70, 114. Cff. Bolfufter.

Bok, f. bok: liber. an man fatte fun fin til bokar, d. à. att blifva prest: si quis filium suum sacris ordinibus dicet. II. A. 27. Cfr. Boklarder. bok ok ftol, böne- eller handbok och prestkappa: liber ritualis et stola sacerdo talis. I. K. 16; II. K. 35. han lot göra bokina bono, IV. 16:12. cfr. Bono. - Cfr. Laghbok.

Bokarl, m. i. q. bofafter maper. Cum vr. bönder ok bokarlur, I. K. 1. allitterationis caussa coniungantur, non necesse est contrariam iis tribuere sic gnificationem, ut fecit Ih., qui credidit bokarl esse eum, qui alterius vib lam colit.

Boklarder, adj. lärd, studerad: litteris doctus. bifkupar ok allir boklardir men, allitt. episcopi et omnes clerici. I. K. I. Alias leerdir maen; cff. Larder.

Bol, n. gård, landtgods: praediam. I. K. 13, 20: pr; A. 4: pr; 21: 2; 24: pr; J. 7: pr; II. K. 26, 44, 73: 3. not. 56; A. 4, 3o, 33; J. 15; Forn. 31. et not. 32. ibid; Add. 4: 3; V: 1-3. ) (ut kipt , I. J. 7: 2; II. J. 17 . Cfr. Frcelfis -, Kir-kiu-, Prefia-, Provafiu-, Öpebol, et praediorum nomina propria: Bargs-, Hallabol etc. IV. 13.

Bolbrrgpi, vide Bolsbrygpi.
Bolfafter, adj. i. q. bofafter. I. P. 9; II. Р. 52; Add. 9: 1; 11: 9 .

Bolsarper, m. ) ( utgarper, I. FB. 1; II. U. 3. bolgarper synes betyda det samma som toptargarp̈er, eller gärds-

Fgàrd omkring tomterna $i$ en by; utyarber deremot gärdsgård omkring byns egor; sà vida ej ordet bolgarper skulle möligtvis vara upkommet genom skriffel i stallet för bolkar eller bolka: bolgarper nobis videtur esse $i$. q. toptargarber, saepimentum circa areas in pago; utgarber vero saepes circa agros; nisi forte pro bolgar et bolgarp II. citt. legendum sit bolkar v. bolka. Cfr. I. FB. 1. not. I. Stj. verzit b. "gärdsgården som ur omkring sjelfva odalbyn," utgarper vero "den gärdsgård som är kring om afgärda byn," quem secutus, Locc. vertit illud: "saepes praedialis vel pagi patrimonialis," hoc autem: "saepes circa seorsum separatum a veteri pagum." Lund. vero ita explicat v. utgarper: "saepes solum extra situm longius a villa cingens." Quae Ver. de his verbis Labet, ambigua sunt; $b$. enim, quod idem ac bolsbrygbi esse statuit, ita vertit: "hägnaden kring âker och ăng vid byn: saepimenta circum pagum;" in $\nabla$. utgard vero dicit: "utgård kringom utegorna, bolgård lring hemgàrden och ang, eller. utkring bolbyn: villa extra fundum s. solum." Ih. de his $\nabla \mathrm{V}$. servat silentium.

Bolker, vide Balker.
Bolsbrygpi (bolbrygpe, bols brypi), n. ett bol, en landtgard med allt hvad dertill hörer, i hus, egor, gärdsgårdar etc.: praedium, cum aedificiis, agris, saepimentis etc. ad illud pertinentibus. )( enka ökar (lege aker) eller enka ang, III. 113. rana alt b. af manni, ibid., aliquem vi e possessione fundi eiicere. ligger alt b. ugilt, d. a. alla de gärdsgărdar, som höra till ett bol: si omnia saepimenta, ad praedium quoddam pertinentia, destructa:
iaceant. II. U. 6. - Locc. vertit $\nabla_{0}$ bols brypi, III. 113, quae apud $\mathrm{Stj}_{\text {. }}$ scribitur bols bryti: "omnia domi fracta et concisa" (?); Lund. et Calonius (Diss. de prisco in patria serv. iure, (. ro. not.) "omnes fundi fructus;"," Ver. "omnia pagi culta: hö och säd." Versio quam dedit Ih. "omnis supellex" aeque infelix videtur ac derivatio vocis quam affert, sc. a brate, quod dicit notare "variam supellectilem domesticam, proprie talem, quae in unum locum congesta est, et deinde in genere quamlibet collective sumtam." Origo h. v.! nobis latet; cum non, ut habet Stj., scripta sit bols bryti, a v. bryt/tokker procul dubio diversam omnino habet originem.

Bolftaper, m. boställe, gård: habitaculum, praedium. II. K. 26. not. 87; IV. 16: 3 .

Bolöpfla (bolözla, boolozla), f. (ab ößa) husröta och försämring af arrenderad jord, genom landbos vanskōtsel: ruina praedii conductitii, coloni incuria effecta. II. Add. 4: 4; III. 50; IV. 8. full b., II. Forn. 38; III. 50.

Bondalagh, n. pl. böndernes eller folkets allmänna lag: commune indigenarum ius. i -um vara, I. Md. 5: 5; II. K. 63.

Bondi (bonpe, I. A. ${ }^{1} 7$; R. 2; III. 100. bundae, III. I.), m. (contr. a boandi) 1) bonde, jordegare: vir proprium fundum habens: I. K. 5; A. 4: 1; 7; II. Add. 7: 1 ; III. 50, 87; IV. 16: 11, 12 ; 19: 1. etc. bönder ok bokarlar, allitt. vide Bokarl. ) landboe, I. A. 18: pr; II. K. 7; A. 25. ) (bryti, vide Bryti. ) (hirpingi, II. Fr. 15; Forn. 23; III. 4i, 54. ) ( prael, I. Md. 4; VS. 3: pr; II. Dr. 9; 1. 23. ) ( leghodrcenger, IIL. 57,76 .) (leghomaper, I. FB.

11: 1, 2; II. K. 36; Forn. 46; U. 25, 27; Add. 13: 2; III. 1; IV. 20: 1. )( gafter, I. K. 15: 1; II. K. 32.) (prefter, I. K. 8: 2; 14: 4. etc.) (leender maper etc. I. J. 5; I. J. 13. ( рicenifta man, II. Add. 1. cfr. Almaernings: bondi. böndinir (sc. litigantes), ( haerapshöfpingin, III. 77. allir bönder (sc. i landiru), I. R. 3: pr; II. R. 3. bondi pro haerap, )(bryti, vide Bryti. bonde hvar gaf par af aprum fin raet, d. ä. bönderne (i häradet) hafva i den händelsen efterskänkt hvarandra böterna till häradet: territorii incolae convenerunt de mulcta territorio alias debita, in tali casu non exigenda. I. Md. 5: 6; S. 5; II. Dr. 15 . - bonda fun, I. K. 15: pr; G. 2: pr; R. 2, 3: pr; FS. 2: 2. etc. 2) (gift) man: maritus. maeß b. finum, II. P. 11; Add. 11:15.

Bono, han lot göra bokina bono, IV. 16: 12. bono synes antingen vara dat. defin. a 60 , i hvilket fall den paz anförda ställe nämnda boken torde varit en jordebok eller ett sà kalladt registrum öfver biskopsstodens eller domkyrkans i Skara egendomar; eller ock kan det möjligen vara Latin, da bokin bono utan tvifvel varit ett missale eller breviarium, som hade fatt detta namn deraf, att det börjades med ordet bono. - Bono potest esse sive dat. defin. a bo; quo in casu liber ille, cuius mentio 1. c. fit, videtur fuisse index v. registrum, ut dicebant, praediorum sedis episcopalis vel templi Scarensis; sive dat. a Lat. bonus, quod si ita sit, bokin bono sine dubio fuit missale quoddam vel breviarium, quod a v. bono incepit, et inde ita fuit denominatum. Locc. citt. verba ita vertit: "fieri fecit ritualium librorum reconditorium." Cum vero bokina non sit genit. pl. sed accus. sing. Ih. vv.
bokina bono mutat in bokabonona, quod vertit: "ligatura librorum ritualium." At boka bonapin sine dubio legendum foret, si vera esset utracumque harum versionum.

Bo paenningar, m. pl. penningar och annan lös egendom som tillhör (makars gemensamma) bo: pecunia aliaque bona mobilia (coniugibus communia). II. A. 26.

Boren, adj. (part. pass. a baera) 1) buren: portatus; vide Bara. 2) född: natus. II. K. 72: 3; IV. 15: 4. Cfr. Etborin.

Borgha (borhape pro borghape, II. Add. 12: 2.), v. a. gả i borgen för: fideiubere. b. böter, II. Add. 7: 10; 11 : 18, 19; 12: pr, 2. Cfr. Oborgaper.

Borghan (burghoen), f. borgen: fideiussio. fa b., ställa borgen: satisdare. I. p. 5: i; II. P. 30. ganga i b.e. III. 68.

Borghari (byrhaere), m. Ioftesman: fideiussor. II. Add. 7: 10 ; III. 68.

Borker, börker (barker), m. (Isl. börkr), bark: cortex. II. Forn. 49; Add. 4: 5.

Bort fard, f: bortresa: abitus. i hemfard aller b., I. Br. 3.

Bort vrceklli, $n$. bortdrifning, afsâttning (frân ämbete): depulsio, reiectio. pola b., IV. 14: 7. Cfr. pola.

Borp, n. bord: mensa. under preftins b., till kyrkoherdens underhâl: ad mensam v. victum sacerdotis. II. K. 73: 3.

Bofkaper, m. boskap: pecudes. III. 151 .
Bofkipti, n. 1) boskifte, egendoms delning: bonorum divisio. I. A. 5; Il. A. 7. 2) $i$ synnerbet egendomens delning dà den genom brott var förverkad: praesertim illa bonorum divisio, quae fiebat, cum aliquis bona sua propter cominissum crimen amitterct. I.
B. 7; II. Fr. 1.1. Cfr. Skipta, SKyfla. 3) màlsegandens andel af den förbrutna egendomen: ea bonorum damnati portio, quae actori competebat. II. Add. 7: 8. Cfr. Skipti.

Bosloter (boslöter, boos Luter), m. andel i gemensamt bo: portio (alicuius) de communibus bonis. I. G. 5: 1 ; II. G. 5, 6; III 13 r.

Bosran, n. rà̉n eller plundring inom hus: rerum domesticarum depraedatio, rapina domestica. I. G. 9: 5; II. G. 16.

Bot, f. bot, böter: mulcta. H. v. occurrit in sing. I. Md. 1:5; II. Add. 5: 1; III. 84. bön ok b., allitt. I. Br. 3; at frequentius in pl., I. Md. $1: 3,4 ;$ S. 1 , 3: 1. etc. lagha böter, I. B. 1: 1; II. Fr. 1; A. 22; G. 12. not. 26; P. ind. 8; cap. 12, 33, 38; Forn. 32; Add. 12: 2; III. 68, 83, 96, 133; V. 3. Böter, böte, sing. m. occurrit II. Add. 11:4, 17-19; 12 : pr, 2. - Cfr. Arva-, Hal-ghis-, Lagher-, Laeftar-, Manhaelias-, Ognar-, Sara-, Vapa-, Ettarbot, Bar-dagha-, Man-, Panninga-, Diúfsböter, Ratter.

Botulfs maesfa, f. Botulfs messa: festum Botulphi, dies XVII Iunii. I. Br. 3.

Bop, f. salubod: taberna institoria. I. D. 19: 3; II. P. 57 .

Brat, adv. (a braper), hastigt: repente. IV. 15: 12. fva brat, conj. så ṣnart: cum primum. II. Add. 7: 8.

Brapa, v. n. (egentl. brâdska, handla med haftighet eller obetanksamhet: proprie: festinare, inconsulte agere) b. up, utfara i förebråelser: acriter in alium invehi, $r$. facta ei obiicere. I. f. 5: 6. - Hoc verbum, quod ab Ih. cum. ${ }^{\text {. }}$ brigda commiscetur, quoque a v. bregpa (q. cfr.) alienum, et a braper derivandum esse nobis videtur.

Braper, adj. 1) hastig, oöfverlagd: repentinus, non meditatus. mab -um
gaerningum, IV. 12. 2) hastig till sinnes, häftig: praeceps animo, iracundus. IV. $16: 16$.

Braplika, adv. hastigt: repente. I. FB: 4: 1 ; II. U. 11 ; Add. 13: 1.

Bref, n. 1) bref: epistola. I. G. 8: 1; II. K. 52. not. 47; G. 15. 2) skriftligt påbud, resolution: edictum, rescriptum. I. G. 8: ı; Br. pr, 6; II. K. 71; G. 15; III. 32, 71; IV. 19: pr, 1, 4,5. 3) enskilde personers skriftliga fórordnande eller betyg, t. ex. gàfvobref: litterae, privatorum decreta vel testificationes continentes, ex. c. litterae donationis. II. A. 26; III. 67, 110 . met upnum -vum, III. 68, 85.

Bregpa, v. a. (Isl. proprie mutare) b. up (Angl. upbraid, Dan. bebrejde) förebrá: obiicere. II. R. 9. Hoc verbum, etsi in imperf. habet bra (unde förebra), a verbo brapa (q. cfr.) diversum esse videtur.

Breper (braper), adj. bred: latus. fîu alna etc..b., I. J. 12: pr; 13: 4; II. J. s. etc.

Brim/igna (brymfigna), v. a. (a pri- $^{2}$ mo signo) primsigna, med korsteknet pà panna och bröst tekua den som skulle döpas: signaculo crucis baptizandum in fronte et pectore signare, ut Iure Canonico praeceptum erat (cfr. c. 63. D. 4. de consecr.). I. K. 1; II. K. 1.

Brinna, v. n. (praes. brinder) brinna: ardere. up b., comburi. I. K. 2. Cfr. Brannas.

Bro, f. (egentl. anlagd vag [genom fyllning, stock- eller stenläggning o. d.]: proprie via munita; cfr. Broa) bro öfver vatten: via super aquam strata, pons. I. J. 8; FB. 6: pr; 9: 1; II. K. 63; J. 19, 20; U. 10, 13, 22; Add. 4: 1; 10; IV. 16: 12; 21: 33. Cfr. Al-mannings-, Marka bro, et ind. nom. locc. vv. Biakna-, Ullaervis-, Örabro.

Broa, v. a. anlăgga väg: viam munire. IV. 16: 12.

Brot (brut), n. fallandesot (unde hodie dicitur: falla i brott, brottfall, brottfalling): epilepsia. Grave hoc corporis deliquium nobis videtur innui I. P. 19: pr; II. . $\mathbf{1}$. 54. Stjernhööx quoque verba: firi brote vertit: "quod morbo sontico non laboraret" (De üre $S v$. et $G$. vet. p. 210.). Neque igitur h. v., nobis iudicibus, significat delicta, nec generatim corporis vitia et pravas consuetudines. Cfr. tamen Calonius, Diss. de prisco in patria servorum iure, f. 16. not. Bring, Diss. de vet. Svec. et Got. praecipuis, quae rempubl. spectant, institutis, p. 54. seq.

Broper, m. broder: frater. I. A. I. etc. Scribitur in nom, sing. bröper, II. A. 1; III. 129 ; IV. 14 : 14 . Cfr. Fa-pur-, Gil-, Moporbroper.

Broperqvarn, f. brors hustru: fratris uxor. II. O. 3. Cfr. Qvarn.

Broporbörn, n. pl. brorbarn: fratris liberi. I. A. 1; IL. A. I.

Bropor dottir, f. brordotter: fratris filia. I. A. 3: pr; II. O. 3.

Broporliker, adj. broderlig: fraternus. II. Praef.

Broporfon, m. brorson: fratris filius. I. G. 8: 1. Cfr. Brößra Synir.

Brullöp (bröplöpe, bröllöpe, bröllöp, brölöp), n. bröllopp, gästabud som anstâldes af brudgummen på den dagen da bruden flyttade hem till honom: convivium nuptiale, eo die a sponso datum, quo nova nupta ad domicilium eius migrabat. I. Md. 13: 1; II. K. 72: pr; Dr. 27; G. ind. 8. Ita h. v. a giftaröl distinguenda videtur, non enim sponsalia, ut narrat Ih., umquam fuerunt appellata b., nec etymologia h. $\mathrm{\nabla}$. quam affert laudatus vir, nempe a lofva, spondere, probari posse videtur. Cfr. Bröplöpes dagher.

Brunder, m. brunr: puteas. I. Md, 15: 1; R. 9: 1; II. Dr. 33; R. 21.

Bruftokker, vide Brytftokker.
Brut, n. (a bryta) 1) brytande: fras ctio. Cfr. Tialdrubrut. 2) öfvertráa dande: violatio. Cfr. Frib-, Lagha-a Skriptabrut. 3) brott: delictum. II. Praef.; A. 6; Add. 10, 11: 11; IV. 19: 1; V. 2. Cfr. Saköre, Ubrutliker. Ab h. - v. diversa videtur v. brot, quam vide.

Brup, f. brud: sponsa, vel nova nupta, ipso die nuptiali. De spousa nondum nubenti occurrit quidem h. $\begin{array}{r}\text {. }\end{array}$ II. G. 16. an b. varper inni braend; at haec esse corrupta, in not. 32. ibid. est observatum. Cfr. Brub vapir.

Brupferd, f. (a fara) brudens högtidliga afhämtning till brudgummens hem: sponsae solemnis, cum comitatu, ad domum sponsi deductio. b. gen (konu) gara, comitatum ad sponsarn deducendam delegare. I. G. I.

Brupmaen, m. pl. män, som af brudgummen sändes för att hämta bruden hem till honom: viri, quos delegabat sponsus, ut sponsam ad domum eius deducerent. I. G. 9: 1; II. G. 16.

Brup vapir, f. pl. brudklädning: vestimenta sponsae nuptialia. I. G. 9: 5. Sic quoque legendum est II. G. 16. Cfr. Brup.

Brymfigna, vide Brimfigna.
Brynia, f. brynja, harnesk, pansar: thorax, lorica. IV. 16: 16.

Bryta, v. a. (briter pro bryter, IT. Add. 7: io. imperf. brot pro bröt, II. Forn. 20. pl. brutu, II. Add. 7: 22.) 1) bryta, af -, sönder-, nedbryta: frangere, confringere, perfringere. ben b., III. 146. b. frykttre, III. 123. ba ris, I. FB. 10: 1. b. pors aeller quafti, II. Forn. 49; Add. 4: 5. b. garp, I. FS. 5: 3; II. Forn. 20, 23. b. af garp, nedrifva bygnader: aedificia demoliri. I.
E. 13: 2; II. J. 29. 6. up ren ok ften, I. J. ${ }^{19}$ I. . b. up vark (sc. opera molaria), II. M. 2. b. up vagh, I. J. 12: 2. not. 51. Cfr. Bunka brytari. 2) upbryta, bryta sig in i (hus): effringeгe. b. hus, II. G. 7; R. 15 ; Add. T: 3, 19; 12: 2; III. 78. cfr. Exptir. b. kirkiu, I. K. 7: pr; II. K. 11; O. 2: 6. 3) bryta, öfverträda, ej iakttaga: violare, non servare. b. lagh v. rat, I. R. 1: pr; II. R. 1; IV. 15: 6. b. ftapva, III. 85. b. ftamnuedagh, II. K. ind. 3, 4. b. kaelghadagha, faftudagha, I- Br . 4; II. K. ind. 56 ; cap. 48, 52 ; III. 18 . b. Kirkmaesfu-, iula - , pafka-, hemfrit, II: K. 50, 5 ; O. 1: 14; III. 11. Cfr. Friper. b. mankelghi mans, 1. B. 1: pr. b. eßföre, vide Eßföre. hvar bryter nokot af presfu, d. á. ej iakttager det som ar stadgadt om tionden: qui non observat quae de decimis sunt statuta. III. 1 (wbi tamen lectio est dubia). 4) förbryta sig, begå brott: peccare, delinquere. II. K. 62, 66; Add. 7: 20; III. 79, 105. b. (lagha) brut, II. Add. 10; III. 83. b. vip man, II. O. 1: 6, 13 ; P. 58; Add. 7: 22; IV. 19: 3. 5) brytas, v. dep. brottas: luctari. b. viper kono, H. Add. 7: 12.

Bryti (brity, briti), m. (a brytia, distribuere, dispensare; vide Ver.) inspektor, förvaltare af en annans egendom: dispensator, procurator alienorum bonorum, villicus (ut vertitur IV. 21: 85.). I. A. 12: pr; II. A. 15; R. 16; III. 39. ) (bondi, I. A. 17 : pr; II. A. 32; Forn. 46; U. 25; III. 88, 147 .)( bonda fiun, II. P. 20; III. 147. ) (deghia, I. A. 16: 2; II. A. 21. ) (landboe, II. U. 25; III. 97; IV. $19: 3$; V. 2. ) (repofven, II. P. 36. ) (prael, I. P. 2: 1; II. P. 21. fatia b. firi bo, I. A. 12: pr; II. A. 15. b. fitir firi bo mans, I. A. 4: 2; II. A. 6, 22, 24; vel i bo, II. A. 23; vel a gopfe annars,
V. 2. b. far firi bo, I. A. ${ }^{17}$ : pr. Cfr. Calonius, Diss. de prisco in patria servoram iure, l. 10. not. konongs bryti, i. q. lansmaber, praefectus v. vectigaliarius regius, qui habitabat in praedio regio, IL. P. 27 , unde bondi et bryti allitterationis caussa opponuntur, eodem sensu quo alias karl et kononger, II. Dr. 16. (cfr. Bg. Cod. J. VG. p. 1 45. not. 2.). Cfr. Konongsgarper, Lansmaper.

Brytfokker bruftokker unde bruftoghs pro bruftoks, II. A. 20.), m. hushâllskassa: arca, ubi servatur pecunia domesticis usibus destinata. I. A. 16: pr; II. A. 20 a brytia, dispensare (cfr. Bryti), et fokker, truncus, quoque cista pecuniaria. "Veteres" enim, ut recte monet Ih. (Gloss. v. stock), "arearum loce cavatos arborum truncos multo ferro firmatos habuerunt, quibus divitias suas indideruat, ut ita fures prohiberentur, una cum pecunia cistam auferre:" Hodieque eiusdem generis arcae eleemosynariae (fattigstockar, fattigbössor) ubique inveniuntur. Primum h. v. niembrum depivant Stj. Ver. et Luad. a bryti, Locc. - bryta, dividere, Ih. autem, hac in re infelicissimus, a brate. Cfr. Bolsbrygpi. . Hine illustratur locutio in Iure Scanico et Selandieo: that kombaer a borth ok v. allaer a bruthftok, allitt. (hrad som kommer pà bordet eller i kassan, d. a. anvăndes till föda eller hushållsutgifter: quod communi familiae victui vel sumtibus inservit), quam istorum Iuris Codicum interpretes non recte intellexerunt.

Brcekka, f. backe, brink: clivus. Cfr. pangbrakka, et ind. nom. locc. v. Aldramanna brakka.
Brcenna (brannax, I. A. 13: 2.), 1) v. a. brảnna: cremare. I. J. 13: 2; FB. 9; II. R. 3; Forn. 31, 33, 34, 38; Add.

3: 1, 2. etc. b. man inni, II. O. s: 1. inni braender, I. G. 9: 5; II. G. s6. b. kol, carbones coquere. IL. Forn. 34; Add. 3: 3. reent aller brant, raptum aut combustum. II. A. 39. 2) v. n. brinna, upbrănnas: flagrare, comburi. I. K. 8: ı. up b., I. K. 8: pr; J. 19: 1.not. 6; II. K. 4, 14; IV. 5, 8. inni b., I. A. 13: 2; II. K. 15; A. 16. Cfr. Brinna.

Branra, f. brand: incendium. I. O. 2. full b., II. Forn. 34; Add. 3: 2. coll. c. Forn. 33; Add. 3: 1. Cfr. Sko-gha-, Vapa-, Vilia branna.

Brafta (brefta, brifta), v. n. brista, gả sönder: frangi. I. K. $10: 3,4 ;$ FS. 2: 3; II. K. 19, 20; Forn. 14.

Brapa vitni, n. så kallas det om någon dräper en annan på tinget, troligen i anledning af något särskildt, kanske förkortadt, dervid förekommande, nu obekant, rättegångs- eller bevisningssätt: hac appellatione insignitur homicidium coram iudicio patratum, idque, ni fallimur, ob specialem quendam, et forte summarium, in isto casu usitatum procedendi vel probandi modum, cuius ratio hodie ignoratur. II. O. 1: 4. Prior h. v. pars videtur esse gen. vocis brapi (celeritas, ira, a braper). Ih. vertit $v$. brepa vitmi in Iure Uplandico occurrentem: "testis actionum quarumlibet sub animi fervore editarum" (Gloss. v. braede).

Brökar, f. pl. byxor: feminalia. I. P. 5: 1 ; II. P. 30.

Bröllöp, vide Brullöp.
Bröt, adv. bort: foras. I. FB. in: 2. Cfr. Burt.

Bröt, f. (Isl. braut) farväg: via munita; inde, ut recte observat Ih. (Gloss. v. tak),

Brötar tak (börter tak, II. P. 40.), n. borgen, som gafs dá uágou pâ landsvägen i ea annans hảnder funnit en salk son blifvit honom frånstulen, och
bestod deri, att löftesmannen anavaradè derföre att den klandrade saken skulle sjunde dagen derefter framvisas vid dens hus och hem i hvars besittning den var, hvadan denna borgen afven kallades fiunoetta tak til hus ok til hems: sponsio, qua is, qui rem suam furto sublatam apud alium in via publica invenerat, a sponsore delegabap tur ad domicilium eius, qui rem possidebat, ubi, septimo post die; res orat exhibenda; unde haec sponsio quoqu appellabatur fiuncetta tak til hus ok til hems. I. P. 9, ir ; II. P. 40, 43. Aliter, sed male, h. v. a Stj. Locc. et Ih. explicatur: Cfr. Siuncetta tak.

Bröplöpes dagher, m. den dagen dé brölloppet af brudgummen anstäldes och bruden hämtades hem till honom: dies, quo convivium nuptiale, bruplöp dictum, a sponso dabatur, et nova nupta ad domicilium eius migrabat. II. G. 16. Ita quoque legendum est $L$ G. 9: 1 , ubi scriptum est mungats tipa dagher.

Bröpra Synir, m. pl. bröders söner, manliga bryllingar: fratrum filii, patrueles. II. Dr. 7; III. 63.

Brößungi (bröllongi), commun. Brö́ prunger (broprunger, bröpunger, bröplunger), m. Bröpunga (bröplunga), f. brylling: patruelis. II. Add. 8. )( $\int y_{-}^{-}$ ftrungi, I. G. 8: pr, 1; II. O. 3; G. 15 . Cfr. Tab. III. bröperlonga barn, III. 63. $B u$, vide Bo.
Bukker, m. bock: caper. II. U. 8.
Bulfter (bolfter), m. bolster: culcita. Cfr. Blea.

Bunki, m. skeppsdäck: stega, constratum navis; inde

Bunka brytari (bunkabitar, I. O. 10.), m. den som bryter sig in under skeppsdäcket för att plundra, sjöröfvare: effractor navium, pirata. I. O. io; II. 0 . 1: 10; Add. 5: pr.

Burghan, vide Borghan.
Burt, adp. bort: aliorsum, e medio. b. Skiuta, II. A. 22. b. fuulit, II. A. 29. Alias scribitur bort, ex. c. b. flytia, I. K. 20: 1. b. taka, I. FB. 7: 3; III. 78. Cfr. Bröt, Skiuta.

Bup (bud, bodh), n. (a búpa) 1) bud: nuntius. I. FB. 4: 1. fanda manni b., I. K. 14: 2; P. 3: 1; II. K. 3, 4; p. 58. etc. fa manni b., vide Fa. fa b., nuntium accipere. II. K. 3; Forn. 3o; U. 11. 2) ombud: mandatarius. II. Forn. 5i. not. 16. 3) befallning: mandatum. II. Forn. 43; Add. 7: 19; III. 57. cfr. Abudh. 4) tillbud, erbjudande: oblatio. lagha b. firi far hava, erbjuda laga böter: legitimam mulctam offerre. I. S. 1; B. i: 1. Huc quaque referendum est I. B. I: pr. etsi pro bud ibi perperam est scriptum ond. - Cfr. Biupa, Umbup.

Bupa, v. a. (a bup 1.) 1) båda: denuntiare. bupas harapinu at taka paen mun etc. IV. 19: 1. 2) upbảda, sammankalla: conciere, convocare. b. ping, II. U. 29.

Bupkafi, m. budkafle: tessera, qua sive ad iudicia olim convocabatur populus, sive alia ei indicabantur, quaeque ita formabatur, ut aut ex illius. figura, aut ex signis ei incisis intelligi posset, quid faciendum esset. II. R. 3. b. up Skiara, IV. 19: 1. b. föra, ibid.

Bupsiorp, f. förytrad jord, hvilken kan af förra egarens arfvinge igenlösas: fundus $v$. ager alienatus, quem redimere potest prioris domini heres. Talem significationem habet h. v. II. K. 68. coll. c. IV. 21: 47, etsi, sine dubio, proprie significat fondum $\mathbf{\nabla}$. agrum, quem, antequam alienetur, aut heredibus suis aut priori domino redimendum offerre debet dominus (vide II. Add. 11:5-It.); ita vero non of-
fertur eiusmodi fundus, de quo sermo est II. K. 68; vide II. Add. ı1: 1 . Cfr. .Biupa 1, Laghbiupa.

Bya, yide Boa.
Byar bygning, f. det som hörer till landtbruket, och grannarnes inbördes skyldigheter: quae ad culturam terrae, mutuaque vicinorum officia pertinent. II. K. 62, 63; J. 19; Add. 4: 1; 10; IV. 21: 33, 72.

Byar friper, m. fred mot oförrätter af grannarne, i det som hörer till landtbruket: securitas ab iniuriis vicinorum, in iis, quae ad culturam terrae pertinent. allir - pir, omnes casus, ubi de hac securitate, illiusve laesione agitur. II. U. io. coll. c. Add. 4: 1.

Byar mark, f. bys: gemensamma mark: pascuum pagi commune. I. R. 8: 1; J. 17 : pr; II. R. 18; J. 31, 39. mark byar, idem. I. J. 13: 4. Occurrit quidem priggia by markum; I. Md. 14: F, sed hoc perperam esse scriptum, non est dubium.. Cfr. not. 65. ibid.

Byar. $\mathrm{fkogher}$,m . en bys gemensamma skog:: silva pagi communis. II. Fori. ind. 12; III. 113 .. Cfr. Almanninger $s$ a).

By borin, adj: buren till by: ad pagum allatus. ar paet fkierfkutat ok - ret, d. . an. om den slagne gatt med si- $^{\text {g }}$ na àkommor till by, och der tagit vitnen pâ de blànader elles blodviten han bekommit: si (verberatus) iverit ad pagum ut livores vel vulnera accepta monstraret, ibique antestatus sit. II. Fr. 1; Add. 4: 2.

Bygd, f. 1) det soma ăr bygdt, bygnader: quae exstructa sunt, aedificia. 1. J. 13: 1; II. J. 28. 2) bygd, bebygd ort: regio habitata. Vide ind. nom. locc. v. Ballabygd.

Byggia (bygia; bigger pro bygger, II. M. 2.), v. a. 1) bygga (hus, vattenverk etc.): exstruere (aedificia alia-
ve opera). I. M. not. I; II. M. 2. b. a fae marku v. byar mark, I. J. 13: 4; II. J. 31, 32. byr ... af hepnu byz: der, I. J. ı5: ı; II. J. 3̂6. 2) iurätta, tillreda: struere, parare. b. varghagarpa, nat, IL. Forn. 46. hionalagh b., II. K. 69. not. 43. 3) bestyra, fördela det som $i$ afseende pá landtbruket är gemensamt lör grannarne i en by: disponere ea, quae in terra colenda ad communem vicinorum curam pertinent. by, lip, garpa, bror attungum b., I. J. 8; II. J. 20. Cfr. Byar bygning. 4) bebo: incolere. per fum rikit b., IV. 19: pr.

Bygning, f. 1) bygning, reparation: aedificatio, reparatio. an kirkia porf b. vip, II. K. 67. Cfr. Kirkiu bygning. 2) landtbruk: cultura terrae. bygninga balker, II. J. ind. not. 4. Cfr. Byar bygning. 3) i: q. brgd 1, II. J. ind. not. 4: v.

Bykkia, f. hynda, prov. böcka: canis femina; inde

Bykkiuhvalper, bikiuhvailper, m. hundhvalp (ett skälisord): catulus canis (convicii genus). I. R. 5: pr; II. R. 6 .

Byr (by pro byr, I. J. 17: pr; II. Dr. 3ı; J. 37. byar, byar, byiar, byiadr, gen. I. K. 20: I; R. 8: 1 ; II. K. 44; Forn. 4. by, gen. pl. pro bya, I. Md. 14: I. byia, II. J. ind. 37; cap. 13. byaer, II. Dr. 29; J. ind. 42.), m. 1) landtgård: praedium. I. G. ı; J. ${ }^{1}$ 7: 2; FB. 3; II. G. 1 ; J. 4i; U. 8. 2) by: pagus, e pluribus praediis constans. I. K. ${ }^{20:} \mathrm{pr}$; Md. 14:3; A. 13 : 1; R. 8: 1 ; J. 5,7 3; 8, 14,16 : pr; 18; M. 6. etc. ) ( porp, I. J. 15: 1 ; II. J. 35. )( fokn, III. 139. ) harap, I. J. 16: 2; II. J. 38. bys almanninger, II. U. ind. 1o. cfr. Almarnninger sa). a en maper allan byn, I. J. 15 : 1 ; II. J. 36. Ja enkia aker til byar, d. ä. som
ligger i en annan by: seminare agrum in alio pago situm. I. K. 20: 1 ; II. K. 44. iak lyfti firi ... nafta by, d. a. dess imnevånare: incolae pagi. I. P. 14. I synnerhet beteknar byr de sammanhängande hustomterne $i$ byn; praecipue h. v. denotat contiguas areas in pago. $i$ br boa )( hufa a aker aller reng, I. J. 13: 3; II. J. 3o. - Cfr. Attunger, Fal-, Full-, Högha-, Klrkius-, Sottabyr, Leta, Lepa, Utbyamen, et ind. nom. locc. vv. Hofabyr, Medalbyr. 3) stad: urbs. III. 79. Huc quoque pertineret II. P. 57 , nisi verba innare by procul dubio corrupta essent.

Byrd, f. (a brera) bärande: portatio. Cfr. A-, Tialdrus-, Öxabyrp̆.

Byrdi, f. (a bara) börda: onns. byrd (pro byrdi) a sik binda, IV. 14: 13.

Byria, v. a. börja: incipere. bön $\sqrt{2}-$ na b., allitt. I. G. 2: pr; II. G. 2. ham byriapi fyrft pat klofter, d. a. han grundlade: prima fundamenta illius coenobii iecit. IV. 15: II. nu v. har byrias etc. I. Pl; II. K. Fr. etc. rubr; Forn. 1; IV. 10. byriarz pro byrias, I. K. rubr.

Bakker, m. bäck: rivus. Vide ind. nom. locc. vv. ASku-, Danaboekker etc.

Baelgher, m. (egentl. afdragen hud: proprie pellis) ladersăck: uter. i $b$. binda, allitt. d. a. innestănga: includere. I. J. 13: 4; II. J. 32.

Band, bren, ? (Isl. ben, vulnus) măr ken efter ett skedt dråp: vestigia caedis perpetratae. blod ok b., allitt. I. Md. 11, 14: 2; II. Dr. 22, 30. Ih. versio: "sanguis et vulnus," etsi forte cum proprio huius locutionis significatu conveniat, locis tamen ab Ipso citatis non satis est accommodata.

Brera (berae, I. K. 16; Md. 3: pr. etc. barce, I. Md. 3: pr; R. 8: pr. imperf. bar, 2:a pers. bart, I. Md. 1:2.
pl. baru, I. J. 15: I. part. pass. borin), v. a. 1) bära: portare, ferre. I. K. i, 9, 16. etc. han var borin. . . i hiltu, IV. 15: 13. b. aldin, om träd: de arbore fructifera. I. FS. 2: pr. cfr. Aldinber. b. a man od ok ag, I. Md. 1:2. böter fram b., I. S. I. fuk b., om en anklagad: de reo. II. P. 12; IV. 18: 13. piuffak b., Iİ. F. i1. Skuld b., vara skyldig: obligari, vide Skuld. Cfr. Abyrd, By borin, Nipinger, Up bara, pangbratika. 2) framföra, visa: proferre etc. vitni b., vide Vitni. forfal b., d. ä. bevisa: probare. I. G. 9: 5; II. G. 16. b. pryt vip, visa tredska: contumaciam cstendere, contumaciter agere, vide Pryter. 3) föda, framföda: gignere, partum edere; vide Boren. 4) tillkomma: pertinere. Sva mykin lot manne brer til, II. K. 6o; III. 28. Sva fum hans egho loter bari til, d. à. sa mycket som enligt hans egolott tillkommer honom: quantum pro rata parte ei competit. Iİ. J. 19. Sva fum loter bar til, II..J. 33. not. 23.

Baria (praes. baer, part. pass. barper; baper, II. Fr. 2.), v. a. slå: verberare. I. B. i: pr; 2; LR; II. Fr. ind. 3, 4; сар. 1, 2; U. 29; Add. 7: 4, 13; IV. 20: 3. - Bartas (barghias), จ. dep. slås: verberibus pugnare. I. B. 3: 1; II. Fr. 5. Cfr. Bardaghi, Benbaria, Ubarper.

Barnfker, barnfker, adj. (a barn) barnslig: puerilis. b. at aldri, barnslig till âldren, d. à. ung: aetate puer. IV. 15: 18.

Baefinger (bafinger), m? I. LR. synes betyda kulle: videtur significare collem. Isl. bafingr huc non pertinet.

Batra, v. a. 1) baittra: meliorem reddere, in meliorem statum evehere. paghar han -api konona pa -pi han ok
barnit, II. A. 13; Add. 12: 3. 2) $\mathrm{r}-$ parera: reficere. II. Forn. 33. not. Su; III. 5o. Cfr. Böta 1.

Batri, brettri, adj. comp. bätre: melior. I. K. 9, ıо: 4; R. 8: pr; FB. 9: 1; II. Praef. etc. faciar b., vide Fct.

Bapi, Bapir, vide Bapi, Bapir.
Bön, f. 1) begäran: rogatio, precis; IV. 19: 1; V. 2. särdeles frieri: speciatim proci petitio, cfr. Byria. 2) förbön för en som begåt brott: deprecatio pro alio, qui crimen commisit. I. Br. 3; II. Add. 7: 8.

Börker, vide Borker.
Börn, vide Barn.
Böta (bote, botce, pro böte, I. S. 6: pr; VS. 1: 2. etc.), v. a. 1) bota, reparera: emendare, reparare. b. kirkiu, hus, I. K. 6; II. K. 9; Forn. 38. pa var hun bötandi at, dà skaffade han rätt, uprättelse (i saken): correctionem adhibuit. IV. 15: 7 (ubi cod. Q. pro böta habet batra). 2) ersätta: rependere. apter v. ater b., I. FB. 6: pr; II. A. 28; U. 13, 22. Skapa ater b., II. Forn. 9. fae apter b., I. R. 8: 1; II. R. 18. 3) försona sitt brott genom böter, böta: delictum mulcta expiare, mulctam solvere. böta, absolute, I. K. 8: 2; 10: 4; Md. 1: 5; 4, 6. etc. ma eig innan lands böta, II. O. 2: pr. b. prer marker etc. I. K. 7: 3; 8: pr; 12: 1. etc. böta (firi, derföre: pro eo) niu etc. markum, I. K. 10: pr, 1; Md. 5: 3, 6, 7; 12. etc. b. vip konong, fakgiva etc. I. S. 1; P. 5: 1; II. K. 28; p. 3o; Add. 2: 8; 7: 8; III. 46, 84. b. fak v. fynd (fina), I. P. 5: ı; II. K. 28; O. 2: pr; Dr. 9; P. 3o; Forn. 39. hvar Skal fina fak enfamen b., II. Add. 7: 20. pa ar lagher v. for an legher ar böt, I. G. 6: 2; Iİ. G. 9, 18; Add. 12: 2. man (sc. drepnan) ap-
ter böta, I. Md. 2, 7, 14: 1; B. 9; II. Fr. 13; Dr. 7, 18, 29, 3r. cfr. Gen. iammykit b., I. Md. 13: 1; II. Dr. 27. Cfr. Fafta, Höta, Laghböta, Satta, Ubötter.

## C.

Calker, Caplan, Clerker, Colli, Co$m a$, etc. vide in $K$.

Cantabona, f. (contr. ut videtur, a cantarabonaper; Isl. cantari, cantor, can-tara-kápa, stola liturgica) biskopens, och den öfriga till messan hörande chorskruden: ornatus liturgicus episcopi ceterorumque clericorum. IV. 16: 12. Locc. quoque vertit: "omnis generis ornatus et vestimenta sacerdotalia," et Ib. "amictus sacerdotalis, sub missa usurpatus." His obstare quidem videtur quod h. v. cit. l. est fem. gen. bonaper vero est masc.; sed fieri potest, ut, contracto vocabulo, genus sit mutatum. - Fuerunt alias qui crediderint h. v. significare ingens illud instrumentum musicum, organum dictum, quod nostro tempore in sacris aedibus conspicitur. Vide ex. c. Sv. Bring, Diss. de Musica sacra, p. 3r. et Eiusdem (Lagerbring) Svea Rikes Historia, 2. D. p. 277 not. 3.

Canunker, m. kanik, ledamot i domcapitlet eller biskopens råd: canonicus, adsessor capituli vel consilii episcopalis. I. Br. 6. Cfr. gloss. Lat. v. Canonicus.

Capitulum, vide gloss. Lat.
Compan, m. kamrat, stallbroder: socius. II. Praef.

Copitinda, I. Br. 1. not. 7. vox sine dubio corrupta, ideoque textu eliminata, cum vera lectio corntinda $v$. korn tiunde ex alio codice restitui potuerit. Afferre tamen liceat, quod

Stj. illam $\nabla$. vertit "tiond af bistockar, honung och vax," et Locc. "decimae de apibus."

Craßer, III. 136. vox lapsu calami, ni valde fallimur, deformata, pre qua rapae est legendum, ut not. 57 . ibid. est observatum.

Crusfa, f. kors: crux. I. K. 5.
Crusfu foter, $m$. foten af det pà altaret stalda korset: pes crucis super ara collocatae. offer pat til c. komber, d. a. som lägges pá altaret: quod arae imponitur. I. K. 17: 1; II. K. 40.

## D.

Dagher, m. 1) dag: dies. I. B. 1: pr; II. K. 47, 49. etc. ) (nat, I. R. 5: 5; II. R. 9; P. 58. friper v. grip dags ok nattar, ett dygns fred: pax diei et noctis. I. Md. 14: pr; B. 8; II. Fr. 12; Dr. 38; A. 19. ) ( dögur, II. K. 3. um dagh, om dagen: interdiu. I. FS. 6: 4; II. Forn. 29. i dagh, hodie. I. Md. 1: 2; J. 14. etc. Cfr. Endaghi, Aldra hoelghuna-, Anvarkdagher, etc. 2) dygn: dies civilis, dies cum nocte. I. VS. 3: pr; II. VS. 1o. 3) bestämd, förelagd dag eller tid: dies praefinitus, spatium concessum. d. giva, förelägga dag, lemna anstånd: diem praefinire, spatium concedere. II. K. 65; III. 68, 69, 80, 120; IV. 19: I. d. laggia, II. Add. 7: io. d. (undir) taka, II. Add. 7: 25; III. 68. cfr. Taka. d. hava, hafva râdrum: spatium concessum habere. II. K. 70; III. 32; IV. 19: I. d. halda, iakttaga den utsatta dagen, eller dá fullgöra det som bör göras: servare diem constitutum, v. illo die facere id, quod fieri oportet. II. K. 3. Cfr. Stamnudagher. d. ar uti, I. J. 6: pr. not. 21. manapa d., den dag dà en mânad förlidit, en månads tid: di-
es quo mensis exit, spatium menstruum. a m. d., II. Add. in:5, io. innan m. d., II. R. 16; P. 39; Add. 11: 7; III. 39. m. d. (tii) laeggia, II. Add. 11: 5; III. 91. m.d. (til) taka, II.Add. 11:5-7. m. d. hava, II. K. 70; Forn. 39; III. 32. Jünatta d., III. 120. Cfr. Iamlangadagher, Rumer. 4) daghar, pl. lifsdagar, lifstid: tempus vivendi. i hans v. finum daghum, IV. 14: 19; 16: 11,16 . af d. taka, afdagataga: vitam alicui eripere, interficere. I. Md. I: pr; II. Dr. 1; IV. 15: 12-14. Cfr. Lifdaghar.

Daghfulghit, adj. n. dagens slut, då dagsljuset alldeles uphört: finis diei, ingruentibus nocturnis tenebris. til daghfulghit ar )(fran Pr (förft) daghas, II. K. 50; III. II. Stj. derivat h. v. a fylla, implere; Ih. vero a $f e$ la, occultare; at vera radix vix alia potest esse quam v. fylghia, cui quoque inest implendi $\nabla$. ad finem perducendi notio.

Daghurper (daghur v. daghor pro daghurp), m. (proprie daghvarper, ab obsoleto verbo vara, edere, de quo cfr. Ih.) frukost, prov. davare: ientaculum. ata hema a (v. at) d. ok $i$ fkoghi at natvaerpi, I. Md. 1: 3; II. Dr. 4. natorper ok d., I. FB. 11: 1; II. Dr. 4; U. 27; Add. 7: 21.

Dagsvarki, n. dagsverke: opera diurua. III. 92, 140; IV. 21:8I.

Dalbor, m. pl. innevånarue af Dalsland: Daliae incolae. dalbo pro dalboa, gen., I. pl.

Dana arver, m. danaarf, arf, som tillföll konungen eller, i visst fall, biskopen, efter utländsk man som dött här i landet, utan att lemna efter sig arfvingar: hereditas, quae ab extero homine, hic mortuo, relicta, nullo exstante herede, regi vel, in certo casu, episcopo cessit. I. A. 14: ı; V. 1. -

Utrum h. v. derivanda sit a Danir, Dani, ut olim vulgaris fuit opinio, an ab Isl. dáinn, mortuus, ut voluerunt Ver. aliique, nondum liquet. Quae contra priorem sententiam allata sunt argumenta, ea nobis saltem nullius momenti esse videntur. Conferri meretur Gallorum droit daubaine (ius albanagii), sive hoc vocabulum ortum sit a Scotis, qui olim appellati sunt Albani v. Albanici, "quibusque consuetudo peregrinandi paene in naturam versa erat" (cfr. du Fresne, Gloss. med. et inf. Latin. $\nabla$. albani), sive ab Alamannis, ut credidit Wacherer (Gloss. Germ. v. albanagium). Cfr. tamen P. K. Anchers Saml. jurid. Skrifter, udg. af Schlegel og Nyerup, 2. B. p. 396. not. ${ }^{\infty}$ ). Neutiquam vero•v. dana, ut suspicatur Ih., contracta est a d'aubaine.

Danir, m. pl. Danskar: Dani. dana kononger, I. CB.

Danfker (dankan pro danfkan, II. Dr. 13.), adj. Dansk: Danus. I. Md. 5: 3; S. 3: 1; II. Dr. 13.

Deghia, deia, f. förestảnderska för en annans egendom: villica. ) (bryti, I. A. 16: 2; II. A. 21. Hodieque Uplandi sic appellant ancillam primariam, cui pecudum cura est demandata.

Dela (daclae, II. Add. 11: 16.), v. a. (egentl. dela: partiri) tvista: litigare. maen v. tver d., I. M. 3; II. K. 6ı. not. 50; M. 3; Add. 11: 16; 13: 1; III. 112. d. vip annan, I. J. 19: pr; II. K. ind. 6ı; J. 44; III. 139. d. fik undir landsping, v. undir högre v. hög/ta domara, d. a. vảdja, hänskjuta tvisten: appellare, litem appellando continuare. II. Forn. 39 ; III. 33. deles perperam est scriptum pro tals, II. G. ind. 14. Cfr. Ordela. - Delas, v. dep. tvista inbördes: inter se litigare. d. viper, II. A. 1. d. at, II. J. ind. 17 .

Dela (pela), f. tvist, rättegảng: lis. vinna d., III. 74. i d. vara (de re litigiosa), ibid.

Dia (imperf. dipi), v. a. dia: mammam sugere. Cfr. Drikkia.

Diakn (dyakn), m. diaconus. III. 105; IV. 13. Cfr. Sub-, Erchidiakn, et gloss. Lat. v. Dyaconus.

Digher, adj. tjock, stor: crassus, amplus. map barni d., d. ä. hafvande: gravida. I. A. 4: 1 ; II. A. 5. Cfr. ind. nom. locc. v. Stenin dighri.

Diki (dyki), n. fiskdam: piscina. I. Md. 15: 1; R. $9: 1$ 1, 2; M. 1; II. R. 21; M. 1 .

Dikur (dykur), adj? d. Svarp )( Shicopt vakn, I. P. 19: 3; II. P. 57 : svärdsklinga, eller svard som ännu ej blifvit föpsedt med fäste: lamina ensis, v. gladius nondum capulo munitus. Sic recte, ut videtur, Stj. Locc. vertit "nudi enses." Ver. autem, quem secutus est Lund., ita: "Decas vel manipulus gladiorum colligatorum. Quod de lamina una gladii exponit Stiernhielm eius significatus documentum vix proferet." Quod Ih., qui alias ad St $j$ :ii sententiam accedit, ambas has interpretationes conciliaturus, affert, nempe olim forte moris fuisse, ut laminae ensium semper per decades venum darentur (Gloss. v. deker), id nobis non verisimile videtur.

Diokn, ? idem, ut videtur, vocabulum ac deck, grop: fossa. eig $i$ diokn ok eig i dy, allitt. II. J. 25. Cfr. Dak.

Difker, m. bord, disk: mensa. Cfr. Afka.

Dínnga, v. a. slà (dänga, dunka): ferire, verberare. I. B. 3: pr; II. O. 2: 15. Cfr. Dyrter.

Diur, n. vilddjur: fera. )( fie, I. Fli. 10 : pr; II. U. 23. Cfr. Hema fóler.
i) iurshorn, n. ur- och bisonoxens horn, hvaraf fordum gjordes dryckes-
kărl: uri vel bisontis cornu, e quo vas potatorium confecerunt veteres. IV. 16: 12.

Domari, m. domare, den som dömer $i$ en sak: iudex, generatim $q u i$ rem decidit; non enim certum quoddam munus hac $\nabla$. indicatur. II. Praef; IV. 4, 12. Ita Deus appellatur, cum res sorte deciditur, II. Add. in: pr;' episcopus, II. K. 61. högre v. högfti domari, öfverdomare, under hvars pröfning en vid landstinget afdömd sak kunde dragas: supremus iudex ad quem, re in communi provinciae iudicio, landsping dicto, iudicata, appellabatur. II. K. 70; Forn. 39; III. 32. Cfr. Landsdomari.

Domber (döm pro dom, II. P. 58.), m. 1) tillstand: status, conditio. Cfr. Annö́pogher, Siukdomber. 2) dom: iudicium, sententia. haerapshöfpinga d., III. 74. lagl:mans d., III. 144. konongs d., II. Add. 7: 18, 19. viini bera firi d., II. Praef. d. Styris aptir vitnum, ibid. dom taka, III. 74. d. ut giva, IV. 12. taka mutu firi d. Sin, II. Add. 1. d. Stande gilder, II. Add. 9: pr. Sua kum d. a mal pit v. hans at etc. formula iuramenti. I. Md. 1: 2; J. 14; II. Dr. 3; J. 33. Sipan d. komber a hans mal, II. J. 27. ganga e户 map d. til taknom. v. dömdom, II. Add. ı3: ı. löfe fik foa fum eghanduns d. ar til, d. a. med sa stor sumina som egaren fordrar i lösen: tantan pecuniam pro libertate sua dato, quantam postulat dominus iumenti. IV. 19: 4. Cfr. Domi, Harapsdomber. 3) domsrätt, domarebefattning: iurisdictio. d.föra, II. D. 58. konongs d. hava, II. Add. 7: 19. paren d. havir i himiriki etc. IV. 12. fin.

Domi, m. dom: sententia iudicialis. pa fek hun doma til a pingi, IV. 16: 13. Cfr. Z̈ings domi.

Dottir (dottcer, doter), f. dotter: filia. I. K. 15: pr; A. 1, 2: pr; 16:2; 23. etc. pl. dötcor, I. A. 2: 1; 21 : pr. dötter, II. A. 2, 3, 12 . dotter, II. A. 2. Cfr. Bropor-, Gud-, Styp-, Suna-, Syftordottir.

Dottor börn, n. pl. dotterbarn: nepotes V . neptes ex filia. I. A. 1; II. A. 1 .

Dottor dottir, f. dotterdotter: neptis ex filia. II. O. 3.

Dottor fun, m. dotterson: nepos ex filia. I. A. 3: pr; G. 8: 1 . etc.

Dopföker, m. dödens anfall eller förebud, dödskamp: impetus $v$. indicium appropinquantis mortis, agon morituri. II. Add. 13: 1.

Dragha (praes. dragher v. dragher, impf. dro, n. part. pass. v. sup. draghit, Uraghit, droghet [IV. 16:12.]. drahit, v. drcehit, sed numquam in inf. dra(ha, ut refert Ih.), v. a. draga: trahere, ex. c. currum $\nabla$. vehen. II. Forn. 5; IV. 16: 12 . Cfr. Fiarmer. d.. quarn, I. G. 6: 3; II. G. II. d. oter ur a, II. U. 15. d. or huf v. hufum, d. a. vid ransakning finna tjufgods inågons forvar: res furtivas, facta inquisitione, in aedibus alicuius invenire. I. P. 4: if II. P. 1, 2, 5, 29, 58; IV. 18: $1,5$. coll. c. II. Add. 7: 19. fin. d. piuffku a fik, vidé Piuffka. undan d., genom försnillning undanhảlla: intervertere. II. K. 72: 1 .

Drap, n. drâp: caedes, homicidium. I. O. 2; II. Dr. 12 . Scribitur drap, II. Dr. ind. 17 ; P. 24; Add. 2: 12 ; 7:8. draapp, II. Add. 7 : 3o. aro alt i eno drape maper ok kona, d. ä. äro de delaktige $\mathbf{i}$ samma dráp: si homicidii socii sint vir et femina. III. 143. man til draps ta$k a$, d. ä. ställa mannen till ansvar för dråpet: virum homicidii reum facere. ibid. fa drap, vide Fa. döma til d.ok til döja, allitt. döma till döden: ad
mortem damnare. I. p. 3: pr; II. $\mathbf{p}$. 24. Cfr. Dulgha-, Kirkiu-, Mandrap, Drapa.

Drapamal, n. dråpmål, dråpsak: caussa, ubi de homicidio quaeritur. fva fum i drapamalum fkils, d. ä. i Dræ-pare-Balken: in libro de homicidiis. II. Add. 7: 8.

Drapari, drapari, m. dråpare: homicida. II. Dr. ind. 4; Add. 7: 8; 11: 4, i7. drapare bolker, II. Dr. rubr.

Drikkia, v. a. dricka: bibere. I. K. 2; Md. 1: 3; II. K. 4. not. 57; Dr. 4. han dipi ok drak miolk or mopor spi$n a$, allitt. I. P. 8: 1; 17; II. P. 39, 52.

Drotin (pl. drotnar), m. herre: dominus. Cfr. Kirkiu-, Lanar-, Landsdrotin.

Drukkna, v. n. (a drukkin, aqua aliove liquore impletus) drunkna: in aqua casu perire. I. A. 13: 3; II. A. 16.

Drykker, m. dryck: potus. onder d., förgift: venenum. IV. 15: 9.

Dranger, m. tjenare (konungs eller enskild -persons, kanske i synnerhet krigsman): minister (regis aut privati, speciatim forte miles). leghomaper aller d., II. U. 28. Cfr. Leghodranger. goper d., (egentligen en god tjenare, tapper stridsman; sedan i allmänhet) en kraftig, hjeltemodig man: (bonus minister, fortis miles; deinde generatim) vir strenuus. IV. 15: 16 ; 16: 4. g. d. till fuard etc. IV. 14: 17. Cfr. tamen Ih. Gloss. h. v., et Diss. Vet. Catal. Reg. Sv. G., p. 113 . seq.

Drangfkaper (dreenfkapper), m. manlighet, hjeltemod: virtus, strenuitas. IV. 15: 6.

Drap, vide Drap.
Drapa, v. a. (impf. drap, 2. p. drapt,
I. R. 8: pr; II. R. ı7. draper pro draeper, I. Md. 4; Br. 3; II. Dr. ind. 24; cap. 17; G. 15. drapin pro drepin, II. K. ind. 25 [ubi tamen luftin legen-
dum]; drappa, vitiose, ut videtur, pro drœpnce, I. A. 11.) dräpa: occidere. I. K. 3, 12: pr; Md. 5: pr, 2-7. etc. et de pecoribus occisis v. occidentibus, I. R. 8, 9: pr; II. R. 17-20. drapin ok af daghum takin, allitt. I. Md. i: pr; II. Dr. 1. d. man af fer, dräpa man ifrản sig, d. ä. för eget försvars skull: alterius impetum ipsius caede a se avertere, defensionis caussa alium occidere. I. Md. 9, 10; II. Dr. 20, 2 I. d. man a drap, dräpa en dråpare pá färsk gerning: alium in homicidio, i. e. commisso ab illo homicidio, statim interficere. II. Dr. ind. 1 7. Cfr. Arver, Foter, Hinnugh.

Drapari, vide Drapari.
Drafkulli, vide Prefkulli.
Duler, m. (a dylia) svarandens eller den anklagades nekande inför rätta: infitiatio rei in iudicio. han komber eig dulum vip, han fâr ej dylia: ad infitiandum $v$. negatoriam probationem non admittitur. I. FB. 8; II. U. 17, 27. Cfr. Dylia.

Dulgha drap, n. (a dylia, occultare) dulgadråps böter, som erlades af byn, eller de nărınaste byarne, eller hela häradet (egentligen sjelfva dråpet): mulcta homicidii, cuius auctor latet, pago, vel proximis pagis, vel toti territorio imposita (proprie ipsum homicidium). V. I. Cfr. I. Md. 14; IL. Dr. 28-31.

Dvalias, v. dep. dväljas, uppehâlla sig: morari. II. K. ${ }^{22} 3$.

Dyi, dy, m? dy, gytja: limus. I. R. 12: pr; FB. 6: pr; $10: 1$; II. R. 28; U. 13, 24. Cfr. Diokn, Dak.

Dylia (imperf. dulde, II. Add. 12: 1.), จ. a. 1) neka, förneka: negare, infitiari." leggher barn d., II. Add. 12: 1; sed plerumque h. v. ponitur absolute. dy-lia fopnar men, etc. I. K. 12: 2; II. K. 25, 57 ; G. 18; Add. 13: 2. 2) i
synnerhet, inför domstolen med ed fria sig frản käromâlet: speciatim iuramento negatorio in iudicio se defendere. dyli maß epe aptir lands laghum, II. Add. 7: 26. d. map tylftar epe, II. Add. 7: 21 . not. 5 I. d. map tolf manna epe, II. R. ${ }^{17}$; Forn. 23, 30; Add. 12: 1; 13: 2; III. 41. d. map tolf man v. mannum, II. K. 57. not. 24; Add. 7: 3, 13, 21 ; III. 18, 89, 103. per. fkulu... eig d., II. Add. 7: 25.

Dynter, m. (a diunga) slag, rapp, prov. dunt: ictus, plaga. II. Forn. 44 .

Dyr, dör, n. pl. (dat. dorum) dörr: ianua. I. K. 7: 1; II. K. 12; G. 5; P. 34; J. 12. Cfr. Kirkiu dyr, Mylnodör.

Dyrne tra, n. i. q. dyrni. II. K. g-
Dyrni, n. dörrpost: postis. Ita h. จ. nobis videtur vertenda, I. K. 6. Stj. Locc. et Lund. vero vertunt: dörr: porta. Cfr. Dyrne tra.

Dak, f. grop: scrobs, fossa. eig i daek aller $i d y$, allitt. I. J. 1 2: pr. Cfr. Diokn. Stj. eumque secuti Locc. Ver. et Ih. crediderunt, ut videtur, vV. daek et $d y$ esse synonymas; sed dak idem est ac Isl. dauck v . döck. "ef ross er rekit í dauck eda dy," si equus actus sit in fossam vel paludem, habet R . Magmi Lagab. Gulap. L. C. 35. LandslB. ceterique Iuris Norvegici et Islandici Codices, quos ipse citat Ver.

Dögur, n. (dat. dögre) dygn: dies civilis, dies cum nocte. I. A. 13: 1,4 ; II. K. 3; A. 16. In Lex. Isl. BH. v. daegur vertitur: "semissis diei naturalis nycthemerum: en Dags- eller en NatsTid, $0: 12$ Timers 'Tid."

Döia, v. n. dö: mori. II. A. 16. praes. dör, I. K. 15: 1, 2; A. 6: pr; 14. etc. pör, I. A. 5. dor, I. A. 13: 1 . imperf. do, I. A. 13:4; IV. 14: 10; 16: 16. Cfr. Döper, Stra döa.

Döma (doma, I. J. 13: pr; II. Dr. 3. pöma, I. B. I: ı; J. 3: pr. dönce, II.
D. 24.), v. a. 1) döma: iudicare. II. K. 59 ; A. 10; P. ${ }^{1} 7$; Forn. 48; Add. 9 : pr; III. 53, 11 1; IV. 12. pa $k$ kal laghmaper han til konongs d., d. ä. förklara (den af Upsvearne valde och af de öfriga landskapen erkände) konungen vara laglig konung (äfven öfver Vestergötland): legifer pronuntiato regem (in ceteris regni partibus rite electum et acceptum) legitimum (quoque Vestrogotorum) esse regem. I. R. 1: pr; II. R. 1. d. piuf til konongsgarps, I. P. 3: 1; II. P. 27. d. af garp, vide Af 7. lata d. fik af pingi, 1. Md. 1:3; B. 1: 2; II. Dr. 3. Lati d. far at falia, skaffe sig dom, som berättigar honom att sälja: expetat (a iudice) sententiam, qua ius vendendi ei concedatur. I. J. 3: pr; 6: 1. Lati d. $\cdot$ far garb at varpveta, I. J. ı3: pr. - Cfr. Drap, Endaghi, Frißer, Friblö̀s, Hug, Torf, Udömder, Ugilder, Lagh-, Up-, Ut döma. 2) tilldöma: adiudicare. lata d. Sva attungi hvarium fum etc. I. J. 14; II. J. 33. lata d. hanum gildan garp ok eig ugildan, lâta döma den andre (som förut egt gärdsgården) skyldig att âtertaga den, sedan den blifvit satt i godt stånd: saepem, rite exstructam, alteri (ad quem antea pertinuerat) adiudicandam curare. I. J. 13: i; Cfr. II. J. 28, ubi haec verba sunt mutilata:

Döme, n. (Isl. dami) gerning, som tjenar till efterdöme: actio, quae exemplum praebet. IV. 15: $12 . \mathrm{Cfr}$. $\boldsymbol{U}$ döme.

Dör, vide Dyr.
Döper (dołer, II. Fr. 14 ; Dr. 2 r; Add. 11:12. n. döt), adj. död: mortuus. I. S. 1; A. 4: pr; 8: 1 ; R. 9: 2; FB. ıо: 1 . etc. pan finder döpan, om (man) finmer den död: si eum inveniant mortuum. I. A. 13: 4. döpum fak giva, anklaga den döde; säges om drąpare, som be-
visar att den dräpne begåt ett sådant brott hvari han legat ogild: accusare mortuum; dicitur de interfectore, qui probat interfectum eiusmodi crimen commisisse, in quo impune occidi potuit. I. Md. 8-1 I; II. Dr. 19-22.

Döper, m. död: mors. II. G. I3; Add. 7: 2. Cfr. Döpi.

Döpi (dödi, pöpi), m. död: mors. I. A. 13: 1; II. A. 16; IV. 14: 13; 15: 7, 18; 16: 1. Cfr. Drap, Döрег, Skicrmdar dödhi.

Döpradagher, m. i. q. döpsdagher. II. K. 72: I. Scribitur dödpardagher, döpansdagher, döansdagher, not. 99. ibid.

Döpssdagher, m. dödsdag: dies mortis. I. A. 10; II. K. 72: 1. not. 99.

## E.

$E$ (ee, $\boldsymbol{a} ; a$, I. Md. 1: 5.), adv. alltid: semper. I. K. 13; O. 6; R. 3: 2; J. 9: 1; LR; II. VS. 14. etc. e mapan, sá länge (som): quamdiu. I. R. 11: 1; J. 13: pr; M. 2; II. Forn. 12. $e$ til, ända till dess (att): donec, usque dum. II. K. 22; G. 12 ; R. $1^{\text {b }}$; Add. 12: 1; IV. 19: 2. e par til, idem. II. Forn. 48. e hvar (v. hva), hvilken som hälst: quicumque. II. K. 36; 72: 1; Dr. 7; Forn. 47; III. 39. e hvar Stap, hvarn tima, pá hvad ställe eller tid som hälst: quocumque loco v . tempore. II. A. 1; Forn. 46. e hvat pat ar haelft, II. R. 16. e hvat dagh pat ar, II. Forn. 29. e hvat . . . haelder (. . . al-ler etc.), ehvad: sive. II. K. 36; 73: 7. $e$ hvar, hvar som hälst: ubicumque. II. K. 39; O. 2: 3; A. I. not. 19. $e$ prer, idem. II. Add. 2: 14. e hvar... haelft, V. 1. e hvart, quoviscumque. II. K. 73: 7. e huru (marghir, leengi), II. Add. 7: 20. not. 39; 11 : 3, 4, 17. ea
polikum dagh man vil, hurudan som hälst: qualicumque die. II. VS. ı3. Lapsu calami a forte scriptum est III. 22, ubi lectio praeterea est dubia. Vide not. 28. ibid.
$E f f t i$, vide $A \in f f t i$.
Egh, vide Eigh.
Egha (agha), f. (a verbo cogha) 1) eganderält: dominium. vita manni til egho, bevisa någons eganderätt: dominium alicuius probare. I. J. 4: 2. 2) egor, mark som en viss person eger: ager, solum, quod quidam in dominio habet. I. FS. 2: 2; FB. 7: pr; II. J. 34. Cfr. Enegha.

Egha, v. a. vide Egha.
Eghandi, m. egare: dominus rei. II. D. 20; Forn. 3o; Add. 1.1: 5; 12: 2; III. 67; IV. 19: 4 Cfr. Ior户-, Malseghandi.

Eghi, Eghin, vide Eigh, Eighin.
Egho loter, m. den andel (i by) som tillhör en viss egare: rata pars (pagi) quae ad aliquem pertinet. I. J. 17:3. not. 2; II. J. 19.

Egn (eign, eing, eng, ang), f. 1) eganderätt: dominium. vita v. vitna manni til egnar, I. J. 15: pr; IL J. i1, 34. Cfr. Egha. 2) egor, jord som man eger: solum fundus quem aliquis habet. I. M. 4, 6; FB. 7: pr; II. A. ${ }^{26}$; M. 4, 6; Forn. 6; U. 10, 1 4; IV. 9: 2. not. 29; 14: 11; 16: 16. aldra göta, aldra granna egn, I. M. 2; II. M. 2. Cfr. Enang.

Egna, vide Hiegna.
Eigh, adv. ej: non; varie scribitur: eigh, I. K. 4. etc. eig, I. Md. 14: 1. etc. wigh, I. K. 14:3. aeig, II. Praef. eygh, IV. 14: it. etc. egg, IV. 18: 1 , -, 9. er, II. K. ı. etc. ati, IV. ı. cer , V i-3. egh, I. A. 14: I, 2. etc. eg, III. 2. igh, I. K. I. etc. ic, III. 32. eighi, I. K. 12: pr; 18. etc. eghi, I. A. 21:2; FB. 7: 2. eighe, II. J. 44; III. 2.

Eighin, eghin, adj. egen: proprius. (fit) eighit kicenna, apter fa v. taka, de re furto sublata, I. P. 5: I; 1 ; II. p. 3o, 48, 5 r. haria a fit eigh (lege eighit) land, I. O. 4.

Eki, vide EkKi.
EKia, f. eka, ekstock: scapha e tranco querneo confecta. I. FS. 3.

Eldebrandar, m. pl. (egentl. eldbränder: titions) eldebrand, bränsle: cremia. II. J. 19. Ex hoc vocabulo male lecto, Stj. confecit suum eldebuter. Vide 1. c. not. 62.

Eider, m. eld: ignis. Vide Ajikkia, Lös.

Elder, vide Eller.
Ellighar, vide Ellighar.
En (en, I. D. 13; II. O. 1:13. etc. n. et; eit, I. A. 18: 1; IV. 12. ait, I. Md. 13: 1. eth, IV. 15: 5. pl. enir), 1) num. en: unus. en man, II Add. 7: 28. pu rant en firi enom, I. R. 5: 8. ait ar brullöp, I. Md. 13: 1. enar faxtan örtogher, I. Br. 1; II. K. 49, 65; R. 11; Add. 5: 2; 13: 2; III. 57. 77. enar niu marker, II. P. 3ı; III. 89, 111, 133. enir pratighi panningar, II. K. 72: 5. 2) adj. ensam: solus. mandrap eit, I. A. 18: 1 ; II. A. 26. fakjoki en, I. FS. 2: 1; II. Dr. 16. pem enum fkapan far, I. FS. 5: 1. kona en, II. K. I. arvanom enom, II. K. ${ }^{17}$. not. 3o; 18. pan en, II. A. 3. pan ene, II. P. 10. parn ena man, II. U. 6. pat ena adalkono barnit, II. A. 12. gud en, IV. 12. 3) samma: idem. $i$ eno luifi, a eno dögri, fkipi, I. A. 13 : pr, 1, 3. $i$ enom laghum vara, II. U. 13. Cfr. Enalund. 4) articulus indefinitus. prer ligger han v. var han iorpaper i enom kolla, IV. 14: 1, 2.

## En, conj. vide $E n$.

Enalund (ena lund) adv. pà samma sätt, lika: eodem modo, aeque. I. $\mathbf{p}$. 4: pr; II. P. 29; IV. 19: 2. Cfr. Lund.

Endaghi (andaghi; endagh, II. G. 6; III. 57. etc. edagha, II. Dr. 3. cenghes, I. Md. 1: 2.), m. 1) en bestämd dag: status dies. II. Forn. 42; Add. 11: pr; III. 57. 2) i synnerhet en af domaren bestämd dag, då ett vid tinget anmäldt mál skulle enskildt emellan parterne, likväl på ett visst föreskrifvet sätt, och i närvaro af dertill pá tinget förordnade personer, fullföljas: speciatim, dies a iudice constitutus, quo caussa ad iudicium delata, privatim inter actorem et reum, at ordine iure definito, et praesentibus viris a iudicio delegatis, erat agenda. I. Md. 1: 2,3; 3: pr, 2; B. 1:2; G. 9:5; R. 5: pr; J. 14; II. Dr. 3,8; A.3ı; G. 12 , 16; J.33; Add. 12: 1. lagha e., II. Add. 13: 1. e. hem (non pem, ut aliquot locis perperam est scriptum) döma v. lata döma, I. Md. 1: 2; 3: pr; S. 1; B. 1: pr; J. 13: 2; 14, $19:$ pr; II. Dr. 3, 8; G. 12 , 16; J. 29, 33, 44. af laghmanne aller heerapshöffingia e. bepas, II. Add. 12: 1. Cfr. Sagnarping.

En egha, f. i. q. enceng (enegn), quod vide. II. J. 34. not. 33.

Eneper, m. ed af käranden eller svaranden ensam: solius actoris vel rei iuramentum. fvari v. löfe v. vari jik тпв e. Sinum, I. FS. 5: 3; 6: 4; II. Forn. 21, 29, 30; IV. 19: 1.

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

Eng, vide Egn, Eng.
Enge, adj. indecl. ende: unicus. e. fun, I. A. 2; II. A. 2. e. gap, II. U. ind. not. 3; cap. 2. not. 32. Cfr. Enka. Engin, vide Ingin.
Enhvar, pron. (Isl. einhver) nàgona aliquis. I. Md. 14: 1.

En iorp, f. jord, som tillhör en enskild egare: solum, quod in pripato
cuiusdam dominio est. )(byar mark, II. R. 19. In ind. ibid. scriptum est in iorp, quod mendosum quidem esse videtur, sed illo loco eundem fere sensum praebet.

Enka (angkex, II. U. ind. 2.), adj. indecl. (Isl. eink, singulare et solum quid. BH.) en enda, prov. enka, önka: unicus. e. aker v. ang, I. K. 20 : 1; A. 21: 2; J. 17 : 1; II. K. 44; A. 3o; J. 40; III. 113, 117 . e. /kipt, I. J. 18 ; II. J. ind. not. 4: xvili; cap. 43. e. gap, I. FB. 1; II. U. 2. Cfr. Enge.

Enlöper, adj. (a löpa, currere, quasi solus currens; Isl. einhleypr) ensam, ogift: solitarius, innuptus. e. kona, I. G. 6: 4; II. G. 1 I.

Ennor, pron. någon: aliquis. Ita h. v. uno tantum loco, I. P. 19: 3, occurrens, nobis videtur vertenda. Cfr. Ennor ftaper.

Ennor ftaper, adv. någonstädes: alicubi. I. J. 2: pr. Loco h. v. II. J. J. habet nokrom ftap. Cfr. Ennor.

Enpcemningar, m. pl. penningar och ${ }^{\circ}$ annan (lös) egendom som enskildt tillhör någon: pecunia aliaque bona (mobilia), quae privatim ad aliquem pertinent. III. 134 (ubi tamen lectio est dubia).

Enrapi, n. (a rap) eget råd eller godtfinnande: proprium consilium. III. 41. Cfr. Sialf rapi.

Enfak, f. ensak: mulcta, quae uni tantum, ex: c. regi, cedit. II. Add. 7: 22; V. I.

Enfamin (enformin, gen. ensfamins, gen. pl. enfamma; dat. infampnum, II. K. 37.), adj. ensam: solus. II. P. 22; Add. 7: 20; 11:3; III. 117, 119, 122.

Enjkipter, adj. öfvergảngen frân gemensam i enskild ego, (enskiftad): qui ex communi dominio ad privatum do-
minum transiit. e. egha, II. J. ind. not. 4: xi.

Entimi, adv. en gång: semel. II. K. 6, 73: 4, 5; IV. 12. Cfr. Timi.

Enceggiaper, adj. som blott har en agg: (culter) qui unam tantum partem acutam habet. e. kniver, II. Add. 3: 5; III. 146.

Enceng, en engh (rectius enegn), f. jord, som tillhör en enskild egare: solum ad privatum dominum pertinens. )( almaenninger aldra granna, I. J. 15: pr; II. J. 34.

Er, vide AEr.
Erpanninger, m. (Isl. eyrpeníngr, ab eyr, Lappon. air, aes) kopparpenning, kopparmynt: nummus aereus. IV. 16: !
Eper (elde pro epe, IV. 19: 2.), m. ed: iuramentum. I. R. 1: pr. not. 10; II. Praef; Add. 2: 5, 9, 1 1; 5: 3; 12 : 1; 13; III. 46, 76. ep ganga, vide Ganga. mњр Svornum epe, vide Svaria. ep fin apptir, I. J. 6: 1; II. J. 14. ep Jin a ovan, I. R. 7: pr; II. R. 16. Jiu manna e., II. Add. 4. not. 6. tolf manna e., I. J. ı3: pr; II. K. 52; P. 58; J. 27; U. 13; Add. 7: 3, 25; 13: pr, 2; III. ı06; IV. 18: 12 . tolf manna $e$. ganges map (tvanni) vitnum etc. II. Forn. 37; Add. 2: pr, 11; 13: 1; III. 48, 49. ganga tolf m. e. ok tvenni vit$n i$, I. Br. 2. not. 32. map t. m. e. ok tvaggia manna vitmum, II. R. 16. map $t$ m. e. vitnelöfom, II. Add. $12: 1$. Cfr. Dylia, Svaria, Vita, Vreria. furtan manna e., II. Add. 2: 12. atertan manna e., II. Add. 2: 12, 13. tvatylter, pratylter e., II. Add. 7: 25. $i$ e. Standa, svärja i tylftared: in iuramento duodenario iurare. II. Add. 2: 1 ; 13: 1 , 2; III. 48; i synnerhet om vitnen, som, sedan de först särskildt svurit (cfr. Foreper), stodo qvar i tylftareden och der svuro jàmte de öfriga: speciatim
de testibus, qui, postquam iuramentum praevium, foreper dictum, dederant, in iuramento duodenario remanebant, i. e. una cum ceteris decem viris iurabant. II. R. 17; Forn. 37; Add. 2: pr; 13: pr; III. 48, 76. - Pro ep legendum videtur $\int i k$, II. R. 1. - Cfr. Aflagha-, Atergangs-, En-, Falz-, For-, Gen-, Hemföbo-, Iamnapar-, Löpis-, Men-, Tvafores-, Tylftar-,
 pa, Naemd, Sea, Vitulös.

Epfört, adj. n. (a föra) dà det àr tillâtet att aflagga ed i râttegângsmâl: (dies) quo iuramentum iudiciale dare licet. II. K. ind. 49.

Efgaengt (eth genct), adj. n. (a ganga) i. q. epfört. II. K. 49. Alius codex habet ep gangin (vide not. i. ibid.), quod sine dubio est vitiosum.

Eps vita (athz wita), f. hevisning genom (vitnens) ed: probatio per (testium) iuramentum. I. M. not. 1. coll. c. textu, f. 3 .

Ep/öre (epzöre, ezöre, ezore, epzere, ezere, epöre), n. (egentl. ed: iusiurandum, a fuaria), i) konungens och de förnămste măns i landet ed att försvara den allmănna freden, livilken ed först gafs af Birger Jarl och Konung Magnve, uti de i detta ämne utfärdade författningar: iusiurandum regis et regni primatum de pace publica servanda, a Duce Birgero et Rege Magno in editis ea de re constitutionibus primum datum (mcep. . . varum epe etc. IV. 19: 2.). IV. 2 I: 33. not. 38. Inde quoque dicitur konongs e. (vide infra). Antiquiora tempora respiciuntur cum dicitur: fyrra... an epforet gafs, II. Add. 7: 28. e. bryta, illad iuramentum v. pacem eo confirmatam violare. II. Fr. 11; Add. 7: 1 -3, 7, 9-19, 3831; III. 83. 2) edsöresbrott, edsöresmâl: crimen quo illud iusiurandum vi-
olatur, v. caussa, ubi de eiusmodi crimine agitur. II. Add. 7: 3, 25, 26; III. 105. konongs e., II. O. I: 13 ; II. Add. 7. not. 1. pag. 230; cap. 20, 27; III. 122. Skipta e., d. a. den förbrutna egendomen: bona damnati. II. Add. 7: 24.

Ep/ört, adj. n. (a fvaria) i. q. epfört. II. Add. $13: 2$.

## F.

Fa (fa, I. Md. 14: pr; 15: pr; A. 5; II. G. 3. fas/s pro fas, praes. pass. I. D. ${ }^{17}$. fik, fek, fak, imperf. I. K. 14: 4; G. 9: 5; LR; II. K. 3. etc. pl. fingu, I. G. 8: 1 . faks, imperf. pass. II. Forn. 19. fangin, fangit, part. pass. et sup.; scribitur fingit, I. P. 3: I; II. Forn. 3o. not. 31; III. 45, 67. cfr. Fangen faft. fan, 3:a p. pl. praes. conj. II. O. 1:6; A. 12.), v. a. 1) fá: accipere. $i$ hender fa, III. 67. fa fae at gat flu, I. R. 13. pernningar vingaper aller fargner, III. 99. fa akki v. ingti af arvi, I. A. 23; II. A. i 3. fa kriftnu, hufl, etc. I. K. 14: 1; A. 4: pr; 12: 1. fa giald, I. A. 16: pr. fa aflaftir af (foe), I. R. 12: 1. fa bana, vide Bani 1. fa drap, II. Add. 7: 8, 13, 3o. fa far, vapa fkenu, etc. I. S. 6. pr; VS. 3: pr; 4; B. 5, 9. etc. alt pat per fa (sc. drap etc.), 1I. Add. 7: 4. fa Sküa, I. K. 7: 1; FS. 5: 1, 2 . elc. fa (far apal-)kono, I. A. 5; G. 4: pr; Br. 2. fa kono map laghum )( fafta, I. A. 8: 3; II. G. 3. fa kono map mund etc. I. A. 8: 3. fa barn, I. A. 4: pr ; 6: 1; II. A. 26; Add. 12 : pr. fa lagha forfal, I. K. 14: 4; G. 9: 5. maper far eig piuff fin etc. si furem capere nequeat. II. Dr. ind. 19. per han (lege hana) fa, ubi eam capere possint. I. A. 15 . an vitni fas, si testes adsint, I. p. 17. Cfr. Bup, Frizer. 2)
förvärfva: adquirere. II. R. 3o; J. 12 ; Forn. 36; Add. 11: 1, 6, 7,11; 111. 45. cfr. II. Add. it: in. nol. 5o. - Cfr. Laghfangen. 3) fisti:ng:, finga: capere, deprehendere. fann in piuf fa, 1. P. 3: ו. pan fum han (sc. firem) far map finu, IV. 18: ı2. Cfr. Furrira. 4) gifva, lemna: dare, tradere. bifhuper Skal pem bref fa, I. G. 8: 1. fa hanum fko nyfmurpa, I. LR. fa munni i hand v. haender (ftuf etc.), II. A. 30; R. 2; P. 58; III. 136. per pem far pat per viper purvu, lV. 19: .. ater $f a$, reddere. II. J. $14 . \operatorname{lagh} f a$, gà ed: iuramentum dare. I. M. 3. fa manni $b u p$, d. a. sända: nuntium mittere. I. K. 15: 3; р. 12: pr; II. K. 3, 34; p. 44; Forn. 30. 5) skaffa, framhafva: in medium promere, adferre, conciliare. fa gudfapur etc. I. K. I. masesufat etc. til fa, II. K. 2. bana fa, framskaffa dråparen: interfectorem exhibere. I. Md. i3: pr; 14: pr, 1, 3; II. Dr. 24, 38, 31. fa burghan, tak, ställa borgen: satisdare. I. P. 5: 1; 9; II. $\mathbf{P} .30$, 40 . bifkups lof fa, I. G. 7. hold ok hup ater fa, III. 15ı. 6) framför en infinitivus beteknar fa att något sker händelsevis ante aliud verbum in infin. positum, h. v. indicat fortuitam actionem. far broper rapa fy ftur, händer det att broder slảr syster: si forte frater verberet sororem. II. Fr. 14. kan han ok fa at fla han, II. Forn. 44. not. 26. annar far at köpa (lyrfu), I. P. 15. far nokot perra at drapa etc. III. 13\%. hvar fum far at gera nokot af pessfum, IV. 19: 2. 7) (framför ell supinum) kunna: (ante aliud verbim in supino positum) posse. Sipan fiur cig vart, I. A. 22. far Muin eirg fokn fremt, I. R. 9: pr. (II. R. 2o. pro friemit hi: bet friemda). far iki vitat a lan, I. J. 7: 3. ingin...f fur huns godgarningar allar talt, IV. ı6: 12.

Fadurliker, adj. (a fapir) faderlig: paternus. I. Br. pr.

Fagher, adj. vacker, herrlig: pulcher, praeclarus. $f$. iertingni, IV. 15 : 12.

Fagher, m. pl. vide Fapghar.
Fair, pron. pl. fá: pauci. compar. farre, fare, II. K. 60; 72: 5; A. 3; Forn. 28, 3r; Add. 8. etc. superl. faftir, a quo in sing. occurrit at fafftu, atminstone: minimum. I. J. 15: 1 ; II. J. 36.

Falbyr, falz byr, m. (a fall я.) by, hvaräst smittosam sjukdom (bland boskapen) är gàngse: pagus, ubi lues (pecuaria) grassatur. köpa fae af f., allitt. I. FB. 5; II. U. 12.

Fall, n. 1) (a falla 1.) fall, hăndelse, inträffad omständighet: casus, eventus. I. Br. 3; II. K. 72: 4. firi nokra falla fakir, för nágra omständigheters, eller vissa orsakers skull: rerum quarundam caussa. II. G. 2. 2) (a falla 2.) död, pest: mors, lues letifera; cfr. Falbyr. 3) (a falla, condemnare) sakfällande: condemnatio.)( varn, II. Praef. Cfr. Falz eper.

Falla (foelder pro falder, I. Md. 15: 3. feellir, II. Add. in: 19. imperf. fall, IV. 15: 13. etc, fal, I. J. 14 [nisi falder legendum]; fiol, II. Add. 7: 4. froll, II. Add. $11: 18,19),$. . n. 1) falla: cadere, decidere. İ. K. 10 : pr, i, 2; Md. 15: pr, i. ete. falder fa niber, om kreaturet faller t. ex. i vatten, så att det omkommer: si pecus cadendo, ex. c. in aquam, pereat. III. i51. f. i hovop findl, I. K. 4; II. K. 6, 7 x: pr. 2) dö: mori. IV. 15: ı3. Cfr. Fra falla. 3) fällas i ratteging, brista i bevisning etc.: caussa caderc, probatione deficere etc. II. Dr. 2g. Cfr. Faella. 4) utfalla (om arf, inkomster etc.): venire (de hereditate, reditibus etc.). arver falder, II. K. 72: 2; Add. 11: 19. arver falder $i$
kolla Skipti, II. Add. 11: 18. i arf falla, om jord: de fundo. II. Add. II: 7. Cfr. Arffallin. alt pat fipan falder, om prestinkomster: de reditibus sacerdotis. II. K. 73: pr. loter falder, I. J. 14; II. J. 33.

Fallin, adj. fallen, passande: aptus, idoneus. IV. 14:17. par fum til (varghagarpa) ar fallit, der tjenliga platser finnas: ubi idonea sunt loca. II. Forn. 46.

Falfare, m. förfalskare, bedragare: falsarius, impostor. II. Praef.

Falufkceppa, f. i. q. faluköpongs Skappa (vide Skappa). II. K. $3_{7}, 39$

Falz byr, vide Falbyr.
Falz eper, m. (a fall 3.) ed som falles eller förklaras ogild: iuramentum quod irritum renuntiatur. II. Add. 13: 1.

Fang (fagn, II. Add. 1 1:11.), $\mathrm{n}_{6}$ (a fa) 1) laga făng: adquisitio, modus adquirendi. fang iorpar, I. J. 1; II. J. I. lagha f. iorpar, II. J. ind. I. fult $f$. iorpar, II. G. 2; Add. 11: 1I; III. 67. 2) pl. bygnadsvirke, bränsle o. d. som hämtas frän skogen: materiatio, quae in silva caeditur, ad aedificandum vel alios usus. I. FS. 2: 1, 2; 5: pr; FB. 9: 1 ; II. Forn. 3, 6, 18; U. 22; III. 149. Sökia $f$. (til fkogs), I. Md. 14: 3; J. 16: r; II. J. 38. Sökiaf. ok fear gang (ficer gant perperam est scriptum), allitt. II. Dr. 3i. 3) pl. trädvirke i en redan upförd bygnad: materia lignea aedificii iam exstructi. I. M. . 3 ; II. M. 2.

Fanga (sup. fungrat, part. pass. fangin), v. a. fiuga, gripa: comprehendere, capere. II. K. ı1; Dr. 40, 4 ; P. 4, 9, 58; 1II. 70, 79, 1 1, 116, 145. etc. varpa fangin map troldom, II. Add. 5: 2. varpu fangin vip (furSka g(erning), II. P. 6; III. 71, 72, 132.

FFangen foeft, fingin faeft, adj- f. (a veribo $f a$, quod in part. pass. habet fangin v. fingin) sà kallas trolofvad enka, som före brölloppet flyttat hem till fastemannen och af honom blifvit häfdad: sic appellatur vidua desponsata, quam sponsus ante nuptias domum deducit gravidamque facit (quasi quae ut sponsa in possessionem sponsi venit). I. G. 6: pr; II. G. 7; Add. 12:2. Cfr. I. G. 6: pr. not. 7. An forte potius dicendum sit fangen et farft esse duo diversa vocabula, ut 11. c. ita explicari possint: by hetir foeft cenkia fangen (derför kallas trolofvad enka fângen eller förvärfvad: ideo vidua desponsata appellatur adquisita $v$. accepta), ipsi iudicent lectores.

Fangilfe, n. 1) fấngenskap: captivitas. innan pens -fum, in ea captivitate. III. 1II. 2) fängelse: carcer. III. 116.

Fangin, fangit, vide Fa, Fanga.
Fanti, m. (Ital. fante, abbrev. ab infante; proprie puer, unde prov.fän$t a$, puella) tjenare som följer med sin husbonde i krig: satelles, famulus, qui in militia sequitur dominum. III. 147 . Haec significatio, quam huic v. tribuit Yh. aliique, cit. I. minus accommodata videtur; at ille locus, ni fallimur, est corruptus, ut ibid. not. 78. est observatum.

Far, n. fär: ovis. II. R. 8; V. ı.
Far, u. sätt, sed: mos, ratio (Ist. vita, mores. BH. at fornce fari, antiquo more v. modo, Magri Lagab. Gulap. L. C. 4, I4. Landv13. etc.). vandat vain af formu fari, d. ä. ifrân det sätt, hvarpà det förr lupit: mutare alveun fluminis. I. M. 7; II. M. 7 .

Fara, v. n. 1) fara, gà: proficisci, ire. i fokn f., I. K. 14: 2. f. til roms, II. A. 15. f. a fkip celler til Skogs, I. A. 13: 4. af landi f., I. A. 12: pr. frip-
lös, biltugher f., II. Add. 7: 8, 29. or (kloftre) f., I. A. 9: 1. köpfaerpum f., I. A. ${ }^{19 . f}$. hem at manni, I. Md. 9. fore $f$. (löpa: currere), II. Add. 7: 4 . f. undan map (piuft), II. P. 9. f. i frip garpi manna, II. Forn. 23. f. map vip̧kiplum, II. R. 11. ur massfufatum f., ornatu liturgico se exuere. I. K. 14: 3. Cfr. Stumber, Stuver, Utfaru dagher, Vaghfarandi. - Faras, dep. f. man i mote, fara män så att de mồtas: si viri ita proficiscantur, ut sibi invicem obvient. II. A. 16. 2) löpa, rinua: currere, fluere (de aqua fluminis). I. M. 4. 3) flytta: migrare. I. A. 4: pr; 18: pr; II. K. 73: 7; III. 88; V. 2. f. a a $a-$ ker fin at boa, I. J. 13: pr. a flat f., vide Flat. bort f., I. Br. 2. 4) fara, handla: agere. per foro val map fveriki, IV. ı5: 8. 5) befinna sig, vara: se habere, esse. val f., IV. 15: 9. Sea horo barna peninga f., II. A. 6. far bryti firi bo mans, d. ä. förestăr: si villicus praesit bonis alicuius, I. A. 17 : pr; sermonem enim hoc loco non esse de villico bona disperdente, ut crediderunt Lund. et Ih. (Gloss. v. förfara), testatur II. A. 22, ubi pro far legitur fitir. far annar varra af (bardagha), oin endera far värre, fâr mera skada af slagsmålet: si alteruter magis laedatur; I. B. 3: 1; II. Fr. 5. (nisi far h. II. sit ab infin. fa). Posset quidem huc quoque referri: pan annöpogher havir farit, I. Md. 2 ; at magis verisimile nobis videtur, pro farit legendum esse varit, ut labet II. Dr. 7.

Fura, v. a. öfverlata eganderatterr till förytrad jord medelst dervid brukliga formaliteter (troligen egenuligerr genom umfard): dominium fundi alienati solemni ritu (proprie, ut videtur, traditione umfard dicta) transferre. I. J. 2: pr; 7: pr; II. J. 1, 3. f. fier iord af hundum, III. 67. varper ior
furin fipan hion tu koma faman, d. á. oun jorden blir (genom umfard) at dem öfverlaten: si dominium fundi (solemni traditione) ad coninges transferatur etc. I. J. 4: 3; II. J. it.

Fardargher, m. (a fara 3.) fardag: dies demigrationis; dies anniversarius, legibus pracfinitus, quo is, qui alienum fundum colit, demigrare debet. IV. 3. til, firi -gha, I. A. 4: pr; 18: pr; 24 : pr; II. A. ind. 34; cap. 4, 25, 33.

Farin, adj. (väg) på hvilken resande fara: (via) a proficiscentibus trita. f. vargher, farväg: via publica. I. p. 9; II. P. 40.

Farınöti, n. (Isl. föruneyti, a för, iter, et ne ti, societas) resesällskap, följe: societas itineris, comitatus. II. Add. 7: 1. Cfr. Flokker.

Faft, adv. fast, säkert: firme. fva faft, äfvensà väl: aeque. II. P. 34.

Fafta, f. 1) fasta, sàdan den pá vis$8:$ tider och dagar iakttages i Romerska kyrkam: ieiunium, vel potius abstinentia illa a carne et aliis quibusdam cibi generibus, quae in ecclesia Romana certis temporibus et diebus observatur. pen dagher fum biups til $f$., 11. K. 56. 3) fastediag: dies eiusmodi jeiunii. III. 11. f. ok for herlgh, vide Forhaelsp. Cfr. Fow/tudarher. 3) den stora fastan före l’ask, hiviken egentligen begyutes ousdagen efter Fastdanssöndag, och vanale i fo dayar (dia
 sät blifvit durlangd, sa ath dell varade frän söndagen Septugesima till pask, harfin den kadlades mio viom, fight: quadragesima, tompus ievanii lestom Paschatis antecedens, quod propie a feata fuarta pose dominicam l:ud mihi invipicbat, et quadrasint: dias (dominiciq non numeratis) com-
plectébatur, at quodam modo extenspua fuit ad novem septimanarum spatiom (a dominica Septuagesima ad Pascha) unde appellabatur nio vikna fafta, novem septimanarum ieiunium. II: K. $49-$ Cfr. Sv. Bring, Diss. de ieiuniis vet. Soo Got. ©. 3. ater bonde hvit um faftu, b. e. in quadragesima. II. K. 56; III. 24 . Cfr. Midfafta, et gloss. Lat. v. Quadragesima.

Fafta (fefte pro fafte, II. Add. 13: 2.), v. n. fasta: ieiunare; 1) pá alb männa fastedagar: communis ieiunii tempore. III. 24. 2) dà det, såsom penitens, àlägges enskilda personer: cum ieiunium poenitentiae loco alicui indicitur. II. K. 56; Add. 13: 2; III. 24, 76; IV. 4. fufti ok böti, II. Add. I3: i; III. int.

Fafter, adj. fast: firmus. f. gara, bekräfta: confirmare. I.Br. 6. Cfr. Stap-, Stiorn-, Styrifafter.

Faftudagher, m. fastedag: dies ieiunii; 1) allmän: communis. II. Add. 5: 3; III. 24. bryta ratta -gha, II. K. ind. 56. 2) enskild: privatus. $f$. (vip) taka, âtaga sig en såsom penitens àlagd fasta: ieiunium sibi iniunctum suscipere. II. K. 48. bryta f., ibid. Cfr. Fufta.

Fat, n. pl. klader: vestimenta. I. K. 15: 1; II. K. 32. Cfr. Massufat.

Fut (a fat, afat, affit), adj. n. det som fattas: quod deficit. pret fat v. a fat ar, II. Add. 2: וo. han fa nokot affict, aliquid deficere videbat. IV. I6: 13. Sed II. A. 7. pro afut legendum est afuta, nisi forte vara sit addeudum. Cir. Afata.

Futoker, adj. fattig: pauper. II. P. 14; IV. ı6: ı3, 15; ı9: 1 . fatökra manma loler, de falligas andel (af tionden): portio (decimarum) pauperibus adsigil.t.t. I. Br. I; II. K. 36, 39.

Fapghar (fagher), m. pl. (Isl. fedgar) fader och son: pater et filius. I. G. 8: pr; P. 2: pr; II. P. ${ }^{19 .}$

Fapir, m. (fredpur, dat. IV. 15: 13.) fader: pater. I. K. s; A. 1. etc. $f$. at fofterlandi, pater patriae. IV. 14: 11. An hac referenda sit v. faedpar, IV. 13, iudicare non possumus, cum sensus istius loci nobis lateat. Cfr. Gudfapir.

Fapurbane, m. faders drâpare: patris (sui vel alieni) interfector. IV. 12. not. 43.

Fajur broper, m. farbroder: patruus. I. A. 1, 4: 2. etc.

Fapurfapir, m. farfar: avus paternus. I. A. 1; 4: 2; G. 8: 1. etc.

Fapur moper, f. farmor: avia paterna. I. A. 3: pr; II. O. 3. etc.

Fapur $\int$ yftir, f. faster: amita. I. A. 3: pr; II. O. 3.

Fearfoling, vide Frearföling.
Ferma (fermu), v. a. confirmera, meddela confirmation, ett af Catholikernes föregifua sacramenter: antea baptizato couferre confirmationem, fictitium ecclesiae Romanae sacramentum. börn f., I. K. 5. folk f, II. K. 8. Cfr. IV. 21: 112-115.

Feftir kona, vide Faftikona.
Fiall (fiadl), n. fjäll, herg: mons. I. J. 12 : pr; II. J. 25. Cfr. ind. nom. locc. vv. ${ }^{\text {Vitries }}$-, Vertluficeld.

Fiardi, Fiarpunger, vide Fiarpi, Ficerpunger.

Finginfart, vide Fangen faft.
Fingit, vide Fa.
Fingrini, vide Gullfingrini.
Finna, v. a. 1) finna: invenire. I. A. 13: 4; FS. 5: 3. etc. han fan landfins lagh, IV. 14:17. 2) befinna: comperire. finnas maぁ Skialikum v. fullum vitrum, II. Add. 11:6; III. 76 .

Finzantre, vocabulum obscurissimo loco, IV. 13, obvium, cuius significa-
tio, vel an forte sit nomen proprium hominis locive, nobis latet.

Fiorlafting, f. (Isl. fiörlöftr, a fiör, vita, et loiftr, laesio, cfr. Lacfter) lifvets förlust genom våldsam behandling: laesio letalis, nex. I. R. 8: 1. Cfr Faarlaftir.

Fir, vide Fyr.
Firi (firir', I. K. 3; 8: 2. etc. fyri, II. Add. It:17. fore, fori, II. K. 15, 17 ; Fr. 13. etc. for, II. P. 2, 22. etc. före, II. Dr. II.), praep. c. dat. et acc. 1) framför (ställe): pro, ante (locum). $f$. mylnu dörum, I. M. 5. f. eno garpslipi, II. Dr. 7. firi mofa, framom mossen: ante paludem. IV. 10. a maper garp f. hanum (i. e. $f$. toft hans), I. J. 13: pr. garper panni fander f. toft hans, ibid. intaks taka f. hanum, S. 4. ibid. f. vara, förestá: praeesse. I. A. 16: 2. fara, fitia, fetia man f. bo, vide Fara etc. forfall, nemd ftander $f$. (mal), vide Standa. f. utan, utanför, utom, utan: extra, praeter, sine; vide Utan. 2) framför (i jämuförelse): prae (in comparatione). vitu aegha f. kononge etc. 1. J. 5. ufkylder f. Jkyldan, II. Add. II: 4, 17. cegha fnilli f. adrum mannum, IV. 14:17.3) inför: coram. f. trlft ganga, vide Tylft. f. harap̄shöf $\dot{\text { inga, }}$ allur göta etc. I. P. 5: 1, 2. $f$. land ok lag/man, I. P. 11. f. by, pingi, I. D. 14. f. prafti ok fokna mannum, II. K. 57. ugilder firi arva etc. vide Ugilder. An huc pertineat: Skira fierpungs nemd f. herraps nemul, et fuaria firi heraps namdene, III. 123, dubium nobis videtur. Cfr. Skira, Svaria. 4) före (tid): ante (tempus). f. fardagha, iumlangadagh, pafka, pafka aftan, pafka dugh, 1. A. 4: pr; 9: 1; 18: pr; 24: pr; Br . 1 ; II. K. 65; 73: 6. f. bröllöp, II. G. iud. 8. f. rerffinga ping, höftping, II. Add. 9: 2; LII. 74. f. tiu vitrum, I. K.
3. $f$. os, före vár tid: ante nostrum tempus. I. Br. 6. 5) i stället för: pro, loco (alterius). annar varder takin $f$. han, IV. 19: 1. fufte annan (dagh) f., II. K. 56. 6) för: pro. büta firi (garp etc.) niu markum etc. vide Böta. prer marker $f$. vixl, I. K. 3. öre firi ekiuc etc. I. FS. 3. bonda etc. ola $f$. tiunda fin, I. K. 15: pr. löfa (piuf) f. pre marker, II. P. 22. bішра f. fik ep, I. K. 8: 2. ma eig f. bonda bicerghas, I. VS. 3: pr. klanda (fang) firi manni, I. FS. 2: 1. parn f. Jtyld ar vurpin, vide Varpa. far han fierpungs neemd $f$. jik, d. ác pa sin sida: si nemda pro eo stet. IV. 19: 1. mykin maper $f$. fik, vide Rap. f. (fart etc.) fkilia, vide Faft, Gift. vita $f$. (mal) map tylftar epe etc. I. Md. 3: 2; A. 17: 1; J. 2: pr. etc. par a byr vitu $f .$, I. J. 16: pr. ganga f. map tvanni tylftum etc. vide Ganga. f: pat, derför: eam ob caussam. I. VS. 3: pr. firi $p r$ at, derfor att, emedan: propterea quod, quoniam; vide Pren. firi at, idem. I. pl; II. $^{\text {I }}$ Dr. 40. 7) såsom: pro, ut. f. kiursgaf (lege lakisgaf), I. VS. 5. f. unningialagh, 1. P. 18. 8) emot: contra. varia f. manni, I. G. 9:6. - Verba mera firi an, I. J. $7: 3$, nullum sensum praebere, ideoque delenda esse videntur. - Cfr. Firi gialda.

Firi, adj. indecl. i godt stånd: sartus tectus. $f$. ok gilder, I. FB. I. Cfr. För.

Firi, Fira, Firitighi, vide Fürir, Fiuratighi.

Firibiuda, v. a. förbjuda: vetare. IV. 19: 4. Cfr. Forbup.

Firi faras, v. dep. förfaras, förgås, omkomma: perire. I. R. 12 : 1 ; II. R. 28. Firi ganga, vide Ganga.
Firi gialda, v. a. orätt eller genom mistag betala: errato solvere. firi var guldin pro var firi guldin, I. P. 13;
II. P. 46. (pariter ac lag eig biupia pro eig lagbiupa, I. J. 3: 4; up aru taldir pro aru uptaldir, IV. 13.); nisi forte firi pro firce v. firra, antea, sit scriptum.

Firigera (firir göra, for giora), v. a. c. dat. 1) förverka: crimen committendo perdere. II. O. 1: 15; A. 23; Add. 7: 20. not. 4r; IV. 9: 2. f. landi (iorp etc.) ok löfum örum, I. O. 2, 4; II. O. 1: pr; R. 3. Cfr. Land. 2) förgöra genom förgift eller trolldom: veneficio interimere. I. B. 8; II. Fr. 12 ; 0. 2: 9. $f$. ko aller bo, II. R. 9. $f$. ko celler kono, bo aller bonda, allitt. I. R. 5: 5; II. R. 10; Add. 5: pr. f. map ondom dryk, IV. 15: 9. Ambae hae significationes dant locum lusui verborum: an kona firigar ftiupbarni firuc...pa havir hun firigiort (far ok) fripi finum, I. A. 15; II. A. 19.

Firnar orp (firnce-, fyrncer- v. fyrm $n(e o r p)$, n. smädelse, hvarigenom någon beskylles för vederstygglig gerning (firnarvark): convicium, quo horrendae actionis (firnarvark) aliquis insimulatur. I. R. 5: pr, 2-5; II. R. 6, 8, 9.

Firnarvark (firnaervark, firnae vark finarvark, fyrnuvark), n. (Isl. firn, prodigium, res insolens; Moeso-Got. fairina, crimen; Alam. firina, Anglo-Sax. firen, idem) vederstygglig gerning; sá benämnes blodskam, sodomi, och tilläfventyrs några andra grofva brott: actio horrenda; sic appellatur incestus, sodomia, et forte alia quaedam atrocia crimina. I. G. 8: pr, 2; II. K. 52; 0. 3; Add. 3: pr; IV. 21: 17, 18, 28.

Firra, Firre, vide Fyrra, Fyrre.
Fifkia, v. a. fiska: piscari. I. M. 1; II. M. I.

Fifkigarper, m. stängsel som bygges i ảar, för att fảnga fisk: saepimentum, piscium capiendorum caussa in

Rumine exstructum. I. Md. 15: 1; M. 1f FB. g: 1; II. Dr. 35; M. pr, 1; U. 21, 22.

Fifki aaerk, n. i. q. fifkigarper. I. 4. jor

Fiughur, vide Fiurir.
Fiugurtan (fiughrtan, furtan), num. fjorton: quatuordecim. II. Forn. 40; not. 1. ibid; Add. 2: 12; IV. 19: 1. Cfr. Stamna, Fygkurtandi.

Fiuratighi, num. fyratio: quadraginta. 1. Md. 1: 3; P. 5: 1. Scribitur fyritighi, I. VK. firitighi, I. VK. not. 13 ; II. O. 1: 13

Fiurir, num. fyra: quatuor. I. J. 8. fyri, II. Add. 13 : pr. fem. fiurar, I. VK. fiura, II. D. 8. n. fiughur, II. K. 28; IV. 12. gell. fiughurra v. fiughura, I. Md. 5: 7; P. ı2: 1 (ubi fiughurtan legendum); II. J. 20. fiughrae, II. Dr. 16. dat. fiurum v. fruurum, I. Md. 5: 6; 1I. Add. 7: 29; 1V. 12. acc. m. fiura, I. VS. 3: pr; R. I: pr. fira, II. K. 39, 43; sed firi, II. Add. $11: 16$. not. $7^{1}$, vitiosum videtur (etsi firitighi pro furatighi occurrit). f. fuerar, I. $\mathbf{p}$. 16; II. Fr. 2. n. fiugluir, II. K. 2; Add. $7: 16$

Fiurtan, Fiurtandi, vide Fiugurtan, Frghurtandi.

Fipla, f. violin, prov. fela: pandura. I. LR. Cfr. Gigha.

Fiamir, vide Firermer.
Fiar ganger, vide Fcearganger.
Fiarmer (fixurme, fiarmeer, ficmir), adv. fjermare: remotius. $f$. vara v. dragha, säges om en dragare som är förespänd vid högra sidan: dicitur de jumento ad dextram vehiculo iuncto (quod remotius est ab auriga ad siuistram ennte). I. FS. 2: 2; II. Forn. 5.

Fiarpi (fucurdi, fyul p:, fyardhi, etc.), num. fjerde: quailus. I. K. 14: 2; J. 1;

CB; II. J. 1; Add. 9: 1; IV. 12,14: 4; 20: 4. etc.

Fiarpunger (fiarpunger, fiarpiunger), m. i) fjerdedel: quadrans. II. Add. 11: 16. not. 72; IV. 16:12.f. af haelmninginum, en àllondedel: octava pars. IV. 13. 2) fjerding, en af de fyra delar, hvari häraden voro indelade: quadrans territorii (haraß); is quadrantes enim divisa erant territo-
 II. Add. 7: 21. naind . . af f., I. S. 2. cfr. Fiarpungs neend.

Ficerpungs man, m. pl. män, af hvilka hvardera eger en 「jerdedel t. ex. af ett landtgods: viri, quorum singuli quadrantem cuiusdam rei, ex. c. praedii, in dominio habent. IV. 13.

Fiarpungs ncemd, f. nämnd of inom fjerdingen boende män: viri intra territorii quadrantem habitantes, ad caussam inquirendam nominati. I. Md. I: 1. not. 7; B. 1: pr; II. Add. 6: 2; IV. 19: 1. Skira $f$. n., III. 122. liggia til $f$. n., II. Add. 3:.4, 6, -; 10, 12 : 1; III. 87. liggia til luktra f.n., II. Add. 3: pr. varia fik map f. n., II. K. 53; O. 2: 16; R. 13; P. 4; Forn. 33, 34; U. 21 ; Add. 3: $1-3,5$; III. 137 ; quibus sine dubio addendum est III. 78, ubi pro fiarpunx nemd perperam scriptum est fiapurnx. Cfr. Fiarpunger.

Ficerpungs ping, n. fjerdings ting, som hölls inom och för hvar sürskild ficerpunger: iudicium quadrantis territorii. cfr. III. d28. ) (haraps ping, II. G. 12; Add. 9: 2 ; III. 13o; 1V. 7 . )( lands et hreraps ping, II. Add. 11: 5; 12: 1; III. 68.

Ficet, n. fjăt, steg, fotspår: passus, vestigium. Cír. Lepa, Vrakia.

Fiaetur, m. fätrar: compedes. I. FS. 6: 4; II. Forn. 29.

Fla, v. a. flå: decorticare. I. FB. 8; II. Forn. 44, 49 (ubi fleer pro flar); U. ${ }^{17}$-20; Add. 4: 5; III. 58; IV. 7 .

Flaka, v. a. (a flaki, res plana et extensa, ut tabulamentum, crates, frustum glaciei; cfr. Ih. Gloss. et Dialect Lex. BH. Isl. Lex.) spåna, täcka med spån:` scandulis tegere. f. kirkiu, I. pl. Spána kyrkor est nomen sine dubio vetustum ludi cuiusdam puerilis; vide Ziervogel, 30 afhandl. om Svenska mynt och medailler, p. 199. Cfr. Kraka.

Flat, flet, n. hus: domus. a f. fara, begifva sig $i$ (en annans) hus, lemna sig och sin egendom i en annans vâld, emot lifstids-underháll: in (alienam) domum se recipere, "tradere se et sua bona alterius potestati et domui pro perpetuo victu," ut recte vertit Locc. I. J. 3: 1; II. J. 5. Cfr. Flatfara fik.

Flatfara fik (aprum), v. rec. vel flat faras, v. dep. i. q. a flat fara; vide Flut. II. Add. 11: 10.

Flokier, floker; m. flock, samling: collectio, grex. .1) flock, sällskap: coetus hominum, caterva. vara if. ok farunöte, allitt. II. Add. 7: 1. 2) capitel: caput, titulus. II. Fr. etc. rubr. Dubitarunt quidem nonnulli, quos secutus est Ilh., an a congerie hoc nomen capitulo inditum sit, cum id aptius conveniret integro titulo [rectius libro, bolker], et crediderunt v. flokker eiusdem prosapiae esse ac flaki, tabula; iunctas enion tabulas, et alteras alteris superimpositas, trabem (balk) forma reinlisse. Nobis vero longe verisimilius videtur, singula iuris capita, sive ore (sermone vel cantu) tradita et memoriae ope translata, sive litteris mandata, flokkur. (fasciculus, vel forte carmina, yćpous) fuisse appellata, diu antequam in unum corpus redigerentur, certosque in libros (bolkur)
disponerentur. Cfr. O. Rabentus, de fatis litter. uurid. in Suecia, Holmiae; ${ }^{1} 772$. p. 6o. seq.

Flya, fly, v. n. et a. fly: fugere II. Add. 7: 2, 4, 16; IV. 15: 17 ; 19: 1. frip. v. land f., dicuntur ii, qui, commissi criminis vindictam vitaturi, in exsilium abeunt. Cfr. Frifer, Land.

Flytia, v. a. 1) föra: ducere, ferre. I. K. 20: 1; G. 6: pr; R. 10 ; LR; II. G. 7; R. 25; Add. 13: 2. flyti hinum, restituito illi. I. P. 13; II. P. 46. 2) bortföra, flytta: de loco in alium movere, migrare. I. J. i1, i3: 1; 19: pr; II. J. 23, 28, 44. Cfr. Af 7.

Flöghia, v. n. flöja, hoppa öfver gàrdsgårdar: saepimenta transsilire (de pecoribus). I. R. 9: 2; II. R. 22.

Foghoti, foghati, m. (a Lat. advocatus) (krono-) fogde: praefectus publicus. II, Forn. 45; III. 58.

Folgilder (rectius fulgilder), adj. i fullgodt stảnd (om gärdsgård): rite exstructus (de saepe). I. J. 9: pr. not. 34.

Foli, fol, m. föl: pullus equinus. i $f$. vara, diettur de gravida equa. I. p. 15; II. P. 50. Cfr. Fyt.

Folk, n. 1) folk: populus. IV. 12. 2) enskilda menniskor: singuli homines. I. K. 16; R. 3: 2; II. K. 8,35; R. 3; IV. 16.2.

Folfkia, f. (a fol, Gall. fol, fou, homo stolidus) i) dárskap, oförstând: stoliditas. IV. 14: 7. 2) vrede, hastighet: pracceps animus, ira, (secundum BH. stolida excandescentia). drrepa mun af f. finni, d. a. i vredesmod (ej af vádia): alium iracundia sui, i. e. irato animo (non casu) interficere. I. Br. 3.

Fonter, m. (a Lat. fons) dopfunt: baptisterium. I. K. ı; II. K. ı.

Fora, f. fur: pinus silvestris Lanv. Vide ind. nom. lucc. v. Foran famgrena.

Foragt, n. öfverläggning: praemeditatio. IV. 13. not. 24 .

Forbup, n. (a firibiuda) 1) förbud: interdictum. II. M. 2. lagha f., I. J. 20; II. J. 45. 2) i synnerhet, förbud att bega den H. Nattvarden, mindre bann:-Sacrae Coenae interdictio, excommunicatiq minor. vara if., II. K. 38,65, 7 1; III. 32.

Forbupa (part. forbupaper), v. a. c. dat. (a forbup) i) göra förbud: interdicere. II. M. 2. 2) i synnerhet, sătta i förbud, eller mindre bann: Sacra Coena interdicere. I. K. 22; II. K. 22, 47, 48; 65, 71; III. 3 3 95, 97. f. til, II. K. 70; 73: pr; III. 32.

Fore, n. (a för, aptus) före, godt váglag: commoda viae conditio, cum facilis est vectura. i godho f., IV. 16 : 12.

Fore, praep. vide Firi.
Foreper (forreper, forraper), m. trenne vitnens ed, hvilken i vissa fall föregick tylftareden: iuramentum praevium; duorum testium iuramentum, dodeoadis iusiurandum certis in casibus antecedens. II. Add. 13: pr. veria Sik v. Jvaria map tvanni tylftum ok 1III. manna f., I. P. 6: 1; 7: pr, idem igitur significat ac varia etc. ok tvanni forepum, II. P. 1, 2, 1 1, 35, 58; IV. 18: 1, 2. Radix minime dubia est praep. fore, ante, non vero ea, quam affert Ih., h. v. male explicans.

Forfal, (forfall, I. G. 9: 5.), n. förfall, hinder: impedimentum. I. K. 14: 2; ${ }^{\circ}$ II. K. 3, 4, 28; Forn. 42; III. 57 , 92. not. 80; V. 3. lagha f., I. K. I4: 4; G. 9: 5; II. K. 29; G. 16; R. $16 ; \mathbf{p}$. 41; Add. $9: 1$; $11: 7$; III. 39, 74. f. bawra, vide Bara. $f$. ftander firi, II. Add. 9: 1. Cfr. Frafal.

Forfallalös, adj. förfallolös, hinderslös: impedimentis vacuus. I. K. 14: 1 , 4; II. K. 28, 29 .

For ganga, v. n. förgàs: perire; scribitur abbreviate for ga, metri caussa, in epilogo, II. Add. 13: 2.

For giora, vide Firigara.
Forkelg $\boldsymbol{p}$, f. en helgd som iaktogs dagen före en del hïgtidsdagar: vigilia. pe (apoftlamassu daghar) fuin fafta ok f. oer fore, II. K. 52; III. 18. Cfr. gloss. Lat. v. Vigilia.

Forman, m. forman, hufvindman: princeps (in reatu). II. Forn. 34. not. 73.

Formaeli, n. föremäle, befattning såsom förespråkare eller ordförande: verba pro aliis facientis negotium, patrocinium. IV. 14: 13.

Forn, adj. (a praep. fore, ut antiquus ab ante) gammal, som förr varit: antiquas. I. M. 7; II. K. 10; M. 7. Cfr. Fyrnas.

Fornas, vide Fyrnas.
Forneghae fae (rectius förninga fa, a föra), n. skänker, som vid trolofning af fastemannen medföras ât fästeqvinnan: dona, in sponsaliis a sponso sponsae collata. III. 67.

Forncemi, n. (a nama, capere) otillastet bruk eller borttagande af en annans egendom, hvilket dock hvarken sker i hemlighet, sásom stöld, eller med våld, såsom rån: alienae rei illicita usurpatio $v$. ereptio, quae nec clam fit, ut furtum, nec vi, ut rapina. fult f., I. FS. 3. Cfr. Magni Lagab. Ist. L. C. 7. Pióf "B. Ereptio propriae rei, cuius usus alii concedi oportuit, inter caussas forncomis fahir dictas quoque numerata fuisse videtur, IV. 6. Diversi casùs, marghar fornamis fakir, I. FS. 1; II. Forn. 1, quos hoc nomen latiori quodam vagoque sensu complexum esse videtur, inveniuntur in libris I. Fornamix fakir et Fornamix bolker, II. Fornamis bolker et Utgiaer. pa bolker; dubium enim non videtur
quin capita, quae in libris I. FB. et II. U. continentur, primitus ad praecedentes libros I. FS. et II. Forn. pertinuerint, at errato quodam ab illis fuerint divulsa. - af fornamom, i. e. ex libro de huiusmodi rebus. III. 40. in titulo.

Forreper, vide Foreber.
Fors, m. fors, vattenfall: flumen declive, cataracta. Cfr. Forta.

Forfea, f. klokhet: prodentia. IV. 14: 17 .

Forfkael, n. pl. genom aftal bestämda vilkor eller stadganden: pactiones, statutae conditiones. IL. A. 26; G. 2; III. 67. Cfr. Skilia.

Forta, ? (a ta, via, prov. tá) en öppen plats i byn, emellan tomterna eller husen, och vägen: locus apertus in pago, inter areas $\nabla$. domos, et viam. I. M. pr; II. M. pr. Loco h. $\begin{aligned} & \text {. cod. }\end{aligned}$ B. habet for $\int e$, id vero vitiosum esse, vel inde patet, quod, si de cataractis sermo esset, forfum (dat. pl.) esset legendum. Cfr. JJdfke Lov, ed. P. K. Ancher, I. 47, et pag. 313, 314.

Forvift, f. bistånd, hielp: praesidium, a diumentum. veta manni $f$, II. Add. 7: 21.

Forvınnin, adj. förvunnen: convictus. II. K. 48. not. 86.

Forvarka, v. a. c. dat. förverka: crimen committendo perdere. II. Add. 7: 20. engin a annars lot at $f$. etc., solemanis iuris regula, ibid.

Forvapia, adj. indecl. (a vrep, pignus; Isl. forvedia, ius redimendi pignoris amittere) förstånden. (pant), som ej mer kan lösas: (pignus) cuius domininm, debito non soluto, ad creditorem transiit. I. J. 6: pr; II. J. 1 í.

For culdri, adv. fordom, i fornliden: autiquis temporibus. Cfr. Haefp.

Fofterland, mi. det landskap der man àr lödd: provincia, ubi aliquis est na-
tus. I. A. 12:1; II. Dr. 12 A A. 16. Cfrs Fapir, Land.

Foftra (folftra, perperam, L. 4: 2.), f. (egentl. fosterdatter: proprie alumna) hemmafödd trälinna, autingen hon blifvit frigifveu eller ej: . femina verna, sive in servitute manens, sive manumissa. I. A. 4: 2 (uisi Sorte foftra illo loco sit scriptum pro foftre v. foftri, i. e. servus verna); G. 4: ${ }^{1 \%}$ II. G. 3. fraels $f_{\text {., }}$ I. G. 6: 3; II. G. 10. annößog $f$.) ( ambut, II. G. I1.

Foter (pl. föter, I. 0. 6; FB. 7: 3; II. O. 2: 8. eton, m. fot: pes. annar f., alterater pedum. II. J. 12. pat a föte ganger, d. a. lefvande kreatur: animal vivum. II. Add. 2: 4; III. 49. ftigha fotume af fofterlandi, allitt $i$ A. 12 : 1; II. A. 16. varpa drapin a fotum manni v. mans, d. à. pà samma stalle der den andre blifpit dräpen: iuxta (antea interfectum). I. Md. 6; II. Dr. 17. Cfr. Barfötter, Crus/u foter.

Foper, n. foder: pabulum. enna natta f., ett dygns foder: diurnum pabulum. III. 126. Cfr. Haefafoper.

Foper fox, $n$. en annans kreatur, omottaget till utfodring: alienum pecus stabulo receptum. I. FB. 6: pr; II. U. 13.

Fra, fran (fra, I. A. 4: 2; G. 5: 1. fran, III. ı3ı.) praep. c. dat. från (stălle, tid etc.): a, de, ex (loco, tempors etc.). vrceka man, ganga etc. $f$. kirkiu, pingi, massu, I. K. 22; Md. 14: pr; II. K. 47; III. 90. ganga f. kono finmi, I. A. 8: pr. ganga v. alta annan $f$. (bo ok) boslot, I. G. 5: 1; III. ı3ı. ganga f. arvi, vide Ganga. taka akernam $f$. manni, I. FS. 6: pr. taka diur faef. hirpingia, I. FB. $10:$ pr. f. mer v. fier Stolin, I. P. 8: $1 ; 14,17$. giftus bort $f$. barnum finum, I. A. 4: 2. (iorp) f. arvum giva, bortgifva (jord) undan arfvingarne, till deras förfăng: (fundam
V. agrum) in fráadem $\nabla_{0}$ detrimentum heredum, alii donare. I. A. 10, 21 : 1 . halffatte ortush... ok alt niper fra, ned (der-) ifrân, derunder: infra. II. P. 3. f. iulaaptne, II. K. 5 I. f. dionyfii (sc. dagh), III. it 3. $f$. pr för/t daghas, a primo diluculo. II. K. 50. Cfr. Stryka.

Fraful, n. pl. frånfâlle, död: decessas. IV. 15: 7. Utrum necem quoque significet h. v. ubi dicitur: pa fkal vighi a pingi lrfa ok f. arvingia fighia, 1. Md. 1: pr, an boc loco pro $f$. legendum sit forfal, ut habet II. Dr. 1, quod vix metiorem sensum praebere nobis videtur, an forte legendum sit: pa... Irfa aller ok forfal etc., lectorum indicio relinquimus. Illum locum ita vertit Locc. "caedes in iudicio publicabitur, et obitum eius heredes indicabunt;" hunc vero Bg. ita: "caedes publicator et quod accidit heredibus indicator." At non dubium est quin heredis interfecti fuerit factam caedem in iudicio manifestare. Cfr. I. S..

Fra falla, 方. n. dö, falla ifrån: mori, decedere. I. A. 21 : pr; II. A. 30 .

Fragança, v. a. gà ifrân, skilja sig ifrân: re'rdere (ab aliquo), deserere. III. $7^{6}$.

Frals, vide Frals.
Fram, adv. fram: in medium (ex. c. proferre), ad destinatum locum (venire). komber eis f., I. P. 9. Nomber livande barn $f$. (sc. til kirkiu), II. K. 1. Scribitur frem, II. VS. 12. framt, II. Forn. 21. not. 71. Cfr. Fram föra etc. compos. infra. umf $f$., framom, framför: prae; vide Uin fram.

Fram, praep. frân: ab, ex. frampry pro fram pr, III. ir. Cfr. Frcmlagha.

Fram föra, v. a. framföra: proferre. reet $f$., framfüra eller erlägga böter: mulctam (actori) afferre v. solvere. I. VS. 4; II. VS. i2. lagh f., göra lagar-
ne kända (genom deras kngörande och användande): leges (promulgando et iudicando) cognitas facere. IV. 14: pr. Alias lagh $f$. quoque significat iuramentum iudiciale edere: gá ed. II J. 14.

Framförelfe, f. framförande: prolatio. orpanna f., IV. 12.

Framlepes, framlepis, adv. (a lep) 1) framdeles: in posterum. II. Add. 7 : 21. not.51. 2) vidare, ytterligare: ulterius, porro. II. Add. is: 3, 7 .

Framlius, n. pl. ljus, som voro sâ stälda i kyrkan, att presten, dà han stod vänd emot altaret, hade dem framför sig: candelae in aede sacra ita collocatae, ut sacerdos, ad aram conversus, eas ante oculos haberet. I. K. 8: 1; II. K. 15; IV. $21: 49$ ) (baklius, I. K. 8: pr; II. K. 14.

Fram laggia, v. a. framlagga: promere, in medium afferre. I. A. 17: 1; R. ı3; J. 6: 1; FS. 5: 3; II. VS. 12. etc.

Frammarmer, adv. (compar. a fram) längre fram, förut: prius, protinus. per fum os fylghia f., d. s. närmare: qui propius nos sequuntur v. nobis adsunt. IV. ig: 3.

Frammi, adv. framme: praesto. II. P. 40, 41 .

Framnit, adv. i. q. frammi v. fram. I. P. 9. Stj. Locc. . Ver. et Ih. referunt h. r. ad fictum verbum framna, producere; sed verisimilius nobis videtur illam lapsui calami originem debere.

Framfagha, f. ytrande: enuntiatio. Speciatim h. v. occurrit de nemdarii pronuntiatione. III. 86; V. 3. Cfr. Fram fighia, Fram fagn.

Fram fighia (fram fighia), v. a. upgifva, tillkännagifva: pronuntiare, indicare. f. metans orp, II. Add. I1: 5. f. iftapu man, ibid. ı3: 2. f. byar bygningar, lip, etc. d. ä. gtra sig i sadana
saker: de eiusmodi rebus pronuntiare (ut nemdarius). ibid. 10.

Fram fiegn, f. (scribitur in acc. framfeng et framisiengu, III. i30.) i. q. framfagha, II. Add. io. göra f., neml. i sádana măl, hvari det tillhörde nämndemannen att meddela sitt ytrande: enuntiationem facere in iis rebus, quae ad nemdarium pertinebant. III. 130.

Fran, vide Fra.
Freadugher, fredagher, m. fredag: dies Veneris (Freiae). Cfr. Langafreadagher, Mat Jkuts fredugher.

Frider, vide Friper.
Frilla, f. frilla: concubina. II. K. $5_{7}$; III. 95. Cfr. Slokifrilla.

Frillubarn, frildo barn, n. frillobarn: filius $v$. filia naturalis, a concubina natus matave. I. A. 8: 3; II. K. 72: 2; A. 12, 26; Add. 12: 2; IV. 1, 9: 2. not. 29; 14: 19.

Frillu Jun, m. frilloson: filius naturalis. II. A. 12. Cfr. Slokifrillu Jun.

Fripbrut, n. fredsbrott, brytande af allman fred och säkerhet: violatio publicae pacis v. securitatis. I. K. 12: 2; II. K. 25.

Friper, frider, m. 1) fred, lugn: pax, tranquillitas. II. Praef. gups $f$., IV. 1 6: 6. 2) allmän fred och säkerhet emot andras oförrätter, och särdeles emot deras hämd, emot hvilka nàgon förbrutit sig: publica securitas ab aliorum iniuriis, et speciatim a vindicta eorum, quos aliquis laesit. II. Add. 7: 14-16. Inde frip balker, liber de pu-. blica pace. II. Fr. rubr. frip bepas, II. Dr. 28. f. bryta, I. K. $12: 1,2$; B. 1: pr; II. K. 35, 53; Fr. I. cfr. Fribbrut. $f$. fin hagna, I. B. ı: pr. Jik i f. lata dö̀na, I. S. . (ubi tamen pro if. la-

- ta perperam est scriptum frid löfa); 1. 1: 1. fripar (mans) rogha vald, 1. - G. 3; II. G. 2. firigara $f$. finum, I. . A. 15; II. A. 19. at han van v. inti
pat alt a endagha til fripar hans (d.
ä. för att göra den andre sin fred forlustig: ad pacem ah altero abiudicandam.) fum lagh til freghia, iurisiurandi formula. I. Md. I: 3; B. 1: 2; II. Dr. 3. aghi fỉan v. givi hanni f: dags ok nattar til Shogs, I. Md. 14: pr; II. Fr. 12; Dr. 28; A. 19. f. flya, fly säsom fredlös: amissa securitate-in exsilium abire. I. Md. $1: 3 ; 4,5: 2,4 ;$ S. 1; 1 15; II. Dr. 4, 9, 11, 12; A. 19; U. 21; Add. 7: 6. i $f$. bipia, vide Bipia 1. $f$. giva, 1. R. 1: 1; II. R. 1; Add. 7: 22 $f$. fa, II. O. 1:6; IV. 19: 2. if. ko ma, I. G. 3; II. G. 2. ar f. mans u bötter v. utbötter, vide Ubötter. Verba: um maper frip böte man, IL. Dr. ind. 3, nullum sensum praebere nobis videntur. - Cfr. Byar-, Hem-, Iula-, Kirkiu-, Kirkmasfiu-, Pafka-, Qvin-na-, Stamnu-, Pingfriper, Mot.

Fripgarpi, n. fredadt gärde, der kreatur ej fá insläppas: ager consaeptus, a quo arcenda sunt pecora. I. FS. 6: 3; II. Forn. 23, 27, 30; III. 4I. Cfr. Fryogierp.

Fribhelagher, adj. (friplelhan pro friphelghan) at hvilken särskild fred är lofvad: sanctus, cui peculiaris securitas est sponsa. II. Add. 7: 23. Cfr. Grip.

Friblös, (frillös, II. Forn. 28. not. 95; Add. 7: 21. not. 5 I .), adj. fredlös, sá att den brottslige kan af den förolämpade eller af målsegaren saklöst dräpas: securitatis expers, adeo ut aliquis ab eo, quem laesit, vel ab actore impune passit occidi. I. K. 22; II. R. 16; Forn. 28; Add. 2:1; $13: 1$; III. 39, 48, 124. lata döma (man) f. (firi arva ok aptimalanda), I. Md. I:3; B. I: 2; II. Dr. 4. leggia f. ivi herap, III. 8o. lleggia f. mallan celvar ok tivibar, II. G. 12; Forn. 48; Add. 12: 1. Cfr. Elf. döma $f$. um alla lag $\int a g h u$, III. 68. $f$. fara, i. q. frip flya, II. Add. 7: 8. E-
xemplum :quoque occurrit extensioris publicae securitatis privationis: vari f. viper alt hoerapet, II. Add. 9: 2, niai forte pro viper legendum sit ivir. - frid $10 \ddot{f}$ e, perperam pro $i$ frid $l a-$ oes, I. S. I.

Friblöfa, f. fredlöshet: publicae securitatis privatio. II. Add. 7: 8.

Fru, f. fru: domina. vas f. fancta maria, II. Add. 13: 2. Cfr. Varfru, Vara frue dagher, Husfrugha.

Frycter, m. frukt, gröda: fructus. I. Br. 1.

Fryct tra, n. fruktträd: pomus. III. 123.

Fryogiarp, III. 117. vocabulum, ni fallimur, a scriba sive male lectum, sive calami lapsu deformatum, pro quo logendum est fripgicrpi, quod vide. Ih, suspicatur h. v. ab lsl. frió, semen, posse derivari, ut adeo denotet arvum iam frumento consitum; quod non verisimile nobis videtur.
Fra, vide Fra.
Frals (fruls), adj. 1) fri: liber. I. K. 15: pr; II. Add. 7: 23. ) ( pral, I. R. 9 : pr; II. P. 21. ) ( annöpogher, II. G. 10. coll. c. 11; R. 20.) ( fratsgivi, II. Dr. 7. f. foftra, I. G. 6:3; II. G. 10. f. attä kona ) (freelsgiva, II. Add. 12: 2. 2) skatlfri, firallse (jord): immunis a vectigali. $f$. iordh, bol, godz, )( ofrals iordl2 etc. V. 2, 3.

Frcelfa, v. a. (egentl. befria), skydda, betrysga: (proprie liberare), defendere, tueri. IV, 14:It; 16:17. Cfr. Fralfi.

Fralssiva (frcesgiva), f. frigifven tràlinna: liberta. II. G. 3; Add. 8. )( frals cetiap kona, II. Add. 12: 2. Cfr. Fralsgivi.

Frallsgivi (fralsgivi, fruesgivi; fraekgui, I. S. 5.), m. frigifven träl (antingen han var attled eller ej): libertus (sive in ingenuam familiam rece-
ptus erat, sive non). I. S. 5; A. 25; G. 4: pr, 2; II. A. 35; G. 3. )( prael, I. Md. 2; S. 6: 1 ; VS. 3 : 2 ; B. 2 : 1 ; II. VS. 11; Fr. 3; Dr. 7. )( atborin, I. S. 6: 1; R. 5: 1; II. R. 7. ) ( frals, II. Dr. 7. Cfr. Etleder.

Fraelfi, n. 1) trygghet, lugn: otium, securitas. rikinu til f. ok til napa, IV. 19: 2. Cfr. Fraelfa. 2) frihet från skatt och annan tunga: immunitas a vectigali aliisque oneribus publicis. IV. ig: 1,3. 3) förmånsrättigheter: insignia iura. kirkiunnar $f$., iura ecclesiae, non immunitas, ut vertit Locc. et Ih. quoque credidisse videtur, etsi Hic vertit: privilegia ecclesiastica. I. Br. pr. Cfr, Fralsleker.

Fral/fis bol, n. frälsegods: praedium a publicis oneribus immune. III. 98.

Frael/is iorß̄, f. frälsejord: solum a publicis oneribus immune. III. 98.

Fr aelsleker, m. frihet, rättighet (som någon eger framför andra): ius (insigne, quo aliquis, prae aliis, fruitur). I. Br. 6. Cfr. Fralfi.

Fram, Framlepis, Fram fighia, vide Fram etc.

Framia, v. a. främja, (med framgång) utföra: perficere, ad finem ex voto perducere. IV. 15: 3. far han eig fokn framt v. framda, I. R. 9: pr; II. R. 20. giter eig fin vilia framt, II. Add. 7: 12.

Fremlagha, f. (a fram, ab, ex, qubd cfr. et liggia) frânvaro: absentia. firi hins $f$. propterea quod alter absens est, et paterni praedii culturam non curat. II. A. 27.

Fram/ter, adj. superI. (a fram) främst, förnämst: princeps, summus. IV. 19: 2.

Fran, vide Fra.
Fraendi, m. frände, slägtinge: cognatus. I. A. 8: 1 ; $9: 1$; 15 ; II. A. 3, 26; III. 106._etc. hos_brödrom Jinumı
ok -dum, apud fratres suos et (alios) cognatos. IV. 15: 17 . Cfr. Fceperni, Möperni.

Fraendkona (fraenkona), f. frănka, gvinlig slägtinge: cognata. dotter aller f., II. K. 52. Cfr. Freenka.

Fraendlingi (fraenlingi), m. i. q. fraendi. IV. 15: 9.

Fraend/imi, froend/im (fraenfim, fraensim, frencimi, franfcim), f. (a frandi et fremia) frändskap, skyldskap: cognatio. ) ( Jiffkaper, I. G. g: 6. ) (guipfiva lagh, II. K. 52. taelia f., gradus consanguinitatis numerare. I. G. 7; II. G. 14. f. ukur ar fva fkrld fum nu havir iak talt etc. formula iurisiurandi, I. G. 7; II. G. 14. Cfr. I. G. 9: 6; II. G. 16 .

Frcendfima fpicel (v. Spial), n. blodskam, lagersmal i förbudna leder: incestus. I. Br. 5; II. K. 52; III. 94, 96. It. male vertit: adulterium cum consanguineo commissum.

Fraendfremiu, f. i. q. fraendfimi. II. K. 52. nott. 38,50.

Franka, f. II. K. 52. not. 56. contr. a frcendkonu, quod vide.

Fraft, f. bestamd tid, anstånd: tempus praefinitum, dilatio. manadaf., IV. 19: 1.

Frreftning, f. försök, undersökning: tentatio, inquisitio. lun Skal i bo fitia - -ga , d. ä. för att utröna om hon är hafvande: ut exploretur an gravida sit. II. A. 4. Bg. h. v. cum v. fraft confundens, vertit: ei tempus dator etc.

Frölön, f. ersättning för utsäde, prov. frölön: sementis compensatio. II. K. 73: 2; IV. $21: 94$.

Fulder (fulper, I. R. 9: pr.), adj. 1) full, fullkomlig, verklig: plenus, verus, in quo mihil deficit. ful pry ar, II. K. 72: 3. til fulla fiex marka, ibid. §. 5. ful visfa, III. 136. Cfr. Almrennings
öre, Band, Bolöpfla, Bramna, Fang; Forncemi, Frearfoling, Faefia, Gengarp, Gorpiuver, Malsmater, Rcetlofa, Sar, Valdsvark, Vitni, Vitnismaper, piufnaper, Piufs böter, piuft, puvver, Öre, Folgilder. - Fult, n. absolute, full betalning, ersältuing etc.: plena solutio, compensatio etc. gialde v. givi f. foreokoften, II. K. 22; III. 89 ok (sc. gialde) f. for pret han tok, III. 126. hvat han haver giortf. aller ays. d. a. betalt sà mycket som han bort: an tantum (vectigal) pependerit, quantum debuit, necne. V. 3. 2) fullikomligt gallande: ratus. vari pat fult cer afyn gör, II. M. 3. 3) fald (i rättegảng), sakfald: convictus, qui (in iudicio) nequit se defendere. varper enhvar full; varpa per allir fulir, It Md. 14: 1.

Fulkoma, v. a. fullkomna, fullborda! perficere, consummare. IV. 16: 11.

Fulkomelfe, f. fullbordande, verkstallighet: perfectio, consummatio. gaen ninginna f., IV. 12.

Fulkomen, adj. (a fulkoma) 1) som alldeles kommit eller humit (till nåo got), fullkomlig: qui rem plene adeptus est, perfectus. pa ar han f. til valds, d. à. han har erhállit full rătı att förvalta ámbetet: potestatem plene adeptus est. I. R. 2. not. 20. Cfr. Vald. f. at valdi ok viti finu, hunnen till full kraft och förstạnd: ad plenam aetalis et ingenii maturitatem provectus. IV. 14: 15. 2) rätt, verklig: plenus, verus. $f$. celdare, cfr. Skiceliker.

Fiulkomnu, v. a. (a-fulkomen) i. q. fultioma. IV. 12.

Filla, v. a. 1) fylla: explere. f. ep fin at mantali, II. Add. 13:1. 29 fullborda: perficere, consummare. IV. 16: 10. 3) bevisa: probare. I. G. 7.

Fullbyr (gen. fulbrar v. fulz byar), m. full, verklig by: plenus v. verus
pagus. ) ( Borp, I. J. 15: 1; II. J. 36. byr ponni havir varit f. bapi i hepmu ok kriftnu etc. formula iurisiurandi, 1. c.

Fullilika, adv. fulleligen: plene. I. Br. 1.

Fulfari (fulzare, ful fari), n. (a far) fullsăr: plenum v. gravius vulnus. 1 . S. 1; II. Add. 3: pr; III. 146.)(blopvite, II. Add. 7: 2. hugga f. ) ( fla, II. Add. 7:18. cfr. Sla. futl far, vide in Sar.

Fuilvirpi, n. (a varp) fullt värde: plenum pretium. fvar...at $f$.ar, d. â. att den erbudna betalningen ăr i varde fullt svarande mot skulden: iurat pecuniam numeratam esse plenam compensationem mutuo acceptae. II. Add. 2: 10.

Funder, m. (a finna) 1) fynd: inventio. Cfr. Höka-, Koppofunder. 2) sammankomst: conventus. Cfr. Samfunder.

Fyghurtandi (fyurtandi), num. fjortonde: decimus quartus. IV. 14:14; 15: 4; 16: 14. Cfr. Fiugurtan.

Fyl, fyll, n. föl: pullus equinus. I. A. 16:1; P. 15 ; II. A. 20 ; P. 50 . Cfr. Foli.

Fylghia (fylgha, frlia, fölghia; imperf. pl. fulyhdu, IV. Ig: r. fylhpy, pro $\int f^{\prime} l g h i p i$ v. fylghpu, IV. 16: 12.), v. a. c. dat. 1) Cölja, efterfölja: sequi. han -di fipum bropors fins, IV. 14: 14. 2) medfölja: sequi, comitari, etc. $f$. liki til garpslips, manni (til ftums, elc.), I. K. 18; R. 1: pr; FS. 2: 1; II. K. 42; 0. 1: 6, 8; R. 1; II. Forn. 3, 4; Add. 7: 7. not. 54; IV. I9: i. f. gengarp, almaenningsöre, följa med gengärden etc. till stället der den skulle lefvereras, hivilket âlåg nämndemannen: sistere se in loco ubi traderetur commeatus vel
publicum rectigal, quod nemdario ine cumbebat. II. Forn. 42; III. 57; V. 3. arver fum manböter $f$., II. Add. 11:4, 17-19. manböter fium eig f. cettarböter, f. ${ }^{1}$.9. ibid. fylghpr pr fam lifspund fylfs, IV. 16: 12 : jva at f. ma, IV. 19: 1, locutio subobscura, cuius sensus alio loco charius ita exprimitur: fva at eig fe of mikin mun a, II. Add. 6: 3. cfr. Muner. - Cfr. Daghfulghit, Frammarmer, Hem fylghia.

Fylsvat (fylsvat, fyl vet; fylfoat, II. 户. 39.), f. (a frl et vat) ed, hvarigenom den, hos hivilken en bäst blifvit klandrad, intygar att den blifvit hos honom född och upfödd: iuramentum, quo aliquis adserit equum litigiosum domi suae esse natum et nutritum, vel secundum iurisiurandi formulam, at pat var hema föt ok paer drak ok dipi miolk or mopor Jpina. f. firi ganga, I. P. 9, 13, 15; II. P. 39, 4i, 46, 50. Cfr. I. P. 8. Stj. Locc. Ver. Ih. et P. K. Ancher (JydJke Lov, p. 3i5. v. fyls witna) male vertunt: plenum testimonium. Cfr. Hema föder, Hemföpo eper.

Fyr (fir, för, for), adv. (abbrev. a fyrra) 1) förr: prius. f. an, förräu: antequam. I. K. is: pr, 1 ; Md. 8; A. 18: 1; Br. 2; II. P. 9,17; Add. 7: 13. etc. 2) förr, förut: antea. I. K. 14: 2; J. 13: 1; 14; M. pr, 7; P: 5: 1; Br. 2 ; II. p. 53. etc. 3) conj. förrän: antequam. II. Add. 9:2; 11:17;12:2; III. 09 .

Fyrmer, adv. förr, fordom: antea, olim. III. 22.

Fyrnar orp, Fyrnuvark, vide Firnar orp, Firnarvark.

Fyrnas, v. dep. (a forn) blifva gammal: veterascere. I. K. 6; II. K. 9. Scribitur fornas, förnas, II. K. ind. nci. 12; cap. 9. not. 86.

Fyrra (förra, firra), adv. 1) fïrr: prius. I. K. 14: pr; FB. 7: pr; II. U. 1 亿; Add. 7: 38; III. 7́t; IV. 18: 9. p.en Sun f.arr at tall i cettar trano, d. it i inairmare led beslagtad: propiore gradu cognatus. II. Allı..in: ı6. 2) Hörr, förnt: antei. II. VS. 14: Add. 7: 26; 11: 4; III. 76. 3) conj. förran: antequam. II. Add. w: 7 .

Fyiri (firre), adj. comp. förru: prior. II. Add. 2:1 I. superl. fyrfter (forfter, forfter; fijfte pro fyrfice, I. CB. not. 20; II. Adil. .9: pr, 1.), 1) fiorst: primus. I. K. ı; S. I; P. Í; CB; II. K. 3; Forn. 43. etc. fyifta hucs, neml. som brinuer: domus primum flammis consumti. IV. 8. 2) förnainst: priucejs. friftu hierra, III. is8.

Frift (farft), adv. (superl. a fyr) först: primman. I. MI. 3: pr; R. i: pr; 5: 6. etc. P.es $f$., primum illius (villam intranto), I. p. 5: pr; II. P. 30. Scribitur frft, II. Add. 9: pr; 11:6; $13:$ 2; 13: pr. foft, II. P. 9, 3o. forft, II. P. ${ }^{\circ}$.

Frifter, vide Fyrri.
Friftum, adv. forst, till en bürjan: prinu. IV. 13, 19: 1.

Frft, vide Fyrft.
Fie (fa, I. A. if: I. gen. fieier, feaar, fier), 11. 1) fä, fakreatur: pectus. I. R. 8: 1 ; 9: pr, 1, 2; 12: 1; F.S. 5: 3; 6: 3; FB. 5, 10 ; II. P. 16; U. ind. 8. coll. r. textu cap. etc. ) ( diter, vide Diur.) ( peenningar, IV. 16: 13. Pro $f(e$, II. R. ind. 8, sine dubion legrondumi ('st faar. - Clir. Fuper-, Ifrof-, Horn-, Lerrio-, Nam-, Tiu-per-, Twkkiuf(e, Ihalld. 3) gods, s:1ber (af hvarjehanda slag) som nagon eger: bonar, res (singulares) criuscumque generis ad aliquen pertinentes. ligiancle fre, lifßös lösegendonr: res mobiles, non sese moventes. )(ior $\overline{p, m a n}$ (i. e. piral) et quikfie, II. G. 3. iak
ftal eig fre pit etc. I. P. 4: 3. rame man fieiur fins, II. O. 1: וо. laggia $f(e$ fit in til galflu, inlagt far, vide In legggia. gieplil guldit fae, II. Ald. 2: 6. geer agcen til muip fie beegsia perra, I. J. 4:1. fore fie ok fullat ora, allitt. d. a. lior fuill betalning: plena pretio soluto. II. Add. it: G. til far foghia, d. a. Iolva skianker: dona pro-
 lösen för träl: pretium (servi redimemdi) offerre. II. A. 31. eig lagh at eig $f(e$, hvarkell ed eller büter: neque iuranentum nuc mulcti. I. LR. not. 3. Cir. Forneghe fie, Hundfulder, Handfullefre, Qvikfic, Stolin. 3) egendom i allmanlict: hona (alicuius, miversaliter). takis eig fa til, I. A. 5. fae Skipta, I. A. 9: pro pripiungs Shipti a fre perra, I. G. 4: I. p.ı Skinl fu (den dödes quarlatenskap: bona defuncti relicta) $i$ takum furndia, II. A. 18. 4) värde: pretium. Hace significalio tantum occurrit in locintione fuiar betri, varri, baltce, sabme i värde: pretio melior, vilior. II. VS. 11 ; R. 18; P. 18. Fic, v. a. vide Fa.
Fiearfoling, (learfolungh, favier fölen; h, foicerfolengli), f. (in Iure Norveg. fiärfaling, ab Isl. fela, occultare) egentl. (iadöljande; sa kallas det, om den som drapt en ambans haist eller nöt, antingen g̈̈mer den döda kicppen, eller nekar till gerningen: occultatio pecoris; ita appellatur eins deliclum, qui, alieno armento occiso, sive occisum corpus occollat, sive fachina infitiatur. veta (manni) f., I. R. 8: prs II. R. I7. full f., ibiul. pu vecie metr f. of pat diapt fae mit, formula iurisiurandi, ibid.

Fiear gathger (fioriganger; fangans, lege frergans v. fieargans, pro fiear. ganas, I. J. 13: (.), m. cenent. boskapeus gâng (pá bete); boskapeus be-
trode pà den gemensamma betesmarken: proprie, itus pecoris (in pascuo); pastio pecornm in compascuo rigro. I. J. 13: 4; 1I. Dr. 3ı; J. 3a. Cfr. Fang.

Fetarlaftir, faeiurlaftir, m. pl. skada som tillskyudas bosknp genom valddcom belandling: laesio pecoris. II. R. 18. Ita verti posset h. v. uisi procul dubio legendunı esset fiorlaffing, quod vocabulum inscius quidaun scriba a $f r e$ deducendum autumavit.

Fadpar, vide Fubir.
Faelags, adv. (a faelagh) i bolag eller gemensamt bo: in societate v. communione honorum. V. 2.

Falla (fluz pro fulz, praes. pass. III. 58. fallen pro faldan, 111. 86. fall pro fetd, II. Adi. 2: 14. not. 73.), v. a. (a falla) 1) falla, gïra att något faller: demittere, deiicere, facere ut aliquid cadat. f. klocko niper, I. K. Io: 4. f. tree a mun, I. Md. 12: I. pien a arigh ar fallir, I. FB. 7: 1. Cfr. Kafti. 3) sakfälla, förklara ${ }^{\text {skyldị!: } \text { sontem, noxi- }}$ um pronnntiare. nemd fkal varia celler f., II. Dr. 40, 亿1; A. 14; Add. 6: 2; 7: 21, 26. ncemduman fkal v. ac.f., II. K. 63; P. 2; Add. io; IV. 18: 2. pat lig.s til fiut meen uf nemdine pren v. ae. f. hun vil, III. 74. vil namelamaper put varia hun fialde fyrra, III. 76. namdamun figl:er fik ratlika feelt hava, III. S6. f. nemul, II. Add. 2:14. $f$. ep, förklara ogild: irvitum pronuntiare. II. Add. 12 : 1 ; 13 : ı. Cfr. Falzeper. frellir hana lukt harapsnemd, I. B. 8; II. Fr. ${ }^{2}$; A. 19. Sveria ep a mot namdinni ok pr hon fallir, II. Add. 2: 5. falder af nemd, II. K. 47. Laghlika v. ratika faller, II. K. 48, 70; Forn. 39; III. 86. Jiban han ar faelder, II. K. 72: pr. doma man faidan, II. Add. $:$ : pr. Crr. Larghfieider. Fallas, blifva sakfald eller brista i bevisniag: noxius pronuntiari v. pro-
batione deficere. fals hain vo an hat fuls (at tylft, fuk, etc.), I. Md. 3: 2; B. 9 ; А. 15 ; К. 6; J. 2: pr; Р. 1,6:1; ${ }^{1} 7$; FS. 5: pr; 6: 3; Br. 1. etc. fals maper for fak, III. 80. fuls han at laghum, d. à. enligt lag: sccundum leges. I. A. ir. fuls han at retlofo, IL. Forn. 4. varjer hun fakder, 1. G. 7. fals han til pranni fiextan örtogher, d. a. i ett mal der så stora böter ega rum: si cadit tali caussi, pro qua tanta muleta est solvenda. II. K. 63. fals hanum vitni, om vituen fattis hohom: si testes ei deficiant. Il. P. 52. - Cfr. Falla 3, Ufalder. 3) niper f., försumma (nágot som skall gïrras): negligere. clagsvarki n. f., III. 93.

Frelagh, in. bolag, egendoms gemenskap: societas, commurio bonorum. II. A. 6. Cfr. Biupa, Bofalagsmen.

Fa löt, f. betesmarik: pascuuin. I. J. 17: 2; II. J. 4 r.

Fie mark, fearmark (far mark), f. gemensam betesmark: ager compascuus. I. J. 15: pr; II. J. 33, 34. Pro fie murku I. J. 13: 4. perperam habet fa marku. agha a f., vide Eithu. Cfr. Mark.

Famgrena, adj. femgrenig: quinque ramorum. Cfir. ind. nom. locc. v. Foran famgrena.
Famtan, num. femton: quindecim. I. Br. 2; VK; II. Add. 7: 29.

Famtandi, num. femtonde: decimus quintus. IV. 14: 15; 15: 15 ; $16: 15$.

Famtighi, num. femtio: quiuquaginta. I. VK.

Fcemtunger, m. femtedel: quinta pars. I. Pl; II. Add. 1: 16.

Fanita? v. a. synes betyda nytja eller dölja, sà vida ej detta ord upkommit genom misskrifning: h. v. quae occurrit in formula iurisiurandi: ak ar eig vip taku piuver pin ok cig fuenitte iak fre pit aller kofta pina, II. P. 20, videtur habere utendi (forte a nyta)
aut occultandi significationem, nisi forte corrupta sit.

Faenap̧er, m. fänad, fäkreatur: pecus. 1. VS. 5; II. VS. $14 ; \mathbf{p} .15$.

Fard, f. (a fara) fard, resa: iter. IV. 15: 14. Cfr. Bort-, Brup-, Hem-, Har-, Köp-, Med-, Um-, Utfard.

Farma, vide Ferma.
Fier mark, vide Farmark.
Farrfker, adj. färsk: recens. viß $f$. gaerning, in flagranti crimine. III. 72.

Faft (dat. fefti, forte lapsu calami, II. Add. ti:6.), f. (egentl. stadfästelse: confirmatio, a fafter, firmus) a) fästning, trolofning: spousalia. II. Add. 8. f. taka, emottaga, ingà fästning (pả en annans vägnar): desponsationem (alius nomine) acceplare. I. G. 1; II. G. 1. firi faft fkilia, förrätta fastuing: desponsare. I. G. 2: pr; II. G. 2. ryva faft, II. K. 52. Cfr. Faeftaruf. 2) stadfästelse af jordaköp (och förpantring) med förestrifua formaliteter: solemnis emtion's venditionis (vel pignerationis) de furdo contractae confirmatio (cfr. I. J. 2: pr; II. J. 1.). f. til reßa, II. J. 14. map f. ok umfard (bagha), I. M. 4; II. M. 4. mcep köpe $f$. ok umfard, II. Add. 11: 6. Locutio $f$. ok umfard occurrit in his iurisiuramil formulis: iak köpte iorp p.esfa mup f. ok map u. at u iltu etc. I. J. 2: 2; II. J. 3. Shipt paes/i var aldrigh farin af v. fald fra bole presfos map f: weller map un etc. I. J. 7: pr; II. J. 15. Lun fik pa iorp . . mapp. f. ak u. faie fie ok fulla öra etc. II. Add. 1:G. Cir. Opolfafter, Styrifafter, Köpjal.

F(ffic, f. 1) fasthet, kraft: firmitas, vis. ficll f., IV. 1g:5. 2) arrende: locatio conductio. I. A. 2 द1: 1; II. A. 3午 Cifr. Ais fufta.

Fafia, v. a. (afafter) i) fasta, stadfasta: firmare, confirmare. Jhipan viper

Lagh f., IV. 19: r. vir fafftum (by mal) map vart vald etc. §. 3. ibid. 2) fásta, trolofva (sig med): despondere (sibi). kono $f$. , I. A. 8: 3; G. 6: pr, 1,2; II. A. 52 ; G. 3, 7-9; Add. 12: 2. 3) fästa, trolofva (med en annan, om giftoman): despondere (alii, de sponsore). $f$. (liono munni), I. G. g: 7; II. K. 52 ; G. ı6; Add. 8. 4) €asta (tjensthjon): conducere (servum mercenarium). f. leghoman, I. FB. 11: $1 ;$ II. U. ind. 27; .cap. 26. iak faftis eig map par, I. FB. 1 I: 1; II. U. 26. 5) utfästa (böter): promittere (mulctam pendendam). Vide Fafter.

Fafta ruf, n. (a ryva) trolofningsskilnad: separatio sporsaliorum, repus dium. I. G. 2: 1. Cfr. Faft 1.

Fcefter, adj. (part. pass. a faefta) 1) trolofvad: desponsitus. prer fium kona ar f., II. K. (ig. not. 44, 46. hion tu fum f. arru, III. 104. Cfir. Fangen faft. 2) ulfäst (om böter): promissus (de mulcta). hemnnas apptir böter -ar, II. Add. 7: io. hevut par (sc. böter) varo -ar aller ofieftar, II. Add. 11: 4 , 17, 19. böter ...-ar ok borghapar, 8S. 18, 19 . ibid.

Faftiburd, n. "vägosband, den öfrero rta stocken pá làngväggen, son hopbinder hela huset: supremi duo trabes parietun longiorum, quibus to tum aedificium firmatur et revincitur." Sic recte Ver. - Ih, vertit: "Castigium sive trabs suprema, quae in ipso culminc aedificium coutinet;" Locc. "subscades ant fibulae parietum;" Lund. "firmamenta, quibus revinciuntur parietes." I. K. 6; II. K. 9.

Fuftikona (feflir kona), f. fästeqvinna: sponsa. I. G. 3, 9: 1, 3, 4; lI. G. 2, 16.

Fceftimaper, m. fästeman: sponsas. I. G. 3; 1I. G. 2.

Faeftir, adj. superl. pl. vide Fair. Fae/inupar fticmna, faefincepar ftcempna, f. sammankomst till trolofnings förrättande: conventus, in quo celebrantur sponsalia. f. laggia, I. G. 2: pr; II. G. 3.

Fas/tning, f. fästning, trolofvande: Mesponsitio; inde

Faefininga mali, m. den gàfra (vingaf), som vid fästning af fästemannen lofivades át quinnanis giftoman: donum, ringref diatum, quod sponsus in sponsaliis pollicebatur sponsori. rana man -la, sades om den som trolofvade utan att vara rätt giftoman: dicebatur de eo, qui feminam despondebat, quamvis non erit iustus sponsor. II. Add. 8.

Faftninga ran, n. ingrepp i giftomans rittighet att trolofva: raptio iuris desponlerdi, desponsatio ab alio quam legitimo sponsore facta. II. Add. 8.

Fuperni (faperni, II. A. ri; III. 83.), n. (a fıpir) 1) fäderne (slägt): paternum genus. I. Md. r: i; II. Dr. 2;-Add. 8. ) meperni, I. Md. ı: 4 (ubi fadrarnni perperam scribitur), 5; 3: 2; A. 3: 1; II. Dr. 7; A. 3. etc. fapernis frendi, I. A. 4: 2 ; II. A. 6. etc. 2) fädernearf: hereditas a patre relicla. I. A. 8: pr, 3; II. A. ir; R. 3o; J. 46; Add. 7: 18; III. 5:2, 83; IV. 2. Cfr. 厄rfמa vita.

Fölflo dagher, m. födelsedag: dies natalis. IV. 19: 5. Cfr. Vara fru fölffu dagher.

Fodflo timi, m. födelsetid: tempus nativitatis. I. Br. 6. not. 63; IV. I9:5. not. 6.

För, adj. skicklig, i stånd: habilis, par. Cfi- Eptir mali, Vanför, Firi.

För, Forra, Förft, vide Fyr ete.
Fora, v. i. 1) fïra: vehere, dncere, forre. f. piuf etc. til pings, I. Md. 8, 11, 14: pr. elc. han fores os, d. ä. till
oss: ad nos. IV. 19: 1. före han finums herrapshöfpinga, IV. 20: 3. f. bupkufla, IV. 19: I. f. vingru (lege vingaf) ete. III. 67. Cfr. Fram-, Valdföra, Forneghce fer. 2) föra, utöfva: gerere. dom f., vide Domber 3. Cfr. Eppfört.

Förnas, vide Fyrnas.
Föpa, v. a. 1) föda, framföda: gignere, parere. f. döt barn, II. Add, 3: 7. föpas, födas: nasci. IV. 14:17. pat fum af föpis, I. A. 16: pr, i; II. A. 20. barn ar. v. varper föt, I. G. 6: pr; II. Add. 12: pr, 2. han var föder v. födder i vangum etc. IV. $14: 1,4,8 ; 15$ : 4; 16: 13. 2) föda, upföda, underhàlfa: nutrire, alere. I. $\mathbf{P} .15$; II. P. 50; J. 5; U. 13. not. 2; Add. 7: 21; 11: 10. - Cfr. Hema, Hema föder, Inföder.

Fößa, f. föda: alimentum, victus. II. P. 14; J. 6; IV. 19 : i.

Föpilfae timi, m. i. q. födflo timi. II. K. I. not. 84 .

## G.

Galin, adj. galen: furiosus, mente captus. I. Md. 7; II. Dr. 18.

Gamal, adj. gammal: vetus, antiquus, aetate provectus. I. Br. 2; V. I. gamblan, acc. II. Add. 7: 29. gamblum, dat. pl. I. VS. 2: pr; II. K. 52. defin. gambif, IV. 15: 11,13; 16: 5. famtan ara g., I. Br. 2; II. Add. 7: 29 . Cfr. Suunættinger.

Ganga (grencre, I. $\mathbf{P} .14$. imperf. gik, gek; gaek, I. P. 17. gar, praes. contracte pro ganger, II. K. 48; A. I; R. 14 . etc. gans pro gangs, praes. pass. II. K. ind. 12; Add. 7: 26. gengit pro gangit, II. P. 4..), 1) v. n. gá: ire..)( risgia, dö, I. B. 9. a föte g., vide Foter. g. i fokn annar's prefts, a ping, ikirkitu, I. K. IG; Md. 1: 3; II. K. 43.
g. hem at manni, II. Dr. 4n, 41. g. til roms, I. A. 1 3: pr. g. a biorn fpiut, I. Md. 15: 2. g. at Stielu, I. P. 2: 1; II. P. 20. g. at fvieriu, I. P. 3: pr. g. til Skripta, II. Fir. 13. g. a giptarmal, II. Add. it:14. g. i borifhin, i tak; tak ar gan jit, vide Borghun, Tuk. sange elke per af, d. ä. ifrän det sona han förut ladr sagt: ne recedito ab accusatione primum facti. II. Dr. 1. til . (arfs) g., I. A. 3; II. R. 30. not. 20; Add. $11: 16$. not. 63. g. til tvisia lota, II. A. I. til g. (ok fvaria) mup tylftar eps etc. 1. P. 8: 1; 14. til $10 / \mathrm{n}$ etc. ganga, vide Löfn. fra (urvi, manbotumi) sanfa, I. A. I; II. Add. 11: 18, 19; IV. 14: 19. viper (bunorpi) ganga, vidgà, bekinna: confiteri. I. Md. I: pr; 14: pr, 3. Cfr. Viberganga. g. a grip v. srad ok göra fiet, allitt. d. a. hainnas, dâ fred blifvit lofvad eller förlikning giord: securitate promissa vel corapositione facta ulcisci. I. O. 2; II. O. 1: 2; Add. 5: pr; IV. 19: 3. Uupkafle ar firi gangen, II. R. 3. Shapi ganger göruım (sarp), I. FS. 5: 1. an puufnuber aller bosrun havir ivir (Dem) gangit, I. G. 9: 5. i arff g., om bïter: de mulcta, II. Add. 13 : pr, a. arver gancer i kollaf'ripti, vide Kollafhipti. aeptir pylit mall agher eig haend g., II. Add. 11: 19. $i$ epom fium vitni ô forepa agho firi g., töregà: antecedere. II. Add. i3: pr. vangönfla hans gel eis at, d. ä. ej tillkom, eqde rum: Eus incuria non accessit. I. FB. $10: 1$. ut g., utgit, utbetalas (om skatt): solvi, expendi (de tributo). V. 3. pen fum iorp gik ut af, III. IIo, i. q. fium hum var ut af givin, II. A. 36. Cfir. Ater-, For-., Fra-, In -, Undangringa, Le: hat, Vift, Pings ganga. 2) vara găng ir, i bruk (om mynt, vigt, màu): in usu esse (de monet:, pondere, mensura). I. Br. 4; III. 58; IV.

16: 11. 3) verkstallns, ega rum (om vissa juridiska handling or): agi, dari etc. (de quibusdama actibus iniliciplio bus). eper gunger, III. 49. tvannitylfter ganga, II. Add. 3: 3; III. 4S. namd ganger (firi), II. Add. 2: 14; III. 46 49. vitri ganger firi, II. Pracl. 4) 0. a. göra, verksialla (dylika hatudlingar) facere (eiusmodi actus). ep g., IL K. 49; VS. 12, 13; P. 58; Forine 373 Add. 2: pr, 4, 11, 1 ; 5: 3. etc. lagh g., vide Lagh. tylftar ep fivi 8., I. G. 5: pr. fylsvat firi g., vide Fylsvat. g. firi (d. à. sväria: iurare) map trlftar epe, II. G. 4. firi g. map tvienmi trlftum, I. G. 9: 6, 7; J. 7: pr: II. J. 15. nemd varper gangen, II. Add. 2: 14 gangs nokrum vitruim a (mal), II. Add. 7: 26. Cfr. Epyangt.

Gap, n. gạp, öpuing, t. ex. på en gärdsgård: hiatus, :pertura, ex. c. in saepimento. I. FB. 1; II. U. 2. g. ligger opit, II. U. 4.

Gara, vide Gara.
Garpalös, vide Garpiös.
Garpaviti, n. alal eller bōter for ogild gärdsgảrd: actio v. m.ilcta ob sitepem non rite structam. II. U. 6. Cfr. Viti. Cod. K. habet garp.uipi (l. c. not. 47.), quod vitiusum videtur.

Garper (grer. $\dot{p} e r ;$ garz pro garp, $\mathbf{I}$. J. 17: i. gar, I. FS. 5: , garf ve gaarss pro garz, I. G. 9: 1; P. 4:1. kure, V. 1.), im. 1) gärdsgărd: steppes. I. R. 9: 2; J. 7: 2; 8, 9: 1; 1, 13: $\mathrm{Pr}, 1$; 14 , 15: pr; 16: pr; 17: 1, 2; FS. 5; FB. 3; II. K. 63; O. 1: 14; J. 19; Forn. 23, 36; U. 6, 10; Add. 4: 1; 10 ; IV. 21: 33. etc. Cfr. Bol-, Fif ${ }^{\prime}$ i-, Half-, Kir-kiu-, Ris-, Toptar -, Utgarper, Gerpa, In-, Innangaripis, Innan, Kalla, Utan, Utangarps. 2) inhaiguad plats, t. ex. varggård: locus circumsaeptus, ex. e. luporum capiendorum caussa. II. Forn. 46. Cfr. Kirkilu-, Treaa-, Varghagar,

## 1. Garp̈er - Gengrerp.

Ber. 3) gàrl, bygnader, hus och hem: villa, aredilicia (ubi aliquis habitit). domicilun. I. B. 1: pr; G. 9: $;$; P. 5: pr; II. K. 65; A. 23; G. $16 ;$ P. 17, 30; Add. 7: 1, 5, 7. 8, 1 n; IV. 6. )( compt, II. Add: 7: 2, 4. lepa til g. ok grindur, allitt. viile Lepia. gara fiunatting firi g. mıns, I. J. 14; II. J. 33. Standu firi finum in. map repo vatti, II. Furin 47. weria firi finum g., II. Add. 10. gipter v. ozipter af v. or (sc. fupiers) gupi, I. A. 21: 1; II. A. 28, 3o; Forin. 5.; III. 83. gipt ok af g. gör, vide Guera 4. lot af g. göra ( $\int$ rni), II. A. 3o. kopa iorp i g., I. A. 6: pr; II. A. 8. - Cfir. Af 7, Hema föder, Konongrspupr. 4) gàrd, landlgård, hemman: pravelium. III. 1oo. vara (sc. kiononsr), bifkupa etc. garpar, IV. 10: 1.

## Gaipi, i. vide Gaerpi.

Gurphos, gal pulow, alj. som är ntan gatrdspard: siepumento carens. taka in p. in tukit fue a v. at -fo, d. à. pá ohagnad mark: in agro nott consaepto. II. Furin. 35; Add. 4: 1 ; 10 ; III. 41 .

Gaip; iudluer, m. ren, kanten af à ker eller äng utmed gärdsgärden: margo agri vel prati, iuxta saepem. II. .J. 3o. Corl. K. perperam habet garzip, not. 4. ibid. Sed utrum garps iad/ui sit legendum, an grasia pri, ut habet 1. J. ı ̈̈: 3. duhium videtur. Cfr. Grasiader. Japer.

Gaipslip (garblip), n. gårdsport: ostium .rese, vel, ut vertit Ih., porta, fer quam in aream domus intratur. I. K. 18; ML. 14: pr; II. K. 43; Dr. 38 ; Add. 7: 4. ?.9. firi eno g., d. a. dà de bo $i$ s.umma hus: in una domo habitantes. II. Dr. 7; III. 63. gatzlipi perperian scriptuin est pro galziapri, II. J. 3o. not. 4.

Gas, f. gis: anser. II. R. 17; U. 8. Gat, vide Gita.

Gatr, f. väg: via. I. J. 13: 4; II. J. 33. Clir. Sörgata.

Gava, f. gàfva: donam. IV. 12. Cfr. Hemyava.

Gen, f. möte: occursus; inde igen v . igen, 1) ut praep. c. dat. till möltes: obvi,ım. I. R. ı: pr; II. R. i. gara (sc. genget $p$ ) ig. kononge, II. J. is. cfr. Gengarp. 2) adverhialiter, a) till mötes: obviam. i g. fara v. ripi, I. R. 1: pr. not. 5; II. G. 1; R. 1. b) emot: contra, exadversus. I. M. G; II. M. 4, 6; Add. 2: 3. c) tillbaki: retro. Koma ater i g., II. K. 72: 3. böte han uter $\boldsymbol{i}$ g., III. int. cfị. Böta 3. Omissa praepositione $i$, v. gen procedente tempore induit speciem praepositionis. Cfr. v. seq. et Mut.

Gen, 1) priep. c. dat. (et acc.? II. J. ind. 3g. a) till mötes: obvian. I. R. repr. not. 8. b) emot: exadversus. I. J. i7: pr; IF. J. 3g. 2) adv. 2) till mötes: obviam. I. G. i. b) emot: contri: Sighia ne g., III. ıoG. g. flunda, göra motstánd: resistere. II. Add. 5: 1. Cfi. nomen Gen supra.

Genţer, m. ed soni i rätlegãog af endera parten afagnes emot eu a andia siditl aflagd ed, eller för att bestyrka motsatsen al huad vederparten med sin ed bekraiftat: insiurandum contrarium, quo alter litigantiom repugnat iuramento ab altera parte in eadem callss:a antea dato. II. Aidd. 2:1 .

Grngcerip (gengiar $\beta$, gengerd, gingardh), f: (ab i gen gara, vide Gen, Gara4.) i) sammanshotl af lifismedel som skickades biskopen till mötes under hans resor: commeatus, qui episcopo obviam in ilineribus eius vehebatur. I. K. 3; II. K. 4. nattar s., en dage föda: cibaria diurna. I. K. 3, 5; II. K. 5, 8, 33. Exictures regios, lansmen, quoque talem commeatum aliguando poposcisse, colligi potest ex IV: 19: q.

Cibaria, quae singuli sacerdotes certis in casibus debuerunt episcopo, quoque ita sunt appellata. II. K. 73: pr. biSkıps g., ibid. 2) dylika sammanskott som ursprungligen afven blifvit giorda at konungen under hans resor, hafva sedermera blifvit förvandlade till en arrlig skatt: eiusmodi commeatus, qui primitus regi quoque, iter facienti, debitus est, procedente tempore in annuum vectigal est conversus. II. Forn. 40, 42; III. 116; V. 1-3. lagha g., 1II. 57 ; V. I, 2. full g., II. K. 53 ; III. 20, 98; V. 1. hel g., V. 2, 3. half g., V. $1-3$.

Genmeli, n. motsägelse, invändning: contradićtio, exceplio. I. R. 10; II. R. 25.

Gera, vide Gara.
Gefl, f. gissel, piska: flagrum. I. LR.
Geftan, adr. (rectius genftan, superl. a. gen, rectus) genast: mox, statim. II. K. 72: 3. not. 56.

Giald, gield, n. 1) betalning, ersättuing: solutio, compensatio. I. A. ı6: pr; R. 4: pr; 9: pr; II. A. 20; R. 18 , 20. Cfr. Ater giaeld, Giaeld guldin, Skapa giaid, Half-, Tvagildi. 2) skatt, palaga: tributum. Cfr. Almarnnings giceld, Ingreld, Utgeld. 3) gäld, skuld: aes alienum, debitum. II. K. 65. not. 24; 73: pr. not. 10.

Gialda, giaelda (gialba, I. R. II: pr. gicelpx, III. 97. geelda, II. P. 18. giallie, III. 39. gieule, III. 91. imperf. galt; sup. guldit; part. pass. guldin), v. a. 1) erlagga, betala, ersätta: pegdere, solvere, rependere. I. A. $20,24: \mathrm{pr} ; 25 ;$ K. 9: 3; $12: 1$; II. K. 12,65 , $70,7{ }^{2}$ : pr , 1, 3; 73: 3. elc. apter (ater) g., I. K. 7: 1; 8: 1; 9; R. 8: pr; 9: 2; 13; Р. 1; FS. 5: i, 3; FB. (): i. etc. Skapa g., I. R. it: pr. Cfr. Skapa giwld. g. fult v. Iult firi (hoft etc.), vide Fulder, Hel. g. lif fit firi, II. R. io. ut g. (tiunda,
almaennings öra, etc.), I. Br. 1; II. Form. 41; Add. 11:6; III. 85. up g., III. 6. pren grip ar firi var guldin, vide Firi gialda. g. annars at, ungälla en annans fel, blifva lidande genom ea annans förvallande: per alienam culpam damnum accipere v. poenas luere. eig galt pu min at at pu mifti pret, II. $\mathbf{p}$. 29. Cfr. Halfgildi, Skuld. 2) böta: mulctam pendere. g. bifkupi prer marker etc. I. K. ${ }^{12:}$ : pr; 10; FS. 5: pr, 2; 6: pr; Br. I; IV. I8: 9 .

Giara, vide Gara.
Gift, gipt, f. (a giva, egentl. gàfva: donum, cfi. Hem-, Sialagift.) i) en afgift till presterskapet, hvilken synes vara den samma som annars kallas tipaköp: tributum, idem, ut videtur, quod alias tibaköp appellatur. I. K. 19. - Cfr. Hufl-, Prova/tarsift. 2) den handling hvarigenom quiuna gifves någon till hustru, hvilken skall förrattas af den slagtinge, som af denna handling kallas giftarmaßer, eller med hans tillâtelse: actus ille, quo sponsor, hinc giftarmaper dictus, vel eius mandatarius, feminam nuptui dat. II. Add. 8. firi g. (konu) Skilia, forrätta denna handling, bortgifta quinna: feminam nuptui dare. I. G. 9: r, 2; II. G. 16; Add. 8. 3) giftermàl, aiktenskap: nuptiae, coniugium. aptir g., efter ingánget âktenskap: post celebratas nuptias. II. K. 53, 72: pr. giptar v. gipta bolker, giftermåls oller abktenskaps balk: liber de coniugiis. I, II. G. rubr.

Gifta, gipta (gipfta, grpta), v. a. 1) bortgifta (qvinna), förrätta gift: (feminam) nuptui dare; in pass. giftas, blifva bortgift (om qvinna), gifta sig: nubere. I. A. 6, 7 ; Br. 2 ; II. K. 52 A. 6, 8, 9; G. 16; Add. 8, 12 : 2. gifta (konu) v. giftas manni, I. A. 6: pr; 16: 2; G. 9: §; L. A. 8, 21. g. mep
mumd ok map maele v. male, I. A. 7; II. A. io. cfr. Munder, Mundgipt. giftas bort fra barnum finum, säges om enka som har barn, och ingår nytt gifte: dicitur de vidua, quae, liberos e priori matrimonio habens, ad secunda vota migrat. I. A. 4:2. 2) I vidsträcktare bemärkelse brukas detta ord aff ven om mannen som gifter sig: latiorì sensu h. v. quoque usurpatur de viro, cui nxor adiungitur. II. K. 72: pr. giftir maper fon alla dottor, ibid. 5. 2. paen (maper)... gifter ar til (konu) map laghmoelum v. laghum, I. A. 8: 1 ; II. A. 11 ; Add. 12 : pr. Cfr. Gifter. 3) Emedan giftomannen, dà han firi gift Skilde, bestämde makarnes rättigheter i boet, så har affen ordet giftà afseende pà dessa rättigheter eller egendoms gemenskapen makarne emellan: cum sponsor in collocando determinaret rationem communionis bonorum inter coniuges, h. จ. quoque respicit illam communionem. g. til tvaggia lota (de marito), I. A. 25; II. A. 35. g. til heelfnings (de uxore), I. G. 4: 2; II. G. 3. g. til pribiungs, II. G. 3. g. til almaennings iorp, II. A. 8.

Gifta, gipta, f. gifte, ăktenskap: nuptiae, coniugium. I. A. 6: 1; II. A. 8, 9; III. 20.

Giftar mal (giptcermal, giptio mal), n. (egentl. det tal som hölls af giftomannen vid qvinnas bortgiftande: solemnis formula collocandi a sponsore pronuntiata) 1) qvinnas bortgiftande, förrättandet af gift: feminae solemnis collocatio in matrimonium. -lum v. firi -lum (konu) raba, hafva rättighet att, sassom giftoman, bortgifta qvinna: ius habere feminam in matrimonium collocandi. II. Add. 8. 2) giftermál, äktenskap: nuptiae, coniugium. II. G.
18. epilog. a g. ganga (de femina), II. Add. 11: 14.

Giftarmaper (gipter man, giftomaper), m. giftoman, quinnans slagtinge hvilken det tillhör att förrätta gift: sponsor, cognatus feminae, cuius est eam in matrimonium collocare. II. K. 52; Add. 8, 12 : pr, 2.

Giftar qualder, giptcer qualder, m. den afton dà äktenskap fullbordas genom gift: vespera, qua sponsa traditur in manum máriti nuptumque datur, ut recte vertit Lund.; non vero vespera desponsationis, ut crediderunt Locc. et Ver. II. G. 2; III. 67.

Giftaröl (giptar öll), n. gästabud, som anstaldes pà giftarqvillen: convivium nuptiale, eo die celebratum, quo sponsa nuptui dabatur; non vero convivium sponsalitium, ut vertunt Locc. et Bg. I. Md. 13: ; II. Dr. 27. Cfr. Brallöp.

Gifter, adj. (part. pass. a gifta) gift: (man eller qvinna): matrimonio iunctus (vir vel femina). I. A. $21: \mathrm{pr}, \mathrm{r}$; Br. 5; II. K. 43. etc. g. kona ) ( $\ddot{\sigma} / k$ kona, II. Add. I2: pr. Cfr. Gifta, Garper 3, Lagh-, Mundgipt, Ugipter.

Gigha, f. violin: pandura. Diversum tamen a fipla hoc instrumentum musicum fuisse videtur. pren fum map $g$. ganger aller map fiblu far, allitt. I. LR.

Gilbroper, m. gillbroder, ledamot af något af de fordom brukliga gillen: sodalitii socius; Cfr. Ih. Gloss. v. gilde. han var perra g., d. a. ledamot af S. Nicolai gille i Skara: socius communitatis S. Nicolai, quae Scaris olim viguit. IV. $16: 12$.

Gilder, adj. 1) gallande, giltig: valens, ratus. II. Dr. 2; Add. 11:5, 12 ; III. 67 , quibus addendum videtur 1 I.

Add. 9: pr, ubi /kilder scriptum est. vara g., galla: valere. I. Br. 1; III. 144. ep gildan göra, II. Add. 12: 1; 13: i. Cfr. Laghyilder. 2) i gadı stảnd (om gärdsgård etc.): idoneus, rite exstructus (de saepe etc.). I. K. 13 ; J. 9: 1; 11, 13: 1; 17: pr, 1; FB. 1; II. K. 26; J. 21, 23, 28, 39, 40; Forn. 36; U. 1. Cfr. Folgiider. 3) för hvilken skall bötas (om han blir dräpen): pro quo (si occidatur) mulcta penditur. II. Add. 7: 4. Cfr. Iam-, Tvae, Ugilder.

Gingardh, vide Gengarpp.
Gior, Giora, Giord, vide Gara.
Gipt, Gipta, etc. vide Gift etc.
Giri, f. girighet: avaritia. II. Praef.
Girugher, adj. girig: avarus. IV. 14 : 12.

Giftar (gifta), m. pl. gislan: obsides. I. R. I: pr; II. R. I. Cfr. Ugi/lat. Gifta, vide Giefta.
Gijtning (gijtnigh), f. gästning, găsters emottagande: hospitium, acceptio hospitum. IV. 19: 1.

Gita (getir pro giter; II. P. 5r. imperf. gat, pl. gatu, II. Add. 9: i; IV. 16: 4; 19: 5.), v. a. gitto, kurna, förmá: posse. g. nait, fkilt; querern draghit, vitat, etc. I. Md. 8; A. 4: 2; G. 6: 3; J. 15: 1; P. 4: 1; LR. etc. g. Jak v. piuffak rundit, vide Rinna. map. alt pret per gatu, IV. 19: 5. Pro giter (forfall fik af passum etc.). II. Add. g: 1 , legendum videtur viter, nisi forte aliud quoddam vacabulum ibi sit omissum aut corruptum.

Giva (gyvae, I. K. 3, 19. gips pro gifs, II. G. 2, 3. giegs (nisi forte giars legendum), II. G. 3. imperf. gaf; canj. gruvi; II. VS. 13.), 1) gifva: dare. g. ßuer marker,' tva öra etc. I. K. 3, r5: pr, 1. etc. g. gift, hindradags gaf, vint geff, I. K. 19; G. 4:1, 2. etc. han gaf half mark (sct. at lukisgaf), 1. VS. $3:$ i. g. manni Juk, banorp, namni, vi-
de Sak etc. g. man faklöfan, lidughans, IV. 19: 1, 3. ut g. (pral etc.), II. P. 21; III. 82. g. kirkiu, d. ä. utnämna kyrkoherde: nominare curatum. II. K. 2I. pat gyvi (ut sine dubio legendum est pro grri) var fru fancta maria, II. Add. 13: 2. - Cfr. Friper, Dagher, Hem giva. 2) skänka: donare. $\mathbf{I}$. A. $10,21: 1 ;$ G. 2: pr; II. K. 24 ; R. 3o; J. 46; Add. 11: 11 . etc. iorp etc. bort g., II. Add. 11: 12. g. fore fina v. mans fial, II. K. 60, 68; III. 28, 101. cfr. Sialagift. 3) i. q. gifta 1. fasta aller g., II. Add. 8. 4) g. $J i k$, begifva sig: se conferre. g. fikiklofter, I. A. 9: pr; II. A. 13. givis han, dep. pro givi han $j i k$, ibid. 5) givas, gifvas, vara till: dari, exsistere. fyrra cen: e戸föret gufs, II. Add. 7: 28.

Giaef, vide Gaef.
Gioeld, Gioelda, vide Giald, Gialda, Gailda.

Giceld guldin, adj. lemnad i betalning: in solutum datus. g. fae... ok fvar ater af hanum Sipan, om man med ed af en annan âterfordrar det man förut lemnat homom $i$ betalning: si quis res in solutum datas cum iuramento repetat. II. Add. 2: 6.

Giara, Gierd, etc. vide Gara etc.
Glata, v. a. förderfva, förstöra: perdere, corrumpere. I. K. 9; II. K. ${ }^{16}$.

Glaedias (imperf. gladdis), v. dep. gladjas: laetari. IV. $15: 5$.

Godigerning, f. god gerning, välgerning: bona actio, beneficium. IV. 16 : 13.

Godlynder, adj. (a lund) godlynt: comis. IV. I5: 7 .

Godvili, in. 1) godhet, valvilja: benevolentia. IV. 15: 13. 2) fri vilja, samtycke: liberum arbitrium, consensus. IV. 7, 19: 4.

Godviliader, adj. välvillig: benevolus. IV. 15: $18 ; 16: 17$.

Gononger, vide Kononger.
Gora, vide Gera.
Gor, $m$. egentl. gorr, det som finnes i kreaturens tarmar: excrementum in ilibus pecorum; inde

Gorvargher, m. boskapsdrápare; sả kallas den som hugger ned annans boskap: pecorum (alienorum) interfector. I. O. 9 .

Gorpiuver (gör piufver, gurpiufver), m. boskapstjuf: abactor. II. P. 16. fulder g., den som stjal boskap till tvà öres värde: qui abigit pecora, quorum pretium implet duas oras. II. p. 58.

Goper, goder (guper, III. 50.), adj. 1) god: bonus. I. LR; II. Praef; Foru. 38; Add. 11: 2; IV. 15: 12, 13, 15. etc. Cfr. Ar, Arkononger, Gata. 2) rask, skicklig: fortis, habilis. g. laghmaper, IV. 15: 10. g. Jkyttari, IV. 15: 5. g. clarker, IV. 14: 17. g. draenger, vide Dranger. 3) lăt: facilis. eig g. at pra, IV. 15: 3 .

Gops, goz (göz, II. G. 17. etc.), n. 1) gods, egendom (i allmänhet, fast eller löst): bona (generatim, mobilia vel immobilia). II. K. 72: 2; 73: pr; A. 6, 24; G. ${ }_{1} 7$; Add. 7: 20; III. $56,72,93$, 100, 101; IV. 12, 19: ı. kirkiu g., II. K. 6i. 2) jordagods, gård: praedium. II. R. 16; III. 3g; IV. 19: 3; V. 2. fralft, ofralft g., V. 2. kirkiu g., III. 1 o5. gammalt kronunna g.;' V. I. - H. จ. occurrit quidem IV. $16: 17$, at ille locus corruptus esse videtur, ut not. 18. ibid. est observatum.

Granni (pl. grannar, granna, graennaer, grannae), m. granne; pl. innevanarne i en. by eller grand: vicinus; pl. incolae eiusdem pagi v. viciniae (grend). I. Md. 14: pr; J. 13: 2, 4; 15: pr; M. pr, 5; p. 5: pr; 6: pr; FB. 4: pr; 7: 2; II. Forn. 33; U. 6; Add. 6; 2; IlI. 74, 86, in 7; IV. 19: 1. etc. map finum naefta g., I. Br. 1; II.' K. 37,

56; III. 6, 24. a-na (hans) kalla, v. fina -na til kalla, I. R. 7: pr; p. 5: pr; II. Forn. 30; U. 29; IV. 20: 3. en af - num ) ( al graenden, III. 130. cfr. Grand. (aldra) - na almanninger, vide Almanninger 8 a): aldra -na egn (ang) ) ( aldra göta egn, I. M. 2; II. M. 2. Cfr. Ulovandis.

Grasiaper, m. ren, den gräsbevuxna kanten af aker eller äng: herbosus agri vel prati margo. I. J. ı3: 3, uisi forte garziaper legendum sit. Ib. vertit: "pratum aratro subactum." Cfr. Garps iadher, Japer.

Grafkin, n. gråverk, ekorreskinn: pellis sciuri. IV. 16: 12.

Grava, v. a. 1) gräfva: fodere. I. K. 7: 2; II. K. 13. g. grunval, IV. 16: 6. 2) nedgraifva, afven begrafva: defodere, sepelire. I. K. 1; J. 10: pr; II. K. 1; J. 22.

Gresfati, vide Grasfati.
Grimber, adj. grym, elak: crudelis, trux. IV. 14 : 5.

Grimu maper, m. (a grima, persona, larva) egentl. maskerad man; sá kallas skogsröfvare: vir personatus; ita appellatur praedo silvaticus. II. Dr. 21.

Grinp, grind, f. grind: porta clathrata. Cfr. Lepa, Quiggrind.

Gripa (grippin pro gripin), v. a. gripa, fânga: comprehendere, capere. II. P. 10; IV. 18: 12.

Griper, m. 1) färreatur: pecus. I. P. 1, 8-10, $12: \mathrm{pr}$; 13 , 1 4; FS. 6: 1, 43 LR; II. P. 18, 39-42, 44, 46-49; Forn. 25, 26, 29. 2) brukas afven om träl: occurrit quoque de servo, II. P. 53. 3) och, som det synes, om hvad slags lösörepersedel som halst: et de qualibet, ut videtur, re mobili. I. $\mathbf{p}$. 19: 1; II. P. 55, 58.

Grip, f. 1) allanän fred och säkerhet: publica pax at securitas. varpa ...firi gribum, ansvara för den all-
männa sakkerheten, neml. sả vida den af den sâlde trälen blifvit störd: praestare venditi servi delicta contra publieam securitatem. I. p. 19: pr. 2) ; synnerhet, säkerhet, som utlofvas af den, emot livilken någon förbrutit sig, eller af hvilken han annars befarar fiendtlighet: pax v. incolumitas, quam alicui pollicetur is, quem laesit, vel a quo alias metuit hostilem acceptionem. g. beßas, I. Md. 1: pr; G. 9: 1; II. Dr. 1; G. ı6. manni g. afta, I. Md. 14: pr. g. facka (faelia, ut videtur, legendum), I. G. 9: 1. g. giva, II. G. 16. hava g. til fkogs dags ok nattar, I. B. 8. ganga a g. ok görc faet, allitt. I. O. 2; II. O. 1: 2; Add. 5: pr. cfr. Garga 1. Cfr. Frißer, Grud.

Grud, f. . i. q. gris e. ganga a g. ok göra fatt, II. Add. 5: pr. not. 41; IV. 19: 2. Cfr. Ganga 1.

Grun, f? (Isl. gruner, m.) mistanke: suspicio. I. P. 5: pr; II. P. 3 o.

Grunvalder, m . grundval: fundamentum. IV. 16: 6 .

Gramia (gramya), v. an gräma, förtörna: iratum facere, offendere. I. Md. 1: 2. Cfi. .Hylla.

Grend, f. (a granni) grannlag, inbegreppet af alla grannarne (i en eller flera byar): vicinia. III. i3o. Eiusmodi vicinia, de qua l. c. sermo est, pro diversa pagorum amplitudine unum pluresve pagos complexa esse videtur. Cír. Granni, Neomdarmaper.

Graes, grafes, n. gräs: gramen. niuta fum luunder g., proverb. d. ä. ej hafva nigon nytta eller glädje af det man eger: rebus suis non frui nec gaudere posse. I. LR.

Greesfpuri, grafpari, m. (a graes et (para, parcere) griassparare, sí kallas antingen den, som inhägnar sin betesmark, eller den, som utan alt hafva med gärdsgård omgifvit densamma,
der intager andras kreatur: parcus gras minis; ita appellatur, aut qui pascuum suum circumsaepit, aut qui in eo, nonduma saepe munito, aliena pecora capit. Incertum enim est, utrum verba: hetir g. fa byr ar fva garid, respiciant proxime antecedentia: eig ma han celler intaka etc., an illa quae ant ea sunt dicta: vil maper - gera. I. J. 17: 2; II. J. 4I. Ih. deducit h. r. a fparra, includere, quod nobis non detur verisimile.

Grasfati, gresfati, grasfatti, grafati, m. husman, inhyseshjon, som ej har del i byns egor: tugurii dominus v. incola, qui non est particeps agrorum fundi. I. FB. 3; II. U. 8. H. T. deduci quidem posset a gras et fitia, ut proprie significaret hominem, qui in gramine v. nuda humo sedet; cum vero in Iure Danico (ex. c. Jyd.L. I. 5ı.) occurrat garth fete codem fere sensu ac gras/ati, (cfr. P. K. Anchers samb. jurid. Skrifter; II. 512. seq. not.) verisimile nobis videtur h. v. per metathesin ortam esse a garpfreti, et significare hominem, qui in alieno fundo sedeat v . habitet, seu, ut dicitur 11 . cc. Siter i by mans. Exemplum similis omnino metatheseos praebet v. grasvel garpsiaper.

Grasvagher, m. ängsväg, pà hvilken höet inköres: via de prato ad pagum ducens, qua foenum devehitur. I. J. . 1 2: 2; II. J. 26.

Gud, gup, m. Gud: Deus. map户 gaid (pro gruds) v. gups nadum, I. Br. pr; IV. 15: 12; 19: pr. ar gups vart heper, som vore, eller laude till Guds ara: quod glarize Dei inservire posset. IV. 19: pr. gups reetter, vide Retter. gupslikami, vide Likami. Cfr. Hulder, ( varpia, Tröft, Vut, Vutter.

Guddottir, f. guddutter, quinna som , var döpt eller. confirmerad eller hallen
till dopet eller confirmationen af en viss person, kallades dess g.: filia spiritualis; sic appellatur femina respectu cius, qui eam baptizavit vel confirmavit, vel in baptismo $v$. confirmatione tenuit. III. 103.

Gudfapir, m. gudfader, den som döpt eller confirmerat en viss person, eller hållit den vid dopet eller confirmationen: pater spiritualis, vir qui alii cuidam contulit baptismum $\nabla$. confirmationem, eumve in baptismo v. confirmatione tenuit. I. K. I; II. K. I.

Gudmopir, f. gudmoder, som hallit någon vid dopet eller confirmationen: mater spiritualis, quae aliquem indabptismo $\nabla$. gonfirmatione tenuit (etsi f. $\nabla$. Latine vertitur: commater, IV. 11: 19; cfr. gloss. Lat. v. Commater). I. K. 1 ; II. K. 1 ; III. 103 .

Gudfiva lagh (guzciva v. guriw lagh), n. pl. andlig skyldskap, som grundar aig derpá, att någon döpt eller confirmerat en annans barn eller hâllit det till dopet eller confirmationen: cognatio spiritualis, inde exorta, quod aliquis alius filium vel filiam, baptizavit $v$. confirmavit, vel in baptismo $v$. confirmatione tenuit. II. K. 52; IV. 2.1 : 22. Cfr. Guddottir etc:

Gudfivi, comm. (a Jivi, cognatio) man eller quinna, med hvilken man àr i sà kallad andlig skyldskap (gudfiva lagh): cognatus spiritualis. gudmopor etc. celler (sc. andra) g. fina, III. 103 , quod tamen ita Latine est redditum: "commatrem . . . vel illam cuius filium vel filiam tenuerit in baptismo vel confirmatione," IV. 21: 19.

Gudfyftir, f. gudfaders dotter, eller faders guddolter: soror spiritualis, i. e. filia patris spiritualis, v. patris filia spiritualis. III. $1 \theta 3$.

Gulf, n. golf, viigg, eller annat som imesluter elter afskiljer särskilda rum;
äfven mellangärdet och de andra fastare delar som omgifva magen och skilja den frân den öfriga kroppen; sâledes gulfa maelli, i magen eller veka lifvet: pavimentum, paries, vel alius generis dissaeptum; queque diaphragma aliaeque firmiores corporis partes quae circumcludunt stomachum;- inde gulfa malli, in ventre. I. VS. i: pr. Ver. quem fere secuti sunt Lund. et Ih., vertit gulf, "paries, exterior corporis pars quae intestina includit," et gulfa moelli "in concavitate ventris vel pectoris."

Gull, n. guld: aurum. I. J. 6: 1; II. J. 14; IV. 16: 9. Cfr. Mark, öre.

Gullfingrini, n ? gullring: annulus auseus. I. R. 2; II. R. 2. Scribitur fingrini, I. R. 2. not. 18.

Gurpiuvers vide Gorpiuver.
Gup, Gupdottir, etc. vide Gud etc.
Gaef (giaf, giaf), f. (a giva) 1) gáfva (det som gifves): donum. IV. 14: 17 . Cfr. Hem-, Hindradags-, Laz-kirs-, Morghon-, Til-, Vingax. Dà skifte eller köp af lösegendom afslöts utan vin och vitne, skedde det, på sätt ÖGL. uplyser, under sken af ömsesidig gàfra, dà den ene sades löna den andres gàfua: cum permutatio vel emtio venditio rerum mobilium non praesentibus proxeneta et testibus contrahebatur, id, teste Iure Ostrogotico, fiebat sub specie mutuae donationis, ubi alter dicebatur remunerare (löna) alterius donum. Inde iurandi formula: at han a eig hanum...g. at löna, I. R. 7: pr; II. R. 16. 2) gafva (kontrakt): donatio. II. Add. I i: 1 ; III. 67 .

Gaelda (giaeldu), v. a. gilla, snöpa: castrare. I. S. 4: 6; II. 0. 2: 7.

Gara (gycera, göra; giarce, I. R. \&: 1. gerce, I. K. 2. giera, I. P. 14. gara, I. J. 2: pr; p. 8: pr. giora, II. R.

1. gora, II. R. 20; J. r. etc. giarias; II. P. 5o. gaar, praes. pro ger, I. M. 5. gokre, male, pro imperf. görpe, III. 68. gördpence pro gördpe hance, II. Add. 7: 1 I: not. go. part. pass. gör, I. G. 6: pr; M. pr; II. K. 2. etc. cfr. Ganga 1, Mere. gior, II. G. 2, 13; Add. 11: 14; IV. 14: ı3. gor, IV. 8. görd, II. Add. 7: 25. not. 64; IV. 19: 1. giord, IV. 19: 2. n. giöt pro giört, I. K. ıa: 2. f. pl. görar, I. A. 18 : 1 ; II. A. 8, 26. sup. garid, nisi gaer legendum, I. J. 17: 3.), v. a. 1) göra: facere. g. mylnu, fijkigarp, kirkiu, d. 丸. bygga: exstruere. I. M. pr, i, 4, 6; 1I. K. 2. hus up g., II. K. 2. lagh g., IV. I4: pr, 1. naemd g., I. S. 2. ratt g., vide Ratter. ingin (hus) gör han vip, II. Forr. 38. hun gari af piuvi flikt han vil, II. P. ${ }^{27}$. g. (sc. Sokn) map tvem (sc. foknamannum) um qvaeldin, d. à. tillkảnnagifva att han följande dagen ämnar uttaga böterna: condicere muletam postridie solvendam. III. 92. not. 8o. Cfr. Siuncettinger, Stamna, Stamnudagher. at fer gör, för sig kommen, kommen till full stadga: ad plenam aetatis viriumque maturitatem provectus. IV. 14:13. (Isl. vel at fér gérr, virtute et viribus pollens. BH.). g. Jik orpuiuva, vide Orpiuva. g. Sik malsman ufkyldra kono, III. io6. Cfr. Firigera. 2) garas, dep. göra sig (till), blifva: se facere, fieri. g. löf virkinger, gorvargher etc. I. Md. io; O. 9, 10 ; II. 0. 1:10; Dr. 21; U. 29; Add. 5: pr. man göras afutir, komma öfverens (om): conveniunt (de). I. Md. I: 2; II. Dr. 3. 3) gifva, erlagga; dare, pendere. g. gengcerp, tiunda, tipikiöp, pratighi prenninga, I. K. 2, 4, 15: pr; Br. 2; 11. K. $2,4,8,22,36,43,72: 5$. etc. g. hemfylg funi finum, I. A. 21 : pr. g. Sticppu biug proviftanom, II. K. 39. Shotning til (kirkiiu) g., II. K. 2. Ian ha-
vir minna giort etc. II. K. 37. fre, parnninga til g., tillskjuta, tillagga: addere, supplere. II. J. ind. 10 ; III. 135. cfr. Agaerp. lot af (garpe) g., afskilja nagons lott (af egendom): partem bonorum ad aliquem pertinentem separare. I. A. $21: \mathrm{pr}$ II. A. 3o; Add. 7: 24; III. 136. gengcerp af g., V. 2. g. ut, II. K. 6. cfr. Utgara. 4) skicka: mittere. man til pings g., etc. I. Md. 1: pr; G. 9: 1; R. I: pr. g. (sc. gengarp) i gen kononge, II. J. i2. cfr. Gengarp. gipt ok af gurpe gör, allitt. d. ả. som flyttat frản fadrens hus till mannens: (sponsa) quae e paterna dome ad mariti domicilium migravit. II. Add. 12: 2. Cfr. Brupfaed.

Gaerd (gaerp, giard, graerp, giardp), f. (a grera) i) i sammans. görande: in compos. factio. Vide Siuncettings-, Sattargarp. 2) gerning; förekommer här blott om brott: actio; hic tantum de delictis occurrit. II. Add. 7: 8. not. 74; 11, 25; 10; IV. 14: 11; 19: 2. firi g., för sjelfva gerningen: pro ipsa actione, ) ( firi nipings vark, II. Add. 7: 23. paen garpena giorpe v. gör, den brottslige: anctor criminis. II. Add. 7: 26; III. 68, 83 (ubi pro garbena perperam est scriptum garperte); IV. 19: 1,2. hœemna a annan aen paen fumg. giorpe, II. O. 1: 9; Add. 5: pr. not. 45; 7: 1 . Cfr. Garning 2, Afgaerp. 3) utskyld, gärd: tributum, vectigal. II. K. 53. not. 97; V. 3. Cfr. $\mathcal{A}$-, Gen-, Skiuta-, Utgard.

Garning (giarning, gerneng, gaernongh; garnneg, garnegre, III. 68.), f. (a gaera) 1) görande: factio, confectio. kirkiu garp ftapul aller klokna hus g., d. ä. bygning: exstructio, aedificatio. III. 92. 2) gerning, i synnerhet brott: actio, facinus (cfr. Gard 2.). II. Dr. 40, 41; Add. 2: 14; 7: 8; 11: ı3, 14; III. 70, 137; IV. 12, 19: 5
2. -ginna fulkomelfe, IV. 12. högh g., svąrt brott: grave crimen. III. 134 . Dip farrka g., vide Farfker. pan g. giorpe, II. K. 22; III. 68,69. haemna 4 annan man an paen g. giorpe, II. Add. 5: pr. hvar fum gör g. a han, d. «. dräper, sårar eller gör blodvite: qui eum occidit aut vulnerat. II. Add. 7 : 15. gör han nokra g. a nokrom manni (vel rectius nokon man ut in not.), II. Add. 5: 1. hvart noka g. gör a pat malit, d. ä. hvilken som hämuas: qui ulciscitur. III. 68. gör ( (fvèn etc.) g. . . . a Jama malet, III. 69. Cfr. Godgaerning.

Gaerfimi, görfimi, f. dyrbarhet: res pretiosa. ior $\boldsymbol{\beta}$ celler -mar, allitt. II. A. 23, 24.

Gaerpa, v. a. (a garper 1.) gărda, bygga gärdsgârd: saepire. I. K. 13; J. 9; pr; 17: 3; II. O. 1:14; J. 21; U.4garp g., I. J. 1 3: 4; 17: pr, 1; II. J. 39 -4I; U. 6. g. um kring ( $\int \mathrm{ik}$ ) fialver, I. J. 1 3: 4; 1 7: 1; II. J.. 3r, 40. Cfr. Utgaerpa.

Gcerpi (giaerpi, giarpi, garpi), n. (\% garper) gärde: ager vel pratum consaeptum. I. R. 9: 2; FB. 4; II. R. 22, 23; U. 9. i1; III. i26. Cfr. Aker-, Fripgarpi.

Gaefta (gicefta, gifta), v. a. găsta: hospitari. pren... giceft (sup.) haver, II. Add. 7: 1. g. map vald, III. 89. g.... manna hus, IV. 19: I. g. i.... hus, ibid. not. 8.

Gaefter, m. gäst, främmande person: hospes. )( bondi, I. K. 15: 1; IL. K. 32.

Greta (gicta); v. a. varda: custodire. II. A. 18 .

Gceta (praes. gater, giater v. gieder)', v. a. afli: procreare. g. barn vib konu, I. A. 5; 8: 3; II. A. 7, 12 .

Gata, v. a. c. gen. erinra sig, omtala: commemorare. ar hans e giextit at gopo, han ihaggommes eller omtalas alltid till det basta: semper honerifice commemoratur. IV. 15: 16.

Gretas, v. dep. c. dat. behaga: placere. giapts eig ... frandum at, behagar det ej slägtingarne, aro de ej nöjde dermed: si id cognatis non placeat, $\mathbf{v}$. cum eorum consensu non fiat. II. A. 6.

Gaet/la (giazza), f. (a gata) vård, förvar: custodia. I. R. 13 ; II. R. 29.

Göma, v. a. 1) förvara: custodire. II. Dr. 40, 4I; P. 17,58. 2) bevara: conservare. II. G. 18; IV. 15: 18. 3) iakitaga: observare. I. Br. 3. g. at mannum, II. Forn. 46. harn gömde perra (sc. lagha), IV. 14: 13.

Göma, f. förvar: custodia. II. R. 2g. not. 6. undir finni g. hava, II. Add. 11: 14. Cfr. Vangöma.

Gönum, gönoms praep. c. acc. genom: per. I. VS. 1: 3; FS. 2: 3; 5: 2; II. Forn. 14, 20. Cfr. Par.

Gönum lagher, adj- (a laeggia) genomstungen: transfixus. I. VS. 1: pr.

Gör, göra, görd, vide Gara.
Görfimi, vide Gaer/imi.
Gör मiuver, vide Gorpiuver:
Gə̈tar, m. pl. 1) Göter i allmänhet, Ost- och Vestgötar: Goti, Sveciae meridialis incolae. Cfr. Svear, Veeftgötar, öftgötar: 2) under benämningen allir götar inbegripas här blott Vestergötlands innevatrare:: allir götar hic tantum sunt Vestrogotiae incolae. I. R. 1: pr; II. R. 1. til pings föra firi alla g., d. ä. till aldragötating: ad iudicium commune Vestrogotorum. I. p. 5: 2; II. P. 33. Cfr. Egn, Mark, Ping.

Göz, vide Gops.
Göpa, göda, v. a. göda (jord): stercorave. II. Forn. 38; II. 50.

## H.

Haft, vide Hapt.
Haftifi (rẹctius haftilfi), n. (a haefti) häktelse, fangsligt förvar: carceer, vincula. III. 70.

Hafva, vide Hava.
Halataghl, n. tagel, hästsvans: pilus caudae (equinae). I. R. 9: 3. Cfr. Hali, Taghl.

Halbani, Halbend, vide Haldbani, Huldbrend.

Halla (halba, I. J. 2: pr; 6: 1; III. 117. halla, III. 88; IV. 19: 2; 20: 1. imperf. heelt, I. Md. 3: pr; CB; Br. I. hiolt, I. CB. not. 44; II. K. 37. pass. liolts [liolz], IV. 16: ı3.), v. a. c. acc. v. dat. r) hálla: tenere. a (barni) h., I. K. 1. h. a vakni finu, I. Md. 12 : pr; Add. it:Ig. h. a hoelghadome, II. Add. 11: 9; 12: 1. h. $i$ befsle, I. CB. h. bonda meen uplats, II. Add. 5: i. h. mannii undir od ok ag, I. Md. 3: pr. inne h., behálla i sitt förvar: retinere, secum habere. I. Br. 1. ater h., qvarhảlla: detinere. I. Br. I; II. K. 37. Jum vid pronna tinda haldas eig firi kirkiu vig $/ l$, som ej tillhallas (att betala) denna tionde för kyrkinvigning: quinon obligantur ad (pendendas) has decimas pro templi consecratione. I. Br. 2. $h$. man ledughan, conciliare alicui immunitatem. V. 2. pren lagh map h., is, cum quo faciunt, cui favent leges. II. Ald. $9: \mathrm{pr}$. 2) hålla, förrätta: habere, celebrare. ping h., IV. $16: 13$. 3) halla i bet (kreatur): pascere (Moeso-Got. haldan, idem). h. far ifriprarpi, I. FS. 6:3; II. Forn. 27. h. a finu, ivir rameerki, III. in7. Cfir. Ihalle. 4) hâlla, jakttaga: servare, observare. at p.etta matti luelder haldas, reettin huldis, at var fhipan mati ena lund haldas, per. Skuldu Juna h., IV. 19: 1, 2, 5. h. dagh, ftam-
nudagh, vide Dagher 3, Stomnudagher. fianatting h. v. in h., vide Siuncettinger. h. in (fokn) map prem (sc. Joknamannum), III. 93. not. 80. cfr. Garra r. 5) quarhâlla: retinere. h. prael, leghoman, nokkadrumb, grip, I. A. 22 ; FB. 11: i; II. A. 31; Forn. 29; U. 28, 29; Add. 4: 5; IV. 20: 1. halder pan hrerran hanum, IV. 19: 1. halder bonden hans panningum, III. 88. Cfr. Vap. 6) underhàlla: alere, sustentare. II. Add. 7: 21. brytia firi (bo) h., II. A. 2 I. Cfr. Uppe halda. 7) behandla: tractare. Vide Mishalda.

Haldbani (halbani, hall bani, halfbani, halfs bani), m. (a halda) dråpares medhjelpare, som vid dråpet hállit den dräpne: homicidii socius, qui, occidendum tenendo, interfectorem adiuvat. I. Md. 3: pr, 3; II. Dr. 8.

Haldband (halbend, halfbrend, haldsbend, halfs bernd), f? (a haldbani)' 1) haldbanes handling eller delaktighet $i$ dråp: crimen illius homicidii socii, qui haldbani dicitur. I. Md. 3: 3; II. Dr. 8. 2) med detta ord beteknas afven den eller de personer, som på sådant sätt ăro brottslige: h. v. quoque respicit eum eosve homines, qui ita homicidam adiuverunt. h. naemna, nämna den eller dem som äro skyldige till haldbrend: eiusmodi socium sociosve homicidii nominare. I. Md. 1: 1 ; II. Dr. 3.

Halds örar (halz örar, hal/s örar), m. pl. (ab Isl. halld, custodia) inlagsfä som blifvit emottaget till vårdande under ovilkorlig ansvarighet: res alienae custodiae commissae, eaque lege a depositario acceptae, ut sine ulla exceptione restituantur. I. A. 2 ri: 3; II. A. 30. Stj. quem fere secuti sunt Ver. Locc. et Ih., h. v. a hals, collum, deducens, vertit: "den skuld död man är skyldig till kronan för någon $\sin$ brott," vel,
at loquitur Ih., "mulcta qua vita redimitur." At non dubium est quin h. v . endem sit ac v. halzfar in Iure Scanico et Selandieo Enaci R. (III. 33.) occurrens, quain varie intellexerunt Iur is Danici interpretes, etsi nullo modo suspecta est explicatio, quam dedit Andreas Sumonis (Legg. prov. Scan. XVI. 7.): "quicunque recipiet ea conditione quaelibet conservanda, ut in eodem quicquid eis contigerit valore reddantur, quae deposita Holdsfae [lege halzfe] lingua patria nominantur" etc.

Halfrarper, m. gärḋsgård emellan tvenne tomter (eller annan gärdsgård), hvaraf grannarne stängde hälften hvardera: saepes inter areas ( v . agros), cuius dimidia pars ab utroque vicinorum struebatur. II. J. 21. Cfr. Halfgerpi.

Halfgildi, n. (a giald) ersättning af halfva värdet: dimidii pretii compensatio. gicelda h., I. R. 9: 3. not. 37; II. R. 24; III. 15 I. taka h., I. R. 9: pr; II. K. 20.

Halfgerpi, n. i. q. halfgarper. I. J. 9: 1; II. J. 31. not. 71.

Halfmark (hafmark, III. 79.), f. half mark: dimidia marca. I. R. 12: 1; II. K. 34, 56; VS. 10; R. 21. Scribitur divisin half mark, I. VS. 3: 1; 5; P. 48; FS. 3; II. VS. 14; Dr. 19. etc.

Halfnarka land, h. ett stycke àkerjord som utan tvifvel innehöll fyra öresland: ager, quii sine dubio quatuor öresland continuit. II. K. 2. Cfr. öres kand.
Halfthundreed (hafthundraed), num: ett halft hundrade ( 50 eller 60): dimpidia centuria (quinquaginta v. sexaginta). IV. 16: 13.

Halftninger, vide Halfninger.

Hali, m. svans: cauda. I. LR. not. 7. Cfr. Halataghl.

Halmber, m. halm: stramentum. Cfr. Hylia.

Halfs bani, Halfs barnd, vide Haldbani, Haldband.

Halfs örar, vide Halds örar.
Hulver, adj. half: dimidius. I. K. 18; Md. 2; 3: 2. etc. half fremti, quatuor cum dimidio. I. Md. 1: 4; 3: 2, 3. ete. halfemto, halfemte, pro half femto v. femte, II. Dr. 7, 8, half fette, 1I. P. 3. haelf pro half, II. Dr. 7. haf, haft, vide Halfmark, Halft/undrced. alt pro halft, I. B. 7. halft bo, I. Pl. halvu minna, dimidio minus, non tertia pars, ut, Andreae Sunonis paraphrasin Iuris Scanici male intelligens, docet Brıse (Diss. de vet. Sv. et Got. praecip. instit. p. 48. not. g.). I. Md. 1:5; II. Dr. 7; III. 63. halft pet aptir ar, hallften af det som âterstár: dimidia pars eorum quae restant. II. Fr. 11. cett hans ar half preelar ok fralsgivar, hans (den ätlleddes) halfva slagt, neml. hans naturliga skyldemän, áro trälar och frigifne, (och endast den andra halften, neml. ättledarens slăgt, i hoilken han blifvit uptagen, består af friborne): dimidia pars eius (qui in familiam alicuius est receptus) generis, nempe naturales eius cognati, sunt servi et liberti, (altera vero pars, nempe ea familia, in quam receptus est, est ingenua). I. Md. 2; II. Dr. 7. Aliter, sed male, Locc. ceterique interpretes haec explicant. half tylft, vide Tylft.

Hamber, m. skepnad: forma. i trols ham, I. R. 5: 5; II. R. 9.

Han, pron. han: ille. Scribitur an, I. A. 22; FB. 11: 2; II. K. 63. not. 75. haen, I. R. 5: pr. an, I. Md. 8. han map epe finum etc. den som: is qui.
II. Praef. - gen. hans; pa ar han mifti hans, dà han miste honom: quando eum perdebat. II. P. 18. til hans, emot honom: contra eum. II. Add. 7: 15. not. 5. efr. Gaeta. dat. hanum, I. Md. 1:3; 6; A. 2 I: pr. etc. acc. han, ex. c. pa fkal han (honom: eum) fokia, I. S. 6: 1. aer han havir, I. A. 22. hin han cetledde, ibid. 23. han fkal rum kulla, I. P. 5: pr. han Skal arvin hava, IL K. 73: 1. Ban ene han griper, II. P. 10. Dien fum... han vil föpa, 1I. J. 5. pa Jkal han laghmaper up döma, II. Add. 13: 1. hvar han draper, III. ini. fum han flyrdi, IV. 16: 12. pan fum han far, IV. 18: 12. ar han förde, IV. 20: 3. Joken, contr. pro föke han, II. Forn. 39. not. 97. - Fem. hun, quod vide.

Hand (hant, III. 67, 68. dat. haendi v. handi; pl. handoor, hanper, pro hoender, I. Md. 8; III. 67. hernd, MII. ı36.), f. hand: manus. I. Md. 8; S. 4: pr; O. 3. etc. taka i hand manni, I. J. 2: pr. fa, feelia, raja $i$ hand $v$. hoender manni, vide Fa 4, Soclia, Rapa. fatia (umbup) i hand manni, updraga, gifva ombud: mandare. III. 67,68 . i hoender fa, emottaga: accipere. III. 67. i handum hava, possidere. I. P. 3: 1; 8: pr; 9, 10, 12 : pr, 2; 13, 17; II. К. 73: 7 ; II. P. 49; III. 97, 112,136 . $i$ haendi hava, idem. I. P. 12: 1. handa mallum hava, idenı. II. A. 3r. Cfr. Handamal7i. keenna v. hitta grip (Sin) i annurs mans v. i piufs handum, I. P. 10, 14; II. P. ind. 48; cap. 42. i handum taka (piufnuß), I. R. in:pr; II. R. 26; p. 1, 2, 5, 6, 29. 58; III. 145; IV. 18: 1, 5, 7. i handi taka, I. P. 4: I. af Itandum v. huendi far, i. q. af far, ifrản sig: a se. fhiuta kono af handum foor, förskjuta: repudiare uxorem. I. A. 8: 3. Sveria barn of $h . \rho$., d. ä. svärio att man ej är far till barnet: iureiurando
negare se esse patrem infantis. II. Add. 2: 3; III. 46. fökia garp af harndi v. handum fer, d. à. frihet från skyldig? heten att underhålla gärdsgården: instituta actione petere immunitatem ab officio saepis struendae. I. J. 11, 13: 1; 17: pr, 1. fara faer iord af handum, ide Fara. taka tva (maen) af pas hende etc. i. q. af pem, I. J. 2: pr. bipin af baggia handum, i. q. af bapum, II. p. 54. a haender manni, i. q. a man. jokia a hoender munni (firnarorp), I. R. 5: 3. fva fum (han fokte) frr a (sc. hander (ar), I. J. $13: 1$; II. J. 28. vita, vitnu, bara vitni, vinna, fvaria a haonder manni (banorp etc.), I. Md. n: 2; 3: 1; 8; S. 1; B. 1: pr; R. 8: pr; II. Dr. 3, 8, 19; R. ${ }^{1} 7$-20. Lepa (piuft) a hand manni, 1. p. 16; II. P. 5: (ubi pro a scriptum est i). cfr. Lepa. - Handin haelgha, ett helgedomsskrin, som traligen till formen liknat en hand: theca sacrarum reliquiarum, quae sine dubio manus forma fuit figurata. IV. 16: 12. - Cfr. Bak, Saman, Afhaenda.

Hand, ? slag: genus. Cfr. Aldra-, No-Kra-, priggiahanda.

Handamaelli, adv. i händerna: in manibus. h. hava, besitta: possidere. I. A. 22. Cfr. Hand.

Handaverki (handvarki, hanverki), n. 1) gerning, som verkställes med händerna: actio, quae manibus fit. af -kum munna, genom meaniskors gerningar eller vallande: hominum contrectatione $\nabla$. violentia. I. R. 8: 1 ; IL. R. 18. af hans -kum, II. U. 22. 2) ett med händer giordt verk, $t$. ex. ed brumn, en fiskdam: opus manu factun, ex. c. puteus vel piscina. I. R. 9: ; II. R. 21 .

Handlin, n. bandklade: sudarium. II. K. 2.

Handran, n. rần, hvarigenom nàgot med vâld tages en annan ur hăuder-
na: rapina, qua aliquid alicui e manibus eripitur. rana man handran v. -ni, L. R. 6; II. R. ind. 12; Add. 3: 3.

Handfalder, adj. (a ferlia) öfverlemnad, anförtrodd: traditus, mandatus. pat er handfalt fa, det som han far at sig anförtrodt: quod sibi mandatum accipit, I. A. ${ }^{17}$ : 1 , nisi forte pro fa legendim sit fre. Cfr. Handfalu fre.

Handfalu fa, n. öfverlemnadt eller anförtrodt gods: bona tradita vel mandata. II. A. 32. Cfr. Handfalder.

Handvarki, vide Handavarki.
Hangi, m. (Isl. corpus humanum in patibulo suspensum) hängning: suspendium. H. v. occurrit in formula: til hugs ok til hanga (vide Hug), nisi forte dicendum sit $v$. hanga ibi esse v. n. hänga: pendere. Cfr. Haengia.

Hanni, vide Hun.
Hapt, haft, n. band, boja: vinculum. i piufs-tum, d. a. bunden af tjufven: a fure vinctus. I. P. 14; II. P. 48.

Har, n. hår: crinis, capillus. I. LR. i h. taka, I. K. 12: 1; II. K. 25. Cfr. 1. S. 4: 4. not. 12. Cfr. Lósharaper.

Har, vide Hvar.
Harder, adj. hård, sträng: durus, rigidus. IV. 12, 16: 16; 19: 4.

Harma, v. a. sörja öfver: dolere. IV. 15: 18.

Harfkip, vide Herfkip.
Harcep, hared, vide Haerap.
Hava (hafha, III. 86. hawa, III. 45. haeft pro haft, II. Add. 11:1. imperf. hafpi v. hafdi, I. A. 21 : pr; R. 5: 1; Br. 6. etc.), i) v. a. hafva: habere. I. K. 6, 7:3; 12 : pr, 1; 15: 3; 18. etc. $i$ handum v. handameelli h., vide Hand, Handamalli. h. ok haefpa, allitt. 11. Add. 11:1. bifkuper fkal gengerp h., II. K. $7^{3}$ : pr. böta fva mykit fum per (sc. fremdir) h. vilia, II. A. 19. havi fielver, behalle (det han tagit från den andre eller hittat): ipse ha-
beto (id quod ab altero cepit vel invenit). II. Forn. 44; U. 14. parn inkte hafpe ceptir. fapur etc. d. ä. ärfde: hereditate accipiebat. II. K. 7 2: pr. h. man karan; IV. 12. pa han havir gupslikama, d. a. bár: gestat. III. \&33. h. vilia fin (maX $f(x)$, vide Vili. all.n. fin rat up h., II. K. 42. 2) halla: habere, celebrare. ping h., II. P. in; IV. 16: 13. 3) häfda: stuprare. h. fae celler hors etc. II. R. ind. 8, nisi at (sup. ab agha) sit addendum. 4) framhafva, fora: adducere, afferre. h. piuf til pings, I. P. 3: ו. grip frammi (framnit) h.; I. P. 9; II. P. 41. 5) v. aux. hafva (giort etc.): supino praepositum hoe verbum indicat praeteritum tempus. havir af iorpu falt, si quid de bonis immobilibus vendiderit. I. A. 21 : pr. fa/t hava, spopondisse. I. G. 9 : 7. hava at fapur fin, rem habuisse cum patre suo. I. R. 5: 5. paen $i$ hans garp gaeft haver, qui in eius domum hospitio se recepit. II. Add. 7: I.

Havefka, f. (Isl. hár, celsus) höghet: excelsitas. Cfr. Hiarta havef ka.

Hel (hell, hel), adj. 1) hel )( half etc: totus. en h. hovoploter, II. K. 6o; III. 28. gialdi helt firi, ersätte fulla vardet: totum (occisi pecoris) pretium rependito. I. R. 9: pr; II. R. 20. 2) hel, oskadd, i godt stånd: integer, sartus teetus. I. K. 6; R. 10; FS. 5: 3; II. K. 9; Forn. 2 r. 3) frisk: sanus, vegetus. II. J. 46; III. 108. $h$. ok ufiuker, II. K. 60; III. 28.

Hel, n. vide Hal.
Helagher (heelhir, haelhu, pro halghir, haelghu, IV. 16: 1, 12.), adj. 1) helig: sanctus. I. K. 1; II. K. 1; IV. 14: 2; 16: 1, 6, 12. haelghir man, de aflidne helgonen: homines mortui, in sanctorum numerum relati. IV. 16: 2 , 6. Cfr. Fribhelagher. 2) helig )( söcken: festus. III. 11 . Cfr. Allhelagher.

Hem, f. 1) hem, boning: domus. hufit ok hemet, allitt. II. Add. 7: 8, 22. Cfi. Brotar tak, Siuncetta tak. 2) verld: mundus. ingin man passu hems, d. à. i demna verlden: in hoc mundo. IV. 16: 12.

Hem, adv. hem: domum. I. K. 9; G. 6: pr; R. 10. etc. Cfr. Endaghi, Fura 1, Ganga 1.

Hema, adv. hemma: domi. I. Md. I: 3; 1. 13: 4; p. 5: pr; 6: pr; 15; II. K. 36. etc. iak födde han h. $i$ hufum ok haefkep etc. formula iuramenti, I. 1. 17; II. P. 52. Cfr. Afka.

Hema föder, adj. 1) hemmafödd: domi natus. fvaria at paet var hemaföt, I. P. 8: ı; II. P. 39. varia v. Suaria at $i$ hans gardi par var panni griper h., I. P. 13; II. P. 47. varia v. vitna v. vinna fii $i$ hemaföt, svärja att kreaturet eller tralen, hvarom tvistas, ur hemmalfödd: iurare pecus v. servum litigiosum domi esse natum. I. P. 10, 12: pr, 1; 17; II. P. 44. 47, 52. Cfr. Fylsuut, Hemfopo eper. 2) som hemma uplödes êler underhàlles: qui domi alitur. hema föd diur, II. VS. 14; Dr. 3̣̂. Cfr. Diur.

Heman, adv. hemifrân: domo. I. A. 32: 1; 13: 4; II. A. 16; Add. 7: 16.

Hemfripur, m. hemfrid: pax v. securitis, qua quisque in domo sua fruisur. II. O. I:14; Add. 5: pr. Cfr. Hemfolin.

Hemfylgl, lemfylgh (hemfylghz), f. hemfilju, 1) egentigen hvad af förzldrar gifves at dotter vid hennes giftermal: proprie bona, quae filiae nubenta a parentibus damlur. I. A. 5; II. A. 7. ) ( lemageef, I. J. i; II. J. I. 2) afven livad vid dylikt tillfille gifves at son: queque en, quae filio uxorem ducenti dintur. I. A. 31 : pr; II. A. 30.

Fiem frlorhia, v. a. följa hem, säges om det som gifves saisom hemfylgd:
domum sequi; dicitur de bonis, quise filiae vel Gilio coniugium ineunti a parentibus dantur. iord lata h., gifva jord till hemföljd: fundum eiusmodi dono dare. I. A. 21: 1; II. A. 30.

Hemfard, f. hemresa: reditus dow mum. Cfr. Bort fard.

Hemföpo eper, m. ed, hvarigenoto den, hos hivilkeu en trăl eller ${ }^{\circ} \mathrm{ett}$ fakreatur blifvit klandradt, intygar att trälen eller kreaturet ar hemmafödt iuramentum, quo aliquis adserit servum vel pecus, de quo lis sit moti, domi suae esse natum. II. Add. 2: 4; III. 46, 49. Cfr. Hema föder, Fylsvat. Hemgava, f. i. q. hemgaef. II. K. 7.2: 2. not. 25.

Hemgift, f. i. q. hemgaf. II. K. 7st 2. not. 25.

Hem giva, v. a. gifva såsom hemp gaef: dono hemgaf dicto dare. I A. 21: 2; II. K. 72: 2; A. 30.

Hemgref, f. hemgift, !) gods som af föräldrar gifves à son vid hans giftermål: bona, quae a parentibus filio, uxorem ducenti, dantur. )( hemfrlgd, I. J. I; II. J. 1. 2) afren hrad vid dylikt tillfalle gifves at dotter: quae filiae nubenti dantur. II. K. 73:2; Add. 11:1; IV. 2 i: iof. Cfr. Hemgava, Hemgift.

Hemkrnni (hemkinni), n. pl. (Isl. heimkrnni, a krnni, notitia) hemvist: domicilium. vanda hael ok nukka at -num, koma apter til-na, I. A. 12:1; II. A. 1 6. hema at -num, II. A. 16.

Heinfokn, f. (a . $\ddot{k}$ ia) hemginng: securitatis domesticae viohatio. veta $\nabla$. gara munni h., I. Mil. n; II. O. i: 6; Dr. 30; Add. 7: 4. 6, 8, 28. coll. c. II. Add. 7: 1-3. Cfr. Hemfriber.

Henn!la, v. a. hemuli, fïrsvara fürytrad jond, da den klandras: praedium alienatum defendere, v. eius evi-

Qionem, mota lite, avertere. III. 101. Cfr. Uhemol.

Hemulika (hamolika), adv. enskildt, starskildt: privatim, seorsum. II. Add. 6: 3; IV. 19: .

Herra, vide Harrá.
Her pingi, vide Hirpingi.
Heta (hueta; imperf. hatt, IV. 15: 2.), v. D. heta, kallas: appellari. IV. 15 : I, 9; 19: 1. h. vapi, fingin faeft, aldragöta ping, aker, vitulös iorp, etc. I. VS. 2: 1; G. 6: pr; R. 3: 2; J. 11, 18; P. 5: pr; FS. 4; Add. $13: 1$; III. 127 . h. pengsbani, piuver, gresspari, falfari, etc. I. Md. 4; A. 17 : 1 ; J. 17: 2; II. Praef; K. 7; Dr. 7; A. ı0; R. 3; P. 13; IV. 2, 15: 2. hete prer (marker) ok arustvar, mide Mark.

Hetta, vide Hatta.
Heper (hedp.er) ? toko marghir h. af warum laghum, IV. 14: 19. Loce vertit: "mulios calumuiatores depulit legibus nostris;" Rabemius vero, suadente, ut videlur, Il. (cir. I. c. not. 14.), haec ita interpretanda censet: "legisterium Vestrogoticum a paganismi reliquiis, quae adlue supererant, purgavit.". Harum interpretalionum neutra nobis vesa videtur, praesertim cum vo. toko marghir vertenda videantur: multi capiebant, minime vero: capiebat multos. Quid antem hic significet F. heper (alias beder: honor, IV. 19: pr.), nos ignurare fatemur.

Hcpin, aulj. 1) hednisk, bedoing: paganus. IV.14:1-2) odöpt (om barn): anon biptizatus (de infante). III. 132.

Hepra, f. luedendom, äfven den hedmiska tiden före Claristendomens införande: etlmicismus; quoque remotissima tempora, ante acceptam Christianam fillum. bupi i h. o.t krifinu, I. J. 15: ı; II. J. 36. högha byr ok af h. bygider, allitl. ibid.

Hialp (hiaelp), f. hjelp: auxilium. II. Add. 7: 7; IV. 19: 3. fokia (man) till - pa, d. a. för att fa hjelp: ut auxilium petit. II. Add. 7: 2.

Hialpa (hicelpa, imperf. halp, sup. hulpit), v. a. c. dat. hjelpa: opem ferre. II. Add. 7: 31; IV. 16: 12. Siukzom h., d. a. meddela dem den H. Nattvarden eller yttersta smörjelsen: sacram coenam vel supremam unctionem aegrotis impertiri. I. K. 14: 2, 3; II. K. 28. $h$. fare, se expedire, sibi consulere. IV. 1g: 1. h. hö ok korne, i. e. foenum segetesque oolligere. II. K. 52.

Hialaghi, n. (Isl. hiá, apul) samlag, lö̈tshig beblandelse: concubitus. IV. 1.

Hiarta, n. hjerta: cor, animus; inde
Hiarta havefka, f. själsstorbet: magnanimitas. IV. I4: 1 r .

Higat, vide Hingat.
Himiriki, n. himmelrike: coelorum regnum. IV. 18.

Hin (hinn, I. J. 13: pr.), pron. 1) den andre (Germ. jener): ille. I. R. 7: pr; J. 13: pr; P. 5: 1; 10, 18, 19: 1; FB. 9: pr; II. A. 3, 27; G. i2. etc. byr hin, II. J. 36. 2) den (som): is (qui). h. ar, 1. A. 13: 4; R. 11 : 1; J. 30; P. 7: pr; 8: 1; 9, 14. 16, r9: pr; FS. 5: 2. etc. h. Jum, II. Forn. 3o; Add. i1: 6. Haud raro abest part. retiat. cer v. fum, ex. c. h. (den som: is qui) han retledde, 1. A. 23. h. gar'p a, 1. R. 9: 2. h. i handum havir, I. P. 9, 12 : pr. h. fit havir takfiet, I. P. if. 3) artic. defin. h. annar; pridi, prettandi, I. K. 2; Md. 14: 3; A. 5; 11. A. 16; Р. \&I. h. $\int k y I d a f t i$, alfti, etc. 1. Md. 1: 4 ; A. 5; G. 2: pr; LR. not. 16. hinum celdri, II. M. I. hins drapna, II. Dr. $\boldsymbol{2}$. etc.

Hindradagher, m: (pro hin antrardugher) dagen näst efter giftarquallen: postridie nuptiarum. II. G. 2; IIL. 67
(ubi perperam est scriptum findraedagh pro hindraedagh). Cfr. Findradagsgaf, Giftarqvald.

Hindradagsgaf, f. morgongáfva, sá kallad, emedan eganderätten dertill ej tillföll hustrun förr än de nygifte kommit bapi a en bulfter ok ena bleo; donum a sponso sponsae datum, ac ita appellatum quia dominium datorum bonorum non transiit ad uxorem antequam coniuges adscendissent torum. I. B. 7; A. 5, 25; G. 4: pr, 1, 2; 9: 2; II. Fr. 11; A. 7, 35; G. 3, 1 ; III. 67, 100. gips at hindradugs, pro gifs at hindradags gcef, II. G. 2. Cfr. Morghongref.

Hingat (higat, hangat), adv. hit: huc. I. R. 1: pr; II. R. 1; IV. 16: 1, 2 .

Hinna, f. hinna: membrana. ma feia hinnu, om man kan se hinnan (som betäcker hjernan): si appareat membrana (cerebri, dura mater dicta). I. VS. $1: 1$.

Hinnugh, adr. (a hin vagh) dit, ast det hâllet: illuc, versus illum locum. k. Jum drapit (partic.) v. drapin var, àt det stället, der drápet skedde: versus illum locum, ubi caedes est facta. I. Md. 14: 2; II. Dr. 30 .

Hinvagh, hinvagh, praep. c. gen. $\mathrm{pa}_{\mathrm{a}}$ andra sidan om: trans. annar $h$. kiaglu v. kolmarp, den andre (boende) pà andra sidan om skogen Käglan eller Kolmårdev: alter trans. silvam Käglan v. Kolmården (habitans). I. P. 12: 2; II. P. 45. inde: h. kiceglu meen, män frán andra sidan om Käglan: viri trans silvam Käglan habitantes. II. p. ind. 45 .

Hion, n. pl. 1) h. tu v. bapi, fästman och fasteqvinna, eller man och hustru: sponsus et sponsa, seu maritus et nxor. I. A. 16: pr, 2 ; G. 7; J. 4: 2, 3; II. K. 52; A. 20, 21; G. 14; J. ı1; III. 104. 2) tjensthjon, husfolk: servi, alii-
que homines ad domum pertinentes. $I_{\text {. }}$ ' K. 15: pr; R. 11: pr; P. 7: pr; IL. K. 3o, 43, 66; Dr. 40; R. ${ }^{2} 6$; P. 35; Add. 7: 1, 8; III. 87. Cfr. Legho hion.

Hionalagh, n. bjonalag, äktenskap: coniugium. II. K. 5 ; A. ıо. h. binda, byggia, liufa, II. K. 69. et not. 43. ibid.

Hiorpahug (hiorpahog), n. (a hiord; grex) drâp å annans boskapshjord: caedes alienae gregis. III. 137.

Hirpi, m. herde: pastor. maph hund ok map h., allitt. I. FS. 6: 3; II. Forn. 27. Scribitur hirdth, II. Forn. 27. not. 91.

Hirpingi (herpingi), m. i. q. hirpi. I. R. 9: pr; FB. 10 ; II. Fr. 15; R. 20; Forn. 23; U. 23, 24; III. 41,54.

Hitta, v. a. 1) hitta, finna: invenire. I. P. 5: 1,$2 ; 8:$ pr; 9, 14; FS. 6: 1; II. A. 16, 22; P. 34; Forn. 20; Add. 2: 7. etc. h. koppofund, höka, I. FB. $\mathcal{A}$ pr, 2, 3; II. U. 14, 16. hittas, pass. finnas, vara till: inveniri, esse. II. A. 6; Add. 8; IV. 14: pr. 2) råka, träffa: offendere, convenire. hin fkyldafta at h., I. G. 2: pr; II. G. 2. hittas (at), dep. râkas, stöta tillsammans: convenire, concurrere, collimitare. I. J. 9: pr; II. J. 21; Add. 7: 7; IV. 10. hittis at kirkiugarper ok toptargarper, d. a. om båda gärdsgårdarne träffa in pa samma stalle: si saepes coemiterii et areae in unum locum incidant; nisi forte pro toptargarper legendum sit topt, i. e. si coemiterium et area collimitent. I. J. 9: pr; II. J. 21. 3) rá ka, af en händelse göra något: casu aliquid facere, (contingere). hittir hin fit at /tapia, I. P. 15; II. p. 50.

Hielp, Hiselpa, vide Hialp, Hialpa.
Hof, n. hof, måtta, sedighet: modus, modestia. IV. 14: 1 亿.

Hofdhengi, vide Höfpingi.

Hoffe, n. (a hover, ungula) kreatur med hofvar: armentum solidis ungulis praeditum. h. ok hornfa, allitt. L. . 1 19: 2; II. D. 56.

Hoffamber, adj. sedig, âterhallsam: modestus, temperans. IV. 15: 7.

Hofba, v. a. (Isl. höfda, incipere) h. epin, förestafva eden: praeire verba iuramenti. II. Dr. 22; Add. 7: 27; 11: 13-15.

Hog, vide Hug.
Holagh, n. (a ho, alveus) träverket hvarpà vattenrännan $i$ en qvarn hvilar: sublicium canali molari subiectum. I. M. 2; II. M. 2. Sic quoque h. v. explicant Stj. Locc. et Ih.

Hold, huld, n. hull, kött: caro. nyti h. ok hup, allitt. d. a. behalle (egaren) det döda kreaturet: occisi pecoris corpus retineto (dominus). I. R. 9: pr; II. R. 20. fa ater h. ok hup, áterställe (den som legt) etc.: reddito (conductor locatori) etc. III. 15 I .

Holder, vide Hulder.
Holmber, m. 1) holme: insula. Vide ind. nom. locc. vo. Danaholmber, Putuholmber. 2) instängd, afskiljd plats: locus inclusus v. separatus; inde

Holms tompt, f. nybygge, anlagdt pá byns betesmark; sà kalladt för sin enstaka belägenhet, och derför att egaren hade inga vittc utan garps, eller var afstänğ d från delaktighet i byns egor: area insularis; villa in communi pascuo exstructa ita dicebatur ob insularem situm, et quia dominus illius a communione pagi agrorum erat exclusus. II. J. 32. holmsköp, perperam sine dubio, est scriptum I. J. 13: 4. cfr. not. 68. ibid.

Holt, n. liten skog, prov. halt: nemus. Cfr. Byrfuhote, aliaque silvarum momina, IV. if: i.

Hor (öre, perperam, III. 121.), n. bor: adulterium. I. G. 5: 1; II. K. 58;
III. 94. enfalt, twaefalt h., II. K. 52; III. 121. coll. c. I. Br. 5.

Horbarn, n. barn afladt i hor, och kanhända, i vidsträcktare bemärkelse, oäkta barn i allmänhet: liberi adulterini, ac forsan, sensu latiori, quöque spurii. I. A. 8: pr; II. A. 10, 11 .

Horkona, f. qrinna som begâtt hor: adultera. II. K. 58.

Hornfee, n. hornkreatur: pecus cornutum. Cfr. Hoffic.

Horo, huro, hauru, adv. 1) huru, pà hvad sitt: quomodo. I, R. rubr. not. 1; Pl; II. K. ind. 36, 69; A. ind. 3; cap. 6; IV. 12. 2) huru (lảnge etc.): quam. h. langi, pikla, II. K. 1; Add. i 1: 3; IV. 12. h. marghir, ehuru månge: quotcumque. II. Add. 7: 20. Cfr. $E$ Scribitur huffis, I. K. I, quod propius quidem accedit ad Isl. hverfu s. hvesfu, ideoque antiquior esse forma videri potest; attamen, cum h. v. non nisi hoe unico loco ita scripta inveniatur, id potius lapsu calami factum nobis videtur.

Hors, n. 1) sto, prov. hors: equa. 11. R. 8; p. 50. )(haefter, 1. R. 9: 1; 12: 1; II. R. 21, 23, 28; Forn. 1, 2. not. 73; IV. 6. 2) häst eller sto: equus aut equa. $)$ not, I. R. 8; p. 19: 2; II. 0. 3; R. ind. 8; capp. 17, 18; p. 56; Forn. 3o. - Cfr. Hyrfu, Ors, Stophors, Vildi hors.

Hor fak, f. horsak, anklagelse för hor: caussa v. accusatio adulterii. giva kono finni h., II. G. 6; Add. 4:5.

Hortugha, vide Hortuta.
Hortuta, f. horkona: adultera, moecha. I. R. 5: 5. Incertum est, an pro hortutce legendnm sit hortucu, ita saltem legisse videtur scriptor cod. B. cum ille habeat hortughat, II. R. 9 Origo vocis latet; nobis tamen verisjmile videtur tuta $\nabla$. tyta olim signifcasse seminam," unde vargtytta, lupa,
atque apud Dalekarlos, tytta, vetula (secundurp Ver. avia, secundum $\mathbf{I h}$. in Diul. Lex., amita, matertera, vel senex ancilla).

Hoft, Hoftping, vide Höft, Höftping.

Howop, hovod, n. hufvud: caput. I. R. 10: pr, 1, 2; Md. 12: 2; VS. 1:1; FB. 10: 1; II. Dr. 38; Add. 7: 4. höfpi, dat. I. S. 4: 3, 5; 0. 6. Standa a half -k a höfpi ok herria man, allitt. I. O. 10.

Hovoplin, n. presterlig hufvudbonad of linne: infula lines. II. K. 2.

Hovoploter (huvudloter), m. hufvud-- lott, en af de lotter, hvari ett arf först delas: portio hereditatis principalis. II. K. 60; Add. 1 i: pr, i ; III. 28, 142. Cfr. gloss. Lat. v. Capitalis pars.

Hovops maper (hufuzmaper), m. hufvudman: princeps; 1) i brott eller ansvarighet: in reatu. cer v. vari hvar h. firi jik, II. O. 1: 6; Forn. 34; Add. 3: 2. Cfr. Forman. 2) i edgâng: in iureiurando. ) (iftapa man, II. Add. I3: 2; III. 76. Scribitur höüt/fzman, IV. $21: 34$. not. 49.

Hovop/fnd, f. synd, för hvilken skulle undergàs uppenbar skrift: peccatum, quod publica poenitentia lui oportuit. I. K. 4; II. K. 6, 72: pr. coll. c. $\cdot$ IV. 21:99, 106.

Hovop tekn (hoffod tehn), n. pl. synes betyda málade bilder, som funnos i Marix kyrka i Skara: ad verbum, insignia principalia; pictae quaedam, ut videtur, imagines, in templo Mariae Scarensi. IV. 16: ı2. Locc. vertit "primarium velum"; Ih. (Gloss. v. lot) "primariae imagines".

Hovoptiunda (hovod tinda), v. n. gifva hufvudtionde: pendere decimas capitales. I. K. 3; Br. Cfr. Hovoptiuadi.

Hovoptiundi (hovothtinda pro tho vothtiunda), m . hufvudtionde, tionde af lösegendom: decimae bonorum mobilium, decima capitalis (cfr. gloss. Lat. h. v.). I. K. 4; Br. 2; II. K. 2, 5, 6, 72; III. 22, 90.

Hvadan (livadan), adv. hvadan: unde. h. af, idem. IV. 14: it.

Hear (hva, II. K. iud. 37, 38; cap. 23, 52 ; III. 2. etc. hvar, hver, I. Br. 5; II. Praef.), pron. hvar, hvarje: quisque. I. Md. ı:5; 5: 6; J. 17 :3. etc. n. hvart, I. A. $18: 1$; II. K. 73: 2, 5. hvart, I. Pl; III. 68. dat. m. hvarium, I. Md. 3: pr; J. 14. etc. hvarum, III. 76, 9 1. f. hvarri, I. J. 2: 2; 15: 1. n. hvarix, IV. 15: 6. hvarpiu, III. 128. ace. m. hvarn, II. P. 8. hvern, I. Md. 1: 3. hvan, I. R. 5: pr, 2. hvann, I. Md. 3: 2. han, I. K. 13. hvar, II. K. 26. f. hvaria, I. K. 15: pr; FB. 2. hvaria, I. Md. i:2. hverrice, I. A. 8: 1. n. hvart, I. K. 15: pr; R. 8: pr. n. pl. acc. hvar, IV. 20: 4. Pro hvat, I. K. 8: I. legemdum videtur hvart. - h. perra, I. Md. 14: 1; G. 9: 1; J. 12 : pr; II. Dr. 7. etc. arvi perra fifkini hvart annat, pro: hvart perra fifkini arvi annat, II. Add. 11: 14. balka, hiona h., I. K. 13, 15 : pr; II. U. 5. hvart pertta, II. Forn. 33. hvart, hivardera: uterque. I. A. 18: 1. hvar pridi, I. FB. 2. hver fiarpa ar, IV. 20: 4. Pr at hvaro, vide Pr. utan hvan pernning, utan all betalning: nulla pecunia (mercede) accepta. IV. iG: 13. $h$. (hvar och en: unusquisque) paghar hovoptiunda gör, II. K. 73:5. hvar ( annar, vide Annar i. h. fum, hvilken, eho som: quicumque. I. Br. 3-5; II. K. $52,53,65,70 ;$ R. $16 ;$ P. 2, 7 . etc. hver, omissa part. rel. fum, idem. h. halder, I. FB. it: i. h. inne vil togia, II. K. 23. h. Skipta brot gor, ibid. 52. h. pem huvir etc. II. Forn: 45. /. han (eum) draper, III. is,
etc. hwuert noka gaerning gör, III. 68. e K., vide $E$.

Hvar (har, I. R. 5: pr.), pron. hvilten: quis. I. R. 5: 2; II. R. 6, 8. dat. m. hvem, IV. 19: 3. .hven, male, II. R. 3o; J. 46. acc. m. hvarn, I. R. 2. hven, 11. R. 2. n. hvat, II. K. ind. 3o, 3 I, 55. vet eig $h$. (hvem som) drap, I. R. 8: i. hvat haclder ar, d. ä. i hvilKetdera fallet som hälst: in utrocumque casu. II. Add. 11:6. hvat helder eller, vide Hvat. hvat mal pat ar, II. Add. ı3: ı. a hvat dögre, 1. A.ı3:4. e hvat daygh pat ar, II. Fonn. 29. hvat epom, mal, time ars pret halft ar, II. Add. 13: pr; IV. 4; . 2 .

Hvar, adv. hvar: ubi. e h., vide E. h. ligger, ubicumque iaceat. II. J. 19.

Hvardagher, m . hvardag: dies profestus; inde

Hvardags klapi (hvarpax clapi), n. pl. hvardagsklader: vestis quotidiana. I. G. 5: 1 ; II. G. 6.

Hvarghi,hvarghin (hvarhin; n. hvarghit, dal. hvarghum, acc. n. hvarti), pron. ingendera, prov. horgen: neuter, nullus. 1. J. 9: 1 ; II. A. 20; P. 2. h. perra, I. A. 13; J. 16: pr; II. A. 16 ; J. 21, 37; Add. 6: 2. hvarti pat, vide pan. Cfir. Ala, Hvarti.

Hvarghi, hvarghin (hvarhhin, hvarhin), adv. 1) ingenstảdes: nusquam. I. VS. 1: 4; P. 8:1; 14,17; II. P. 39, 49, 52. 2) ingalunda, pà intet sâtt: nullo modo, neutiquam. I. P. 4: 1; 5: 1; II. P. 29, 30.

Hvarin (rectius hvarein v. hvaren), pron. hvar och en: quisque. I. A. $2: 1$; I. A. 2.

Hvarti, (hvartti, I. R.i3. hvatti, II. U. 8.), conj. (proprie n. a pronl hvarghin; ex. c. far h. firi eig lagh ok eig fex, I. LR. not. 3.) hvarken: neque.
hvarti . . . celler, I. Md. 6; B. 5; P. ๆ: pr; FB. 3; II. K. 53; Add. 6: pr; III. 83; IV. 16: i2. etc. $h$. . ok eig, II. Add. 7: 6; IV. 19: ו. Vocabulis allitterationis caussa convexis h. $\mathbf{v}$. in propositione negativa (pariter ac bapi in offirmativa) nonnumquam otiosa praeponitur; ex. c. h. fpik aller fper, I. VS. 4. h. Staf aller ftol, IV. I6: 9 .

Ifvartvagia (hvartigia), pron. hvardera (af tva): uiterque. h. byr, II. J. 37.

Hvas, adj. hvass, skarp: acer, asper. h. geft, I. LR.

Hvat (hvat, I. R. 9: pr.), conj. (proprie n. a pron. hvar; ex. c. hvat pem Skil [halder] hal aller lugher, hvilketdera sorm [hälst] âtskiljer dem ete.: utrumcumque eos separet etc. I. B. 4; G. 5: $1 . e$ etc.) ehvad, antingen: sive, $n-$ trum. hvat ... eller, I. A. 18: ı; J. 3: 1; II. K. 6o; Add. Io. etc. hvat hatder . . aller, I. S. 1; A. 5; R. 9: pr; J. 3: 3; M. 2; Br. 3. etc.

Hvemleder, hvem leper, vocabulum nobis incognitae significationis, occurrens in formula, vel, ut videtur, proverbio: gari hvemleder jik vrepan, I. FB. $11: 2$ III. U. 29.

Hug (ug, hog), n. hugg, huggning: caedes, caesio. Il. Forn. ind. 12, 14. lagha hug, rätlighet att hugga tràd i bys allmänning: ius caedendi arbores in communi pagi silva. II. J. 19; Forn. ind. 13. not. 25 (nisi pro hug ibi legen(dum sit lot). döma til hugs ok til hanga, allitt. döma att halshuggas och att hängas, d. à. till döden: ad obtruncationem vel suspendium damuare. I. Md. 8; p. 3: pr; II. P. 34. Varia poenarum genera in furto puniendo ll. citt. esse allata, recte observat Locc., qui tamen verba: til liogs minus recte ver-

## H.

Haft, vide Hapt.
Haftifi (rẹctius haftilfi), n. (a haefti) häktelse, fängsligt förvar: carceer, vincula. III. 70 .

Hafva, vide Hava.
Hulatajgl, n. tagel, hästsvans: pilus caudae (equinae). I. R. 9: 3. Cfr. Hali, Taghl.

Halbani, Halbend, vide Haldbani, Huldbrend.

Halda (halba, I. J. 2: pr; 6: 1; III. 117. halla, III. 88; IV. 19: 2; 20: 1. imperf. heelt, I. Md. 3: pr; CB; Br. 1. hiolt, I. CB. not. 44; II. K. 37. pass. lieglts [liolz], IV. 16: ı3.), v. a. c. acc. v. dat. r) hâlla: tenere. a (barni) h., I. K. I. h. a vakni finu, L. Md. i2: pr; Add. II:19. h. a haelghadome, II. Add. 11:9; 12: г. h. $i$ befsle, I. CB. h. bonda men uplats, II. Add. 5: i. h. manni undir od ok ceg, I. Md. 3: pr. inne h., behâlla i sitt förvar: retinere, secum habere. I. Br. 1. ater h., qvarhảlla: detinere. I. Br. I; II. K. 37. Jum vid pranna tinda haldas eig firi kirkiu vig $f$, som ej tillhállas (att betala) denna tionde för kyrkinvigning: qui non obligantur ad (pendendas) has decimas pro templi consecratione. I. Br. 2. $h$. man ledughan, conciliare alicui immunitatem. V. 2. pan lagh map h., is, cum quo faciunt, cui favent leges. II. Ald. $9:$ pr. 2) hälla, förrätta: habere, celebrare. ping $h$., IV. 16: 13. 3) hailla i bet (kreatur): pascere (Moeso-Got. haldan, idem). h. far ifriprarpi, I. FS. 6: 3; II. Forn. 27. h. a Jinu, ivir ramerrki, III. 1 if. Cfir. Ihald. 4) hàlla, jakltara: servare, observare. at p.etta matti luelder haldas, rettin huldis, at var fripan mati enalund haldas, per. Skuldu Juana h., IV. 19: 1, 2, 5. h. dagh, ftam-
mudagh, vide Dagher 3, Stomnudagher. fiancotting h. v. in h., vide Siuncettinger. h. in (fokn) map prem (sc. Joknamannum), III. 93. not. 80. cfr. Garra. 5) quarhâlla: retinere. h. pral, leghoman, nokkalrumb, grip, I. A. 22; FB. 11:1; II. A. 31; Forn. 29; U. 28; 29; Add. 4: 5; IV. 20: 1. halder pan hrerran hanum, IV. ig: i. halder bonden hans panningum, III. 88. Cfr. Vap. 6) underhålla: alere, sustentare. II. Add. 7: 21. brytia firi (bo) h., II. A. 2 I. Cfr. Uppe halda. 7) behandla: tractare. Vide Mishalda.

Huldbani (halbani, hall bani, halfbani, halfs bani), m. (a halda) dråpares medhjelpare, som vid drâpet hâllit den dräpne: homicidii socius, qui, occidendum tenendo, interfectorem adiurat. I. Md. 3: pr, 3; II. Dr. 8.

Haldbrend (halbend, halfbrend, haldsbend, halfs band), f? (a haldbani) 1) haldbanes handling eller delaktighet $\mathbf{i}$ dráp: crimen illius homicidii socii, qui haldbani dicitur. I. Md. 3: 3; II. Dr. 8. 2) med detta ord beteknas afven den eller de personer, som på sådant satt aro brottslige: h. $\nabla$. quoque respicit eum eosve homines, qui ita homicidam adiuverunt. h. neemna, nämna den eller dem som ăro skyldige till haldbrend: eiusmodi socium sociosve homicidii nominare. I. Md. ı: 1 ; II. Dr. 3.

Halds örar (halz örar, halfs örar), m. pl. (ab Isl. halld, custodia) inlagsfä som blifvit emottaget till vårdande under ovilkorlig ansvarighet: res alienae custodiae commissae, eaque lege a depositario acceptae, ut sine ulla exceptione restituantur. I. A. $\sin : 3$; II. A. 3o. Stj. quem fere secuti sunt Ver. Locc. et Ih., h. v. a hals, collum, deducens, vertit: "den skuld död man àr skyldig till kronan för någon $\sin$ brott," vel,
et loquitur Ih., "mulcta qua vita redimitar." At non dubium est quin h. v . eudem sit ac v. halzfas in Iure Scanico et Selandieo Ekici R. (III. 33.) occurrens, quam varie intellexerunt Iuris Danici interpretes, etsi nullo modo suspecta est explicatio, quam dedit Andreas Suronis (Legg. prov. Scun. XVI. 7.): "quicunqué recipiet ea conditione quaelibet conservanda, ut in eodem quicquid eis contigerit valore reddantur, quae deposita Holdsfce [lege halzfe] lingua patria nominantur" etc.

Halfyarper, m. gårḋsgård emellan tvenne tomter (eller annan gärdsgård), hvaraf grannarne stängde hälften hvardera: saepes inter areas ( v . agros), cuius dimidia pars ab utroque vicinorum struebatur. II. J. 2 I. Cfr. Halfgerpi.

Halfgildi, n. (a giald) ersättning af halfva värdet: dimidii pretii compensatio. gicelda h., I. R. 9: 3. not. 37; II. R. 24; III. 151. taka h., I. R. 9: pr; II. R. ${ }^{20}$.

Halfgarpi, m. i. q. halfgarper. I. J. 9: 1; II. J. 31. not. 71 .

Halfmark (hafmark, III. 79.), f. half mark: dimidia marca. I. R. 12: I; II. K. 34, 56; VS. 10; R. 21. Scribitur divisim half mark, I. VS. 3: 1; 5; p. t8; FS. 3; II. VS. 14 ; Dr. 19. etc.

Halfnarka land, ${ }^{\text {hn. }}$. ett stycke âkerjord som utan tvifvel innehöll fyra öresland: ager, quii sine dubio quatwor öresland continuit. II. K. 2. Cfr. Öres kand.

Halfthundreed (hafthuindrced), num: elt halft hundrade ( 50 eller 60): dizsidia centuria (quinquaginta v. sexaginta). IV. 16: 13.

Halftninger, vide Halfninger.

Hali, m. svans: cauda. I. LR. not. 7. Cfr. Halataghl.

Halmber, m. halm: stramentum. Cfr. Hylia.

Halfs bani, Halfs bernd, vide Haldbani, Haldbaend.

Half' örar, vide Haldsörar.
Halver, adj. half: dimidius. I. K. 18; Md. 2; 3: 2. etc. half fremti, quatuor cum dimidio. I. Md. 1: 4; 3: 2, 3. ete. halfemto, halfemte, pro half femto v. femte, II. Dr. 7, 8. half fette, II. P. 3. heelf pro half, II. Dr. 7. haf, haft, vide Halfmark, Hulftluundraed. alt pro halft, I. B. 7. halft bo, I. P1. halvu minna, dimidio minus, non tertia pars, ut, Andreae Sunonis paraphrasin Iuris Scanici male intelligens, docet Bring (Diss. de vet. Sv. et Got. praecip. instit. p. 48. not. g.). I. Md. 1:5; II. Dr. 7; III. 63. halft pat aeptir ar, hälften af det som återstår: dimidia pars eorum quae restant. II. Fr. 11. att hans ar half preelar ok fralsgivar, hans (den ätlleddes) halfva slägt, neml. hans naturliga skyldemän, äro trälar och frigifne, (och endast den andra hälften, neml. ättledarens slägt, i hvilken han blifvit uptagen, består af friborne): dimidia pars eius (qui in familiam alicuius est receptus) generis, nempe naturales eius cognati, sunt servi et liberti, (altera vero pars, nempe ea familia, in quam receptus est, est ingenua). I. Md. 2; II. Dr. 7. Aliter, sed male, Locc. ceterique interpretes haec explicant. half tylft, vide Tylft.

Hamber, m. skepnad: forma. itrols ham, I. R. 5: 5; II. R. 9 .

Han, pron. han: ille. Scribitur an, I. A. 22; FB. 11: 2; II. K. 63. not. 75. haen, I. R. 5: pr. an, I. Md. 8. han map epe finum etc. den som: is qui.
tit: "ad amputationem membrorum." Stj. vertit: "till hank och hängia: ad hamum sive uncum, et suspendium." hun a eig h. ok eig hanga, I. P. 5: 2. Cfr. Hugga 5, Hiorpa-s Skoghar-, Stor-pa-, Vapahug.

Hugga (sugga, I. FB. 5ı hogger pro hugger, I. O. 6; III. 87. heoger, III. 137.), v. a. 1) hugga: (securi, gladio etc.) caedere. $h$. hand etc. af manmi, I. S. 4: pr, 1-4, 7; IV. 19: 2. h. af föter etc. (af manni), I. O.6; II. Add. 7: 17. varpa huggin i hovop, I. VS. 1: 1. h. up hus mans, d. ä. bryta up: effringere. I. R. 4: r. h. up Skogh tiaeldra maellum, II. Forn. 11; Add. 3: 6. cfr. Tiaiddra. niFer h. (bu mans, fa, nöt, ek), I. O. 9; FB. 5, $7: 2$; III. 137 . hugga, absol., hugga träd i skogen: ligna in silva caedere. II. J. 19; Forn. T, ro. etc. 2) hugga ned, fällia (träd): caedere (arbores). h. ek, undirvi戸u, I. FS. 2: pr; IE. Forn 8, 9. 3) tillhugga: materiam ligneam securi fornrare. $h$. axul, andurftang, I. FS. 2: 3; II. Forn. 54. 4) sönderluagga: ictibus conscindere. h. klape aller vapr anrars, II. Add. 7. 13. 5) balshugga: obtruncare. kona are eig huggande ok eig hangiande, II. P. 33. cfr. Hug. 6) hugga fullsir: plenum valnus infligere. )( fla, II. Dr. 4r; Add. 7: 5, 7; III. 79, 87, 89.) ( drapa, IV. 19: 2. Cfr. Blop, Blopuviti, Fulfert, Sar. 7) sla: ferire. tit h. map hvasfi gefl, I. LR. 8) bitas (om largalt): mordere (de verre). I. Md. 15:4; 11. Dr. 39.

Huğher, hucghi, m. hâg, sinne: animas. Cfr. Hel, Reddight:

Ehugfor (huxxftor), adj. högsint, högmodig: superbus, etatus. IV. $55: 10$.

Hivi, adv. bvi, hivarföre: cur. I. p. 6: pr; II. Praef; IV. 12.

Hvifas, v. dep. huila sig: requieseese. IV. 15: 12 ; 16: r .

Hvilikin (hvilkin, hulkin, holghin, hwlgin), pron: (ab obsol. hvi, Moo-so-Got. hve, cui, et liker, similis) 1) hurudan: qualis. I. G. 8: 1 ; II. G. 15. 2) hvilken: quis. IV. 12. 3) bvilken som hälst: quicumque. I. Br. 2, 3; II. K. 48, 49, 52, 58; Dr. 4r; Forn. 7, 50; Add. 3: 1; III. 81, 111,114; IV.4. Cfr. Hulkalund.

Hvin, m. snattare: furunculus. II. p. 13, 14.

Hvinfka (hvinzka), f. snatteri: furtum minus. II. P. 3, 10, 13 ; Add. 2: 12; III. 116; IV. 18: 1 t.

Hvinfku piuver (hwinku kizuer), m. i. q. hvin. III. 115, 116 .

Hvit, n. (a hviter, albus) mjölkmat, smör: lacticinia, butyrum. IL. K. 56; III 24. coll. c. IV. 21: 38.

Huld, vide Hold.
Hulder, holder, adj. huld: propitius. bipi fva for gup h., I, R. 8: pr; 9: pr; IV. 18: 2, 13. Cfr. Hylla, Vat, Vatter. Hulder, part. pass. a hylia, q. vide. Hulkalunds adv. på livad sätt (som hạlst): quo (cumque) modo. III. 112. Cfr. Lund.

## Hulkin, vide Hvirikirn.

Hun, hont, pron. hon: illa. I. K. io: 3, 4; A. 4: pr. etc. gen. hiennar, heennar, hennaer, I. A. 8: 2; 15; II. A. 7; J. 6. etc. haencer, I. A. 5. hennae, II. A. 6, 19. etc. dat. Kaenni, I. B. 4; A. 8: 3. etc. hanni, I. G. 6: pr, 3; 7; III. 106. hannae, 1. B. 4. hamnir, II. Dr. ह1. hiene, I. G. 3. acc. hana, I. K. 6; B. 4; A. 8: 3; 15. etc. horta, V. 2. gördpeme pro gördpe hunce, II. Add. 7:11. not. $90^{0}$

Ffunder, m. hund: canis. 1. Md. 15: 4; VS. 5; II. R. 3 a Cfr. Hirpi, Gras. Flundrad, num. hundrade: centum. IV. 16: 12 . tu h., 1. Br. 6. not. 63; IV. 19: 5. huntrebie, geu. pL., II. A. 28. Cifr. Hiditlemdrad.

Hus, n. has: domus. I. A. 13: pr; J. 10: 1; 11; P. 5: pr, 1; II. Praef; K. 2; O. 1: 14. etc. $h$. ok hem, allitt. vide Hem. h. ok hoefkaper, allitt. vide HaSkaper. or hufum taka (piufnap), II. Add. 7: 19. Cfr. Dragha, Inviftar-, Nöt-, Qverna-, Ut-, Utviftarhus.

Huja, v. a. bygga hus: aedificia exstruere. I. J. $13: 3,3$; II. J. 29,30. Cfr. H. Ja.

Hufulös, adj. obebygd, utan hus: aedium vacuus. h. tompt, II. Forn. 36; III. 45.

Husbonde, m. husbonde: dominus. 1) ) (lundboe, bryti, II. K. 17 ; V. 2. 2) ) (leghoman aller trogivin man, II. Add. 7 : 3 I.

Husfrugha, husfruha, husfrua, husfru; f. husmoder, bondes hustru: materfamilias. II. $0.1: 13$; A. 16; Add. 7: 20, 24; III. 146; IV. 2, 18: 9. ) (bonde, I. Br. 2. not. 32; II. K. 54; A. 25; P. 9, 11, 12, 33, 34; III. 21, 56, 100; IV. 18: ıо, 13. Cfr. Husprea.

Huskona, f. 1) trälinna: serva. I. G. - 5: pr; LR; II. G. 4; U. 29; IV. 20: 2. 2) träls hustru: uxor servi, contubernalis. I. G. 4: 3; II. G. 3.

Hufl (huls), n. (Isl. et Anglo-Sax. item; Moesu-Got. hunfl, sacrificium) den heliga Nattvarden: sacra coena. I. K. 14: pr, 1; II. K. 37, 28. h. taka, I. K. 15: pr. vip-li taka, I. A. 1 3: pr; II. A. 16.

Hufla, v. a. meddela den heliga Nattvarden: sacram coenam impertire. I. K. 14 : pr ; 15 : 1 ; FB. 4: 1; 1I. K. 27 , 32; U. 11 .

Huflgipt, f. skriftpenningar: pecunia sacerdotibus data pro sacra coena impertiendi. IV. 2I: 93.

Husprea (hosprea), f. (Isl. húsfreya) i. q. husfruigha. I. A. 12 :1; 18: pr; P. 5: 2.

Huxa, v. a. (a hugher) begrunda, uptänka: meditari, excogitare. IV. 14: 1, 17; 19: pr.

Hiuxan, f. eftertanke, begrundande: meditatio. IV. 12.
$H u \supsetneqq$, f. hud: cutis, pellis. mifta $h_{\text {. }}$ blifva hudstruken: flagellari. II. P. 13, 14, 33. Cfr. Hold.

Hupfiryka (hulftikika, huftryka), v. a. hudstryka: virgis caedere. I. Lh; II. Fr. 15; P. 17,58 ; U. 29 ; III. 54; IV. 20: 2, 3 .

Hvelper, m. hvalp: catulus. Cfr. Bykkiulvalper.

Hrgsia, f. sinne: animus. IV. If:ги.
Hysgia, v. a. tänka: cogitare. h. at, besimna: reputare. IV. 12.

Hylia, v. a. hölja, betäcka: tegere. hult halmi, betäckt med halm: stramento tectum. I. p. 5: 1. hul pro hult, II. p. 30.

Hylla, v. a. (a hulder) göra huld: propitium reddere. gup hylla at fier ok at (vel forte eig legendum) gramia, göra Gud (eller bedja Gud vara) sig huld, eller vred (om man svär falskt): Deum sibi propitium vel (falsa iurinti) iratum precari. I. Md. I: 3. Haec respiciunt iurisiurandi formulam: fiva fe mar gup hulder ok vattum minum.

Hyrna, f. hörn: angulus. Cfr. Hyrnuftokker, Stokhyrna, et ind. nom. loce. v. Pruhrına.

Hyrnuftokker, m. hörnstock, hörn af ett hus: trabs in angulo domus, parietes connectendi caussa, posita. I. Md. 9; 11. Dr. 20. Cfr. Stokhyrna.
H.rfa, f. sto: equa. I. p. 15. Cfr. Hors.

Hyfa, v. а. 1) i. q. hufa. II. J. ind. not. 4: vil, vili; cap. 29. not. 94; 3e. not. 3. 2) hysa, härbàrgera: domo recipere. IV. 20: 1.

Hadhan (hoedhcen), adp. hädan: hinc. IV. 16:9.

Hafta, vide Hapta.
Haefp, haefd, f. (a hava) 1) bruk: usus. at nytrae h. landfins for aldri, IV. 14: 17 , efter landets nyttiga bruk i forntiden: "iuxta utilem observantiam 8. consuetadinem regionis suae ab antiquo," ut huius obscuri loci sensum recte, ni fallimur, exprimit Wilde (Sueciae Hist. Pragm. p. 3o7.), quem secutus est Ih. Locc. vero ita: "easque senio absterso in usum revocavit." Burman (om Province Lagarnes alder etc. Vitterk. Hist. och Antiq. Acad. Handl. 6. B. p. 226.) vertit: "for att uplifa sitt fäderneslands förâldrade lagar." 2) häfd, eganderättens förvarfvande genom besittning: usucapio. lagha h., II. Add. 11:7.

Haefpa, r. a. 1) hafda, besitta och bruka (jord): possidere et colere (fundum). III. is 2. haeft (pro haft) ok hafput, allitt. II. Add. 11: I. 2) hâdda, lagra: stuprare. II. Add. 12: pr; III. 103.

Hiegha, v. a. (forte a hag, saepes; cfr. Hagna. Germ. hegen) vårda: curare, tueri. Cfr. Mishagha.

Hagna (hagnee), v. a. (a hag, saepes) i) inhägua, omgifva med gärdsgård: saepire. I. J. ı7: 2; II. J. 41. 2) skydda, förvara: tueri. frip Jin h., I. B. I: pr. pa havir hun arf hegnat, d. a. förvarat arfvet (ast barnet): hereditatem (infanti) servavit. I. A. 4: pr. Pro hagnat scriptum est egnat, II. A. 4. quod forte verti posset: tillegnat: appropriavit.

Hal (heel), n. död: mors. hvat pem fkil h. aller hugher, ehvad döden eller äkleuskippsskifuad uplôser âktenskapet: siva morte sive divortio sepajentur (coniuges). I. B. 4; G. 5: I; II. Fr. 8; G. 6. Shil pem at h. aller hughi, idem. II. J. 9. Aliter, sed per-
peram, haec explicat Sti. quem secuti sunt Locc. Ver. et Ih. Cfr. tamen Loce. Lex. Iuris v. hugde. Sla i hael, sla ihjal: occidere. IV. 15: 10 , not. 39; 16. not. 64.

Hiel, m. häl: calx. Cfr. Hemkynni
Hel, adj. vide Hel.
Hielda, f. (forte a halda) hàlla, hilla, något som bindes vid kreaturens ben, för att hindra dem att flöja: compes, qua a saliendo cohibentur peco. ra. I. FS. 6: 4; II. Forn. 29.

Halda, v. a. hälla, hilla, sâtta hatda pà kreatur: compede vincire pecudem. II. Forn. ind. 27. not. 39, ubi trmen pro helder sine dubio legendure est halder.

Hielder (halldser, I. LR. hoelper, I. B. 4. hoeldr, I. S. 1. haellaer, heller, II. Add. 7: 11; IV. 19: 4. etc. aller, IIL G. 6. haeldce, I. M. 2.), adv. comp. häldre: potius. vil han h. böter taka $a n$ etc. I. S. 6: 1. hvat bonden vil h., II. K. 39. bipi v. fa aldrigh h. rat den etc. I. LR; II. U. 29. h. hup/trukis huskona, IV. 20: 2. eig h. pa pingas an etc. IV. 19: 4. at pretta matti h. haldas, IV. ig: i. hvat h. are, vide Hvar. hvat h. (. . . oller), ehvad, antingen: sive, utrum; vide Hvat. Pr h., derför, af den orsaken: eam ob caussam, ideo. I. K. 21; J. 5; II. K. 46; Add. $11: 15$. Pr at h., idem. II. Praef; J. 13. Helft (haelz, III. 74. hastz, II. Add. 13: pr.), superl. hálst: potissimum. hear (pront) h., hvilken som hälst: quicumque. III. 39; IV. 19:3. hvat (epom etc.) .. havift, vide Hear. hvar (adv.).. h., hvar som halst: ubicumque. II. K. 72: 3; III. 74. hulkalund . . h., huru som hälst: quocumque modo. III. itio.

Hulfninser (halmninger, hallfmive ger, halftninger), m. (a halver) halft: dimidium. I. G. 4: 3; II. Fr. 11; G. 3; J. 46; III. 52, 108; IV. 13.

Zaelgh (haelgß̧), f. helg, högtid: fe3tum. Vide Forhaelgp, Pafkahaelgh.

Hicelgha daghar, m. pl. (a•helagher) helgdagar: dies festi. I. Br. 4; II. K. 52, 69; Add. 5: 3; III. 18.

Haelgha porsdagher, m. Christi himmelsfards dag: dies adscensionis (cfr. gloss. Lat. b. v.). I. J. 9: 1 ; FB. 1; Br. 4; II. K. 52; J. 21; U. 1,6; III. 18; V. 2 .

Halghidomber, m. helgedom; sà kallades helgonens quarlefvor, hvilka förvarades i kyrkorna, och vid edgâng vidrördes af dem som svuro: res sacra; ita appellabantur reliquiae sanctorum, quae in templis adservabantur, et ab iis, qui in iudicio iurabant, tangebantur. IV. 16: 12 . heelghum dome valda, vide Valda. bipia fiva foer gup hullan ok vattum finum ok heelghadoma han a halder etc. formula iurisiurandi, in qua verba: ok hoelghaduma (acc. pl.) ad praeced. v. gup sunt referenda, non vero ad verba: far ok vattum finum, ut credidit Bg. (C. I. VG. p. 44. not ${ }^{\circ}$ ) ). II. Add. 1 I: 9. Eadem fere formula, verborum ordine paullum mutato, occurrit II. Add. $13:$ I.

Halghis bot, f. (a hrelghi, pax, seouritas; cfr. Manhaelgi) böter för brott emot allmăn fred och säkerhet, t.ex. drâp: mulcta homicidii vel alio modo riolatae publicae securitatis. I. Md. 3: 4, nisi pro heelghis forte legendum sit mpanhaelghis. Cfr. Manhaelias bot.

Halghiuna massfic dagher, m. i. q. aldrahaelghuma dagher. II. K. 52, 54. Scribitur: haelghuna dagher, helghomaesfo dagher, II. K. 52. not. 69; cap. 54. mot. 10.

Haelmninger, vide Halfninger.
Halrap, halraß̉, n. pl. râd eller andra ord eller gerningar hvarigenom manl titlskyudar någon döden, utan att dock sjelf dråpa, eller vid dråpet vara bebjelplig: consilia aliave dicta vel
facta, quibus aliquis alii necem parat, non tamen ipse caedem patrans, ad eamve auxilio adiuvans. rapa man - pum, I. Md. 3: 2; II. Dr. 8. Cfr. Rapa, Rapsbani.

Halviti, n. (a hal et viti, poena) helvete: infernum, gehenna. IV. 12.

Hoemd, f. 1) hảmnd: vindicta privata. II. Add. 11:19. 2) straf: poena. IV. 19: 2.

Hamna, v. a. vel hamnas, v. dep. hảmnas: ulcisci. h. piufs etc. (c. gen.), I. O. 2; II. O. 1: 11; Add. 5: pr; 7: 18. h. a man, II. O. I: g; Add. 5: pr; 7:11, 18. h. up a man, IV. 9: 1. h. apptir böter faftar, d. à. sedan böter blifvit af den brottslige utfásta: mulcta a reo promissa. II. Add. 7: 10. h. a fuet mal ok böt, sedan saken blifvit förlikt och böter erlagda: compositione facta mulctaque soluta. II. Add. 7: 9. h. a konongs dom, d. a. sedan konungen dömt i saken: caussa a rege iudicata. II. Add. 7: 18. Cfr. Raeffing.

Hamolika, vide Hemulika.
Hacn, vide Han.
Handa, v. a. (a hand) taga med händerna, gripa: manu apprehendere. pan a hara ar haendir, allitt. I. FB. 7: i: II. U. 15 .

Haengia (hengihia, II. p. 58.), 1) v. a. uphănga: suspendere. II. P. 3, 17, 58; IV. 18: 5. up h., II. P. 22, 58; Add. 7: 29; III. 71,111. Cfr. Hugga 5. 2) v. n. a) hänga: pendere. I. K. ios pr; II. K. i 7 . b) hänga i galge: suspendi (in patibulo). II. P. 6,19-21; III. 116, 145 ; IV. 16: 5, 7; V. 3. cfr. Uppi. - Cfr. Hangi.

Hapta, hafta, v. a. (a hapt) fasthâlla, quarhâlla: retinere. I. G. 9: 1; II. G. 16.

Harap (harap, herad, harced), n. lhàrad: territorium, plures pagos (byar) continens, cui unus praeerat iudex, has-
rapshöfpingi dictus. I. K. 13; Md. 1: 3; 3: 3; 6, !4: 3; S. ı; B. 6; II. Dr. 40, 41; P. 17; Add. 2: 14; 6: 1, 2; 7: 21, 25; 11: 13 , 14; III. 128, 144; IV. 19: 1. etc. )( land, I. J. 16: i; II. J. 38; U, 6. )( byr, I. J. 16: 2; II. J. 38. ficerpungs h., vide Fierpınger. firi h., inför häradets innevånare, d. à. pà häradstinget: coram incolis territorii (in conventr iudiciali). I. P. 5: 2; II. P. 33. Nomina territoriorum in Vestrogotia enumerantur I. Pl; VK. - Scribitur herep, I. K. 7: pr. harep, I. B. 1: 1; 7. etc. haraz (gen.), I. P. 14 . hared, hared, I. Pl; VK. heras, I. J. 16: 1. (sed pro herez, III. 77, videtur esse legendum hecrezzöffingre). hererath, herereth, II. Dr. 8, 3 I. hereat, heeret, II. P. 3o; J. 33. etc. haxape, II. O. I: 3 ; R. 4. farret, male, III. 80. harap, gen. pro harapps v. heraz, I. J. 16: pr; II. Add. io, in: 5. - Cfr. Friblös, Innan, Retter, Utan.

Hierabs almanninger, afyn, vide Almenninger $2 b), A j^{2} n 2$.

Harabslomber, m. dom, gifven på häradstinget: sententia in iudicio territoriali lata. III. 48.

Hierapshöfpingi (herapps-, heraz-, harafs-, harafz-, herrafz-, herezhöfpingi, harazhofpingi, herrazhöfdenge, herazhöfdinge, harads hyfpingi), m. häradsliolding: iudex territorialis, praeses haeradae. I. Md. r: 3; 1 r; B. 6 ; $\mathbf{P}$. 5: 1; 6: pr; IL. K. 63; Dr. 4; Р. 17 , 3a; J. 5; Forn. 40; Add. 6: 1; 7: 25, 27; 11: 13-15; 12: 1; 13: 1; III. 2, 58, $74-77,80,89, \cdot 132,144 ;$ IV. 19: 1; 20:3; V. 3. Scribitur hevrus- v. herazhopingi, II. Fr. 10; Dr. 22; Fora. 45, 46 ; U. 29; Add. I.

Hicrapsmanna mal, n. ordförande-befattning för häradsboarne; häradshöf-dinge-äınbete: iudicis territorialis potestas v. iurisdictio. II. Add. I.

Harapsnasmd Thaercedz-, haeraz-, has-rezz-, herafz-, haerafsnaemd, -naempdt, - nempd, snemd; karafż namd, I. A. i I. haercers ncemd, I. A. 15. haercez nenpd, II. A. 19. harraznemp, III. 72. haeraznempdae, III. 77.), f. háradsnamand: viri intra territorium habitantes, ad caussam inquirendam nominati. II. Add. 2: 14; 1II. 76, 22 . ) (firerpungs nennd, II. Add. ı日. k. fkal vita hvat hellder . . . reller etc. v. hvat paer ar fint um, II. Add. $7: 11,12,16,18,25 ;$ 11:14. paet fkal h. vita veria aller fiellu hin, II. Add. 7: 21. han varis mep aldri h. celler fallis, IV. 19: 2. til pies h. ver han celler fallir, II. Dr. 40, 41. vaeri Jik v. varis maph., I. A. 15 ; III. 109, 132. pret ligger til h., II.. R. ıо; Add. 5. not. 36; 10 ; III. 87. pat Skal ftanla (qvart) til h., II. Add. 7: 21. not. 51; 36. Cfr. Luhter.

Harapsrcefft, f. häradsförbud eller fredlysning (angående skogså verkan): interdictum territoriale $\mathbf{v}$. in iudicio datum (ne arbores in aliena silva caedantur). leggia v. talia Skogh i h., It FS. 2: pr; II. Forn. 7; IV. 7. Locc. vertit verba: utan ftiogher fe lagaper $i$ h., ita: "nisi silva in certas et mensuratas territorii partes divisa ac distincta sit;" Lund. vero recte, ut nobis videtur: "nisi silva sit interdicto territorialis iudicis prohibita, ut ne caedatur."

Harapsping, n. häradsting: iudicium territoriale. )( fiarpungs ping, II. G. 12; Add. 9: 2; III. 138, i30; IV. 7. )( lands ping, II. Add. 2: io.)(fiarpungs ping et lands ping, II. $\Lambda$ dd. is: 5; 12 : 1 ; III. 68. ) ( raffinga ping, II. Forn. 43; III. 57.

Harbarghi, n. i) gästrum: cubioulum hospitale. II. K. 2. not. 15. 2) i allmänhet ett rum, der vissa saker forvaras: cella, ubi res cuiusvis generis
reponuntur. Cfr. Bak-, Korn-, Mathaerbarghi.

Hardis lös, haerdi lös, adj. (Isl. hirduluaus, a hirda, servare) vảrdslös, liknöjd: incuriosus, negligens. IV. 19: 4.

Haerfarp, f. härfärd: expeditio militaris. II. Add. 9: 1.

Hari, m. hare: lepus. Cfr. Haenda.
Haria, v. a. (a har, exercitus) 1) föra krigshär, anfalla med krig: exercitum ducere, bello infestare. h. a land, I. O. 4. h. land, II. O. 1:8. 2) plundra: spoliare. h. man, I. O. 10.

Haerloenfker, adj. (ab adv. haer, hic, et land) inlandsk, inom landet (Vestergötland) född eller boende: indigena, intra provinciam (Vestrogotiam) natus vel habitans. I. S. 3; II. P. 45. ( utlanfker, I. Md. 5: 5; II. Dr. 14.

Haerra (herra; harce, IV. 19:5.), m. herre: dominus; ita appellantur 1) Gad: Deus. var h., I. Br. 6. not. 63; II. G. 18. fin; IV. 19:5. 2) konungen, riddare ock de förnämste bland presterskapet: rex, equites, insigniorisque dignitatis clerici. L Br. pr; IV. 19: 5. fyrftu harrar, III. :18. 3) landsherren, konungens högste ämbetsman inom landskapet: praetor provinciae. III. 57. coll. c. II. Forn. 43. Cfr. Lands. haerra. 4) enskild herre eller husbonde (i krigstjenst): herus, dominus (sub quo aliquis militat). II. O. 1: pr; III. 72; IV. 19: I. haorra picenift, II. R. 30; J. 46.

Harramot, n. konungamöte: conventus regum. I. CB. not. 40.

Herfkip (har/kip), n. krigsskepp, kaparefartyg: navis bellica v. piratica. I.: O. 10; II. O. $1: 10$

Hacrvapr, n. ph. krigsrapen: arma militaria. IV. 16: 16.

Haefkaper (haofkaper), m. (forte a Nia, apod; cfr. Hiataghi) familj; hus: fiauilia. agotab barn i hi, I. A. 6: pr; II.
A. 8. hema $i$ hufum ok h., allitt. I. p. 17; II. P. 52. vraka bröt leghoman af $h$. ok af vift finni, I. FB. $11: 2$; II. U. 27 . Stj., quem secuti sunt Ver. et Ih., derivat h. v. ab Isl. hiú, hion: famulitium, unde hiúfkapr, hjonalag: coniugium.

Haftafober (haftafoper), n. hästfoder: pabulum equarium. III. 89.

Haftafven, m. stallmästare eller stalldräng: stabularius. IV. 15: i 1 . Cfr. Ih. Diss. Catal. Reg. Sv. G., p. 8r. seq.

Haefter (wifte pro haefte, II. Add. 6: pr. not. 77.), m. 1) hast: equus $v$. equa. I. R. $9: 3$; P. 3. etc. )( Skiut, V. 1. poen h. havir i handum, allitt. d. a. det stuha: rem furto sublatam: I. p. 8: pr. Cfr. Tiuper hafter. 2) bäst: equus, ) (hars; vide Hors 1.

Hatta, v. a. äfventyra, våga, förloa ra: periclitari, perdere. h. vip Лinum prim markum etc. d. à. böta: mulctari. I. K. 5; 12: pr; A. 22; II. K. 8; 72: 1; A. 31; P. 7; Forn. 29; U. 25, 29; Add. 2:9; IV. 20: r. h. vib jva mykili leghuc etc. I. FB. io: pr; II. U. 33. h. flikue famus viper, I. FB. 11: 3; II. U. 27 ; III. 88.

Hievia, r. a. begrnna: incipere. pa haefs $i$ vargs ncefi, IV. io.

Höfpingi höffilhengi, hof dhengi, höffhengi), m. hölding, styresman: praeliectus, primas. Cfr. Herapshöfpingi. vaftgötar ok perra -giar, d. ä. häradshö̂dingar: iudices territoriales. IV. I4: 17 . laghmaper ok kands -giar, landets höfdingar, d. a. häradslöffdingarne: indices territoriales. IV. 15: ro. riki/ins -giar, de förnämste herrarne i riket: proceres regni. IV. $4: 17$.
Högha byr, m. gammal by, som ânda frán bedniska tiden varit bebygd: pagus vetustus, ab elhnicismo inde conditus, ut recte vertit Ih. höghac byr of af heprue byatder, allitt. i. J.

15: 1; II. J. 36. Cod. K. pro högha male habet höxter; h. v. enim non ab adj. högher est derivanda, sed a högher, hög: tumulus, ut recte observavit Ih. (Gloss. v. hedenhö̈s, hög); cum vempe ethnicismi tempore in tumulis sepelirentur maiores nostri, inde fuctam est, ut, his aboliti ethnicismi monumentis tantum superstitibue, vv. högher et hepna idem fere significaverint. Cfr. ÖGL. h. v. et SkL. v. Höghe man.

Högher, adj. 1) hög: altus. höghe altare, vide Altare. superl. höftce, pro tög/ta, II. Forn. 39. Cfr. Domari. 2) vigtig, svår: gravis. höghre fak )(le'ghri, IV. 12. högh garning, vide Gërning 9.

Höghia, v. a. (a högher) höja, uphöja: extollere, evehere. IV. 14: in.

Höka funder, m. fynd af hökar: inventio accipitrum, II. U. ind. 16; a

Hoker, m. hök, falk: accipiter, falco. I. FB. 7: 3; IL. U. 16.

Höra (hora, IV. 19: pr.), v. a. 1) höra: audire. h. vitni, etc. IV. 12, 20 : 3. 2) tillhöra: pertinere (ad aliquem). h. nokrom haerra til, IV. 19: I. hörer hos (pro os) pat etc. IV. 19: pr.

Horangiar, m. pl. (a höra, audire) shörare, vitnen, som pa fagnarpinget skulle intyga, att màlseganden pả endagen fullgjort sin bevisuing emot den anklingade: auditores, testes, qui in iudicio adfirmarent actorem accusationen suam contra reum constituto die rite probasse. I. B. 1: pr. Cfr. Umftapumain, et Werlez, Glossar. Iur. Dun. Norv. v. Lowhöringer.

Hoft (hoft, II. Add. 0: 2.), m. höst: sactumans. II. K. 54, 73: 2; III. 18.07, 37, 88. fokia bape var ok h., nemil. pá de tialer om höst och vảr, dă utsökning i :allmänhet ej fick ske: illo auctumnsli vernoque tempore, quo ex-
actiones iudiciales universe erant pros hibitae. III. 140. Cfr. ÖGL. vr. Ans friper, Varfriper.

Höftping(hoftping), m. räfsinga-, fjer-dings- och häradsting, som hölls one hösten: iudicium supremum, quadrantis et totius territorii, auctumnali tempore celebratum. )( varping, II. U. 6; Add. 9: 2, 3; III. 74. Cfr. III. 57.

Höt, $n$. hot: minae. II. Add. 7 : 3. not. 22; 1.3. not. 97; 16. not. I I. Cfr, Нöta.

Höta, v. a. höta, hota: minari. pa ar fköt hötter mapp litlo bötter, pa cer hötter Sköt bötter, den hötte är snart, eller med litet bött, d. a. för hot bötes föga: parva mulcta penditur ci, qui minas tantum passus est. II. Add 7: 13, 16.

Hötfl (hözl), f. hotelse: minae. IL, Add. 7: 16.

Hözunnudagher, vide Kötfunnudac gher.

## I.

I (y, I. J. 12: pr.), praep. c. dat, et acc. i) i: in. varpa drapin etc. $i$ kirküsgarpi, I. K. 12: pr, 1. i cenglandi, IV. 16: 9. $i$ advent, II. K. 49. falla $i$ hovop/fndir, I. K. 4. ganga $i$ kirkis (acc.), II. K. 48. i fiall up, I. J. 12: pr. late pa i (aker aller ang) fa, III 117. iTaghum, vide Lagh. kopa, Skipte iorp i iorp, vide Köpa, Skipta. i (mark etc.) wyha, vide Agha. i gen, i mote; i malli, vide Gen, Mot, Merlli. 2) till: in, ad. hun flyddi etc. i noreghe, varaend, angland, IV. 15: 17 ; 16:1.9. boren $i$ danmark, IV. 15: 13. kulla $i$ marki etc. vide Kalla. hos (pro os) ifkiput, tilldelat oss: nobis tribuit. IV. 19: pr. 3) ibland: inter. iat rum mannum; I. J. 19: 1; IL. J. 45. Alya $i$ at hano
(hins drapna), I. Md. 5: 4; II. Dr. 12. - Cfr. In, praep.

Ia, i) interj. ja: omnino, certe (interj. affirmantis v. consentientis). Cfr. Qvapa. 2) ut subst. n. ja, bifall: consensus. utan arvans ia ok vilia, II. Add. 11: 12. ia (fit) til giva, ibid; IV. 19: 5.

Iafliker, adj. (a iaf, dubium) tvifvelaktig, osäker: dubius. iaflik vitni ok ymislik, allitt. osäkra och skiljaktiga eller stridiga vitnesmål: testimonia dubia et diversa v. contraria. II. Add. 9: 1; 11: 9. Cfr. Uiafliker.

Jak, pron. jag: ego. I. Md. 1: 2; VS. 4; G. 7; R. 5: pr, 1-5. etc. Scribitur iark, I. P. 14; IV. 14:17. ise, I. VS. 4. Cfr. Min.
lamgilder, adj. (a iamner) lika gild, för hvilken (t. exı om han blir sárad) skall bötas lika mycket (som för en annan): pro quo (ex. c. si vulneretur), eadem (ac pro alio quodam) mulcta est pendenda. i. at farum, I. S. 3: pr.

Iamkyrnis maen (iamp- v. iaempkyrnis meen), m. pl. gode mản, valde till att skifta arf emellan arfvingar: arbitri, ad hereditatem inter heredes dividendam electi. II. Add. I 1 : pr, 1 ; III. 142. Stj., quem secutus est Ih., deducit h. v. a kora, eligere; nobis autem verisimilius videtur iamkyrni v. iamkerni significasse aequationem: jamkning, a iemka, aequare.

Iamlangadagher, m. den dag då ett arr förlidit: dies quo exit annus. firi i., I. A. 9: 1; II. A. 13. Cfr. Iamlangi, Dagher 3.

Iamlangi (iamlangi, iamlangi, iamplangi; iamlregi, II. Fr. 13.), m. (egentl. lika längd: aequalis longitudo) 1) den .tid eller dag på följande âret efter det nágot skett, dà lika stor del af á-
ret förflutit, som på den dag hvarifrîn tiden raknas; årsdag: illud tempus sequentis anni, postquam aliquid factum est, quo aeque magna pars anni praeteriit, ac illo die, a quo incipit spatium; dies anniversarius. til iamlanga, till samma tid följande âret: ad idem tempus sequentis anni. I. S. 4:8; A. 12: pr; If: pr; II. A. 15; 17 ; III. 97. firi i., III. 97. 2) ett års tid: annuum tempus, annus. pryfvar a i., I. A. 4: 2; II. A. 6. pre i., IV. 15: 17 . (en) nat ok i., natt (ett dygn) och âr: dies et annus. I. B. 9; A. $9: 1$; II. K. 68; Fr. 13; A. 13, 18; Forn. 36; III. 45, 93. Cfr. Iamlangadagher.
lammarghir, pron. pl. lika månge: aeque multi. I. A. 24: pr; J. 16: pr; M. 3. Scribitur am marghir, II. J. 37. Cfr. Emmangir.

Iammykit, adv. lika mycket: tantumdem. L. Md. 13: 1; A. 19; III. 63. Scribitur cemmykit, ammikyt v. ammikit, II. Dr. 7, 14, 27; A. 27.

Iamna (iampna, iaempna), v. a. jămna, dela jämnt: aequare, aequis partibus dividere. II. Add. II: pr; 1; III. 142.

Iamnarvi (iamnaervi, iampn arvae), adj. pl. indecl. samarfva, lika beráttigade till arf: coheredes, qui una consequuntur hereditatem. I. A. 3: pr; II. A. 3.

Iamnaper, m. likhet, lika vedergallning: aequalitas, talio; inde

Iamnapar eper (iamnoeper v. iampnapae eper), m. en ed, hvarigenom den brottslige, dà han erlade böter, försakkrade att han i lika fall skulle nöja sig med lika uprättelse af målseganden, som han nu gaf honom: iusiurandum, quo reus actori promisit, se in pari caussa pari mulcta fore conten-
tum ac nunc ipse penderet, vel, secundum iuramenti formulam: arn iak gavi parr Jlika fak fum pu giver nue mer, pa vildi iak ftikum ratti una ( v . lita at polikum rat) fum nu föra iak paer fram. I. VS. 4; II. VS. 12. H. v. a Stj . Locc. et Ih. male explicatur. Cfr. Skandinav. Litter. Selskabs Skrifter, ${ }^{17}$ :de Bind, Kiöbenh. 1820. p. 33i. seq.

Iamner (iampner, iamner, iampner; iamp, iam v. iam, pro iampn v. iarmn, II. K. 72: 3, et nott. 54, 56. ibid.), adj. (egentl. slät: planus) 1) jamn, precis: integer, ubi nihil deest vel superat. i. pry ar, II. K. 72: 3. 2) lika stor: aequalis, eiusdem magnitudinis. III. 98,135 ; V. 2. i. vita, d. ä. lika många vitnen: aequalis testium numerus. I. M. not. 1. coll. c. textu f. 3. 3) lika, enahanda: par, aequus. i. vita, 1 . J. 13: 3; 15 : 1 ; l. J. 30, 36. Cfr. Kyn.

Iamnfkylder (iam/kylder, iamn-, iam-, iampn-, iamp- v. icmp (kilder), adj. jamnskyld, lika nära beslagtad: codem cognationis gradu iunctus. I. Md. 1:5; A. 3: 1; II. A. 1. not. 21; 3; G. 18; Add. ri: 7, 16 (in pr.), 19; 11 . 136. -dir fin i maellum, săges om sådana personer, som äro icke allenast jämnskylde med en viss tredje person, utan ock sins emellan beslagtade: inter se aeque cognati esse dicuntur ii, qui, cum alio quodam homine codem cognationis gradu iuncti, quoque inter se sunt cognati. II. Add. 11: $16,17,19$. Cfr. Kollafkipti.

Iamrift, adj. n. pa alt var iamrift nat ok dagher, I. R. 5: 5. Sti., quem sequuntur Loce. et Ih., haec intelligit de crepusculo, "quando," ut dicit Ib., "tempus aequaliter divisum est inter diem noctemque." Ver. autem credit haec verba significare aequinoctium. Utra harum interpretationum sit
vera, eo difficilius est iudicatu, crma non constet utrum iamrift sit legendum, an amrikt, ut habet II. R. 9 . Illud, si rectum sit, nobis videtur posse deduci a repa, dividere, cum vi vocis significaret aequaliter divisum: lika deladt. Conferri merentur Anglo-Sax. afen, afnunge, afentid, vesper, quasi aequatum tempus, quaeque e Bessonir Vocabulario Anglo-Sax. attulit Ih., afenhrepfung, vesper, et afenrima, crepusculam.

Iamt (iamth), adv. jamnt, lika: aeque. i. Skipta, II. K. 72: 5. i. gopom clarkom, IV. 14:17. iampnare, comp. II. Add. 11 : pr.

Iarn, n. jära: ferram. III. 8r.
Iarnblafare, m. järnblassare, masugnsegare: ustor ferrarius. III. 81.

Iarpa, Iarpeghandi, vide Iorpa, Iorpeghandi.

Iatta, v. a. (egentl. bejaka: affirmare, a ia) lofva: promittere. III. 97.

Ic, Igh, vide Eigh.
Igen, praep. et adv. vide Ger.
Ihuld (yhald), n. (a halda 3), ihald fear, faicer v. ficer, âverkan, som består deri, att man hâller sin boskap med hund och herde $i$ annans inhägnade gärde: usurpatio alieni prati consaepti, quae fit, si quis ibi pecora sua pascit. II. K. 63; Add. 4: 1; 10; IV. 21: 33. coll. c. I. FS. 6: 3 ; II. Forn. 27 -

Iki, Ikki, vide Akki.
Ikurni, m. ekorn, ekorre: sciurus. III. 113.

Ilbragd (ilh braghd), n. illistigt páfund: malae artes. IV. 14 : 4.

Ilder (rlder), adj. ond: malus. II. Praef; Add. 7:21. i. vili, illvilja, ondska: malitia. II. R. 9.

Illa, v. a. (ab ilder) 1) tillvita, lägga till last: criminari, incusare. illa at manni at han etc. II. K. 3. 2) klandra, anstilla klander: vindicare. i. iorp,
ginip, etc. I J. 2; P. 12: 1; 13, 19: 3; II. P. 42, 44, 46, 47,57; J. 1, 2, 46; III. 141. i. iorp at manni, I. J. 2: 2. Ita quoque legendum est II. J. 3, ubi pro at perperam est scriptum af. - Cfr. Uilter.

Illan, f. llander: rai vindicatio. II. J. 46; IIL 141.

In, praep. i: in. in vafzbo, I. VK. in köp/tap, LII. 79. in prea ftapi, III. 72, 111.
. In, adv. in: intro. Cfr. In ganga, Intaka etc. funnatting in halda, vide Sün nacttinger. in köpa )( ut falia, IV. 19: 1. Svaria in til mans, d. a. med ed öfverbevisa nàgon: iuramento alium convincere. II. R. ${ }^{17}$.

Inföder, adj. infödd: indigena, in hoc regno ( $v$. hac provincia) natus. IV. 16: 10.

In ganga (ingans pro ingangs, II. K. ind. 12.), v. n. inga: introire. I. p. 5: 1; II. P. 30. varper in gangit, d. à. om tjufven gár in (i kyrkan): si fur intret (in aedem sacram). I. K. 7 : 1; II. K. 12.

Ingaftiepi, adr. ingenstades: nusquam. IV. 1.

Ingin (engin, angin, angyn, enghin, engn), pron 1) adj. ingen: nullus. I. K. 22; II. K. 71, 72 : pr; III. 32, 70. etc. gen. m. eng/ins, ing/ins, I. A. 9: I; 12: 2; II. A. 13, 16 . eng/is, II. Add. 7: 20. einngx/ins, ibid. not. 46. dat. ingum, engum, II. Fr. 11; Add. 7: 19. acc. f. anga, ingae, I. Md. 5: pr; J. 13: 4. acc. pl. n. ingin, engin, II. Forn. 38; III. 50. ingin $\nabla$. ingti (n.) perra, I. A. 23; II. A. 32. ingin paen, vide paen. 2) subst. m. ingen: nemo. I. Md. 5:

7; B. 7; J. 13: 4. etc. n. ingti (incti, incte, engti, eignti, cencti, cengtie, inthe), intet: nihil. I. B. 9; II. K. ${ }^{17}$, 39, 41, 53, 72: pr; 73: pr; A. 12; R. 28; Add. 2: 4; III. 49, 78,98, 115, i19; IV.

12; V. 3. agha ingti $i$ (bo, Jkoghi), ej ega del i: nullam partem dominii v. usus rei habere. II. A. 24; Forn. 8, 49; Add. 4: 5. fvari ingu (engu) fori, II. Fr. 13; III. i16. paet cer ingti, det är fafängt, onyttigt: nihil est. IV. 19: 1.

Ingaeld (ingael), n. ingäld, inkomst: reditus, vectigal. V. i.

Ingarpis (ingiarpis), adv. (a garper) inom gărdsgård eller häguad: intra saepem. II. Forn. 21; U. 9. not. 77; 10. Cfr. Innangarpis.

In iorp, f. inegor, inhägnad jord: ager consaeptus, )( byar mark. Cfr. En iorp.

Inlepfla, f. (a lepa) hustrus kyrktagning dà hon bifvit gift eller fâtt bara: novae nuptae vel puerperae introductio in ecclesiam. II. K. 53; III. 20. i. aptir gift v. giftu, nygift hustrus kyrktagning: novae nuptae introductio in ecclesiam. ibid. i. apptir barn, d. a. efter barnsbörd: post puerperium. II. K. ind. 53; III. 20. inlepflu lius, ljus som brunno vid kyrktagningen: candelae, quae in illa solemnitate accendebantur. II. K. 53; III. 20.

In leggia, v. a. inlagga: deponere. fae fit til gatfle v. gömo in l., I. R. 13; II. R. 29. not. 6. inlagt (inlagt, II. A. ind. 29.) fa, inlagsfá: res v. bona deposita. I. A. 20; II. A. 29.

Inlcender (i lender, I. R. I. not. 7.), adj. (a land, v. laenda, advenire) den 60 m inkonmit eller blifvit emottagen i ett land, eller eger rättighet att der vistas: qui in provinciam quandam ingressus $\nabla$. receptus est, vel ius habet ibi morandi. at han ar fva i. fum lagh perra (sc. öftgöta) figia, d. ă. att han der lagligen giort sitt inträde som konung: eum regionem illam, ut regem, rite esse ingressum. I. R. I: pr. Cfr. ÖGL. v. Inlanding. varpa i., fa fred
eller rattighet att âterkomma $i$ landet (om den, som för begànget brott varit fredlös): in patriam v. provinciam restitui, ius redeundi accipere (de exsule). I. Br. 3; III. 68.

Inloudfker, adj. (a land) i. q. hoem lanfker. )( utlend/ker, III. 87.

Inna, v. a. 1) hinna, uphinna: assequi. II. U. 6. 2) hinna till slut, slutas: finiri. I. A. 24: 1; II. A. 34. 3) vinna, förvärfva: dominium rei assequi, adquirere. I. G. 2: pr; II. G. 2. 4) göra, verkställa: facere, efficere. at han inti alt a endagha etc. I. B. I: 2. Cfr. Friper.

Inna, f. (Isl. inna, solvere) betalning, afgift, utskyld: pensio, tributum. i. aller utgard, V. 2.

Innan (innaen, innen; innas, II. K. 58. not. 28; III. 68, 139.$)$, praep. c. gen., dat. v. acc. 1) i (stalle, tid eller sak): in (loco, tempore, re, v. locum etc.) i. byar, II. J. 3; III. 139. cfr. II. P. 57. not. 98. i. fokna (gen.), I. K. 15: 3. i. heraps, I. P. 14; II, P. 49. i. ліпи v. apru herapi, II. U. 6; Add. 6: 1. i py hrerape fum garningin var gör i., II. Dr. 40, 41; Add. $11: 14$. i. lands, I. D. 12 : pr; 18; II. O. 2: pr; 1. 3), 44,53. i. lands ok laghfagu, III. 112. i. rikis v. konongsrikis maper, vide Kononysriki, Riki. i. ftammu mans, II. M. 1. i. pem fangilfum, III. 11 I. i. Skoghe, II. Forn. 7; Add. 4: 5. Sva mykit af trienu fum bin liggia i., II. U. 14. bara bok ok ftol i. fokn (acc.) etc. II. K. ind. 35. falla i. unans handavarki, II. R. 2I. lceggia horkono i. fiang fina, II. K. 58. (Jik pro Jina, not. 28. ibid.). i. nio vikna faftu, II. K. 49. i. för/ta endaghom, II. Fori. 42. fva mykit... fum han havir fangit i. iorpinni, pro rata parte agrorum, quam adquisivit. II. Forı. 36. i. haerra picejuijt, ìi. J. 4G. i. cp.. v. lag/aum Jtundu,
II. Add. 2: pr, 1. taka $\int k \operatorname{kgh}$ i. haeraps rafft, II. Forn. 7. i. hvarn raettin, II. Forn. 9. i. prea ftapi, III. 56. Skiptis ... i. ingigarpa bol etc. IV. 13. komber eig blodviti i., vide Koma. 2) inom: intra. i. garps, inom hägnad: intra saepem. I. J. 16: pr; II. J. 32; V. 1. i. garp, I. J. 13: 4. i. garpslip, II. Add. 7: 4. i. Joknamarkis, II. K. 50. i takmarkana, III. 79. is pre dagha, II. P. 58. i. manab af paen dagh, III. 68. i. priggia vintra, I. J. 6: pr. i. pre vintir, II. J. 14. i. prim arum, I. Br. 2. i. (nceftu) pry ar, II. Add. II: I, 2, 7, 12. i. famta, faetta man v. mans, vide Maper. 3) innan, före: ante (tempus). i. pren, attunda, prattiunda dagh, II. K. 49, 72: pr; Add. 7: 10; III. 68,69. i. manapa dagh, vide Dagher. i. nat ok iamlanga, I. B. 9. i. förfta landspings, II. G. 12.

Innangaerpis, adv. i. q. ingaerpis. I. FS. 5: 3; III. 139 .

Inni, adv. inne: intus. lik ligger i., d. a. hemma: domi. I. K. 15: pr. hitta fit $i$. (i hus: in aedibus) undi las ok lykki, I. P. 5: 1. i kirkiu i, II. K. 23. i. $i$ kirkiu, ibid. 23. i. masp, vide Map. Cfr. Bramna, Taka.

Innismaper, m. (ab inni, domus) inhyses man, husman: inquilinus, tugurii incola. II. Forn. 46.

Innurlika, adv. innerligen, sorgfalligt: intimes diligenter. IV. 14: 17 .

Inrikis, adv. inrikes: in (hoc) regno. II. Add. 1 : 7.

Infamin, vide Enfamin.
Infighli, n. insegel, sigill: sigillum. I. Br. 6; IV. $19: 5$.

Intaka (taka in), v. a. 1) intaga andras kreatur som man finner pả sina egor: aliena pecora in agro suo capere. I. J. 17 :3; FS. 6: 4; II.J. 4r; Fors. 29, 30, 35; Add. 4: 1; 10. 3) iataga jord, inhägna mark: solum saepire. L.
J. 14, 1 7: pr; M. 5; II. J. ind. not. 4: xvi; cap. $33 ; 39,40$. not. 64; M. 5; III. 144. in t. tva löter af vatne, i. q. ftemna, I. M. not. 1. 3) emottaga, upbära (om utskylder): cápere, accipere (vectigalia). V. 3.

Intaka, f. intaga: ager recens consaeptus. -u taka, intaga jord: solum saepire. I. J. 13: 4; 14; II. J. 33. Cfr. verbum Intaka 9.

Invid, $\mathbf{n}$ ? husgeråd: supellex. I. Br. 2. not. 32. Ih. h. $\nabla$. derivat a vider, quod notare dicit "lignum, materiam aedificiorum communiorem, et dein ipsas aedes."

Inviftar hus (in viftes hus), n. hus eller rum hvari menniskor bo eller vanligen vistas, och till hvilka ej blott rakknas sängkammare, utan äfven visthus och sädesbod: aediffcia v. cellae, in quibus habitant vel morari solent homines, et inter quas non solum cella dormitoria, verum etiam penaria et frumentaria numerantur. ) (uthus, I. $\mathbf{p}$. 5: pr; II. P. 3o. Cfr. Uthus, Utviftarhus. Ih. haec ita explicat: "meo iudicio invift dicitur, quum quis intra aream suam est, utvift dum exit, et extra suos lares est aut commoratur, et hinc inviftarhus sunt illa aedificia, quae eadem area circumscribuntur, in qua degit dominus domus, dum reliqua, ut bovile et cetera, extra eandem collocari solent. Eiusdem census est hemvift, domicilium."

Iorp, iord (gen. iorpar, I. J. I. etc. dat. iorpo v. iorpu, I. A. 18: pr; 21 : pr. etc.), f. i) jord: terra. i i. grava v. liggia, I. J. ıo: pr. a) jord, mark: ager. )( Skogher, II. J. 33. Cfr. Repa, Vitulơos. 3) jord, fast egendom: bona immobilia. I. O. 4; A. 6: pr; 18: pr; 21 : $\mathrm{pr}, \mathrm{I}, \mathrm{3}$; G. 3: pr; J. 1, 2. elc. iorpar (iorp.e) bolker, I, I. J. rubr. i pr haerape fum $i$. (den tvistiga jorden: ager
litigiosus) ligger; II. Add. 2: 14. Cfr. Almaennings-, Arva-, Bups-, En-, Fralfis-, In-, Kirkiu-, Köpo-, Opol-, Erfpa iorp, Köpa, Skipta.

Iorpa, v. a. jorda, begrafva: humare, sepelire. II. K. 22, 42; IV. 14: 2; I5: iI. Scribitur iarpe, III. 111 .
Iorpa ran (iorpar ran), n. inkräktning af annans jord: occupatio alieni agri. III. 144.

Iorpa Skipti, n. delning af egorna i en by emellan jordegarne: divisio agrorum pagi inter fundorum dominos. III. 140 .

Iorpàvarp, n. köpskilling för såld jord: pretiom venditi fundi. I. J. 4: pr. (ubi varpi, ut videtur, pro varpit est scriptum); II. J. 9.

Iorpeghandi (iorpeighandi), adj. jordegande: qui proprium fundum habet. II. J. 1, 3, 33, 36. )( landboe, I. Br. 2. Cfr. Iorpeghandi, m.

Iorpeghandi (iarpeghaendi, iardeghendi); m. jordegare: dominus fundi. I. K. 10: pr; J. 15:1; II. K. 1 7. ) (landboe, II. Forn. 51; U. 25; Add. 7: 8. Cfr. Iorpeghandi, adj.

Iorpriki (iurpriki, iurdriki), n. jorden: orbis terrarum. )( himiriki et hrelviti, IV. 12. ingin $-s$ mapers ingen menniska pà jorden: nemo omnium hominum. ibid. iurprikiskerleker, kärlek till jordiska ting: rerum terrestrium amor. ibid.

Iftapu man (iftadhce man, iftapu man), m. den som ftander $i$ epe, edgardsman: qui in aliena caussa una cum aliis iusiurandum iudiciarium dat, sacramentalis. )( hovopsmaper, II. Add. 13: 2; III. 76. Cfr. Standa.

Ifted, iftap ( $y$ ftapre), n. (a standa) stegbögel: stapia. I. CB.

Ivir (ivi, III. 93. yvir, II. Forn. 48.), praep. 1) öfver: super. agha vaegh, fara, gara klöftrop; aka i. topt
mans; etc. I. J. 12 : pr, 1; 13: 2; FS. 4. konongs fvard ganger i. man, III. 93. laefa i. folke, I. K. 16. i. alla rikijins höfdingia, IV. 14: 17 . i. alla löte, ibid. nuer i. hus, II. Praef. Cfr. Pangbrakkia. 2) utöfver: trans, ultra. i. ramaerki, III. 117 . i. prae Kulla, II. J. 12. eig i. (vatn) a land, I. M. 4. i. nat ok iamlanga, II. Fr. 13. i. kyndilsmass/u dagh, iula aptan, II. K. 37; III. 138. ganger par i. (sc. i. nat ok iamlanga), I. B. 9. i. lagha böte, III. 133. 3) öfver, i: per. i. alt Sit Skiri, II. Add. io; V. 3. i. alt rikit, IV. 19: 2. 4) angående, om: de. i. kirkiunnar fral fi, kirkiufkulder, fkogha hug, epföre, I. Br. pr; II. K. 61; Forn. 6; Add. 7: 25. döma i. annan, II. Forn. 48. kaera i. annan, vide Karea. par i., L. Br. pr; II. K.6ı.

Ivirlös, adj. utan öfverplagg eller kappa: sine cucullo v. pallio. L. p. 5: 1; II. P. 30.

Iul, n. pl. jul: festum nativitatis Christi. femte dagher iula, II. Forn. 46. Cfr. Attundi, Tolfti.

Iula aptan, m. julafton: vigilia nativitatis Christi. II. K. 51; Forn. $\mathbf{5 1}_{1}$; III. 138.

Iuladagher, m. juldag: dies nativitatis Christi. I. Br. 4; II. K. 52, 54; III. 21.

Iulafriper, m. allmăn fred under julhelgen, frân julafton till tjugonde dagen: publica pax, a vigilia nativitatis Christi usque ad octavam epiphaniae. bryta i., II. K. 5t.

Iula otta, f. julotta: tempus antelucanum diei nativitatis Christi. IV. 15: 11.

Iurpriki, vide Iorpriki.
Ipras, v. dep. àngra: poenitere. II. J. 12.

Iamlangi, Icempkyrnis maen, Iampna etc. vide Iamlangi, Iamkyrnis man, Iamna etc.

Iartingni (icertekne), n . jarteoken: miraculum. IV. 15: 12, et not. 47 . ibid.

Ieper, m. (Isl. iadar) kant brädd: margo. Cfr. Garp.s iadher, Grasiaper.

## K.

Kal, ? kâl: brassica. III. 123.
Kalker (calker), m. kalk, bagare som brakas vid den H. Nattvardens utdelande: calix, quo in sacra coena utuntur. I. K. 5; II. K. 2, 8.

Kalla (keellar pro kallar, I. P. 10. kallzaes pro kallas v. kallapes, II. Add. 13: 2.), v. a. 1) kalla, tillkalla etc.: vocare. a preft k., I. K. 1. a fina granna k., fina granna til k., vide Granni. k. man til fvara, II. Forn 48. not. 4. man rum k., vide Rum. Cfr. Akallan, Laghkallaper. 2) säga: dicere. k. bonda trenda (bondi tende scriptum est), d. a. hafva uptändt ljusen: candelas accendisse. I. K. 8: 2. kallas annat aig agha, I. J. 4: 2. kallar hvar perra jik eig agha, k. han hava lönt bo, pan ar han kallar hem giva, etc. I. Md. 14: 1; A. 17: 1; 21:2; G. 7; R. 5: 5; 7: pr; J. 7: 1, 2; 15: pr; 19: pr; M. 3; p. 10, 12 : pr. etc. kallar han fannan at vaera, $k$. han bana vara, $k$. barn fit ver$r a$ etc. I. Md. 3: 2; B. 9; A. 22, 25; p. 3: 1, 2; 17; FS. 2: 1; 5: 3. etc. Verbum vara interdum omittitur. k. eig frip brutin (sc. vara), k. han forfallalöfan, $k$. bap̊i vapa, etc. I. K. 12: 2; 14:4; VS. 1: 1; P. 6: pr; II. J. 13. Kallas, pro kalla Jik, I. A. 4: pr; G. g: 7; J. 7:1; II. P. 42; J. 16. 3) kalla: appellare. k. annan bykkiuhvoelp, fralsgiva, hortutu, piuff, pral, I. R. 5: pr, 1,5; P. 6: 1; 16, $19: 1$; II. Add. 2:13. pat kallar fvarta flagh, danaarf, holmsköp, aflagha ep, braepa vitni, I. B. 5; A. 14: 1; J. 13: 4; II K. 49; O. 1:4.
kallar et konong/ten, IV. 15: 5. paet inventarium kallas, II. K. 73: 3. af hanum aru lums lagh kallap, IV. I4: I. py var han -per kringalli, IV. 14:4. han kallar jik apru namni an han heter, IV. 1g: 1. pu kallape mik uqvaepins orp̈, I. R. 5: pr, 2. 4) vädja, hănskjuta: appellare, provocare. $k$. Jikundir högre domara, II. K. 70. meerki v. ftaper cer han kallar i, det grănsmarke eller ställe, hvilket han âberopar såsom gränsskilnad: limes $v$. locus terminalis, ad quem provocat. I. J. 16: pr; II. J. 37. aprum innan garps k., beropa sig pà en grănsskilnad, som skalle ligga inom den andres hägnad: provocare ad limitem intra alterius saepimentum situm. ibid. kallar til enka akers, om han beropar sig pa, ske ger sig hafva fâtt: si provocet ad unicum agrum, i. e. si dicat se accepisse talem. I. A. 21:2; L. A. 30.

Kalver, m. kalf: vitulus. Vide Ala. - Kamber (camber), m. takảs, ryggàs, prov. kam: fastigium aedificii. ligger $k$. hel, ar kyrkekammen eller ryggasen hel: si fastigium templi sit integrum. I. K. 6; II. K. $\mathbf{9}$.

Kanceler, m. canceller: cancellarius. IV. 19: 5.

Kapa (capa), f. kappa, kåpa: pallinm. I. FB. 10: 1; II. U. 24.

Kaplan (kapellan, caplan), m. (egentl. kapellan: sacelli antistes), bifkups $k$., en prest som giorde notarie tjenst hos biskopen, och följde med honom på hans ämbetsförrättningar: sacerdos qui a manu episcopi erat. II. K. 4. not. 57 ; 52. not. 47.

Kar, n. 1) kista eller skrin, eller i allmänhet nàgot hvari saker inläggas och förvaras: arca v. cista, v. quadcumque vas ad res condendas aptum. i luktu aller leeftu kari ark aller kijtu, 1. P. 5: 2; II. P. 33. 2) kårl: vas (fictile, argenteum, etc.). Cfr. Silfkar.

Karl, m. 1) karl: vir. Vide Alman-nings-, Bo-, Stafkarl. 2) enskild man: privatus vir )( kononger. eig karl (de enskilde, d. â. häradet: privati viri, in territorio, quibus una pars tripartitae mulctae cessit) ok eig kononger, allitt. II. Dr. 17. ©va firi karle fium firi kononge, II. P. 58.

Karmaper (carman; rectius karlmaper), m. karl, man: vir. )(kona, allitt. I. VS. 2: pr; J. 3: pr; II. J. 4; Add. 13: 1. )( quinman, I. Br. 2.

Kasna vargher, m. mordbrännare, en som upbränner andras hus: incendiarius, qui alienas aedes incendit. II. R. 3. Stj. deducit h. v., quam, repugnantibus omnibus manuscriptis codicibus, rasnavargher legendam putat, ab Anglo-Sax. raefin, domus (? secuadum Berson, laquear, asser; Moeso a Got. rasn, domus); Ver. a "kaxn, fangns betulae adnascens, unde igniariam et fomes conficitur;" Ih. denique ab Isl. kafa, camulare, h. v. vertens: "incendiarius, qui coacervatis perinsidias lignis ad alterius aedium ostia, incendium suscitat, eoque omnes, qui intus sunt, comburit." At nobis non dubium videtur h. v. esse deducendam kafa, gen. pl. kasna, casa, vocabulo Romanis Goticaeque originis gentibua sine dubio communi; $k$ igitur vi vocis significat aedium destructorem. Cfr. Vargher.
Kafta, v. a. kasta: iacere, conicere etc. k. up garp, nedrifva gărdsgård: saepem deiicere. I. J. 13: pr; II. J. 27. k. aller fkiuta ceptir man, II. Add. 7: 2. han kaftadi i lagh var margha uratti etc. IV. 14: 4.

Kafter, m. kast, stapel: strues; inde
Kafllapa, v. a. lagga i kast, stapla: struere, struem facere. II. J. i9. not. 6ı. Cfr. Lada.

Kaftloggia, v. a. i. q. kaftlapa. II. J. 19; Forn. ${ }^{10}$

Kilta, f. (Isl. kiolta) sköte: gremium, sinus vestis. fun fvarkis (lege: Jun hans fucerkir) var boren $i$ danmark $i$ k., d. ä. blef buren till Danmark i skötet: in sinu portatus est in Daniam. IV. ı5: 13. Cfr. Ih. Gloss. h. v. et Diss. vet. Catal. Regg. Sv. G. p. 91. seq.

Kippa, v. a. rycka: vellere, abripere. II. G. 5.

Kirkia, kyrkia (kiurkia, I. K. I7: pr; 20: pr; 22. etc. kyrky, kiurkg, kirky, pro kyrkie etc. I. K. 7: pr; P. 3: pr; II. K. ind. 24; IV. $16: 1$ 2.), f. 1) $\mathrm{kyr}-$ ka: aedes sacra. I. K. 1; VK. etc. Standa utan $k$. (de excommunicato), IV. 4. 2) kyrka, församling: ecclesia. pan dagher fum biups til faftus af kirkiu, II. K. 56. kirkiunna reetter, kyrkans ratt eller lag: ius ecclesiasticum. II. K. rubr. not. 1; cup. 70; III. 32. Sed rubrica: af kyrkius raet, I. K. 3, sine dubio est mendosa, ut not. 12. ibid. est observatum. kirkiu bolker, liber de iure ecclesiastico. I, II. K. rubr; IV. 2 I: 1. not. 1. ugilder Sva firi k. fum firi kononge, allitt. d. ki. sâ att den som doddar honom, slipper bàde att fafta och böta, eller undergà penitens och borgerligt straff: ut, qui eum occidit, neque ecclesiasticae nec civili poenae sit obnozius. I. P. 3: pr; II. Dr. 19; P. 24. - Cfr. Fralfi 9.

Kirkiubol, n. prestgård: praedium ad aedem sacram pertinens, usuique sacerdotis destinatum. I. K. I; II. K. ind. 64; сарр. 1, 36, 62, 66, 73: pr; III. 5. Huc quoque referendum est IV. 13, nisi forte kyrkubol illud, quod ibi occurrit, sit nomen proprium praedii cuiusdam.

Kirkiu bygning, f. kyrkbygning eller reparation: exstructio v. reparatio aedis sacrae. II. K. 67. Cfr. Bygning.

Kirkiu byr, m. kyrkeby: pagus in quo est aedes sacra. I. K. 20: 3; Br. 3; II. K. 45 .

Kirkiut drap, n. drắp som begas i kyrka: homicidium in aede sacra patratum. II. K. 5. not. 58.

Kirkiudroten, m. kyrkvärd: curator v. oeconomus aedis sacrae. I. K. 10: pr. (cfr. tamen not. 32. ibid.); II. K. 65. et not. 23. ibid.in III. 92. Pro kirkiudrotnar perperam scribitur kyrkedrocnare, II. K. ind. 65. not. 72. kirkio domara, cap. 65. not. 86. kirkiodrotwar, ibid. not. 23.

Kirkiu dyr ( $\quad$. dör), n. pl. kyrkdörr: ostium aedis sacrae. I. K. 1; II. K. I, 69.

Kirkiufriper, m. kyrkofred: securitas publica eorum, qui aedem sacram adcunt, ibi sunt, vel inde domum revertuntur. II. Add. 5: pr. coll. c. Add. 7: 13-15.

Kirkiugarper (kiurkiuggarper, kirkins garder, -garper, -garder, -gaper), m. 1) gärdsgård omkring kyrkegârden: saepes circa aream templi. I. K. 13, 20: pr; J. 9: pr; III. 92. etc. 2) kyrkegârd: area templi consaepta, coemetorium. I. K. 1, 5, 12: pr, 1; 21; Br. 3; II. K. 5; III. 93 , in 1 ; IV. 16 : 1 . etc. - Cfr. Garper, Rrva.

Kirkiu iorp̈, f. kyrkans jord: praedium v. praedia aedis sacrae. II. K. 67 .

Kirkiul landboe, m. landbo pá kyrkans jord: colonus, qui colit fundum aedis sacrae. II. K. 6. not. 65. Observandum tamen est, cit. Cap. de colonis universe agere.

Kirkiunykil, m. kyrknyckel: clavis aedis sacrae. II. K. 65.

Kirküpanningar, m. pl. kyrkans penningar: pecunia aedis sacrae. II. K. 65.

Kirkuif kuld, f. kyrkans skuld: debitum aedis sacrae. II. K. 6I.

Kirkiu fokn, f. kyrksocken: paroecia. 1I. Add. 7: 3if.

Kirkiuftaper, m. ställe der en kyrka är bygd eller skall byggas: locus
ubl exstructa vel exstruenda est aedes sacra. IV. 16: 1.

Kirkiutiundi, m. kyrktionde: pars decimarum aedi sacrae cedens. H. v. occurrit quidem, at perperam, II. K. 65. not. 17.
. Kirkiu vagher, m. kyrkväg: via ad aedem sacram dacens. I. Br. 3; II. Forn. 32; Add. 7: 13.

- Kirkiuvariandi, m. (a varia) i. q. Kirkiudroten. II. K. 65. Scribitur kyrkiu veergi, III. 92. not. 80.

Kirkmassa (kirkiomaesfa, kirmasfa, Kyrmoesfa; sed perperam kyndermesfa, II. K. 52. not. 74.), f. kyrkmessa, högtid till firande af en kyrkas invigning: festum dedicationis templi; inde

Kirkmaesfu dagher, m. den dag dà kyrkmessan firas; eller pa hvilken kyrkan blifvit invigd: dies, quo celebratur festum dedicationis templi. II. K. $50,52,54$; III. II, 18.

Kirkmaesfu friper, m. allmän fred inom soknen pa kyrkmessodagen: publica pax et securitas intra paroeciam die consecrationis templi. bryta k., IL. K. 50; 1II. 11 .

Kiurkia, vide Kirkia.
Kiursgaef, vide Laekirsgaef.
Kianna, etc. vide in Ka.
Kland, n ? klander: rei vindicatio. Cfr. Laghakland.

Klanda, v. a. klandra (en annans besittning), tillegna sig: vindicare (rem). I. FS. 2: 1; FB. 7: pr; II. U.••4; Add. 4: 5. not. 29. klaender, praes. ind.. II. Forn. 3; U. ind. 28. Cfr. Laghklanda, Oklandader.

Klavi (claevi), m. klafve: numella qua praesaepi alligantur pecora. I. R. 12: pr; FB. 6: pr; IL. R. 28; U. 13. Ne quis dubitet de vera h. v. significatione, afferre liceat Magni Lagab. Gulap.
L. C. i5. KaupB. "'ef af ofmegri deyr, eda klafe kyrkir," i. e. "si (pecus) fame moriatur, vel numella stranguletur," quod verbis fult ok klavi exacte. convenit.

Klerkdomber (clarkdumber), m. lärdom: doctrina. IV. 14: 17.

Klerker (klarker, claerker), m. klerk: clericus (cfr. gloss. Lat. h. v.). I. K. 2; H. K. 59; III. 105 (ubi h. v. variis modis est deformata); IV. 14: 17.$)($ lekman, I. Br. pr; II. K. 36; III. 5, 98; V. 2.

Klocka (kloccha, klokcha, clocca), f. klocka: campana. I. K. 5, 10 ; IV. ı6: 12. etc.

Klockari (klocchori), m. klockare: aedituus. I. K. 10: 2; II. K. 19.

Klokna hus (clocnce v. kloncnae hus), n. klocktorn: campanile. III. $9^{\text {tri }}$; IV. 14: 2. Cfr. Stapul.

Klokna opensdagher, m. onsdagen nâst före påsk, sà kallad deraf, att klockorna da bundos, för att ej gifva ljud under de följande dagarne före pask: feria quarta post dominicam palmarum, v. dies Mercurii proxima ante pascha, sic dicta, quia campanae tunc ligabantur, ut sequentibus die-' bus ante pascha silerent. II. K. 5 I.

Klok $/ k$ aper, m. slughet: calliditas. II. Praef.

Klofter, n. kloster: coenobium. II. Add. 11: 11; IV. 15:.11. giva Jikik., I. A. 9: P円 II. A. 3 .

Klyf, f. börda som en häst bir på ryggen, prov. klef v. klơf (unde klöfsadel): onus dorso equi impositum. II. p. 58 (ubi perperam scribitur klylf); III. 92. not. 80 .

Klarkdomber, Klarker, vide Klerkdomber, Klerker.

Kiaevi, vide Klavi.

Klaepa, V. a. Llàda: vestire. II. Add. 11:10.

Klapa löfa, f. brist pa klader: penuria vestimentorum. II. J. 5.

Klapi (claepi, kleedi, klepe; klather, II. Add. 3: 4. not. 99.), n. pl. kläder: vestimenta. I. G. 9: 1; $\mathbf{P}_{\mathbf{1}}{ }^{17}$, 19: 2, 3; II. G. 16; R. $14 ;$ P. 52, 56,57 ; J. 6; Forn. 44; Add. 3: 4; 7: 12, 13; IV. 16: 12. Cfr. Hvardags - , Maepalklapi, Bapi.

Klöf, f. (Isl. klauif) klyfta: fauces. (riparum vel rupium). IV. 10.

Klöftrop, n. (a klöf, ungula bifida, et troda, calcare) trampning af kreaturens klöfvar, väg som boskapon gårs calcatus ungularum, actus pecoris. geera k. ivir aker ok ang, I. J. 13: 2; IL. J. 29. Scribitur klöftorp, II. J. ind. 29.

Kniver, m. knif: culter. I. O. 8. $\sqrt{i}-$ tia um k. ok köt/ticki moeß manni, allitt. d. ä. sitta till bords med on annan, ita af samma köttstycke och brue ka samma knif: eum alio mensae accumbere, de eodem frusto carnis vosci eodemque cultro uti. ibid. Cfr. Enaggiaper.

Knce, n. kna: gebu. I. P. 5: r; II. p. 30. havir kona v. husprea barn i knae, d. à. om hon har ett litet barns si uxor puerum infantem habeat. I. Md. 1: 1; A. 12 : 1; II. Dr. 2; A. 16.

Kolbranna, m. kolbrünnare: carbonarius. IV. 15: 2.

Kolder (colder, coller, kolitr); m. 1) kull, barn af samma gifte: unius conjugii proles. I. A. 2 : $\mathbf{I} ; \mathbf{5 , 6}$ : pr; II. A. 2, 7, 8; III. 73. Cfr. Sam-, Sunderkolla. 2) slagtingar pá fädernet eller mödervet 1 motsats sins emellan: cognati paterni vel materai, invicem oppositi. I. Md. 1: 5; II. Dr. 7; Add. 1 i:18. arvi kollum Skipta Junder $i$ tu, dela arf i tuà lika delar emellan fáderne och möderne slägtingarne: hereditatem
duabus aequis partibus inter paternos et maternos cognatos dividere. L. A. 3: 1; II. A. 3. Cfr. Kollafkipti.

Kolla/kipti, n. arfskifte, hvarigenom arf delas emellan slägtingar pá fädernet och mödernet: hereditatis divisio inter paternos et maternos cognatos. arver ganger $\nabla$. falder $i k$., II. Add. 11:16,18. hvat paet aer haelder k. abler iamfkylder fin i maellum, ehvad arfvet delas emellan slăgtingar pả fadernet (a ena) och mödernet (a andra sidan), eller emellan sâdana som àfren sins emellan aro beslagtade: sive inter paternos et maternos cognatos dividatur hereditas, sive inter eos, qui quoque inter se consanguinitate suat iuncti. II. Add. $11: 17$ - Cfr. II. A. 3. et vr. Iamnfkylder, Kolder a.

Kolli (colli), m. kulle, grafhög: tumulus. IV. 14: i, 2. Cfr. ind. nom. loees, จ. Kindkulle.

Koma (coma; kuma, cumber, kum, kummin, I. VS. 1: pr; J., 20; FB. 4: 13 II. P. 58. etc.); i) v. n. komma: venire. I. K. 1; 17: r; 21. etc. at k., tillkomma: advenire. I. J. 20. til k., idems L. J. 3: pr; P. 12: pr. barn komber til, d. a. födes: nascitur. II. Add. 12: pr, 2. iorp...cer til komen, d. à. förvărfvad: adquisitus. III. 112. aen dopföker fva braplika kom til, intraffade: acci $\rightarrow$ dit. IL. Add. ı3: 1. an fua komber til, om sâdan händelse intraffar: si res id ferat. II.•Dr. II. a k., âkomma, ske: Gieri. umfarp, lagha lep/n, forbup, matans orp, lagha haefp komber a, $\mathbf{L}$ J. 2: pr; II. G. 2; P. 58; J. 1; M. 2 ; Add. 11:5, 7; III. 67; IV. 18: 1, 5. Laghakland, akoma komber a man, II. U. 28, 29; Add. 4: 5; 7: 16. Cfr. Akoma, Domber. blopviti, loter (ok lugha Skipti) komber $i$, II. Add. 7:13; 11:1; 1II. 142. komber eig blopviti innan, II. Add. 7: 3, 1 3. not.99. Skicelnaper komber man-
sia maellin, vide Skiainaper. Komber pat i vapna fkipte perra i maellin, H . Add. 7: 17 . komber eig ne, köpruvi viper, har ej rättighet att neka, att rifva köpet: non habet jus negandi v. emtionem rescindendi. I. R. 5: 3, 4; J. 2: pr; II. J. I. cfr. Duder, Lagh. vip vitsorp komen, vide Vitsorp. - Cir. Saman, Ut koma. 2) v. a. istadkomma, bringa: efficere, perducere. lagh ifkript koma, vide Lyfa. han kom par criftnu a ok lif fit at raettum döda, IV. 16: 1 . han... kom fit bifkupsdöme til ratta lydnu, ibid. 4. han kom tiunda af bondom bi/kupi, ibid. 13.

Kona (kuna, II. Add. ir:18.), f. 1) qvinna: femina. I. A. 6, 8: 2,3 ; 15 ; G. 6: 3; R. 5: 5; П. 0. 2: 5. etc. ) ( maper, karmaper, vide has $\left.\mathrm{vv}_{\mathrm{t}}\right)(\mathrm{mö}$, ut infra aenkia ) (mo, II. Add. 8. taka k. mapp vald, vide Taka. egho fapghar v. bröplungar tver ena k., d. ä. on de hafra beblandelse med samma quinna: si rem habeant cum eadem femina. I G. 8: pr; II. O. 3. Cfr. Enlöper, Frand-, Hor-, Hus-, Leghokona, Ovormaghi. 2) hustru: uxor. I. K. $15: \mathrm{pr}$; Md. 11 ; B. 4. 7; A. 4: 1; 5, 24: pr; 25; G. 1, 2. etc. kallar jik fva fkrida $k$. (quinna: femina) hava at finnik. (hustru: uxor) ete. I. G. 7. Cfr. ABalkona, Bīia 2, Mundgipt.

Kononger (cononger; gononger, I. p. 3: pr; 5: 1. konong pro konongs, IfI. 79. konox, konogge; konogh, pro konongs etc. I. K. 7: pr; R. rubr. not. $1 ;$ III. 93.), m. 1) lonung: rex. I. K. 1; Md. 3: 3; S. 1; B. 1: 1 ; A. 14 ; G. 1 ; R. 1, 2, 3: 1 ; J. 5; II. J. 12; M. 8. etc. conongs (vel forte legendum cononga) bolker, berattelsea om de tre nordiska konungarnes sammantrảde pà Danaholmen: narratio de conventu trium regum septentrionalium. I. CB. rubr. Cfr. Epfore, Karl \&, Kirkia 2 2) kung-
lig prines princeps regive koll.k.:ok byrisleph k., IV. 15: 15. Cfr. Ih. Gloss. h. v. et Diss. vet. Catal. Regg. Sv.G. p. ${ }^{100}$. seq.

Konongsgarper, m. kungsgàrd Chvarast konungens bryti eller länsman bodde): villa regia (ubi habitabat exactor regius). I. p. 3: 1; II. P. ${ }^{27}$. Cfr. Bryti, Lansmaper.

Konongsliker, adj. kunglig: regius. k. ratter, utskylder till kronan: veetigalia regia. IV. $19: 3$.

Konongsriki (konongriki), n. konungarike: regnum. L G. 1; II. Add. 11: 7; III. III, innan konongsrikis maper, inom riket född man; vir in regno (Sveo-Gotico) natus, I. Md, 5; pr; S. 3: pr; II. Dr. 10.

Koppofunder (köpo v. cöpo funder), m. fynd af bisvärm: examinis apum inventio. L FB, 7: pr, 2 ; II. U. 14, $0-$ rigo prioris $h$. $\mathbf{v}$. partis latet; lh, credit tamen illam olim latiorem habuisse siguificationem, et omne insectorum genus denotasse.

Kor, m. chor, rummet närmast hög. altaret i en kyrka; pars templi, arae principali proxima, IV. 16:12,

Korn (corn), n, säd; seges, frumentum, I. FB. 2; Br, 2, not, 32 IL. K, 36, 43, 52, 72: $1 ; 73$; 1; P. 58; U. 7, 21; ILI. 1, 18, 126 ; IV. 19; if V. I, Cfr. Spitals korn.

Kornharbarght, n. sadesbod; cella frumentaria, IL. p. 30,

Kornfkiamma, f, i. q, kornhaerbarghi. L. P. 5: pr.

Kornfkyld, f. spannmålsskuld; de. bitum frumentarium. III. 140 .

Korre tiundi, m, tionde af sàd; decimae frumenti. I. Br, I (ubi cod, A. per. peram habet copitinda): III. 5.

Korporale, n. linneklädet, som lag. ges öfver kalken ocl paténs linteum, quo teguntur calx et patella, panema
vinumquè sacro usni destinatum continentes (sic dictum quasi tegumentum corporis Christi, ut recte observat St.$)$. II. K. 2.

Kofta, v. a. âtgă, erfordras till omkostnader (om penningar): ad impensas opus esse (de pecunia). parningar fum koftadi . . . kyrkius (nisi forte kyrkia sit legendum), IV. 16: 12.

Kofter (cofter), m. 1) kost, spis, föda: cibus. II. A. 4; Add. 6: pr, 2, 3; III. 89; IV. 19: I. Speciatim de commeatu gengarp dicto occurrit II. K. 22; J. ind. 12. vara a k. mans, IL. K. 43. 2) bekostnad: impensa. af finum k., IV. 16: 12. 3) pl. saker, egodelar: res, utensilia. fae aller k., I. R. 13; II. R. 29; P. 29. egn aller aldra (lege adra) k., IV. 14: 1 1. qvikir k., kreatur: res viventes, pecora. V. I.

Kovi, m. (egentl. koja, rum: casa, conclave; Isl. kofi) kapell, afskiljdt chor eller sidobygnad i en kyrka: sacellum, podium templi. IV. $16: 12$.

- Kop pro qvop, imperf. a quapa, quiod vide.

Kraka (crakce), v. a. upsätta en takresuing eller annan dylik stallning, med påspikade krakar eller lakten; prov. kraka: substructionem tecti, vel aliud eiusmodi opus e iunctis trabibus asseribusque conficere. k. ok flaka kirkiiu, upsätta takresning och lagga.tak pai. kyrki: fastigiom templi erigere scandulisque tegere. I. Pl. Lund. verLit vv. k. ok flatce (at legit Sti.): "palis circumcirca cingere atque munire," et 1h. v. kraka: "pslis humo defixis conmunire." Cfr. Flaka.

Krava, f. (a krefia) kraf: exactio, petitio. at fyrfuc -vom, I. FS. 2: 2. not. 2.

Ḱringer, m. krets: circus. kiring um, adverbialiter, omkring: circum. I. J. ı3: 2; II. J. 29. Cfr. Um kring. Inde cog-
nomen kringalli, quod vide in inds nom. homm.

Kriftin (oriftin), adj. 1) christen: christianus. I. K. 1; II. Praef; IV. 15: 1. etc. 2) döpt: baptizatus. III. 132. Kriftindomber (criftendomber), ma christendom: christianismus. IV. 15: 12. not. 47. fa k., d. u. blifva döpt: per baptismum recipi in ecclesiam christianam. I. A. 4: pr; 12: 1; II. K. 28; A. $4,16$.

Kriftna (criftna, crisna; crisma, II. K. 27. not. 96.), f. 1) christendom, christna laran: christiana religio. II. K. 1; IV. 14: 2; 16: 1, 2. pa ar k. var ok allir kriftnir, sedan christendomen blef antagen och alla blefvo christne: postquam accepta est christiana fides, omnesque facti sunt christiani. I. K. Icriftrus bolker, i. q. kirkiue bolker, III. 3. rubr. 2) dop: baptismus. parva, bepas, fa -nu, I. K. 1, 14 : pr, 1; II. K. 1,27. 3) den tid som förflutit från: christna lalrans införande: recentius tempus, post acceptam christianam fo dem. Cfr. Hepra.

Krijtna (crijtna), v. a. christna, döpa: baptizare. I. K. 14: pr; II. K. 1, 27.

Kroker, m. (egentl. krok, ompag: uncus, ambages) pl. försât, list: fallacia, malae artes. IV. 14: 4.

Krona, f. kronan, staten: (proprie corona), regnum, fiscus regius. Cfr. Gups.

Kronika, f. krōnika: chronica. IV. 15. 18. not. 73.

Krrefia (iricevia), v. a. 1) tillsäga, upmana: indicere; admonere. II. Forn. 46. (per metathesin scribitur quarix, not. 79. ibid.). 2) begära, fordra: petere. bofkipti k., I. B. 7; A. 5; II. Fr. 11; A. -. fier veghar k., I. M. 5; II. M. 5. Cfr. Takkiumaper. 3) kräfva, fordra: appellare, exigere. I. R. 9: pr; II. K. 65; R. 20; U. 29; Add. 2:11\%

4: 5; 7: 10; III. 84, 91; IV. 20:1; V. 3. k. man fkuld, I. R. 7: pr. k. Skuld v. Jkyldir (af manni), I. A. 18: 1; J. 6: 1; II. K. 65; R. 16. etc. openbara $\int k$ ript k., de delicto, II. K. 72: pr. ut k., III. $^{\text {I }}$ Add. 12: 1; V. 1.

Kvarfata, etc. vide in $Q$.
Kuna, vide Kona.
Kunna, v. a. 1) veta, känna: scire, cognoscere. $k$. Skal matlum rat ok ureet, IV. 12. 2) kunna:' posse. k. firigara kono aller ko, I. R..5: 5. 3) framför ett annat verbum utmärker kan stundom en hypothes: alii verbo praepositum v. kan interdum indicat hypothesin; ex. c. kan han ok fla han, om det händer att han slår honom: si forte eum verberet. II. Forn. 44 . kun man hîtta etc. II. U. 29. nul kan pem Skilia a, nu- kan fva varpa, etc. II. Add. 6: 2, 4; 7: 4, 5. Cfr. Kara.

Kurugher, adj. (a kunna 1.) kunnig, känd: cognitus. IV. 14: 2.

Kufka, v. a. nödga (med öfvertalande eller hotelser): cogere (exhortationibus v. minis). III. 76. coll. c. IV. 2i:34. Stj., Ih. aliique crediderunt h. $\quad$. significare "blanditiis lactare, sermonis illecebris permovere."

Kyn, n. slägt: cognatio. icemn kynnum, lika nära i slăgt: eodem cognátionis gradu iuncti. II. A. I.

Kyndilsmassfa (kyndil- v. kindilmesfa), f. (Isl. kyndill, Fenn. kyntild, candela) kyndelsmessa, sà kallad deraf, att kyrkljusen dà invigdes för hela gret: festum purificationis Mariae, sic dictum a consecratione candelarum tunc celebrata. III. 5; IV. 3. krndilsmassic dagher, d. II Februarii. II. K. 37, 54; Add. 4: pr. Sed kriulermesfo perperam pro kiyrkmesfo scriptum est II. K. 52. not. 7 f.

Kyrkia, vide Kirkia.
$K y t$ (rectius kip), n. kid, kidhing: haedus. III. 102.

Kafti, n? gömställe: latebra. fallir $i k$., tjufven gömmer undan det stulna: fur rem sublatam in latebram abscondit. I. P. 5: pr. Ita Stj. quoque haec intellexisse videtur, dum h. $\mathrm{\nabla}$. vertit "cavea, caverna, latebra." Locc. ita vertit citata verba: "quae videntur ferre in latebram." Pro kicefti scriptum est kiaefli, II. $\mathbf{~ P}$. 3o; illud vero rectius esse, rythmica citt. verborum connectio cum antecedentibus: "vraker, fiat aptir" testari videtur.

Krelda (kycelda), f. källa: fons. IV. ${ }^{15}$ : 1.

Kanna (kienna; kannir pro kannir, I. P. 14.), v. a. 1) kanna, igenkanna: noscere, aguoscere. I. p. 8: 1; 9,:10, 13, 14; II. Р. 10. Cfr. Ratkanna, Sankanna. 2) tillvita: obiicere. k. manni lagha fpial, IV. 15: 8. kaennis paet hanum at han etc. II. Add. 7: 21. not. 51. 3) kcennas, v. dep. erkänna: agnoscere, fateri. k. Skuld, II. Add. 2: 10. k. viper, a) igenkänna: recognoscere. I. P. 13; II. P. 46. b) erkänna: agnoscere, fateri. vir kaennums par viper, IV. 19: pr.

Kıepfir, kaeffir (kiappir, kiaeffir), m. (egentl. den som lefiver tillsammans med frilla: concubinus) träl som hade huskona: servus contubernalem habens. a akki k. i barnum, trälen har ingen del i, d. à. ingen rát till, eller magt öfver sina barn (hvilka tillhüra modrens egare): servus nullo paterne iure fruitur (nam liberi eius pertinent ad dominum matris suae). I. G. 4: 3; II. G. 3.

Kara (kiara), v. a. kära, anställa âtal eller rättegång: agere, actionem instituere. II. Forn. 32; III. 112, 117 . a (mal) k., III. 112, 117, 142, 144. k. a man, I. J. 9 : 1; II. J. 21; U. 9. not.

89; ${ }^{\text {10, 12; III. 107. k. til mans, II. }}$ Forn. 30, 44; Add. 7: 29. k. ivir man, II. U. g. ${ }^{\text {h hvat han fik k. kan, hvad }}$ det ar han pâstår eller med sitt kàromal asyftar: quid actione sua petat七. postulet. IV. 12. Cfr. Akcerande, Okarder.

Kcera, f. karomal, astal: actio, petitio. at frrftae k., III. 82.

Karleker (kiarrlek, kiarllekar), m. kurlek: amor. IV. 12. Cfr. Iorpriki.

Karomal (kiaero maal), n. râttegångsmât: caussa iudicialis. II. Add. 10.

Kölna, f. kölna, mälthus: aedicula, ubi maceratur et torretur hordeum, cerevisiae coquendae destinatum. IV. 8 .

Köp, n. 1) köp och skifte: emtio venditio et permutatio. I. J. 1, $2:$ pr; 3: 3; D. 19: 1; II. p. 55; J. 1, 7. )( geef, III. 67. Cfr. Tibu-, Torgh-,Vaggiarköp. 2) pris: pretium. almaennilik (t) köp, IV. 19: 1. Cir. Almaennings köp.

Köpa (chöpar pro köper, I. FB. 5. copt pro köpt, I. J. 7: 1. kopt, göpt; kööp, II. Add. 11:11. kopte pro köpte, ibid.), v. a. förvärfva genom Łöp eller skifte: emtione vel permutatione adquirere. I. A. 6: pr; J. 2: 2; 3: pr. 2; 4: pr; 7: pr, 1. etc. )( piggia, II. Add. II: in. k. (iorp) maip löfom örom, I. J. 3: 4; 4: 2; II. J. 8, ir. k. firi löfa öra, II. Add. II: II. k. iorpo finni, I. J. 4: 1; IL. J. 1o. k. iorp it iorp, I. J. 3: 2;-IL. J. ind. ı0; eap. 7; Add. it: it. af köpter, genom böp frânskiljd: emtione separatus. I. J. 7 : pr; II. J. ind. 15. Cfr. Torgh köp, Vin. Köpas vip, v. dep. afsluta köp (eller skifte) sins emellan: emtionem venditionem (vel permutationem) inter se contrahere. I. P. 1 2: 1, 2; II. P. 44, 45. köpas man iorpum viper, d. â, skifta jord: si praedia *o agros inviceun permutent, II. S. 3.

Köpa vin, m. vin, som var aarvarande vid töp: proxeneta, qui in entione venditione aderat. II. P. ind. 55. Cfr. Vin.

Keöpa vitni, n. vitnesbörd om lagligen förrăttadt köp: iuratum testimonium de emtione venditione rite facta. baera k., I. J. 2: 2; II. J. 3.

Köpe (köpae), m. köpare: emtor. I. J. 2: pr; II. J. I.

Köpe iorp, vide Köpo iorp̆.
Köpfarp, f. resa i handelsírender: iter, negotiorum mercatoriorum caussa institutum. -um fara, I. A. 19; II. A. 27.

Köpfaft (cöpfaft), f. stadfastelse af jordaköp med föreskrifna formaliteter: solemnis emtionis venditionis de fundo contractae confirmatio. -um binda, sálunda befasta ett afslutet jordaköp: talem contractum solemni ritu confirmare. L. J. 2: pr; 3: 3; II. J. 1, 7. Cfr. Fafte.

Köpo funder, vide Koppofunder.
Köpo iorp (köpe iorp̆), f. genom köp förvarrvad jord: fundus $v$. ager emtione adquisitus. II. A. 26; R. 3o; J. ind. 3, it; eap. 46; III. 52, 108 . Huc vero non pertinent verba köpe (praes. conj. a köpa) iorp, II. A. ind. 23, 24, ut ex ipso textu illorum Capitum satis constat.

Köpruf, n. (a ryva) brytande eller upref af ett afslutet köp: factae emb tionis venditionis rescissio. I. J. 2: pr; II. J. 1.

Köpftuper, m. (a ftaper; egentl. handelsstäle: locus mercatorius) stad: urbs. III. 79.

Köpunger, m. i. q. köp/taper. Vide ind. nom. locc. v. Falukopunger.

Kötfticki, n. köttstycke: frustum carnis. Vide Kniver.

Kötfunnudagher (kiot/unnudagher), m. fastlage söndagen, sh kallad (lika-
com Ital. carnevale) af den ersättning man dả i förvàg tog sig derför, att man under den stora fastan, som begyntes onsdagen derefter, ej fick ${ }^{2}-$ ta kött: dominnta carnis; ita appellabatur dom. Esto mihi (pariter ac Ital. carnevale) ab esu carnis, quo in mox sequenti quadragesima abstinendum erat. II. J. 46; IV. 3. Scribitur lapsu calami hörunnudagher, III. 14F.

## L.

Lada (Tàpa), v. a. (Isl. hlada, Germ. zuden) 1) ligga i hög: struere, in cumulum congerere. I. J. 20; II. J. 45 . 2. tiunda, afsätta tionden, lagga dep i en särskild hög: decimas seponere. II. K. 36.. Cfr. Aflada, Kaftlapa. 2) införa (stid) i ladas: horreo condere (segetes). II. K. 73: 1; V. I.,

Lagh .(lagh, I. A. 7; R. x: pr. etc. lahum pro laghum, I. p. 4: pr.), n. pl. 1) lag: lex, ius. l. vasgöta; II. Praef. waftragötlands L, IV. $14:$ pr. landfins l., ibid. 17. vaesgöt $f k$ l., II. K. rubr. liwnes l.; IV. $14: 1,17$. l. ok laghbok, II. Praef; Add. in:ir. l. ok retter, I. P. 12: 2. rat l., I. B. 1: pr; IV. 14:13. $\%$. goira ok fram föra, IV. If: pr. l. taelia, fva ar i-um talt, vide Tralia. Skipan ariper l. fafta, vide Fafta 1. pren.l. map halda, vide Halda 1. fum l. ar (rectius arru) vo: varr, I. P. 18, i9: 1. fum L fighia, vide Sighia. vari l. famu, II. Add. 9; 2; 11: 14. i laghum, i lagen, enligt lag: in legibus, secundum leges. IV. 6. i I. varum, I. K. I; IV. 1, 2. i l. manna, II. P. 52. ienom 1. vara, II. U. 13. at laghum, enligt lag, lagligen: secundum leges, legitime. I. G. 9: 4; II. G. 16; J. 7. at 2 varum, II. 0 1: 4; J. 13. at gamblum l., II. K. 52. Cfr. Faella 2. madp la-
ghum (fa, böta, vaeria, lïfa, etc.), idem. 1. A. 8:3; R. 8: 1; P. 13, 15 ; FB. 3, 4: 1 ; II. G. 3; J. 12; Add. 10,11 : 3, 4, 7. etc. cfr. Rinna. map 2. rattum, L. P. 5: 2; 16; II. P. 51. (II. p. 33. pro laghum habet lagha, ut rattum sit subst.) map flikum v. famu laghum, II. P. 2; IV. 18: 4. laghum (löfa), idem, I. p. 12: 1. (nisi forte map addendum sit). Cfr. Bonda-, Lands-, Ulagk. 2) ed: iu. mentum. l. ganga, I. J. 6: 1 ; II. K. ind. 49; Add. i1: 6; III. 39, 76. 2. firi ganga map tolf manna epe etc. II. R. 16. ganga l: ok ep, II. Add. 13: 1. 1. fa, framföra, vide Fa 4, Fram föra. innan -um ftanda, i. q. i epe Jtanda (vide Eper), II. Add. 2: s. laggia (mal) til -a, II. P. 7; IV. 18: 6. han komber eig -um vip, han far ej. fria sig med ed: ei non licet iuramento se defendere. I. FB. in: 1 ; II. U. 27. not. 8. sat göra . . . majp -um, vide Ratter. Cfr. Fas.

Lagha (lagghas), adj indecl. (gen. a lagh) laga, laglig: legitimus. Vide Aflagha, Bot, Bü 4, Forbup 1,. Farfal, Faeft e, Hug, Lepfin, Loter, Ratter, Stcerana, Tak, Topt, Vingraf, Varmo ölftemna.

Lagha.brut, n. lagbrott: delictum, legis violatio, III. 83, pisi lugha sit adj.

Laghagengarp, vide Gengarp.
Laghakland (lagh klad), p. laga klander: legitima vindicatio. II. U. 28, 29; Add. 4: 5. Cfr. Laghklanda.

Laghaloter, m. laglig andel: legitima portio. II. R. 3o. not. 20.

Laghafpial (laghiee fpial), n. lagarnes kränkning eller förspillande: legum corruptela vel violatio. II. Praef; IV. 14: 11; 15: 8.

Laghaftamna, f. laga stämning: legitima citatio $\mathbf{v}$. in ius vocatio. II. Add. 9: 1.

## Laghat, Laghaper, vide Laggia.

Laghbiupa (lagh biupa, lagh bypae, Zagbiudace), v. a. lagligen erbjuda eller heinbjuda (jord ât arfvingen eller förre egaren till lösen): (fundum v. agrum heredi v. priori domino redimendum) legitime offerre. I. J. 3: pr, 4; II. J. 4, 8; Add. 11:5, 7-1 1; III. 135. lag eig biupa pro eig lugbiupa, I. J. 3: 4.

Laghbok, f. lagbok: codex iuris. II. M. 8. not. 47; Add. 9: pr; 13: 1 m 2. vasgöta, I. K. rubr; II. Praef. Cfr. Lagh.

Laghböta, v. a. lagligen böta: legitimam mulctam solvere. I. P. 5: 2.

Lagh döma, v. a. lagligen döma: legitime iudicare. 2. munni, lagligen tilldöma: legitime adiudicare. I. J. 16: pr; II. J. 37 ; M. 3.

## Lagher, vide Laggia.

Laghfangen, adj. lagligen förvärfvad: legitime adquisitus. II. Add. 1 I: pr, 2. aller (alias, i. e. nisi umfard komber a, et bapin koma a en bulfter ok undir ena ble) ar hun (sc. iorp) eig l., II. G. 2.

Laghfeelder, adj. lagligen sakfâld eller dömd: legitime damnatus. II. Forn. 39. not. 89; Add. 11: 11; 12: 2.

Laghgilder, adj. gild, lagligen gällande: ratus. III. 68. laghilth pro laghgilt, III. 142.

Laghgipt, adj. f. lagligen gift: legitime nupta. l. kona, II. A. II.

Laghkallaper (laghkalper), adj. lagligen kallad: legitime vocatus. l. til fvara, kallad till svars, stamd: ad respondendum, in ius vocatus. II. Forn. 48; III. 53.

Lagh klad, vide Laghakland.
Laghklanda, v. a. lagligen klandra, tillegna sig: vindicare. I. FB. 11: 1; II. Add. 4: 5. not. 27. Cfr. Laghakland.

Laghlika, adv. lagligen: legitime, legi couvenienter. I. Md. i I, 15: 2. not.

7о; P. 9; Br. 2; II. K. 47. not.' 7 19 48; 今. ı. etc.

Laghliker, adj. laglig: legitimus, iustus. II. K. 72: 2; IV 1 14: 14 ; V. 1.

Lagh lyfter, adj. lagligen kungjord: legitime publicatus. II. P. ind. $49 \cdot$

Laghlös, adj. at -fo, adv. olagligen: contra legem, lege non observata. I. p. 3: 2. Ita quoque, ni fallimur, logendum II. P. 28, ubi pro laghlöfo scriptum est faklöfo.

Laşhntal, n. màl, rättegångssak: caussa forensis. III. 68.

Laghman, vide Laghmäper.
Laghmansdöne, n. lagmansambete: iudicis provincialis officiam v. potestas. II. Add. 1; IV. 14: 13, 15 .

Laghmaper (lagman), m. lagman: iudex provincialis, legifer. I. R. 1: pr; 3; II. A. 10; G. 12; R. 1,3; J. 5; Forn. 48; Add. 1, 2: i0,11,14; 9: pr; 12: 1; 13: 1; III. 57, 68, 75, 89, 144; IV. 14: 5, 17-19; 15: 10; 19: 5; 20: 4. laghmaz pro laghmanz, II. Forn. 43. galman pro lagman, I. P. 11. Cfr. Land, Namn.

Laghmaeli (Lagmaeli, laghmale), n. lag. lagens stadganide: lex, iuris placitum. H. จ. occurrit tantum in his formulis: at laghmozli, enligt lag, lagligen: legi convenienter. I. A. 7, 8: pr; 10; J. 7 2; 13: 2; 15: 1; 18; II. A. 11,31 (ubi tamen praep. at est omissa); J. 17, 29, 36, 43. maṕ -li, I. A. 22; J. 3: 2; 13: 2. maxp -hum, I. A. 8: 1 ; II. A. IT. apptir -lum, II. Add. 7: 26. not. 86.

Laghfaga (lag/agha), f. (a Sighia) lagsaga, lagmans jurisdiction: iurisdictio iudicis provincialis, provincia. II. Praef; III. 68. land ok l., allitt. III. 112.

Laghfkipta, v. a. c. dat. lagligen dela; legitime dividere. L. M. 5; II. M 5; Add. 11: pr.

Lagh/tamna, $\begin{array}{r}\text {. a. lagligen stämma: } \\ \text { and }\end{array}$ legitime in ius vocare. II. Add. 9: pr, i.

Laghtakin (laghktakin), adj. lagligen bestämd eller utsatt: legitime constitutus. I. G. 9: pr; II. G. 15.

Laghvaraper (laghvarper, lagvaraper), adj. lagligen tillsagd: legitime monitus. II. Forn. 45; III. 58.

Läghvunnin, adj. lagligen förvunnen, dömd: legitime convictus $v$. damnatus. II. K. 48. not. 86; Add. 5: 1.

Lan, n. 1) làn: commodatum. at Zane taka, emottaga till lâns: commodato accipere. I. P. ı0; II. P. 42. til tans taka, IV. 8. 2) den lânta saken: res commodata. I. R. 10; II. R. 25; p. 42. vip l. taka, I. R. 11: 1; II. R. 27. Ambae hae significationes connectuntur in locutione: taka lan at lane, II. R. ind. 25. 3) penningelân, försträckning: mutuum. taka l., II. K. 65.

Lana, laena, v. a. 1) utlảna: commodare. I. R. 11: 1. 2) låna (af annan): commodato accipere. II. Add. 7 : 8. 3) försträcka: mutuo dare. II. K. 65.

Lanardroten (lönaer droten, landroten), m. husbonde: herus. I. O. 7; II. Add. 5: pr. )( landboe, I. A. 24: 1; II. A. 34. Origo prioris partis h. $\nabla$. est dubia. Cfr. Lands droten.

Land (lanp, I. R. i: pr. lant, III. 56.), n. 1) land, jord: terra, solum. ( vatn, I. M. 4; II. M. 4. Cfr. Half-marka-, Öres land. 2) landskap: provincia. I. Md. 5: 4; O. 4; P. 13; II. K. 72: 3; P. 47; III. 118; IV. 14 : 11 , 17; 15: 10; V. rubr. )( harap, I. J. 16: 1; IL. J. 38; U. 6. l. ok laghfaga, allitt. III. 112. firi l. ok lughman, i. q. a landspingi, I. p. if (ubi galman pro lagman); II. P. 43. vart l., i. e. Vestrogotia, I. R. ı:pr; P. 12: 2; 13; IV. 14: 1s.) ( finvid ok halland, IV. 10.
alt l., hela landet: tota (haec) provincia. II. Forn. 45; III. 58, 144 . $i-d i$ v. - dino, I. A. 1 4: pr; II. Forn. 46. not. 38; •Add. 6: 3; IV. 19: r. have i l., II. A. 17. i 1. presfi, I. G. 9: 7 . hit til $-d s$, IV. i6: 9. af l. (fara, etc.), I. A. ı2: pr, 1; G. 8: pr, 1. afyn v. tolf fhicelika macn af -dino nemona, II. M. 3; Add. 2:14. lands a/jn, vide A/fn. ut fvoren of -di, IV. 2. l. flya, II. Dr. 11; III. 56, 83. l. ryma, III. 68. firi gara l. ok löfum örum, allitt. förverka sin lösa (och fasta ?) egendom jämte rättigheten att vistas i landet: ob commissum crimen amittere bona sua mobilia (et immobilia?), una cum iure morandi in provincia (v. regno). I. O. 2; II. O. 1: pr; R. 3. (coll. c.I. O. 4.). l. varia, II. K. 4; Add. 9: 1. -dum rapa (de rege), 1I. M. 8. böta vib $l$. ok konong, I. P. 5: 1, ubi land idem ac harap significare videtur, nisi herrap sit legendum, ut habet II. $\mathbf{p}$. 30. - Cfr. Fofterland, Innan, Norpun, Sunnan, Utan, Haer-, In-, Utlaenfker.

Landamaeri, n. gränsort emellan landskap eller riken; locus in confinio provinciarum $\%$. regnorum. I. CB. not. I; II. P. 44, 45; IV. 10. not. 1,50. Sva fum figs $i$-rum, i. e. in capite de limitibus inter Sveciam et Daniam (I. CB.), IV. 15: 3. Si excipias II. p. 44, 45, ubi pro landamarris forte legendum est landarmarkis, b. v. non nisí in pl. occurrit, et rectius forsan vertitur: gränsor: limites.

Landamarki, n. gränsmärke emellan landskap: limes, terminus inter provincias. I. P. $12: 1$, 2. Cfr. Landameri.

Landboe (lanboe), m. landbo, arrendator: colonus. I. K. 4; 20: 3; A. 18 : pr; 24: pr; II. K. 6, 45, 72:.4; 73: 5; A. 33; IV. 8, 16:12. Cfr, Almennings
landboe, Bondi, Bryti, Husbonde, Iorpeghandi, Kirkiu landboe, Lanardrotin.

Landfarfa (lanfaefta), f. ett stycke land vid brädden af en ström, vid hvilket den till en quarn hörande dammbygnaden fästes; eller rättigheten att vid en annans jord fästa en dylik hygnad: pars ripae fluminis, cui adfigitur agger molaris, seu ius alieno agra adfigendi eiusmodi opus. I. M. not. 1 ; SV. 4, 6; IL M. 4, 6 .

Landi (pl. landa, laender), m. landsman, frân samma landskap: popularis, eiusdem pravinciae incola. I. R. 2. not. 15; P. 13; II. R. 2; P. 47. allandee pra allo landa, I. R. 2.

## Lundroten, vide Lanardroten.

Lands almanninger, vide Almanninger 9 c).

Landsdomari, m. konungens ämbetsman, som på konungens vägnar utöfvade högsta domare oclı verkställande magteo inom landskapet: praetor, qui regis loco summam intra pravinciam habuit iurisdictionern et magistratum. III. ıo5. coll. c. IV. $21: 3$ r. Cfr. Domari, Larnls harra, et gloss. Lat. v. Dominus terrae.

Lands droter (lanz droten), m. landsherre: dominus provinciae. Sic, at mendose, ni fallimur, pro landroten vel potius lanardroten habet cod. D. II. Add. 5: pr. not. 40. Cfr. Lanardroten.

Lands herra, m. i. q. Landsdomari. II. K. 4; Forn. 43; III. 71. Cfr. Herra 3, et gloss. Lat. v. Dominus terrae.

Lamdsiord, vocabulum corruptam, pro quo busiord est legendum, II. K. inl. mut. -5 .

Lindfkap (anz/kapp), n. i. q. land 2. IV. $15: 6$

Lunelfiky ll (land Skild), f. landskyld, afronl: vectigal e pradiis. II. Forn. 5 ; IV. 20: 4.

Landslayh, n. pl. landets (landskapets) allmäuna lag: commune provinciae ius. dylia, Skipta aptir -um, II. Add. 7: 26; III. 100. böte aptir -um (neml. för dråp, sår etc: pro caede, vulnere etc.), )( pat ar ugilt v. per hava brutit epforret, II. Add. 7:5. coll. c. 1,4 . ibid.

Landsvift (lansvift), f. rättighet att vistas i landet: ius morandi in provincia v. regno. I. O. 4-

Lands vergher, m. landsväg: via principalis, per provinciam ducens. II. Forn. 32.

Landsfing, n. lagmansting, ting för hela landskapet (Vestergötland): iudicium provinciale, $\mathbf{v}$. commune Vestrogotiae. II. K. .70; G. 12; Forn. 39, 48; Add. 2: 1 4; 9: pr, 3; 11:6, 7; 13: 1; III. 32, 68, 120,144 ; IV. 21:43. Cfr. Götar, Hivrapsping, Land 2, Ping.

Langafreadagher, langafredagher, m. làngfredag: dies mortis Christi, feria sexta ante pascha proxima. I. K. $1_{7}$ : 1; II. K. 40.

Langer (longer, V. 2.), adj. làng, làngvarig: longus (loco v. tempore). II. J. 18; Add. 7: 13; V. 2. Superl. lengfter, I. S. 4: i; II. Add. 10. at lenfito (pro lang/to), längst: longissime, non diutius (quam). II. A. 18. Cfr. Erullanger.

Las (laas, lafs), n. lâs: sera. I. p. 5: pr; II. P. 3o. Cfr. Lykil.
$L a / s$, las, n. lass: vehes, plaustrum onustum. I. FB. 8; II. Forn. io, it, 33; U. 20; Add. 3: 1 ; $4: 5$; III. 92. not. 80. Scribitur las, II. Forn. ind. 3; cap. 8, 9; U. ind. 20. fux $x$ ete. las/a ang, äng som gifver sex lass liö: pratum, quod sex plaustra foeno replet. I. J. 7:3; 1I. K. 2; J. 19. Cfr. Akerlufs, Viper.

Lata (lueta, I. K. 15: pr; 20: r. etc. lette, I. K. 3; B. ı: pr. imperf. lat v. lot, IV. 16: 6, (2.), v. a. 1) lemua,
offerlemna: relinquere, tradere. han lat nitan bo etc. lemnade efter sig: moriens reliquit. IV, 16: 12 . lakisgref 2., I. VS. 3: 1 (nisi pro lata legendum sit luka). ut l., II. Forn. 3o. flayla pe panninga etc. lat han til, släpte till: suppeditabat. IV. 16: 12 . Cfr. Up lata. 2) släppa: dimittere. löfan $l$., vide Lös. 2. piuf til lösnar, vide Löfin. bort l., IV. ig: ı. l. fae i (aker eller ang), III. 117. 2. (hajt, grip) i tiuper, vide Tiuper. 3) mista: perdere. lif (fit) l., I. P. 3: pr; II. Praef; K. 11; Dr. 40, 41; A. 22; P. 7, 24, 58; Forn. 1; III. 72; IV. 15: 15; 18: 6. Cfr. Liflat. 4) v. aux. a) láta (ske, vara): sinere (ut sit, fiat). l. lik inni liggia, l. tiunda apter ftanda, I. K. 15: pr; 20: .. b) lâta (göra), föranstalta: curare (faciendum). l. kirkiu vighia, vitni bara, döma fik, endagha döma, fhuldir luka, I. K. 3; Md. ı: 2, 3; B. ı: pr; A. 4: 2. etc. han lat Skriva korn, boa ödbönnen, göra kyrkiur, etc. IV. 16: 12. Lavarper (lavarpi), m. (Anglo-Sax. hlaford, unde Angl. lord) herre, husbonde: dominus, herus.) ( pral aller ambut, I. R. 11: pr; II. R. 26.

Laurinzar dagher (Sancta lafrinzfa $\mathbf{v}$. laurencii dagher), m. Larsmessodagen: festum S. Laurentii, d. X Augusti. I. Br. 4; II. K. 52; III. 18.

Laba, v. a. vide Lada.
Lapa, f. lada: horreum. I. P. 5: pr; II. K. 2; P. 3 o.

Lapi, m. i. q. lapa. ökia l. fin map ftolo (lege ftolio) korne, II. P. 58.

Led, Leda, vide Lep, Lepa.
Legha, v. a. lega, hyra (annans ting eller arbete): conducere (res v. operas). I. R. 12 : pr; 1I. R. 28; Add. 7: 8; III. 115,$151 ;$ V. I. lekt v. legkt, pro legt v. leght, I. J. 19. not.6; IV. 5. l. man, II. U. 28, 29. 7. man til at drapa etc. III. 1o9; IV. 9: ı.

Legha (laga), f. 1) lega, hyra (af ting eller arbete): conductio rerum vel operarum. legho ganga, vel forte reclius a l. ganga, arbeta Sör lega ling andra: operas suas aliis locare. II. E. 29; IV. 20: 1. 2) hyra, lon: meress, qua conducuntur alienae operae. I. FB. 10: pr; 11:1; II. U. ind. not. 21; cap. 23, 26, 27; III. 57. taka v. giva l. til at drapa man, II. O. 1:12; Add. 5: pr; III. ıo9; IV. 9: 1:

Legher, Leghersbot, etc. vide Lagher etc.

Leghodranger Meghcedrenger, legov. leoghaprenger, logo- v. leogoprienger), m. legodräng: mercenarius. II. Add. 4: 5; III. 2, 147. Cfr. Bondi.

Legho fa, n. legd boskap: pecora conducta. I. FB. 6: pr; II. R. 28; U. 13.

Legho hion, n. pl. legohion: servi (et servae) conductitii. II. Add. 13: 2.

Leghokona, f. legoqvinna: ancilla mercenaria. IV. $20: 1$.

Leghomaper (leghemadar, legho-, le-ghu-, lagho- v. lagoman), m. i. q. leghodrcenger. II. U. 26; Add. 4: 5. not. 26; III. 76. l. aller drangher, abundanter, ut videtur, dicitur II. U. 28. )( bofafter maper, III. 114.) ( trogivin man, II. Add. 7: 3r. )( pral, I. FS. 2: 2; II. Forn. 5. )( innismaper, möllari etc. II. Forn. 46,50. Cfr. Bondi.

Legho oxe, m. ett skymfnamn, som gafs ăt den, som lät lega sig till att dräpa eller såra en annan: bos conductitius; ita appellatur is, qui ad alium interficiendum vel vulnerandum conducitur. III. 809.

Legho fven, m. i. q. leghodrcenger. II. P. ind. 36, ubi tamen repofven legendum videtur.

Legman, vide Lekman.
Lekari, m. spelman, gycklare: fidicen, ludio. I. LR. lekara raetter, ibid. rubr.

Leker, adj. lekman, den som ej ar klerk: laicus. )( laerder, IV. 16: 16.

Lekman (lecman, legman), m. i. q. leker. ) ( klerker, quod cfr. ) ( prefter, III. 91.

Leta (letta, leta), v. a. leta, eftersöka, undersöka: quaerere, scrutari, inquirere. I. P. 5: 1; II. P. 3o. han letadi lums lagh, IV. 14: 17 . pat fannafta l., II. Add. 7: 25. by l., I. Р. 5: pr; II. P. 3o. at v. máß vitnum l., II. A. 10; G. 16 .

Leta, vide Lata.
Leva, v. a. (Moeso-Got. lewian, tradere) lemna: relinquere. II. A. 20; IV. 16: 12. Pro liver legendum videtur leves, I. A. 16: pr.

Lever, m. brödkaka, lef: placenta panis. II. P. 14.

Lep (led), f. 1) väg, resa: via, iter. II. Forn. 1. Cfr. Framlepes. 2) sätt: modus. presfa l., pà detta sätt: hoc modo. I. Br. pr. hvaria 1., pá hvad satt som hälst: quocumque modo. II. p. 34. Cfr. Samulep.

Lep. (leda, ledae), v. a. (sup. let, part. pass. leder, n. leet) i) leda: ducere. I. R. 2 ; P. 3: pr, 1; II. G. 5; R. 2; P. 24, 25; Add. 7:17. l. fiat or by, uptäcka (ljufvens) spår, hvilka föra ur byn: vestigia (furis) ex pago ducentia indagare. I. P. 5: pr; II. p. 3o. 1. pirfftolet til fala, föra tjufgods, som blifvit sâldt, och hos köparen klandras, till fångesmannen: rem furto sublatam, posteaque venditam, et demum a domino vindicatam, ad venditorem deducere. I. P. 8: 1; 13; II. P. 3!), 46, 47 . l. til landemnerkis (v. landainceris), I. P. 12:2; II. P. 45. coll. c. I. P. $13: 1$; II. P. 44. Cfr. Inlepfla. 2) bevisa: probare. 1. (Biuft a hand manni) til garps ok grinditr, bevisa att en annan haft det stulna i sitt hus: probare alium rem fartivam in domo sua habuisse. I. P.

4: 1; 16; II. . . 29, 51. 2. (Buiufnap) a man, idem. If. P. 1, 2, 5; Add. 7: 19. Cfr. Lepfn. 3) öfvertyga, öfverbevisa: convincere. varpa vitnum leder $\mathcal{X}$ takin map , II. Forn. 1, 9, 1 I.

Lepfn (lean), f. bevisning (att någon haft tjufgods i sitt förvar): probatio (qua aliquis convincitur possedisse rem furtivam). ar $i$ handum $t a-$ kit ur hufum draghit aller lagha 2 a komin, II. P. 2 (ubi lezl scribitur), 58; IV. 18: 1,5. Cfr. Lepa 9.

Lid, f. backe, sluttning, prov. li: locus declivis. Vide ind. nom. locc. Vr. Almftars -, Gufu-, Hardamarslidir.

Lid, Lidftolpi, vide Lip, Lipftolpi.
Lidugher (ledhugher), adj. ledig, frị: liber, immunis. IV. ig: 3; V. 2.

Lif, n. 1) kropp: corpus. barn ar föt af mopor livi, II. Add. 12:pr. 2) lif: vita. ) (gops, IV. 12. )( fial, IV. 19: ı. taka l. af manni, IV. 15: 16. Cfr. Lata 3, Mifta.

Lifdaghar, m. pl. lifsdagar, lifstid: vivendi tempus. IV. 15:5. Cfr. Dagher 4.

Liflat, n . lifvets förlust: vitae amissio. II. Praef; P. 5 (ubi liflazt pro liflatz); IV. 6. Cfir. Lata 3.

Lifspund, n . lispund: viginti (?) pondo. IV. 16: 12.

Liggia, ligia Miegice, III. 28, 45. etc. liogiar, III. 46, 93. legice, III. 75. likgir pro liggir, II. Fr. 13. imperf. la, I. M. 2. late, II. M. 2. imperf. conj. laghi, I. R. 9: 2; II. Add. 11:17.), v. n. I) ligga: iacere. fucker L, I. K. 14 : 2; A. 13: pr; II. K. 3. etc. lik liggir inni, I. K. 15: pr. fillir, Kamber, prafkulli etc. liggia, I. K. 6; M. 3. l. hos Kono, I. A. 8: 1; G. 5: ır; 8: pr. etc. Cfr. Map, Vip. l. ugilder, vide Ugilder. 1. (ugilder) a verkum finum, i. q. 2 ugilder, I. Md. 6; II. Dr. 17 ; p. 25. l. opin, öpe, vide Gap, Opin, Öße.
liggiande fa, vide Foe 2. 2) ligga sjuk: decubare, aegrotare. I. VS. 3: pr; II. WS. 10. liggir .i (farum) langi, I. B. 9; II. Fr. 13. 3) ligga begrafven: se-pultus iacere. II. K. 23, 42; III. 93, - 11 I; IV. 14: 1 ; 15: 4, i3. etc. 4) vara belägen: situs esse. I. K. 20: pr; M. 6; II. Dr. 3ı; Add. 2: 14. etc. 5) wistas, uppehảlla sig: morari. l. (a v. i) Skoghum (ok rana), I. Md. 10; II. Dr. 21. l. a (viper ftokhyrno), dröja, blifva qvar: remanere, commorari. II. Dr. ind. 4 (nisi forte $a$ sit superfluum). 6) liggia til, tillhöra: pertinere. vaeghar, garpar etc. $l$. til byar v. tompt, I. J. 12: 2; II. J. ind. 18; Forn. 32, 36. patt -ger til pings manna vitna, II. Add. 11:9. l. til neemd, tillhöra nämnden att undersöka och ytra sig om: pertinere ad nemdae inquisitionem et decisionem. Vide Naemd, Fierpungs-, Harapsnamd, Lukter. 7) liggia vip, bero på, vara förknippadt med: pendere ab, coniunctum esse cum (aliqua re). l. vip tolf, furatighi marker, d. i. sà stora böter: duodecim etc. marcarum nulcta. I. Md. ı: 3; P. 5: 1 ; II. Dr. 4; P. 3o. (Germ. locutio: es liegt daran, es ist daran gelegen, similem habet significationem. Cfr. Niála-Saga, Gloss. v. liggia).

Lika, v. a. likna: comparare. II. Praef.
Likami, m. lekamen, kropp: corpus. sups 1., Christi lekamen, det till den H. Nattvarden invigda brödet: corpus Christi, panis consecratus. III. 133. argha -mans lufta vip konu, II. O. 3.

Likvagher (ligvagher), m. väg till kyrkan, anlagd för att derpà föra lik: via, qua ad aedem sacram vehebantur mortuorum corpora. I. J. 12: 1; II. J. 26.

Limber, m. lem: membrum. IV. 19: 2.
Lin, n. linne: linteum. porf vib lin ak luckirsgaf, allitt. d. à. om såret må-
ste förbindas och af läkare skötas: si vulnus sit alligandum et a medico curandum. I. S. i. Cfr. Handlin, Hovoplin.

Lindi, m. gördel: cingulum. II. K. 2.
Linlika, adr. (a liner, len, lindrig: lenis) lindrigt: leniter. IV. 19: 1.

Lifta, v. a. förse med list eller ram: limbo ornare. IV. 16:12. Ih. male confundit h. v. cum v. lita, tingere.

Lita, v. n. (- at c.dat.) nöjas: contentus esse. I. G. 9:5; II. VS. 12; G. 16; III. 84.

Litil, adj. liten: parvus. l. finger, lillfinger: digitus minimus. I. S. 4: 1 . litla ftund, pá en kort tid: brevi tempore. IV. 14: 5; 19: 1. map litlo, II. Add. 7: 3, 13.

Liva, $\begin{aligned} \\ \text { n. lefva: vivere. I. A. } 13 \text { : }\end{aligned}$ pr; 18: pr; II. K. 73: 3; Add. 8, 11 : 12; 12: 2; IV. 15: 12, 17,18. etc. Cfr. Leva.

Livandi, adj. lefvande: vivus. I. A. 5; II. K. 1; A. 7, 28; Add. 8, 12 : pr. fapirin l., medan fadren lefver: vivo patre. II: Add. $11: 14$.

Liugha, v. n. ljuga: mentiri. fiurpungs nœomd an han ar lughin faker, om han ar ljugen brottslig (falskeligen anklagad) d. a. om málsegaren brustit i sin bevisning, ligger saken till fjerdings nämnden: si falso sit insimulatus, i. e. si actor defecerit in accusatione probanda, de re cognoscito nemda quadrantis territorii. I. B. I: pr.

Liuri, m. (Isl. lióri) öpning eller fönster på taket, prov. ljur, lyr: foramen v . fenestra in tecto. I. O. 6; II. O. 2: 2.

Liuslika, adv. Jjusligen, tydligt: dilucide, diserte. II. Add. 9: pr.

Liuta, v. a. fa: accipere. liuter annar firi mylnu dorom, om en annan (än quarnens egare) fàr den jorden, som är utanför quarndörren (hvari-
genom vägen till quarnen blir stängd): si (agro diviso) alius (quam molinae dominus) accipiat solum ante portan molinae (quo aditus molinae intercluditur). I. M. 5; II. M. 5.
fe: Lip (lid, lyd), n. grind, prov. led: porta clothrata. I. J. 8; FB. I, 3; II. K. 63; J. 19, 20; U. 1,8 , 1 ; Add. 4 : 1; 10; IV. 13; 21:33. Cfr. Garbslip.

Lipa, v. n. lida, förlida: praeterlabi (de tempore). Cfr. Utlipin.

Lipjtolpi, m. ledstolpe, grindstolpe: fulcrum portae clathratae. IV. 15:5.

Loker, m. ört, växt, (läk): herba. III. 133. til löf ok lok, allitt. I. J. 7: 3; II. J. 19.

Lopt, n? luft: aër. I. Md. 12: 2; II. Dr. 26.

Lota, löta, v. a. lotta: sortiri. I. J. 14; II. J. 33. l. ok laghfkipta, allitt. II. Add. $11:$ pr.

Loter (luter, löter; pl. löter, acc. lo$t e, l o ̈ t e, ~ l y t i, ~ l o ̈ t t e), ~ m . ~ 1) ~ l i k a ~ d e l, ~$ lott: pars aequalis. I. K. 17 : pr; B. 7; A. 9: pr; CB; II. K. 2, 36; Fr. 11; O. II: 13; Add. 7: 20, 24; IV. 13, 18: 10 ; 19: 1, 2. tver löter, tvá tredjedelar: bes. I. A. 24: pr; 25; M. 4; Pl; II. A. I; G. 18; J..6; Add. ı1: ı6. Cfr. Tvacöote. prir, fiurir löter, I. Pl; II. Add. ו: ו: 6 . Attundi loter, en âttondedel: octava pars. I. Pl. cfr. Attunyer. fiextan örtogher i hvarn lot, i. q. i prea ftapi, d. ä. till konungen, häradet och mâlseganden: regi, territorio et actori. I. R. 5: pr; II. R. 6. i pre löte, idem. II. Forn. 15. not. 45; 17. not. 57. Cfr. Howoploter. 2) del i allmanhet: pars (qualiscumque). I. Br. I; II. K. 60, 73:2; Add. 4:pr; III. 5, 28; IV. $14:$ 1. 3) andel: portio rati, ad aliquem pertinens. I. $1 . \mathfrak{d : 3 ; ~} 9: \mathrm{pr} ; 18: \mathrm{pr} ; 31: \mathrm{pr}$; G. 9: 2; 13r. 2. not. 29); II. K. 36,37 , $3_{9} ;$ A. 23 ; G. 3, 18 ; P. 9; J. 19; Add.


1o. mans v. kono l., II. A. 3; III. 73. lagha l., I. FB. 7: 2; II. Forn. ind. 13; U. ı4; Add. ı: ı6. cff. Laghuloter. Cfr. Bos-, Egho-, Ping-, Erfpa 2oter, Stunda. 4) lott: sors. I. J.14; II. J. 33; Add. ri: pr; III. 142. lagha l., II. Add. 11:1. l. ok lagha Shipti, allitt. II. Add. II: pr, 1, 2; III. 142. 5) sak: res. $i$ alla löte, till alla delar, fullikomligen: ex omni parte. IV. 14: 3 . ivir alla löte, öfver all ting, utomordentligen: eximie, mirum in modum. IV. 14: 17. map allum arlikum lotum, d. ä. sätt eller medel: omnibus honestis modis. IV. ${ }^{16: 17 .}$ at adrum (forte legendum nokrum) rceffinga pings lutum, i màl som förevarit vid räfsinga ting: in caussis in iudicio supremo iudicatis. II. Add. 5: 1.

Lottakari (lottcekari), m. deltagare: particeps, socius. l. puufnapar, I. P. 3: 2; II. P. 28.

Lova, v. a. tillàta: permittere. II. K. 2; IV. 19: І. l. manni pingsgangu, L. Md. I: pr; II. Dr. I. Cfr. Ulovandis.

Lughin, vide Liugha.
Luka, v. a. (part. pass. lukter) stanoga, prov. locka: claudere. I. J. 9: i; II. J, 21. lukter aller lafter, allitt. I. p. 5: 2; II. P. 33.

Luka (luca), v. a. (part. pass. luo kin) 1) erlägga, utgifva: pendere. l. tiunda, böter, etc. I. K. 20: pr; A. 5, 18: 3; P. 14, 18; Br. 2; II. K. 44, 72: pr, 5; VS. ıо; A. 7, 6 ; G. 2; P. 49, 53; U. ind. 25; III. 2. l. firi iorp, I. J. 3: 4; II. J. 8. up l., I. FB. 11: $;$ II. U. 26, 27. ater l., II. J. 10. 2) betala: solvere. l. Skuld vi $_{1}$ Skildir, I. B. 7; A. 4: 2; 18: 1 ; J. 6: 1 ; II. K. $7^{3:}$ pr; Fr. 11 ; A. 6, 26 ; R. 16; J. 14. ${ }^{l}$. tilgref, àterlemna stadjan: arrham reddere. I. A. $24: 1$; II. A. 3 亿.

Luktar ping (lucter ping), n. (ut videtur, a luka, lykta, sluta: finire)
det sista eller slutliga tinget, tingets sista sammanträde: ultimus iudicii consessus. II. Add. 9: 2.

Luhter (lucter), adj. stängd: clausus. Cfr. Luka. lukt haerabsnaemd, tilläfventyrs: samlad, till öfverläggning innesluten häradsnämnd: considens territorii nemda. pat fkal flitas map l. h., II. Add. 7: 27. pat ligger til 1.: h., II. Add. 5: pr. pat fkal l. h. vita, II. Add. 11: 13. pat Skal l. h. varia aller falla, II. A. ı4. vari fik map l. h., I. B. 9; A. ı1; II. Fr. 13; IV. 9: 1. cfr. III. 72. not. 21. frellir hana l. h., I. B. 8; II. Fr. 12; A. 19. lukt fierpungsnemd, II. Add. 3: pr. Observandum est pro aldri, IV. 19: 2, scriptum esse luctri, II. Add. 7: 27, quod, etsi, si numerum adsessorum nemdae respexeris, eodem redeat, fortuitum esse videtur, cum hic locus non e statuto $R$. Magni sit excerptus, sed e Jure Ostrogotico, quod loco l. herapas namdinne habet konongs refft. Cfr. not. 88. 1. c. - Stj. et Locc. crediderunt h. v. idem esse ac lutter, merus, purus Ih. vertit: "luktr, decisio litis peremtoria vel probatio legalis," perperam credens, in locutione map luktri haraps naemdinni, "posterius in genetivo casu positum esse." Quocumque modo vertendum sit hoc epitheton, id tamen certo constare videtur, uullam illud respicere specialem procedendi vel nemdam constituendi rationem.

Lund, f. 1) lyone: indoles. Cfr. Godlynder. 2) sätt: modus. presfum lundum, II. Add. it:ı6; V. i. Cfr. Annur -, Ena-, Hulka -, Samulund.

Lufter, m. lust, benägenhet, upsåt: pronus animus, voluntas. ) ( nöd, IV. 12.

Lufti, m. lusta: libido. Cfr. Likami. Luftin, vide Lrfta.
Luter, vide Loter.

Lykil, m. (a luka) nyckel: clavis. I. D. 5: 2. undir las ok lykki (pro lykili), allitt. I. P. 5: ı; IV. 18: 9. Cfr. Arkar lykil, Nykil.

Lyfa (lyufa), v. a. c. dat. 1) knngöra, tillkannagifva: publicare, indicare. I. Md. 15: 2. not. 70; P. 14, i8; II. G. 2; P. 48, 49, 53; Add. 6: 2; 7: 25. not. 69; III. 67; IV. 19: t. l. vighi, Jarum, etc. I. Md. 1: pr; S. 1; B. 1: pr; R. 3: 2; J. 3: 3; FS. 6: ; II. K. 69; Dr. 1; R. 3; J. 7; Forn. 25. l. ok namna alla, nomina omnium palam edicere. II. Dr. i. lyfas biltugher, III. 120. 2) stadga, påbjuda: sancire, statuere. II. Add. 7: 31. gop lagh l. ok $i$ fkript koma, d. á. stadga och lata skrifligen författa: bonas leges ferre, litterisque mandandas curare. II. Praef. map Skript ly/ir laghbok var, d. ä. uttryckligen föreskrifver: diserte praescribit v. statuit. II. Add. ı3: ı. Cfr. Lagh lyfter, Öghlyfa.

Lyfta, v.: a. (lifta; part. pass. luftin) slà: ferire, verberare. I. K. ı2: i; S. 4:5; B. 4; II. K. 25; Fr. 6-8; Dr. 39.

Lyter, adj. lytt: deformatus. Cfr. Laefter:

Leea, v. a. låna (ut): commodare. I. R. 10 ; II. R. 25, 27 . utan hun Se lath, om ej jorden af egaren àr uplåten at nágon aman att brukas, sá att egaren kan vara $i$ okunnighet om den inkräktning som af tredje man blifvit giord: nisi fundus a domino alii utendus sit concessus, ut adeo dominus possit ignorare usurpationem a tertio quodam factam. Ill. 112 . Lund. vertit: "nisi aut commodati, aut precarii, aut precariae potius titulo concessus sit;" credit vero sensum esse eum, quod ipse commodatarius non potuerit usucapere. Ih. male vertit: "nisi ters: inculta fuerit."

Lagger, m. lagg, ben: os. mötes ag ok l., om såret gảr iu till benet: si fcrrum usque ad os penetret. I. VS. 1: 2.

Lasggia, lagia (leogiue, III. 31, 46. lagia, laggar, laggi, pro lagice etc. I. G. 5: 1; 1.. 13; J. 4: pr. lax, legr, leegs, pro lags, praes. pass. I. A. 16 : pr; II. P. 7; J. ind. 9. laghat, sup. I. R. 13. laghper, part. pass. IV. 2. etc. lagaper, I. FS. 2: pr.), v. a. 1) lägga: ponere, collocare. i vaggu lagper, I. P. 17. a altara l., vide Altare. l. aprum fue fit til gatflu; II. R. 29. cfr. In laggia. l. hovoplote, II. Add. i1: pr. til fkiptis l., I. A. 5; J. 4: 1. l: vapp, viperlaghi, vide has vo. l. lön $\dot{a}$, vide Lön. vagh v. gatu (af sc. topt) l., I. J. 12 : pr; 13: 4; M. 5. l. til, addere. III. 22. laggias (dep. pro laeggia fik) hos kono, concumbere cum femina. I. G. 6: pr. cfr. Vip. - Cfr. Bo, Fram-, Kaftloggia. 2) bestamma, förordna: statuere, constituere. dagh, fae/tnapar v. manapar ftamnu, ftemmudagh (til) 4, vide Dagher 3, Faeftnapar ftiemna, Stomna, Stomnudagher. 1. (mal) til lagha v. naemd, vide Lagh 2, Namd. l. harda rafft viper, IV. 19: 4. J. man friblöfan, biltughan, vide has vv. Cfr. Utlagher. l. man ugildan, I. Md. 1 I. $l$. almaennings gield v. alagh, II. O. I: 15; IV. 9: 2; 19: 4. l. Skogh i haraps rafft, I. FS. 2: pr. Cfr. Alcoghin. 3) sticka, genomstinga: transfigere, punctim vulnerare. II. Add. 3: 5; III. 146 . 1. gönom vapva mans, I. VS. I: 3. Cfr. Gönum lagher. - Incertum nobis videtur utrum hac, an ad verbum quoddam lagha, nobis incognitum, referenda sit locutio: lagher manc annan up a fat mal ok büt, III. 87, cuius lamen sensus non dubius videtur. Cfr. Scetta.

Lasgh, Laghae etc. vide Lajgh, Lagha etc.

Lagher (legher), n. (Isl. legord) lö̀ne
 8, 9, 1 1, 13, 18 ; Add. ı 2 :pr, 2. Cfr. Lönpar lagher.

Lagher barn, n. oakta barn, afladt i lönskaläge: spurius. II. Add. 12 : pr, i.

Liegher bot, lacghers bot (laghaere bot), f: böter för lönskaläge: mulcta stupri. II. G. 12; Add. 12: pr, 1. lasgher böter v. böte, sing. m. occurrit If. Add. 12 : pr, 2. Cfr. Bot.

Lagherftaper (leghorftather), m. 1) grafställe, begrafning: sepulcretum, sepultura. I. K. 15: pr, 1; 18; II. K. ind. 31; cap. 42. 2) afgift till presterskapet för grafstalle och begrafning, prov. lägerstad: pecunia sacerdotibus pro sepultura data. I. K. 15: 2; 18; I. K. 23, $31-33$.

Laghoman, vide Leghomaper.
Laghra, v. a. lägra: stuprare. II.G, 4; Add. 12: 2.

Laghri, adj. compar. lägre, ringare: inferior, minor. fumar (fakir aru) l., IV. 12.

Laekir, m. läkare? medicus; inde
Laekirsgaff, lakis giaef, f. läkarelon: merces medico data. I. S. 1; VS. 3:I; II. VS. 10, 14. Huc sine dubio quoque referendum est I. VS. 5, ubi kiursgaf perperam est scriptum. Cfr. Lin.

Lien, n . län, förläning (af kungь gârd): feudum, ususfructus praedii regii privato cuidam concessus. IL. O. ı: 15; Add. 1; IV. 9: 2; 19: 4. paen fum lenit a ) (lensmaper, synes betyda den konungens ámbetsman, at hvilken ett af Upsala ödes gods var förlandt, och hvilken förestod det derunder lydande bo: praefectus regius $\nabla$. vasallus, qui in quodam praediorum Upstliensium habitabat, eique circumiacenti regioni praeerat. II. O. $1: 15$. Cfr. Bo 4 .

Lana, vide Lana.

Laender, adj. som innehar lan: qui feudum habet. L. maper, vasallus, )( bondi, I. J. 5; II. J. ı3.

Laengi, adv. länge: diu. I. K. 1; A. 13: pr; II. K. 71, 72: 3; Add. 11: 3; IV. 19: I. ligger i (farum) laengi, allitt. I. B. 9; II. Fr. 13. laenger (lengar), compar. I. K. 15: pr; VS. 3: pr; A. 12 : pr; 18: pr; J. 6: pr; 13: 4; 16: pr; M. 3; II. K. 68. etc. legger, III. 102, 112.

Liengra, langra, adv. comp. (a langt) lângre (i afseende pa rum): longius. I. K. ı8; II. K. 42.

Leensmaper, leensman, m. (egentl. länsinuehafvare: vasallus) 1) länsman, konungens tjenstman, hvilken bodde på en kungsgård: exactor v . vectigatiarius regius, qui habitabat in praedio regio. II. O. 1:15; P. 58; Forn. 47; Add. 1; IV. 9: 2; 19: 4. Cfr. Bryti, Konongsgarper, Lan. 2) biskops lănsman: exactor episcopi. II. K. 25. not. 79; cap. 71; III. 32. Cfr. Umbupsman.

Laensprefter, m. biskopens ombudsman, kontraktsprost: mandatarius episcopi, praepositus territorialis. II. K. 23; III. 91. bifkups l., I. K. 12: 1,$2 ;$ II. K. 25 .

Larder, adj. (egentl. lärd: doctus) klerk: clericus. laerdir man, I. A. ıo; IV. 16: 17 . Cfr. Leker, Boklaerder.

Laefa, v. a. läsa: legere. l. ivir folke, om prest: de sacerdote, I. K. 16; II. K. 35 .

Laefa, v. a. (a las) läsa, stänga: claudere. Vide Luka.

Laesfa, v. a. lassa: plaustro imponere (onus). I. FS. 2: 1; II. Forn. 3.

Laefta, v. a. förderfva, stympa: frangere, mutilare. I. R. 9: 3; II. R. 24. 3. mal mans, I. S. 4: 5. an laeft (part. pass.) ar, I. S. 4:8. Cfr. Laefter, Fiorlaefting.

Laeftar bot, f. böter for stympning, lytesbot: malcta mutilationis. I. S. 4:8.

Laefter, m. stympning, lyte: mutilatio. I. S. 4: pr, 1, 2, 4-6, 8. meta praels lafftir, varrdera skadan som blifvit gjord genom trälens stympande: aestimare damnum servi mutilatione datum. I. VS. 3: 2; II. VS. í I. Cfr. Faear-, Va-pa-, Vilialafter.

Laefter, adj. (part. pass. a layta) stympad: mutilatus. l. celler lyter, allitt. II. Fr. 15; III. 54.

Lata, vide Lata, Leta.
Laetlaters adj. laattlynt, vänlig: comis, facilis, IV. 16: 4. Ih. (Gloss. vv. flat et later) confundit h. v. cum v. litillater, modestus.

Laper, vide Laa.
Löf, n. löf: frons, foliam arboris. Cfr. Loker. Inde

Löfvirkinger, m. (a virka, fabricare) en som bygger (och bor i) löfhyddor; så kallas skogsröfvare: casarum frondearum structor (et habitator); ita appellatur praedo silvaticus. II. Dr. 21. Ita Bg. quoque explicat h . v. Cfr. Lösvittinger.

Lögh, f. lögning, simmande: lavatio, natatio. I. O. 6.

Lön, f. lön, ersättning: praemium, compensatio. IV. 15: 12. Cfr. Arvudis lön, Frölön.

Lön, f. döljande: occultatia. Laeggia 2. a, dölja: occultare. II. A. 24; 1II. 116. Cfr. Lönp.

Löna, v. a. löna, vedergålla: remunerare. IV. 16: 12: gaf l., vide Gaf.

Löna, v. a. dölja: occultare. II. A. 23. l. ok bort v. undan Skiuta, I. A. 17: 1 (ubi lön pro lönt scriptum est); II. K. 72: 1; A. 22. undan l., V. 3.

Lönar droten, vide Lanardroten.

Lönder, adj. (part. pass. a löna) lönligy, fördold: occultus. IV. 12.

Lönleka, adv. lönligen: clans, occulte. III. 96 .

Lönp, f. (a löna; IsI. leynd) döljande: occultatio. Cfr. Lön. Inde

Lönpar lagher, n. lönskaläge: concubitus clandestinus, stuprum. I. G. 6: 1 .

Löpa, v. n. 1) löpa, springa: currere. I. Md. 12: pr; R. 11 : pr; p. 16 ; FS. 5: 3; II. G. 1 7; IV. 16: g. etc. . or bandum, befria sig frân sina band: vinculis se liberare. I. Md. 7; II. Dr. 18. l. a harf/kip, gå ombord eller fara pà kaparefartyg: navi praedatoria proficisci. I. O. 10; II. O. 1:10. l. a tompt, i fiendtlig afsigt intränga pă en annans tomt: hostiliter invadere in alienam aream. II. O. 1: 14. 2) rinna: fluere. II. M. 4. I. ivir (egentl. rinna öfver), vara öfrig, till offerlopps: rednodare. II. J. 14 .

Löpis eper, m. (a löpa) löpande, d. à. förhastad ed; să kallas den ed, som gås af en part, hvilken ej har laga vitsord: iuramentum festinatum $v$. tumultuarium; ita appellatur iusiurandum iudiciale ab eo factum, cui ius iarandi non competit. II. Add. 13: r. Conferri meretur vocabulum Isl. hleypi-dómar, förhastade omdömen, fördomar: praeiudicia.

Löpftighar; m. pI. er springandes vägar: tramites, quibus aliquis currit. taka proel a -um, fasttaga en tral som symt ifrân sin egare: servưm fugitivam compreheadere. I. P. 18; II. P. 53.

Lös (iö/s), adj. 1) Iös: solutus, liber. varper (griper) Iös, I. FS. 6:4; II. Forn. 29. varper altara ften lös, I. K. 5; II. K. 8. Zöfan v. löft lata, lösslappa: liberare, vinculis exsolvere. I. p. 3: 2 ; 5: 1, 2; 13; II. P. $17,28,30,33$,

47, 58; IV. 18: 8. lös fara v. löpa, onm vatten som ej àr updämdt: de aqua libere profluenti, I. M. 4; II. M. 4. pa arre tver löter löfir v. pripiunger lös af bole, en eller två tredjedelar af går-. den äro fria från arrendet: bes vel triens praedii a contractu locationis conductionis liberatur. I. A. 24: pr; II. A. 33. elder varber 1., II. Forn. 34; Add. 3: 2; IV. 8. 2) rörlig: mobilis. Cfr. Lösörar, Panninger, Öre, 3) i sammansätlningar: den som arr utan: in compositionibus: carens. Vide For-falla-, Frib-, Sak-, Vitne-, Vituläs etc.

Löfa (Iofa, II. O. 1: 3; Add. 11: 7, 8.), v. a. (egentl. göra lös: solvere) 1) medelst bevisning af sin eganderätt àtertaga sin egendom som blifvit bortstulen eller förlorad och sedan àterfunnen it en annans förvar: rem suam, furto ablatam $v$. amissam, posteaque in alienis manibus inventam, dominium suum probando recipere. I. p. 8: 1; 9, $10,12: 1,2 ; 13-15$; II. P. 53. 2) lösa med penningar: pecunia redimere; ex. c. a) lösa ett fäkreatur som af en anman blifvit intaget: pecus suum in alieno agro captum redimere. I. FS. 6: 1, 4; II. Forn. 25, 29, 3o. b) igenlösa gifven eller tagen pant: pignus datum (vap) $\nabla_{0}$ captam (nam) redimere. I. R. 7: 1; J. 6; II. J. 14. ater l., II. U. 6. Cfr. Skuld. c) lösa någon ur tráldom: e servitute redimere. I. A. 22; II. A. 3r. d) lösa frán straff genom böters erlaggande: mulcta solvenda a supplicio redimere. I. P. 5: 23 II. P. 21, 22, 33; Add. 7: 22. not. 54; III. 145; IV. 19: 4. l. Jik af fkoghe, d. ä. frân nödvändigheten att fly: redimere necessitatem fugiendi (in silvam). II. O. 1: 13. l. brut fin, II. Add. 11:11. e) lösa, börda jord som (af on slägtinge) förytras eller blifvit
forytrad: fundum $\nabla$. agrum (a cognato) alienandum v. alienatum redimere. II. Add. 11: 5-8. ater l., II. K. ind. 68; Add. 11:7, 8. Cfr, Bupsiorp. 3) betala: solvere. I. Skuld, II. R. 16. 4) afgöra: solvere, decidere. lands afyn Skal l, melli perra, I. J. ı6: pr; II. J. 37. - Pro .lyfa perperam scriptum est löfce II. P. 48.

Lösgiurper, adj. med uplöst gördel: cingulo solutus. I. P. 5: 1; II. R. 9; P. 30.

Lösharaper, adj. med uplöst hår: solutis crinibus. I. R. 5: 5; II. R. 9 .

Löfka (löfker, II. K. 43. not. 39.), adj. indecl. 1) lös, rörlig: mobilis. .1. panningar, wide Panninger. 2) ledig, ogift: innuptus. l. man, II. K. 43; III. 1. l. kona, I. Br. 5; II. G. 9; Add. 12: pr; III. 96. Cfr. Löfkalaghi. 3) kringstrykande: vagus, erroneus. l.maen, II. Dr. 40.

Löfkaloghi, n. lönskalăge: stuprum. II. K. ${ }^{5} 7$.
 genom en tjuf köpes fri från galgen: qua fur a patibulo liberatur. IV. 18: 5. gange aldrigh til l. utan til liflats, allitt. II. P. 5. lata piuf til -nar, lâta tjufven friköpa sig: pecuniam pro vita furis accipere. II. P. 7; III. 145. 2) hvarigenom sâld jord inlöses af säljarens arfvinge: qua fundus venditus $a b$ herede venditoris redimitur. IL. Add. 11:6. - Cfr. Löfa 2d), e).

Lösvittinger, m. vettlös: mente captus. Verba: gars maper l., I. Md. io, potius, secundum Locc., vertenda nobis viderentur: "si quis amentem se simulet," quam: "si quis adeo vecors fuerit," ut maluit Ih. (Gloss. v. göra). At vix dubium est, quin pro $l$. legendum sit löfvirkinger.

Lösörar (lösörae, lösarac), m. pl. lösören: bona mobilia. )( iorp, II. K.
24. not. 73; A. 8; J. 46; Add. $11: 11$. Cfr. Öre.

Löt, f. betesmark: pascuum. I. FS. 1; II. Forn. 2. Cfr. Fle löt.

Löta, Löter, ,vide Lota, Loter.

## M.

Magha, v. n. (praes. ma [ma, I. A. 17:1; R. 7: pr; J. 14, 18.], pl. moghu v. mughu; impf. matti v. mati; in inf. non occurrit) 1) kunna; posse. I. K. 1; Md. 14: 2; VS. 1: $1 ; 3:$ pr; A. 16: 2; G. 9: 5; J. 3: pr; II. K. 3; A. 16; Add. 7: 28; III. 74; IV. 15; 8. etc. 2) måga, wara berảtuigad (att göra): ius habere (aliquid faciendi). I. K. 20 : 3; 22; A. 4: 2; 8: 3; 10, 21:1, etc. 3) (i synnerhet i nekande sats) skola, böra: (praesertim in positione negativa) debere, oportere. ma hvarghit etc., ingendera skall, ar skyldig: neutri incumbat. II. A. 20. han ma eig, eig mughu per etc. I. Md. 5: 4; VS. 2:1; A. 17 : 1; R. 13; J. 5; II. A. 10. etc. han ma val heta laghafpiaell, ransman etc. iuste appellatur etc. II. Praef. nu ar pe fiughur domaren ma hindra, IV. 12, nisi pro domaeren ma legendum sit domcercen mughu, i. e. quae íudici impedimento esse possunt. 4) má: v. aux. optativae significationís. at pretta matti hoelder w. ena lund haldas, matti hava fulla farfu, ut haec eo certius observentur etc. IV. 19: 1, 2,5.

Maghandi (mogandhe, II. K. 72: I. not. 93.), adj. (a magha) mogande, till mogen âlder kommen: adultus. II. Add. 1 I: 14. m. maper, I. P. 2:pr; II. R. ${ }^{17}$; P. 19, 20. ) ( ovormaghi, I. B. 3: pr; II. K. 72: 1; Fr. ind. 4; Add. 11: 8; III. 112. til -da ar koma, II. Add. $11: 8$.

Magker, m. besvágrad person: affinis. IV. 15 : 16 .

Makabro, Makavagher, vide Marka vagher.

Mal (maal, maull, mall; maelinu, dat. def. IV. 1.), n. 1) tal, målföre: sermo, loquela. I. S. 4: 5. Cfr. Giftar-, Hcerapsmanna mal. 2) mål, (rättegảngseller annan) sak: res, caussa (forensis vel non forensis). I. Md. I: pr, 2; S. 1; G. 8: pr, 1; R. 9: pr; FB. 9: 1; IV. 15: 3, 7. etc. Cfr. Domber, Gaerning 2, Banz-, Drapa-, Karo-, Lagh-, Orbota-, Sara-, Syndamal, Satta.
$M a l$, n. (egentl. viss tid: certum temporis momentum) mattimme, màltid: tempus cibi capiendi. IL Add. 7: 21. vara fkilder at um mal ok matu v. matti, allitt. II. Forn. 34; Add. 3: 2; V. 1. Cfr. Afka, Mals mater.

Malaruf, n. (a malis, et ryva) brytande af legoaftal: contractae locationis conductionis (operarum) rescissio. II. Forn. 37; III. 49; coll. c. II. U. 27 Stj. ita vertit h. v. "sakbrott, der man uprifver en sak som afdömd är;" eumque secuti Locc. Ver, et Ih. ita: "rescissio sententiae semel latae."

Muli, m. 1) gáfva, afgift: donum, pensio. Cfr. Faffininga muli. 2) lega: locatio conductio. Cfr. Malaruf.

Mali, n. vide Maeli.
Malseghanda ratter, m. màlseganderätt: is:s actoris (v. portio mulctae ei cedens). IIL. I!. agha -ten af manni, III. 124 .

Malseghandi (malseghendi, -eighandi, -aghendi, -eganda, -heghendi), m. målsegande: actor. II. O. 1: 13; P. 4, 9, 10, 31, 58; Forn. 44, 46, 47; U. 6; Add. 7: 20, 24; III. 2. not. 10 ; 69, 72, $75,79,80,86,88,91,111,120,121,133$; IV. 9: 1; 18:5, 10-12.

Mals mater, m. ett mal mat: cibi portio, ad hominem semel saturandum sufficiens. fülder mo, II. P. 14 .

Malsmaper, malsman; m. 1) màlsman: tutor, curator. )( ovormaghi, kona, husfru, II. G. 18 ; Add. 11:8; III. 97, 106; IV. 18:13; 21:85. 2) málsegande: actor. LI. 68, nisi forte hoc loco malseghandi sit leg endum.

Man, n? trâl: servus. II. G. $2 \cdot$
Man, m. vide Maper.
Manaper (manceder), m. månad: men» sis. III. 68. -pa dagher, fraft, ficemna, vide Dagher 3 etc.

Manböter, f. pl. (sing. m. manböter v. -böte, cfr: Bot) mansbot, böter för drâp: mulcta homicidii. II. Add. 11:4, 17-19. Cfr. Arvabot, Ettarbot.
Mandrap, n. dråp: homicidium. I. Md. rubr; 5: 1; II. Dr. 10. utan m. eit, d. à. böter för dråp: mulcta homicidii. I. A. ı8: I; II. A. 36 .

Mangir, prou. pl. månge: multi. I. Br. 2; II. Dr. 1; P. 39; J. 10; Forn. ind. not. 52; IV. 12; 19:5. Cfr. Emrmangir.

Munhet, f. manlighet, kraft: virtus, fortitudo. IV. 15:6. not. 24.

Manheelghi, n. 1) personlig fred och säkerhet: uniuscuiusque securitas publica. I. B. I: pr. 2) brott emot denna fred: laesio huius securitatis. II. Add. 4: 2. coll. c. Fr. 1.

Mankeviaes bot (rectius, ut videtur, manheelghis bot), f. i. q. heelghis bot. II. Dr. 8.

Munnilika, adv. manligen: viriliter. IV. 16: 12.

Mantal, n. antal af menniskor: numerus hominum. öka $\nabla$. fulla ep at marrtuli, d. ä. antalet af de svärjande: augere v. complere numerum iurantium. IL. Add. 13: pr, 1 . Skipta aptir -li, in capita dividere. II. A: 3; Add. It: 16 ; III. 73.

Mantul, m. mantel: pallium. II. G. 5. Marghir, pron. pl. månge: multi. I. Md. 1: 1; A. 9 : pr; FS. ı; II. A. 3; Fori. ind. 43; cap. 1; Add. 7: 20; 11: 1,17 ;
III. 100; IV. 14: 4; 17, 19; 15: 12, 15; 16: 12. marhai pro marghae, I. J. 4: 1. Cfr. Iammarghir.

Mark, f. mark, skog, utmark: solum, silva, pascuum. I. Md. 14: 1, 2; R. 8: 1; J. 17 : pr, 3; II. Dr. 29, 30; R. 18; J. 39, 42. aldra göta mark, I. Md. I4: 3; II. Dr. 31. Cfir. Byar-, Fae -, Ödmark.

Mark (mark, I. Md. 3: 3; A. 22; G. I. marcher, marchaer, pl. I. K. 5, 7,8 : II. etc.), f. 1) márk (vigt): marca librata. tolf marker, half m. guls, I. G. 1; II. G. 1; IV. 16:12. m. (sc. filfs) vieghin ( $=$ öre guls), I. A. 22; II. A. 31. 2) mark (penningar), en summa, ursprungligen svarande emot en mark silfver: marca, summa pecuniae, primitus continens vel aequiparans argenti libram. I. K. 3,5, 7. etc. m. penninga, II. Add. 13: 3. prer m. i quikom koftom, V. i. prer m. hete prer ok ceru tivar (fextan örtogher i hvarn pripiung v. lot), i. q. prenni fuxtan örtogher; dessa böter kallades 3 marker, men voro i sjelfva verket blott 2, emedan i hvar lott blott erlades 16 örtuger, eller tillsammans 48 örtuger, hvaraf 24 utgiorde en mark: mulcta trium marcarum appellabatur, duarum vero marcafum revera erat; cum enim quaevis portio huius mulctae trifariam dividendae, sedecim esset ortugarum, tota mulcta effecit quadraginta octo ortugas, quarum quaevis marca continebat viginti quatuor. 1. Md. 1: 3; R. 5: 6; II. Dr. 4; R. 6-9, 12, 14-18; P. 41, 43; J. 26,41, 45; Forn. 2, 26 ; U. $18,20,22 ;$ Add. 2: 13 . Cfr. Ifalfmark, Öre, Örtogh, Paenninger.

Mark, n. märke: signum, nota, character. III. 81. Cfr. Skot-, Takmark.

Marka bro, f. bro som hörer till en mavkavagher: pons, ad viam markuvisgher dictam pertiuens. )(almunna
bro, II. Forn. 32. not. 47. Cfr. Marka vagher.

Markar fkiel, marka Jkiael, n. pl. rågång emellan tva byars marker, prov. markaskäl: limites inter silvas et pascua duorum pagorum, I. J. 16: pr; II. J. 37.

Marka vaegher, m. skogs- eller markväg, väg som förer till byns skog eller mark: via ad silvam v. pascuum pagi ducens. )( almaennings uxegher, II. Ford. 32. not. 45. Pro marka vaghar et marka bror textus l. c. habet makavaghar et makabroor; quae tamen diversitas tantum minus accurato scribendi modo, quo litt. $r$ in fine syllabae haud raro omittitur, tribuenda videtur.

Martensmaesfa, f. Mártensmessa: festum Martini, d. XI Novembris. V. 3. martens massiu dagher, I. G. 9: pr; II. G. 15; Forn. 41; V. 2.

Mafkus dagher v. fredagher, vide Mat Skuts fredagher.

Mata, f. mat: cibus. II. Forn. 34. Cfr. Mal.

Mater, m. i. q. mata. Cfr. Mals mater.

Mathoerbarghi, n. visthus, skafferi: cella penuaria. II. p. 30.

Mat/kamma, f. i. q. matharbarghi. I. P. 5: pr.

Mat/kut, n. matskott, sammanskott af matvaror: collecta cibariorum; inde

Mat/kuts fredagher (mafkuz fredagher), m. en fredag, på hvilken matvaror offrades, troligen at de fattiga: dies quidam Veneris, quo collecta cibariorum in aede sacra pauperibus, ut videtur, offerebatur. II. K. ind. 4r; cap. 4i. not. 27. In textu cit. Cap. scribitur mafkus dagher.

Maper, man, m. 1) menniska: homo. I. K. 22; R. 8: 1; IL. Praef; IV. 12. varper m. i kirkül drapin, etc.. si quis etc. I. K. 3, i2. annar m., naigon
annan: alius quidam. I. K. 10:4. famti m., en som âr i femte led beslagtad: quinto consanguinitatis gradu coniunctus. II. Add. 8. innan, til etc. pripia, fiarpa, fremta, fretta mans, I. Md. 1:5; Br. 5; II. K. 52; Dr. 7; Add. 2: 12, 13; 8; III. 63. naeftir maen, vide Noermer. lepa til pripia mans, i. e. fala, I. p. 13. vita man eig etc. vet aman ej: si ignorent (homines). I. Md. 14: 3. pa kalla man pan etc. tunc is dicitur etc. I. P. 3: 2. Cfr. Helagher, FKar-, Qvinmaper. - Allir maen, a) alta: omnes. I. Md. 1: 2; Br. pr; II. K. 3r, 36; Dr. 3; III. 5, 117 ; IV. 16: 14 . b) alla, som bo i häradet: omnes territorii incolae; i. q. heerap. I. Md. 5: 1; G. 3, 9: 3; R. 4; P. 16; FS. 5: 1 ; II. Dr. 10; G. 2; R.5. aldramanna ping, vide ping. almaenninger aldra manna, i. q. bys almaenninger. II. U. io. coll. c. ind. capp. 2) man: vir. )( kona, I. Md. 5: 2; B. 8; 0. 6; J. 3: 1, 3; P. 17; FS. 6: pr; Br. 5; II. O. 2: 9; A. 3; Add. 11: 16. etc. )( barn, I. K. 14: pr, 1; J. 3: 3. varir men, vảra landsmän, d. a. Vestgötar: nostri populares, i. e. Vestrogoti. II. p.ind. 45; cap. 47. Cfr. Boklaerder, Laerder. 3) tjensteman, tjenare: minister, servus. maen fina fanda v. lata fara (de rege), I. G. 1; R. 1; II. G. 1. allir varir (sc. konongs) maen, IV. 19:3. bifkuper fkal maen fina vifa etc. II. K. 2. Cfr. Trogivin. Sed man, II. G. 2, non huc pertinere videtur. Cfr. Man. - Scribitur in nomin. maper, mapar, I. K. 3; S. 1; A. 5. etc. mapar, I. K. 10: 4; Md. 5: pr. madër, I. Pl. maßer, II. Dr. ind. 14. mapr, II. Forn. ind. 20; cap. 24. maepr, I. A. 8: pr. marder, I. K. 12: pr. man, I. K. 20: 1; Md. 7, 12 : 2; 13: pr. etc. maen, I. Br. 3; II. Dr. ind. 15; III. 57. defin. maprin pro mannin, cfr. Ncemdarmaper. gen. maz pro manz,
II. Forn. 43; Add. 4: 5. not. 23; III. 93. man, acc. pl. pro maen, II. J. 37. manin, mani, manum, pro mannin etc. I. B. 9 ; III. 6, 24 ; IV. 16: 12. manni, maennen, mannae, pro manni etc. iI. J. 33; Add. 13: 2; III. 125, 13 .

Men, conj. vide Man.
Men, n. fel: vitium. Iude
Meneper, m. mened: periurium. II. K. 49. at han for ... ren ok eig men (sc. ep), II. Add. 12: 1.

Mera (mera), adv. mera: plus. I. K. 7: 1; 8: ı. etc. Scribitur mere, III. 100, 127. maera, maere, maere, I. K. 10: 4; 15: pr; II. P. 58; III. 1, 28,86. maerra, II. A. 27. mer, IV. if:10. half mark m., mera àn half mark: plus quam dimidia marca. II. P. 58; IV. 18: 5. Cfr. Mere. Superl. maeft, IV. i6 12.

Mere (meri, merce), adj. indecl. större: maior. I. J. 6: I; II. J. 14; Forn. 22, 30; III. 98, 135; IV. 19: 3; V. 1, 2. eig Pr, mera (adv.) at Skapi fe mere gör, I. K. 7: 1; 8: 1; FS. 5: 3; II. K. 12, 15; II. Forn. 22; IV. 8.

Metensmaen, vide Mattensmaen.
Midaptan (mithaptan), m. (medafton), klockan sex på aftonen: media vespera, hora sexta post meridiem. II. K. 52; IV. 21: 37. not. 6I. Cfr. Aptan.

Mider, adj. midt uti, medlersta delen af en sak: medius. i mipri vatnras, i. q. midftrömis. I. J. 17 : 3; II. J. 42. Cfr. Aptan.

Midfafta, f. midfasta: media quadragesima, tempus circa dominicam Laetare. IV. 3.

Midftrömis (mīp ftrömis), adv. midt 1 strömmen: in medio flumine. I. J. 17: 3. not. 2.

Midfumar (mizfummar, mizumar), m. midsommar: media aestas, tempus solstitii aestivi. III. ©02. -rs dagher, fe-
stam .Ioharmis Baptistae, d. XXIV Iunii. I. Br. 4; II. K. 52; III. 18.

Mikialsmasfa, f. michaëlis: festum S. Michaëlis, d. XXIX Septembris. I. FB. 11 : pr; II. U. 26. mikialsncesfie dagher, II. K. 54, vel, ut quoque dicitur, fancta mikiaels dagher, I. Br. 4; II. K. 52. annar dagher mikialsmaes $\sqrt{\text { u }}$ v. mikaelis, secundus dies huius festi duplicis, s. dies XXX Septembris. II. Forn. 46.

Mikil, Mikit, vide Mykil, Mykit.
Milder (mylder), adj. mild: mitis, clemens. IV. 14: 11, 19.

Min, pron. gen. (nomin. iak, q. cfr.), (mig): mei. II. D. 29. dat. mer, I. VS. 4; R. 8: pr; P. 8: 1 ; 17, 19: ı; FB. 9: pr. etc. macer, I. P. 14. mce, I. R. 9: pr. mik, II. VS. 12 ; R. 1 7. not. 3 7. acc. $m i k$, I. R. 5: pr, 2.

Min, vide Minna.
Minna, $\quad$. a. påminna, tillsäga: monere. II. K. 70; III. 32, 95.

Minna (mine, III. 6.), adv. mindre: minus. I. Br. 2. not. 32; VK. not. 13; L. К. 37, 39, 53, 63, 72: 5; Fr. 1, 2; P. 8, $13,15,23,51,58$. etc. $\min a n$ pro minnce an, I. S. 5; B. 1: 1; 2: pr; P. 16. Sed pro minna forte legendum est manni I. VS. 3: 2. - Cfr. Halver.

Minni (minne), adj. mindre: minor. I. FS. 5: 3; II. Forn. 21; Add. 11:11; III. 79; V. 1, 2.

Mioder (myoder, myödher), m. mjöd: mulsum, hydromeli. I. K. 2; II. K. 4. not. 57 .

Miok (myok), adv. (Isl. miök) mycket: multum. IV. 16: 10, 16.

Miolk (myolk), f. mä̈lk: lac. Cfr. Drikkia.

Misfirna, v. a. ce dat. mishandla: violare. II. Dr. 4 I.

Mishalda, $\mathrm{v}_{\mathrm{r}}$ a. förorâtta: iniuria adficere. II. Add. 1 I: 1.

Mishregha, $\nabla_{\text {. }}$ a. misvårda: negliggre, male curare. II. A. 6.

Mishzm (miscound), f miskund, barmhertighet: misericordia, I. G. 8:i; R. 3; pr; II. G. 15; R. 3. Inde

Miskunnar maper (miskunnce maper), m . en man, sem i något afseende beror af en annans barmhertighet: vir, cuius fortuna ab aliena misericordia pendet. han ar m. bonda etc. d. à. det beror af jordegarens goda vilja, om han vill gifva bryten någon lön för hans tjenst: nullam mercedem, nisi a misericordia domini praedii, petere potest villicus. I. A. 17 pr; H. A. 22.

Mifta (mrfta), v. a: c. gen. v. acc. mista: perdere, amittere. pren fins havir mift, I. p. 5: 1; 7: pr; II. Р. 34. pa ar han mijti hans, II. P. 18. m. hup ok öron, II. P. 13, 14, 33. m. lif fit, II. Add. 5: 2; III. 132. m. vitu v. vitsorp, I. J. 5; ШI. I12. etc. Cfr. Naemd.

Miber et compos. vide Mider etc.
Miceta, vide Mata.
Molka, v. a. mjölka: mulgere. I. G. 6: 3; FS. 3; II. G. 11 ; Forn. 15.

Mordari, m. mördare: homicida, qui occultam caedem perpetrat. III. 70. Cfr. Morb.

Morghongaf (morghengaef, morhongiaf), f. i. q. hindradagsgaff. 1I. G. 2 (ubi v. morghinn quoque legi potest morghum; forte enim bic, ut aliis quibusdam locis, $m$ pro $n$ est scriptum); Add. II: II; III. 67.

Morp, n. mord: homicidiam occaltum. II. Add. 5: pr. coll. c. O. I: 5. Cfr. Myrßa.

Mofi, m. mosse, kärr: palus. IV. io. Cfi:- ind. nom. locc. v. Dumnar-, Hiartursncesmofi etc.

Mot, n. möte, sammankomst: occursus, conventus. til förfta mots, till dess han möter någon: donec aliquis ei ob-
viam venerit. II. Forn. 4. hava m. masp manni, I. Md. 1: 3; II. Dr. 4. agha frip til m. ok til massfu, allitt. I. O. 6. Cfr. Prefta-, Harramot. - Inde 1) a mot v. amot, ut praep. c. dat., emot: contra. I. Br. 5; II. Praef; Add. e: 5, 14; 7: 18; III. 46, 77. 2) adverbialiter, a mote, emot: contra. I. K. 14: 4; II. K. 29; III. 74. $i$ mote, a) till mötes: obviam. i m. fara v. faras, I. A. 13 : 1 ; II. A. 16. b) emot: contra. i m. ftanda, göra motstând: resistere. II. Dr. 19. har imot, III. 144. (ubi lectio est dubia). 3) mote (mota), abiecta praep. a v. $i$, a) till mötes: obviam. I. R. I: pr. b) emot: contra. II. Add. 2:11; 7:18. not. 20; III. 74. Scribitur mötce, I. Md. 8. mot, IV. 12. moth, III. 48. Cfr. Gen.

Mots maper, m. en man som man möter: vir qui obviam alicui venit. lyfa firi fyrfta mots manni, d. à. för den förste man som man möter: primo viro obviam venienti. I. P. i4; II. P. 48.

Mopghur, f. pl. mor och dotter: mater et filia. I. G. 8: pr.

Mopir (moper, moder), f. moder: mater. I. K. 1; A. 1. etc. Cfr. Drikkia, Fapur-, Gudmopir.

Moporbrober, m. morbror: avunculus. I. A. 3: pr; II. A. 3.

Mopor fapir, m. morfader: avus maternus. I. A. 3: pr; G. 8: 1. etc.

Mopor moper, f. mormor: avia materna. I. A. I; II. A. I.

Mopor $\int f$ ftir, f. moster: matertera. II. O. 3.

Moprerni, vide Mößerni.
Munder, m. 1) i. q. hemfylgd 1. gifta dottur fina v. fa komu mop m. ok moop maeli, allitt. i. e. cum dote et solemnibus collocationis verbis. Ita quoque haec intellexit Ih., dubitationem tamen addens: "nisi forte hic mund
pro ore accipiatur, ut per pleonasmumi mund ok maele coniungantur.". Ad posteriorem hanc sententiam abiit Bg. I. A. 7, 8: 3; II. A. 10. Cfr. Mundgipt, Meli. 2) en gåfva, hvilken konungen, dả han gifte sig, skänkte sin brud: donum, a rege nuptias apparante sponsae suae datum. II, G. I.

Mundgipt (mungipt, mundgrpft), adj. f. gift map mund ok mep maeli, lagligen gift: legitime nupta. m.. kona, I. A. 8; pr, 1 .

Muner, m. 1) en sak af en viss storlek, värde etc.: res certi cuiusdam momenti, pretii etc. öris m., sả mycket som arr värdt ett öre: quantum unam oram valet. I. K. 15: 1; II. K. 32. 2) skilnad: differentia. fva at eig fe of mikin mun (rectius: of mikil muner) a, d. à. alt det ej alltför mycket öfverstiger det vanliga priset: ut vulgare rei pretium non nimis excedatur. II. Add, 6: 3.

Mungat (mungat), n. öl och andra slags drycker: cerevisia, aliaque potus genera. Inde

Mungats tipir, f. pl. ett gille som hölls i hvar socken en viss tid páåret, dá soknens innévånare samlades för att, jämte iakttagande af vissa andliga ceremonier, gemensamt förplaga sig med öl och andra drycker, och hvarvid, ibland andra angelägenheter som dá förehades, äfven tid till bröllopps hâllande utsattes, då sådant af nảgon begärdes: sacra convivalia; ita appellabatur conviviam quotannis certo tempore celebratum, in quo cuiusque paroeciae incolae, sacros quosdam ritus observantes, potandi gratia conveniebant, et tunc quoque, si quis id peteret, diem nuptiarum constituebant. I.. G. 9: pr; II. G. 15. mungats tiba dagher vero perperam scriptum est pro brullöps dagher, I. G. 9: s. - Cfr. Oıạ

Magm historia gentt. Septentrional. L. XVI. cap. XVI-XVIII.

Munhaf (munhaft); n. edsformulär, (egentl. ett bestảmdt ytrande eller talesätt i allmänhet): formula iurisiurandi, (proprie, certa quaedam enantiatio v. dicendi formula). I. Md. 1: 2; II. Add. ı3: 1. et m. Skal aptir tylft hveria vara, eden skall särskildt förestafvas hvar tylf: verba iuramenti singulis iurantium dodecadibus praceuntor. I. Md. I: 2; II. Dr. 3. Bg. vertit: "utrique dodecadi una eademque esto iurisiurandi formula." Svaria map lagha m., II. Add. 12: 1 .

Muta, f. 1) gåfva (af lös egendom): donum, donatio (rei mobilis). I. A. 18: 2. iorp ma eig at mutu taka, d. a. utan de formaliteter som tillhörde gåfva af jord (skötuing): fundus ne, ut pes mobilis, neglecto solemni ritu fkötning dicto, dono accipitor. I. M. 8. 2) muta: largitio, qua iudex, aliave persona in publico munere constituta, corrumpitur. II. Add. 1 .

Mykil (mykin, mikil), adj. 1) stor: magnus. I. O. 6; J. 18; FB. 10: pr; 11: 1; II. K. 60, 72 : 2 ; III. 74; IV. 14 : 1 , 17; 16: 15 ; г9: ı. etc. mykin maper for fik, vide Rä̈p. Cfr. Of mikil. 2) mycken: multus. IV. ı5: 15 . not. 57. fva myklu, adverbial. sá mycket: quanto, tanto. I. VS. 3: 2; II. VS. i1; IV. 19: I.

Mykilhughaper, adj. storsinnad, högmodig: magnanimus, superbus. IV. 1 4: 12.

Mykit (mikit),adv. (n. a mykin) 1) mycket: multum. II. VS. 11; R. 26 ; Add. 6: 4; IV. $15: 18$; 16: 10. fva m. (fium), tantum, quantum. I. Md. 5: 5; II. K. 42; A. 3, 23; P. 58. etc. Cfr. Iammykit. 2) ganska: valde, oppido. ṃ. godviliaper, IV. $15: 18$.

Mylder, vide Milder.
Myllari, m. mjölnare: molendinarius. III. 147.

Mylna (myulna, mölna; mölla, I. J. 19: I. not. 6. etc.), f. qvarn, prov. mölla: molina. I. Md. 15: pr; M. rubr, pr, 4-6; FB. 9: 1; IL. M. pr, 4-6; U. 21, 22. mölno balker, II. M. rubr.

Mylnodör, n. pl. qvarndörr: porta molinae. I. M. 5; II. M. 5. Cfr. Liuta.

Mylnohiul, n. qvarnhjul: rota molaris. I. Md. 15: pr; IL Dr. 32; Add. 1 1: 19.

Mylno repe (myllu repe), n. qvarnredskap: instrumenta molaria. I. A. 18: pr; II. A. 26.

Mylnuftaper (mölloftaper, II. M. 2. not. 12.), m. qvarnstalle, ställe der en qvarn kan anläggas eller blifvit anlagd: locus, ubi exstructa est vel exstrui potest molina. I. M. 2, 3; II. M. 2,3 . Myrpa (imperf. myrdi, sup. myrt), v. a. (a morp) mörda: occulte interficere. I. G. 8: 1; R. 5: 5; II. R. 9; III. 132; IV. 15: 11. Pro myrper v. mirper seribitur myper, II. G. 15; mißer, II. O. 1:5; G. ind. 15. m. man for. panninga $\int k y l d$, d. a. för att atkomma hans penningar: alium clam interficere, ut pecunia sua possit spoliari. II. O. $1: 5$.

Mae, vide Magha, Min.
Mad, Mceder, vide Map.
Madfarp, f. satt att behandla (fara med) eller umgås med menniskor, seder: ratio alios tractandi, mores. IV. 14 : 14.

Mela, v. a. (a mal) 1) (egentl. tala), föra talan, tilltala: (proprie loqui), agere, iure experiri. m. a man, I. Md. 5: 2; II. Dr. II. m. vip man, I. K. 126 pr; A. 8: 1 ; II. A. i1. m. til mans, I. K. 12: 1; II. P. 52. masli v. male (an-
nars) macla, föra en annans talan, vara málsman: alius loco agere v. caussam dicere. I. A. 4: 2; P. 7: pr; IL A. 6; P. 35. Cfr. Eptir màla. 2) säga: dicere. I. R. 9: 2; II. R. 23; P. 25. 3) lofva, utfästa: promittere, spondere. I. G. 6: 2 ; FB. $11: 1$; II. G. 9 ; U. 25-37; III. 57.

Mwli (malce), n. tal: sermo; cfr. For-, Gen-, Tilmali; speciatim 1) talan inför doinstol: quod ab actore $v$. reo in iudicio dicitur. Cfr. Maela, Eftir meeli. 2) det tal som af giftoman hölls vid qvinnas bortgiftande: formula, quam sponsor feminam nuptui collocans pronuntiavit; nisi forte mali v. maelae scriptum sit pro malce, ut adeo vo. munder ok mali sint synonymae. Isl. mali, dos. Cfr. Munder 1.

Mielli, mellum (mellin, etc.), praep. c. gent. (dat. a mapal) emellan: inter. twar Stuvur ok toptargarper i malli (sc. perri(), I. A. 21: 2. ganger (sc. pas) $i$ maelli, emellanåt: interdum. I. B. 9. bya i muellin, II. J. 13. Derra $i$-in, II. Add. 7: 17 ; 11 : pr. fin $i$-in, sins emellan: inter se. I. J. 14, 16 : pr; II. A. 3. etc. $i$ maellutm manna, I. O. 6. perra $i$-um, II. Add. 11:2. fin $i-u m$, II. Praef; K. 6ı; A. 3; J. 33. etc. $i$ bya -um, II. J. 37. bola, gulfa etc. maelli, I. K. 13; VS. 1: pr; J. 5, 11,12: pr. etc. -li topt ok akra, I. J. 9: 1. -li fin, I. Md. ı4: 1. meellin hiona, topta tvaggia, etc. I. G. 7; J. 9 : I; II. Dr. 29. - in tompta ok akragarpes, II. J. 21. -in konongs ok bifkops, II. J. ind. 13. bo, frfkina, hiona maellum, I. pl; Br. 5; Ii. G. ı4. -rm lekmanna ok klerka, I. Br. pr. Jtupar rum ar - um (sc. hus ok ticeldru), I. J. 10: г. moellir fverihis ok danmark, rikianna, ete. I. CB; Pl: maellan celvar ok tivipar, II. G. 12. Pro maellum perperam
scriptum est markum I. Md. i4: 1. Cfr. Hand, Handamaelli, Tialdra, Parn.

Mien (men), cionj. medan: dum. II. K. 73: 3. not. 52; A. 4, 16 ; Add. 5: 1 ; 11:12. Sic quoque pro met legendum videtur III. 74. - Cfr. Mapan.

Mer, vide Min.
Mara, mare, vide Mera.
Meri, f. märr, sto: equa. I. R. 5: 3.
Marka, v. a. (a mark, signum) märka, utmärka: signare, designare. I. FB. 7: pr; II. U. 14 ; IV. 16: 1. (ubi maerhtti pro maerkti).

Marki (merkae), n. (egentl. märke i allmänhet: signum) råmärke: limes. 1. J. ı6: pr; II. J. 37. Cfr. Landa-, Ra-, Soknamaerki.

Masfa, f. 1) messa: missa. I. K. 12: 1; II. K. 47. pigiande massfa, tigande messa, så kallades nattvardsmessan och instiktelseorden, hvilka i Romersk-Catholska kyrkan med låg röst lảsas eller sjungas: missa tacita, canon (cfr. gloss. Lat. h. v.). I. K. 14:2,3; II. K. 28. Cfr. Mot. 2) högtid: festum. Cfr. Apoftla -, Botulfs -, Helghuna -, Kirk-, Kyndils-, Martens -, Mikials-, Pan-crafz-, Siala-, Alinarmassa.

Masficfat, in. pl. messkläder: vestimenta litargica. 1. K. 5, 7: pr; 9, 1年: 3; II. K. 2, 8, 11, 15, 16, 28 .

Masfiuhakul, m. (Is1. hökull, AngloSax. hecile) messhake: palliam liturgicum. II. K. 2.

Mhesfufierker, m. mess-skjorta: subucula liturgica. II. K. 3.

Meta, v. a. (egentl: mâta: metiri) värdera: aestimare, taxare. I. G. 9: (ubi miretae scribitur); H. G. 16; Add. 2: 10; 11: 6; V. 1. varpa ok m., II. J. 14. Cfr. Laefter.

Matans maen (maettens men), m. pl. mätismän, värderingsmän: aestimatores. II. Add. 2: 10.

Mretans orß, n. vảrderingsmäns utlâtande, matismanna ord: arbitrium $\nabla$. sententia aestimatorum. II. Add. 11:5.

Metti, n. mätte, mättande: saturamen. II. Forn. 34. not. 69; Add. 3: 2; V. i. Cfr. Mal.

- Map (mep, mad, med; maper, II. P. 58. mueder, I. K. 14: 4; IV. 19: 3. map, I. Md. 3: 1; 11; S. 2; B. 1: pr. etc.), praep. c. dat. 1) med: cum. dracpa man m. knivi, I. O. 8. m. bön acller m. panningum, IV. 19: 1. tapas ma fitld aller m. rani, I. R. 13. m. barni digher, I. A. 4: 1. ceta, hava mot m. manni, I. Md. 1: 3. per m. (hanum) àru v. varo, IL Add. 7: 1, 2, 7. pem han var pa m., IV. 19: 1. Cfr. Um. 2) jämte: una cum. torve fkara m. blopi, I. K. 21. fticela, barra püuffak m.aprum, II. p.11,21. boa iby m. aprum, 1. J. 5; III. i!7. annar .. m. hanum, I. P. 5: 1; 13; II. P. 58. m. barni bana ncemna, I. Md. 1:1. 3) hos: apud. hema m. Jik, II. K. 36. liggia m. kono, II. G. ind. ıo; cap. in. piuft hittis m. luusfrus etc. II. P. ind. 33; Add. 2: 7. leghoman m. aprum, III. 114. $i$ ro m. gudi, IV. 15: 12 . inni m., idem. II. K. 39; A. 22; P. 10; IV. 18 : 12 . 4) jamnlikt, enligt: convenienter, secundum. m. laghum, gups ratti, laghmacli, vide Lagh, Ratter, Laghmaeli. $m$. $\mathrm{Pr} a t$, i anseende dertill att, emedan: cum, quoniam. IV. 19: ı, 3.

Mapal, n. det medlersta: medium; inde i meelli (pro meelli), vide Melli. Cfr. Mapalilicpi, et ind. nom. locc. v. Madal upland.

Mceßalklapi, n. pl. kläder som man vanligen brukar, och ej äro de dyrbaraste man eger: vestimenta ordinaria, non pretiosissima. I. Br. 2. not. 32.

Mapan (maedpen, medhren, maedden), conj. 1) medan: dums. II. K. 73: 3; A. 6, 28; Add. 5: ı. not. 6i; IV. 15:

9;12;17. e m., vide E. medhtens pro medher hans, IV. 15: 5. 2) dì: cum. II. P. 58. not. 13; Add. in: i. Cfr. Man.

Mapırni, vide Möperni.
Möna et compos. vide MrIna etc.
Möta, v. a. c. dat: möta: obviaın venire. m. manni, I. FS. 2: 1; II. Forn. 3. mötas, dep. sibi invicem obviam veníre, concurrere. I. J. 17:3; II. J. 42. Cfr. Lagger.

Mötce, adv: vide•Mot.
Möerni (moparni, mödcerni; mepprer$n i$, I. A: $5,8: 3$; III. $52,63,73$.), n. 1) möderne (slagt): maternum genus. Vide Faperni. möpernis frande, II. Add. 11:14. 2) mödernearf: hereditas a matre relicta. I. A. 5; 8: 3; II. A. 7, 12; R. 3o; J. 46; III. 53; 73, 83; IV. 2. Cfr. Erfpa vita.

## N.

$N a, ~ v . ~ a . ~ c . ~ d a t . ~ 1) ~ f i n ̣ n a, ~ t r a ̈ f f a: ~$ invenire. I. A. 14: 2; II. Fr. 12 ; A. 19; U. 12. 2) fá, åtkomma: potiri, assequi. utveghum na, I. J. i3: pr. (ubi nee scribitur); II. J. 27. gita Jinu nait v. nat, I. Md. 8; II. Dr. 19.

Nad, f. 1) lugn, ro: quies. IV. 19: 2. 2) nåd: gratia. IV. 19: pr. Cfr. Gud. 3) nådegåfva: donum divinum. IV. 12.

Nakki, m. nacke: cervix. Cfr. Hemkynui.

Nam, n. pant, som fordríngsegare enskildt uttager hos gäldenären, till godtgörande af, eller säkerhet för sin fordran: pignus a creditore privata auctoritate ex bonis debitoris captum. I. R. 7: 1; II. U. 6. Cfr. Nama, Aker ${ }^{\text {L }}$ nam.

Nam fae, n. en annans kreatur, som air antingen intaget pá marken, ẹter för skuld pantadt: alienum peeus aut
in agro, aut alias pignori captum. 1. FB. 6: pr; II. U. 13. Cfr. Nam, Akernam.

Namn (nampn), n. 1) namn: nomen. II. K. 1; IV. 14: pr; 19: 1. til numns figia, säga hvad namn barnet som döpes skall hafva: nomen infanti baptizando dicere. I. K. I; II. K. 1. i $n$. faburs etc. ibid. 2) titel, värdighet: titulus, dignitas. laghmans n., IV. 14: 7. Cfr. Til namn, Nipinger.

Namni, vide Namni.
Nar (naar), ady. när: quando. II. K. 2; Add. 10.

Nat, f. 1) natt: nox. I. K. 15: pr; A. 8: 1; II. K. 3ı; A. II. ) ( dagher, vide Dagher 1. 2) dygn: dies civilis, dies cum nocte. I. K. 2; II. K. 4; P. 17; Forn. 51; U. 6. n. ok iamlangi, vide lamlangi. nattar gengarp, cfr. Gengarp. Siuc naeter, I. P. 9. Juи natta gamal, I. J. 2: pr; II. J. ı. Cfr. Siunceter, Siuncettinger. fughurtan neter, II. Forn. 40; IV. 19: I. Cfr. Stomna. niu natta kalver etc. d. a. nio dygn gammal: vitulus novem dies natus. III. 103. - Cfr. Foper, 戸̈rencettinger.

Natorper (nathorper, netorper, rectius natvarper, ut scribitur I. Md. 1: 3.), m. nattvard, aftonmàltid: coena. Cfr. Daghurber.

Nattur, f. natur: natura. Cfr. Synda.
Natvaka, f. 1) nattvak, hvilket af presterskapet hölls öfver lik: vigiliae super mortuis, a sacerdotibus habitae. I. K. 15: pr; II. K. 42. 2) en afgift till presterskapet för dylikt nattvak: pecunia sacerdotibus pro eiusmodi vigiliis data. I. K. 15 : 1; II. K. 31, 32.

Natvarper, vide Natorper.
Napelik, adj. ringa: levis. Aliter h. *. nobis non videtur posse explicari, II. Praef.
$N e$ (ney), interj. nej: neutiquam. qvoppa v. fighia ne vip v. gen, säga $^{\text {a }}$ nej till, neka: negare. I. K. 8: 2 ; A.

10; G. 9: 7; R. 7: pr; ${ }^{-1}$ J. 15: pr; p. 6: pr; FB. 8; II. K. 15; G. 4, 16; R. ${ }^{6}$ 6; J. 34; U. 20; Add. 2: 10; 11:12; III. 106. Cfr. Neqvapi. han kumber eig ne vip, i. q. han kumber. eig dulum vip (vide Duler, Koma 1.). I. R. 5:3, 4.

Neqvapi (nekvapi), n. nekande: ne-
 ia. I. R. 11 : pr; II. R. 26.

## Nikil, vide Nykil.

Nitan, num. nitton: undeviginti. IV. 16: 12.

Nitandi, num. nittonde: decimus nonus. IV. 14: 19.

Nü, num. nio: novem. I. K. 7: pre 10: pr; Md. I: 4. etc.

Niundi, num. nionde: nonus. I. J. 2: pr; II. J. 14; IV. 14: 9. etc.

Niuta (impf. nöt), v. a. c. gen. njuta: frui. I. A. 4: pr; LR; II. Praef. (ubi nyude pro niute); K. 73: 7. not. 6; A. 4; U. 29. not. 31; Add. 11 : pr; IV. 15: i1. niuta at annars, àtnjuta nágot godt för en anuans skull: alieni meriti fructum reportare. IV. 15:8. Huc quoque referenda videtur locutio niuta parva fina, göra sitt tarf: naturae necessitati inservire, exonerare ventrem, I. O. 6; II. O. 2: 3; nöte enim v. nòter cilt. locc. pro niuter videtur esse scriptum, non vero ab infin. nota deducendum. - Cfr. Til namn.

Nip, niper (nipir, nipar), adv. ned: deorsum. n. falla, koma, I. K. 10: 1; Md. 12: 2; 15: 3; II. J. 19. etc. Scribitur perperam mifer, III. 137. n. fra, vide Fra. Cfr. Falla, Fella 1, 3, Hug: ga.

Nipinger, m. niding, ärelös bof: homo infamis. bara nipings namn utan lands, d. ä. försona sitt brott genom pelgrimsfard till Rom: infamiam peregre (Romam) abeundo abluere. II. 0. 2: pr. coll. c. G. 15 .

Nipingsvark, n. nidingsverk, en ${ }^{\text {a- }}$ relös menniskas gerning: scelus nefarium, parricidium. I. K. 3, 7: pr; 0; R. 1: 1; II. K. 5, 11; O. 2; R. 1 ; Add. 3: pr; 7: 23.

Nokkadrumber, m. så kallas en ensam man eller quinna, som ej betaler skatt, och ej vill antaga tjenst hos andra: sic appellatur solitarius vir v. femina, qui nec publica vectigalia pendit, nec conductas operas vult facere. II. U. 29; Add. 4: 5; IV. 20: I. Scribitur nocra dumbraer, II. U. 29. not. 16. Ver. et Locc. credunt h. v. significare mulierem pigram ad fusum somniantem, sic dictam ab uneis illis (nockar) in fuso, quibus deductum e penso filum apprehenditur; cui tamen explicationi id obstat, quod coli rotales saeculo demum XVI sunt inventae. Cfr. Nokka kona.

Nokka kona, f. să kallas en ensam qvinna, som ej betaler skatt, och ej vill antaga tjenst hos andra: sic appellatur femina solitaria, quae nec vectigalia publica solvit, nec operam suama aliis vult locare. IV. 20: 1. Propria h. v. significatio latet. Si vero conferatur Ius Scanicum et Selandicum, ubi quoque occurrit nockakonce $\mathbf{v}$. nokkae frughoe, id tamen colligi potest, feminas solas habitantes hoe cognomine fuisse notatas. Neque enim h. v. in Iure Scan. denotat feminam proprio lare carentem, ut narrat Ib ., nec, ut crediderunt Danici Iuris interpretes, respicit ius quoddam hereditarium. Cfr. Nokkadrumber.

Nokor (noghor; V. 2. nakor, nagher, II. K. ind. 37, 38. nott. 40, 42, nokas pro nokra, III. 68.), pron. någon: aliquis. I. R. 9: 2; 11: pr; Br. 1, 4; II. Praef; K. ind. 24, 62, 64. etc. nokor $\nabla$. nokot perra, I. Br. 2; II. Dr. 29; A. 32. nocorsmaz pro nokors manz, Џ. 93 .
hittir han nokot fit, d. å. något som tillhör honom: rem aliquam ad se pertinentem. II. P. 34. nokor pan v. prenni, vide $\overline{\boldsymbol{p}}$ an, $\overline{\boldsymbol{P}}^{\text {arnni. }}$

Nokra handa, pron. indecl. något slags: cuiusdam generis. II. Praef. Cfr. Hand.

Norpan, adv. nordan, norr ifrân: a septemtrione. n. af lande, fràn norra delen af landskapet: ex septemtrionali provinciae parte. I. R.ed pr; II. R. I.

Norcen (noren, norin), adj. (egentl: nordisk: septemtrionalis), norsk: norvegicus. I. Md. 5:3; S. 3: I; CB; II. Dr. 13.
$N u$, adv. 1) nu: nunc. nu cer ranfak fiund, nu ftander fak open, I. P. 6. 2) i början af en period utmärker nu ofta öfvergången till ett annat ämne: in principio periodi h. v. saepe indicat transitum ad novam materiam $\mathbf{\nabla}$. alium casum; ex. c. nu Skal bonde etc., nu an hittir etc. I. P. 5: 1, 2. nu quaper han ne vip, nu ar pat böt, nu ar utviftar hus, etc. ibid. 6, 7: pr; II. K. 2, 27, 73: pr, 2-7; P. 58; Add. 7: 2-20. etc.

Num, conj. (Isl. nema) i) om icke: nisi. I. K. 12: pr; 15: pr; 18: pr; Md. 4. etc. Cfr. Saka. aller num, idem. I Md. 1: 3; II. Dr. 4; P. 39, 41. 2) uth om: praeter. I. K. 22; A. 21: 2; J. 7: pr; II. A. i2,30; J. 15. 3) ăn: quam. ikki mera num etc. II. A. 22.
$N y$, n. ny, nymåne: novilunium. Cfr. Napur.

Nya, v. a. förnya: renovare. ater n., IV. 19: 2.

Nrkil (nikil), m. nyckel: clavis. II. K. 65; G. 11; P. 30 (ubi nicly pro nycli scribitur), 33; Add. 12: 2. Cfr. Arkar lykil, Kirkiunykil.

Nyfmurper, adj. (a fmyria) nyss smord: recens unctus $\mathrm{v}_{\mathrm{o}}$ litus. L LR
 in usum suum convertere. I. R. 9: pr; LR. not. 9; II. R. 20; quibus tamen locis v. nyti quoque ad infin. nytia referri potest. Hoc verbum non est confundendum cum vv . niuta et nöta.

Njerer, adj. nyttig: utilis. Cfr. Hefß, Unyter.

Nytia, จ. a. i. q. nyta. II. K. 73: 7; III. 114.

Nafder, vide Namna.
Nema (narnea, male, II. U. 6. not. 5o. impf. nempde, part. pass. nempder, pro namde, nemder), v. a. taga nam, panta hos galdenär: pignus ex bonis debitoris privata auctoritate capere. )( map pingi ut taka, I. Md. 3: 4; II. Dr. 8. n. man, I. R. 7: pr; II. U.6. Cfr. Nam, Fornami.

Nexmd (nempd), f. (a namna 9, quod cfr.) nảmnd, tolf mân som utnả̉nndes för att undersöka vissa tviste- eller brottmål: duodecim viri, qui nominabantur ad inquirendas certas caussas civiles vel criminales. II. K. 47; Add. 2: 5, 1 4; 7: 3, 9, 25, 26 , 29; 12 : 1 ; 13: 1; III. 76. n. gera, I. S. 2. n. feetia (mannum), I. D. 6: pr; IV. 19: 1. not. 3I. n. firi fik fatia (de rege), I. R. 3: 1; II. R. 3. feetia men (sc. litigantes) til n., IV. 19: 1. laggia ep etc. til n., II. Add. 2: 9; III. 46, 75 . pret ligger til n., Il. Forn. 38; U. io; Add. ı0; III. 75. eper ligger til n., II. Add. 13: 1 . coll. c. $12: 1$. veri fik map -dinni, II. U. io. i n. Standa, II. Add. 13 : 1. n. Stander firi, II. Add. 3:9. n. ganger (firi), II. Add. 2: 14; III. 46, 49. $n$. varper gangen, II. Add. 3: 14. n. ganger ater, III. 76. mifii -dina, uteslutes ur nämuden: e nemda excluditor. III. 77. pat liggi til fiu nanna af -din$n i$, d. ä. nämndens pluralitet: deciditor pluribus nemdae suffragiis. II. Forn. 31; Add. 2 : 2-8; 4; III. 48, 74..lig-
gi a fiu man af n., III: 46. fiu man af $n$. agho fvaria etc. II. P. 2; IV. 18: 1. vari fik map fiu m. af n., I. G. 5: 1; II. Fr. 1; G. 6; Forn. $11,34$. not. 75; 35, 38; U. 29; III. 5, 41,117. vari fik map tolf manna epe ok fiu m. af n. eeptir, II. G. 12. coll. c. Add. 12: 1. bipi fik ok pem fue m. af n. fva gub hullan etc. II. Add. 12: $1 ;$ IV. 18 : 2. - Cfr. Fiarpungs-, Haerapsnaemd, Lukter.

Nermdarmaper (neemdee-, nempdae-, nempder -, nempdimuiper v. -man, nampdoman; defin. nempdamaprin pro -mannin, II. Forn. 43, 43, 47.), m. 1) nämndeman, en inom hvar graend utnämnd man, som egde ett slags inseende öfver sitt fkire, och i vissa fall skulle undersöka der upkomna tvister och värja eller falla den tilltalade: vir in quacumque vicinia (grand) electus, qui viciniae suae quodam modo praeerat, cuiusque erat de certis quibusdam litibus ibi exortis cognoscere, reumque absolvere vel condemnare. III. 130; II. P. 34; Forn. 42, 43, 47; Add. 1; III. 57,86 ; V. 3. n. ivir alt fit fkiri etc. II. Add. ıo; V. 3. puet fkal - nin vita, II. Fr. 1; V.3. n. fkal varia aller fiella, II. K. 63; P. 2; Add. $10 ;$ IV. 18: 3. veria fik map (Jik ok finum nefla granna ok) finumı - ni, I. Br. I; II. K. 37. 56; III. 6, 24. 2) en of ledamöterna i namd: unus ex iis viris, e quibus constabat nemda. III, 76,77. veria fik máp fiu- num (alias fium munnum af nemdinni), I. Br. 1; II. Forn. 33, not. 6ı. 3) edgärdsman, en af de tolf män som svuro i en tylftared: sacramentalis, unus ex iis, qui iusiurandum duodenarium dabant. vitna map tvaenni trlftum -ns vitnum, I. Md. it. vita map tvanni tylftum -na, II. Dr. 22. vitu hava maj etc. II. J. 38. varia mup etc. I. J. ıG: 1. harapshof ${ }^{\text {ann }}$

Ei Skal vaeria han map etc. I. B. 6; II. Fr. 10 .

Ncemna (ñempna, namnac), จ. a. 1) nämna, namngifva: nominare. I. G. 2: pr; II. Dr. 1; G. 2; Add. 13: I. bana, haldsbard etc. n., I. Md. i: i; II. Dr. 1,3. pren Jum naefder (pro naemder) are, den som är kallad att göra dagsverke: is, cui de operis faciendis indictum est. III. $\mathbf{9}^{2 .}$ not. 80. 2) utnämna, förordna: designare, eligere. I. CB. pa Skal laghmaper n. tolf etc. d. ă. förordna en nämnd: nemdam constituere. II. Add. ̇̀: 14. 3) förordna, utsätta: constituere. ping (til) n., I. R. 1: pr; P. 6: pr; II. R. I. Cfr. Ping 2. a/frn (tiu) n., I. J. 16: pr; M. 3; II. J. $3_{7}$; M. 3; III. 144. - Sed nermria, noefna, perperam pro nema, II. U. 6. not. 50 .

Namni (nempne, namni), n. namn, titel (t. ex. af bani, haldbani etc.): nomen, cognomentum (interfectoris etc.). n. giva, nämna (drápare etc.): nominare (interfectorem etc.). II. Dr. 2 . fva gaf iak parr n. til a pingi, I. Md. 1: 2; 3: pr, 1; S. 1; II. Dr. 3,8. n. bara, II. Dr. 8.

Naer, adv. nära: prope. I. J. ıo: 1 ; II. J. 23. superl. naeft, I. K. 20:2; P. 5: pr. Cfr. Par.

Ncermer (ncerme), adj. comp. närmare: propior. II. Add. II:16. naefter, superl. I. A. 4: pr; G. 9: pr; P. iz: 1; 14; Br. 3; II. K. 3. etc: naefti fraendi, II. J. 7. nafta manna, i. q. naeftu franda, II. P. II. coll. c. IV. 18: 13. firi n. manni (ar hanum möte) ok i n. br, i. q. firi fyrfta motsmanni etc. I. P. 5: 1; II. p. 32.
Noes, $\mathrm{n}_{\text {. }}$ näs: isthmus, promontorium. Cfr. ind. nom. locc. vr. Lof -, Madals-, Straengiances etc.
Neefar, f. pl. näsborrar, näsa: nares, nasus. I. S. 4: 2.

Ncetorper, vide Natorper.
Nefar (nupcer), n? nedan, fullmåne: luna decrescens. bapi $n y$ ok n., d. à. i en mánads tid: menstruo spatio. I. P. $49: \mathrm{pr}$; II. P. 54.

Nöd, f. nödvändighet: necessitas. IV. 12.

Nödogher, adj. ovillig; som ej vill: invitus. II. K. $5_{2}$.
Nödogt (nodhoght), adv. nödigt, ogàrna: invite, gravate. IV. 16: 2.

Nögha, v. a. (a nöd) nödga: cogere. I. K. 20: 3; II. K. 45. not. 63 (ubi codd. K. et M. habent nödgha); Dr. 41. Cfr. Nößa.

Nöt, n. nöt; oxe eller ko: bos. III. 137; IV. 20: 4. Cfr. Hors, Söper.

Nöta (imperf. nöte v. nötte), v. a. förtära: consumere. II. A. 4; P. 1 ; IV. 18: 13; V. I. up n., IV. ı9: 1. Cfr. Niuta, Unötter.

Nöthus, n. fähus: bovile. I. P. 5: pr; II. K. 2 (ubi cod. K. habet nötos); $\mathbf{P}$. 30.

Nöti, n. sallskap: societas. Vide Farunöti, Öknöte.
 nisi illo loco nöpgha sit legendum.

## 0.

Oborghaper, adj. utan borgen, för hvilken borgen ej är stäld: non satisdatione firmatus. böter of affur ok - par, II. Add. II: 19.

Odal, vide Opal.
Odder, m. udd: cuspis. o. ok ag, allitt. d. à. spjut och svärd: cuspis hastae et acies ensis. I. Md. 1:2; 3: pr; II. Dr. 3.

Odmark, vide ödmark.
Oefli, vide Ofafli.
Of dyrt, adv. alliför dyrt: nimió pretio. o. Salia, IV. 19: 1.

Offer (offer), n. offer (till presterskapet): stips sacerdotibus oblata. I. K. 17 : 1; II. K. 40. Cfr. Crusfufoter.

Offèrdagher (offordagher), m. offerdag: dies, quo stips sacerdotibus offertur. II. K. ind. 54.

Of mikil, adj. alltför stor: 'nimius. II. Add. 6: 3.

Ofra, v. a. (a offer) offra (till presterskapet): stipem sacerdotibus offerre. II. K. 53, 5 í; III. 20 (ubi offé perperam pro ofre). o. ok a altara laggia, allitt. II. K. 54. not. 4; III. 2 r.

Ofrals, adj. skatte (jord): tributarius. Cfr. Frals.

Offukn, f. (a fökia) för mycken lagsökning; så kallades det, om någon i samma sak (onödigtvis?) gjorde fiunctetting mer än tre gånger: nimia petitio; ita appellabatur diei condictio in eadem caussa plus quam ter (temere?) repetita. III. 127. Cfr. ÖGL. v. offö̀kia.

Oft, adv. ofta: saepe. IV. 19: 1. Cfr. Opta.

Ofafli (oefli, ofvrelli), n. (Isl. afl, kraft: vis) öfvermagt: vis maior, quam aliquis repellere nequit. I. R. $12: 1$ (ubi afaefli pro af of cefli); FB. 6: 1 ; II. R. 28; U. 13. af o. fino, af dem som äro mägtigare än han: ab iis, qui eo sunt potentiores. )( af viPerlikum, II. Add. 9: 1 .

Ofcefter, adj. ej utfäst eller lofvad (òm böter): non promissus (de mulcta, quam reus nondum spopondit se soluturum). II. Add. 11: 4, 17,1 . Cfr. Fcefta 5, Fafter 2, Oborghaper.

Oghormaghi, vide Ovormaghi.
Ogilder, Ogipter, vide Ugilder, $\boldsymbol{U}$ gipter.

Ognar bot, f. (ab ogn, terror) idem, ut videtur, ac arvabot. III. IIg. Ih, vertit: "mulcta, quae penditur ab ho-
micida, ut timere vindictam consana guineorum desinat."

Ohemol, Oilter, vide Uhemol, Uilter.

Ok, oc, conj. 1) och: et. I. K. I. etc. 2) ock, ocksa: quoque. I. M. 1 ; II. Fr. 15 ; Dr. 3r; Forn. 11 . etc. ok anfker, IV. 16: 9. aller ok, I. Md. 14: 1; II. Add. 7: 19; 11:IT; IV. 19: 1. fva ok, II. K. 52, 72:3; A. 27; Add. 7:26; 11: 19; III. 112; IV. 19: 1,3.

Okar, vide Ukar.
Oklandader, uklandaper, adj. oklandrad: non vindicatus, de quo non mota est lis. II. Add. 11: 1 , ubi ok klandeet pro ok oklandoet est scriptum. Cfr. Uilter.

Okcerder (okycerder), adj. opåtald, hvarom ingen tvist blifvit väckt: de quo non mota est lis. II. Add. 11: 2.

Olia, ola, v. a. smörja med olja, meddela yttersta smörjelsen: oleo ungere, suprema unctione impertire. I. K. 14 : pr; 15: pr, 3; FB. 4: 1; II. K. 27,30, 34; U. iI.

Oling (öleng, olneng), f. yttersta smörjelsen, ett af Catholikernes föregifna Sacramenter: suprema unctio, fictitium Catholicorum Sacramentum. I. K. 14: pr, 1; IL K. ind. 3o; eap. 27, 28, 43.

Onder, adj. ond: malus. II. Praef; IV, 14: 11 . ondefter (öndefter), superl. II. P. 58. ont iarn, III. 81. Cfr. Drgkker.

Onyter, vide Unyter.
Op, n. rop: clamor. o. ok akullan, allitt. II. Add. 7: 12.

Openbar (uppenbar), adj. uppenbar: manifestus. II. K. 58; R. 14; Add. 3: 4. Cfr. Skript.

Openbara (upenbara), v. a. uppenbara, tillkännagifva: patefacere, notum facere. II. Add. 7: 26; IV. 15: 12.

Openbarlika; adv. uppenbarligen: palam. II. K. 48, 57 ; p. 30 ; III. 96 .

Opïn (öpen, dat. pl. opnom, ypnom; upnum), adj. oppen: apertus. I. K. 7: 1; II. K. 12. liggia o., säges om ogild gardsgård:' apertus iaeere, dicitur de saepimento non rite exstructo. I. K: 13; II. K. 26; U. 5. fak ftander o., d. 5. âterstảr, är oafgiord: caussa est integra, nondum decisa. I. P. 6: I. Cfr. Bref 3, Gap.

Opplöghia, vide Aplöghia.
Opfadrup (upfre drup), n. (Isl. up-far-dropi) takdropp: stillicidium. I. J. 10: 1; II. J. 22. Hodie in Vestrogotia dicitur öfsedropp, ab öfs (Isl. ups), takfot: suggranda.

Opta, adv. ofta: saepe. IV. 12. not. 19, 32. compar. optari, I. Br. 2; II. K. 1, 6, 72 : 4; P. 14; Add. 12 : pr; IV. 82. not. 23. offtharen, II. K. 72: 5. not. 85. Cfr. Oft.

Or, 1) praep. ure ex. I. K. 20:3; Md. 5: 4; 7; B. 4; A. 17 : pr; 22; G. 9: 1; B. 9: 2; D. 5: pr; IV. 10. etc. Scribitur ur, I. K. 14: 3; 21; VS. 1: pr; II. K. ind. 11 ; cap. 45. etc. v, I. VS. i: 3 ; II. K. 28, 47. ör, I. O. 6. Cfr. Dragha, Oter. 2) adv. ut, bort: foras, abhinc. I. A. 4: 2; 9: I.

Orbota mal (orbötce mal), n. urbota mâl: crimen quod mulcta piari nequit. I. O. pr; IL. O. 1; Add. 5: pr.

Ordela, v. a. göra slut pà en trist: finem liti imponere. III. 32. oo fik, befria sig från en tvist, eller frản kärandens påstående: lite v . actoris petitione se liberare. II. K. 70; Forn. 39 .

Ore, Ores land, vide Ore, Öres land.
Orka, v. a. orka, förmå: posse. o. (at) cervopa, böta, varia fik, etc. IL. $\Lambda$ 21; P. 13, 14, 21; U. 21 ; IV. 9: 1.

Orlof, n. tillatelise, (orlof): venia. II. K. 73: 7 . not. 89 ; III. 88, 135 .

Ormylia (urmylia, ormylia), m. (a or, ex, et mold, humas) ett smädenamn, hvarmed den utmärtes, som olofligen ur jorden upgraf rámärkens effossor; ita appellabatur is; qui terminos illicite effodiebat. L. J. Ig: I; IL J. 45.

Orafta, f. strid, faltslag: pugaa, proelium. orefto pro orofto, II. A. 16: aroSteer pro aroftor, IV. I5: 15.

Orfaker, adj. saklös: insons. I. K. 22. Ortogh, चide Örtogh.
Orp, n. ord: verbum. IV. 12, 14: 14 ; i9: 1. Cfr. Firnar orp, Uquapings orp.

Orpa Skipti, n. ordväxling: altercatio. II. Add. 7: 30.

Orpiuva, adj indecl urtjufva insons furti, a furli crimine liber. grera Jik o., I. P. 4. 1; 14; II.' P. 29; 48. uin Skal o. gaera um al köp, I. P. 19: 1; II. P. 55. han vet han hvarti piuf. aller orpiuf (ordpry; pro orpiuva), han vet ej antingen den anklagade ár tjuf eller oskyldig: nescit;' utrum accusatus sit fur, an furti insons. IV. 18 : 2. Cfr. Varper.
$O s$, vide $A s$.
Ofkapaper, adj. ej tillskuren . Com tyg till kläder): non formatus (de materia vestimentorum nondum dissecta). I. P. ı. 3.

Ofkyider, vide Ufkylder.
Ofpaker, adj. ofredlig: non pacifí cus, rixosus. II. Praef.

Oftyrliker, adj. ostyrig: effrenatus: II. Praef. not. 13.

Oter (otaer), m. utter: lutra. pan a o. aer or a taker v. dragher, allitt. I: FB. 7: 1; II. U. 15.

Otta, f. otta: mane, tempus antelucanum. Cfr. Iula otta.

Ovan, adv. 1) ofvanifrân: desuper. o. fara, d. a. frán de nordligare landskapen: e regionibus septemtrionalibus. L. R. 1: pr; IL. R. 1. 2) derutöfver, utomdess: insuper. II. R. 17, 18; T. 18. a ovan, idem. I. R. 7: pr; 8: pr; FS. 5: ı; II. R. ı7. not. 38; P. 3o; Forn. 19, 29; U. 22. ovan $a$, I. FB. 9: 1; 11:1; II. R. 16; U. 22. not. 79.

Ovormaghi, oghormaghi (a magka, et ovor, partic. negatoria, cfr. Ih. Gloss. v. öfver), m. 1) öfvermage, den som ej fyllt femton arr: pupillus, impuber, qui nondum excessit quindecim annos. II. Add. 7: 29; I. B. 3; J. 3:3; II. Fr. 4, 5, 14; О. 2: 14; J. 7; Add. 2: 1; 8, 13: 1; III. 48, 97; IV. $21: 85$. Cfr. Maghandi. 2) i vidsträcktare bemärkelse innefattar denna benamning afven qvinnor af hrad alder som halst: latiori sensu b. v. quoque comprehendit feminas cuinscumque aetatis. kona ar o., I. P. 5: 2; II. P. 33.

Oxabyrpi, vide öxabyrp.
Oxi (ukfi, okfi; oxa, acc. I. R. 12: pr.), m. oxe: taurus castratus. I. R.9: 1; 12 ; FS. 3; II. R. 21, 23, 24, 28; Forn. 2. not. 73; 15; V. 1. Cfr. Legho oxe.

Opal (odal), n. jord (hvartill man har -full eganderatt): fundus v. ager (pleno dominio ad aliquem pertinens). I. J. ı $7: 3$ 3; II. J. 42.

Opensdagher, m. onsdag: dies Mercurii (Odini). Cfr. Klukna opensdagher.

Opolfafter (obolfaefter, öpalfußter), $\mathrm{m}_{\text {. en }}$ af de nio fastar eller gode maxn, som voro närvarande vid köp (och forspantning) af jord, och af hvilka den förnamste kallades ftyrifafter: unus $e$ novem rogatis testibus (firmatoribus), qui in solemni fundi emtione venditione ( $\mathbf{\nabla}$. pigneratione) aderant, quorumque princeps appellabatur ftrrifaftor. I. J. 2: pr; II. J. 1, 14.

Opoliorp (opolz iord), f. jord, hvartill man har full eganderatt: fundus, pleno dominii iure ad aliquem pertinens. II. Add. 11: 1 1; III. 13 g . arftakin o., II. Add. 11:5, 9, 1 .

Opolfkipti (othalfkipte), n. egoskifte (emellan grannar i by): divisio agrorum (ad vicinos in eodem pago pertinentium). valda 0., hafva râttighet att pastá egodelning: habere ius petendi divisionem agrorum. I. J. 14; II. J. 33.

Opol vatn, n . vatten, som tillhör nágons opoliorp: aqua (llumen v. lacus), $^{2}$ ad fundum alicuius pertinens. II. Add. 11:5,9, 1 .

Opolvatnvark, n . vattenverk, hvartill någon har full eganderätt: mola aliudve opus aquarium, quod pleno dominio ad aliquem pertinet. IL. Add. 11: 5, 9, 1 .

## P.

Pancrafz mersfa, f. Pancratii messa: festum Pancratii, d. XII Maii. I. Br. 3.

Panninger, vide Panninger.
Pafka aptan (pafcha aftan), m. påskafton: vigilia paschae. I. Br. 1.

Pafka dagher, m. paskdag: dies paschae. I. Br. 4; II. K. 51, 52, 54, 57 , 65, 73: 6; III. 18, 90.

Pufkafriber, m. allmän fred ifrån onsdagen före påsk, till påskdugen om aftonen: publica pax, a die Mercurii festum paschae proxime praecedente, ad vesperam diei paschae. II. K. 5 r.

Pafka haelgh, pafka haelgp, f. päskhelg: festum paschae. II. K. 49.

Pafka panningar, m. pl. en afgif i penningar, som vid pásktiden gafs at presterskapet: pecunia quotannis circa festum paschae sacerdotibus, data. II. K. 73: 7. Cfr. §. 6. ibid. Haec pen-
sio videtur esse eadem, quae alias.dicitur tipaköp $\nabla$. huflgipt.

Pafkar, pafchar, m? pl. påsk: festum paschae. I. FB. ir: pr; II. K. 38, 57,65; U. 26; III. 104. fiarpe dagher pafka, II. Forn. 46.

Pavi, m. pàfve: papa. pavin i rom, I. G. 8: 1 ; H. G. 15.

Pencoft, f? pingst: festum pentecostes. IL, Forn, 46. not, 5i.

Piker, ? käpp, staf; baculum, I. K. 15: 2; .II, K. 33 .

Pingizdagher (pinkyz-, pikis-, pin-gins-, piginsdagher), m. pingstdag: dies pentecostes. III. 18. -gha dagher, I. Br. 4; II. K. 52. fiverpe dagher -gha, II, Forn. 46.

Plikt, f? straff, (plikt): poena. IV, 12,
Prefta arver, m. arf efter prest: hereditas a sacerdote relicta. II. K. 73: pr.

Preftabol, n. i. q. kirkiubol. II. K. ind. not. 73 .

Prefta mot (praefta möt), n. prestmöte: synodus. I. Br. 3.

Preftaftcemna (preftaftampna), f. i. q. prefta mot. III. 9 I ,

Prefter, m. 1) prest: sacerdos. I. Md. 5: 5; II. Dr, i4. an p. ar, om den dëde varit prest: si mortuus fuerit sacerdos. I. A. 14 : $\mathrm{pr}, 1$ III. A. 17 . Cfr. Larisprefter, Varia. 2) kyrkoherde: curatus. I. K. $1,5,7 \times$ etc. )( diahn etc. III. 105.

Provaftargift (provafta gift), f. en årlig afgift till domprosten: pensio annua, praeposito canonicorum debita. I. Br. 1; II. K. ind. 39; cap. 37. coll. c. 39.

Provafter (provefter), m. domprost: praepositus canonicorum. II. K. 39; III. 6; IV. ${ }^{19} 5$.

Provafuc bol, n. domprost-gård eller boställe: praedium usui praepositi canonicorum destinatum. IV. 16: 3.

Pröva, v. a. 1) bevisa: probare. p. til mans at han etc. III. 78. 2) andersöka: inquirere, cognoscere. IV. 12, 20: 3.

Paenninga böter, f. pl. penningböter: mulcta pecuniaria. II. Praef, Add. 12: pr.

Panninger, paeninger (paennigh, panningum, panniggum, panniggum, pro paenning, - gum, I. Br. 2; IV. 16: 12. ), m. 1) pl. (lös) egendom: bona (mobilia). I. Br. 2 ; II. K. 72: 1, 4; A. 4, 6; p. 9, 58; III. 88, 97. 6n, 99, 100; IV. 18: 9- ) (iorp, II. Add. II: II; III. 135. löfka -gar, I. Br. 2; II. K. 72: 1. not. 90. löfir -gar, IL. K. 72: i. $\}$ iorp, II. K. 24; Add. 11:2, 3, 12. \}\}
arver, I. A. 30, cfr, Arver 1, Cfr. Bo-, Enpaenningar, 2) penningar: pecunia. II. Praef; K. 53; III. 20, 97; IV. 16: 12; 19: 1, af -gum, sc, pafka panningum, II. K. 73: 6. cfr, h. v. alcegria -gar, vide Alaghin. mark, örtogh -ga, vide Mark 2, Örtogh. Cfr. Erpanninger, Kirkiu-, Pafka-, Skotpanningar, Myrpa. 3) ett mynt, hvaraf sexton gingo pà en örtogh: monetae genus, numulus, quoram sedecim efficiebant unam ortugam. 1I. Dr. 7; III. 63. -ar bla, vide Blar. fiurir, atta -ar, II. K. 39; III. 1. pratighi ar, en afgift till presterskapet, som i visst fall erlades af den som emottog arf; pensío, quam in certo casu sacerdotibus debebat is, qui hereditatem adibat. II, K. 72: 5; IV. 21: 108. fuenfkir -ar, i. e. tales, qui apud Suecos in usu erant, quorumque octo efficiebant unam ortugam, unusque aequabat duos Goticos numulos. II. K. 43. soll. c. nott. 40, 4 I. ibid. et III. I.

Pannings öl, n. drickande pâ krogen: compotatio cauponia. ripa til p., d. ä. till krogen: ad cauponam. II. Add; 7: 15.


Qvar (kverr; pl. quarri, III. 142.), adj. qvar: reses, quietus. Cfr. Sitia, Standa.

Qvarfata, f. (a quar fetia) quarstad: sequestratio reí pendente lite exhibendae. Cfr. Qvarfaetu tak.

Qvarfatu tak (quarfatu tak), n. borgen, som gafs dâ nảgon i en annaus förvar hittade en sak som blifvit stulen eller rànad frân honom, och tredje man ansvarade derför, att den, under den derpă följande rättegảngen, skulle vara tillstades: sporsio, qua aliquis spondebat rem furto vel rapina sublatam, et a domino in aliena custodia inventam, sub lite esse exhibendam. I. P. 8: pr. (ubi v. tak, non expressa, subintelligitur); 9,11 ; II. $\mathbf{P}$. 39, 40, 42, 43, 52.

Qvefa, f. (Isl. queifa; inde quesrot: bryonia alba; quesved: solanum dulcamara) bukref; här kanhända sjukdom i allmänhet: morbus colicus; hic forte quicumque morbus. I. R. 12 : 1 ; II. R. 28. Cfr. Niála-Saga, Gloss. v. kveifa.

Qviggrind, quipgrind, f. grind till en qui, d. à. fäfâlla eller inluàgnad plats, der kreaturen pà marken om nätterna instăngas: porta clathrata saepti, quo noctu includuntur pecora. I. R. 5: 5; II. R. 9. Ih. dubitat "annon a quiga, bucula, nomen hoc derivatum sit, vel a quick, prout vivens quid vel animal denotat, cum addito rind, quod apud Islandos, teste Gudm. Andreae in Lex. Islandico p. 199. nec non Alemannos, bovem notat.". At explicatio supra allata, quam Stj. dedit, ac Ver. aliique secuti sunt, nobis verisimilior videtar; nisi forte legendum sit quigindi, stut, qviga: iuvencus.

Qvika, $\begin{array}{r}\text {. n. röra sig, lefra: se mos }\end{array}$ vere, vivere. nokot pat ar quikandis ar, d. ä. nägot kreatur: pecus aliquod. I. FB. 3.

Qvikfa, n. kreatur: pecora. I. Br. 1; II. G. 2.

Qvikker, adj. lefvande: vivas. I. S. 1. q. tiundi, i. q. quiktiundi. I. K. I 1; II. K. 40. Cfr. Kofter 3.

Qviktiundi, m. qvicktionde: decimae pecorum. II. K. ind. 40; cap. 40. not. 20.

Qvindi, n. qvinnkön, qvinnor: sexus muliebris, feminae. II. K. 6o; HI. $_{\text {2Os }}$ IV. 19: 2.

Qvinmaper, quinman, f. qvinna: femina. I. Br. 2; II. Add. 11: 19.

Qvinnafriper, m. qvinnofred: secoritas publica feminarum. II. Add. 5: pr.

Qviper, m. mage, (qved): alvus, (uterus). hava (barn) i knoe ok (aninat) i q., allitt. I. A. 12 : ı; IH. A. r6.

Qvipgrind, vide Quiggrind.
Qvedia, vide Qvapia.
Quvelder, m. atton, quall: vespera. I. K. 2; G. $\mathrm{y}: \mathrm{pr}$; II. K. $4,5 \mathrm{r}$; G. $\mathbf{r}$; III. 92. not. 8o. Cfr. Giftar qualder.

Qvaelia, v. a. klandra, väcka tvist om: litem de re movere, rem litigiosam reddere. I. J. 2: pr; II. J. i.

Q vamilika, adv. beqvämt, lämpligt: commode. IV. 14: 11.

Quer, vide Quar.
Quern, f. quarn: molina. I. G. 6: 3; II. G. if; IV. 5.

Quarn, f. hustru: uxor. Cfr. Bra perqvarn, Sunaqvarn.

Qvernahus, n. qvarnhus: aedificium molare. IV. 5.

Qurernavagher; m. quarnvag: via ad molinam ducens. II. Forn. 32.

Qvafti, n? (vel forte pl. a quafter, m.) quastar: scopae. II. Forn. 49; Add. 4: 5.

Qvacpa, v. a. (impf. kop pro qvop) säga: dicere. I. R. 5: pr, 2. q. ia viper, säga ja till, samtycka: adsentiri. I. A. 10; II. K. 65; IV. 9: 1. Cfr. Ne, Nequapi, Uqvapinger.

Qvapia (qviedia), f. 1) helsning: salutatio. forndir alhum ...gups q. etc. I. Br. pr; IV. 19: pr. 2) samtycke: consensus. H. G. 15.

## R.

Ra, f. (egentl. stảng: pertica) råmärke: limes. I. CB. not. 5.

Rad, Rada, vide Rup, Rapa.
Rafft, vide Rafft.
Ramaerki, n. râmărke: limes. I. CB. not. 5; III. I 17 ; IV. 10. nott. 29,50 ; 15: 3. not. 10.

Ran, n. rån: rapina. I. R. 13; p. 5: 1; FB. 6: 1; II. R. 29; p. 32; U. 13; IV. 19: 1. Cfr. Bos-, Faefninga-, Hand-, Iorparan, Takfatia.

Ranfak, ? ransakning efter tjufgods i andras hus: rei furto sublatae investigatio in aliena domo. I. P. 5: pr; 6; II. P. ind. 34; cap. 30; Add. 7:19.

Ranfaka, v. a. ransaka efter tjufgods $i$ andras hus: res furto sublatas in aliena domo investigare. I. P. 5: pr; II. p. 30, 34 .

Ranfakan, f. i. q. ranfak. II. p. 3o, 34.

Ransman, m. rånsman: raptor. II. Praef.

Rantakin, adj. med rån borttagen: raptus, vi ablatus. I. P. ${ }^{1} 7$; II. P. 52.

Ras, f. lopp: cursus. Cfr. Vatnras.
Rasleker (rectius rafkleker), m. raskhet, själskraft: alacritas, fortitudo. IV. 1.4: it.

Raft, f. (egentl. hvila: quies) ett stycke vâg, sâ lângt som man i allmänhet gảr utan att behöfva hvila: spa-
tium viae, quantnm vulgo sine cessatione itur. IV. 16: 12.
$\operatorname{Rap}(\mathrm{rad}), \mathrm{n} .1)$ râd: consilium. I. Br. pr, 6; II. K. 65; A. 6; J. 7; IV. 19: 1, 3. vara i rapum map andrum, d. a. i samråd: alio conscio v. consentiente agere. II. Add. 11: 15. mykin maper for fik til aldra rapa ok ratra, d. a. utmärkt rådig och rättvis $i$ alla saker: in quaeumque re consilii et iustitiae plenus. IV. 14:17. 2) föranstaltande: cura, procuratio. IV. 16: 12. Cfr. Rapa 2, Haelrap.

Rupa (rada; imperf. rapp); v. a. 1) råda, gifva råd: consilium dare, suadere. III. x36, ubi lapsu calami scriptum est crapa. 2) skaffa, tillskynda: parare, maturare. r. faer koft, IV. ig: 1. r. (f(e) i haender piuvi, I. p. 4: pr, 2; II. P. 29. r. man halrapum, med ráll eller andra ord eller gerningar gifva anledning till dràp: consiliis aliisve dictis vel factis necem alicui maturare. Cfr. Halrap, Rapsbani. 3) hafva om hand, förestá: in sua potestate tenere, praeesse. r. lyklum, etc. I. $\Lambda$. 4: 2; II. K. 65. not. 16; A. 6. r. firi bo, II. A. 15. 4) râda, vara râdande, regera: potestatem $\nabla$. ius decidendi habere, regnare. II. K. 21; R. 3; III. 125; IV. 15: 9. giftarmalum r. v. firi giftarmalum r., vide Giftarmal 1. handoum r., II. M. 8. 5) aga, slå: castigare, verberare. II. Fr. 14, 15 ; III. 54.

Rapafak, f. (a rap 2.) mål eller anklagelse angảende gifvet rad eller annan tillskyndelse till något brott: caussa $\nabla$. accusatio contra eum, qui alieno crimini consiliis aliove modo caussam praebuit. r. draps, màl som anyår rapsband: caussa, ubi de crimine rapsbrend dicto agitur. II. Add. $2: 12$.

Rapsbani (rafzbani), m. den som genom râd eller andra ord eller gerningar ger anledning till dråp: qui
consiliis, aliisve dictis vel factis necem alicui maturat. I. Md. I: 1; 3: 2; II. Dr. 3, 8. Cfr. Haelrap, Rapa 8, et Bang, Diss. de iudicio homicidii secundum ús ra Sviog. vetusta, 5. 7.

Rapsbrend, f? radsbanes brottslighet; delaktighet i drâp genom hoelrap: crimen illius homicidii socii, qui rapsbani dicitur. I. Md. 3: 3; II. Dr. 8.

Reddughi (rectius reedhughi), m. räddhåga, förskräckelse: terror. I. Praef.

Ren, f. ren, âkerren: margo agri, confiuium. bryta up r. ok ften, d. a. de i renen nedsatta råmärken: lapides terminales in confinio positos effodere. I. J. 19: 1; II. J. 45. Ih. credit h. v. significare palum limitaneum.

Render, adj. omgifven med ren: finibus terminatus. , cen hun (sc. Skipt) ar eig rend ok ftend, d. 丸. skild frán den närgräusande jorden genom ren och râmärken: si ager certis finibus lapidibusque in confinio positis non sit terminatus. I. J. 18; II. J. 43.

Rener, adj. ren: purus. r. eper, vide Meneper.

Repa, v. a. (a rep, funis) refva, mata (jord) med rep: metiri (agros fune). r. iorp $i$ attunga, genom mätning fördela jorden på âttingarne i byn: agros in partes primarias pagi describere. I. J. 14; II. J. 33.

Refa, v. а. 1) upresa: erigere. up r., I. Md. 15: 3; II. Dr. 38. 2) drifva up (djur i jagt): excitare (feram e latibulo). fan a raef ar refer, allitt. I. FB. 7 : 1 ; II. U. 15.

Retlofa, vide Retlöfa,
Repa (rapar), v. a. tillreda: parare. $r$. vertti, d. ä. tillkalla vitnen, hafva dem i beredskap (neml. da böterna kräfvas): testes advocare N. paratos habere (cum mulcta expetitur). I. R. 9: pr; II. R. 20. coll. c. I. R. 7: pr;
II. R. 16. ftanda firi finum garpe map repo vacti, d. a. med vitnen, hvilka (atföljde af tylftared) skulle intyga att han intet var skyldig den som sôkte honom: cum paratis testibus, qui (una cum iuramento duodenario) ado sererent eum alteri nihil debere. II. Forn. 47. coll. c. I. R. 7: pr; II. R. 16. faeft, umfarp til r., vide Faeft s, Umfarp. Vox biug reet quoque deducenda videtur a verbo repa, quasi segetes triturando praeparatae. Cfr. Biug reet.

Repe, n. redskap, prov. rede: instrumenta. Cfr. Mylno repe.

Repofven, m. fogde, hufruddrăng: dispensator. ) bryti, II. P. 36.

Riffla (rivfla), f. i. q. riva. IL. Forn. 15.

Rift, f. rằmărke: limes. I. CB. Alii codices pro riftir habent riftir v. ristaftenar. Utrum rectius sit, nobis incognitum est.

Riki, n. rike: regnum. I. CB; ${ }^{\prime}$ II. Add. 7: 20; III. 111; IV. 14: 17; 15: 5, 16, 17; 19: pr, 1, 2. innan rikis man per, II. Dr. ind. 1o. Cfr. Himi-, Iorp-;, Konongsriki, In-, Utan-, Utrikis.

Rinna, ranna, V. n. $_{1}$ ) springa, pror. ränna: currere. II. Add. 7: 2. pu rant, currebas, I. R, 5: 1, riber $i$ (garp) ok rinder v. rander or, allitt. I. A. 17 : pr; II. A. 22. 2) rinna: fluere. I. J. 1 1: 3; M. 7; II. J. 42. 3) gå (om väg): dur cere (de via). I. J. 8, 12 : pr; II. J. 20, 24. 4) up r., upskjuta (ur jorden, om sad och gräs): prodire e terra (de gramine segetibusque). Sipan up ar runnit v. runnin, I. FS. 4; II. Forn. 16. Cfr. Uprunnin. 5) v. a. c. dat. undfly, undslippa: effugere. han giter eig piuffak map laghum rundit, etc. I. P. 5: 1; 16; II. P. 30, 5 .

Risgarper, m. risgårdsgård: saepet craticia. I. FB. 9: 1; II. U. 22.

Rishofpe, m. si kallas barn, som blifvit afladt of en biltog fader, hvilken i hemlighet smugit sig in i landet till sin hustru: ita dicitur infans ab exsule uxorem furtim visitante procreatus. IV. 2. Origo h. v. latet. Stj. aliique eam deducunt a ris, sarmenta, et haef $p a$, quasi in silva procreatus.

Rift, Riftaften; vide Rift.
Riva, f. refsa, prov. rifva: rastellum, pecten. I. FS. 3; II. Foru. 15. not. 46. Ih. credit h. v. significare velum nauticum. Cfr. Riffla.

River (rivar), adj. (Isl. rifr) frikostig: largus. r. i raeffoum, allitt. d. \%. ej sparsam eller skonsam i straff: promtus in puniendo. IV. 15: 2.

Rivfla, vide Riffla.
Riuva, vide Ryva.
Riupa, v. a. (Isl. rióda, forte a raudr, ruber) besmörja med blod eller röd färg: sanguine $\nabla$. rubore linire, cruentare. pu röt (forte addendum a) hanum od ok agg, iurandi formula, II. Dr. 3.

Ripa, $\nabla$. n. rida: equitare. I. FS. 1; FB. 4: 1; II. A. 6; G. 1; R. 1; Add. 7: 1, 3, 5, 15, 19; III. 118; ©V. 15: 10 . etc. Scribitur rrdha, II. K. 28. not. 4 . reet $\nabla_{.}$reft pro reßft, equitabas. I. R. 5: 5; II. R. 9. Cfr. Rinna

Roppa, f. svans: cauda. I. LR. Scribitur rumpa, IL. R. 24.

Rota, v. a. rota, böka (om svin): rostro eruere terram (de suibus). I. FB. . 3 III. U. 7.

Rotan (rotily), f. rotande, bökande: soli versatio a suibus facta. I. FB. $2 ;$ II. U. 7 .

Rotin, adj. rutten: putris. Cfr. $A f$ roten, Uroten.

Rugher, m. râg: secale. II. K. 36, 73: 2; III. 1. ar rughi (dat.) fait v. $^{\text {. }}$ fat, I. A. 24: pr; II. A. 33. Cfr. Vino terrugher.

Rum, adv. ut, prov. rum: foras. rum kalla, utkalla: foras evocare. I. P. 5: pr; II. P. 3o. Cfr. Rummi.

Rumer, adj. rymlig: spatiosus. en $r$. daghér, tillräckligt lång tid: satis spatiosum tempus. IV. 19: 1.

Rummi, adv. (a rum) ute, prov. romme: foris. falder klocka r. niper, d. a. klocka som hänger ute $i$ fria luften (i klockstapel) och ej inne i kyrkan (i torn): si campana, sub dio (non in templo) pendens, decidat. I. K. 10 : 1; II. K. 18. coll. c. I. K. 10 : pr; II. K. 17. Stj. ceterique interpretes crediderunt klocka rummi esse substantivum; in quo errore nos quoque fuisse, ex not. 20. ad II. K. ind. 18. apparet. At recte omnino cod. G. illo loco habet falder rumi; nec a vero aberrant codd. K. et L. qui pro rumi habent ute.

Runi, m. fargalt, prov. rone, orne: verres. I. Md. 15: 4; II. Dr. 3g.

Ryma, v. a. göra (rum) ledigt, fly ifrân: vacuum facere (locum), fugere. r. land, ga i landsflykt, blifva biltog: in exsilium abire. III. 68. ryma, absolute, idem. II. Add. 7: 23; III. 68, 69.

Ryva, riuva (imperf. ref), v. a. 1) rifva: scindere. II. Add. 7: 12. r. up kirkiugarp ok hues i faetia, d. k. nedrifva stangslet och satta hus i kyrkogărden: diruere saepem circa coemeterium, ibique aedificia exstruere. III. 125. 2) áterkalla, uphảfva: rescindere. r. (köp), I. J. 2: pr; II. J. ı. cfr. Köpruf. r. hovoplot, II. Add. II: pr. Cfr. Faeft 1, Malaruf.

Raeddelika, adv. med ralddhâga: timide. IV. 12. not. 53, ubi tamen alii codd. habent redeligen, candide, probe.

Raffa, v. a. c. dat. straffa: punire. IV. I4: 11.

Raefing (rapp/ing, raejingh), f. straff: poena. hamna -gar a pingi v. aptir
ratta -gar, hämnas derför att man blifvit lagligen tilltalad och dömd till straff: ulcisci poenam sibi in iudicio irrogatam. I. O. 2; II. Add. 5: pr. Cfr. Refft 1.

Raffinga ping, n. synes vara det ting, der landsdomaren i högsta instaus à konungens vägnar dömde: supremum, ut videtur, iudicium, a praetore regio, regis nomine habitum. II. Forn. 43; Add. 5: 1; 9: 2; LIL. 57.

Rafft (rafft, rappft), f. 1) straff: poena. II. Praef; IV. 19: 4. hemnas reetta raffta, II. O. 1: 11; Add. 5: pr. not. 42. Cfr. Raffing, River. 2) förbud, fredlysning: interdictum. Cfr. Harapsrafft. - E Iure Ostrogotico, unde excerptus est tractatus de criminibus violati iurisiurandi regii, II. Add. 7, nomen iudicii regii in Ostrogotia, konongs rafft, scribae indiligentia irrepsit, II. Add. 7: 26. not 79; 27 . not. 88.

Rakna, v. a. göra räkenskap: rationes putare. II. K. 65.

Reena, v. a. 1) râna, röfva (sak); rapere, praedari. I. Md. 10; R. II: pr; P. ${ }^{17}$; II. R. 26; P. ind. 32; cap. 52, 58; U. 6; III. ı13; IV. 19: 1. fre varper ... rant aller brant, II. A. 39. 2) röfva (person): spoliare. r. man, II. R. 12,13. r. man handran v. handrani, I. R. 6; II. R. ind. 12; Add. 3: 3. r. man freiar fins v. klaba finna v. púcfs fins, I. P. 5: 1; II. O. 1: 10; R. 14; P. 32; Add. 3: 4. r. man fueftninga malu, vide Fafininga muli.

Ramna, vide Rinna.
Rupfing, Rafingh, Rappt, vide Raf: finr, Ruefft.

Rart, adv. rätt: recte. ticeldra ligger r., I. J. 19: pr. r. göra, IV. 12. at per eig rectlare vita, IL Add. it: pr. Cfr. Urat.

Ratkanna, v. a. känna igen: agnoscere, noscitare. hvarghi pa ratkaendi iak han fyr an har, iuramenti formula, I. P. 17. Cfr. Sankenna.

Ruetlika, adv. râteligen, lagligen: iuste, legitime. II. K. 70; Add. 12 : I; III. 32, 86. Cfr. Uretliia.

Rcetlöfa (ratlofa), f. orätt, laglöshet; under detla namn innefattades âtskilliga förbrytelser emot eganderătten: damnum iniuria datum. I. FS. 2: 1; FB. 9; II. Forn. 4; U. 22; III. 4 I. full r., II. Forn. 15, 16. Rubrica retlofee (rectius reetlöfo, ut III. 37. rubr.) bolker. saltem non ad ea est accommodate, quae coutinent tria priora Capita $\mathrm{Li}_{-}$ bri ita inscripti. Cfr. not. I. pag. 36; not. 36. p. 26i.

Retmeeli, $n$. det som efter lag bör göras eller gifvas: quod iustum est, $\quad$. iure debetur. Sjns hanum r., d. ä. om den, hvars fa gjort skada, undandrager sig ansvaret, och nekar att utbotala böterna: si is, cuius pecus pauq periem fecit, nolit respondere ad postulatum actoris mulctamque penderen I. R. 9: $\mathrm{pr}_{\mathrm{i}}$ II. R. 20. Sif. ceterique interpretes perperam vertunt: laga tillmale: legitima accusatio v. actio.

Raetta, v. a. (part. pass. ratter) 1) visa till rätta, hänvisa (resande till härbärge): deducere, delegare (viatores ad hospitia). II. Add. 6r pr, 2, 3; IV. 19: 1. 2) döma: iudícare. IV. 12. not. 42.

Rrettari, m. en man, hars pligt det var att antingen sjelf emottaga resande, eller anvisa dem andra härbärgen: vir, cuius oflicium erat vialores aut ipse hospitio accipere aut ad alios hospites delegare. II. Add. 6: pr, 1, 2; IV. 1(): 1. rattara balker, IL Add. 6. not. 69.

Ratter (ratar, I. LR. rubr. rathar, IL K. rubr. not. i. rat pro ret'; III:
80.), m. 1) rätt, lag: ius. I. P. 12 : 2; II. P. 45. fretia -tin, IV. 19: 1. bryta r., II.. R. I. gups r., Mosaiska och canoniska lagen: ius Mosaicum et canonicum. map gups r., I. A. 8: 3; 10; G. 9: 6. at g. r., I. G. 7; 1I. A. 12; G. 14, 16. kirkiunna r., vide Kirkia. lekara r., I. LR. rubr. map r. celler bön, V. 2. 2) rätt, det som är răttvist eller lagligen bör göras: ius, quod iustum $v$. faciendum est fkial maellum r. ok urat, -tin fulkomna, IV. 12. $r$. hava, iustam caussam habere. II. Add. 9: pr. fökia fik rat ut, III. 80. fa r. af manni, II. Add. 9: 1. r. göra (manni), t. ex. utbetala böter éler annat som man ar skyldig: facere quod debetur, ex. c. mulctam etc. solvere. II. K. 22; R. 18; Forn. 39, 40, 46; Add. $12: 1$; III. 68, 80, 91; IV. 19: 1. r. göra um tiunda, faekt, utlaghor, II. K. 38; V. 2. r. göra map botum aller laghum, utbetala böterna eller fria sig med ed: mulctam solvere aut iuramento se defendere. II. G. 12. biper haerapshöfpinga göra jik r., d. a. skaffa honom rätt: eflicere ut (actor) ius suum consequatur. III. 80. map lagha -tum, d. ä. medelst böters erlăggande: mulctam solvendo. II. p. 33, nisi pro lagha legendum sit laghum. Cfr. Fram föra * Raj, Uratter. 3) rätt, rättighet (till det man har att fordra, i synnerhet böter): ius (quod alicui competit, praesertim de mulcta) allan fiń r. up hava, II. K. 42. af allum koriongslikum r., d. a. skatt: ab omnibus tributis regi debitis. IV. 19: 3. pa vildi iak Slikum r. una v. lita at polikum r., d. á. lika büter: pari mulcta contentus essem. I. VS. 4; II. VS. 12. $x$ gha r. a (mal), d. ä. rätt att taga böter: habere ius capiendi mulctam. I. B.

5; II. Fr. 9; Dr. ${ }^{7}$; III. 96, 146 . bipi v. fa aldrigh (halder) r., I. LR; 11. U. 29; IV. 20: 2. konongs r., den delen af böter, som tillfiller konungen: portio mulctae regi cedens. II. K. 62 -64, 66; R. ıо; Add. 5: 2; 13: 2; 111. 79, 105, 131, 132. haeraps r., II. K. Con, 64, 66; III. 79, 105. bapir -tir (sc. konongs ok haeraps), III. 79, 105. furar etc. marker $i$ v. innan hvarn-tin (sc. konongi h(erapi ok malseghandn), II. P. 8; Forn. 9. Söke hvar fin r., II. Fr. 1. bifkups r., 1I. K. ind. 52. - Cfr. Malseghanda ratter, Bondi.

Ratter (ratter, II. A. 3o.), adj. I) rättvis: iustus. r. domari, domber, IV. 12. pat rat ar, ibid. r. lagh, map laghum -tum, vide Lagh 1. 2) rätt, vegklig: iustus, verus. r. fkceptarvi, arvi, giftomaper, harra, malsmaper, almofo maper, fvarandi, malseghandi, umbupsmaper, celdari, I. A. 21: 1; II. K. 52, 73: pr; O. 1:pr; G. 18; Р. 14; Add. 9: pr; III. 69, 116; IV. 20: 2. r. kirkiu vxegher, faftu-, ftcmnudagher, endaghi, Skiaeppa, bismari, I. Br. 3; II. K. ind. 56; Forn. 45; Add. 12 : 1 ; III. 88. r. reeffing, lydna, framfagha, konıngs ut/kyller, II. Add. 5: pr; IV. 16: 4; V. 1, 3. r. dödi, naturlig död: mors naturalis. IV. 16: ı. Cfr. Torghköp.

Ratvi/i, f. rättvisa: iustitia. IV. 14 : 14 .
Rcever, m. räf: vulpes. Cfr. Refu, et ind. nom. homm. h. v.

Rapa, vide Reja.
Rapas, v. dep. rädas: timere. IV. 12.
Rapfl (razl), ? rädsla, fruktan: timor. IV. 12.

Rökta, v. a. ansa, laga om: curare. IV. 16: 12.

Rönas, $\nabla$. dep. c. dat. göra sig känd (genom handlingar): notescere (factis). han röndes finu riki val, han gjorde
sitt rike godt：bene de regno suo me－ ruit．IV．15：16．Locc．vertit：＂exper－ tae et bonae administrationis regni sui．＂

Röras v．a．upröra，upväcka：move－ re，excitare．I．Br．pr．

Röt，vide Rüゅa．
Röta，v．a．röta：putrefacere．r．hus， d．ä．låta förfalla，förrutna：sinere do－ mos putredine corruere．II．Forn．38； III． 50.

Röva，v．a．röfva（gods）：rapere． II．Praef；III． $7 \boldsymbol{7 2}, 9^{3}$ ．

Rövari，m．rånsman，röfvare：rap－ tor，praedo．III．70．

## S．

Sa（Jar，fier），pron．（Moeso－Got． fa，is，hic）1）den：is．I．J．2：pr；3： 3；7：pr，1，3；9：pr；12：2；14，16：pr； 17：2；10：pr；M．2；P．7：pr；10，17， 19：pr；FS．2：2；FB．7：pr．2）denne： hic．I．P．14．3）han：ille．I．P．5：1； 6：pr．－Cfr．Su．
$S a$（part．pass．fuin v．fußer），v．ar sit：seminare．I．K．20：pr，r；A．4：pr； J． 1 i．not．42；FB．2；II．K．73：2．etc． fa korn til iorp，II．K．36．Cfr．Affe－ dhum，Rugher．

Sa，vide Sca，Sva．
Sagher，vide Sighia，Unden fugher．
Sayherer，pro furgher，vide Sargha．
Suk（dat．Sukiu，I．B．1：pr．），f．1）sak， mặl：caussa．I．Md．3：2；B．I：pr；9；P． 5：1；19：1；II．Dr．40，41；Forn．1；U． 6；Add．2：8；III．46，80，96， i $27^{\text {；}}$ IV． 12．niu murka，fiextan örtoghal etc．fuk， ett mal，hvari iio markers etc．böter ega rum：caussa，in qua novem mar－ carum etc．mulcta penditur．I．K． 7 ： pr；13；R．4：pr；5：pr，1－4；FS．2： pr；FB．1，8．etc．hifkups f．，mall，hvari böter tillfalla biskopen：caussa，in qua
mulcta cedit episcopo．II．K．70；IIF． 32．fornamis f．，vide Forncemi．giva manni f．，tilltala，kära：actionem insti－ tuere contra aliquem．I．Ad．14：3；VS． 4；B．9；G．5；R．5：pr；9：pr；P．5： 1；7：pr；19：1；FB．9：pr；II．K． 58. etc．giva manni f．fore mal v．lagher， II．K． 37 ；Add． 12 ：pr．gifs $f_{\text {．}}$ til $)($ var戸er fangin mcep，II．Add．5：2．gi－ va fier fialver f．，I．G．7．giva döpum f．，vide Dößer：Cfr．Banu－，Hor－， Skrok－，Piuffuk．S．Sokia，I．Md．5：6； G．3；II．Fr．2；Dr．15；G．2，18．cfr． Sakfoki．fukum fvara，fak bara，vide Svara，Bura．böta f．Jina，vide Böta． CFF．Opin，Rapafak，Sander．2）böter： mulcta．II．K．38．not．99．agha f．a V．af（muli），I．K．12：2；Md．3：3；5： 7；S．6：pr；G．6：pr．．etc．Cfr．Enfak． 3）fakir，pl．skull：caussa．fore fins vrangleks $\int_{\text {．，}}$ propter pravitatem suam． IV．14：4．Cfr．Fall $r$ ．

Saker；fieker（fakar；Jagker；II．p． 32．），adj．saker，skyldig till straff：no－ xius．I．P．8：pr；II．P．3g．万er aeru allir ena lund fukir，I．p．4：pr；II．P． 29．pa ar han，v．num han fe f．at prim markum v．pranni fiextan örto－ ghum，etc．d．ă．då，eller annars skall han böta tre marker etc：tunc，$\nabla$ ．ali－ as tribus marcis etc．mulctator．I． $\mathrm{K}_{2}$ 14：1；16；G．6：1；9：3；J．12：1；17： 2；19：1；Р．5：1；6：pr；9；FS． 1 ，2： pr．etc．Cír．Liugha，Orfiker．

Sakgivi，m．i．q．Jukjoki．II．Add． 2： 8.

Saklös（ficklös，II．Fr．14；P．27．）， adj．1）oskyldig：insons．II．O．1：5； P．9；IV．IS： $10 ; 1$ 19：$;$ 30：3．at－fo， II．O．1：15；IV．．9：3．3）fri för straff eller ansvar：a reatu $v$ ．poena immu－ nis．I．P．3： 1 ；FB． 10 ：pr；II．Fr． 14 ， 15；P．14，17，58；J． 27 ；Forn．29，32， 39，44，47；U．6，23；Add．7：8；IV． 20 ： 3．etc．veri futhlöft at panninga botum，
II. Add. 12: pr. at - $\int 0$, I. Md. 1: 3; P. 5: 1; FS. 2: 2, 3; II. K. 25, 52; Dr. 4, 40, 4: P. 14, i7, 27 (ubi praep. at est omissa), etc. cfr. Laghlös. veri pret -ft fari ftemnnu, d. ä. han är fri från deu paföljd stämningen annars skulle hafva, neml. att han kunde dömas ohörd: liber esto ab eo effectu factae citationis, ut posset in contumaciam iudicari. II. Add. 9: i. Cfr. Sokn.

Saklöft, adv. sablöst, utan ansvar eller straft: impune. II. Add. 5: 3. pem f., I. P. 5: ı.

Sakna, frekna, v. a. sakna: desiderare, rem amissam esse sentire. II. p. 3y, 52, at perperam. Cfr. Sankcenna.

Sakföki (Jakfoke, JakJoki, fakioki), m. målsegare: actor. I. Md. 3: 3; 5: 7; S. 6: pr. (ubi perperam fakfola scribitar); B. 1: 3 ; 2: pr; 7; G. 9: 3; R. 4; FS. 2: 1; Br. 1; II. K. 28, 37, 72: 1. not. 12; Fr. 11; Dr. 8, 16, 23; A. 31; G. 16 ; R. 4, 5, 18; Add. 7: 23; III. 46 (ubi perperam faclöckice pro fakfokice); IV. 19: 2.

Sakfokiandi (fakföchendi), m. i. q. fakjoki. L. K. 14: ı; II. K. 72:1; III. 5.

Sakfokiare, m. i. q. fakföki. II. K. 28. not. 3; 37. nott. 86, 95 .

Saköre, m. saköre, böter: pecunia mulctatitia. faköres brut, brott, hvarför bötes: delictum, quod mulcta piatur. V. 1.

Sali, fali, m. (a falia) säljare: venditor. I. .P. 8: 1; 12: pr, 1; 13; II. P. 39, 44, 46.

Samalep, Samalund, vide Samulep, Samulund.

Saman (faman, famcen), adv. samman: una, coniunctim. I. P. 19: i; Br. 2; II. Praef; Fr. 14. etc. til f., idem. V. 2. all v. alt S., I. Md. 8; II. K. 72: 2; Dr. 19; Add. in: 18, 19. Cfr. Alz. handum f. taku, I. G. 2: pr; II. G. 2. f. ganga, I. J. 16: pr; II. J. 37 . f. ko-
$m a$, sammanträda $i$ äktenskap: matrimonio coniungi. I. A. 16 : pr; 18: 1 ; J. 4: 3; IL. A. 20, 26; J. 11. f. qegha, II. Forn. 12; III. 117 . f. fhipta, II. Add. 11:3. bropir etc. f. foritir, II. Dr. 7; III. 63.

Samfunder, m. 1) sammankomst, folksamling: conventus, coetus. I. Br. 3. 2) i. q. fumvift. hava f. map manni, IL. Add. 7: 21. not. 51.

Sami, pron. samme: idem. I. K. 6; Br. 1; II. K. 73: pr, 4; Dr. 17. etc. Sliker f., likadan: similis, vide Siker. Puesfame pro pas farne, II. Add. 7: 29 not. 2.

Samkolla, adj. indecl. (a kolder 1) af samma kull, helslagt (om syskon): germanus, qui utrumque parentem cum alio habet communem. II. Add. 8. Cfr. Sunderkolla.
Samna, v. a. samla: colligere. IV. 16: 16.
Samvara, f. i. q. famvift. II. Praef. not 5.

Samvigilfe, f. vigsel: matrimonii benedictio sacerdotalis. II. K. ind. 53.

Samvigll, f. i. q. Samvigilfe. II. K. ind. not. 63.

Samvift, f. sammanvaro, umgänge: commercium, conversatio. hava f. map manni, II. Dr. 4; Add. 7: 21. not. 5I. friplöfa manna f., i. e. f. mrep friplöfum mannum, II. Forn. 28. Cfr. Samfunder 8, Samvara.

Samviftas, v. dep. umgås, vara tillsammans: commercium habere (cum aliquo). f. maj manni, IL. Dr. 4; Add. 7: 21; III. 120, 124.

Samvit, n. samvete: conscientia. II. Add. 13: 2.

Samulep (famaelep, I. R. 9: 2.), adv. sammaledes, pà samma sât: eodem inodo, pariter. II. K. 73: 7. not. 96; Dr. 7; A. 3; Forn. 48. not. 2; U. 26. not. 3; 1II. 76, 94 .

Samubund (famalund, I. J. 2: 2.), adv. sammalunda: eoden modo, pariter. I. Md. 1: 2; J. 2: 2; Br. r. not. 19; II. K. 5, 73: 7; VS. 1 ; Dr. 3; A. 25; R. 3a not. 20; J. ind. 8; cap. 2, 3, 28; Forn. 16, 38, 48; U. 26; Add. 11: 16. Cfr. Lund 9.

Sander (fanper, fander; neut. fat pro fant, II. Add. 7: i2. not. 95; 25. not. 64.), adj. 1) sann: verus. vita v. fko pa hvat par ar fant um, II. Add. 2: 14; 7: 12, 25. paet fannafta vitna, leta, II. Praef; Add. 7: 25. S. piufnaper, II. Add. 7: 19. Jann afyrnar vitni, II. R. 12, 13. S. bani, I. Md. 1: 2; II. Dr. 3. f. piuver, I. P. 3: pr, 1; 5: 1; II. P. 24, 25, 3o. f. celdare, IV. 20: 3. f. forfal, V. 3. Cifr. Saramaper, Siunattings' gcerß. 2) i synnerhet brukas detta ord om den som verkligen àr uphofsman till, eller delaktig i något brott: speciatim h. $\nabla$. significat verum criminis auctorem v. socium. f. at fak v. garning v. piuft, I. Md. 3: 2; S. 1; FS. 2: 1; II. K. 15; Dr. 8, 19; G. 5; T. 12; Forn. 3; U. 22; IV. 19: 1. pre ce/t f. at fak perre, formula iuramenti, I. R. 5: pr; 8: pr; II. R. 17 . iak ar eig $f$. at fuk perre fuc giver mar, I. R. 9: pr; FB. 9: pr; II. R. 20. fuari at han vet han hevarte funnan aller ufannan, II. P. 2. gita man fannan giort at fak, d. z . öfverbevisa om brottet: aliquem criminis coavincere posse. H . 1. 4; Add. i. Cfr. Ufander.

Sanka, v. a. i. q. famna. IV. r6: g.
Sinkiennal (fernkierma), v. a. i. q. raticmna. hvarghi funkiendi iak fyr en fuer, iuramenti formula, I. P. 8: 1; 14; II. P. 49. Huc quoque pertinent II. P. $3_{9}, \mathbf{5}_{2}$, uli pro furkeerali perperan scriptum est fukncedi v. feeknape.
Sitnnind, f. samvete, öfverlygclse om det samma och rätta: recta conscientia, veri bonique cognitio. IL. Praef.

Sannindaman, m. samvetsgrann, râttskaffens menniska: homo religiosus, veri bonique amans. II. Praef.

Sar (far, farr), n. sår, egentligeni af svårare beskaffenhet, giordt med dödande vapen: gravius vulnus, ferro inflictum. I. S. I, 3, 6; VS. 5; B. 9; 0. 2; II. Fr. r3; Add. 5: 1; 7: 5, 6, 8; ШII. 84. ( blopvite et Skena, vide h. Vr. ) (laefter, I. S. 4: pr, i-6. full far, hugga v. fargha fullum farum, II. 0. 1: ı2; Add. 7: 1, 19; IV. 9: 1. Cfr. Fut fari, Vapa far.

Sar, adj. sårad: vulneratus. I. S. 5; II. K. ind. not. 24; cap. 52; Add. 7: 4. not. 26; III. 84. varper maper a manni far, I. S. I, ubi Ih. credit far esse substantivum, et pro verper legendum veter (Gloss. v. veta). At eiusmodi emendatio nobis non videtur. esse necessaria.

Sar, pron. vide Sa.
Sarabot, f. sárabot: mulcta vulnerationis. I. A. 18: 2; II. A. 26; Add. 7: 8.

Sara mal (ferere mal), D. mål som angår sår: caussa, ubi de vulneratione quaeritur. I. S. rubr; 2; III. 68.

Saramaber, m. den, som sårat en annan: is, qui alium vulneravit. Jander f., I. S. 2. Ita sine dubio quoque legendum est I. S. i, ubi pro furamaprer scriptum est mapar.

Sargha (fiergha), v. a. sarga, såra: valnerare. I. K. 12: pr; S. 1; VS. $1:$ pr; 5; B. 9; LR; Br. 3; II. K. 22; VS. 14; Fr. 13; Dr. 4o; Add. 3: 7; 7: 13, 15; III. 10., 146 ; IV. 19: 3. f. fullum furum, II. O. r: r2; IV. 9: 1. pern fargsape (lege farghape) den som sárade: is qui vulneravit. III. 8í. fugher pro Sargher, II. O. ı: ıз; P. 17 . Cfr. Blopvite.

Sarə̈, vide Scerdr.
Satter, füter, adj. (a fatta) förlikt, ense: reconciliatus, concors. I. J. 20 ²
II. J. 45; III. 107. man fatta göra, II. VS. 12. hittas fattir ok Skilias ufattir, II. Add. 7: 7. Cfr. Afater.

Sax, Saxtan, vide Siax, Saxtan.
Se, praes. conj. a vara, quod vide.
Sea ( (eice, fe; impf. fa), v. a. 1) se: videre. I. Md. 1 ; VS. $1: 1$; G. 8: 1 ; R. 5: 1-5; 8: pr; Br. pr; IV. 16: 12. etc. a Sea, I. S. 4: 8; A. 4: pr; II. A. 4. cfr. Afyn. ep Sea, säges om den part, hvars vederdeloman går ed: iuramentum videre, dicitur de eo, cuius adversarius dat iuramentum iudiciale. I. K. 12: 2; II. K. 25; J. 38; Add. 7: 16. 2) syna, besigtiga: inspicere. Jkiol Je, I. J. 16: pr. Sed II. J. 37. perperam scriptum est fietice.

Seia, vide Sea.
Sial (fral, fral), f. själ: animus. II. G. 18. fin; Add. $13: 2$; IV. $15: 11,12,18$; 16: 1, 2, 12, 17; 19: 1. Cfr. Bipia, Giva 2.

Sala dagher, m. sjaladag: dies animarum. förfte $\int$. aptir mikialsmassiu dagh, en helgdag i October månad: dies quidam festus in mense Octobre. II. K. 54. Cfr. Sialamqs/u dagher.

Sialagift ( (̌icelugift), f. själagåfva, testamente till kyrkor, kloster, m. m.: legatum ad pios usus datum. II. K. 60 . not. 37; Add: $11: 11$.

Sialamesfa, f. själamessa, messa för de döda, som bálles i Romersk-Catholska kyrkan: missa pro defunctis, in eeclesia Romano-Catholica habita. II. K. 55; III. 21.

Sialamessfu dagher, m. f. aptir heclghunamass $\sqrt{u}$ dagh, alla sjalars dag: dies commemorationis animarum, d. II Novembris. II. K. 54- förfte f. aptir mikialsmasfiu, not. 6. ibid. cf. Siala dagher.

Sialfrapi (ficelfrapi), n. i. q. eqnrapi. II. Forn. 23.

Sialffins, pron. indecl. (pro fialfs fins) $\sin$ egeu: suus ipsius, proprius.
IV. 14: 17 ; 19: 2. not. 69. (ubi scribitur fiaffins). Cfr. Sialver.

Sialfviliande (ficelfvilicendis), adj. sjelfvillig, af egen vilja: volens, proprio consilio. II. Add. 7: 16; III. 76.

Sialver, fiexlver, pron. sjell: ipse. I. K. 2, 10: 2; A. 10; G. 7. etc. falft, pro ficelft, II. R. ind. 22. fialt, pro ficelft, II. Add. $12:$ pr. hans fielfs, hans egen: proprius eius. IV. 15: 16 . $\sqrt{i t} /$ ialfs, LV. 19: 2. firi ficelva (fem.) fina fynd, II. Add. in: pr. Cfr. Sialffins.

Siang, fieng, f. säng: lectus. I. Md. 11; A. 8: pr; II. K. 58; Dr. 22; A. 1 r. givi tva öra til S. hannar (sc. huskono), II. G. 3.

Siax, num. sex: sex. I. K. 13, 14: 4; Md. 1: a; VS. 2: 1; B. 2: 1. Scribitur fax, I. Md. 1: 4, 5; S. 4: 1.'etc. Sex, I. Md. 1: 4, 5; 2; G. 6: 1. etc. fiex, II. K. 3, 26, 29, 72: 5. fax, I. FS. 2:1; 3; FB. $1,8$.

Siapurnx, vide Ficerpungs ncemd.
Siffkaper, m. (egentl. skyldskap: cognatio; cfr. Gudfivi) svågerskap: affinitas. )( frcendfimi, I. G. 9: 6.

Sigher, m. seger: victoria. IV. 15: 15, 17.

Sighia, faghia (frgia, I. K. I. Jikgluice, II. J. 33. fiegia, III. 45.), v. i. säga: dicere. I. Md. i: pr; A. 10, 11,13: pr; 13: 1; R. rubr. not. 1 ; CB. not. I; Pl. etc. faghpi, impif. II. R. 8; Add. 11: 12. faghi (forte lapsu calami), II. R. 6. Jugher, part. pass. II. A. 4. Cfr. Stamnudagher, Unden fagher: faghat, n. part. puss. I. I. 4: 2. fuect, pro fact v. fagt, II. K. 58; R. a1. not. $8_{2}$; 23. not. 93. etc. faghder, kallad: dictus, appellatus. IV. 14: 11. mases/u $\sqrt{i-}$ ghia, I. K. 12: 1; 14:2; II. K. 28. furn v. pret ar lagh (til) f., I. Md. 1:3; B. 1: 2; A. 7; G. 9: 7; R. 1: pr; 7: pr; 11: pr. etc. ping f., hänskjuta ett mål till tinget, sedan det blifvit pá endagen
förehafdt: caussam, die constituto, endaghi dicto, actam, ad iudicium relegare. I. J. 14; II. J. 29, 33. Cfr. Segnarping. til ( $f(e)$ f., tillsäga, lofva: promiltere. I. G. 2: pr; II. G. 2. ater f., säga âterbud: prius dictum retractare. II. D. 亿1. Cir. Numn, Ne, Fram-, Vipersinhia.

Sik, vide Sin.
Siljkur, u. silfverkärl: vas argentemm. lV. 16: 12.

Sill, vide Syll.
Silver (frlver), n. silfver: argentum. I. J. 6: ı; II. J. 14; IV. 16: 9, 12.

Sin, u. gång: vicis. enus finni, en gå:ug: semel. I. K. 4; IV. 14: \%0. eth frnna, II. K. 6. not. 68. fyrfta finni, IV. ı6: ı3. annut v. adru -ni, L. FS. 4; II. Forı. 16. pridia fin V. -ni, I. A. 6: pr; II. A. 8. prim v. fax -num, ter, sexies. II. K. 70; O. 2:16; P. 14 . Cfr. Ufini.

Sin, pron. rec. gen. sig: sui. I. FS. 2: 2. not. 2; II. K. 58; Add. 7: 15, 16; III. i16; IV. 19: I. cfr. Melli. dat. far, I. K. 10: 2 ; $12: 2$; Md. 1: 2,3 . etc. Ser, II. G. ind. 2 ; cap. 16 . fie, I. J. 4: pr; P. 17; IV. 19: ı. not. 13. Jik, I. Br. 1, 2; II. Dr. 20; IIl. 46. etc. Cfr. Dreepa, Vatter. far, adverbialiter, för sig: separatim. S. hvete ok f. rugh etc. II. K. 36. acc. Jik, I. K. 14: 4; 15: 3; Md. 1: 3; B. ı: 2. etc.

Sin, pron. poss. sin: saus. fins, genit. m. et n. I. Md. 8; P. 5: 1; 7: pr. etc. vita til fins, bevisa att man ar $\mathrm{e}-$ gare: probare rem suam esse. I. P. 13: pr. Sinna, f. I. A. 18: pr; II. P. g. Sinnex, 1V. 2, if: 9. finni, dat. f. I. Md. 11; A. 8: pr; G. 5: ı; Br. 3. etc. finne, II. Praef. sed fince, II. Add. in: 15. mendosum videtur. Synce, Synne, acc. f. pro Sina, II. O. 3; p. a; V. 2. sed finni, fini, male, II. O. 3; J. 28. a fino, d. ạ. pa den delen af gärdet,
som tillhör kreaturets egare: in ea $2-$ gri parte, quae ad dominum pecoris pertinet. II. U. 9 .

Sin, conj. vide Sipan.
Sindradagher, vide Hindradagher.
Sinslaeftum, finlaeftum, adv. särskildt: separatim. fveria f., II. P. 1, 11,13, 58; Add. II: pr, 13-15; IV. 18: 1, 2 taka f. Skript firi hvart perra (sc. frand fima (pial hor ok Skriptabrot) ok böta f., d. à. särskildt för hvartdera brottet: separatim pro singulis delictis. III. 9f. Locc., cui adsentiunt Stj. et Ih, derivat h. v. a lafter, lectio, ut fvaria $\int$. proprie esset vertendum: inrare "prout ipsi praelegitur iuramentum."

Sior, m. sjō: lacus, mare. Cfr. Almennings fior, et ind. nom. locc. v. Biarghfior, Bokfior etc.

Sitia (Sytar pro fiter, I. A. 12: 1; II. A. 4.), v. n. 1) sitta: sedere. f. firi adrum (a vagh), d. a. sitta i forsât: insidiari. II. Add. $7: 13,15,16$. vide $A-$ Ska, Kniver. 2) förblifva, vara (i samma ställning): remanere, esse (in eodem statu). hema f., II. A. ind. $27 \cdot$ ledugher f., V. 2. ugipter f., II. A. 6. fiter maper ok gars nokikadrumber, $\mathbf{I}$. U. 29. fiter nokkadrumber . . .vid eig ete. IV. so: 1. fiti um pry ar, neml. utan att erlägga hufrudtionde: a decimis capitalibus pendendis immunis. I. Br. a. $\int \ldots m a p$ allum tinda, d. à: u= tan att betala: nullas decimas pendere. II. K. ind. 37. quar S., a) blifva qvar: remanere. I. Md. 1:3. Cfr. Quarfata. b) försumma (det som skall göras): negligere (quod faciendum est). III. 92, 130. q. f. um tiunda, gengrerp, alinensings ören, Skiutagard, Skyld, I. Br. 1; II. K. 37, 38; Forn. 40, 41 ; Add. 4: pr; IIL. 5, 118, i38. q. f. map laghusingcerd, almannings öre, V. 2, 3. 3) vistas, bo: commorari, habitare. $f$.
irnan foknar, $i$ girklandi, I. K. 15: 3; A. 12: 2. graesfeti fiter $i$ by mans, I. FB. 3. f. a annars iorp v. gopfe, II. Forn. 38; V. 2. $i$ bo f., vide Bo. a bole f., I. A. 4: pr; III. 98; V. 1. firi bo $\int .$, d. ä. förestå: praeesse, vide $B r y-$ ti. quar f., om landbo: de colono. I. A. 24: 1 .

Siu (Jyv, I. P. 9.), num. sju: septera. f. maen (fiumcen, III. 46.) af neemdinni, vide Naemd.

Siukdomber, m. sjukdom: morbus. II. K. I.

Siulter, vide Sulter.
Siunattinger, vide Siunattinger.
Siundi (Jyundi, fyndi), num. sjunde: septimus. IV. 14: 7. etc. f. dagher (sc. oeptir utfarulagh), II. K. 55; III. 21:

Süunga, v. a. sjunga: canere. massiu f., II. K. 28. nott. 6, 7, 10. . . absolute, idem. II. K. 2x, 25; III. 91.

Siunceter, f. pl. (pro fú nater) sju dygn: septem dies. II. J. 1; III. 117 . fumatta dagher, vide Dagher 3. Cfr. Siuncetta tak.

Siunctta tak, n. borgen som gafs dă mágon i en annans förvar funnit en honom frảnstulen sak, och löftesmannen ansvarade antingen, i händelse detta skett på landsvägen, derför att den klandrade saken skulle pà sjunde dagen derefter framvisas hemma hos den, i hvars förvar den blifvit funnen (fiuncetta tak til hus ok til herns, brötar tak), eller ock, om innehafvaren sade sig hafva lånt det klandrade, att detta pà sjunde dagen skulle apvisas hos den som upgafs vara långifvare: sponsio, de re furtiva, a domino in aliena custodia inventa, septimo post die exhibenda, sive in domicilio possessoris, si in via publica inventa esset, sive, cum possessor se commodato eam accepisse diceret, in domicilio
commodatoris. II. P. 40, 43. Cfr. Brötar tak.

Siuncettinger (Sy yunattinger, Synottinger, finattinger; fiuna tinger, I. J. ı3: pr.), m. (a fiunceter) egentl. en tid af sju dygu; utsättandet af sjunde dagen (efter tillsägelsen), då en sammankomst skulte hållas med den som man antingen ville tilltala för vissa brott, eller med hvilken man hade att göra i vissa civila angelägenheter; äfven sammankomsten som hölls pả sjande dagen: proprie, septem dierum spatium; condictio septimi diei, in certis quibusdam tam civilibus quam criminalibus caussis usitata, v. conventus illo die habitus. II. Add. 7: 16 . not. It; 2g. not. 1. gara f. (manni, v. firi man$n i$, v. firi garpi mans), utsätta sjunde dagen till gammankomst: septimum diem alicui condicere. I. B. 1: pr; A. 22; R. 8; J. 2: pr; 3: pr; 6: 1; 13: 2; rg: pr; P. 8: pr; 10, 12 : pr; 13,15,17; II. A. 3r; R. 16-18, 20; P. 39, 41 , 44 , 50, 52; J. 1, 4, 14, 33, 44; U. 22; Add. 7: 16 ; 11: 5. gara -gs, I. R. 9: pr; J. 14. vifa f., idem. I. J. 2: pr; FB. 8; II. J. 1; U. 20. fokia map -gi, 1. J. 13: pr; FB. 9: pr; 11. Fr. 1; Forn. 12. Sôkia pre-ga, III. 137. vara man vip ., d. ä. tillsäga tredje man derom: diem sibi condictum alii indicare. I. P. 17. ater fighia firi tvem (-gum) map lagha forfullum, II. P. 4r. efr. Sighia. fiu natta gamal fkul f. vara, d. ä. pà sjunde dygnet efter det tillsägelsen skett, skall sjuättingen hàllas: septimo die post factam condictionem habetor conventus. I. J. 2: pr; II. J. r. coll. c. I. B. r: pr. halda f. (firi manni), infinna sig pâ utsatt dag hos den eller dem, med hvilka man vill hafva sammankomst: condicto die se sistere oi v. iis, cum quibus habendus est conventus. I. B. 1:pr; R. 8: 1; J.

2: pr; 6: 1; 14; Р. 8: pr; II. R. 16, 18; P. 39, 41.52; J. 1,14, 33; Add. 7: 16. not. 11. in halda f., idem. I. J. ı3: 2; Add. it: 5; III. $3_{\mathfrak{9}}$. $a$-gi, pà sjelfva sammankomsten: in conventu condicto. I. A. 23 ; R. 8: 1 ; II. A. 31; R. 18; J. ${ }^{7} 7$; Add. 7: 39. not. I. Cfr. Suuneetlings dugher, - gerp; Prencettinger.

Siunuttings clagher, m. den dag, pa hvilken sjunätting hâlles: dies, quo habetur conventus fiunettinger dictus. I. J. 13: pr; II. J. 1,27.

Siunsettings grerp, f. i. q. Jiuncettinger. Sokia mad f., II. J. 27, 28. Janna f. halda, I. B. I: pr.

Siutan, num. sjutton: septemdecim. I. VK.

Siutandi, num. sjuttonde: decimus septimus. IV. 14: 17 ; 15:17; 16:17.

Siucrings bater, m. båt, som ros med sju âror: navis septem remorum. I. FS. 3.

Sizfkini, vide Syzfkini.
Sipan (fipen, Sypan, fidann, Sydan), 1) adv. sedan: postea. I. K. 1, 13; Md. 3: pr ; 6, 8, 1 4: pr, 1; A. 5, 8: 3; R. 8: pr; FS. 2: 2. etc. $\int$. ...er, postea quod, postquam. I. A. 16: pr; II. K. $7^{3}$ : pr; G. 7; P. 5o; IV. 15: 15. 2) omissa partic. relat: arr, conj. sedan: postquam. I. G. 6: pr; J. 4: 3; FS. 4; II. K. 73 : 2, 6. etc. Scribitur contracte Jin, I. J. 2: pr; FB. il: 1.

Sipari, adj. comp. sednare: posterior. varpa (at) vitmum ., hafva flere vitnen: plures testes habere.)(hava itemmargh vitni, I. J. 16: pr; M. 3; II. J. 37 . Hunc esse sensum citt. verborum, quantumvis ambiguorum, ex loco analogo, III. 86, concludi posse nobis videtur. Etsi igitur notissimum est adv. fiber (T. cfr.) significare minus, non adsentire possumus th., qui credit v. fipari notare inferiorem, et citata verba sic explicat: "si alter testibus
inferior fuerit, h. e. si pauciores habuerit testes."

Siper ( $\int$ rdher), m. sed: mos. II. K. 53. not. 95; IV. 14: 14. Cfr. Ufiper.

Siper, adr. mindre: minus. an f., ănuu mindre: multo minus. II. Add. 9: 1.

Siarlagift, vide Sialagift.
Siacla vapi, m. själavâda: animi periculum. II. Praef.
-Sialfrapi etc. vide Sialfrapi etc.
Sialia, vide Salia.
Siang, vide Siang.
Siökiare, vide Soknare.
Skallavrat (Skalvrat), f. (a Skall, n. et vraka) skallgång: ferarum ve.natio publice instituta. II. Forn. 46.

Skam, f. 1) skada: detrimentum. II. G. 4. 2) skam: pudor, opprobrium. I. LR, ubi in aceus. scribitur Skama ok fkapce, allitt., quod similitudini soñi amborum illorum nominum tribuendum videtur.

Skamma, vide Skiremma.
Skamt, adv. kort: breviter. .f. par aptir, paullo post. IV. 14 : 10 , ubi fkamp scribitur; cfr. not. 5. ibid.

Skanungs bor, m. pl. innevånarne af Skånings härad: territorii Skanuıng in, colac. I. Pl.

Skapa, v. a. bilda, tillskära (om klăder): formare. I. P. 19: 2. Cfr. Ofkapaper.

Skaparvi, m. laglig arfvinge: legitimus heres. ratter f., II. A. 3o. Vulgaris h. v. derivatio, a Jkap, membrum genitale, nobis dubia videtur. Cfr. Skceptarui.
Skatter, m. skatt, utskyld: vectigal, tributum. Cfr. Skuld.

Skapa gield, n. skade - ersättning: compensatio damni. II. P. io. Cfr. Giabda 1.
Skapalös, adj. skadeslös: indemnis. III. 68.

Skapi (Jkapi, I. R. ir: pr; II. Add. 7: 13. not. 97. Skadi, IV. 18: 11.), m. skada: dimmum. I. K. 7: 1, 3; 8: 1 ; R. 11: pr; P. 5:1; FS. 5: 1 (ubi fap par pro fcupue pier scriptum est; cfr. not. 52. pag. 2(i) ). $, 2,3$; LR; II. R. 5, I5; P. ind. ıo; cip. 2ı,58; Forn. 9, 3o; U. 21, 22; Add. 7: 1. etc. Cfr. Aher. Kkupi.

Skicna, f. statare sår eller aman kroppsskada, med eller utan blodsutgjutelse, tillfogad med vapen som ej är dödande, t. ex. en stang: vulnus vel laesio gravior, instrumento non per se letali, ex. c. pertica, facta. )( fur, III. 14G, ubi tamen verba ok Skieno sine dubio sunt delenda, nisi forte verba fou firi - drap respiciant ea, quae in principio cap. leguntur: Sarghar rat a; v. far enim potest respondere verbis: Sarghar - ful fari, fliena autem verbis ben bryter. ) ( far et blopvite, vide Blopvite. Sla Skieno, II. Add. 7: ı. Cfr. Vира Skena, et ÖGL. h. v.

Slena, v. a. c. dat.? tillfoga Skena: instrumento non per se letali percutere. II. Add. 7: 3, ubi tamen h. v. delenda est (cfr. cap. ı. ibid.), nisi hoc loco significet vim quandam aedibus illatam. Anglo-Sax. fcanan, frangere.

Skial, Skialliker, Skialnaper, vide Skicel etc.

Skild, Skilder, vide Skuld, Skylder.
Skilia (Skyl, fcyld, fkylber, pro Skil etc. II. J. ind. 38; III. 63.), v. a. 1) skilja: separare. S. tiunda at, II. K. 36; III. 1. mopor viper bo f., matrem ab administratione bonorum removere. I. A. 4:2. cfr. Hal. Skilias, dep. Åtskiljas: separari, discedere. man S., I. A. 13: 4; II. Add. 7: 7; V. 2. f. vip piuf, kono, etc. I. P. 3: 1; II. G. 14; III. 95 . f. at, I. Br. 2 ; II. K. 52; G. 2; III. 67. Skildir at (at bo finu), I. A. 21:

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

1; III. 63. cfr. At fkilder, Mal. Skilias at quoque significat litigare: tvista, II. J. ind. in, nisi Skil a ibi, ut in textu cap., sil legendum. 2) impers. c. acc. tvista, vara oense: litigare. Skil Sopn, man, tva kirkiur etc. (um markiar Shial etc.), si (lis) separet paroeciae incolas, etc. i. e. si litigent. I. K. ır; R. 7: pr; J. 15 : pr; 16 : pr; II. K. 6ı; J. 35; III. 39, 87. К. pen a, an pem f. a, f. a hion tu, porp ok by, etc. I. K. 8: 2; 14: 4; A. 7; J. 4: 2; 5, 7: pr; 15: ; ; 16: 1, 2; FB. 7: pr. etc. 3) stadga, förordna: statuere, ordinare. böte etc. ( $\int_{2} a$ v. aptir py) fum fhils, i. q. fum lugh fighia, II. K. 36; Add. 7: 8, 25; 11:16. Jum fyr var fkilt, II. Add. 7: 22. not. 53. 户̈a fkal lands afyn f. maelli perra, I. M. 3. ک. firi fajt, gift, vide Fajt 1, Gift 2. f. manni iorp til valia, vide Vup. utan... fva fe fore Skilt, d. ä. aftaladt: nisi ita pactum sit. II. Add. 7: io. cfr. Forrkew. Pro Skialikes (hunum tolf manna ep pres at ganga), II. P. 58, legendum nobis videtur fkilia. At contra pro Skilder sine dubio legendum est gilder, II. Add. 9: pr.

Skilnaper, vide Skiolnaper.
Skinnari, m. körsnär, garfvare: pellio, coriarius. IV. 13.

Skiolder, m. sköld: scutum. IV. i6: 16. fculd pro fkiold, I. O. 4. Cfr. Pangbrakika.

Skip, n. skepp, fartyg: navis. I. A. 13: 3, 4; FS. 3; II. A. 16; Forn. 15; III. 115. Cfr. Harfkip.

Sk:pa, v. a. ordua: ordinare. 1) förordna, stadga: statuere. I. Br. pr, 2, 4, 6. not. 63; II. Praef; K. 73: 1 ; P. 53; Add. 6: pr; IV. 19: $1,2,4,5$. 2) förordna, tillsätta: constituere, creare. -. gifla, reettara, etc. لI. R. i; Add. 6: 1 ;
IV. 19: 1. 3) handhafva, förvalta: administrare. f. epum, II. Add. 13: 2. Cfr. Staver. 4) tilldela: tribuere, impertiri. IV. rg: pr. 5) fördela: disponere; partiri. I. K. 13; J. 14.

Skipan (JKippan), f. förordnande, stadga: decretum, constitutio. II. Add. 6: 1; IV. 19: 1, 2, 5.

Shipilfi, f. i. q. fkipan. I. Br. 6.
Skipt, f. ákerskifte, teg: agri portio. I. J. 7: pr, 1; 18; II. J. 15, r6, 43. Sed pro Shiptir, II. J, ind. i8, legendum est utfhiptir. Cfr. UtSkipt.

Skipta (Jjeptas II. Add. I1: 3.), $\quad$. a. c. dat. I) skifta, dela: dividere. I. K. 17 : pr; Md. $1: 5$; 14 : 1; A. 18 : pr; 21: pr, 3; II. K. 72: 1. etc. f. (arvi, $f(a)$ vip annan, I. A. 2: 1; 9: pr; Pl; II. A. 2. itu v. pry fo, dela i tvâ, tre delar: in duas, tres partes dividere. I. B. 7; A. 3: $;$; Pl; II. K. 36; Fr. ir; A. 3; P. 9; Add. 6: pr; 7: 27; IV. $18: 10$. faman $\wp ., \mathrm{II}$. Add. $11: 3$. א. or (bo) barna lot, I. A. 4: 2. f. (arvi etc.) kollum, attungum, pridiungunt, d. à. emellan faderne - och möderme-slägtingar etc. inter paternos et maternos cognatos etc. dividere. I. A. 3: 1; J. 8; pl. paghar er v. fyr an (sc. arvi) Shiptis, I. Br. 2. bo f., skifta bo: bona dividere, a) i allmänhet: generatim. I. A. 4: pr; 18: pr;' 21: 3; J. 4: 1; LI. J. 10. b) dà egendomen genom brott àr förverkad: cum bona propter commissum crimen spoliantup. II. O. 1: 13 ; P. 9; Add. 7: 6; IV. 18: ıo. cfs. Bofkipti. Cfr. Arver 3, Laghfkipta, En-, Ufkipter. 2) bortskifta, byta: permutando alienare, permutare. f. iorp, II. K. 67 ; J. 8. S. iorp $i$ iorp, I. J. 3:4; II. Add. 11:11; III. 135. tver (sc. preftir) f. kirkium, II. K. 73: 7. 3) förordna: eonstituere. gifla f., I. R. I: pr. 4) handhafva: administrare. laghum fo, II. Praef. - Cfr. Skripta

Skipti (Skifti), n. 1) skifte, byte: permutatio. Cfr. Orpa-, Vapnafkipti 2) skifte, delning: partitio, divisio.. I. A. $5,3 \mathrm{I}: \mathrm{pr}$; J. 4: 1; II. Add. 11: 2, 3. etc. lagha f.s vide Loter 4. Jókia til -is, II. Forn. 12. Cfr. Iorpa-, Kolla-, Opol-, pripiuiugs-, prafkipti. 3) andel, som erhållits genom skifte: portio, quae rei divisione alicui cessit. II. Add. 11:1-3; IV. 18:10. - Cfr. Bo~ Skipti.

Skir, adj. skär, ren: purus. II. K. 22. Cfr. UJkir.

Skira, v. a. rena: purgare. III. 127, quem tamen locum nos non intelligere fatemur. Locc. ita vertit verba: /kial Skira fiarpung nempd, "purgatio sui fiet cum tetradis nemda." Cfr. Skiri.

Skiri, n. (Angl. shire) distrikt, område; brukas om den del af ett hrärad, hvaröfver en nämndeman hade inseende: praefectura; occurrit de ea territorii parte, cui praeerat nemdarius. II. Add. 10; V. 3. Diflicile est iudicare, an h. v. originem debeat praecedeuti verbo Skira, cum illius significatio non certo constet.

Skirfkuta, Skarf'kuta (Skyrfkuta, Skierfkota), v. a. framställa för närvarande eller tillkallade vitnen: appellatis testibus monstrare, vel praesentium memoriae antestando commendare. I. R. 5: pr, 2; 9: pr; II. Fr. 1; R. 6, 8, 20; Forn. 4; Add. 4: 2. S. firi manni $\mathbf{v}$. granraım, I. P. 5: r; 6: pr; II. . $3 x, 34$.

Skirskuta vitni (Jkyrfkutat v. fkcerfouta vittni), n . vilnes intygande derom, att en sak blifvit fkirfkutad: testimonium, quo probatur rem fuisse testibus monstratam. S. veta v. bara, I. B. I: pr; R. 5: pr.

Skirft, ? (a Skira) rening: purificatio, lastratio, (reconciliatio). II. K. 5.

Skiulder, vide Skylder.
Skiut, n. häst (sämre, till skjutsning), prov. skut: equus (vilior, vectarius). III. 71; IV. 19: 4; V. 1. Cfr. Skiuta gard.

Skiuta, v. a. 1) skjuta, fösa: propellere, trudere. f. aller fkiuva, allitt. IL. Add. 7: 3, 13. f. ut um dör, foras protrudere. II. G. 5. f. af handum fier, förskjuta: abigere, repudiare. I. A. 8: 3; II. A. i2. f. bort, undansticka, skiffa ur vägen: subducere. I. A. $17: 1$; II. A. 22. Cfr. Undan fliiuta. 2) skjuta (med spjut eller båge): telo vel arcu iaculari. I. Md. 12: 2; O. 6 (ubi fliytecr pro Skiutar); II. O. 2: 2; Dr. 26; Add. 7: 2.

Skiuta gard, f. hästars anskaffande till skjutsning: equorum vectariorum praestatio. III. in 8. Cfr. Skiut.

Skiuva, v. a. c. dat. skuffa, prov. skjufva: pulsare, trudere. Cfr. Skiuta.

Skicel (fkial), n. pl. (a fkilia) 1) skilnad: discrimen. IV. 12. 2) gränsmärke, råmärke: limes. I. J. ı6: pr; II. J. 37; IV. 15: 3. Cfr. Markar Stiad. 3) sing. urskiljning, förstånd: ratio. til fkials komin, d. ä. till moget förstånd: ad ingenii maturitatem provectus. II. Add. $11: 14.4$ ) förhållande, sätt, vilkor: conditio, res. höra, pröva hans f., d. ä. huru det förhâller sig med honom: de conditione eius cognoscere. II. U. 29; IV, 20:3. map pem-lum, med det vilkor: ea conditione. IV. 19: 1. ma.p aprum -um, med andra förord eller vilkor: aliis conditionibus. III. $110 . \mathrm{mcob}$ fiu v. flikum famu -um, i afseende på sju, eller samma omständigheter: septem v. earundem rerum ratione habita. IV. in. et not. 3o. ibid. tesse try f., dessa tre särskilda saker: haec tria. not. 34. ibid. Cfr. Forfkerl.

Skicla tak, n. borgen för en omtvistad sak, som synes hafva blifvit gif-
ven då målet drogs under lagmannens pröfuing: sponsio de re litigiosa, quae, ut videtur, dabatur cum caussa ad legiferum deferretur. f. firi land ok laghman, I. P. 1 $;$ II. D. 43. Legifer olim dicebatur lagh Skilia, i. e. de iure decidere, sententia vero eius Skilu; qua in re $h$. v. origo nobis videtur quaerenda. Ih. sine dubio deducit $h$. v. a fkial, limes, cum eam sic perperam explicet: "quando quis res suas ad provinciae limites reperit, alterque spondet, se in iudicio publico caussam dicturum" (Gloss. v. tak).

Skiwlika, adv. lagligen: iuste. IL. Forn. 1, , $\mathbf{~ C f r . ~ S k i l i a , ~ U f t i m e l i k a . ~}$

Skiwliker (Skialliker), adj. (a Skicel 3.) förståndig, trovärdig: prudens, fide dignus, locuples. -kir men, II. Add. 2: 14; III. 68; IV. 19: ı. -ki, absolute, II. 中. 58. f. vitni, II. Add. it: 6. Quid significet h. v. II. U. 29; IV. 20 : 3, difficile est dictu, cum significatio v. aldari non sit cognita. Id tamen vix est dubium $\int$. aldari priori, idem esse ac fulkomen v. funder ae. posteriori loco. Sij. Locc. et Lund. vertunt: "qui rationis usu fruitur." Ih. contra credit h. v. cit. l. signifieare furiosum, quod multo minus verisimile notis videtur. Cfr. not. 3I. pag. 222. - Cfr. USkialiker.

Skiwinaper, fkilnaper (Skialnaper), m. oenighet, strid: rixa. f. komber manna mallum, IL. Add. 7: 9, it, 13, 16. not. 10; 18; 11: 14; III. 87.

Skiamd, f. i. q. Skam 9. Inde
Skitemdar dödlui, m. skamlig, vanhederlig död: inhonesta mors. IV. 15: 10. Sic quoque Stj. et Locc. recte explicant h. v.; Lund. vero et Ih., v. Skiamdar male deducentes a Skamber, brevis, vertunt: cita mors.

Skicmma (Skemma, /kamma), f. kammare, stuga: cella, cubiculum. II. K.
2. not. 15. Cfr. Korn-, Mat-, SymnSkicmma.

Skicumma, v. a. (a Skamber, brevis) förkorta: breviorem facere. f. Sina lep, förkorta sin väg, d. a. komma fortare: accelerare iter. II. Forn. I.

Skicepter, adj. (a Skapt, manubrium) försedd med skaft eller handtag: manubrio instructus. f. vakn, I. D. I于: 2; II. P. 56.

Skicra, fkerra, v. a. skära: secare. I. K. 2I; O. 6. etc. Skoren ( (ceb), II. K. 73: pr. Skoren klapi, tillskurna kliader: materia vestimentorum dissecta. II. P. 56. Cfr. Ufkoren. bupkafla up f., IV. 19: 1. cfr. Bupkafli. ping up f., d. ai. sammankalla ting genom budkifles upskärande: iudicium circummissa tessera convocare. IV. 20:3. vatn Sticer Sik ut ivir aker etc. II. M. 7; IV. 5. iorp ar ut Skoren, II. M. 7.

Skiardugher, m. i. q. Skiaerporslagher, non festum purificationis Mariae, ut crediderunt Locc. aliique. II. K. 52.

Skicerporsdagher (Skiardorsdager), m. skarthorsdag: dies viridium, feria quinta festum paschatis proxime antecedens. I. Br. 3; II. K. 52. not. 87.

Skogha branna, f. skogseld: incendium silvae. II. Forn. 33; Add. 3: 1 .

Skoghar hueg (Slooghe hugh), n. skosshygge: lignorum caesio in (aliena) silva. I. FS. 2: 2; II. Forn. 6.

Skogher, m. skog: silva. I. Md. I: 3; 10; O. 5; A. 16: ı; J. ı3: 4; FS. 2: 2, 3; 5: pr; FB. 7: 2, 3; 8, 9: 1. etc. axgha vitu til fkogs, ega del i (byns) skog: particeps esse (communis pagi) silvae. I. J. 7: 3. not. 29; II. J. 19. $a$ ghi frib v. grip til fkogs, d. a. till dess han hiuner rymma till skogen: pace fruitor, ut possit fugere in silvam; vide Friber, Grip. löfa fik af f., vide Löfa. - Nomina silvarum Vestrogotiae enumerantur IV. 11: 1. - Cfr.

Aldin-, Almannings-, Byar-, Tymbers Skogher, Hierapsrafft, et ind. nom. loce. vv. Artu-, Kulufkogher etc.

Skola, v. aux. skola: debere, nota futuri etc. Skicl, praes. ind. I. K. r. etc. Skilu, pl. praes. I. K. 1, 3. etc. Skolu, I. G. 4: pr. Skuldi, impf. I. Md. 1: 2; II. Add. 9: I. Skulda, II. Add. 8. han Skuldi til kirkiu fura, in eo esset ut etc. IV. ı5: ir. at han Skuldi eig liva lenger, quod longior vita ei non esset concessa. ibid. 18. pren ar flika arvudis lön flal up taka, is qui accipiet etc. IV. 16 : .

Skot, n. (a Skiuta) i) skott (med spiut eller pil): ictus teli. Cfr. Skotmurk. 2) skatt, (sammanskott): tributum, (collecta). III. 2. Cfr. MatJkut, Skotpcenninsar.

Skotkinonger, m. (a Skot v. Sköt, cfr. Sköta) skülkonung, K. Olofs tillnamn, " H vilket han erhöll deraf, att han vid sin byllning, såsom barn, bars i skötet: rex in sinu portatus; cognomen Olavi, regis Sueciae, cui infanti ac in sinu portato sacramentum dicebant subditi. IV. ı5: 1.

Skotmark, n. skottmärke, mål att skjuta pá: meta iaculatoria. IV. 5 5: 5.

Shotpienningar, m. pl. kronoskatter: vectig:lia publica. III. 3 ; V. 2.

Sliopa, vide Skupa.
Skript (Scrift), f. (i Skriva) 1) skrif:
 poena ecclesiastica, (poenitentia). openbar f., II. K. 72: pr. taka f., III. 94. tuka npenbarlika f., III. 96. ganga til -ta, II. Fr. 13.

Slripta, v. a. c. dat. (a Skript a.) belaigga med kyrkestraff: poenam ecclesiasticam irrogare. (mali) af landi v. landum f. ok til rom etc. d. a. à lägga den brottslige att gå till Rom: iubere eum, qui crimen commisit, Romam abire, ut peccato absolvatur. IL
O. 3; G. I5. Addendum videtur I. G. 8: pr, i, ubi pro Skriptee scriptum est Skipte.

Skriptabrut (fcripta brot), n. olydnad i undergående af kyrkestraff, eller nytt begaende af samma brott, för hivilket man forut undergåt kyrkestraff: inobedientia in subeunda poena ecclesiastica, vel iteratio eiusdem criminis, ob quod aliquis antea subiit poenam ecclesiasticam. I. G. 8: 2 ; II. K. 48,52; III. 9 年 96 ; IV. 21: 4, 27. not. 14; 28. not. 16.

Skriva, v. a. 1) skrifva: scribere. IV. 19: 5. Jtanda ut Skrivin, II. Add. 9: pr. Sliit mal flial alt til rom S., i. e. af lande Skripta muep breve til pavans i rom, nisi pro Skriva legendum sit fliripta. II. G. 15. 2) måla: pingere. IV. 16: 12.
Skrokfuk, f. (a Skruk) falsk beskyllning: falsa accusatio. varper $\int$. givin furamal, d. ä. om målseganden brister i bevisningen: si actor nequeat probare accusationem vulnerationis. I. S. 2.

Skrokvitni, n. (a Skruk) falskt vitnesbörd: falsum testimonium. biera f ., IV. 4 .

Skruk, n. osanning, dikt, (skrock): mendacium, commentum. II. A. 4. Cfr. Skrokfak, Skrohvitni.

Skruper (Jcruder), m. skrud, (messekläder): vestis, ornatus (quem saeerdotes sacra celebrantes gerunt). I. K. 8: 1; IV. 16: 12.

Skrappa, f. skräppa, väska, påse: pera. I. K. 15: 2; II. K. 33.

Skuld, Skyld (kuld, I. J. 6: t. Skildir, pl. pro Skyldir, I. B. 7.), f. 1) skuld: debitum. I. A. $21: 3$; II. A. 30 ; Add. 2: ro. f. fram lesgia, löfa, etc. II. R. 16. f. gialda, II. A. 8; R. 16 ; Add. $2: 1$ I ; III. 73. agha manni f. at gialda, I. R. 7: pr; II. R. 16; III. 39, 91,97. löfa nam map f., d. ג. med
skuldens betalande: debitum solvendo. I. R. 7: ı. Cfr. Kirkiufkuld, Krafia 3, Lulia 2, Sökia, Ut hkyld. 2) skyldighet: officium, quod aliquem oportet facere. inga $\int$. biera par til, ej vara skyldig eller förpligtad dertill: ad hoc faciendum non obligari. IV. 19: 1. 3) landskyld, afrad: vectigal e praediis. I. J. 6: pr. not. 3 1; II. K. 17, 73: 5; Forn. ind. 5ı; III. ı38. givi fva mykla S. etc. d. ä. ersättning till jordegaren för den upburna afkastningen af jorden: tantam dato perceptorum fructuum compensationem etc. III. 74. eig grera fkat aller f., allitt. hvarken betala skatt som jordegare, eller afrad som landbo: neque publicum nec privatum vectigal solvere. II. U. 39; IV. 20: 1. Cfr. Landfhyld. 4) (för..) skull: (alicuius rei) caussa, gratia. for panninga, pranga, timans f., II. O. ı: 5; J. ind. 6; IV. i2. firi giri, pryzfku, vangömo $\int .$, af girighet etc.: avaritià etc. II. Praef; K. 47; U. 6; III. 93; V. 3. Skiulder, vide Skiolder. Skullugher, vide Skyldugher.
Skunkufals maper, m. en smädetitel, som gafs át en frigifven träl: titulus derisorius, quo insigniebatur libertus. II. Dr. 7. Origo h. v. nobis est incognita.
Skupa, fkopa, v. a. skỉda, undersöku: examinare, exquirere. II. P. 58; Forn. 46; Add. $2: 14$.

Skyfla, v. a. sköfla, säges om det boskifte som sker dà nàgons egendom genom brott blifvit förverkad: deripere, expilare, dicitur de divisione bonorum propter commissum crimen facta. III. 83. coll. c. II. Add. 7: 20; LV. 19: 2. Cfr. Bofkiptis.
Skrld, vide Skuld.
Skylda, v. a. afkasta $i$ arrende (om jord): vectigalia reddere (de agro). III. 74. Cfr. Skuld 3.

Skylder (Skylber, fkilder, Skiulder), adj. skyld, beslagtad: cognatus. I. G. 7. S. manni, I. A. 22; II. Dr. 8; III. io6. etc. Shyldure, närmare beslägtad: cognatione propior. II. K. 52; Add. 8. . $k$ kildafter, närmast beslägtad: cognatione proximus. I. Md. $1: 1,4 ; 5: 2$; A. 11, 12: 1; 14: pr. etc. aptir fapurbroper aller annan fin-dan, II. Add. in: 19. frandfim ukur v. perra ar fva f. etc. I. G. 7, 9: 6; II. G. 14,16. Cfr. Iumn-, Uflysider.

Skylder, pro Skilder, vide Skilia.
Skigldugher, adj. skyldig, förpligtad: obligatus, qui aliquid facere debet. I. K. 15: 1, 3; II. K. 32. Scribitur Skullugher, IV. 19: 1.

Skǐlla, v. a. beskylla: insimulare. II. K. 3. not. 4t.

Skyrfkuta, vide Skirfkuta.
Skiytta, m. i. q. Skyttari, quod vide.
Skyttari, m. skytt: iaculator. IV. 15: 5. Scribitur Skytta, not. 19. ibid.

Skceppa, f. skäppa: modius. I. A. 24 : pr; FB. 2; II. K. 39; A. 33; Forn. 45; U. 7; III. 58; IV. 16: in, in. tvar -pur, neml. säd: duo modii frumenti. I. K. 19. Siu, VIIII Skapna tiunde, II. K. 39. faluköpongs f., en skäppa korn eller hafre, som af har bonde skulle årligen lefvereras i Falköping, och hvilken synes hafva tillfallit Falköpings kyrka: modius hordei vel avenae, qui de quovis praedio quotannis pendi debuit in urbe Faluköponger, quique, ut videtur, templo illius urbis cessit. I. Br. 1; II. K. ind. 3g. coll. c. IV. 21 : 3o. not. 23. Cfr. Faluftieppa.

Skiceptarvi, m. i. q. Skaparvi. ratter f., I. A. 2 I: I.

Sticerda, v. a. minska: minuere. fomi hans var-der, I. B. 1: pr.

Skwerfkuta, vide Skirfkuta.
Skapi, vide Skapi.

Sköt, adv. snart: cito. II. Add. 7: 13, 16; IV. 12. Sum fkötaft, med det snaraste: quam cílissime. II. Fr. 13.

Sköta, v. a. (a Sköt, sinus vestis) skänka (jord), ôfverlemua eganderätten genom skötuing: donare (agrum v . fundum), dominium ad alium transferre per symbolicam traditionem Skö̈tning dictam. II. J, 12; M. 8, not. 47; IV. 15: ı; 16: 3. Cfr. Skötning.

Skotning, f. 1) gáfva af jord, egent. ligen den dervid brukliga symboliska tradition, hvilken skedde pà det sätt, att gifvaren kastade en jordtorfva i gåfvotagarens kappa: donalio rerum immobilium, quae olim fiebat per symbolicam traditionem, cum donator conficeret glaebam in pallium donatarii. ) ( köp etc. I. J. 1; II. J. 1. 2) sjelfva jorden som på detta sätt gafs: ipse fundus v. ager ita donatus. II. K. 2; J. 12.

Sla (Slar, flagghit, II. Add. 7: 16, 18.), v. a. sla: ferire, percutere. II. Fr. ind. 6-8; Forn. 44; U. 12 . not. 96 ; Add. 3: 7; III. 56. fla ang, pratum caedere. I. J. 20; II. J. 45; U. 6. fla til bluma, blops v. blop vite, vide Blami etc. Sla, absol. )( Sla Sheno, göra blopvite, hugga fullum farum, i. q. fla til blops, II. Add. 7: I. )( hugga fulfieri, IL. Add. 7: 18. )( hugga, vide IIugga 6. Cfr. Aflata, Svarta flagh, $\boldsymbol{U}$ Slashin.

Slemer, adj. elak, grym: malus, saevus. AEmunder fleme, I. CB; IV. 15:3.

Stiker, adj. 1) slik, sådan: talis. I. G. 8: 1; II. G. 15; P. 2, 27, 58; IV. 14:17; 16: 1, 12; 19:1. takiflikan malsman huen vil, d. ä. hvilken: quemcumque. III. 106. flikum (cuicumque) han vil, II. Add, $11: 5$. $i$ flikum by, $i$ den eller den byn: in tali, hoc vel illo pago. IV. 19: 1. 2) likadan: similis. I. VS. 2: 1; 4; FB. 2; II. VS. 13; P. ${ }^{17}$;
U. 7. böte flika (sc. böter) for hvar perra, II. Add. 13: 2. f. fami, I. B. 2: 1; A. 21 : pr; II. Fr. 3; A. 3o; IV. 12, 19: 2. hatta vip fliku famu, L. FB. 11: 2; II. U. 27; III. 88.

Slikt (Slit), adv. (n. a fliker) 1) så mycket, lika mycket: tantum. S. a bol fum annat, f. Jkal kolder taka fum kolder, etc. I. K. 13; Md. 1:5; VS. 2: pr; B. 3: pr; A. 2, 5, 8: 2; 18: 1; FS. 5: 3; Pl; II. K. 17, 26; Dr. 26; A. 2, 3. etc. f. Skal vapa laft vara etc. lika mycket skall derför bötas: simili mulcta luitor etc. 1. S. 4: 8. So han vil, quidquid voluerit. II. P. 27. 2) så, likasá: sic, pariter. f. fum lagh fighia, 1. J. 2: 1; II. J. 2. f. arr vita til pas Skipap . . . Jum etc. II. P. 53.

Slij"ker, adj. snål, prov, slisk, slisken: avarus. IV. 15: 3.

Slit, vide Slikt.
Slita, v. a. sluta, afgöra: finire, decidere. II. Add. 7: 27. Incertum est, an h. v. eadem sit ac v. flita, sönderslita: terere, scindere, II. Add. 7: 12. Cfr. Ih. Gloss. I. $V$.

Slokifrilla, f. (ant. Dan. Mökafrith, nunc flegfred) frilla: concubina. Ih. deducit h. v. ab Isl. flaki, ancilla (secundum BH. femina pigra). Inde

Slokifrillu fon, m. oäkta son: filius naturalis. I. A. 8: 2.

Slae, vide Sla.
Slappa, 1) v. n. slippa: elabi. undan f., IV. 19: s. 2) v. a. c. dat. slăppa: dimittere, liberare. f. puiuvt, II. p. 31; III. 1i5, in6.

Slaepi, m. släde: traha. I. FS, 3; II. Forn. 15.

Smalconfker, adj. smâlăndsk: in regionibus fmalund dictis, natus vel habitans. I. Md. 5: pr.

Smyria, v. a. smörja: ungere. I. LR. Cfr. Ny fmurper.

Sniller, vide Snialler.

Snilli, f. klokhet, skicklighet: prudentia, dexteritas. IV. 14: 11, if.

Sniceller, adj. klok, vis: prudens. IV. 15: 16; 16: 11; 19:1. Scribitur fniller, IV. 19: i. not. 12.

Sokia, vide Sökia.
Sokn (Jökn, II. R. 20.), f. (a Sökia) 1) sớcken: paroecia, (parochia). I. K. 14: 2; 15: 3; 16, 18; J. 9: pr. etc. Scribitur Sopn, I. K. $10:$ pr; 1 1, 12 : pr. Sopen, ibid. 1 o : I. fcon, II. K. 47. not. 83. ftamma firi $\int$, d. à. inför de till gudstjenst församlade soknemännen: coram paroecianis ad sacra celebranda convenientibus. II. Add. 9: pr. Cfr. Byr 2, Kirkiu fokn. 2) lagsökning: actio, exactio iudicialis. I. R. 9: pr; II. R. 20; Forn. 46; Add. 7: 2 1. not. 51. lagha f., II. J. 23. böte... ok vari faklös firi fokninne, d. ä. han skall böta godvilligt, utan utsökning, och derigenom undgå särskilda böter för en sádan utsökning: mulctam sponte solvendo, immunis esto a mulcta contumaciae vel exactionis. II. Forn. 39 : not. 95 . coll. c. Add. 5: i. Cfr. Offokn.

Soknamant, m. pl. soknemăn, sokneboar: incolae paroeciae, (parochiani). II. K. 22, 25, 57,65 . nott. 3, 18; 67 ; Add. 9: 1; III. 125. Scribitar Sopncer mare, І. K. 12: 2.

Soknamaerki, n. soknemărke, râmărke som utvisar soknens gräns: terminus paroeciae. bryta kirkmessu frip innan - is, d. à. inom soknen, der kyrkmessan firas: intra terminos paroeciae, ubi illad festum celebratur. II. K. 50. Soknare, m. (a fokn) publik âklagare, fiskal: actor publicus. bifkups fo, II. K. 58. Scribitur fiökiare, not. 29. ibid. .Sola fater, n . solnedgăng: occasus solis. II. Forn. 30.

Somi, m. heder: honor. I. B. I: pr. Sopr, Sopnar mann, vide Sokn, Sokпатисеп.

Sot, f. sot, sjukdom: morbus. I. K. I; II. K. ı.

Sottabyr, m. (a fot) i. q. falbyr. II. U. 12. not. 92.

Sotter, vide Sökia.
Soven, adj. sofvande: dormiens. I. O. 3; II. O. 2: 2.

Spaker, adj. fredsam, saktmodig: pacificus, mansuetus. ratvis ok S., II. Praef; IV. 14: 18. Cfr. Ofpaker.

Spailika, adv. med klokhet: prudenter. IV. 14: in.

Spakmanni, n. stilla, fredsamt folk: homines pacifici v. tranquilli. II. Add. 9: .

Spang, f. spång: ponticulus. II.Dr. 34.
Sper, vide Spiar.
Spik, f. (egentl. spik: clavus) i. q. fpiar (q. cfr.); vel forte n., späck, fett: lardum, adeps; etenim adipe veteres in curandis vulneribus forsitan usi sunt. porf vip S. ok Spiar, I. S. ı. porf hvarti vip f. ailer fpiar, I. VS. 4; II. VS. 12. Priorem h. v. explicationem, secundum quam vo. Spik et Spier essent synonymae, dedit Stj . cui adsentit Ih. Bg. haud facile quidem adducitur ad credendum duo vocabula eiusdem significationis ita esse coniuncta; at hoc nemini mirum videri potest, cui cognita est allitteratio. Ver. vertit v. fpik "unguentum;" Locc. vero (in Lex. Iur.) perperam "oleum."

Spilla, v. a. c. dat. förderfva, förstöra: perdere. I. M. pr, 1; II. M. pr, 1. aller ar mal hans spitt, I. Md. I: pr; S. s. Spilter aller Sprangder, allitt. I. P. i; II. P.:8. Jpilla for vip hors aller nöt, rem nefariam cum pecore habere. II. O. 3. Cfr. LIfpilier.

Spini, m. spene: mamcaa, uber. Cfr. Drikia.

Spital, n. hospital: nosocomium. I. Br. 1; II. K. 36; IIL. 5,6.

Spitals kiorn, n. en del at tionden, som tillföll hospitalet: pars decimarum, quae nosocomio cessit. II. K. 37. coll. c. 36 .

Spiel, n. (a Spilla) kränkning, förstörande: violatio, corruptela. Cfr. Frendfima fpial, Laghafpicel, Ufpicelder.

Spier, Sper, ? egentl. spjut; här sonde, ett chirurgiskt instrument till undersökande af sårs djuphet: proprie lancea; hic specillum, instrumentum chirurgicum, quo exploratur vulnerum profunditis. Cfr. Spik.

Sprangia, v. a. spränga: rumpere. fprender pro fprengder, II. P. ind. 18. Cfr. Spilla, Ufprangder.

Sprria (ppiria), v. a. 1) söka, efterforska: quaerere, vestigare. IV. 14: 11, i7. up f., utforska, uptacka: explorare. I. K. 7: 3; II. K. 13. 2) spöria, fråga: interrogare. at f., I. R. 2; P. 6: pr; II. K. 23; R. 2.

Speckt, f. (a Spaker) saktmod: mansuetudo, lenitas. IV. i5: 13.

Stadder, vide Staipia.
Stadliker, adj. ständaktig, fast: constans, firmus. IV. 14:13.

Stafkarl, m. (a staver) tiggare, (stackare; egentl. en som går med staf): mendicus (qui cum baculo incedit). I. K. ı5: 2; II. K. 33; Р. ind. 14.

Stakker, m. stack: strues, meta (foeni). II. K. 73: 4; IV. 21: 94.

Stallari, m. (a ftaller) stallmästare: magister stabuli. II. K. 3; IV. ı4: 5.

Staller, m. stall: equile. )( nöthus, II. P. 30 .

Standa (Stanpa; Standi, I. Md. I: pr. impf. ftop. praes. ftar pro ftander, III. 43. Stander, I. J. i3: pr.), v. n. i) sta: stare. I. K. 6; Md. I: pr, 3; M. 2 ; II. Forn. 47; III. 67,117 . etc. i mote, mö$t e$, mot $\int .$, emotstá, göra motstånd: resistere. I. Md. 8; II. Dr. 19; IV. 12. apter, ater $\int .$, a) stå quar: in loco ma-
nere. I. K. 20: ı. b) âterstå: restare, superesse. V. 3. i epe, laghum, tylft, namd S., vide Eper, Lagh 2, etc. cfr. Iftupa man. firi f., försvara: defendere. forfall, neemd Skal f. f., II. Add. 2: 9; 9: 1; quibus addendum videtur: -de $\ddot{p} a$ hanum firi arfpa vitu etc. si pro vitu legendum sit vita, II. Add. it: 3. til arfs $\int$., hafva att vänta arf: habere spem obtinendae hereditatis. I. A. if: 2; II. A. 21. arve ftunder til mans, arf tillkommer någon: ius hereditarium alicui competit. III. 136. fum atalan ok akallan fyrft ftod a pingi, d. à. var, innehöll: : erat, continebat. II. Add. 9: pr. pat (mal) fkal f. (qvart) til harapsncemdinne, i. q. liggia til etc. vide Herapsnamd. Jak - der opin, vide Opin. Cfr. Gen, Hovop, Tak, Uti. 2) förblifva i samma skick eller tillstånd: in eodem statu manere. arver - der til iamlanga, I. A. 14: pr. laeftir Skulu til iamlanga f., I. S. 4: 8. - der hun (vapp. fat iorp) prea vinter etc. I. J. 6: pr. -der pat pry ar . . . okart, II. Add. 11: 2. e huro langi Skipti ftander (lege ftandit) haver, ibid. ©. 3. 3) gälla, vara beståndande: valere, ratus esse. um tiunda -de fva fum etc. II. K. 73: 7; III. 22. -di fum hun (afyn) ger, fum giort ar, II. J. 37; Add. 11:6, 9. -de pan domber fva fkilder (forte gilder), II. Add. 9: pr. quar f ., idem. II. Add. 2: 11; III. 142. Cfr. Ater ganga. 4) inberäknas: referri (ad alicuius portionem etc.). -de (sc. mulcta) i pera (sc. tandboa) Skyld, "quod deducetur de corum pensione debita," ut recte vertit Locc. II. K. 17. part Skal i hans lot f., I. A. 2 I: pr; II. U. 14 ; Add. 1 1: 12.

Cfr. Undirftanda.
Stanga, v. a. stånga: cornibus ferire. I. Md. 15: 4; II. Dr. 39 .

Stapul, m. klockstapel: strues trabum compactarum, in qua pendent campanae. I. K. 5. )( klokna hus, III. $9^{2}$.

Starvi, m. (Anglo-Siax. fteorfa, caedes, clades) pest, smittosam sjukdom: lues. I. FB. 6: I; II. U. 13. Ita recte, nobis iudicibus, Ih. (Diss. vet. Catal. Reg. Sv. G. p. 142.) interpretatur h. v., cui sine dubio respondet v. quefa, I. R. 12 :1; II. R. 38 . Varie h. v. scribitur (cfr. not. 6. pag. 64; not. 12. p. 217 .), unde concludere licet eim perdiu fuisse obsoletam. St j . legit ftarm, quod ipse et Locc. vertunt "mortalitas," Ver. "morbus letalis," Lund. "morbus insanabilis ebortifer," Ih. vero (Gloss. v. storm) "tempestas, qua deiecta arbor in pecudem incidit illamque occidit."

Stava, v. a. förestafva (ed): verba praeire (iuranti). II. Forn. 47.

Staver, m. 1) staf: scipio, pedum. I. FB. 1 o: 1; II. U. 24. Cfr. Stafkarl. 2) särskildt biskopsstaf: speciatim pedum episcopale. I. R. 2; II. R. 2. $\int$. ok fol, allitt. biskopsstaf och biskopsstol; dermed beteknas biskopsämbetet, och de dertill hörande egendomar och inkomster: pedum et sella episcopalis, pro munere episcopali, et bonis reditibusque ad illud pertinentibus. IV. 15: 1; 16: 3, 7, 0, 10, 16 . Skipa S. ok Stole, förvalta biskopsämbetet: munere episcopali fungi. IV. 16: 16.

Staper ( (tader), m. 1) ställe: locus. I. J. 16: pr; II. J. 37 ; U. 29; III. 123; IV. 12. hvar fin ftap, hvar pá sitt stalle, eller för sig: quisque suo loco. II. Dr. 7; IIL. 63. nokrom ftap, någorstädes: alicubi. II. J. i. hvarn flap, hvar som hälst: ubicumque. I. G. 4: 1; II. A. 1; G. 3. i lıvarn ftap, allestades: ubique.
IV. 14: 13. böta etc. iv.innan prea ftapi, at tre hall, till treskiftes: mulctam pendere trifariam dividendam. II. G. ${ }_{17}$; P. 13, 15, 22; Forn. 15-19, 24, 27; U. 6, 10, 16 ; III. 56, 72, 75, 111, 123, 131, 132; IV. 18: 6. Cfr. Annarftap, Bol-, Ernor-, Kirkiu-, Köp-, Lagher-, Mylnu-, Ping/taper, Ingaftappi. 2) tillstånd: status, conditio. Cfr. Annöpogher.

Stapfafter, adj. stadfäst: confirmatus. II. Praef.

Stapva (ftadva), v. a. (a /tapvi) stadga, förordna: constituere, sancire. I. Br. 6. not. 63; II. K. 73: 4. not. 57; IV. 19: pr. Recentior forma ftathga v. ftadga occurrit II. Prael not. 4; K. 73: 4, 7. not. 12.

Stupvi, m. (a ftcepia) 1) öfverenskommelse, aftal: pactum. I. FB. in: 1 ; II. U. 26. binda S., III. 85. 2) stadga, förordning: constitutio, mandatum. I. Br. rubr; IV. 19. not. I.

Stefna, vide Stamna.
Sten, m. 1) sten: lapis. IV. 16: 2. Stenen dighri, vide ind. nom. locc. Cfr. Altara ften, Tioldruften. 2) gränssten, râmärke: lapis terminalis. I. CB. Cfr. Ren:

Stender, adj. (a ften 2.) utmärkt med gränsstenar: lapidibus terminalibus limitatus. Cfr. Render.

Stiala, vide Sticela.
Stiborp, n. stigbord, damlucka: emissarium. I. M. 2; II. M. 2.

Sticki, n. stycke: frustum. Vide KötSticki.

Stigha, v. n. stiga, gå: gradi, ire. Vide Foter.

Stigher, m. stig, gångstig: semita. Vide LöpJtighar.

Stikcemcez, ftekomaz, ? (ab ant. Germ ftekemes(et) värja: gladius, quo pun-ctim feritur. II. Forn. 50; III. 147 . Ih. derivat h. V. a sticka, pungere; at no-
strates antiquitus non dixerunt sticka, sed stinga.

## Stild, vide Styld.

Stinga, v. a. stinga, sticka: pungere. II. Add. 7: 19. not. 3r. J. ögha ut, I 0. 6; R. 9: 3; II. O. 2: ı; R. 24. Jtaf fin hos (fae) f., d. a. nedsticka den i dyn bredvid kreaturet: pedum in limo defigere iuxta pecus submersum. I. FB. 10: 1; II. U. 24.
Stinger, ftingi, m. synes vara antingen stynget, en för boskapen farlig insekt, eller, sásom Ih. menar, ormbett: aut oestrum, animalculum pecoribus perniciosum, aut, ut opinatur Ih., morsus serpentis. $\int$. ok ftarvi, allitt. I. F13. 6: 1; 1I. U. 13. Stj. et Locc. vertunt "cornu petitio."

Stiornfafter, adj. (a ftiorn, gubernaculum), (fartyg) med (påsatt eller fastbundet) styre: (navis) gubernaculo munita, v. cui alligatum est gabernaculum. Skip S., I. FS. 3. Stj. ita explicat h. v. "kallas det som styrefast ar;" Locc. vero "gubernaculo firmiter insistens." Cfr. Styrifafter.

Stiupbarn, ftypbarn, n. styfbarn: privignus vel privigna. I. A. 15; II. A. 19.

Stixela, ftiala (impf. ftal, sup. ftolet), v. a. stjăla: furari. I. Md. 8; R. 11: pr; P. 2, 4: pr, 2; II. P. 2, 5. etc. Cfr. Stolin. Stiaclas, dep. stjäla sig, smyga sig (in, bort, etc.): furtim aliquid facere (ex. c. accedere vel se subducere). I. A. 8: 3; II.A. 12 ; IV. 2, 16:9-

Stokhyrna, f. hörn af ett hus, knut, der bjelkarue äro sammanfogade: angulus domus, ubi compactae sunt trabes. liggia a viper f., d. à. qvarblifva hemma: domi residere. II. Dr. ind. 4 . Cfr. Hyrnuftokker. - Non vero v. ftokker denotat domum, ut in gloss. ad R. Magni Lagab. Gulaj.L. dicitur, nec ita h. v. explicavit P. Vidalin ibị citatus.

Stokka, v. a. sätta i stock: cippo includere, pedes alicuius trunco infigere. II. P. 3, 4; Add. 7: 9.

Stokker, m. 1) stock: truncus. II. Add. 7: 1 7. Cfr. Bryt-, Hyrnuftokker, Elg/tokt. 2) bistock: alveare. I. FB. 7: pr; II. U. 14.

Stol, m. stol; särskildt biskopsstol: sella; speciatim sella episcopalis. Cfr. Staver, Bifkups'fol.

Stol, f. prestkappa: stola sacerdotalis. II. K. ${ }^{2}$. Cfr. Bok.

Stolin, ftulin, 1) part. pass. a fticela; stulen: furto sublatus. I. K. 7 : pr; A. 20; P. 8: 1. etc. Stolo pro ftolno, II. p. 58. Cfr. Piufftolin. 2) adj. bestulen: furto rebus suis orbatus. I. P. 3: 1 ; 5: pr; II. K. ind. not. 13; P. ind. 3I; cap. 26,3o,58. S. faiar fins, I. Md. 8; II. Dr. 19. Stolir pro ftolin, II. P. 25.

Storpahug, n. huggande och upstaplande af sex eller flera lass ved i en annans skog: lignorum, quibus sex vel plures vehes implentur, caesio et in struem acervatio, in aliena silva facta. II. Forn. 10; Add. 3: 6. In Iure Scanico et Sclandico dicitur vithfor vel, sine dubio scribarum errore, vithfcor. Quid significet prior h. v. pars, nobis est incognitum. Stj. et Locc. videntur eam derivasse a ftor, magnus; Ver. credens ftor $\$$ significare gramen, vertit "cum instar graminis succiditur silva;" Ib. denique vertit "ftord, penu, rerum quarumvis copia," et credit göra Storpalug idem esse ac kaftlaggia, quod aperte falsum est.

Stop, n. flock af hästar: grex equorum (Cfr. ÖGL. h. v.). Inde

Stoßhors, n. häst som går (ute i skogen) i flock med andra hästar: equus gregarius, v. gregatim cum aliis equis (in silva) errans. I. A. 16: 1 ; IL A. 20. Isl. ftódlhrofs, secundum Gudmundum Andrear, est "equa ad pullos
gignendos, sed non ad operas laborum saginata vel pasta in pascuis." Cfr. P. K. Ancher, in notis ad Ius Iuticum, p. 323, 324, et Viga-Glums Saga, Havn. 1786 . in ind. h. v.

Stra döa, v. n. (a ftra, stramentum) sotdö (på strå, d. ä. i sin säng): morbo decedere. IV. 15 : $17,18$.

Stryka, v. a. stryka: fricare, palpare. f. barn fit fra for, fördrifva sitt foster: abortum procurare. I. R. 5: 5. Cfr. Hupftryka.

Stulin, vide Stolin.
Stulpi (ftolpi), m. stolpe: fulcrum. I. K. 6; M. 2; II. K. 9; M. 2. fulpa rum, II. J. 22. Cfr. Lipftolpi.

Stumber, m. egentl. stuf, det som âterstår då något är stympadt; stubbe, den nedersta delen af en trädstam, som stảr quar sedan trädet är nedhugget: proprie, pars residua rei truncatae; infima pars trunci, quae, caesa arbore, suo loco restat. til ftums fara, neml. för att se hvar trädet är hugget: ad truncum reverti (ut appareat ubi arbor sit caesa). I. FS. 2: 1. Cfr. Stuver.

Stund, f. (kort) tid: (breve) temporis spatium. II. Dr. 17; IV. 14:5; 19: 1.

Stunta, v. a. förkorta: abbreviare. II. Forn. I. not. 68. Cfr. Skiamma

Stuva, f. stuga, boningshus: domicilium, aedes, in qua aliquis habitat. I. A. 21: 2; II. K. 2; A. 3o. Cfr. Ölfuva, Baftugha.

Stuver, m. i. q. ftumber. I. FS. 2: 2; II. Forn. 6. til futufs fara, II. Forn. 3, 4.

Stup, f. stolpe, (stod): fulcrum. Stupar rum, I. J. $10: 1$.

Stupi, f? hjelp, sammanskott: auxilium, symbola. Vide $\pi t t a r \int t u p i$.
$S_{\text {tor }}$ ld (ftild), f. I) stöld: furtum. I. R. 13 ; IL. R. 29 ; P. 16,58. Cfr. Var-
pa. 2) saken, som blifvit bortstulen: res furto sublata. II. P. 3 r.

Strpbarn, vide Stiupbarn.
Stypdottir, f. styfdotter: privigna. IV. $21: 18$.

Styra, v. a. c. dat. v. acc. styra: regere. IV. 15:6, 8. not. 3ı; 10, 13. domber ftyris aptir vitnum, domen rattas efter, eller beror på vitnesmålen: sententia nititur prolatis testimoniis. II. Praef. Jum han ftyrdi par til, som dertill förmådde honom: qui eum ad istas actiones impulit. IV. 16: 12 . Cfr. Oftyrliker.

Styrari, m. styresman: rector, moderator. lagha f., lagarnes handhafvare: legum administrator. IV. 14:11. Ih. credit pro laghae legendum esse ulaghex, et vertit "iniuriagum vindex." Cfr. not. 7. l. c.

Styrifafter, Atyrisfafter, m. ordföranden ibland de nio fastar, som voro närvarande vid köp (eller förpantning) af jord: princeps novem testium rogatorum, in solemni emtione venditione (vel pigneratione) fundi praesentium, cuius erat verba facere. I. J. 2: pr; II. J. i, 14. In antiquis diplomatibus, Latine scriptis, quae vidit Br., /tyrifa/ter appellatur prolocutor. Cfr. Opolfaster.

Strrifafter, adj. i. q. ftiornfafter. II. Forn. 15.

Styrkia, v. a. styrka, försvara: firmare, defendere. IV. 14:17; 19: 5. not. 97.

Strva, v. a. (a ftuver) stympa: mutilare. Stokka aller f., allitt. II. P. 3. Hodieque Strfva in quibusdam Sueciae provinciis significat: aures (pecoribus) abscidere. Cfr. II. P. 13 , 14.

Staemma, f. fördămning i vatnet (för fiske): moles (piscium capiendorum caussa) aquae opposita. fifkia i $\int$, d.
a. i det fördämda vatnet: piscari in at qua mole praeclusa. I. M. I; II. M. r.

Stemna, v. a. fördämma: molibus obstruere (aquam). I. M. 4; II. M. 4.

Stemna (ftempna, Stefna), v. a. 1) bestämma, utsätta: condicere, constituere. f. ping manni, II. Forn. 48; Add. 7: 8. S. hem ping at manni, II. Add. 5: ı. 2) stämma, kalla for rätta: citare, in ius vocare. II. Add. 7: 16; 9. pan ftaemdi, den som stämde: is qui (alterum) in ius vocavit. II. Add. 9: pr. §. manni, ibid. §. 2. f. man til fvar, II. Add. 9: pr, 2. f. man til pings, II. Forn. ind. 48. f. up a man, II. Add. 7: 26. Cfr. Laghftemna.

Stemna (ftempna, ftefna), f. en sammankomst, som är utsatt att hàllas pá en viss dag: conventus ad certum diem constitutus. I. CB; II. K. ind. not. 5; Add. 7: 16. lagha f., II. Add. 7: 29, ubi alius codex habet fiuncttinger. fiughurtan natta $\int$,, en sammankomst som utsattes att hällas on fiorton dagar: conventus ad diem decimum quartum condictus. f. n. $\int$. gera, utsälta en sảdan sammankomst: eiusmodi conventum condicere. I. P. is: ( ubi pro fugghurtan perperam scriptum est fiughurra); II. Р. 44. manapar ftemna, sammankomst, som skulle hàllas efter en månads förlopp: conventus post menstruum tempus habendus. m. $\int$. (manni) grera v. til laggia, I. J. 3ipr; P. 12: 2; II. P. 45; J. 4. a m. f., I. J. 3: pr; II. J. A,5; Add. in: 8. Cfr. Faeftnapar-, Preftar, Pings -, Ölftemna, Stamnudagher, Unden fagher. 2) stämuing: citatio, vocatio in ius. II. Add. 9: pr, I. Cfr. Lagluiftemna.

Stammudagher (jtempnudagher), m: bestämd dag, dả en sammankomst skall hảllas, eller något annat verkställas; iffven den bestämda tiden före stämnodagen: dies coustitutus, quo convena
tus est habendus, vel aliud quoddam faciendum; quoque spatium concessum, illum diem antecedens. II. Forn. 46; Add. 7: 10. not. 82; III. 88; V. 3. lagha f., I. FB. it: pr; II. Forn. 46; U. 26; Add. 1:7. f. göra v. til laggia, utsàtta sådan dag: eiusmodi diem constituere. II. K. 2; V. 2. halda $\int$. at adrum, iufinna sig pá utsatt dag: stato die adesse. II. K. 3, 4. bryta $\int$. vip annan, II. K. ind. 3, 4. fiughurtan natta $\int$., en sảdan dag, som inträffade fjorton dagar efter det den blifvit utsatt: dies quatuordecim ante diebus constitutus. II. Forn. 40; V. 2. $\int$. fiortunnatta longer, fidan f. ar utliden, d. ä. tiden före stämnodagen: spatium concessum. V. 2. ar f. firi fagher, d. à. är dag förut bestämd (sagd), dả det skall undersökas om enkan är hafvande: si praestitutus sit dies, quo exploretur an gravida sit vidua. II. A. 4.

Stemnufriber (Jtempnofriper), m. allmăn fred och säkerhet pả lagligen utsalta sammankomster, samt pà vägen dit och derifrån: pax $\nabla$. securitas publica eorum, qui conventus condictos obeunt, vel inde domum revertuntur. II. Add. 5: pr. coll. c. Add. 7: 16.

Strerkia, v. a. stärka, gifva kraft: corroborare. IV. 19: 5.

Stcepia (n. part. pass. Stapit), v. a. (egentl. göra att något stadnar, quarhàlla: sistere, in loco retinere; a Staper) råka på, träffa (t. ex. något som man genom stöld eller rân förlorat): offendere, invenire (ex. c. rem suam furto vel rapina sublatam). I. P. 9. 10, 14, 15, 17 ; FB. 5; II. P. 41, 49,50,52.

Strepia (n. part. pass. ftat) v. a. 1) öfverenskomma: pacisci. II. K. 73: $7 \cdot$ 2) stadga, förordna: sancire, statuere. III. 22.

Su, pron. (Moeso-Got. So, ea, haec) 1) den: ea. I. p. 6: 1. 2) hon: illa. I. A. 5. - Cfr. Sa.

Sva, adv. 1) sá: sic, ita. I. K. 20 : 2; Md. 1: 2, 5; 3: pr, 1. etc. S. fum, a) så som: sicut. I. K. 17 : pr; G. 9: 7; J. 6: pr; P. 19: 1. etc. b) likasom: pariter ac. I. Md. 2; A: 18: pr; G. 9: 42 R. 9: 1; J. ı3: 1; P. 3: pr; 19: 3; Br. 2; II. Dr. 7. etc. ok f., a) och likasà: et paritgr. I. K. 15: pr; Md. 3: pr; 5: 1; S. 5; G. 3, 9: 3; R. 9: 1; II. K. 38, $42,52,55$. etc. b) och afven (om motsatti): et quoque (de oppositis), ex. c. luka o. S. taka, taka o. f. vraka, etc. I. A. 18: 2; 21: 3; R. 1: pr. c) och derefter: et deinde. I. J. 2: pr; 3: pr; II. K. 72: 3; IV. 10, 16: 2. - for f. varp fum etc. för samma pris: eodem pred tio. II. Add. ı: 6, 7. - Scribitur fva; I. J. 2: 1; II. VS. 14; R. 21. Jo, III. 20, 21 . fa, II. K. 32. not. 38. fvat pró fva at, I. K. 12: 2. - Cfr. Vat, Vata ter. 2) sá: tam. I. O. 6; A. 9: pr; 13: pr; 22. etc. Scribitur fre, I. Md. 5: 5. fu vanför pro fiva vanför, III. 80.

Svar (fvar, III. 53.), n. svar, svaromål inför rätta: responsio (in iudicio). II. Add. 9: pr. til S. ftcemna, cfr. Stremna. laghkallaper til -ra, II. Forn. 48; III. 53. til -ra v. -rs koma, II. Forn. 48; Add. 9. Cfr. Anfvar.

Svara (fvera, IV. 12.), v. a. c. dat. svara inför rätta, ansvara: in iudicio respondere, rationem reddere, culpam sustinere. II. P. 11, 17,36 ; III. 89, 1009 IV. 12. S. fak finni, II. Forn. 48. fakum f., svara i (en annans) saker, för (en annans) brott: in (alienis) caussis respondere. I. R. 11:1; II. Dr. 11; R. 27; III. 56. $\int$. brutum mans, idem. V. 2. f. vandrepum firi, II. O. 1: 12. S. ingu firi, II. Fr. 13; III, i16. S. filku v. Sva mykit firi fum etc. II. P. 17 ; IV. 9: 1.

Svarandi (fvarende), m. (part. a fvara) svarande: reus, is cui lis intenditur. IV. 12. ratter S., Il. Add. 9: pri

Svarta Slagh, n. ett hugg eller slag, som hvarken medför blånad eller blodvite: percussio, quae neque adfert livorem, nec sanguinis effusionem. I. B. 5; II. Fr. 9. Ih. dubitat utrum h. v. sit derivanda a fvarter, niger, an a fvarder, svâl: cutis pilosa. Isl. fvada, fvödu-fár, leve vulnusculum, cum h. v. nihil commune habere videtur. Cfr. OGL. h. $\mathrm{\nabla}$.

Svat, vide Sva 1.
Subdiakn, m. subdiaconus. III. 105. Cfr. gloss. Lat. v. Subdiaconus.

Svear, m. pl. Svear, Svealands innevånare: Sveones, Sveciae septemtrionalis incolae. I. R. 1: pr; L. R. I. fvea kononger ok göta, IV. 19: pr.

Sven, m. tjenare: minister. III. 89. S. aller frandi, II. A. 26 ; R. 3o; J. 46; III. 69. arkibifkup/ins ok bifkupanna fvenar, IV. ı9: 3. f. til vapn, väpnare: armiger, )( riddari, IV. 19: 1. Cfr. Haefta-, Legho-, Repofven.

Sulter (fiulter, fylter), m. svält, hunger, prov. sylt: fames. I. FB. 6: pr; II. U. 13.

Sum, part. relat. som: qui, ubi, etc. pren f., I. K. 7: 1; 1 I. etc. prer fum, I. VS. 1: pr, 3; J. 13: 2; II. A. 19. etc. pit fium, II. A. 26; U. 6. hinnugh fium, I. Md. 14: 2. pa fkal (sc. pren) niper hugga fum Staper, I. FB. 5. tiunda luka (sc. perr) fum bol ligger, I. K. 20: pr. iula otto (sc. pa) fum han Skuldi etc. IV. 15: it. til haelgha porsdugh (sc. pa) fum Skotponinga agha göras, V. 2.

Sum, conj. som: ut, quam. I. K. 8: 1; 9, 10 : 4; 15: 1; II. K. 36. etc. flikt ... Jum, lika mycket som: tantum quantum. Cfr. Slikt. S. Skötaft, vide Sköt. f. dyraft giter han, II. Add. 6: 3; IV. 19: 1.

Sumar, fomar, m. sommar: aestac. Cfr. Midfumar, Vinter.

Sumer, pron. någon, (prov. som), pl. somlige: aliquis, quidam. II. Forn. 38; Add. 11: 12 ; III. 50; IV. 12.

Sun (fon), m. son: filius. I. K. 15: pr A. 1, 2. etc. gen. funar, funer, fonar, I. K. 1; J. 1; II. A. ind. 1; cap. 2. fons, II. K. I. dat. funi, fyni, I. A. 21: pr; II. A. 3o. pl. nom. Synir, Syni, I. A. 21 : pr; II. Dr. 7; A. 3, 9 . etc. Cfr, Apalkono-, Broporfon, etc.

Sunadottir, f. sondotter: neptis ex filio. I. A. 3: pr; II. A. 3.

Sunaqvarn, f. sonhustru: nurus. II. 0. 3.

Sunar arver, Syna arver, m. arf efter son: hereditas a filio relicta. L. A. 2: pr; II. A. ind. 1; cap. 2.

Sunarbörn, funa börn, n. pl. sonbarn: nepotes $v$. neptes ex filio. I. A. 1 ; II. A. 1 .

Sunarfun, m. sonson: nepos ex filio. I. G. 8: 1 .

Sund, n. 1) simning: natatio. drapa man a funde, II. O. 2: 4. 2) sund: fletum. Vide ind. nom. locc. $\mathbf{v v}$. Har-bank-, Stamnu-, Piudmaraefund.

Sunder ( $\int$ ynder), adv. sönder, i delar: in partes. Skipta $\int$. $i$ tu, skifta $i$ tvà delar: in duas partes dividere. I. A. 3: 1; IL. A. 3.

Sunderkolla ( $\int$ ynderkolla), adj. indecl. (a kolder 1.) af olika kull, halfslägt (om syskon): qui alterutrum tantum parentem cum alio habet communem. II. Add. 8. Cfr. Samkolla.

Sundrifker, adj. söderlandsk: e regionibus meridianis. I. B. 2: pr. Cfr. Supermaper.

Sunnan, adv. sunnan, från söder: a meridie. . . af lande, I. R. 1: pr; II. R. 1. Cfr. Norम̈an.

Sunnudagher, m. (Isl., Anglo-Sax. et Moeso-Got. Junna, Germ. sonne, sol) söndag: dies solis. I. G. 9: pr; II. K. 52. not. 78; III. 18. Scribitur fin-
no dagh, II. G. 15. Syndagher, II. K. 52. fundagher, föndagh, fondag, ibid. not. 78. Jönedagher, II. K. ind. not. 79-- Cfr. Kötfunnudagher.

Supermaper, fuperman, m. söderlandning: vir, e regionibus (v. partibus Europae) meridianis. I. Md. 5: 6; S. 5; II. Fr. 2; Dr: 15 .

Svanfker, adj. Svensk, (från Svealand): Svecus, (in parte Sveciae septemtrionali habitans vel usitatus). f. man aller fmalanfker, allitt. I. Md. 5: pr. S. panningar, vide Panninger 3.
$S_{v a c}$, Svar, etc. vide $S_{v a}$ etc.
Svaria (fvaria, I. Md. 3: pr; III. 74. impf. for, II. Add. 12: 1. sup. fvoret, I. K. 8: 2; III. 74.), v. a. svarja: iurare. I. Md. 1: 2; 3: pr, 1 ; S. 2. etc. map Svornum v. fornum epe, I. K. 9; R. 4: pr; 8: pr; 9: pr; P. 1; FB. 9: 1 ; II. K. 72: 2; A. 4; R. 18 ; P. 10, 18 ; Forn. 8, 3o; U. 22; Add. II: 2,6; III. 137; IV. 5, 8, 18 : i I. ऽvaria map enepe finum, I. FS. 5: 3; II. Forn. 2 1. . . mad umftapumannum, II. Dr. 3. S. map tolf manna epe, II. Forn. 22. f. m. t. m. e. ok tvem vitnum, II. P. 49; Add. 11: 9. S. map tolf mannum, I. R. 7: pr; P. 3: pr; II. VS. ıо; R. 17 ; P. 24; Add. 2: ı. 0 . m. t. m. ok tvaggia manna vitnum, II. R. 16. S. m. t. m. ok afrnar vitni, II. R. 20. ऽ. map tylftar epe, I. VS. 3: i; II. Forn. 22. f. m. $t$. e. ok tvaggia manna v. tvanni vitnum, I. P. 8: 1 ; 17 ; FB. 7: pr; II. U. 14 . f. map tvanni tylftum, I. G. 7 (ubi tamen pro fvariae scriptum est varice); II. G. 14. S. m. t. t. ok fiura manna forepe v. tvanni forepum, I. P. 7: pr; II. P. 35. herajshöfpingi fkal f. enfamin firi hoerapsncemdinni, III. 122, ubi fucria idem ac ftava v. hofpa epin nohis videtur significare. - Cfr. Af 3, In, Meneper, Sinslaffum, Ut fvoren, pora, Epföre, Tvaföre.

Sverpı, n. svärd: gladius. IV. 14:17; 15: 15, 17. pa fkal konongs fvaer ivi han ganga, III. 93. Cfr. Dikur.

Sydher, vide Sißer.
Sydri, adj. södre: meridialis, australis. IV. $16: 1$ ı.

Syknt, adj. n. (a fokia), (en sådan dag) då det är tillătet att lagsöka en annan, söckent: (dies) profestus, cum iure agere licet. Scribitur fynct, III. 111.

Syll (fill; aut Sylder ?), ? syll, fotträ: trabs infima in aedificio ligneo. I. K. 6, 7: 2; II. K. 9, 13.

Symnfkcemma, f. sofrum, sängkammare: cubiculum dormitorium. I. P. 5: pr.

Syna (fince), v. a. syna, besigtiga: inspectare. I. S. I (ubi lata forte addendum est); II. Forn. 3o. Synas, synas, visa sig: videri, apparere. II. R. 13; Add. 3: 3; 4: 2; 7: 12.
Syna arver, vide Sunar arver.
Synar vitni, n. 1) àsyna vitue: oculatus testis. map S., i dess närvaro: praesente teste. I. R. 9: pr. 2) vitnesbörd af assyna vitne! testimonium oculati testis. $\int$. bara, I. R. 8: pr. Cfir. $A$ Synar vitni.

Synd, f. synd: peccatum. II. K. 73: pr; 0. 2: pr; Add. 12 : pr. Cfr. HovopSynd, Synda mal.

Synda, v. a. synda (i synnerhet bedrifva otukt): peccare (speciatim stuprum facere). f. map kono, I. Br. 5; II. K. 57. f. amot natturinni, I. Br. 5.

Synda mal, n. mål angående någon bedrifven synd: caussa, ubi de commisso peccato agitur. I. R. 5: 6; II. R. 9.

Synder, Synderkolla, vide Sunder, Sunderkolla.

Syndi, vide Siundi.
Synia, v. a. (praes. Jun v. Syn, imperf. fundi, part. pass. Junder. fins pro (fyns, I. p. 6: pr.) vägra: denegare. I.
G. 9: 3; R. 9: pr; P. 5: pr; 6, 8: pr; 10, 11; FS. 2: 1; II. Dr. 40; G. 16; R. 20; 1. 30, 34, 39, 42, 43, 52; Forn. 4; III. 95 .
 sysla, uträtta: fungi, efficere. IV. 19: 4

Sy/tir (Syster, fifter, frftur), f. syster: soror. I. A. I, 23 ; 11. A. 32. etc. pl. fyfter, $^{\text {frfter, I. G. 8: pr; II. }}$ O. 3. Cir. Fapur-, Gudfyftir.

Syftor börn, n. pl. systerbarn: sororis liberi. I. A. 1; II. A. I.

Sy/tor dottir, f. systerdotter: sororis filia. II. O. 3.

Syfturfun, m. systerson: sororis filius. I. A. 3: pr; G. 8: 1.

Syftra börn, n. pl. syslingar: sororum liberi. II. A. 3.

Syftra fynir, m. pl. systrars söner, manliga syslingar: sororum filii. II. Dr. 7; III. 63.

Sy/trungi, comm. Syftrunger, m. /jftrunga ( (fjftunga), f. sysling: matrus elis. I. G. 8: pr, i; Br. 5; II. 0.3; G. 15. Cfr. Tab. III. Syftrunga börn, II. Dr. 7.

Syzfkini ( (izfkini), n. pl. syskon: fratres et sorores. I. Br. 5; II, Fr. 14; Mdd. 11:14; III. 56, 134 .
$S_{a}$, vide $\operatorname{Sin}, S_{v a}$.
Saed (fueth), f. 1) sad: seges, frumentum. II. U. 35 ; III. 57 ; V. 1, 2. ( tiundi, d. a. prestgårdens gröda: segetes praedii sacerdotalis. II. K. 73 : pr. (coll. c. ك. r.), 7. giar eig $\int$., gifver ej tionde: non pendit decimas. IV. 20: 1. Cfr. Suppi. 2) gröda: annona. eftir pridiu f., d. ä. efter tre år: post ties annos. I. Br. 2.

Saghia, vide Sighia.
Scegnarping, n. ett pà endagen utsatt ting, der ett mal, som blifvit pá endagen fullföljdt, skulle slutligen afgöras: iudicium, ad quod caussa, die constitute endaghi dicto, privatim in-
ter actorem et reum acta, deferebatur, ut ibi ad finem perduceretur. I. Md. r: 3; S. 1; B. 1: 1; A. 22; J. 13: 2; 14; II. Dr. 3, 4; A. 3ı; J. 29, 33. H.. orta est a locutione ping fighia (cfr. Sighia), non vero a sententia pronuntianda, ut credidisse videntur Stj. et Locc.; multo minús a testibus audiendis, ut coniicit lh., vel inde, quod actor reo caussam in hoc iudicio denuntiaret, ut perperam narrat Ver.

Sceka, v. a. (a faker) göra saker, skyldig att böta: sontem v. mulctae obnoxium reddere. num han Seeki fik (at prim markum etc.), I. R. 5: 6; J. 20 (ubi fiekti scriptum est); P. 10 , 11; FB. 3, 4: pr; 7: 3; II. R. 9; P. 42, 43 (ubi faki), 52; U. 9, 16. pa faker han fik at praenni fiextan örtughum, II. U.6. perer til at han fieki fina granna, på det han mà befordra dem till ansvar: ut vicinos suos (conveniat el) mulctae obnoxios reddat. III. 117.

Seka, v. a. gifva, öfverlemna: dare, tradere. I. A. 21: 3; G. 9: 1, nisi utroque loco folice sit legendum, ut nobis verisimile videtur.

Sakker, Saklös, Sakna, vide Saker etc.

Sakt, f. böter: mulcta. II. K. 38; IV. 8; V. 3.

Scekta, v. a. lagsöka, anstâlla rättegång: actionem instituere. Sökia aller f, allitt. II. Add. 7: 16.

Sceli, vide Suli.
Serlia (fielice, II. J. ind. 8; cap. 4, 6.), v. a. (fiel, faldi, fult) 1) öfverlemna: tradere. manni $i$ hand S., I. R. 3, nisi futice ibi sit legendum. fram f., IE. A. 3o. fekce, ni fallimur, perperam pro feelice scriptum est I. A. 21: 3; G. 9: 1. - Cfr. Handfalder. 2) förytra (genom köp eller skifte): alia enare (venditione vel permutatione). I. A. 2 I: pr; II. A. 3o. f. vip lüfom ö-
rom v. firi löfa öra, I. J. 3: 4; II. J. 8; Add. it:it. 3) sălja: vendere. 1 . J. 2: pr; 3: pr, 3; 4: pr; 6: ı; P. ı3, 19: pr, 2; II. K. 67; J. 4, 6; Add. 11: 6. etc. af fullder, frånsâld: venditione separatus. II. J. i5; Forn. 36. fran Salder, idew. II. Forn. 36. not. 78; III. 45.

Scoman, vide Saman.
Samia, f. 1) samtycke, öfverenskommelse: consensus. II. Add. 11: 2; III. irf, 144. 2) sämja, enighet: concordia. II. Praef. Cfr. Frandfamia.

Samia, 1) v. a. öfverenskomma, förlika sig: convenire, rem componere. fami (fik add. cod. K.) map grannomen, II. M. 2. 2) v. impers. c. dat. assămja: convenire (inter homines). fomber mannum a, f. a babum, etc. I. J. 16: pr; P. 11; FB. 7: pr; II. J. 37; M. 3; Forn. 12. (. pem eig (a), II. M. 3; Forn. 12; Add. 2: 10. pren bondom f. um, IL. Add. 6: ı. Cfr. Ufiemia. - Scrmias, idem. farms pem eig a, I. J. 16: pr; II. J. 37 .

Sander (fanpar), adv. i sänder, pà en gång: simul, una. bapir, allir etc. fiender, I. A. 13: 2; II. A. ı6; P. 6; Forn. 9; Add. 6: pr; III. 145.

Sancler, adj. vide Sander.
Sandi maper, m. sändebud: nuntius. findi maen gara, skicka sändebud: nuntios mittere. I. R. I: pr. not. 4; II. R. i. Cum vero cod. A. illo loco omittat verbum gara, verisimile est fendi ibi scriptum esse pro fiende v. funda, mittere.

Sar, vide Sa, Sin.
Sar, Sarremal, Sargha, vide Sar elc.

Sarda (impf. far $\beta$ ), v. a. (Isl. Serda, vide Niála Saga, cap. VIII; AngloSax. Serpan) lagra, hàfda: stuprare, rem
habere. Occurrit de flagitio naturae contrario, I. R. 5: 2.

Sarker, m. skjorta: subucula. Cfr. Masfiufarker.

Serrlik (rectius forsan Sarlika), adp. sărskildt: separatim. II. Add. 13: 1.

Serliker, adj. särskild: peculiaris. II, Add. 9: pr; III. 8I.

Sat, f. förlikning: litis compositio. fattum lyfa, I. R. 3: 2; II. R. 3. gör f., giord förlikning: facta compositio, cfr. Grip, Grup.

Scetia, v. a. 1) sätta: ponere. f. man ibifkups fiol, fangelfe, I. R. 2; III. is 6. f. vipi quift, riftir, ftena (i iorp), I. J, 20; CB. hus neer ticeldru S., I. J. 10 : 1. infighli fore bref f., I. Br. 6. f. (umbup) $i$ hand manni, vide Hand. pant f., II. K. 65. iorp at vapium f., vide $V a p, V a p f e t t e r$. At pro ficetice, II. J. ${ }^{3} 7$, legendum est Sea.. - Cfr. Takfotia. 2) förordna: constituere. S. man firi bo, förordna någon att förcstå egendomen: aliquem bonis praeficere. I. A. 4: 2; $12: \mathrm{pr}$; II. A. 15. (. man til domara, IV. 12. pren $i$ hans (sc. horapshöfpinga) ftap ar futter, II. U. 20. S. rext, stifta lag: ius constituere. iv. 19: i. f. neemd v. meen til neemd, vide Namd.

Satta (fata), จ. a. förlika: componere. f. Sak, II. Add. 7: 18. f. ok böta, III. 84. hremnas a, v. lreggia? man up a fiet mal ok böt, hảmnas sedan mắlet är förlikt och böterna betalda: caussa composita et mulcta soluta ulcisci. II. Add. 7: 9; III. 87. fattas, dep. ingà förlikning: compositionem facere. I. p. 5: 1; II. P. 3o; Add. 7: 30; III. 84, 107. Cfr. Satter.

Scettargarp, f. (a fret) förliknings verkstallande: compositionis factio. pa a han (sc. is, qui vulneratus est) iam-

[^87]napar ep maep f., dà skall han emottaga jamnadsed och forlikning (hvilken tillvagabragtes genom böter, som den brottslige erlade): accipito iuramentum aequalitatis et compositionem (quae mulcta a reo solvenda efliceretur). I. VS. 4.

Satti (futi), num. sjette: sextus. I. Md. 1:5; CB; III. 63; IV. 12, 14:6. etc. half f ., quinque cum dimidio. II. p. 3. Satunger, m. sjettedel: sextans. Inde Scetungsmaxn, m. pl. mäa som hvar för sig ega en sjettedel af en viss sak: viri, quorum quisque sextantem cuiusdam rei habet. IV. 13.

Saevirdning, f. sidvördnad, förakt: despectus, contemtus. göra manni f., IV. 15: ıo, ubi fievirdnig/2 scriptum est, at forte legendum fevirdingh. Isl. fvivirding.

Saxtan (Sextan, faxtan, fiextan), num. sexton: sedecim. I. VS. 3: pr; R. 5: 3; II. K. 36, 37. etc. Cfr. Örtogh.

Saxtanörtogher, f. pl. vide Örtogh. Sapi, n. säd: seges. II. U. 25; III. 57. Cfr. Saed.

Sökia (Jöchia, I. K. 20: 3. Jokiar, I. R. 9: 2; J. 13: 1. etc. part. pass. fotter pro Sôkter, II. Forn. 47. not. 83; U. 22. foc pro foct v. fot, III. 63.), v. a. 1) gå till, besöka: adire. f. kirkiu, I. K. 20: 2. f. til kirkiu, I. K. 20: 3; II. K. 45. f. garp mans (i prangum), II. Add. 7: $1,2,8$. f. man til hinlpa, ibid. 2. f. fang ok foear gang (til Shors), d. à. gà till skogen för att hugga ved $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. och beta kreatur: silvam adire v. frequentare, lignorum caedendorum pecorumque pascendorum caussa; vide Fung. Cfr. Hemfokn. 2) lagsöka, tilltala: convenire, appellare. f. haldbanu, etc. I. Md. 3: pr; II. R. i6; Forn. 39, 46, 47; Add. 7: 26. S. man um Skoghar hug, I. FS. 2: 2. f. man til fkuld finnar, til eettarbot, iorpa Skipti, etc. I. R. 7: pr;
II. Dr. 7; Add. 2: 10; III. 1 40. $\int$. man til ugils, vide Ugilder. f. man map fiu mannum, d. à. i sju mảns närvaros septem viris praesentibus. II. G. 125 Add. 12: 1. f. manni (nisi han pro hanum sit legendum) map Joknamannum, III. 92. not. 8o. f. up a man, II. Add, 7: 26. Cfr. Saman. 3) anställa âtah, atala, utsöka: agere, exigere. II. K. 70 ; G. 18; U. 8, 22; III. 92. )( varia, I. R. 9: 1, 2; II. R. 21; Forn. 4. $\int$. uquá pins orp, etc. I. R. 5: pr, 3. fak f., vide Sak 1. f. aptir gengcerd, V. 2. f. fin v. Sik rat, II. Fr. I; III. 80. f. up garp, vide Up. til Skiptis f., vide Skipti. Cfr. Hand, Siunattinger, Sakta, $U$. Sokter, Ut fökia.

Sörgata, f. (prov. for v. förn, Isl. faur, sordes, stercus), en (af kreaturens träck) smutsad väg: via (pecorum merdis) inquinata. I. FS. 4; II. Forn. 16. Cum h. v. non possit esse contracta a Söpagata, non derivanda est a Soper, ut crediderunt Locc., Ver. et Ih., qui vertunt: via pecoris.

Söper, m. făr, prov. sö: ovis. II. R. 17; P. 15; U. 8, 23. (ubi mox antecedentis $\nabla$. nöt caussa, föt pro Sop scriptum est).

## T.

Ta (pl. terer), f. tá: digitus pedis. I. S . $4: 7$.
$T a$, ? väg, gata, prov. tả, tá: via, trames. Cif. Forta.

Tagbeenda, f. (a tag, vimen, et binda) ett slags båt, hvars delar voro sammanbundne med vidjor, utan att deri fanns spik eller nágot annat järn: cymba, non clavis aliisve ferreis virculis, sed vimento tantum connexa. I. FS. 3. Cfr. Ih. Gloss. v. bonde.

Taghl, n. hảr: pilus. Cfr. Halataghl.

Tak, n. borgen: fideiussio, sponsio I. p. 8: pr; II. P. 39, 42, 52. lagha t; I. ̄̄. i1; II. P. 43. t. bepas, I. P. 8: pr; 10; II. P. 39, 42. i t. ganga, I. P. 8: pr; ${ }_{17}$; 11. P. 39-42, 52. t. ar gangit, I. P. 9; II. P. 41. i takum ftanda, d. ä. i qvarstad, (taka händer): in sequestro esse depositus. II. A. 18. bipia man til taka, d. ai. att gà i borgen: rogare aliquem ut fideiubeat. I. P. 8: pr; II. P. 3g. et not. 66. ibid. Cfr. Brötar-, Qvarfatu-, Skiela -, Siuncetta tak.

Tak, n. företag, bemödande: conamen, res proposita. til aldra taka $i$ ftrid, till allt had till strid hörer: ad omnia quae ad pugnam pertinent. IV. 14: 17.

Taka (tacher pro taker, I K. 17 : pr. takkar, I. A. 16: pr. takcer, taki, I. A. 16: 2; III. 73. tiker, tiki, II. A. I; G. 18; P. 34; III. ı06. impf. tok, 2. pers. tokt, I. J. 2: I.), v. a. 1) taga: capere. I. K. $15: 1$; 17 : pr; B. 7; A. 2 : 1; pl. etc. ) (böta, luka, I. Md. 1:5; VS. 2: pr; B. 3: pr; A. 4: 2; 18: 2. arf t., I. A. 2: pr; 6: pr; 8: 2; 9: 1. etc. cfr. Arver 2. taker fun (iorp sc. at arvi) aeptir fapur, II. K. 7. pa taker mopormoper etc. (sc. arf), I. A. I. $i$ handum t., vide. Hand. t. (akernam fra manni), ) (alta, I. FS. 6: pr. t. (pral) i at map fik, vide AEt. t. kono map vald, vàldtaga: feminam vi stuprare. II. O. 1: 7; Add. 7: 12. af daghum t., vide Dagher 4. t. tva (sc. men) af pas hande ar feel etc. I. J. 2: pr. man til draps t., vide Drap. $t$. man fore annars mans gerd, IV. 19: 2, i. q. hamnas a annan an paen ar garpina görpe, II. Add. 7: 11 . af pavanum bref t., dom t., skaffa sig: impetrare. I. G. 8: 1 ;- III. 74. pa (a) fa vald at taka (mylnuftup) etc. sätta sig ị besittuing af: occupare. I. M. 2. t. til fin, âtaga sig: suscipe-
re. IV. 19: 1. Cfr: Burt, Hur, Huss, Saw man, Vip, Undan, In-, Up-, Uttaki. 2) emottaga: accipere. I. K. 15: pr; Md. 1: 4; S. 6: 1; Р. 5: 1; II. K. 73: 3; P. 58; IV. 16: 12. etc. takit hvarte fasperne aller möperne, neque paterna nec materna hereditate accepta. III. 83. Cfr. Arver 3, Faft 1, Lan, Legha, Muta, Utakin, Vap. 3) autaga, bestamma: accipere, constituere. t. konong, bifkup, laghman, rattara, malsman, I. R. I:pr; 2; II. R. ind. 3; Add. 6: 1; III. 106. t. faftudagha, lagh, II. K. 48; IV. $15 ;$ 6. dagh, manapa dagh, endagha (til) t., II. Add. 7: 25; $11: \mathrm{pr}, 5-7$; 12: 1; III. 68. cfr. Laghtakin, Undir taka. 4) gripa, fasttaga: deprehendere. I. Md. 8, 11; A. 15; P. 3, 5: 1; 18. varba takin vỉ v. map (/styld etc.), I. P. 2: pr; II. R. 10; p. 58; Forn. © 9,11 , 44; III. 58, i4,126. varpa inne takin map kono, II. K. 58. t. man i fkoghi finum, vip ftuf, I. FS. 2: 2. 5) borttaga: auferre. I. R. ı3; FS. 3, 5: pr;. III. 126. fticela ok t., I. P. 4: pr. t. faeftikono mans, bortröfva: rapere. I. G. 3. 6) träffa, råka (om skott etc.): fetire, tangere (de ictu). II. Add. 7: 2. 7) begynna: incipere. t. at fyrnas, I. K. 6. t. dela, II. Add. in: 16 . not. 86. t. viper, idem. IV. 15: 15, nisi pro vaxa ibi sit legendum vara, ut credidit Ih. 8) takas, pass. finnas: inveniri, exsistere. taks eig fae til, I. A. 5; II. A. 7.

Taki, m. löftesman: fideiussor. I. p. 9, 17; II. P. 41,52.

Takmark, n. grănsmärke: limes. inman - kana (gen. pl.), inom (stadens) gränsor: intra (urbis) limites. III. 79+

Takfotia, v. a. emottaga, eller lâta ställa borgen (för en suk, som man genom stöld eller rân förlorat, och sedermera i en annans förvar aterfunnit): fideiussionem accipere (pro re sua, furto vel rapina sublata; et post-
ea in aliena custodia inventa). I. p. 15, 17 ; II. P. 5o, 52. t. grip Jin, I. P. 12: pr; II. P. 44. t. i quarfathe tak, II. p. 52. t. firi ran, d. à. för en sak, som man genom rån förlorat: pro re rapina sublata. I. P. 9, ıо; II. P. 4 I.

Tal, n. tal, antal: numerus. fyrra at tali, närmare i afseende på antalet af slägtleder: prior numero (graduum consanguinitatis). II. Add. 11:16. Cfr. Mantal.

Tala, v. n. 1) tala: loqui. II. A. 16. t. vip man, I. R. 5: 6; II. R. 9. 2) föra talan (vid domstol): iure agere. t. til man, III. 89. t. a (ex. c. Skipti), atala: rem litigiosam reddere. II. Add. 11: 1, 2. Cfr. Atala, Atalan, Tiltala.

Tala, f. talan, àtal: actio, accusatio. talu veta v. gara, I. Md. 3: pr; II. J. 29. Cfr. Atala.

Tapa (tappa), v. a. förlora, (tappa): perdere. I. R. 13 ; P. 13; II. R. 29; P. 46; IV. 14: 7.

Tea, v. a. te, visa: ostendere. IV. 15: 12 .

Tegher, m. teg: portio agri v. prati ad aliquem vicinorum in pago pertinens. I. J. 13: 3; II. J. 3o.
Tez, vocabulum, sine dubio, corruptum ac superfluum. IL. Add. 7: 16 . not. 11.

Tialdra, vide Ticeldra.
Tid (thiidh), m. gång: vicis. en t., semel. II. K. 72: 4. not. 73 .

Tidare (thidare), adv. comp. oftare: saepius. IV. 12. not. 23.

Tiker, vide Taka.
Til, praep. c.gen. 1) till: ad. $t$. kirkiu, pings, iunabakar, I. K. 1; Ml. ı: pr; R. 1: pr. etc. giva garp t. hindradags gaf, III. 100. hemifokn göres 6 . mans, II. Add. 7: 8. göra gerring $t$. mans, d. a. emot: contra. IL. Add. 7: 15. not. 5. Svaria in t. mans, vide In. vara gipter t. (kono), I. A. 8: 1. par
t., vide par. t. pas, donec, vide Parts t. vara, vara till, finnas: adesse, exsistere. I. Md. 1: 1; A. 4: 2; 14: 1; 23; G. 3: pr. etc. fum brut aru t., fum gengerp virpis t., fum eghandans domber: ar t., fum pat ar vart t., etc. II. Praef; 1II. 116; IV. 19: 4; V. 1. 2) ànda till: usque ad. t. fetta mans, I. Md. 1: 5. t. fax marka, half mark, fax lasfa, etc. II. K. 72: 5; A. 28; Р. ${ }^{5}$; Forn. 11; IV. 16: 12 ; V. 1. etc. t. fullar piuft, II. P. 6. t. örtugh korn, V. 1. 3) conj. till dess: donec. t. enge fun dör, fafta hans ar int., etc. I. A 2: pr; 24:1; II. Add. 9: 2; 11:14; III. 39, 8o, 95. e til, vide E. - Cfr. Par.

Tilgaf, f. 1) fästningagàfva: arrha sponsalitia. I. G. 2: pr; II. G. 2. 2) städja: arrha conductitia. I. A. 24: 1; II. A. 34 .

Til mevi, n. tilltal: adloquium. alta man af lagha -lum, drifva bort den som kommit för att i rättegångsmà lagligen tillsäga en eller göra något: vi repellere eum, qui in caussa iudiciali aliquid legitime indicturus vel acturus advenit, )( alta af ping ftemnu, II. Add. 7: 16. not. 7. Cfr. ÖGL. h. $v$.

Til namn, in. titel, vardighet: titu: lus, dignitas. nöt fins gopa fapurs til nams, d. a. konungavardigheten: accepit (regiam) dignitatem, quam bonus eius pater habuerat. IV. 15: 13. Ih., qui forsan credidit til esse praepos., vertit: "titulum suum regium dignitatemque, bono suo patri acceptam retulit" (Diss. vet. Cutal. Regg. Sv. G. p. 89.).

Til fighia, v. a. tillsäga: indicare, adloqui. II. K. 8.
Tïtula, v. a. kära: agere, petere. IV. 12.

Tiltalundi (ciltalendi), m. kärande: actor. IY. 12.

Timi, m. tid: tempus. II. Add. 6: 3; 13: 2; IV. 12. timi ars, tid pà âret: anni tempus. V. 2. $i$ ytarfta tima, i (barpets) sista stund: in extrema hora, sc. infantis; nam sequentia: mans celler konu, non ad v. tima sunt referenda, ut éredidit Bg., sed ad v. döpilfe. II. Add. 13: ו. hvarn $\begin{array}{r}\text {. hulkin tima, när som }\end{array}$ hälst: quocumque tempore. II. Forn. 46; III. ıuı. en tima, en gáng: semel. II. K. 65; Dr. 7; Add. 12 : pr. Cfr. Entima, Födflo timi, ping timi.

Tiu, num. tio: decem. I. K. 3; Br. 2; VK; II. K. 72: 4; J. 18.

Tiugh, n. tjog: icas. farm t., centum. IV. 20: 4. Ih. confundit l. v. cum v. tigher, Isl. tugr, decas.

Tiughuc (tyughu), num. tjugo: viginti. I. VS. 3: pr; A. 4: pr; VK; II. J. 18. etc. Scribitur tyghu, IV. 15: 15 ; 16: 12. tiughi, III. 72.

TTiunda, v. n. betala tionde: decimas dare. II. K. 36; 72: I. Cfr. Hovoptiunda.

Tüund (tyiundi), num. tionde: decimus. IV. 14: 10; 15: 10; 16: 10.

Tiundi, (tyundi), m. tionde: decimae. I. K. 5, 15: pr; 17, 20: pr, 1; G. 8: 1 ; Br. 1; II. K. 36, 38, 39. etc. Scribitur tyendh, thiendh, tiendhce, thighendhe, etc. II. K. ind. nott. 8, $10,39,41$, 44; cap. 73: 7. not. roo. tinda, -da, -den,-danum, pro tiundu etc. I. Br. 1, 2; II. K. ind. 36,37 ; cap. 6, $3_{7}$. Cfr. Hovop-, Kirkiú-, Korn-, Qviktiundi, Quikker.

Tiuper, n. tjuder: funis, quo pecus pascens intra certos fines retinetur. lata haeft v. grip it., I. FS. 6: 3, 4; II. Forn. 26, 29 .

Tiuperfec, n. tjudradt kreatur: pecus in pastu fune ligatum, ne certum quoddam spatium excedat. I. FB. 4: pr; II. U. 9; III. 40. in titulo.

Tiuber heefter, m. tjudrad häst: equus in pastu ligatus (cfr. Tiuperfa). II. U. ind. 11 .

Tiupra, v. a. tiudra: pecus pascens fune ligare ne ultra certum spatium. circum vagetur. II. U. ind. o, ıо; cap. 10.

Tipuköp (thipa köp, trdice köp), I. (a tipir) en árlig afgift till presterskapet, af dem som ej betalte tionde: annua pensio, quam sacerdotibus debebant ii, qui decimas non pendebant. II. K. 43; III. 1, 2; IV. 21: 65. Perperam scribitur tionda kiöp, II. K. 43. nott. 38, 48. Cfr. Pafka penningar.

Tipir, f. pl. offentlig gudstjenst: sacra publica. t. veta, hảlla gudstienst: celebrare sacra. I. K. 12 : pr. Cfr. Mungats tipir.

Tieldra, tialdra (traldra), f. râmärke, prov. tjällra: limes. I. J. 10: 1; 19: pr ; II. J. 22, 44. t. maellum, hela stractkan emellan två råmärken: toto agri v. silvae spatio inter duos dimites. 1 . Forn. ı; U. 5; Add. 3: 6.

Ticeldrubrut, n. ràmärkens upgräfning: motio limitum. II. K. 63; Add. 4: 1; 10; IV. 21: 33. not. 40. Cfr. Ren.

Ticeldrubyrd (tyalrubyrd), f. i. q. tiaeldrubrut. II. K. 63. not. 7.1; IV. $21:$ 33.

Tialdruften, m. gränssten: lapis terminalis. I. J. io: pr; II. J. 22.

Tiara, f. tjära: pixoliquida. Cfr. Torf. Toft, vide Topt.
Tolfti (tofte, IV. 16: 12. ), num. tolfte: duodecimus. t. dagher, I. Br. 4; II. K. 51 ; 52 ; vel $t$. dagher iula, II. K. 49; IV. 3; trettondedagen: festum epiphaniae, d. VI Ianuarii, dies duodecimus (exclusive, v. decimus tertius inclusive) post diem nativitatis Christi.

Tompt, Tomptgarper, vide Topt, Toptargarper.

Topt, f. tomt: area. I. J. 2: pr; 7: 2, 3; 9; M. pr. lagha t., II. J. 18, 19 ; Forn. 13. Scribitur toft, I. J. in, i2: pr, is i3: pr. topft, I. J. in. top, I. J. 9: pr. tompt, II. O. 1:14; J. 1; III. 45. etc. tomp, I. J. 9: pr. nott. 32, 34; M.
not. 1; III. 45. tompint, IV. 5. gurpar Eggia ater til t., d. á. sedan hemmanets egor aro bortsalda, âro gardsgârdarne quar, hvilka det åligger tomtens egare att underhâlla: divenditis agris ad praedium pertinentibus, restant saepinenta cum area connexa, i. e. areae dominus obligatur ad illa struenda. II. Forn. 36; III. 45. Cfr. Holms tompt.

Toptaryar'er (tomptae-, tompt-, tompgarper), m. gärdsgård omkring tomt: saepes circa aream. I. A. 21: 2; J. 9: pr; II. A. 3o; J. ind. 2I; cap. 2 I. Torf, n? torf: caespes. döma til t. ok til tiaru, allitt. I. Md. 8; p. 3: pr; II. Dr. 19 (ubi thors protorfs); P. 24 . ett straff för tjufvar, som bestod deri, att brottslingens hufvud rakades, beströks med tjära och derpà beströddes med fiäder, hvarefter han måste springa gatlopp emellan menniskor, som pá honom kastade torf, steuar och dylikt: poena furum, quae in eo consistebat, quod fur, capite decalvato, pice liquida lito, plumisque adsperso, inter homines ab utroque latere ordinatos, currens, ab illis caespitibus, lapidibus aliisque eiusmodi rebus peteretur. Haec ox antiquo Iure Norvegico, ubi fur ita puniendus appellåbatur torfs madr ok tioru madr (K. Hagen Hagensens Froftep.L. part. 15. cap. 37; BiarkeyarR. cap. 62.), illustravit Calonids, Diss. de prisco in patria servorum iure, §. 35. not. - Ih. credit v. torf significare lapidationem, a tyrva, Anglo-Sax. torfian, lapidare; at, etiamsi torfian quoque habeat latiorem iactandi significationem (vide Mareschalli observ. in vers. Evang. Anglo-Sax. p. 546.), v. trrva tamen (Isl. caespite tegere, BH.) potius a torf deducenda nobis videtur.

Torgh, n. torg: forum. I. P. 19: 3; II. Fr. 8; p. 57.

Torghköp, n. köp, afslutet pà torget: emtio in foro facta. köpa - pe rattu, I. P. 19: 3; II. P. 57.

Torva, 1. torfva: caespes, glieba. Io K. 31.

Tro, f. tro, trohel: fides. t. giva, lofva trohet: fidem promittere. II. 0 . 1: pr. Cfr. Trogivin.

Troa, v. a. tro, hafva förtroende för: credere, confidere. I. P. 5: 1. - II. p. 3o. pro troa habet tro a.

Trogivin, adj. som lofvat nágon trohet: qui fidem alicui promisit. t. man, II. Add. 7: 3ı. Cfr. Tro.

Trol, n. troll: monstrum magicum. I. R. 5: 5 .

Troldomber, m. trolldom: ars magica. II. Add. 5: 2.

Troleker, adj. trogen: fidelis. I. R. I: pr; II. R. 1.

Trolika, adv. troget: fideliter. I. R. 1: pr. not. 10.

Trolshamber, vide Hamber.
Trolfkaper, m. i. q. troldomber. I. p. 5: 2; II. P. 33.

Trrgger, adj. 1) trogen: fidelis. IV.. 15: 10. 2) trovärdig: fide dignus. I. S. 2; III. 84; IV. 19: 1. not. 32.

Tree, n. 1) träd: arbor. I. O. 5; II. O. 2:12; U. 14. Cfr. Fryct trae, Ettar tra. 2) stock, spira: tignus. I. Md. $12:$ 1; 15: 3; II. Dr. 25, 38.

Traagarper, m. trädgård: hortus. treagar pro treagarp, III. 123.

Trapa, v. a. plöja: arare: I. J. ı7: I; II. J. 40.
Trapi, in. egentl. plöjning; àkerjord: proprie aratio; ager. II. R. 19. not. 59. t. up taka, plöja up jord, som forut ej varit plöjd: novalem arare. I. J. if: 1; II. J. 40.

Tröft, f. förtröstan: fiducia. map gups t., med förtröstan pá Gud: Deo coufidens. IV. 14: 15.

Tver, num. tvă: duo. I. B. 3: 1 ; A. 13: pr, 2, 3; 3 4: pr; G. 8: pr. etc. tver, I. G. 8: pr; II. Fr. 5. fem. tvar, I. Md. 1: 3; A. 2I: 2; G. 8: pr. tva, I. G. 8: pr. tver, II. O. 3. neut. tu, I. A. 16: pr; 21: 2; J. 4: 3. gen. tvaggia, I. Md. 8; G. 7; J. 2: 2; 9: 1. etc. tvagiax, I. P. 9; II. K. 6o. tvizix, II. A. I, 35 . tvioga, III. 84. dat. tvem, I. Md. 14: 3; R. 8: pr; Br. 3. tvarni, I. Md. 1: 2; 14: 1; G. 9: 5. tvanni, I. Md. 11; G. 7; J. 2: 2; 13: 2. tvannum, I. G. 9: 7. acc. m. tva, I. K. I5: pr; Md. 8. tva, 1. B. 3; G. I. tve, II. VS. 14. f. tvar, I. K. 2; Md. 5: 6. n. tu, I. J. 4: 2. tvanni; II. J. 27. i tu Skipta, vide Skipta. Cfr. Annattvaggia, Hvartvagia.

Tvafalder, adj. tvefald: duplex. Cfr. Hor.

Tvagilda, v. a. ersätta dubbelt: duplum rependere. II. R. ${ }^{17}$, nisi tvagilda ater pro tvagildi ater giaelda errato sit scriptum.

Tvagilder, adj. för hvilken bötes dubbelt: ob quem duplex penditar mulcta. II. Add. 5: 1 ; III. 87.

Tvagildi, n. ersättning af dubla värdet: dupli compensatio. t. ater gialda, I. R. 8: pr. Cfr. Tvagilda.

Tvalöte, pro tvae löte, m. pl. två tredjedelar: bes. II. R. 3o. not. 20; M. 4. not. 32.

Tvaefkylder, adj. skyldig att betala dubbelt: ad duplum solvendum obligatus. II. Forn. 51; III. 38.

Tvaefore, n. (a fvaria) dubbel edgång: duplex iuratio. Inde

Tvaföres efer, m. ed, som af olika tylfter emot hvarannan gås i samma mál: iuramentum contrarium, a diversis dodecadibus in eadem caussa factum. III. 46. coll. c. II. Add. $2: 2$.

Tvaetylter, adj. (a tyift), (ed) som gås af tvá tylfter: (iuramentum) a duabus iurantium dodecadibus datum. II.

Add. 7: 35. Scribitur tvatyltaper, not. 71. ibid.

Traghe, vide Tiughu.
Trifft (tylpt, tilft, tilpt, tölft, trits; trlfpt, I. J. 2:.7. typlt, I. FB. 6: pr.), f. 1) tolft, elt antal af tolf: dodecasi half t. (boundi manna), I. J. 15: 1 (cfn. not. gt. ibid.); II. J. 36. 2) i synnerhet ett antal af tolf mann, som tillsammans svuro i den deraf så kallade tylftareden: speciatim numerus duodecim virorum, qui una iurabant in iuramento inde tylftar ejer dicto. I. Md. 1: 2; II. Dr. 3. it ftanda, a) om de tolf edgärdsmänsen: de duodecim iuratoribus. I. Md. 1: 2; II. Dr. 3. b) om vitnen: de testibus. I. R. 6; J. 2: 1; II. R. 12; J. 2. firi t̀. ganga (ok fveria etc.), framträda inför tylften (för att aflägga den ed, som tylften sedan skulle bekrähta): coram daodecim iuratoribus prodire (et iuramentum dare, a duodecim viris postea confirmandum). I. Md. i: 2; R. 8: pr; J. 2: 1, 2; 15: 1; II. Dr. 3; R. 18; J. 2, 3, 36. vitni i t. brera, I. J. 2: 2; 15:.1; II. J. 36. vitni baera firi t., II. J. 3. Cfr. Tylftar eper. t. a faperni ok half t. a möperni, I. Md. 3: 2; II. Dr. 8; Add. 2: 12,13 . not. 6o. cfr. atertan manna eper in v. Eper. tvaenni -er, d. a. dubbel tylftared, eller tjugofyra mäns ed: iuramentum duarum dodecadum v. viginti quatuor virorum. I. B. I: pr; G. 7, 9: 6, 7; J. 7: pr; II. K. 52; Dr. 3; J. 15, 29; Add. 2: 2; 13; III. 48, 76. cfr. Namdarmaper 3, Svaeria, Vita, Vitna, Veria, Varna.

Tylftar eper, m. tolf mäns ed: iuramentum dodecadis $v$. duodecim virorum. I. K. 8: 2; 12: 2; Md. 1: 2; A. 17: pr; G. 5: pr; R. 7: 1; 13; FB. 6: pr; II. K. 15, 25; A. 22; G. 4; R. 29; Add. 9: I. .t. ok tvaggia manna v. tu vitni, I. G. 9: 5; P. 14, 19: (1,) 3;

FB. 1 !: !; H. G. 16; P. 39, 48, (52, 55,) 57; U. 26. Cfr. tolf manna eper in v. Eper; Drlia, Svaria, Tvatylter, Vita, Vitna, Varia, Pratylter.

Tymber (timber), n. timmer: materiale, ligna aedibus contignandis apta. I. A. ı8: pr; II. A. 26; Forn. 3i; Add. 4: 3.

Tymber Skogher, m. timmerskog: silva arborum aedificandi materiam praebentium. II. Forn. 33; Add. 3: 1 .

Tyrva, v. a. (a torf) slá, prov. torfva (egentl. med torf eller stenar): ferire, icere (proprie caespitibus v. lapidibus). t. man til bana maß ftenum, IV. ifi: 3.

Trundi, vide Tiundi.
Tukkiu fa, twkiu fa, n. (a taka) kreatur (eller annan egendom) som man pà en annans vägnar emottagit: pecus (aliave res) alieno nomine acceptum. I. FB. 6: pr; II. U. ı3. Cfr. Takkiumaper.

Takkiumaper, m. (a taka) upbördsman, en som på en annans vägnar emottager nágot: qui aliquid alieno nomine , accipit, (exactor). -men krafia, begära att måı má bli förordnade att emottaga böterna: viros poscere, qui mulctam accipiant. I. S. I.

Tatia, v. a. (a tal) 1) râkna: numerare. II. G. 16 ; IV. $16: 12$. Cfr. Frandfimi, Up telia. 2) förtalja, upläsa, säga: recitare, dicere. I. VS. з: ı. fva ar $i$ laglum talt, I. P. 4: pr; II. P. 29. laght t., upläsa lagarne (för folket, sâsom lagmännen plagade): ius dicere, leges recitare (ut solebant legiferi). IV. 14: 4, 10, 13. tald lugh ok takin, allitt. lagar, som (af lagmännen) voro uplästa och (af folket) antagna: leges a legiferis recitatae et a populo receptae. IV. 15: 6.

## U, V.

$\boldsymbol{U}$, vide Or .
Vafter, vide Vava.
Vagn, m. vagn: currus. Scribitur vaghin, II. P. 58. vang, I. FS. 3; IL Forn. 15.

Vagna, vide Vaghna.
Vakn, n. vapen: arma. I. Md. i2: pr; P. 19: 2; II. Add. 5: ז. not. 59. Cfr Vapn.

Vakta, v. a. gifva akt på: observare, notare. v. at mannum, II. Forn, 46. not. 69 .

Vald (gen. valz, IV. 14: ri.), n. 1) magt, valde, kraft: potestas, potentia. I. R. 2. not. 20 (cod. A. pro valds male habet valdar, a valia, eligere, ut videtur); II. Praef; K. 48; R. 2; IV. 14: 7, 11,14, 17; 19: pr, 2. fribar mans agha v., I. G. 3; II. G. 2. hvarti map vitu aller valdi minu, I. P. 7 : pr; II. P. 35. fulkomen at valdi ok viti Jinu, IV. 14:15. Cfr. Fulkomen. 2) vald: vis, violentia. II. Add. 7: 19 not. 29. Cfr. Gafta, Taka !. 3) ràttighet (att göra nágot): ius (aliquid faciendi). I. M. 2; P. 5: 1; II. P. 21, 30; M. 2; Forn. 12; IV. 18: 5. pat ar vald hans, I. Md. 1: 1; A. 9: 1 ; II. Dr. 1; A. 13; J. 7, 12. pret ar vald (sc. lans), I. J. 3: pr. (II. J. 4. pro vald male habet vell, väl: bene). v. ok vitsord, allitt. II. Add. in: pr. v. ok vern ok vitsord, ibid. ©. 6.

Valda, v. a. c. dat. (impf. vulti r. valt; sup. vullit v. valdit) 1) râda, hafva rätt att afgöra: potestatem v.ius decidendi habere. I. K. ir; R. 3: p; II. K. 21. not. 5o. (ubi in cod. M. scribitur volla). v. haelghumdome, săges, i oss obekant mening, om den, havirs vederpart sknlle vid elgång vidröra helgons qvarlefvor: dicilur, sensu no-

Bis incognito, de eo, cuius adversarius in iurando tangeret sanctorum reliquias. II. J. 15,33. - Cfr. Opolfhipti. 2) vålla, vara skyldig. (till brott): in caussa esse, auctor esse (criminis). I. p. 7 : pr; 1!): 1; II. Р. 35, 55; III. 104.

Valler, m. vall, mark: campus. Cfr. Grunvalder, Vighvalder, et ind. nom. locc. vv. Affu valder, Linkorna vallir.

Valder, part. pass. a vaclia, vide Vald 1.

Valefföra (valförce), v. a. 1) med våld föra (från ett ställe till ett annat): vi transportare (e loco in alium). II. Add. 7: 19; III. 11 1. 2) vâldföra: violare. quindi v., d. à. vâldtaga:* vi stuprare. IV. 19: 2.

Valdsuark (valiverk), n. 1) våldsgerning: violenta actio. map -kum, II. Dr. 41. map fullum -kum, II. R. 13 ; Add. 3: 3. Standu gen map vapnum ok -kum, allitt. II. Add. 5: 1. 2) upsåtligt brott: delictum consulto commissum. mč万 (fullum) -kum, d. ä. med upsåt: consullo. II. Forn. 9; U. 21, nisi his locis pro valzverkum legendum sit viliaverkum.

Valdugher, adj. väldig, mägtig: potens. IV. 12, $19: 1$.

Valtra, v. n. vältra sig: volutari. II. U. 7. Cfr. Velta.

Vultran, f. vältring: volutatio. I. FB. 2; II. U. 7 .

Van, f. vån, osäker förmodan: incerta opinio. veta v. til arva mans, II. A. 18.

Vanda, v. a. bry sig om, prov. vånna: curare, laborare. IV. 19: 4.

Vandrapi, n. (a vander, difficilis; et rapa) fara: periculum. II. O. 1: 12; Forn. 50.

Vanfür, adj. svag, som ej kan hjelpa sig sjelf, (vanför): debilis. III. 80.

Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vcl. I.

Vang, vide Vagn.
Vangöma, f. vårdslöshet: incuria. II. U. 6, i3. not. 5.

Vangömfla, f. i. q. vangöma. I. R. 12; FB. 6: pr; 10: 1; II. R. 28; U. 13 , 24.

Vant, Vantras, vide Vatn, Vatnras.
Vapn, n. i. q. vakn. II. Dr. 23; p. 56; Add. 7: 7, 13; 1ı: 19. Cfr. Hurvapri, Sven, Valdsvark.

Vapnafkipti, n. vapenskifte: dimicatio, pugna. II. Add. 7: 17.

Var, f. vår: ver. III. 57,87 , 140. Cfr. Höft.

Var, pron. vår: noster. I. K. 1; R. I: pr. etc. verers, gen. n. I. Br. pr, 6. varre, dat. f. II. Add. 9: pr.

Vara, vara (varrice, perperam, I. p. 13.), v. n. vara: esse. I. Md. i: 1,2 ; 3: 2; 5: 5. etc. am, praes. ind. ı. pers. I. P. 14. ast, 2. p. I. R. 5: pr; 8: pr. er pro ar, I. К. 3, 6, 7: pr, 2; 10: 3, 4; II. O. ı: 6. etc. ar pro ar, I. A. ı3: 2; J. 6: 1; FS. 2: pr; III. 67. aru pro aru, I. A. 21: 1; R. 5: 5; 1II. 98; V. 2. ara, ara, II. Praef;. K. 21, 60, 72: 5. ara, V. I. var pro var, impf. I. CB. vart, 2. pers. impf. I. Md. 3: I. Se, praes. conj. I. K. 7: 1; 8: 1 ; 10:4etc. Si, idem, III. ı. - vip v., vide Vip. pat ar fva at under/tanda, etc. vide conj. At 4.

Vara (vera, I. K. 5.), v. a. tillsäga, underrätta (om något som skall göras): commonere, denuntiare (de eo, quod faciendum est). man vip v., I. K. 5; P. 13; II. K. 2. not. 23; 8; $\mathbf{P}$. 46, 52; J. 45. Cfr. Laghvaraper, Süncettinger.

Vara fru dagher, m. vårfrudag, någon af Jungfru Marias högtidsdagar: festum S. Mariae. I. Br. 4; II. K. 52; LII. 18. v. pren förfti um höften, d. ä.

Marie himmelsfärds dag: dies assumtionis. S. Mariae, d. XV Augusti. II. K. 54. Cfr. Vara fru födflu dagher:

Vara fru födflu' dagher, m. Jungfrw Marie födelsedag, Mormessa, (sednare: vårfrudagen om hösten): dies nativitatis S. Mariae, d. VIII Septembris. I. Br. 3.

Vardveta, vide Varbveta.
Varfru, f.. Jungfru Maria: S. Maria virgo. II. K.. 15.. not. 23. etc.. at perperam, pro vattum. Cfr.. Fru.

Warghagarper;, m. varggârd, en instängning till vargars fangande; saeptum, lupis capiendis. accommodatum. II.. Fonu: 46.. Cfr. S: Nicsson, Skandinavisk Fauna, 1. B. Lund 1820, p. 58.

Karghancet, n. varguat: rete, quod lupis tenditur. II. Forn. 46.

Vargher; m. 1) våldsverkare, förstörare: violator, latro: Cfr. Gorvar* gher;, Kasna vargher.. 2) varg: lupas.. I. R. $12: 1$;. FB. 6: pr; II. R. 28; U. 13. Cfr. Vinna 9.. - Si, ut innuit BH., h. v. proprie significet intrepidum, audacem, $\dot{a}$-argr, ab argr, pavidus, verisimile est, eam primum ad lupos, deinde generatim ad violatores fuisse translatam.

Varia, vide Varia.
Varfker, adj. (a vara, videre) klok, upmärksam, prov. varsk: prudens, perspicax. IV. 14: 19 ; 16: 14.

Varpa (varda, varpa, vardha, verpe, varpee; vordhe, II. K. 14 . not. 8. etc.), v. a. c. dat. i) vårda, sköta: custodire, curare. I. A. ı2: pr; G. 6: 3; II. G. It. 2) vårda sig, bry sig om: curare, pensi habere. I. Md. ı:3. 3) ansvara för, prov. valla: praestare (periculum rei, damnum etc.) I. K. 7:3; 8: pr; 10: 2; 20: pr; A. 9: 1; R. 12; J. 2: pr; P. 19: pr; FB. 6; II. K. 13, 14, 19; A. 1 3; R. 38 ; Р. 54; J. 1; U. ı3; Add. i1:6; IIL. if5. botum v., i. q. bö-
ta, I. Md. 5: 2 ; II. Dr. 11; Add. 1 r: 4. 17. (Jüncetta) baki firi v., i. q. i tak ganga ${ }_{5}$ genom borgen anszara för en sak: fideiussione pro re spondere. II. P: 42. varpae pro variae, ni fallimur, scriptum est I.. J.. 2: pr.

Varpa (impf. varp;, vard,' III. 124; IV. I5: rr. not. 44; 16: $12 ; 19: 1$.), v. n. 1) varda;, blifva:: esse, fieri, ex. gr. varper maper dicapin; far, etc. si quis occisus, vulneratus etc. fuerit. I. K. $\mathbf{3}_{3}$ $12: \mathrm{pr}$; Md. 1: pr;: S. r. etc. vaerper ab tara fien lös, si mensa altaris refixa fuerit. I. K. 5. vardi aldrigh inlaender, I. Br. 3. pren ar firi ftyld ar vurpin, den som varit ute för stölden, d. à. blifvit bestulen:: is qui furto obnoxius est, $\boldsymbol{\nabla}$. res suas. furto perdidit. I. p. 3: 1; II. P. 25. Sliker vard aldrigh till godgarninga, IV. 16: 12. Scribitur in praes. varper, varpar, varper, varpaer, varder;. vardaer, verper, verder, verdher; I. K. 1, 3, 5, 7: pr, 1; $\mathbf{n 2}=\mathrm{pr}$; Md. 1: pr; S. 2; G.. 5: r.. etc.. varpr, II. G. 6. vaper, II. G. 2; P. 5o; Forn. 29. vaper, II. R..ind. 19; P. 25; Add. 6: 3. impf. pl. 3. p. vurpu, I. A. $18:$ 1. 2) she: fieri.. vardar v. verdar pat fiva etc., pat vardiar ok fva oft etc. IV. 19: 1. nu kan fva v. etc. II. K. 73: 3. not. 49; Add. 6: 4.

Varpa, v. a. öfverlemna: tradese. Cfr. AnvarБa.

Varper, adj. vide Vierper.
Varper, part. pass. a Varia, q. vide.
Varpia, vide Varpia.
Varping, n. räfsinga-, fjerdings- och häradsting som höllos om våren: iudicium supremum, quadrantis et totius territorii, verno tempore celebrata. Cfr. Höftiping.

Vurpnaper, m. (a varpa) vårdnad, famili: tutela, familia. I. R. 1 : 1 .

Varpveta, vardveta, v. a. c. dat. (a varper, custodia, cura, et veta) vàr-
da, underhålla, prov. vardvajta, vàlveta: curare, tueri. I. K. 1; J. 13 : pr; II. K. ı, 44; U. 6. Scribitur vorvetha, II. K. 1. not. 94.

Vafler, vide Nafler.
Vat, watt, f. de tolf măn tillsammantagne, som svuro $i$ en tylftared: duodecim viri in iuramento tylftar eper dicto una iurantes. bipia foa far gup holl ok v. finni, I. G. 9:5; R. 8: pr. Cfr. Vatter, Fylsvat.

- Vata, vide Afata.

Vatn (vant, II. J. 42.), n. 1) vatten: aqua. I. K. 1. 2) sjö eller ström: lacus v. flumen. I. R. 12: pr; J. 17:3; M. 4, 7; FB. 6: pr; II. Add. 11: 6, 7; IV. 5. etc. Cfr. Almannings-, Opolvatn, et ind. nom. locc. vv. Vandriuda-, Örsvatn.

Vatnras, f. vatnets lopp, strömfăra: cursus fluminis, alveus. I. J. 17: 3. Scribitur vant ras, II. J. 42.

Vatnvark, n. vattenverk: mola, aliudve opus aquarium. II. Add. in: 6 (ubi vatnverø $\not \mathrm{p}$ perperam scribitur), 7 . Cfr. Opolvatnvserk.

Vatter (vattium pro vatum, II. $\mathbf{p}$. 52.), m. en af de tolf män som svuro i en tylftared: unus e duodecim viris in iuramento tylftar eper dicto una iurantibus. fva fe marr gup holl ok vattum minum, formula iuramenti, I. Md. I:2; 3: pr; VS. 4; II. Dr. 3, 8. bibia fva far g. h. ok v. finum, I. K. 12: 2; Md. 1: 3; 3: 1; S. 1; G. 7, 9: 6, 7; R. 5: pr; J. 2: 1,2 ; 7: pr; 15; Р. 14,17; II. K. 3, 15. elc. Cfr. Vat, Vatti.

Vaxa, v. n. växa: crescere. han tok viper v., hans valde begynte stadga sig: potestate crescere coepit. IV. 15: 15; cfr. not. 59 . ibid. Scribitur in praes. vagzs, I. Br. A. Cfr. Avaxter.

Vapa blod, n. blod, utgjutet genom vâda: sanguis fortuito effusus. I. K. 21; II. K. 46 .

Vapa bot (vapce böt), f. vådabot: mulcta delicti involuntarii. I. VS. 2: 1.

Vapa brcenna (vapa branna), f. vàdeld: incendium fortuitum. II. U. ind. 22.

Vapa eper (vapia eper), m. vảdaed: juramentum de damno casu dato. IL. VS. ı3; Add. 5: 3.

Vapa hug, n. vàdahugg: ictus fortuitus. I. B. 5; II. Fr. 9.

Vabaluefter (vaдae luefter), m. stympning, gjord med våda: mutilatio casu facta. I. S. 4: 8.

Vaba far (vabee far, vapre far), n. sảr, gjordt med våda: vulnus casu inflictum. I. VS. rubr; 1: 4; 2: pr; 3: pr.

Vapa jkena, f. en med vâda tillfogad flena: vulnus v. daesio fortuita, instrumento non per se letali facta. I VS. 4; II. VS. 12.

Vapa vark, n. vådlig gerning: actio fortuita v. involuntaria. drepa man max v., I. A. II; II. A. 14 ; Add. $11: 13$.

Vapi, m. 1) vâda, fara: periculum. IV. 19: 1. Cfr. Siala vaßi. 2) våda, wådlig gerning: casus, actio involuntaria. I. VS. 1: pr, 1; 2: 1; II. U. 22; Add. 7: 14; 11:13, 14 .

Vapir, f. pl. kläder: vestimenta. Cfr. Brup vapir.

Vapvi, m. (Isl. vödvi) köttfull del af kroppen: torus, pars corporis carnosior. I. VS. ı:3.

Ubarper, adj. ej slagen: non werberatus. II. Forn. 30.

Ubipin, adj. oombedd: non rogatus. III. 68.

Ubrutiker, adj. obrottslig: insons. II. O. 1: 13; $^{3}$ Add. 7: 24 .

Uburghin, adj. obảrgad (om gröda): non perceptus v. collectus (de fructu terrae). II. A. 20; J. 9 .

U bötter, adj. obött, för hvilken böter ej blifvit erlagda: non mulcta lutus v. redemtus. ar frifer mans u., om böterna, genom hvilka en fredlös
skulle återfă sin fred, (vid hans död) ännu icke äro erlagda: si (mortuo exsule,) mulcta pro pace $\mathbf{v}$. iure in patrian redeundi nondum sit soluta. I. B. 7. Dubia tamen est tam lectio quam significatio h. v. Cfr. not. 13.1. c. II. Fr. 11. habet ut bötter, quod nullum sensum praebere nobis videtur.

U dömder, adj. odömd: non' iudicatus. at -do, utan föregången dom: re non in iudicium vocata. III. $9^{2}$.

Ulöme, n. elakt efterdöme, prov. udöme: malum exemplum. IV. 14: ir.

Veta (vaitta, veta), v. a. 1) göra: facere. talu v., I. Md. 3: pr. vitni v., i. q. vitni bara, I. B. ı: pr. v. manni hemfokn, I. Md. 9; II. Dr. 20. v. manni far, I. S. 6: 1; VS. 2: I. (Cfr. Atala, Forvift, Fcaarföling, Tipir, Varpveta. 2) förläna, gifva (jord) till förläning: feudi nomine dare. II. M. 8. )( Shö̀ta, not. 47. ibid.

Veta, n. vide Vetta.
Vepe vark, n. (a vepa, venari) jagt: venatio. II. U. ind. 15 .

Ufoulder, adj. ej sakfald: non condemnatus. at $-d u$, I. R. 4: pr; II. O. 1:15; R. ind. 4. Cfr. not. 15. pag. 152. at -du mali, IV. 9: 2.

Ugilder, ogilder, adj. 1) ogild, ej gällande: irritus. II. J. 46; Add. 7: 26 ; 11:2; III. 141-2) ogild, oduglig, ej i godt stånd (om gärdsgård, väg, etc.): non rite paratus v. exstructus etc. (de. saepe, via, etc.). I. J. in, i3: i; 17: pr, 1; II. J. 23 , 28 , 39, 40 ; Forn. 32. liggial u., I.. FB. ı; II. K. 8. not. 3ı; J. 21; Forn. 32; U. 1, 3,6. Sed pro ugilt legendum est opit, II. U. ind. 4. 3) ogild, (gerning) för hvilken ej bötes: impunitus, (factum) pro quo nulla mulcta solvitur. I. LR; II. P. a7; Add. 5: 1; 7: 4, 6; III. 87; IV. 19: 4 . 4) ogild, för hvilken ej bötes (om han blir dräpen): qui impune occidi pot-
est. II. Add. 7:4; IV. 9: r. döma (drá para v. piuf) u. firi arva ok aptimalanda, d. ä. att dråparen kan af den dräpues arfvinge saklöst dräpas, eller att tjufven kan (af målseganden) dräpas, utan att hans arfvinge $i$ sådant fall har någon talan: sententiam ferre (de homicida vel fure), secundum quam sive homicida ab occisi herede actionem instituente impune occidatur, sive fur (ab actore) occidi possit, nulla actione illius heredi competente. I. Md. 1: 3; 8; B. 8; P. 3: pr; II. Fr. 12; Dr. 4, 19; Р. 24, 58. dümi $\begin{aligned} \text {. laggi u. }\end{aligned}$ han (sc. eum, qui occisus est) a pingi, I. Md. 8-1 i; II. Dr. 19-33. Sokia man til ugils, d. ä. att hau må blifva dömd ogild: actionern instituere contra aliquem, ut neci obnoxius iudicetur. I. S. 6: 1. liggia u., II. P. 58; III.' 109. ligsia u. $i$ botum, II. Add. in: 17 . liggia u. a verkitm finum, II. P. 25. I samma mening brukas detta ord om klocka, för hvilken ej bötes om den blir sönderslagen, samt om fakreatur som flöjer: eodem sensu occurrit h. v. de campana, ob quam, si rumpatur, nulla mulcta solvitur, et de pecore saepimenta transsiliente. I. K. 10:3; R. 9: 2; II. K. 19; R. 22.
$U_{\text {ssipter }}$ (ogipter), adj. ogift: innuptus. I. A. 2I: pr; II. K. $72: 2$; A. 6,30 ; IIL. 56. u. ur v. af garpe, II. A. 38; Fors. 50; III. 83. cfr. Garper 3.

Usiflat, adj. n. at ugifladu, utan att gislan blifvit gifven: non datis obsidibas. IV. i5: iо.

Uhemol (uhemul, ohemol), adj. som ei kan hemulas eller försvaras mot klander: cuius possessio v. alienatio defendi, vet evictio averti nequit. II. Add. 11:3; III. гот, 150.

Chemolt (uheminolth), adv. ofürsvarligen, olagligen: iniuste, nullo iure. IIL 89.

Uiafiker, adj. otvifvelaktig, säker: in'dubitatus. II. Add. 9: 1.

Vigh, n. 1) strid, oenighet: pugna, rixa. 1. 0. 6. 2) dråp: caedes. v. vinna, allitt. pro drapa, I. K. 12 : pr. (ubi vihit pro vighit). vighi lyfa, I. Md. 1: pr; II. Dr. 1.

Vighia (via, II. K. 1.), v. a. 1) inviga (saker till heligt bruk): consecrare (res sacro usui destinatas). v. kirkiu, I. K. 3; Br. 2, 3; II. K. 2, 6, 10 , 73: 4; IV. 16: 12. Sva fum kirkia cer til vigh $h$, s̊åsom det vid kyrkans invigning blifvit bestämdt (angående tionden): prout in consecratione aedis sacrae statutum est (de decimis). I. K. 17 . pr; II. K. 36. han vighdi (kirkiu) til fom panninga bla etc. IV. 16:1ı. v. kirkiugarp, IV. 16: 1. v. krusfur, masfufat, kalka, etc. I. K. 5; II. K. 2, 8. font v. (in baptismo), I. K. ı; II. K. ı. Cfr. Uvighper. 2) inviga till biskop: episcopum consecrare. IV. 16: 2. 3) viga: nuptias conficientibus benedicere. $v_{\text {. }}$ hion, III. 104. vighias vip konu, III. 95. 4) förrätta en viss ceremoni vid begrafning: ritum quendam liturgicum in sepultura peragere. lik v., I. K. 18; II. K. 42 .

Vighvalder, m. ställe der en strid hâlles eller ett dráp sker: locus pugnae vel caedis. I. Md. 3: 1; S. 2; 1I. Dr. $1,{ }^{1} 7$.

Vigfl (vixl, vilx, vixls, vixlt), f. 1) invigning: consecratio (rerum sacrarum). hirkiite v., I. K. 3, 6; Br. 2; II. K. 9. altara v., I. K. 5; II. K. 8. 2) biskopsiavigning: consecratio episcopi. I. R. 2; II. R. 2. 3) vigsel: benedictio nuptialis. III. 20. (ubi frxl scribitur). Cfr. Visfla lius, Samvigft, Samvigilfe.

Vigfla lius, n. pl. lius som brunno under vigseln: candelae, quae in bene-
dictione nuptiali accendebantur. II. K, 53; III. 20.

Vika, f. i. q. uka. II. K. 21; A. 4; IV. 19: ı. nio vikna fafta, II. K. 49. cfr. Fa/ta 3.

Vild, f. veld: favor (alterius partis). II. Praef.

Vilder (vilpir), adj. 1) vild: ferus. II. VS. 14; Dr. 39. 2) vilsefarande: errans. III. 82.

Vildi hors, n. vildhäst: equiferus. I. Br. 2. not. 32. Cfr. Stophors.

Vili, m. vilja: voluntas. II. K. 67; U. 22; Add. 6: 4. etc. $m a x \not$ v. ) (va$p a$, II. Add. 11: 13, 14. pas v., i det upsåt: eo consilio. II. Add. 7: r. framia Sin v. (vip kiono), II. Add. 7: 12. agha v. lava fin v. (cum pecore), I. R. 5: 3; II. R. 8. Cfr. Godvili, Ilder, Vrepsvili.

Vilia, v. a. vilja: velle. impf. villd, I. VS. 4; II. Add. 6: 2. etc. pl. vildu, II. Add. 7: 3. num han vili, nisi velit. I. K. 15: pr; 18. etc. pas viliandis, i det upsåt: eo consilio. II. Add. 7: 1. not. 4. Cfr. Sialfviliande.

Vilia branna, f. mordbrand: incendium consulto factum. II. U. ind. 2 I .

Vilia larter, m. upsâtlig stympning: mutilatio consulto facta. I. S. 4: 8.
$\because$ Vilia vark, n. upsátlig gerning: actio consulto patrata. map - Kiunt, upsåtligen: consulto. II. O. 2: 1 4; U. 22; Add. 1ı: 13. Cfr. Valdsverk.

Uilter (oilter), adj. (ab illa) oklandrad: non vindicatos, de quo nulla lis est mota. II. Add. if: 1 . at -tit, I. J. 2: 1, 2; II. J. 2,3. at-to ok uhilandupo, allitt. III. ir2.

Vin, m. r) vän: amicus. II. VS. 12. Cfr. Uvin. 2) mäklare, en, af båda parterna tillkallad bonde, hvilken, jaimte två vitnen, skulle vara närvarande vid köp af lösören äfvensom af allmärningsjord, för att sedan, i händelse det böp
ta godset klandrades, intyga att det blifvit köpt, och framskaffa säljaren: proxeneta, vir ab utraque parte advocatus, qui, una cum duobus testibus, in emtione venditione rerum mobilium et praediorum publicorum aderat, ut, si postea ageretur de re evinceada, testaretur eam esse emtam, litemque venditori denuntiaret. I. P. 12 : pr, 1; 13, rg: 1; II. P. 44, 46, 55. lagha v., II. p. ind. 55. köpa (ok felia) mad v. ok vitni, I. P. 19: 1 , 2; II. P. 55, 56. almannings iorp . . . map v. ok vitni vingan (lege fingan $\nabla$. fangin), II. Add. 1i: if. Dylik mäklare synes äfven hafva varit tillstades dà kreatur eller andra varor lemnades till skulds betalning: eiusmodi proxeneta quoque adfuisse videtur cum pecora aliaeque merces in solutum darentur. gioeld guldit fae maß v. ok vitni, II. Add. 2: 6. Cfr. Köpa vin.

Vinga, v. a. i egenskap af vin öfvervara köp etc.: proxenetae nomine in emtione venditione etc. adesse. v. prael ok ambut, I. P. 19: pr; II. p. 54. panningar . . . arru vingaper etc. III. 99. Cfr. II. Add. 1 I: 1 i. not. 50.

Vinghan, f. köp eller annan tradition som sker med vin och vitne: emtio venditio $\nabla$. traditio, quae fit praesentibus proxeneta et testibus. IV. 2 I: 107.

Vingaf (vingiaf), f. (vängăfva), en skänk, som af fästeman vid trolofningen utlofvades och vid äktenskapets fullbordan gafs till quinnans giftoman: (donum amico datum), donum, quod sponsus in sponsaliis pollicebatur, in nuptiis vero dabat sponsori. I. A. 18: 2; G. ${ }^{2}$ pr; 4: pr, 2; 6: 2; II. Dr. 11; A. 26; G. 2, 3, 9; R. 3o. not. 20; Add. 8, 1 : 16. not. 64; III. 56,67 (ubi perperam vingru scribitur), 129 . lagha v., I. G.

2: pr. vingiaff, perperam pro vingan, IV. 21:107. not. 80.

Vinna (impf. van; vitnder, perperam pro vinder, II. P. 4I.), v. a. 1) göra, verkställa: facere, efficere. vigh e., dräpa: caedem facere. I. K. ${ }^{22}$ : pr. v. lagha varn, lagligen värja: legitime defendere. I. P. ${ }^{\text {oj }}$ II. P. 4 1. vark a (man) v., vide Vark. han van als til fripar mans etc. I. Md. $\mathbf{s}: 3$; II. Dr. 3. cfr. Friper. 2) vinna, förvärfva: ada quirere. v. figher, IV. 15: 15 . not. 57 . han van fveriki mapp fucerdi, ibid. 15, 17. han van förft finland til criftindom, ibid. 12. not. 47. ban a vargh ser vinder, allitt. d. à. som tager honom: qui eum capit. I. FB. 7 : 1; II. U. 15. 3) vinna, segra: vincere. v. delo, III. 74. -ni parn rat havir, II. Add. 9: pr. 4) bevisa, förvinna: probare, convincere. v. banaorp a haender manni, II. Dr. 3. v. firi hemaföt, I. P. ${ }^{12}$ : pr; II. P. 44. v. maxp tvanni trlftom, II. J. 29.- ni han map tolf mannum (i. e. tolf manna epe), III. 71, II I. -ni han fva fum . . . fkils, II. Add. 7: 8. v. til (fins map tolf manna epe), d. ä. bevisa sin eganderätt: dominium suum probare. I. P. 18; IV. 18:12. ע. Jik til, bevisa sin slagtskap: cognationem probare. III. io6. Cfr. Forvunnin, Laghvunnin. 5) finnas, vara till: exsistere, adesse. e mapan toft hans vinder, I. J. ı3: pr. vinnas, idem. v. panningar at, II. $\mathbf{\Phi} .58$.

Vinord, vinorp, n. vins befattning. vid köp etc.: officium proxenetae, viri dicti. bipia bonda til v., I. P. 19: pr; II. P. 54.

Vinter (vitter, vetter, vater), m. 1) vinter: hiems. bapi v. ok fomar, I. K. 13; IL. K. 26; J. 21.2 ) pl. ảr: anni. pre, tiu etc. v., I. K. 3; J. 6: pr; 13: 4; 16: pr; M. 2; II. K. 2, ј2: 4; J.
14. 37; M. 2; III. 136; IV. 15: 4, 15, ry. 18.
Vinterrugher; m. vinterräg: secale hiemale v. autumno satum. II. K. 7 3: 2. Scribitur vinther ruff; ibid. not. 45.

Vir, pron. vi (tva eller flera): nos: (duo vel plures): I. Md. 1: 2: J. 2: 1. hos pro os'; dat. IV. 19: pr. Hoc pronomine, de se loquentes, quoque utuntur rex et episcopus, L. Br. 1-3, 6; IV. 19. Cfr. Vit.

Virpa, vide Varp̈a.
Vifa, v. a. 1) visa: monstrare: vo (manni) ping, d. ă. kalla lionom för rätta: alium in ius vocare. I. Md. 3: pr, 1, 2; B. 1: pr; G. 9: 5; R. 5: pr; J. 3: pr; 13: 2; 14,i9: pr; II. Dr. 8; A. 31; G. 16; J. 29, 33; 44- v. füuratting, vide Sünattinger: 2) skicka: mittere. II. K. 2; P. 52; Add. 7: 8; IIL. 89. v. legoman $i$ ep;', III. 76.
$V i / s$, adj. viss: certus. vi. umbupsmaper;, vifit bup, II. Forn. 5I. et not. 16. ibid.. hans vift umbupis man, III. 74-

Visfa, f. visshet, säker underrättelse: certa notitia. III. 136 .

Vift, f. (a. vara, edere; cfr. Daghurper) mat: cibus. ganga a v. mans, gá till en annuars bord, i hans bröd: convictu alicuius utie I. FB. in: 1 ; II. U, 26, 27. vrreka mare af $ข$ : Sinni, $I_{\text {. }}$ FB. 11: 2; II. U. ${ }^{2} 7$.

Vift, f. (a vara, esse, vel potius ab obsol- vifa [Moeso-Gol. wifan, unde Germ. gewe $\int$ en $]$, unde hodieque habemus vistas; hemvist, etc.) vistande: mansio, commoratio. Vide At-, For-, Lands -, Samvift, In -, Utviftarhus:

Vi/t, adr. visst: certo. fva vift, conjsà vida, sà framt: siquidem. II. Add. 6: 2; IV. 19:4.

Vit, n. 1) vett, kurskap: scientia, notitia. mep finu v. minu viti, II. P. 11,35; U. 12. Cfr. Samvit. 2) vett,
förstånd: ratio, mens. Cfr. Fulkomén, Lösvittinger.

Vit, pron. pers. dual. vi (tva): nos (duo). I. J. 2: 1; II. J. 2. Cfr. Vir.

Vita (praes. vet, I. A. 13: 4; R. 8: 1. etc. vat, I. S. 1. impf. vifti, II. Add. 7\% 21.), v. a. veta: scire. I. Br. pr; II. Add. II: pr. v. man eig bana, I. Md. 14: 3. vet ingin arva hans, II. A. 18. han vet han hvarti piuf aller orøiuf,' IV. 18: 2. eig vo up' talia, II. Add. 7: 25.

Vita (rites, perperam, I. Md. I:2. sup. vittet, I. J. $7: 3$; 15: 1. vitit, II. J. 36.), จ. a. 1) bevisa: probare. v. maP umftapumannum; I. Md. 1:3; B. 1: 2. (til) v: map prim mannum; I. P. 13; II. P. 47. v. mapt tolf. manna epe, II. R. 16; Forn. 42; III. 57. v. m. t. m. e: ok tivem vitnum's III. 142. v. m. tolf mannum, V. 3. v. m. t. m. ok tvem vitnum, III. 107. v. (firi, aptir) m. tylftar eре, I. Md. 8; VS. 5; A. 17 \#1; 20; 22; R. 5: pr; J. 2: pr; IL K. 3;: Dr. 19; A. 22, 29; R. 15; J. 1, 13. v: m. tyiftar eम̄e ok tvaggia manna v. tvem vitnum; I. P. 12: pr; II. P. 44; Add. 9: 1. v. m. tylft a faberni ok halfri a möperni; I. Md. 3: 2; II. Dr. 8. v: (трtir) m. tvem v.. tvanni tyIftum, I. Md. 1:2; S. 1; A. 7; М. 2; II. A. 31; M. 2. v. m. t. t. ok tvem vitmum, II. J. II; Add. 11: pr. cfr. Vitni 4. ve a haender munni, I. Md. 1: 2; II. R. 18, 19. v. prcel fum ghurra marka vardun, I. Md. 5: 7. w. frcelsgiva til tuaggia lota (giptan), $\mathbf{I}$. A. 25; II. A. 35. v. fik til fullbyar, I. J. $15:$ I; II. J. 36. ve bapuin v. allum. pem: til egho v. egnar;, I. J. 4: 2;: 15 : pr; II. J. 1 r. v: til Jins, vide Sin: $w$. til arsfaefiu, I. A. 18 : pr. (nisi pro at vita legendum sit vitu): v. til half mark (at han gaf fva), I. VS. 5; II. VS. 14. alla (Jkipt) bort v., d. a. genom sin bevisning fråntaga den audre

Lela åkerskiftet: eiusmodi probationem instituere, qua alter totum agrum amitteret. I. J. 18; II. J. 43. fur iki vitet a han, I. J. 7:3. (cfr. not. 26. ibid.). 2) utlata sig öfver, intyga (med ed; om nämndeman eller nämod): affirmare, sententiam suam dicere (dato iureiurando; de nemdario v. nemda). pet fkal namdin v. hvat hwelder etc. II. Add. 7: 9. cfr. Herapsnemed. pat flal nemilamannin vita (inxp epe finum) hvat helder etc. II. Fr. i; V. 3. cfr. Natmdarmaper 1. 3) tillvita, beskylla: accusare. v. manni (fuk v. at han etc.), I. P. 7: (?); II. P. 4,55; Forn. 33, 38; U. 22; Add. 4:4. v. manni barn, II. Add. 12: I. vitis pret nokor man, vita annan at luan etc. I. Br. 1; II. R. 6; P. 37; III. 132. v. man firi piuff, d. ä. att han släppt tjufven lös: quod furem liberavit. II. P. 38, nisi piuft legendum sit, ut in ind. Capp.

Vita, f. vetskap: notitia, conscientia. Vide Vald 1.

Vita, f. 1) bevisning: probatio. I. D. 13; II. Р. 53. Cfr. Eps-, Erfpa vita, Iamner 2. 2) rättighet eller skyldighet att bevisa eller med ed fria sig: ius v . onus probandi vel iuramento se defendendi. I. J. 4: 2; 5, 7: pr, 1, 2; 15, 16: 1, 2; 18; P. P2: pr; FB. 7: pr; 11: 1; LR; II. 1. 44, 52; J. 11, 13, 15 - $17,34,35,38,43$; U. $14,26$. prer aru piufs vitur )( vitulöfor, I. P. 4: 2; II. P. 29. bundin vip v., I. P. 7: pr; II. P. 35. 3) rättighet att behálla eller tillegna sig: ius tenendi $v$. sibi appropriandi. I. A. 21:2; J. 16: pr; II. A. 3o; J. 37. agha v. innan garp manni, ega rätt att tillegna sig jord, som af en annan är inhägnad: habere ius sibi appropriandi agrum ab altero consaeptum. I. J. ı3: 4; II. J. 32. exgha v. til ut fkipta, I. J. 7: 3; IL J. ı9, 3ı. 4) rattighet (i allmänhet): ins
(generatim). II. A. 25; Add. 11: 7. Cfr: Iamner 3. 5) intyg: testimonium. pings manna v., II. Add. 9 : pr.

Viter, adj. förstándig, klok: prudens, iatelligens. II. Add. 6: 2.

Viti, n. (a verbo vita 3.) fel, brott (som tillvites nagon), eller straff derför: culpa, peccatum (de quo aliquis accusatur), vel poena illius delicti. Cfr. Gurp.t viti, Hulviti.

Vitna, v. a. 1) bevisa: probare. v. til (sc. fin) map fornom epe, d. ä. be, visa sin eganderatt: probare rem suam esse. II. P. io. v. firi hemaföt map tylftar cbe ok tvagsia manna v. tvem vituum, 1. P. 17 ; II. P. 52 . v. (a hiender mucnni bardagha) map tvanni tylf-. tom, I. Md. 11; B. 1: pr; J. 13: 2. v. up a man, II. Add. 7: 26. v. allume pem til egnar, II. J. 34. cfr. Egn. 2) vitna: testari, testimonium dicere. I. p. 3: pr; 19: 1; II. Praef; R. 17 ; P. 2 f, 55; Add. 7: 18; IV. 12, 20: 3. afyn-ar map manni, I. J. 16: pr;. II. J. 37; M. 3.

Vitne lös, adj. som är utan vitnen (om tylftared): qui testibus caret (de iuramento duodenario). II. Add. 12: 1.

Vitni (vittum, perperam pro vittnum, L FB. 7: pr.), n. i) bevis: probatio. löfa v. Soln framia meb lagha - num, L. R. 9: pr; $\mathbf{\text { P. io. gungs nokrum -num }}$ $a$ (mul), II. Add. 7: 26. map -num pem at etc., med sådana bevis: tali probatione. I. P. 16; II. P. 5ı. 2) edgärdsmännens edliga utlâtande: sacramentalium (in iuramento duodenario iurantium) enuntiatio. vitna map tvanni tylftum namdarnzans -nume, I. Md. if. 3) vitnesbörd, bevis genom vitnen: testimonium, probatio per testes: map perra (sc. manna) -nım, II. P. 32. mup granna, tvagsia manna etc. -num v. - ni, d. a. i deras närvaro: praesentibus vicinis etc. II. K. 6o; Forn.

30; Add. 2: 11; III. 74, 84. tolf manna eper etc. ok tvaggiu manna vitni, d. a. tvà mäns vitnesbörd: iuratum duorum virerum testimonium; vide $E$ per, Svaria, Tylftur eper, Vita, Vitna, Varia. v. bara (sà vàl om parten sjelf, som om vituen: tam de ipsis litigantibus, quam de testibus), I. Md. I: 2; S. 1; A. 22; R. 1: pr; 8: 1 ; 9 : pr; J. 2: 1; 13: pr, 2; 15: r; 16: pr; II. R. 12; Add. 2: pr; 9: 1; 11: 9; 13; III. 48. v. bara quoque dicitur de lapide terminali, pedo pastoris, etc. I. J. $10: \mathrm{pr}$; FB. io: i. map v. borno, I. J. 2: ı. v. veta, I. B. ı: pr. Cfr. Alynar-, Köpa-, Skirfkuta-, Skrok -, Synarvitni, Hand, Iafliker, Styra, Tylft, Uratter, Pingsmhen, Pingsvitni. 4) vitne: testis. I. D. 17; II. Add. 11:6; IV. 12, 19: 1; 20: 3. taka v., II. Add. 10. v. ok foreper, II. Add. r3: pr. eper gangs map -num, vide Eper. varpa - num fipari, etc. vide Sipari. full v., III. 67, 76. map -num aeller brevum, II. A. 26; III. 67, 85,110. map (tvaenni, passi) -num, i vitnens närvaro: praesentibus testibus. I. P. 6: pr; FS. 2: 2. not. 2; II. p. 47 (nisi vitu ibi legendum sit); J. 45; Forn. 48; V. 2. map -num takin, I. Md. 11. vita, varia v. varna mep. tvanni trlftum ak tvanni vitnum, sc. i tylft huarri, vel i. q. tvernni forepum (vide I. J. 2: 3; II. J. 3; Add. in: 6.) i cfr. Vita, Vieria, Vierna. - Cfr. Afynar vitni, Eber, Frella 2, Leta, Lepa, Svaria, Tylftar eper, Vin, Erfpar vitni. 5) bevisningsiătt: ius probandi. I. P. 17, nisi pro vittni, ut nobis verisimile videtur, ibi legendum sit vitu. - Cfr. Brapa vitni.

Vitnismajer, vitnis man, m. vitne: testis. I. P. 3: pr; II. Praef; P. 24. fulder v., I. R. 9: pr; II. R. 20; Add. 13: . .

Vitsorp (vizorp, visorp), n. 1) i. q. vita 2. IL. P. 58; J. 37; Add. 10, 13 : 1; III. 86. varn ok v., allitt. II. Add. 11:9. iamna map -jum, d. a. med ed: dato iureiurando. II. Add. it: i. coll. c. pr. Cfr. Vald 3. 2) i. q. vita 3. vip v. konten, III, 112.

Vitter, vide Vinter.
Vittia, v. a. besöka, bese, prov. vitja: visere, inspicere. bo v., I. A. 4 : 2; II. A. 6.

Vitulös, adj. 1) ovetande: insciens. vitulös eper, ed, hvarigenom nämndeman förklarar att han ej vet, om den anklagade är skyldig eller oskyldig: iuramentum ignorantiae, quo nemdarius asserit se nescire, utrum reus sit noxius an innoxius. IV. 18: 2. 2) som ăr utan vitsord: qui non habet ius probandi vel iuramento se defendendi. II. P. 2, 11, 58; IV. 18: 1. v. iorp, I. J. 18; II. J. 43.
Vitulöfa, f. det tillstånd eller fall, dá man ej har vitsord: status vel casus, ubi aliquis non habet ius probandi vel iuramento se defendendi. I. p. 4: 1; II. P. 29. (ubi vitulös pro vitulöfor).

Vitu orp, n. i. q. vitsorp 1. I. J. 16: pr.
Vip, viper (vid, vider; vipr, I. A. 10; R. 13; P. 4: pr. vipar, I. P. 5:.. vild, IV. $16:$ ı3.), praep. c. acc. et dat. 1) vid: iuxta, ad, in. v. garps lip, afkubak, II. Add. 7: 29; IV. 16: 13 . binda man v. tra, etc., vide Binda. brcefter hun (sc. klocka) v., d. ă. dervid: in eo, tunc, sc. cum decidit. I. K. 10 : 4. v. vara, vara nảrvarande: adesse. I. R. 7: pr; II. Add. 9: pr; 11: pr, 6; III. 67, 84, 107, 142; IV. 19: 5. v. ,umfarp vara, I. J. 3: 3. utan v., vide Utan. qucepa ia v. ne v., vide Ne, Qvapal. komber eig köpruvi etc.
vide Koma. Cfr. Ganga, Herta, Kaenna 3, Liggia 7, Porva. 2) med: cum. gara (lönpar-) lagher, hava hialaghi v. kono, I. G. 6: 1; II. Add. 12: 2; IV. I. liggia, laggias v. kono; I. A. 8: 3; G. 6:2;3. aghu bagrn v. kono, I. G. 6: 3; II. G. 円; Add. 12 : pr. cfr. Gaeta, Likami. agha jin vilia v: ko etc. 1. R. 5: 3. Jpilla far v. hors, II. O. 3. göra ftapva, köpruf, ran v. man, I. FB. ı1: 1; II. J. 1; IV. 19: I. bryta 'fcemnudagh v. annan, II. K. ind. 3, 4. han atti oroftar v. Sveriki, IV. 15 : 15. jattas v. man, I. P. 5: ı. baera til Jkiptis v. annan, I. A. $21:$ pr. taka halft etc. v. annan, I. pl. hava bo fit halft v. lundboa, I. A. 18:'pr. taki fva hvart up v. annat etc. II. Add. in: it. Cfr. Delu, Köpa, Skilia, Skipta, Tula, Vergia. 3) emot: contra. harder v. leku ok laerda, IV. 16: ı6. v. (liki, hufli, halsörum, lani, etc.) taka, emottaga: accipere. I. K. 18; A. ı3: pr; 2ı:3; R. 11:1; 13; P. 4: pr. etc. cfr. Vipertaku piuver. - Cfr. Bryta 4, Mela. 4) till, för, $\mathbf{i}$ förhållande till: ad, ratione (rei). bíta v. konong, etc. vide Böta 3. fit ker at markum prim etc. v. bifkıp, Jakjökandan, etc. I. K. 14: 1; G. 6: ı; 9: 3. faka fik v. man, I. FB. 4: pr. löja (jik) v. konong, II. O. I: ı3; Add. 7: 32. not. 54. vara friplös v. alt hererapet, II. Add. 9: 2. (cfr. tammen Friplös). man v. vara, vide Vura. felia iorp v. lofom örom, I. J. 3: 4.

Viber, m. 1) träd: arbor. Cfr. Aldinviper, Undirviper. 2) skog: silva. Vide ind. nom. locc. vo. Eds-, Gieltervider etc. 3) ved: ligina. lafs vipar, I. FB. 8; LI. U. 19.

Viperganga, viper v. viß ganga, v. a. c. dat. vidgă, erkänna, bekănna: fateri, confiteri. L. P. 5: r; FS. 6:I; IL. K. 72: pr; Dr. 31; G. 14; R. 14; P. 3oj sdd. 3: 4; 13: 2. ripjangit barn,
af fadera erkàndt (oäkta) barn: filius - filin (naturalis) a patre aguitus $\&$ agnita. I. A. 23.

Viperliker, adj. jämnlik: aequalis, par. af -kum, af sina vederlikar: ab (hominibus) sibi aequalibus $\nabla$. aeque $\mathrm{po}^{-}$ tentibus. II. Add. 9: 1.

Viperleghi, n. sammanskott af penningar eller annan egendom, till gemensamt ândamal: pecunia aliave bona in communem usum collata. laggia $v$., III. 85.

Viperfighia, v. a. c. dat. afsäga sig: abdicare. II. K. $5_{7}$.

Vipertaka, vip taka, v. a. c. dat. omottaga: accipere. v. hanum, II. J. 5. Cfr. Vis 3.

Vipertaku (vip taku) puiuver, m. den som emottager tjufgods i förvar: receptor rerum furtivarum. I. P. 4: 2; II. P. ${ }^{29}$.

Vip ganga, vide Viperganga.
Vipin, vocabulum nobis incognitae significationis; forte corruptum. III. 13.9. Nobis quidem legendum videtur vitni. Locc. vertit: "spatium;" Lund. autem "campus frumentarius."

Vipiquifter, m. videqvist: ramulus satigneus. I. J. 20; II. J. 45.

Vipfkipli, ? vidskepelse: artes superstitiosue. IL. Add. 4: 5; 5: 2; IVa21: 21. fara map-lum, IL. R. it. Scribitur vidhfkipilfe, IV. 21: 21. not. 99.

Uita, f. (Dall. uge) veck:, prov. uga: seplimana. I. A. 4: pr; II. K. 49 not. 97; IV. 19: 1 , et not. 38. ibid. Cff. Vika.

Ular, okar, pron. poss. dual., fem. ukur, okur, vàr (bägges): noster (amborum). I. G. 7; II. G. 14.

Uklandaper, vide Oklandader.
$U k / i$, vide $O x i$.
Ulagh, n. pl. olaglighet: factum iuri contrarium v: irritum._1L. Add. 7:25, 26. uot. 81.

Urovandis (olovandifz, olovenpies), adv. olofvandes: non data venia. I. J. 12: 1; FS. 1, 2: pr; FB. 4: pr; II. J. 26; Forn. ind. not. 38; cap. 1, 2, 7, 13 ; U. 14; III. 71; IV. 6. u. grannum, utan grannarnes lof: sine venia vicinorum. I. FB. 5; II. U. 9,12. Cfr. At in fine.
$\boldsymbol{U} \boldsymbol{m}$, praep. c. acc. 1) omkring: circum. ganga um akra ok cengiar, I. J. 2: pr. tompt fum gart v. garper ar um, II. O. I: $14 . \mathrm{kring} u m$, idem, vide Kringer. vara um fapur map adrum, d. i. hafva samma fader: eundem habere patrem. I. A. $2: 1$ 1; II. A. 2. Jitia um knif ok kötfticki map adrum, vide Kniver. Cfr. Binda 1. 2) omkring, öfyer: per. um alt landit, alla laghfaghu, etc. II. Forn. 45; III. 58, 68, 118 ; IV. 15: 17; 16: $12 ; 19: 1.3$ ) förbi: praeter. up um klövena, IV. 10. ut um dór, foras. II. G. 5. 4) om, angáende: de. maen Skil um iorp, etc. I. J. 15, 16: pr. um mylnoftap, pr mal, pa misfamiu, etc. I. M. 3; FB. 9: ı; Br. pr , 4; II. K. ind. 6, 7. etc. vitni um (derom: de ea re) bara, I. S. 1. 5) i afseende på: ratione (rei). orfaker cer prefter um pret, I. K. 22. lidhogher om alla utfkyller, V. 2. orpıuva gara um köp, l. p. 19: t. rat göra um tiunda, ullaghor, II. K. 38; V. 2. quar fitia um tiunda, etc., vide Sitia a. Cfr. Mal. 6) om, pà (tid): in (tempore). um dugh, vide Dagher i. um haelgha porsdagh, praefta moot, botulfs massfu, mipfuftu, etc. I. FB. ı; Br. 3, 4; IV. 3. etc um höft, III. 18, 57, 87, 88. uns pry ar, itre ârs tid: tres annos. I. Br. 2. um aret, quovis anno, vide Ar. um tva, fiughurtan nater, faxx ukur, IL K. 4; IV. 19: 1. 7) um fik, för sig: separatim. III. I.

Um, conj. om: si. II. K. ind. 1-5. ete.

Umbup, n. updrag, (ombud): mana datum. u. manni $i$ hand fatia, IIL. 68. hava u. mans, II. P. 'i7.

Umbupsman, m. ombud, ombudsman: mandatarius. II. Forn. 5 ; ; III. 74, in6. bijkups u., i. q. (bifkups) lansmaper. H. K. 47; III. 96.

Um fram, praep. e. acc. framförs prae. IV. $15: 5$.

Umfarp, f. 1) (egentl. kringgảende) en symbolisk tradition af sâld, skánkt eller förpantad jord, hvilken skedde pà det sält, att köparen och saljaren eller gifvaren etc. jämte en löftesman (paen fum u. varpar.) och alla jordegarne i byn, skulle ganga um akra ok angiar ok fua apter a topt fipan (vide I. J. 2: pr; II. J. 1.): (proprie circumitus), symbolica fundi venditi, donati vel pignori dati traditio, quae ita facta est, ut emtor et venditor $v$. donator etc. una cum sponsore et praesentibus omnibus praediorum. in pago dominis, irent circum agros et prata, ac inde in aream redirent. I. J. 2: pr; 3: 3; II. G. 2; J. 1; -; III. 52, 67, ro8. u. til repa, I. J. 6: pr. (ubi tamen pro pera quoque legi potest gera). faft ok u., vide Ficft 2. 2) sjelfva jorden som pa detta satitt öfverlemnades: ipse fundus qui ita tradebatur. varpa v. qvaelia u. )( verp, ansvara för, eller vacka tvist om umfärdens bestánd, eller den genom umfärd öfverlemnade jorden: spondere pro, vel litem movere de traditione, v. de fundo tradito. I. J. 2: pr; II. J. I.

Um kring, praep. c. acc. omkring: circum. I. J. 13:4; 17:1. etc. Cfr. Krind ger.

Umfapuman, m. pl. onikringstående, närvarande män: viri circomstantes v. praesentes. vita v. fuceria maip -mannum, d. ar med de pa endagen.
narvarande âhörare: cum auditoribus die constituto, endaghi dicto, praesentibus. I. Md. ו: 3; B. 1: 2; II. Dr. 3. Cfr. Hörcengiar.

Una, v. n. vara nöjd, atnöja sig: contentus esse. Cfr. Iamnapar eper.

Undan (undouan, unpren), 1) praep. c. dat. undan: a, seorsum a. vir takum u. passi giftining vara garpa etc. IV. 19: 1. cfr. Undan takin. 2) adr. undan, bort: e medio, abhinc. I. J. 20; II. J. 45. Cfr. Vagia.

Undan ganga, v. n. gå undan, ifràn: secedere, elabi. pem ne faghpe ma pat eig u. g., d. a. de skola ej förlora sin andel: iis, qui denegarunt, non adimitor sua portio. II. Add. 11: 12.

Undan Skiuta, v. a. undausticka, skaffa ur vaigen: subducere. IL. K. 72: 1.

Undan takin, adj. undantagen: exceptus, exemtus. II. Forn. 46; Add. 1 1: 1 I

Unden fagher, adj. undsagd, förbuden: cui interdictum est. han ar $u$. priggia kononga ftcempnum, d. a. han är förvist ifrån de tre (nordiska) kosungarikena: ad verbum: illi sunt interdicti trium regum conventus, i. e. tres reges convenerunt de aqua et igni illi interdicendo, v. in tribus regnis (borealibus, sc. Svecia, Norvegia et Dania) aqua et igni ei est interdictum. Hic nobis videtur esse sensus obscurae huius locutionis. II. O. 1: pr.

Underbunden, adj. förbunden till, underkastad: obligatus, obnoxius. V. 2.

Undir (undi, unpir), praep. 1) under: sub. u. Sfll, mylnohiul, hovop, I. K. 7: 2; Md. 15: pr; FB. 10:1. cfr. Blea, Halda 1. u. las ak lykki v. nykli, I. P. 5: 1; II. P. 3o; IV. 18: 9. 2) till: ad. dela Jik iu. landsping v. högre domara, vide Dela. fara af ofralle iorp ok. $u^{2}$ fralfe, V. 2. fa affeedhom u. fraelft v. ofraelft bol, vi. 3. hava landboa u.
kirking, II. K. 73: 5. un preftins borp, vide Borp.

Undirftanda, v. a. (Angl. understand) förstà, prov. understå: intelligere. 1. Br. I, 2; II. A. 3 .

Undir taka, v. a. beramma, utsätta: constituere. II. Add. 7: 25.

Undirvỉer, m. tràd som ej bär frukt: arbor non fructifera. I. J. 7:3; 13:4; II. J. 19, 32; Forn. 8, 9. ) ( aldnviper, vide Aldinviper. ) (ek aldinbar v. Jum aldin bar, I. FS. 2: pr; FB. 8; II. U. 19. coll. c. ${ }^{17}$.ibid. -pur ) (ab din Jkogher, II. Forn. 12.

Unger, adj. ung: iuvenis. I. VS. I: pr; Br. 2; IV. 14: 13. adaluarder, baentdikt ungi, den yngre: iunior. IV. 16: 6, 10,16 . comp. $y n g r i$, III. 56. superl. $y_{n g / t e r, ~ I . ~ A . ~ 5, ~ 6: ~ p r . ~ u n g / t e r, ~ I I L . ~}^{73}$. $y^{n / t i}$ pro $y^{n g} / t i$, II. A. 8.-

Uniter, vide Unyter.
Unna, v. a. 1) ailska: amare. Vide dvund. 2) förskaffa, tillslynda (unna): comparare, conciliare. I. A. ${ }^{15}$; II. A. 19 .

Unningia lagh, unninga lagh, n. pl. hittelön, som tillföll den, som till egaren âterskaffade en sak, som blifvit honom frånstulen, eller en tral som ryint: praemium, quod debebatur ei, qui offenderat dominoque restituerat rem furto sublatam vel servum fugitivum. I. P. 14 (ubi perperam unnitigice lagh), 18; II. P. 27, 48, 49, 53. Sij. derivat h. v. a vinna v. finna; Ih. ab "urna, dare" (potius concedere, largiri), "ut denotet donum vel praemium quod pro labore dandum lex iubet."

Unyter (onyter, uniter), adj. onyttig: inutilis. I. M. 5; II. M. 5; Add. 9: pr.

Unötter, adj. (a nöta) ej förtärd: non consumtus. I. A. 5 ; II. A. 7 .

Up, adv. up: sursum. Skiuta up a 16, 18, 19; 12: pr; III. ing; IV. 16: ss 2opt, I. Md. 12: 2; II. Dr. 26. kafta, taka up garp, I. J. 13: pr; II. J. 27. . Jôkia up garp, d. a. att den mă blifva upkastad: actionem instituere de saepe destruenda. ibid. i v. a fiall up, I. J. 12: pr; II. J. 25. up a, i. q. a, II. Forn. 4 r. not. 14. vitna, hamnas etc. up a man, II. Add. 7: 26; IV. 9: 1. up a faet mal ok böt, III. 87. up brinna, branna, gialda, hava, luka, fpyria, vide Brinna etc.

Up bara, v. a. upbara, emottaga: accipere. II. K. 73: pr, 5. not. 66; §. 7; III. 136; V. 2, 3. Scribitur oppabaera, II. K. 42. not. 32.

Up döma, v. a. döma ogild: irritum iudicare. ep up d., II. Add. 2: 10 , 11 ; 13: I. naemd up d., II. Add. 2: 14 .

Upenbar, vide Openbar.
Up lata, up leeta, v. a. i) uplåta, òpna: reserare, aperire. hus u., I. P. 5: pr, 1; II. P. 30, 34; Add. 5:.1. las u., H. p. 30. 2) uplăta, öfverlemna (till brut eller ego): cedere, tradere. II. K. 73: 7; Dr. 4r.

Uppe halda, v. a. uppehâlla, underhàlla: sustinere, servare. hus u., II. K. 8.

Uppi, adr. uppe: superne. u. haengia, uphăngas (i galge): suspendi (in patibulo). I. P. ${ }^{2}$.

Uprunnin, adj. (aker eller äng) der suden eller gräset begynt att skjuta up: (ager vel pratum) ubi prodire coepit seges vel gramen. I. FB. 2; II. Foru. ind. 16; U. 7. Cfr. Rinna 4.

Upfa drup, vide Opfadrup.
Up taka, v. a. 1) uptaga: capere, tollere. bo mans un, stitta sig i besittning af en annans egendom: bona alterius spoliare. I. R. 4: pr; II. R. 4. traphi u., vide Trapi. 2) upbära, emottaga: capere, accipere. I. G. 4: 1; II. K. $7^{3:}$ 5-7; Forn. 32, 40. not, 4; Add. 11:
V. 3.

Up taetia, v. a. uprakna: enumerare. II. Add. 7: 25; IV. 13,$19 ; 2,5$.

Uquapinger, m. nágot som air skamligt eller otillbörligt att saga: nefas diclu; inde

Uqvapings orp (ut recte II. R. 6; ${ }^{\circ}$ uqviepins v. ukvapins orp), n. oqră diusord: nefarium convicium. I. R. 5: pr, i, 5; II. R. 6, 7, 9. u. kono, I. R. 5: 5; II. R. 9. kalla man u, I. R. 5: pr, 2; II. R. 6, 8.

Ur, vide Or.
-Vraka, vide Vraka.
Vranger, ( n . vranct pro vrangt), adj. 1) vräag, sned, oriktigt stald eller -belagen etc.: obliquus, non iusto loco positus v. situs etc. II. J. 44. 2) vràng, orâtt, falsk: pravus, falsus. I. B. 6; II. Praef; Fr. 10; III. 86 (ubi franga, male, pro vranga); IV. 12. not. 3.

Vrangleker, m. vrânghet, orảttfàro. dighet: pravitas, perversitas, IV. $14: 4-$
Vrangvis, adj. vràngvis, elak: perversus (homo), malignus. II. Pruef; IV. 14: 4, 5.

Vrankt (vranct, pro vrangt), adv. vrângt, snedt, $\mathbf{i}$ oriktig stallning: oblique etc. (cfr. Vranger 1.). I. J. 19: pr; II. J. 44.

Vrafsvili, vide Vrepsvili.
Vreper, adj. ored: iratus. II. R. 15; Add. 7: 7. An huc pertineat v. vrepan, I. FB. 11:2; II. U. 29, non liquet.

Vrepfamer, adj. i. q. vreper. II. Praef.

Vreps vili (vres vili, vrassili, vrafsvili), m. vredes mod, fiendtligt sinne: iratus $\nabla$. hostilis animus. mad v., I. R. 5:6; III. 87. vara a vighvalle map v., I. Md. 3: 1 ; S. 2.

Uroten, oroten, adj. ej förrutnad: mon putredine consumtus. I. M. 2; Ц.

Vroka (oraka), V. a. 1) driftut ac $^{2}$ gere. I. FB. 5; II. U. 12. 2) bortdrifva: pellere, propellere. I. K. 22; FB. 11: 2; II. K. 47; Dr. 4; G. 17 3 U. 26, 27 III. 56. 3) förkasta, afsutta: reiicere, removere. I. R. I: pr; II. R. I. Aliter, at, nobis iudicibus, parum feliciter, hos locos explicat Ih., qui credit vraka ibi significare: renuntiare. - Cfr. Bort vrakilfi. 4) gå pà skall: publicum venatum facere. IL. Forn. 46. Cfr. Skallawsat. 5) bedrifva, göra: peragere, facere. arcendi fit v., I. G. 1; II. G. 1. 6) v. n. vrika: iactari. utan heenni vraki hunger til etc., d. à. om ej hunger pákommer henne: nisi fames ei accidat. IL. J. 5. Similem locutionem e Iure Sudermanaico citat Ih. (Glass. II: 203r.), qui credit vraka ibi significare impellere, cogere.

- Vrakia, v. $^{2}$ a. (Isl. rekia) uptäcka, öpna: explicare etc. $v$. ficet aeptir (IsL. rekia fpor, BH.), följa inàgon pá spåren: vestigia alicuius persequi. I. P. 5: pr; II. p. 30.

Vraesvili, vide Vrepsvili.
Urat, oraet, adv. orât: iniuste, pera peram. pem u. var giort, II. Add. 6: 4. ticeldra ligger u, I. J. 19: pr. Jimnaetting in halda u., II. Add. It: 5 .

Urcetlika, adv. orätt, orättvist: iniuste, prave. II. Praef.

Uractter, m. orâtl, det som arr orăttvist: iniuria, quod iniustum est. IV. 14 4. Cfr. Ratter 2.

Uraetter, adj. orätt: iniustus, falsus. u. vitni bara, L. Praef. u. domber, 1V. 12.

Ufander, adj, ej sann (uphofsman till ett brott), oskyldig: non verus (criminis auctor), insons. Cfr. Sander 9.

Ufatter, adj. oense: discors, inimicus. Cif. Satter.

Ufini, adv. (a.fin) ol yehligtris, iem olycklig stund: infeliciter. IV. 15: 120 .

Ufiuker, adj. ei sjuk: non aegrotds. II. K. 60; III. 28.

Ufifer, m. osed: pravus mos IV.: 14: 7; 19: 1.

Ufkipt, vide Utfkipt.
Ufkipter, adj. oskift, odelad: nom divisus. IL. Forn. 12. at -to, ibid. not. 26. af -tus, af oskift bo: ex bonis nondum divisis. II. P. 10; IV. 18: 1 I.

USkir, adj. oskärad: pollutus. I. K. 21; II. K. 5, 46.

Ufkialika (ufkiallicre), adv. olagligen: iniuste, non legitime. II. K. 71; Add. 2: 14; III. 32; IV. 19: I.

Ufkiaeliker, adj. )( fkialiker, II. U. 29. Cfr. Skialiker.

Ufkoren, adj. 1) ej skuren (om sad): - non messus (de segete). IL K. 73: pr.i 2) (aker) der säden ej iar skuren: (ă ger) nondum messus. III. 117. 3).ej tillskuren (om kläder): non dissectus (de materia vestimentorum). un klapis I. P. 5.7 .

Ufkylder, ofkylder (ufkidder, ofkilder), adj. oskyld, obesligtad: non cognatione coniunctus. II. A. 3, 3o; Add. 11: 4, 16, 17; III. 106. ufkyldare, pix fjermare hàll beslagtad: remotiori cog-: nationis gradu iunctus. II. Add. isigh

Uflas, v. dep. beklaga. sig, söria, prov. usla sig: miseriam suan plangere, vehementer dolere. IV. 15: 7.

Uflaghin, adj. (a fla) ej slagen (am ang): nondum caesus (de prato). L. FS. 4; II. K. 73: 4; III. 117.

Ufokter (ufotter, ufökter; ufiektee pro uföktu, II. R. ind. 5.), adj. 1) ej lag-: förd: non comventus $v$. in ius vocatus. IL. G. 18. at -tus, I. R. 4: 1; II. R. 5. 2) ej utsökt: nom in iudicio exachus. II. U. 22.

Ufparlika, adr. ospardt: non parce. IV. $16: 12$.

Ufpilter, adj. ej förderfvad: n@n perditus, incorruptus. W. Form 3a.

Ufpicelder, adj. oskadd: illaesus. II. Porn. 30.

Ufpraengder, adj. ej sprăngd: non ruptus. II. Forn. 30 (ubi ufpreent pro ufpranct v. ufprcengt).

Ufamia, v. impers. c. dat. ej âsăm--ja: non convenire (inter aliquos). ufamber pem a, II. P. 58.

Ut, adv. ut: foras. ut til almannings, 1. J. $13: 4$. iorp gange pit fum hutr var ut af givin, II. A. 26. ut gialda, vide Gialda. (sc. gialdi) ut tindan, pannin--gana, I. Br. ı; III. 5, 88. hufa v. byggia ut a aker v. mark, d. a. ute: foris. I. J. $13: 3$, 4; II. J. 30, 31 , nisi $u t$ ibi pro uti sit scriptum.

Utakin, adj. ouptagen, ej emottagen: -non acceptus. II. K. 73: 5-7.

Utan, praep. c. gen. et acc. 1) ntanföre, utom: extra. u. garpslip, garp, kirkiugarp, bopar, kirkiu, I. Md. 14: pr; J. 13: 4; P. 19:3; II. Add. 7: 4; III. $9^{3}$; IV. 4. u. garps, II. J. 32; U. 8. cfr. Utangat.ps. u. attungs, II. J. 3. u. keraps, I. P. 14; II. P. 49; U. 6. u. lands, I. P. 18; II. O. 2: pr; P. 39, 53; U. 6; III. iı2, i36. u. bifkupsdö̀met, III. 99. u. konongsriki v. -kis, I. G. 1; II. Add. 11: 7; III. iti. cfr. $\boldsymbol{U}$ tanrikis. u. lands aller bifkupsdömes maper, II. K. ${ }^{72}$ : 3. firi u., idem. I. K. 1; II. K. 1. u. viper, idem. u. v. ping, I. Md. i: pr; II. Dr: I. fa iorp u. v. (fralfis bol), III. 98. u. raettan ftamsudagh, ping, III. 88; IV. 19: 4. 2) förutan: praeter. I. Md. 5: 7; A. 17: pr; 18: 1; R. 2; P. 5: 2; Br. 1, 2; III. 116; IV. 16: 3. etc. firi u., idem. I. Md. $2 ;$ Dr. 7. 3) utan: sine. I. FB. 7:2; II. K. 56; III. 88; IV. 8. firi u., idem. I. R. 10 ; II. R. 25.

Utan (uten), conj. om è nisi. I. K. 4; J. 9: 1; 1. 5: 1; FS. 2: pr; Br. 2; II. K. 31, 42,53, 72: 4. etc. un at (hun haldis aptir), idem IV. Igit,

Utan, conj. utan, meni: seł. u. höpe -jk koft, III. 89. u. bidia paen valdugha domaran elc. IV. 12.

Utanyarps, adv. utomgårds:. extra saepem areae. I. FB. 3. Cfr. Utant 1.

Utanrikis, adv. utrikes: extra regnum. II. G. 1; Add. 9: 1; i1: 7. u. maper, utrikes född eller boende man: vir extra regnum (Sveo-Goticum) natus. vel habitans. II. Dr. 12.

Utarfter, vide Ytarfter.
Utbyaman (ut bicmaen), m. pl. en annan bys eller andra byars innevanare: alius pagi v. aliorum pagorum incolae. III. $1: 7$.

Ut bötter, vide Ubötter.
Ut döma, จ. a. döma till betalning: (debilum) solvendum iudicare. II. R. 16, 21. Utrum hanc an aliam significationem habeat h. v. I. S. i, dillicile est dictu. Cfr. not. 8. ibid.

Utfarı dagher, i. q. utferpa daghër. II. K. 55.

Utferp, f. likbegängelse, jordafärd: exsequiae. Inde

Utferpu dagher; m. begrafningsdag: dies exsequiarum. II. K. ind. 55; III: 21. Scribitur utferdo dagher, H. K. 55. not. 12.

Utgarper, m. gärdsgård omkring alrar och aingar m. m.: saepés circa agros et prata etc. I. FB. 1; II. U. I, 2. Cfr. Bolga, per. Titulus libri ut gicerpes bolker, II. U. rubr. vel rectius utgarpa balker, ibid. noti. 1; 28; non est accommodatus ad argumentum ir stius libri, sed occasionem ei dedit $\nabla$. ut garper in principio cap. 1. Cfr. Fornemi.

Utgaeld (utgai); nj platshylder: tributa. V. 2.

Utgara, v: a. utgifva, utbetala: pendere, sotveres E. Br. 83 II. K. 72: 5s Dr. 7 Forn : 40; V. 1-3.


Utgaripa fik, v. rec. göra utgarpar, gàrdsgàrdar omkring sina egor: circumsaepire agros suos. I. J. ı3: pr; IL. J. $27 \cdot$

Ut garpa bolker, vide Utgarper.
Uthus, n. uthus: aedificium, in quo non habitant vel morari solent homines. Cfr. Inviftar hus.

Uti, adv. 1) ute: foris. a löt, ang, etc. u., I. FS. 1; FB. 9: pr; II. K. $7^{3:}$ pr, 1; R. 14; Forn. 2; U. 21, 22; III. 126. Sed verba a uti, III. 128, superflua esse videnttr. pat u. ftander )( up ar takit, II. K. 73: 6. Cfr. Ut. 2) ute, förliden: finitus. pa v. til u. arrs pre vikur etc. II. K. 21, 68; LII. 136. fidan dager ar u., I. J. 6: pr. not. 21.

Utkoma, v. n. utbetalas, utfalla: pendi, solvi. V. 2.

Ut komin, adj. (vel part. ab ut koma) ulkommen, född, harstammande: exortus. af manni v.' manna alf etc. u., II. A. is R. 30. not. 20; Add. 11: 16 .

Utlagha, f. i. q. utgaeld. V. 2.
Utlaghder, vide Utlagher.
Utlipin, adj. förliden: finitus, praoterlapsus. II. K. 72: 3; V. 2. Cod. N. habet om lidhin, II. K. 72: 3. nott. 59, 64.

Uttagher, adj. (a laggia) i. q. bil, tugher (lagper), IV. 19: 1. Scribitur utlaghder, ibid. b. Quod discrimen Ih. credit ease inter h. v. et v. biltugher, id nulla nititur veritate.

Utloenfker, adj. utom landskapet (Westergötland) född eller boende: ex--tra provinciam (sc. Vestrogotiam) natus vel habitans. I. Md. 5: 4, 5; . P. 12, - 13; II. K. 72! 3; Dt. 14; р. 44; III. 87, 106, 114.
Ut rikis; adj. indecl. utrikes: extra regnum (Sveciae) natus vel habitans. II. Dr. 14.-löfka man u pro löfka u. men, $\leq$ IT. Dis, 40.i collo، c. ind. capp.

Utfkipt, f. andel af intagor as Bys utegor: portio agri in communi pagi silva vel pascuo consaepti (ad aliquem vicinorum pertinens). I. J. 7:2; II. K. 2. not. 14; J, 17; IV. 13. cfr. Vita 3. Scribitur ufkipt, II. J. 17. not. 48; un
 pl.), II. K. 2. et not. 14. ibid. Ver., quem sequitur Lund., vertit: "utjord: partes fundi circumiacentes, sed extra id solum quod limitatum et aedificiis occapatum est." Locc. vero: "partes fundorum in extraiacentibus possessionibus."

Ut Kkrld (ut fkr ll), f. i. q. utgaeld. V. 2. konungs -ler, V. rubr, 1. lagha -ler, V. 1.

Ut fvoren, ut foren, adj. v. part, pass. (a fveria) i. q. biltugher lagper, förklarad biltog, hvilket skedde med en ed af nämnden: exsul pronuntiatus, quod iureiurando nemdáe fiebat. III. 120; IV. 2.

Ut fôkia, v. a. utsöka: exigere. II. G. 12, 18; Add. 12: 1 .

Ut taka, v. a. uttaga (böter etc.): capere, exigere (mulctam etc.). I. Md. 3: 4 (ubi pro ut scriptum est ak); $S$. 4: 8; IL. Forn. 4. Cfr. Ping 9.

Utviftar hus, utvifta hus, n. i. q. uthus. I. P. 7: pr; II. P. 35.

Utvegher, m. utvàg, văg pà hvitken man kan komma ut från elt staile: via, qua e loco quodam exiri potest. Cfr. Na 2.

Uvigliper, adj. oinvigd, ohelgad: non consecratus, pollutus. I. K. 3; ubi uvighs pro uvighb scriptum est.
Uvin, m. ovản: inimicus. IL. Praef. (ubi winum pro uvinum); Add. 7: 2, 15:

Uvis, adj ovis: insipiens. II. Praef. (ubi wifum pro uvifum).

Vullit, vulti, vide Falda.
Vurpin, vide.Varpa.
$\therefore$ Daggiar köp (vagice cöp), n. (a vagger, paries) väggköp; să kallas det, dá bonde köper jord af sin hustru: emtio parietina $v$. intra parietes facta; sic appellatur ea emtio venditio, qua maritus ab uxore fundum emit. I. J. 3: 2; II. J. 7.

Vagha, v. a. väga: ponderare. mark vaghin, vide Murk.
Vreghandi, m. (a vagha, interficere) dråpare: interfector. L. Md. I: pr, I; II. Dr. I.

Vagher (vaeghan pro vaghinum, II. Add. 7: 16.), m. 1) vàg: via. I. K. 1; J. 8, 12 :pr; M. pr, 5; P. 3: 1, 2. etc. Cfr. Almannings-, Gras-, Kirkiu-, Lands-, Lik-, Marka-, Qvarna-, Ut-, Pingsvagher, Farin. 2) satt: modus. margha vargha, på mánga sätt: multis modis. IV. 14: 17.3 ) sida: latus, pars. Cfr. Annanvagh, Hinvagh, Vaghna.

Vaghfarandi, adj. resande: iter faciens. IL Add. 6: pr, 2, 3; IV. ig: 1.

Vaghna, pl. defect. (proprie gen. pl. a vagher), 1) hâll,' sidor: partes. fugghurra v., II. J. 20. bagia vagna lands, I. M. not. 1. 2) vägnar: (sue v. alius cuiusdam) nomine v. loco. a v. of bifkups v. hans v. fina v., II. K. 48; III. 68 (ubi vacance scribitur), 69.

Vagia, v. a. gifva skänker (mutor), för att vinna någons ynnest: largitione favorem captare. vagias undan vio manni, gifva någon mutor för att undslippa (ansvar): largitione (reatum) effugere. III. $\mathbf{9}^{6}$. In Iure Iutico et Se landico occurrit vaeghfel, largitio. Cfr. OGL. R. v.

Vaitta, vide Veta.
Volta, v. 1. i. q. valtra. I. FB. 2. Vera, v. n. vide Vara.
Vara, f. vistande: mansio, commoratio. II. Add. so. Cfr. Samvara.

Vardugher (n. vcerdhughut v. verduct), adj. värdig, värd: diguus. IV. 19: $1,3$.

Varia (varia, I. J. 2: pr; FS. 6: 2. etc. varder, varper, varpe, vart, pro varder etc. I. Md. 14; 3; II. P. 2; III. 6, 74.), v. a. 1) värja, försvara: defendere. land v., II. K. 4; Add. g: I. Cfr. Kirkiuvceriandi. 2) i synnerhet, försvara (sig eller en annan) inför rätta: speciatim, in iudicio defendere (se v. alium). v. aller falla, vide Fiella 2. verrias ) (falla, II. Dr. 29. v. Jik map neqvapum, vide Neqvapi. ) ( Sökia, I. R. 9 : 1,2 ; II. Forn. 4. v. Jik map fia num enep, IV. 19: 1: v. fik map fiax preftum, i. e. sex sacerdotum iuramento. I. K. 14: 4; II. K. 29. v. fik map tolf mannum, I. R. 8: pr; 9: pr; FB. 8; II. K. 57 ; R. 17 , 20; U. 20 ; IV. 19 1. v. S. m. tolf manna epe, II. K. 53; R. 8, 23, 24; Forn. 4. $11,15,28,31$, 33. v. (Jik v. forfal) m. t. m. e. ok tvaggia manna v. tvem vitmum, I. R. 6; 1I. R. 6, (12;) III. 39, 76. v. S. m. t. m. e. ok fiu maen af naemdinni aptir, vide Namnd. v. (Jik) m. tylftar epe, I. G. 6: 4; R. 9: 3; P. 13 ; FS. 6: pr, 2, 3; IL. G. i1; Forn. 9, 18, 24, 26, 27; U. 21. v. (f.) m. t. e. ok tuseggia manna v. tvanni vitmum, I. D. 9; FB. 9: pr; II. P. 4i, 47; U. 22; IIL 84. v. f. me. fiughurtan mannum, II. P. 13; III. 123. v. f. m. atertan manna epe, IL. Add. 2: 13. v. (fik) m. tvaenni trlftum, I. Md. 14: 1, 3; J. 19: pr; P. 7: 1; II. Fr. 1; Dr. 29, 3r; G. 14; 户े. 6; IIL. 74, 145 ; IV. 18: 1, 7, i3. cfr. Suaria. v. S. m. t. t. ok fura manna forepe v. tvacnni forepum, I. P. 6: ı; II. p. 1, 2, 11, 58; IV. 18 : 1 , 2. cfr. I. p. 9. not. 22. v. (fik) m. t. t. ok tvanni vitnum, I. J. 2: pr; 15: pr; II. P. 37;
J. 3, 34, 44; Add. 11:1,6. cfr. Vitni 4. v. S. m. namdinni, fiu mannum af naemdinni, fiarpungs namdinni, heerapsnoemd, luktri hasapsncemd, vide IVcemd, Fiarpungs -, Harapsncemd, Luhter. Cfr. Namdarmaper. v. firi manni, I. G. 9: 6; II. G. 16. v. firi hemaföt, I. P. 10, $12:$ 1; II. P. 44, 47. v. iorp, fapperne fit, I. J. 2: pr, 1; II. Add. 7: 18; III. 74. neemd var fore epfare, II. Add. 7: 3, 26. nemd ver nokot mal, III. 76. e a variandi vitu, I. LR. $\mathfrak{i}$ pan far eig vart (han), d. ä. han kan ej bestrida trälens lösande: redemtio ni servi obstare nequit. I. A. 22; II. A. 3i. - Pro vaere perperam scriptum est varice, I. P. 13. Cfr. Varpa, Varpia.

Vark, n. 1) verk, gerning: actio. liggia (ugilder) a -kum finum, ligga ogild, om man blir dräpen a bar gerning: in flagranti crimine impune occidi. I. Md. 6; 1I. Dr. 1 7; P. 25. \&kum mans varpa, I. A. 9: ; ; II. A. 13. vark a (mant vinna, d. i. hảmnas: ulcisci. 1. S. 6: ı. Cfr. An-, Firnar-, Nipings-, Falds-, Vapa-, Vepe-, Viliavcerk. 2) verk (bygnad etc.): opus. I. R. o: 1 ; M. 2; II. R. 21; M. 2.- Cfr. Handavarki, Fifki-, Vatnvark.

Varknaper, m. arbete: opus. II. K. 52. Cfr. Pvara varknader.

Viern, f. (a varicc) i) värn, beskydd: praesidium. II. Praef. fin; IV. r4: 44. 2) dea tilltalades försvar emot käromál eller anklagelise: defensio rei contra actorem. I. Br. r; II. Praef; IV. rg: 1. v. øglac v. firi fik hava, hafra rättighet att väria sig: ius (iuramento) se defendendi bakere. II. $\mathbf{p}, 2,36$. vinna lagha v., I. p. so; II. . .41. Cfr. Fald 3, Witsorp.

Vierna, v. a. i. q. veriá 2. v. (iorp): max tvanni tylftum ok tvanni vitrum, I. J. 2: 2. cfr. Fitni 4-

Varpli, m. vcerpla, f. (ab Isl. waerpa, constringere), band (bvarmed nàgot ombindes): vinculum, ligamen (quo aliquid circumligatur). I. FB. 7 : 3; II. U. 16.

Varra, adv. värre: peius, Cfr. Fib ra 5.

Varras, v. dep. förvärras, kommai samre belägenket: in deteriorem statum redigi. IV. 15: 7. not. 27. Sensum v. uflas, quam textus l. c. habet, male intellexit iste interpres.

Varri, adj. comp. sämre: deterior, minoris pretii. I. K. $¥ 0: 4$; VS. $3: 2 ;$ R. 8: pr; II. K. 20; R. 1 ; V. 1. faiar $v$, sämre i egendom d. a. i värde: pretio deterior. IL. VS. in; P. 18. Varfter, superl. värst, elakast: pessimus, improbissimus. IV. 16: 7.

Varfla, f. (a varia) omvårdnad: tutela. II. R. ${ }^{2} 7$.

Varı, n. köpskilling, (värde): pretium (quo aliquid emitur). I. J. 2:pr; 3: pr; II. J. ind. 9; cap. 3, 4; Add. 1: 6, 7, in. Cfr. Iorpavarp, Fulvirpi.

Varpa (virpa), v. a. värdera: aestimare. II. J. 54 ; III. 116.

Verpa, vide Varpa.
Varper (varder, verper, varper), adj. 1) oärd (i penningar etc.): quod certo quodam pretio constat. 1. A. 8: 1; 9, 10: 4; R. 9: 3. not. 37; II. p. 15, 16; Add. 6: 4; III. ior. etc. fiughursa marka, tveggia öra v., I. Md. 5: 7; R. 8: pr. 2) värd: dignus. Ay am iak v. aer kan v. ar han eig v. orpiuva at vara, unningia lagha, etc. formula iurisiurandi. I. P. 3: pr; 14; II. P. 24, 48, 49 :

Vicrłia (varpia, verpiae), , v. a. idem, ni fallimur, verbum ac varia. II. J. 1, 2.

Verpörar (vaerbhöra)), m. pl. varor och penningar: pecuniae et merces. IL Sdd. It: 11 . $\mathbf{1 h}$. nimais arctam buic $\mathrm{r}_{\mathrm{o}}$
tribuit significationem, ut antehac est observatum. Cfr. C. J. Schlyter, Diss. Tentrmina ad ilhustrandam historiam Iuris Scandin., Fascic. 1. p. 20. not. 43.

Vafler, vafler, adj. fattig, usel: pauper. vaflir maen, I. K. ${ }^{17}$ : pr. (ubi haec coniuncte scribuntur); Br. 1 .

Vaftun, praep. vester om: versus occidentem (ab aliquo loco). IV. 10.

Vaftgötar (vasgötar), m. pl. Vestgötar: Gotiae occidentalis incolae. II. G. 15 ; IV. $14: 13,14,17 ; 15: 5,10$. - ta lagh, IV. 14: 10. laghbok -ta, I. K. rubr; II. Praef. Cfr. Götar 2.

Vaftgötfker (vaeft-v. vcesgöfker), adj. vestgötsk: vestrogoticus. I. Md. 5: pr; II. K. rubr; Dr. 10.

Vata, Veter, Vati, vide Veta, Vinter, Vatti.

Vatta (vata, veta), n? grand, en sak af minsta värde, prov. valta, vitta: hilum, res minimi pretii. nokot $v$. , IV. 19: 1. not. 15. iak a ok pu ikki v. $i$, jag eger (den omtvistade saken) och du har ej minsta del deri: res (litigiosa) mea, nec minima eius portiuncula tua est; formula iuramenti. I. J. 2: 1, 2; II. D. 39; J. 2, 3 (ubi vatti scribitur); U. 14.

Vatti (vati), m. egentl. vitne; en som i râttegảngsmål svärjer, antingen som vitne eller i tylftared eller nämnd: proprie testis; qui iuramentum iudiciale dat, sive testis sit, sive nemdarius, sive unus e duodecim viris in iuramento tylftar eper dicto iurantibus. fvari hvar v. fins laeftom, II. P. I; Add. 11: $13-15$.

Vatti (vati), n. vitnesbörd, bevisning genom vitnen: testimonium, probatio per testes. Cfr. Repa.

Vava, v. a. vefva, in veckla: involvere. per var (han) $i$ klapum vafper ok $i$ vaggu laghper, formula iuramenti. I. P. ${ }^{17}$; II. P. 52.
$V a p$, n. pl. (in sing. occurrit I. J. 6: s , ubi tamen fin pro fit, ni fallimur, legendum est), pant: pignus. II. J.ind. 14. (iorp) at vapiun fatia, pantsätta (jord): oppignerare (fundum). I. G. 1; II. G. 1. Jkilia manni iorp til vapia, lemna jord till pant: fundum pignori dare. I. J. 6: pr; II. J. 14. iord at verpium taka, ibid. v. laggia, gifva (lös) pant: rem (mobilem) pignori ponere. I. J. 6: ı; II. J. 14. v. löfa, ibid. vapium halda, qvarhalla panten: pignus detinere. ibid. Cfr. Forvapia.

Vapa eper, -lafter etc. vide Vapa eper etc.

Vapfatter, adj. pantsatt: oppigneratus. v. iorp, II. J. idid. I/f.

## Y.

Ymisliker, ymsliker, adj. skiljaktig: diversus. Cfr. Iafliker.

Ymuman, m. tillafventyrs en man frân trakten af Umeâ, eller frân Norrland i allmänhet: forsitan vir e regione Umaënsi, vel equavis Norrlandiae parte. Sic h. v. explicat Bg. II. Dr. 15. alzmanni ok ymu, pro a. ok ymumanni, ibid.

Ypin, vide Opin.
Yrkia, v. a. arbeta: operari. $\boldsymbol{y}$. (iorph), odla, plöja, prov. yrka: colere, arare. I. J. 11; II. J. 23. (iorp) up y., I. J. 12: 2; II. J. 26. Cfr. Ayrkia.

Yta, v. n. (ab ut) komma ut: exia re. ytir hvarghin, d. 太. om man ej blir genomstungen, så att spetsen af svärdet går ut pà andra sidan af den sârade delen: si (mucro) nullibi exeat (transfixa quadam corporis parte). I. VS. I: 4. coll. c. ©. 3. ibid.

Ytarfter, adj. superl. ytterst, sist: extremus, ultimus. II. Add. $13: 1$; IV. 3. Scribitur utarfter, II. A. 25.

## p.

ра (рке, I. R. 8: pr; p. 5: 1; Br. 1, 3. etc. da, I. CB; III. 32.), I) adv. dá: tunc. I. K. $1,3,5$. etc. pacer, dá när: cum. I. K. 1, 8: 2; A. 21: pr. etc. $p a . . . t i l$, at etc. i. q. par til etc. pa var han bötandi at, IV. 15: 7. pa fek lan doma til, IV. 16: 13. 2) pa förekommer stundom utan betydelse: $h$. v. interdum fere otiosa occurrit. pa fkal bifkuper etc. I. K. 5. pa a haerap, I. B. 1: 1. hvarghi pa ratkcendi iak, I. P. i7. pa Skal alt Skipta etc. II. A. 26. pa markti iak etc. II. U. 14 . pa vilum, havem, givum vir, I. Br. 3. not. 53; IV. 19:1-3. arn pa rattarin vil etc., an pa an per pratta, pa an nokor ar etc., pa en han böter eig etc. IV. 19: ı. 3) conj. dá, när: cum. I. A. 12: 1; R. 5: 5; H. K. 3, 73: 7-
pa, vide Piggia, pan.
Paghar (pagher), i) adv. dá: tunc. II. K. 3; P. 2; III. 136; IV. 15: 1. 户. er, då när: tunc quando. I. Br. 2. 2) conj. d\&, när: quando, cum. I. K. T: 3; G. 2: pr; 9: 2; J. 4: 1; 14; II. K. 13, 15, 21. not. 51; 72: 3,5; 0. 1:13; A. $12 ;$ G. 2, 16 ; D. $40 ;$ J. $3,4,10,33$; Add. 7: 1, 19, 22; 1. 1: 5; 12: 2; IV. 18: 6. Scribitur papghar, III. 67. thoghor, II. K. 72: 5. not. 86.

Pan, pat; panni, elc. vide parn, Panni.

Pangbrakka (pengbrakka), f. skog: silva. brera fkiold ivir p., d. ì. infalla (egentl. genom skogen) i riket noed wapnad hand: armata manu (per terminalem silvam) in regnum invadere. I. ©. 4; II. O. 1:8; Add. 5: pr, ubi cod. G. pro -kue habet theengbrinku. H. v. orta est a poëtica circumlocutione, qua veteres appellarunt arbores $v$. silvas pang brackic (non pangbrecku; ut re-
fert Ih.) v. iordar, backens eller jordens tång: algan clivi v. terrae (vide vidar heite, in Edda Island. ed. a P. J. Resenio, Havn. i665.), quae duo vocabula, pang et bracku, demum in anum sunt conflata. Non igitur h. $\boldsymbol{\nabla}$. denotat litus maris, ut crediderunt $\operatorname{St} j$, Locc. et Ver., nec pontem litoralem, ut in Lex. Iur. statuit Locc.

раг, vide $\bar{p} u, \bar{p} a r, \bar{p}$ at.
parf (parf), f. tarf, behof: necessitas. IV. 19: pr, 1, 4. Cfr. Niuta.
parf, praes. a porva, quod vide.
Pa户̈gher, Dapo, vide Paghar, Pr.
 pat.
pengbraekka, vide pangbrakka.
Pengsbani (rectius pegnsbani, vide pagn $n$, m. en fri mans dråpare: ingenui hominis interfector. II. Dr. 9. Cfr. I. Md. 4. not. 36.

Piana, Prianefta, vide Piana, pianifta.

Piggia, v. a. (impf. pa, sup. pighat) emottaga till skänks, (tigga): dono accipere. köpt aller pighat, köpte aller $p a$, II. Add. 11: 11 .
pigia, v. n. tiga: tacere. III. it 2 . Inde
pigiande massa, f. vide Massa.
pikla, adv. ofta: saepe. IV. 12.
Pin (n. pit), pron. din: tuus. I. Md 1: 2; R. 5: 3, 4; 9: pr; J. 15 : pr. etc.

Ping, n. ting, sak: res. II. K. it. not. 96; 6ı; III. ı50. H. v. forsan eadem est ac proxime sequens.

Fing (pigns pro pings, II. Add. 12: 1. pins, II. G. 12; Forn. ind. 43.), n. 1) ting: conventus iudicialis. I.Md. 1: pr, 2, 3. etc. lag/a p., II. Add. 7: 29. aulragöta $p$., Westergötlands landsting: iudicium omurium (Vestro-) Gotorum. I. B. $1: \mathrm{pr}$; R. 1: pr; 3: 2; II. R. $1,3$. aldramunna p., idem. I. PI. p: nemsnu, vifu, fis/ua, buba, upftiura, halda, hava, vide Namna 3, Vifa ;, Si-
ghia, Bupa 2, Skicera, Halda 2, Hava 9. firi pingi, inför tingsmenigheten: coram hominibus in iudicio congregatis. I. 1. 14. Cfr. Fiarßungs - , Haraps-, Hött-, Lands-, Luktar-, Raeffinga-, Sagnar-, Varping. 2) personer som sammankallades för att uttaga böter m. m. som ej af den skyldige blifvit godvilligt erlagda: conventus hominum, mulctam vel tributa non altro soluta exigendi caussa, publica auctoritate convocatorum. ftemma v. nemna hem p. at manni, IL. Add. 5: 1. namni $\beta$. hem til hans ok taki ut gengarpina, II. Farn. 40. map p. (man-) haelghis bot, gengard, almaennings öre ut taka, I. Md. 3: 4; IL. Dr. 8; V. 2, 3. Cfr. Schlyter, Diss. p. 53i. cit. p. 9, 10.
pinga, v. n. hâlla ting: conventum iudicialem celebrare. I. R. 3: I (ubi pingi pro pinga, ni fallimur, scriptum est); II. R. 3; III. 89; IV. 19:4.

Pinganga, vide pings ganga.
Pingat, adv. dit: illuc. I. K. 20 $2 ;$ Md. 14: 3; R. 1: pr; II. Dr. 3ı; R. ェ.
pingfriper, m. tingsfred: pax $\nabla$. securitas publica corum, qui conventum iudicialem obeunt vel inde domum revertuntur. II. Add. 5: pr. coll. c. 7: 13-16.

Ping loter, m. böter, som tillföllo hela landskapet, och, troligen pal landstinget, fördeltes emelfan bäradena, och sedan pá häradstingen emellan hvart hảrads innevánare: mulcta, quae universis Vestrogotiae incolis cessit, et, ut videtur, in radicio provinciali inter tervitoria, ac in iudiciis territorialibus inter cuiusvis territorii incolas dividebator. I. PI.
pings domi, m. dom, gifven pa tirget: sententia in conventu iudiciali lata. apptir -ma, I. J. ı3: pr. i. g. fipan damber kounber a hans noul af pinge, II. J. ${ }^{2}$ I.

Pings ganga (pinganga), f. frihet elIer lejd (för drąpare) att komma till tinget: venia (interfectori concessa) indicium secure obeundi. lova $p ., \mathrm{I}$. Md. 1: pr; II. Dr. 1.

Pingsman (Bingmaen, I. J. 3: pr.), m . pl. män som äro eller varit nărvarande på tinget (dă ett mál der förevarit): viri in iudicio praesentes. I. Md. 1: pr; S. 1; J. 3: pr; II. Dr. I; Add. 9: pr, 1; 11:9. pingsmanna vitni (bara), I. Md. 1: 2 (ubi hamna pro manna); 3: pr; S. 1; B. 1: pr; J. 14; II. Dr. 3, 8; J. 33; Add. 1 1: 9 -

Pings ftempna, Ping/tcempna, f. sammankomst pa tinget: conventus iudicialis. II. Add. $7: 16$.

Ping/taper, m. tingsställe: locus, quo celebrantur iudicia. III. 128.
pings vitni, घ. vitnesbörd af măa, som pá tinget àro eller varit närvarande: testimonium virorum in iudicio praesentium. I. J. I4; II. J. 33.
pings vagher, pingvegher, m. tingsvàg: via ad locum iadicii ducens. II. Add. 7: 13.
ping timi, m. den tíd dà ting hà́fles: tempus, quo celebratur iudicium. IV. 19: 4. not. 9r.

Pit, adv. dit: illuc. II. K. 45; A. 26; U. 6; Add. 7: 8; V. 3.
${ }_{p}$ it, conj. vide $\overline{p r}$.
pit, n. a pin, quod vide.
Piufnaper, m. tjufnad, stöld: furtum. I. G. 9: 5; R. I P: pr; D. 3: 2; 7: pr; FS. 6: 1; II. G. 16 6 R. 26, 28; p. 28, 35; Forn. 25; IV. 18: 1 r. fander p., II. Add. 7: 19. fulder p., M1. Add. 7: 19. not. 35; 1V. 18: 3.
piuffak, piufs fak, f. mâl angående, eller anklagelse för stöld: caussa v. accusatio furti. I. P. 16; II. p. 5 r; Add. 2: 7; III. 46. giva v. vita manni p., I. D. i; II. P. 1, 4i 1Y. 18: 1. bara
p., vara anklagad för stöld: furti accusari. II. P. II.

Piufs böter (piuf böter), f. pl. tjufsböter: mulcta furti. III. in 6. fullar $p$., I. P. 1, 9. not. 22 ; II. P. 3, 6, 8, 16 , 18,58; Forn. 1; III. 145; IV. 6.

Piufs eper, m. ed i tjufmasl: iuramentum in caussa furti. II. Add. 5: 3. coll. c. III. iti.

Piuffka, f. tjufvens brottslighet eller ansvar: furis noxa v. reatus. dragha p. a fik, âdraga sig mistanka för. stöld: suspicionem furti v. reatum sibi contrahere. I. P. 6: pr; II. P. 34.
piufftolin, adj. stulen: furto ablatus. II. P. ind. 39, 40. piuffolit, n. absolute, det stulna: res furtiva. I. P.8; II. p. 39 .

Piuft (prft, I. Md. 8.), f. 1) tjufnad, stöld: furtum. II. $\mathbf{p}$. ind. 2, 33, 38; cap. 10, 17 ; III. 79. full p., II. Ur. 19; P. 3, 6, 17; 1II. 111,145 ; V. 3. full $p$. ) ( hvinfka, III. 116 . coll. c. II. p. 3. 2) den stulna saken: res furto ablata. I. Md. 8; $\mathbf{P} .3$ : pr, r; II. Dr. 19; P. 24-26, 30, 31. kirkiunna D., II. K. i i. not. 96 .

Piur, m. tjur: taurus. I. Md. 15: 4; II. Dr. 39.

Piuvas, v. dep. (imperf. piuftis $\nabla . ~_{\text {. }}$ Prftis) göra sig till tjuf: furem se facere, furari. iak ftal eig fae pit ok eig Pyftis iak a v. at pr, formula iuramenti, I. P. 4: 2; IL P. 29.
piuvaper, adj. bestulen: rebus suis furto orbatus. piuvaer paer, mendose, sine dubio, scribitur, I. P. 3: r.
$\bar{p}_{\text {iuver, m. tjuf: fur. I. Md. 8; } 0 . ~}^{\text {. }}$ 2; A. 17 : 1; R. 12 : pr; p. 3, 4. etc. fulder p., den som giort full piuft: qui plenum furtum commisit. I. p. 3: pri II. P. 7, 24; III. 145; IV. 18: 8. wita man firi piuf, vide Vita 3. Scribitur piwer, I. Md. 8; II. Praef. piuer, L.2 P. 3: pr. Prf pro piuf, II. p.
ind. 7. - Piuva bolker, I, II. P. rubr. - Cfr. Gor-, Hvinfku-, Vipertakupius ver, Orpiuva.
picena, piana, ष. a. 1) tjena: servire; $p$. gudi, IV. 16:12; słirdeles göra krigstjenst: speciatim militare. IV. 19: 3. Cfr. Örs. 2) p. Jik, genom tjenst förvärfva, förtjena: sibi adquirere. IV. 12. fin. 3) förskaffa, bete, göra: praestare. IV. $14: 14$.
piengn, vide $\bar{p}$ regn.
Picenifta (pianefta, pianofta, piaenift, pieence (t), f. 1) tjenst, stardeles krigstjenst: ministerium, speciatim militia. haera p., II. R. 30; J. 46. 2) den heliga Nattvarden: sacra Coena. II. K. 65, 73: 6; III. 90, 95, 104 .

Pianifu maper (piaeniftas v. pianofto man), m. tjenstman (i hof- eller krigstjenst): minister aulicus vel militaris, (ministerialis). II. Forn. 50; Add. r; III. 77.

戸о (рӧ, II. Add. 7: 13. not. 97; IV. 12, 13. tha, II. K. 9. not. 90; 15. not. If. etc. $p r$, vide infra), adv. dock, likvail tamen. I. J. 6: pr. not. 21; P. 5: i; II. K. 1,73 : pr; O. $1: 14$; Forn. 30. not. 23; Add. 7: 8; 9: 1; 11: 7, 14; 13: 1. po at, om ock: etiamsi. I. K. 6, 10: 4; P. 5: pr; II. K. 20, 31; VS. 10; J. 21. an po at, idem. II. K. $9 ;$ VS. $14 ;$ Dr. 7,14,39; G. 7; P. ${ }^{17}$,3o. etc. (II. Add. 11:7. pro an scriptum est a). cen pó at, idem. II. Add. 7: 13. not. 97; 16. not. 7; 19. not. 30; IV. 12. an pr at, II. Add. 7: '9. an pot, IV. 12 . not. it. an pyt, II. A. ı6; IV. i2. po hvaro, po at hvaro, pot hvaru, rectius pr hvaro etc. vide $\bar{P} y$.
pola, v. a. tâla: pati. I. LR; III. 1 I2. $p$. §okn, blifva lagsökt: exactionem iudicialem pati. II. Forn. 46. p. borturat$k i l f i$, blifva afsatt: deiici (munere $\nabla_{0}$ dignitate), IV. 14: 7. polande ar quinmajer . . . manböter mifta, d. à. hon
måste tâla sig dermed: femina patitor amissionem mulctae homicidii. II. Add. 11: 19.
polikin (poliker?), pron. dylik, sådan, prov. tocken: talis. II. VS. 12, 13 ; R. 21, 28: not. 99; P. 53; U. 22; III. 110. Cfr. E, Prliker.

Pora, v. a. töras, vâga: audere. II. G. 14; Add. 7: 16; III. 80. num han pore fvaria v. vita, I. VS. 3: 1; 5; II. VS. 10, 14 ; Dr. 16. por han eig fveria, I. P. 8: 1; 13; FB. 11: 1; II. G. 4; p. 39, 47; U. 26. an per pora vita, por han vita, etc. I. A. 25; J. 2: pr; 19: pr; II. A. 35; J. 1, 44.
porp, n. enstaka gård, liten by, (torp): praediolum solitarium, pagus minor. ) (byr, I. J. 15: 1; II. J. 35. Secundum Eddam trium hominum coetus appellatur porp. - Cfr. ind. nom. locc. vv. Arnbiorna-, Haggu-, Olafsporp.

Porsdagher, m. thorsdag: dies Iovis (Thori). Cfr. Heelgha-, Skiarporsdagher.
porva, v. a. (praes. porf v. parf) 1) behöfva, tarfva: egere, opus habeге. I. K. 14: pr; II. K. 27; J. 6. vib p., idem. I. S. 1; VS. 4 ; 11. K. 67 , 72: pr. not. 78; VS. 12, 13; U. 29; IV. 19: 1. 2) eig $p$., ej behöfva eller vara nödsakad (att göra): non necesse habere (aliquid facere). II. K. 42.
pra, v. a. (Isl. prá, contumacia, obstinatio), statta sig emot, motsäga, (trotsa), prov. trå: advergari, contradicere. IV. 15: 3.
prang (praeng), f. trångmâl, nöd: angustiae, becessitas. II. K. 56; J.ind. 6; cap. 5; Add. 7: ; III. 24.
prenattinger, m. utsättandet af tredje dagen till sammankomst: condictio tertii diei, quo haberetur conventus. p. gara, I. P. 47. Cfr. Siunattinger.

Prefkulli (prifculli, draf/kulli), m. trö̀skel: limen. I. M. 2; LI. G. 5; J. 12 ; M. 2.

Pridi, pripi, prypi, num. tredje: tertius. I. K. 2, 14: 2; 17 : pr; II. K. 49, 65; G. 12. not. 27. etc. dridiu pro pridiu, I. Br. 2.

Pridiunger, pripiunger, m. en tredjedel: triens. I. K. 13; B. 7; A. 5, 18: pr; 24: pr; G. 9: 2; M. 4; Pl; II. K. 26; O. 1: 13; A. 1. etc. foxtan örtogher i p. hvarn, i. q. i hvarn lot (vide Loter 1.), I. Md. 1: 3; R. 5: 2; II. U. 8. Scribitur dridiunger, I. Pl. pripinger, thridhingh etc. II. K. 8. not. 81; Fr. 11; V. 1.

Priggia, Prim, vide Prir.
Priggia handa, pron. treggehanda, tre slags: triplex, triplicis generis. IV. 12 Cfr. Hand.

Prir, nam. tre: tres. I. VS. 3: 1; P. 4: pr. pry, II. P. 29. f. prear, I. G. 2: pr; P. 4: ı. prer, I. K. 7: 1; Md. 1: 3. pre, II. Dr. 4; P. 29. n. pry, I. Md. 13: ı; Р. ır; pl. pru, I. P. 5: pr. gen. priggia, I. K. 13; Md. 14: 1. prigix, I. B. 7. dat. prim, I. K. 5; J. 6: pr; Br. 2. 加em, I. Md. 5: 7. prym, III. 137 . acc. m. prea, I. VS. 5; J. 6: pr. pre, I. CB; Pb prer, I. K. 17 : pr. f. prear, I. FS. 2: pr; 3. prees, 1. FB. 8. prea, I. S. 4: 2. prer, 1. K. 3, 5. pre, II. K. 52. etc. n. pry, I. B. 7; Br. 2. pri, 1I. Fr. 11 ; Forn. 8. $i$ pry Skipta, vide Skipta. hete prer ok arus tvar, vide Mark. Cfr. Pranni.
prifkulli; vide prefkull.
Prifvar, Priter, vide Pryfvar, Pryter.
pripiunger, vide Pridiunger.
Pripiungs fkipti, n. skifte, hvarigenom nágot delas i tre delar, t. ex. das makars egendom delas sh, att tvà tredjedelar tillfalla mannen och en tredjedel hustrum: partitio, qua aliquid tri-
fariam dividitur, ex. c. cum bona coniugum ita dividuntur, ut bes cedat marito et triens uxori. I. G. 4: I; II. G. 3.

Prrfka (pryzfka, prifka; rectius prytika), f. (a pryter), tredska, tredskhet: contumacia. II. Add. 5: 1. not. 58; V. 2. fin. fore $\boldsymbol{p}$. $\int k y l d$, af tredskhet: contumaciter. II. K. 47; U. 6; III. 93; V. 3.

Pryfvar, prifvar, adv. tre gånger: ter. I. A. 4: 2 ; IL. A. 6; IlI. 32, 95 .
pryta, v. n. tredskas: contumaciter agere. II. U. 4.
$\boldsymbol{p} r$ reter ( $p$ riter), m. tredska: contumacia. II. Add. 5: 1. bara $p$. vip, i. q. pryta, I. R. 7: pr; II. R. 16,17.
pral (Praell, prel; pral, I. Md. 13: 1; B. 2: 1. prell, I. S. 6: 1. drael, I. I. 2: 1. draell, I. B. 11: pr.), m. trall: servus. 1. Md. 5: 7; S. 6: pr; G. 4: 3; R. 11; II. Dr. 16, 27; G. 3; R. 27; $\mathbf{p}$. 20, 22; Add. 2: 1, 13; 7: 29; 13: 1; Ifl. 48. Cfr. Ambut, Bondi, Bryti, Frals, Fralsgivi, Lavarßer, Leghomaper, Pagn, EEttaper.
prangia (drcengia), v. a nödga, tringa: cogere, compellere. II. Add. 7: 16. p. fik til at vaera ncempdaman, muneri nemdarii se obtrudere. III. 77.

Pranni (Braeni), num. tre: tres. nü marker, I. R. 4; II. O. 3; R. 13 -15. etc. Cfr. Örtogh
prannifaxtanörtogher, vide Örtogh.
Prafkipti, n. treskifte: divisio in tres partes. til -is, IL. Forn. 18. not. 59; 19. not. 63; 24. not. 83.
prceta (pretta), v. n. trăta: rixari, verbis concertare. IV. i9: 1.
pratighi, num. trettio: triginta. L VK; II. K. 72: 5. Scribitur pratinghi, IV. 21: 108.
pratiundi, num. trettionde: trigesimus. II. K. 55, $7^{2}$ : pr.
prettan, num. tretton: tredecim. I. Md. 5: pr; II. Dr. 10; P. 4; IV. 15: 4.

Prettandi, num. tretionde: decimus tertius. I. K. 2; IL. K. 4; IV. 15: 13; 16: ı3. Male scribitur praenttandi; IV. 14:13.

Praetylter, adj. (a tylft), (ed) som gals af tre tylfer: (iuramentum) a tribus iurantium dodecadibus factum. IL Add. 7: 25. Scribitur pratylftceper, not. 71. ibid.
pu, pron. du: tu. I. R. 5: pr, i-5. etc. cfr. Veetta. dat. paer (per, par), I. G. 9: 5; R. 5: pr; 9: pr; FB. 11:1; II. VS. 12. efr. Iamnapar eper, Nemnni. pik, II. Dr. 8; R. 20. not. 73; U. 26. not. 99 acc. pik, I. R. 5: 2; FB. it:.
pumulfinger, m. tumme: pollex. I. S. 4: 1.

Pungi, m. tunga, palaga: onus. IV. 19:4.

Pufaen, pufand, num. tusende: mille. I. Br. 6. not. 63; IV. 1 g: 5.

Pvara waerknader (thverae vercnuder), m. IIL 18, i. q. for varknaper, II. K. 52, ut recte observat Ib. Quid autem significet prior h. v. pars, non constat. Ver., quem sequitur Locc, illam deducens a tvaira, iterare agrum, vertit: "iterata agri aratio per transversum."

Pr (zy, I. A. 16: 2. po, vide infra), conj. (dat. n. a parn) derför, fördenskull: propterea, eam ob caussam. I. A. 7, 16: 2; G. 6: pr; 7, 9: 5; R. 8:1; J. 13: 2; 1. 5: 1; 17. etc. cfr. Varper. py at, I. K. 15: pr; VS. 3: pr; p. 6: pr; 19: I; FS. 4. eig fy mera (at) etc. I. P. 14; II. K. 43; A. 27; P. 23; IIL 1. cfr. Mere. pit (pro pyt v. pr at), I. K. ı5: pr. pr at hvaru, likval: tamen. I. J. 18; II. J. 43. po at hvaro, togh at hvario, idem. II. K. ı. not. 7; Forn. 47. not. 89. pyt hvaru, IV. 16: 12 ; 19: 1. pot hvaru, II. Forn. 47. pr hvaru, idem. II. K. 1; P. 27; IV.16:12. po hvaro, II. Add. 6: 3. papo hvare pro

Pa po hvaro, tunc tamen, III: 97. cen prt /hvaru at, om ock: etiamsi. IV. 19: ı. pr haelder', pr at haelder, vide Halder.

Pr, vide Parn, 戸्pat.
Pr barn, 1. (a $p y$, servus v. serva) egentl. barn, födt af en trälinna: proprie filius $v$. filia ex ancilla procreatus v. procreata; i. q. frillubarn. II. K. 72: 2. not. 45.

Pydifker (ßipifker), adj. Tysk: Germanus. I. A. 14: i; II. A. 17 .

Prft, vide piuft.
Pykkia, v: impers. tyckas: videri. I. K. 20: 2; II. K. 45.

Prliker (bilikin), pron. dylik: talis. I. R. 9: 1; 12: pr; P. 12: 2; II. Dr. 40, 41; R. 28; P. 15, 45; Add. 11: 19.

Prt, contr. pro po at v. pr at, vide $\bar{p} o, \overline{p r}$.
$\overline{\boldsymbol{p}} \boldsymbol{e}$, vide $\boldsymbol{p}^{a}$.
pagn (piarngn), m. fri menniska: homo liber. IV. 16: 7.) ( pral, I. Md. 13: 1; II. Ur. 27 (ubi perperam scribitur aghu). mykin p., en àdel, frikostig man: vir liberalis. IV. 16:15. Cfr. pengsbani.
paen, pen, pron. dem. den: is. I. K. 8: pr; A. 23; FB. 7: 1. etc. scribitur pan, I. A. 21: pr; III. 90. f. $p e$, II. K. 68; III. $76,98,132$. pr, II. A. 7; Add. 7: 25. not. 64. n. pat, pet, I. K. 3, 7: pr; 13. pat, I. K. 7: pr; A. 1 ;: 1; III. 67. gen. m. et n. paes, pes, paefs, I. K. 12: 1; S. 2; A. 4: pr; P. 19 : pr, 3; II. A. 20, 22. dat. m. pem, parm, I. Md. 1: 1; A. 16: 2. f. Ferri, perre, perrae, I. R. 5: pr; 8: pr; II. G. 5. pera, I. Md. 8. parre, parra, I. A. 16: 2; 1. A. 21, nisi illis locis pa (acc.) legendum sit. pe, II. M. pr. not. 5. n. pr, I. Md. I: pr; R. 3: pr; 5: pr, 2; Add. 2: 5. pi, II. Add. 9: pr. acc. m. pan, pen, 1. A. 13: 4; $21:$ pr. pan, I. A. 22.
f. $p a$, I. Md. 3: 2; Add. 2: 1 4. $p a$, I. R. 9: pr. pe, II. K. 72: pr; Add. 11: 11; III. 96. n. pat, pet, I. K. 13, 17 : 1; B. 5. pat, 1. K. 22; Md. 1: 3; Ill. 68. pl. nom. m. per, I. K. 1 I. per, I. A. ${ }^{12:}$ : $p e$, II. K. 7, 21 ; Dr. 40. pör, II. A. ı6. pö, I. pl. not. 39; II. Forn. 12. pir, III. 2. pi, II. Add. 2: 14. not. 70. f. pör, pro par, II. A. 8. n. pr, I. P. 5: pr. pry, 1. Md. 1:2. pe, I. J. 16: 1; M. 2; IH. 104. pön, II. Dr. 27; IV. 12. pö, I. pl. not. 5o. gen. m. perra, II. J. 13; IV. 14: pr. dul. $\downarrow \mathrm{cm}$, I. K. 15: pr; P. 5: 1; II. K. 41; 1V. 19: 1. acc. m. pa, I. K. 15: pr; P. 3: pr; II. Dr. I. pe, II. K. 3o, 72:I; IV. 15 : 5; 16: 12. f. per, II. Fr. 8. n. pr, I. A. 16: 1 ; FB. 9: i; IV. 15:6. pen, IV. 16: 1 2. pe, II. G. 18. - pret aru, sunt. I. VS. 1:4; 3: 1; B. 1:1; A. 21:2; II. K. 6o. pas i (v. passi) mallin v. mallum, dess emellan: interim. II. Forn. 46; III. 89. passama, pro pas famé, II. Add. 7: 29. not. 2. til pass, a) dertill: ad illud. II. P. 53. b) till dess: donec. I. K. 8: 1; II. Dr. 40, 41; Add. 11:4, 17 . cfr. SEr. i perri, adverbialiter, deri: in eo. I. B. 9; II. Fr. ı3; Forn. 29. firi pr, a) derför: eam ob rem, ideo. II. P. 2; IV. 15: 7. b) derför att, ty: propterea quod, nam. II. Forn. 16; IV. 12, 14; 2. firi py at, derför att: propterea quod. I. Md. 2; $\mathbf{p}$. 5: 1, 2; 6: pr; FB. 4: 1; II. K. 72: 1 ; A. 6; P. 58. etc. $m a p \not p r$ at, vide Map 4. aptir Pr fum, vide Aptir. Observationes quasdam ad grammaticam proprie pertinentes hic addere liceat. 1) Post hoc pronomen part. relat. ar $\nabla$. Sum haud raro omittitur; ex. c. pan vighit van, den som begick drâpet: is qui alterum occidit. I. K. 12: pr. iord pa (eam quae) ar köpt,
I. A. 6: pr. paen (ar) Stermdi, is, qui in ius vocabat. II. Add. 9: pr. paen falde, II. Add. 11: 6. pren farghape, III. 84. pa (eos qui) i perra gops aru, IV. 19:3. 2) pan additur post pron. ñokor, ingin, etc. nokor parn dagher, faftudagher, loter, II. K. 56; III. 5, 24. nokot pat ar quikandis ar, I. FB. 3. nokon pan $i$ hans garp etc. II. Add. 7: 1. nokor pan ar fander (ar), IV. 19: 1. an nokor ar pan ar etc. ibid. ingin paen ar laen havir, IV. 19: 4. engfis pas loter, II. Add. 7: 20. ingom perm vitnom, IV. 1 2. not. 9. hvart perra pat ugift ar, II. K. 72: 2. annar pan fum etc. II. Add. 7: 22. not. 53. annars paes bup, IL Add. 7: 19. apru pr man legher, III. it 5. flaefta pe panninga, IV. 16: 12 . fleftir per fva taka, IV. 19: 4. hvarti pret (nisi perra pro pat legendum sit), IV. 18: 2. 3) gen. u. pas certis in casibus pro acc. paet ponitur, ex. c. map umftapu mannum wita pas at han etc. I. B. 1: 2. (namd gara etc.) pas at fvaria, I. S. $2 ; \mathbf{p}$. 3: pr; r9: 3. paes ganga at fvaria, II. P. 24. por eig pres fvaria, I. P. 8: 1. gar han paes eig, II. M. 5. (Nomina in simili constructione in gen. posita iuveniuntur, ex. c. bos at vittia, I. A. 4: 2. gripar at bepas, I. Md. I: pr; G. 9: 1.). Nonnumquam pas verti potest derom: de eo. brer iak pass vitmi, I. J. b: r. ep pas at ganga, II. P. 58. Cfr. Pret.
pien, art. def. den: Graec. $\dot{\delta}, \dot{\eta}$, tio. pun yng/ti kolder, L A. 6: pr. paet nga, II. K. 10. pres heelgha anda, II. K. s. pem ci/bri fifkigarpi, I. M. I. a pingi Pr fyrfta, I. S. I. a ... ping pe naefto, III. .13o. pen fkyldafta, I. Md. 5: 2. p.et drcepna (acc.), I. R. 9: pr. pe"celflus (acc. f.), II. K. 3o. pem Skyldaftu (dat. pl.), II. Add. 8.

Prenni, pron. denne: hic. I. J. 13: pr; 15: r; P. 8: 1. scribitur panni, I. р. 17. f. presfi, I. J. 7: pr; 15: pr; 19: pr. n. pretta, I. S. rubr; B. rubr. patta, I. LR. rubr. gen. n. pasfa, IV. 16:12. dat. m. pesfom, II. K. 37. not. 91. I passi, I. P. 13; IV. 19: 1. pesje, II. Forn. I. n. passfu, I. G. 9: 7; R. 9: pr; J. 7: pr. acc. m. panna, perince, l. p. 14, $19: 1$; FB. 7: pr. f. passfe, I. J. 2: I, 2; Br. pr, 1, 3, 6. n. prottce, petta, I. A. 8: I; II. Dr. 8. pl. nom. m. pesJir, II. Forn. 46. passfi, II. Add. 2:93 III. 46. f. pasfar, IV. 19: I. n. passi, I. K. 6; FB. 6. pasfi, I. R. 5: 6. peofen, II. Add. 11:19. pesfu (forte lapsu calami), II. O. 3. dat. m. prmma, pern$m x$, I. Br. 3; II. K. 54, not. 1; Forn. 46; IV. 16: 7. paennce, II. Forn. 46. not. 57. passfium, II. K. 54; Forn. 46. not. 58. f. Desfum, II. Add. iI: 16. n. premma, II. K. 72: 4; Add. 3: 1. pasfum, I. Br. 3; II. Add. 3: 1. not. 87. pesfi, II. P. 47 (nisi pro vitnum ibi logendum sit vitu). acc. m. pesfac, II. Forn. 32; Add. 2: 9. n. pesfi, 1I. 0. 1: 13; IV. 12. - p̈atta aru, hi ete. sunt. I. R. 5: 5; IV. 1 I. nott. $2,35,44$, 6i; V. 1. nokot patta (mal), pro nokot af passum (malum), II. K. 37; IV. 19: 2. not. 82. at nokrom pasfom lot, II. K. 37. not. 91. a nokrom paena dagh, II. K. 52. a nokrom paesfum daghmm, III. 18.
prer, per, (par, I. A. 2 r: 2; G. G. pr; P. 19: pr; III. 63, 143. pör, II. P. 54.), adv. der: ibi. I. K. 12 : 2 ; VS. 1 : pr, 3; A. 8: 1; 11; R. 3: 2. eto. par ceris, sunt. I. Md. 13: 1. p. ncefter, I. P. 19: pr. p. naeft (adv.), I. Md. 1: 4; 14: 3; S. 4: 1; II. Dr. 7, 31. p. a, a) deri, derpá: in eo. I. Md. 3: 3; 5: 7; G. 6: pr; II. J. 2g. etc. b) deremot: contra id. III. i44. p.áf, a) deraf: de
eo I Md. 15: pr; R. 9: 1, 2; Br. 2. not. 32; II. K. 72: 1; R. 10; III. 76, 86, 99. otc. cfr. Af 1 , Bondi. b) derifrán: inile. II. Dr. I. p. at, II. U. 6; IV. $18: 12$. p. firi, I. J. 16: pr; II. K. 52; Forn. 45 ; Add. 7: 16, 18, 25; IV. 12. not. 42; 15: 12 ; 18:5. p. gönum, I. FS. 5: 1. p. $i$, IL Forn. 12; III. 100, 142 ; IV. 16 : 12. $p$. ivir, vide Ivir 2, 4. p. map, II. K. 73: 3; Forn. 1; IV. 12. p. til, a) dertill: ad illud. I. A. 21: 2; P. 12: pr; II. K. 58, 70; O. 1:8; Forn. 45. not. 35; IV. 12, 16: 12; 19: 1, 4, 5. b) till dess: donec. II. K. 15 . not. 12; 38; G. 1 ; Forn. 48; Add. 7: 8, 22; III. 68, 104. c) till den ändan: eum ad finem. I. Br. 6; II. Add. 7: 29; III. 11 7; IV. 12 , 19: 1, 5. p. viper, IV. ig: pr. p. um, II. Add. 2: 14; 7: 12,25 . p. aptir, II. K. 54; Add. 7: 21. not. 51; IV. 14 : 10.
par, per, part. relat. som: qui. pan par hana a, par minna havir, etc. II. G. 3; Forn. 13. not. 33; 25. not. 86. hin paer bröt, II. Forn. 20. not. 66; Add. 7: 2. not. 16. han par intok, II. Forn. 29. not. 1. per . . . par allum pern etc. II. J. 34. domarin parr dom kavir, IV. 12. par pem far, IV. 19: 1. par han kallar $i$, II. J. 37. par havir husprea lykil til, I. P. 5: 2. par han flyr til, IL. Add. 7: 2. alt par han far, II. Add. 5: i. not. 65.
parr, vide $\overline{\mathbf{P}} u, \overline{\mathrm{p}} a n, \overline{\mathrm{p}}$ at.
parf, vide parf.
Parfliker, adj. nyttig, tjenstaktig: utilis, commodus. IV. $16: 14$.
pat, pron. pers. n. (m. f. han, hun) det: illud. I. Md. 14:3; A. 2 1: pr. dat. pr, I. Md. 1: ; G. 9: 5; P. 19: 3; FB. 6: pr. acc. pat, I. K. I; R. 8; II. K. 1. pl. nom. m. per, I. K. 3, 4. parr, I. K. 12 : pr; Md. 13: pr. peer, II. O. 1: 6; P: 29, 3o. peir, I. S. 5. pe, IL. Praef; K. 52; A. 8. pör, II. Dr. 3; A. 12 ; P. 58; Add. 7: 10, 20. $\beta \ddot{0}$, IL. Add. 7:

3, ıо. pae, III. 74. f. par, I. A. 18: ı; III. 98. per, I. A. 2 I: pr. par, II. Add. 11: 19. putr, II. Add. $7: 10$. not. 8o; 1: 4, $17,19 . p e$, II. Add. 7: io. n. pir, I. K. 9; II. Add. 5: pr. pen, peen, II. Add. 7: 26; 11:4, 7 , 19. pön, II. VS. 14; Dr. 39; A. 20; Forin. 33; IV. 12. pó, IL. A. 21. gen. m. perra, I. K. 2; A. 13: 1, 2, 4. perre, IL Dr. 7, 29. parra, I. Md. 14: 1; A. 13: 3. n. peria, II. Forn. 43; IV. 14: 13. parres, III. 57. dat. pem, I. J. 2: pr; II. Add. 11: 19; IV. 16: 12. acc. m. pem, prem, I. K. 14: 4; A. 4: 2. pa, II. P. 28 (uisi pan, acc. sing. a pron. dein. puen, legendum sit). f. et n. pem, L. K. 9; G. 5: 1. - Cfr. Parn.

Papan, adv. dädan, derifrân: illine, inde. I. P. 3: ı; U. P. 27; Add. 7: 4.
 Pöma, Döpi, vide Döma, Döpi.

## 压。

$\boldsymbol{E}$, vide $A, E$.
$\boldsymbol{E} d l i$, n. natur, beskaffenhet: genus, indoles. aenfker, öftgöt/ker at adlum, till börden Engelsman, Östgöte: genere Auglus, Ostrogotus. IV. 16:8, 17.

AEfa, v. a. 1) skaffa sig. förväriva: comparare, adquirere. IV. 14:11. 2) upbygga: exstruere. IV. i5: is (ubi alfti pro affti scriptum est).

IEffter, effter, adj. (ab aptir) efterst, sist: postremus, ultimus. I. A. 6: 1; II. A. 8,9 .

Eg, f. agg: acies. Cfr. Lagger, Odder, Enaggiaper.

Egha, egha, agha (eighce, I. P. ıo. praes. 1. et 3. p. a, I. K. 7: 3; 12: 2; J. 2: 1, 2. etc. aer, III. 32. agher, II. Praef; K. 53. aghar, IL A. 12. agher, II. K. 44, 52. 2. p. at, I. P. 7: pr; 13 ; II. Dr. 8. pl. aghu, aghu, egho; agha,
II. O. 3. pr. conj. aghe, II. A. 23, 24. impf. atti, I. A. 8: 1; R. 5: 3. ati, III. 6. aatte, II. K. 37. sup. at, I. R. 5: 5.), v. a. 1) ega: in dominio habere. I. K. 20: pr; Md. 15: pr, 1, 2; A. 16, 17: pr; 19, 24: pr; R. 9: pr, 2; J. 2: pr; 4: pr, 2; 5, 7: 2; 20; M. 1,2; Р. 10; FB. 7: 1. etc. agha (mark etc.), ega del i: particeps rei esse. I. Md. 14: 1; FB. 3; II. P. 58; Forn. 12; IV..7. cfr. Bo, Ingin, Kapfir. a. a famarku, d. ä. enskildt ega ett stycke jord: privatum agellum in communi pascuo habere. I. J. ı5: pr; II. J. 34. ee. barn, d. ă. vara far dertill: pater infantis esse. I. A. 8: 1 ; II. A. 11 ; Add. 12 : pr. cfr. Vip 2. a.: piuf, säges om den, hvars egendom blifivit bortstulen: dicitur de eo, cuius bona a fure sunt sublata. II. P. 27. Der ar han (sc. fralsgiva) aghu, d. Ä. de, hos hvilka han ár ätlledd, eller af hvilka han var frigifven: ii, in quorum familiam receptus est, vel a quibus manumissus erat. I. A. 25. per ar aghu pem (sc. stuupbarn), d. at. deras slägtingar: cognati eorum. I. A. 15. - Cfr. Vaetta. 2) hafva: habere. vitu ce., I. A. 21: 2; J. 4: 2; 5. etc. a. oroftu, IV. 15: 15. at. Jkuld at kraffint, ae manni fkuld at gialda, I. R. 7: pr; III. 91, 97. Cfr. - Friper, Likami, Vili. 3) hafda, hafva beblandelse med: stuprare, rem habere cum aliqua v. aliquo. ae. mopor fina v. fapur fin, I. R. 5: 4, 5; II. R. 8, 9. egho fapghar tver enu konu, v. mopghar tva en man, etc. I. G. 8: pr; II. O. 3. 4) skola hafva, hifva att fordra eller taga: habere ius capiendi (ex. c. mulctam). pat (prer marker etc.) a bifkuper, (a) atwift a fakjukia örtogh, niu marker a kononger a mandrapi, etc. I. K. 13; MJ. 3: 3; 5: 1; G. 2: 1; 8: 2; II. Fr. 1. partu agher bifkuper (sc. at botum), II. K. 52. ce. fak a v. af mali, vide Sak s. ce. bö-
ter a farum, I. S. 3: 1. ae. at botumi örtogh etc. I. S. 5. a. land $\int k y l d$, IV. 20: 4. pa a prefter pik ok Skrappu, I. K. 15: 2. hvat prefter a at utfarpa dagh, II. K. ind. 55. pa a han iam napar ep etc. I. VS. 4. a. arf, iammykit af arvi, I. A. 7, 19. 5) skola, bora, vara berättigad (att göra): debere (facere), oportere, ius (faciendi) habere. ae. böta, luka, pinga etc. I. K. 7: 3; A. 18: 2; R. 3: 1; 8: 1 ; IL K. 54, 70; Dr. 8; R. 16; P. 2. a. at garpa, at löfa, at gialda, etc. I. K. 13 ; A. 23 R. I: pr; 7: pr; P. 7: pr; FB. 3, 4; II. K. 3o. etc. han haver minna giort an han atte, II. K. 37 ; III. 6. 6) vam skyldig (att gifva): debere (alicui aliquid). per eghu bifkupi prer marker, I. G. 8: 2. hvarte lius aller paenninga agher bonde prefti, II. K. 53; III. 20. 7) aghas, dep. slås, kämpa: luctari, pugnare. a. viber, II. Add. 7: 4.

AKi, aigh, vide Eigh.
FEkki, adv. icke: non. I. K. 21; S. 6: pr; G. 4: 3. Scribitur akki, I. Md 3: 3. ecki, I. K. 7: 2. ekke, II. Dr. 1. eki, I. B. 5; II. K. 20. ikki, I. VS. 3: 1; A. ıо; P. 8: ı. iki, I. K. ıo:4; A. 11, 17: pr. etc.

Fldari, m. vox incognitae significetionis. II. U. 29; IV. 20: 2, 3. Stj., quem secuti sunt ceteri interpretes, vertit: incendiarius: mordbrännare, ab elder, ignis, quod sine dubio falsum est, etsi Lund., qui in eiusmodi rebus nullam omnino meretur fidem, narrat codiceın quendam manuscriptum post verbs: ar han Jkrelliker pa nyute pass, addere: "Tha Skal han i bali brinna fium bränt hufwer fori bondanum: ok aghi it Bondin fyrft fullt fori fitt hawi.". Hsec forte a recentiori quodam istius codicis possessore, qui in eundem errorem ac Stj. incidit, e Codice Masnaeano vel Christophoriano ia mar-
gine 1．c．fuerunt adnotata．－Cfr． Skialiker．

Eldri（alpri），adj．comp．aldre：an－ tiquior，natu maior．I．M．1；II．M．I． Scribitur perperam edpre，III．56．Su－ perl．alfter，I．K． $15:$ pr；A．5；II．Add． 8；III． 73.

Elf，f．alf：fluvius．mallan ar．ok tivipar，mellan älfven（Götaälf）och skogen Tiveden，d．a．öfver hela We－ stergötland：inter fluvium（hodie Gö－ taalf dictum）et silvam Tiveden，i．e． per omnem Vestrogotiam．II．G．12； Forn．48；Add． $12: 1$.

压lfti，vide ．Efla．
Elgher，m．älg：alces．I．FB．7：1； II．U． 15 ．

ALlg／piut，n．sjelfskott，utsatt till al－ gars dödande：hasta，ita posita，ut in praetereuntes alces ipsa se eiaculetur． 1．Md．15：2．Cfr．Biorn fpiut．

Elgftokt，vox，ni fallimur，scribae errato deformata，pro qua legatur eelg－ jtokk，II．Dr．ind．37；cap．37．a alg－ ftokker，m．ett slags sjelfskott，hvari－ genom älgar dödas；troligen det trạd， hvarvid älgspjutet fästes：truncus，ita positus，ut occidat praetereuntes alces； illud，ni fallimur，lignum，in arci mo－ dum tensum，cui adfigitur hasta，alg－ fpiut dicta．Cfr．S．Nilsson，Skandina－ visk Fuına，I．D．p． 282.

Elinar massfa，f．Helenas（af Sköf－ de）messa：festum Helenae Schedvi－ ensis，d．XXXI Iulii．I．Br． 3.

Eller，conj．eller：vel．I．K． 12 ： 1 ； 14：1．etc．Scribitur aellaer，I．K．12：pr； ig；Md．1：pr．etc．ellaer，I．G．8： 1. eller，I．K．4，5．etc．allar，I．Md．5： 6；6， 15 ：1；VS． $1:$ pr；G．8： 1 ；II．Dr． 4．etc．allar，I．O．2．ellar，I．K．12： 1；R．5：3．heellar，I．FS．5：2．cellr， II，R．3o；Forn．45．elder，III． 117 ． ellder，山L 134，144．alla L．K．4，6，

11．etc．alla，I．Md．5：3．elle，III． 134. －a．ok，vide Ok．ce．num，vide Num． Aller（allar，allar，eller，alla），adv． 1）eljest，annars：alias，alioquin．a．ar mal hans Spilt，a．Skal han frip fly， etc．I．Md．1：pr；S．1；J．${ }^{17}$ ：2；II．K． 42；J．41；Add． $11: 17$ ；III．68；IV．19： 4．not．92．2）annorlunda：aliter．arn （sc．per）eig vilia a．（sc．Skipta）．I．J． 14 （pro ar．perperam scriptum est al－ lir，II．J．33．）．3）för öfrigt：praeter－ ea．allan＇（sc．tiunda）a．bort flytia v ． föra，I．K．20：1；II．K．44：

Ellighis（allighoes），adv．eljest，an－ nars：alias．II．Add．10；IV．19：4．

Ellighaer（elligher），adv．för öfrigt： alioquin，praeterea．IV．19：2， 3.

Ellir，allar，etc．pro allir etc，vi－ de Alder．

Alliupti（alliufti，aliupti），num．elf－ te：undecimus．IV． $14: 11 ; 15: 11 ; 16: 11$ ． Ellivu（allivo，alliuvu），num．elf－ va：undecim．I．S．5；B．I：I；VK；II． Fr．1；IV．16： 12.

Flta，v．a．drifva，jaga：agere，pel． lere．I．R．9：2；P． 14 （ubi alcir pro al－ tir）；FS．6：pr；II．R．22，23；P．48； Forn．24；U．6；Add．7：16；III． 131 ． In locutione í．akernam fra manni， h ． v．non，ut crediderunt Lund．et lh．， aliam quam consuetam babet signifi－ cationem．
EIm，vide Vura．
它minangir（pro iammangir），pron． pl．i．q．iummarghir．II．A．33；J． 37 ． not． 52.

Em marghir，Emmykit，vide Iam． marghir，Iammykit．

Emni，n．tinne，förmögenhet：fa－ cultates．IV．19：4．

Emrikt，vide Iamrift．
／En，couj．om：si．I．K．1，2，14：2， 3；ig．etc．Scribitur en，I．K．3， 10 ： pr，1，4；A．5，7；R．2，7：pr；J．14， 15：pr；P．10，13；II A1 25，27；III．

33; IV. 19: I. etc. an, I. B. I: pr; A. 15; J. 18. haen, I. FB. 8. - an po at ete. vide po.

En, conj. an: quam. I K. 1 f: pr; S. 5. etc. Scribitur en, I. K. 4, $10: 4$; II. Dr. 23; P. 23, 3o; Add: 5: pr; 7: 21; III. 79. an, I. Р. 5: 1; 14; III, 6. Cfr. Fyr.

届n, conj. men: sed. I. K. $12: \mathrm{pr}, 1$; 15: pr; Md. 1 ': pr; S. 1; J. 9: 1; M. 4; P. 19: pr; CB; IL. Praef; K. 39, 7 3: 4 , 6, 7. etc. Scribitur en, I. P. 5: pr; 6: pr; II. K. 2; A. 20; Add. $2: 21$; IV. 19: 1. an for tva öra... Skal böta, II. p. 3, ubi scriba, ut videtur, credidit v. an significare quam.

压n, adv. 1) än, redan: iam. IV. 14: 13. 2) ànnu, hittills: adhuc. IV. 15: 5. cen pa, 11. Forn. 3g. an fipan, IL. Forn. 44. 3) dessutom, ytterligare: praeterea, ulterius. pa böte an bifku$p i$ etc. I. Br. 3. an et ar, ibid. 6. not. G3. an fylspr pr farm lifspund fy ffs, IV. 16: 1 2. Cfr. Siper.

## EIn, vide En, Han.

Finda, v. a. dinda, sluta: finire. ant, n. part. pass., IV. 12.

Endaghi, vide Endaghi.
EEndlanger (aenlang̀er), adj. på lăngden, ändalangs: secundum. up at odnem - gum, langs up àt sjön Ànimen: secundum longum latus lacus Ånim. IV. 10.

Ang (ongh), f. ang: pratum. I. J. 10; FB. 9: pr; II. K. 73: 4. Cfr. $1 k$ ker, Enka, Lafs, Sla. H. v. non est confundenda cum afng pro egn, quod vide.

Engil, m. ängel: angelus. IV. 16: 1. henglum pro anglum, IV. 15: 12.

Engin, vide Ingin.
, Enker, vide Ainfker.
Enkia, f. enka: vidua. I. G. 6: prs II. G. 7; Add. 8, 12 : 2.

Enncettingha, vide Annattuaggia.

Enf ker, adj. Engelsk: Anglus. I. Md. 5: 6; S. 5; B. 2: pr; II. Dr. 15; A. 179 IV. 16: 8, 9. Scribitur anfker, I. A. 14: pr. anker, IL Fr. 2

Ent, vide Finda.
Entiggia, vide Annatturaggia.
Eptimeelandi, vide Eptir meelandi.
Eeptir (eptir, eftir, eftyr, apti, affti, aptir, aftir, afti; attir, IV. I4: I3.), praep. co acc. et dat. 1) efter (itid): post (ratione temporis). a. fagnarping, martensmarsfu dagh, etc. I. A. 22; G. 9: pri II. K. 54,57 ; Forn. 40; 11 I 57. a. gift, a. pridiu Sopd, vide Gift 3, Sad. a. pat, derefter: postea. I. Br. 3. cfr. Ar. a. at, sedan: postquam. III. 117. a. han döpan, mopor döpa, böter. faflar, etc. sedan han är död, etc.: illo mortuo, etc. I. A. 8: 1 ; II. K. 73: 4; Fr. 14; Add. 7: 10; 11:12, 14. arva, taka, hava (panninga etc.) a. fapur etc. I. Br. 2; II. K. 7. 72: pr, 1; $7^{3:}$ 3. liva a. annan, I. A. ı3: pr. dör Jun a barn ๙. jik, I. A. 21: 2. aru ce. (se. han) ...fraender, II. A. 3. heennar arva a. haenni, III. 67. paen prefter a. (sc. han) komber, II. K. 73: pr, 1,2,4 -7. heta a. annan, IV. 15: 9. höraengiar ganga a. tu®enni trlftum, I. B. I: pr. Cfr. Münhaf. 2) efter, at (i rörelse till ett ställe): h. praep. designat locum, quá tendit motus quidam. fara a. (ріuvi, finu, etc.), I. Md. 8; p. 6: pr; $9,10,16 ;$ II. U. 6. vrakia fiat ac. (sc. piuvi), vide Vrakia. kafta allèr Skiuta a. man, II. Add. 7: 2. komber hin ae., I. P. 14. bryta hus a. konu, II. G. 7; Add. 12: 2. Spyria ar. manni, IV. 14: (1. 3) enligt: secundum, pro. domber ftyris ae. vitnum, II. Praef. a. landslaghum, II. Add. 7: 5, 26; III. 1oo. a. mantali, II. Add. 11: 16; III. 73. a. arfpa lot finum, II. Add: II: 10. a. hans ordom; IV. 19: 1. cs. Py fum etc. IL. Praef; III. i16; V.
3.: 4) adv. efterât: postea. late döma jik, $i$ frip a., I. B. I: 1. Svaria a., I. J. 14; FS. 5: 3; II. Add. 2: 14; 11: pr. wita a., map tylftar epe, I. Md. 8. ep fin a., I. J. 6: I. rattin haldis a., IV. 19: 1. 5) quar, aterstảende: residuus. pret fum ae. cer, det som âterstår: quod restat. I. B. 7; II. Fr. 11.

Eptir moela (eftyr mola), v. a. c. dat. föra talan efter en dräpen, anstălla drâpsprocess: homicidii actionem instituere. I. Md. 1: pr; S. 1; II. Dr. 1. wet eig hvat hoelder -lir quikum aller döpum, I. S. i.

Eptir melandi (apti-, epti-, v.aftimalarndi), $m$. den som för talan i drâpmáal: is qui homicidii actionem instituit. (friplös ok) ugilder firi arva ok a., allitt. vide Ugilder 4.

Eptir maeli, n. talan eller process i drâpmàl: actio homicidii. til ce.för, $i$ stảnd, vuxen till utförande af drâpsprocessen: par actioni homicidii instituendae. II. Dr. 2.

Zr (er, I. K. 5, 7: 1; 8: pr; 15: pr. etc. ar, I. J. ıо: pr; P. 10, 12:1; 17.), part. relat. som: qui, cum, ubi, etc. paon, pat, per, pas etc. ar', is, eins etc. qui v. cuius $\begin{array}{r}\text {. cui etc. I. K. 5,8: }\end{array}$ pr; 12: 1; Md. 1: 1; 15: pr, 1, 2; B. 1: 2; 9; A. 12:1; R. 3: 2; 9: pr; J. 2: pr; FB. 7: 1. etc. $p a$ (eos v. eam) ar, I. p. 3: pr; II. Dr. 1, 8. hin ar, vide Hin. fa ar, I. J. 7: 1, 2; 12: 2; 17: 2; 19: pr. etc. han ar, II. A. 14. paes $\sqrt{2} a r$, I. J. 15: pr. pa, paghar, Sipan ar, vide pa etc. til pas ar, till dess: doвес. 1. K. 7: 1; G. 6: 3; J. 20; II. K. 15; A. 18. pingat ar, I. K. 20: 2. hiona hvart ar (quod, acc.) olia (kal, I. K. 15: pr. pry öl ar...at, in quibus. 1. Md. ı3: 1. dötar ... aer, I. A. $2: 1$. a heat dögre ar; I. A. 13: 4. hion pin ar etc., quorum. I. P. 7: pr. - Nonmumquam omiltitur illud pronomen v.
adverbium, quod respicit h. v.; ex. e. pa fkal (hin) aftir fara ar etc. I. p. 10. bapi (pa) ar ny ar ok napar, IL. P. 54. pem vip varo (Ba) ar varp ut galts, II. Add. 11: 6.

## Er, vide A, Ar, Vara.

Era, f. ära, belöning: honor. IV. 19: 3. Cfr. Ih. Gloss. v. förära.

Etchibifkuper, m. arkebiskop: archiepiscopus. II. K. 3; IV. 16: 2; 19: 3, 5 .

Erchidiakn, m. archidiaconus. IV, 19: 5.

Ar.ffallin, Erftakin, vide in $A$.
Erff, f. (ab arver) arf: successio ab intestato. II. K. 72: 2. not. 36; Add. 11: 4, 16,17; 12: pr, 2. arffar v. arfpa bolker, I. A. rubr; III. 34. in titulo.

Frfpa iorp (arfper v. arfpa iorp), f. arfjord: fundus v. ager hereditarius. II. A. 26; Add. 11: 11; III. 108. EErfal loter, m. arflott, andel som man genom arfsratt erballit eller ar berättigad till: portio, quae iure hereditario alicui competit. II. Add. 11:5, 7, 10.

Erfpar vitni, n. vitne, som intygar att den omtvistade saken genom arf tillfallit innehafvaren: testis, qui adsorit rem litigiosam hereditate venisse ad possessorem. I. J. 2: 1; II. J. 2.

Erffa vita, f. bevisning derom, att man genom arf erhallit en omtvistad sak: probatio, qua aliquis firmat se rem litigiosam hereditate accepisse. ar. farpernis aller möpernis, i. e. de re paterna aut materna hereditate accepta. II. Add. 11: 3. Cfr. Standa 1.

Erlika, adv. hederligt: honeste. IV. 16: 12.

Erliker, adj. hederlig: honestus. IV. 14: 17 ; 16: 17 ; 19: 1,5; V. rubr.

Erva (erva, arfva; herft pro arft, I. J. 7: 1.), v. a. arfva: hereditate v.
hereditatem accipere. II. R. 30. not. 20; Add. in: 16 , 17 ; III. 28. ac. Skipt, I. J. 7: 1. a. manböter, II. Add. 11: 4,17. as. aptir fapur etc. I. Br. 2; II. K. 72: pr. not. 73; §. 1. nott. 88, 1; §. 5. a. man, II. K. $7^{2:}$ 1; III. 99, 136. arft fapur aller mopor, d. ä. sedan de ärft etc.: postquam hereditatem paternam vel maternam acceperunt. III. 134 .

EIrver, Ervi etc. vide Arver etc.
Ervisöl, n. arföl, gästabud som af arfvingen anstäldes till den dödes minne: silicernium, compotatio ab herede In memoriam defuncti parata. I. Md. 13: 1 (ubi aruitöl lapsu calami, ni fallimur, est scriptum); II. Dr. 27.
\&Ervopa, vide Arvuda.
Ercendi, n. ärende: negotium. I. G. I; II. G. 1 .

E/ta, v. a. c. gen. asska, begära: poscere, petere. gripar ar., I. Md. 14:pr.

压 (ett, ath), f. ätt, slägt: genus, cognati. I. Md. I: 4, 5; 2, 5: 4; II. Dr. 6, 7, 13; Add. I1: 4, 17\% III. 119. taka (prael) i cet $m a p$ jik, i. q. atlepa, II. A. 32; Add. 8, 12 : 2.

Atborin, adj. född i fri slägt, friboren: ingenuus. I. S. 6: 1; VS. 4; G. 4: pr; 6: 3, 4; R. 5: 1; II. VS. 12 ; G. 3, 11 (ubi cetbörnna pro atborna); R. 7.

Ethz vita, vide Eps vita.
Etteda, attepa, v. a. uptaga en frigifven träl i $\sin$ slăgt: libertum v. libertam in familiam suam recipere. I. A. 23; R. 3: 2; II. A. 32 (ubi pro atled v. atteder legendum videtur pren ar cetlede); R. 3. Cfr. EEt, Etleder.

Etleder (at leper, aatledder), adj. (part. pass. ab atteda), frigifven och af någon friboren man uptagen i hans alt: manumissus, et ab ingenuo quodiuna viro in familiam receptus. I. Md. 2; A. 23. ) (frcelsgivi, i. e. libertus, qui, recentiori tempore, cum hoc institutura exolescere coepisset, non erat
in ingenuam familiam receptus. II. Dr: 7. Cfr. Bring, Diss. de vet. Suec, et. Goth. institutis, p. 50.

EEttarbot (atar bot, aterbot), f. böter, som af dråpares slägtingar (eller; i. fall drâparen var träl, af hans husbonde) erlades till den dräpnes: mulota, quam eognati homicidae (vel, si servus erat interfector, dominus eius) pendebant oceisi cognatis. I. Md. 1: 4, 5; 2, 4, 5: pr; II. Dr. 5-7, 9, 10; Add. 11: 4, 19; III. 63. Cfr. II. Add. 11: ${ }^{17}$. not. 9 r.
ettarftupi, f? sammanskott, som dråparen upbar af sina slägtingar till attarbotens utgörande: symbola, quam a cognatis suis recipiebat interfector, dum solvenda erat mulcta attarbot dicta. II. Dr. 7,io. Cfr. Caionius, Diss. de prisco in patria servorum üre, 反. 32.
\&ttar tres, n. stamtràd, stamtalla: arbor vel tabula consanguinitatis. II. Add. it: 16.

Ettaber, adj. i. q. atborin. I. G. 4: pr; II. G. 3. (ubi atticepae perperam pro attcepa). as. man )(pral, I. Md. 4; IIL Dr. 9. )( fralsgivi, II. R. ind. 7. )( atleder, I. Md. 2. frals a. kona )( fralsgiva, II. Add. 12: 2.

Ettir, vide Aptir.

## Ö.

Ödbön, m. vocabulum, cuius significatio nobis est incognita. IV. 16: 12. Locc. vertit verba: ö. hoelgha, "supplicationum sanctuarium."

Ödmark (odmark), f. (ab öpe) ödemark: desertus campus. I. K. 20: 23 II. K. 45, ubi cod. G. habet utmark.

Ögha, n. (pl. öghun) öga: oculus. I. S. 4:3; 0. 6; R. 9: 3; II. O. 2: 10 ; R. 24 .

- Oghlyfa, จ. a. framvisa: exhibere, ante oculos ponere. II. $\mathbf{~ p} .40$.

Oka (ökia, II. P. 58.), 丈. a. öka, föröka: augere. II. K. ıo; Add. 13:pr; IV. 12, 16: 9, 10. Cfr. Lapi.

OKee, vocabulum, ut videtur, lapsu calami deformatum, II. Forn. 15, cujus loco aut ökfe legendum videtur, ut habet not. 40. ibid., aut ekiu, ut scriptum est I. FS. 3.

Öker, m. ök, ett par dragare: iugum, biga. II. Forn. ind. not. 4. .

Oknöte, n. en af de två dragare, som höra till en ök: iumentum iugale. I. FS. 1, 2: 2; II. Forn. 2, 5. .. ̈̈l (öll), n. (egentl. öl: cerevisia) dryckeslag, gästabud: symposium, convivium. I. Md. 13: 1; G. 6: pr; II. Dr. 27; G. 7; Add. 12: 2. Cfr. Giftar-, Pcennïngs - , Ervisöl.

Ölbaenker, m. bänk, på hvilken man sitter till bords: scamnum, in quo mensae adsident coenantes vel potantes. I. B. 4; 0. 8; II. Fr. 6; O. $2:$ I.

Oleng, vide Oling.
Ölfuva, f. hus eller rum, hvaräst dryckeslag eller găstabud hâlles: domus v . cubiculum, ubi habetur symposium v. convivium. I. Md. 13: pr; II. Dr. 24.

Ölfcemna (ölftempna), f. sammankomst för att dricka, gảstabud; förekommer här om ett förgäfves tillagadt bröllopp eller giftaröl: conventus potatorius; occurrit de convivio nuptiali frustra parato. I. G. 9: 4; II. G. 16. lagha ö., ett sádant gästabud, hvartill tiden $\mathbf{i}$ laga ordning blifvit bestämd: eiusmodi conviviam rite condictum. I. G. 9: 3. Ih. confundit h. v. cum $\mathbf{v}$. mungats tipir; Calonius vero (Diss. de prisco in patria servorum iure, §. 21 .
not.) confundit tria illa convivia, quae 1. c. commemorantur, cum istis, quorum mentio fit I. Md. i3: i.

Ömblegher, adj. ömklig, prov. ömlig: miserabilis. IV. 15: 13. Quod Fant (Script: Rer. Suec.) de h. v. perperam disserit, neminem moveat.

Öre (ore, I. K. 13; Md. 3: 3; S. 4: 1; II. U. 2. etc. pl. örar, I. VS. 1: 4; 3: 1; R. 8: pr; II. VS. ıo. örer, I. B. 2: 1. örce, II. R. 17.), m. 1) en átiondedels mark (vigt): octava pars librae. ö. gulls, I. A. 22; II. A. 3ı. 2) öre, ett mynt, utgörande en áttondedels mark: ora, moneta, de qua octo efficiebant unam marcam. I. K. 16; Md. 1: 4; 3: 2; II. K. 26, 35; - Dr. 7. etc. tolföra pro tolf öra, II. K. 26. Sva marghir örar, d. ä. sà stor summa penningar: tanta pecuniae summa. I. J. 4: 1; II. J. ıo. Cfr. Ailmannings öre, Örtogh. 3) pl. örar, penningar och annan lös egendom: pecunia aliaque bona mobilia. fore fae ok fulla öra, allitt. II. Add. in: 6. löfir örar, lösören: bona mobilia. I. O. 2, 4; A. 6: pr; J. 3: 4; 4: 2; II. O. 1: pr; R. 3; J. 8; I 1, 46. not. 99; Add. It: 1 ; III. 52, 73, 108. Cfr. Halds-, Lös-, Varpörar, Saköre.

Öres land (orafs land), n. ett stycke akerjord, som antingen innehöll en viss rymd, eller var upskattadt till ett visst värde, efter någon máttstock som nu ej är kảnd; troligen så stort stycke jord, hvarpá ett visst mátt (öre) säd kunde sás: ager certi cuiusdam spatii vel pretii, secundum mensuram nunc incognitam; forte ager, in quo certa seminis quantitas serebatur. I. J. 7: 3; II. J. 19. Cfr. Halfmarka land, Örtogh 2, et Wexlle, Gloss. Iurid. Dan. Norv. v. ortug.

Orlögh, n. örlig, krig: bellum. IV. 15: 15. not. 57.

Örnavingi, m. ett, troligen utländskt, mynt, i värde svarande mot aderton Götiska pcenningar; utan tvifvel sà kalladt i anledning af sin stămpel: ala aquilina; ita, sine dubio ab impressa nota, appellabatur extera quaedam, ut videtur, moneta, duadeviginti nummulis (paenningar) Goticis valens. II. Dr. 7; III. 63.

Örs, n. hăst: equus. moep örs picena, göra krigstjenst till häst: equestrem militiam facere. IV. 19: 3. Cfr. Hors.

Örter, f. pl: pro yrter, ab urt, ört: herba, nisi legendum sit arter, pisa. III. 123.

Örtogh, örtugh (ortogh, ortugh, I. K. 15 : pr; II. R.' 1 I. etc. artogh, III. 1, 5, 18, 20. pl. ärtoghaer, I. VS. 3: pr. örtoghor, I. K. 13; B. 2: pr; FS. 4, 5: pr, 1. örtöghr, I. Md. 1: 4. artohaer, örtuher, I. J. $13:$ pr; II. R. 12.), f. (II. K. 3r.) , 1) örtug, ett mynt, hvaraf 3 utgjorde ett öre, och 24 en mark: (solidus,) moneta, de qua III efliciebant nnam oram, et XXIV unam marcam. 1. Md. 1:4; S. 5; VS. 3: pr; II. Dr. 7; P. 3, 4, 8; Add. 6: pr; III. 63; IV. 18 : 6; 19: 1. etc. ö. prenninga ) (tvar fkappur (korns), I. K. 19. attaörtogham pro atta örtoghum, I. FB. 4: pr. faxtanörtogher, I. R. 5: pr, 2. pranni fexxtanörtogher, I. R. 6, 7: pr; 8: pr; J, 12 : 1; 17: 2; 19: 1. etc. prannifaxtanörtogher, I. R. 5: 3, 4; J. $12: 2$; 13: pr; FB.

3, 8, 9: 1. Cfr. Mark 2. 2) ó. Jeed r. korn, ett örtugland, utan tvifvel tro.djedelen af ett öresland: solum, quod sine dubio continebat trientem agri oresland dicti. V. I.

Öfgötar (Ösgötcer), m. pl. Östgôtar: Gotiae orientalis incolae. I. R. ı: pr; II. R. 1.

Oftgotf fker (öftgözkerr), adj. Östgötsk: Ostrogoticus. IV. 16: 17.
öxabyrp (ةххe byrpe, oxabyrpi), f. rättighet att băra yxa, d. a. hugga $i$ en skog: ius ferendae securis, i. e. caedendarum arborum in silva. agha $\dot{a}$. til fkogs, I. J. 13: 4; II. J. 32.

Öxis m. yxa: securis. I. FS. 2: 2 ; II. Farn. 5, 15. not. 40; 44.

Öpa, $\nabla$. a. föröda, förstöra: perdere, dilapidare. IL. Forn. 12; IV. 16:16. Cfr. Bolöffla.

Öße, adj. indecl. öde: desertus, incultus. liggia d., I. M. 2; II. M. 2; Forn. ind. 31 ; cap. 31 . not. 32.

Öpe bol (ödhebol), n. ödehemman: praedium desertum. II. Forn. 31; Add. 4: 3; IV. 21: 45.
öper, m. rikedom, egendom: divitiae, bona. upfala ö. $\nabla$. ödhe, kungsgardar, anslagne at Konungens i Upsala underhàll, och använde till boställe för den öfver hrart bo förordnade kung: lige ämbetsman: praedia regalia, usui Regis Upsaliensis dicata, in quibus habitabant praefecti regii. II. M. 8; V. I. Cfr. Ba 4, Leen.

## 2. Glossarium,

## CONTINENS VÓCABULA MEDIIAEVILATINITATIE。

## A.

"Abinvicem, alter ab altero. IV. $21: 1$. Absentare se, abesse. IV. 21:30. Ad, ad manus (habere), pro in mamibus. IV. 21: 85 .

Adinvicem, invicem, coniunctim. IV. 21:97. 103.

Adventus, tempus trium vel quatuor septimanarum, festum nativitatis Cbristi antecedens. II. K. 49. not. 94; IV. 21: 5.

Alamannus, Almanicus, Germanus (pydifker). IV. 21: 103.

Aliomodo, pro alio modo. IV. $21: 57$.
Amonitio, pro admonitio. IV. 21:68. Annuntiationis (sc. dies), d. XXV Martii. III. 113.

Anona, frumentum. IV. 21:1, 37, 91, 98, 100.

Ante, antequam. IV. 15: 15.
Anticus, pro antiquus. IV. 21: 44.
Apostolica sedes, vide Sedes.
Anchuvus, strues, meta (foeni). IV. 21: 94. not. 4.

Ascensio, Assumtio, vide Dies.
Ascribere (pro adscribere), adsignare, tribuere. IV. I5: 1.

Assignare, definire. IV. 21: 36.
B.

Bannum, proclamatio (matrimonii in aede sacra). IV. 21:24.

Baseus, basa, pro basis. IV, 21: 48,
Benedicere, coniuges sacro ritu copulare (vighia). b. sponsos, coniuges, IV. 2 : $24,26,74$. b. nuptias, IV. 21 : 116. benedici cum femina, IV. $21: 25$.

Benedictio nubentium, sacer ritus, quo copulantur coniuges. IV. 21:69.

Beneficium, ecclesia curato cuidam demandata. IV. $21: 97$.

Benivolus, pro benevolus. IV. 15: 7.
Biblia, f. codex sacrarum scripturarum. IV. 16: 12.

## C.

Campanarium, turris, in qua pendent campanae; campanarii enim pro camppainum legendum videtur IV. 21: 81.

Campanarius, custos campanarum, aedituus. IV. 21: 52. Cfr. not. 13. p. 327.

Canon, "oratio, quae in missa unte consecrationem, et in ipsa consecratione divinae hostiae recitatur a sacerdote." IV. 21: 6ı.

Canonicus, clericus, ecclesiae (cathedrali) deserviens, capitulique adsessor. IV. 21: 55.

Capitalispars, i. q. hovoploter. IV. 21:56. C. decima, vide Decima.

Capitulum, collegium canonicorum ad ecclesiam (cathedralem). I. Br. pr, 6 .

Captivare, capere, captivum facere. IV. $15: 18$.

Captivatio, in captivitatem comprehensio. IV. 15: 18.

Cardinalis, consiliarius pontificis Romani; episcopus, presbyter vel diaconus primarius. IV. 17.

Carena (a quadragena), ieiunium XL dierum. IV. $17,21: 124,139$.

Castuppa, pl. vocabulum incognitae significationis. IV. 21: 87.

Cathedralis, vide Ecclesia.
Celebrare, absolute, missam agere. IV. 21:54, 137.

Cena, Cenobium, vide Coena, Coenobium.

Centenaria, centum. quinque -ae, quingenti.. I. VK. not. ${ }^{27}$.

Chrisma (crisma), oleum consecratum. IV. 21: 115.

Chrismale (crismale), vas, in quo chrisma asservatur. IV. $21: 136$.

Claustrum, i. q. coenobium. IV. 15: 15.
Clericus, in gradu quodam ministerii ecclesiastici ordinatus. IV. 2 I: 36. not. 5i; 41. ) (larcus, cfr. Laycus. ) (religiosus, IV. 21:15. c. inferiorum ordinum, ibid. 31.

Clerus, ordo clericorum. IV. $21: 99$ Cliens, famulus, minister. IV. $21: 8$. Coena domini, feria quinta festuin paschatis proxime antecedens ( $\mathrm{fkiær} \mathrm{r}$ forsdagher), sic dicta a sacra coena illo die instituta. IV. 2r: 6.

Cocnobium, communis monachorum vel monialium habitatio. IV. $15: 11$.

Cognoscere, per Hebraismum, pro stuprare, rem habere. IV. 21:17-19.

Colonia (collonicu), 1) praedium colono locatum. IV. 21: 92. 2) praedium, generatim; "habitaculum rusticum cum sullicienti praedio ad alendum colonum vel familiam rusticam." IV. 2 : 43. not. 88.

Commater, "mulier dicitur esse ei, cuius filium vel filiam de fonte baptismatis suscepit, vel e contra, mulier commater est illius, qui filium suum [sc. mulieris] aut filiam suam de fonte baptismatis suscepit." Priorem significationem h. v. habere videtur IV. 21: 19, ubi verba non exacte respondere videntur iis, quae dicuntur IIL 103. Cfr. Gudmopir, Gudfivi.

Commemoratio animarum, festum d. II Novembris celebratum (fialamæsfu dagher). III. ${ }^{2} 1$.

Communicare, -catio, pro excommunicare, - catio, III. 66.

Communitas, populus. IV. 15: 10. not. g.

Computus, ratio. IV. 21:141.
Confirmare, confirmationem conferre. IV. 21:112, 113, 115.

Confirmatio, sc. baptismi; sacramentum in ecclesia Romana receptum. IV. 21: 19, 112, 114, 115.

Convertere; e converso, contra, vice versa. II. Add. 2: 14 ; LII. 76.

Corpus Christi, panis ad sacram coenam consecratus. IV. 21: 62, 67, 73, 82, 83, 86, 11 8. recipere c.C., ibid. 3o. perceptio corporis C., ibid. 26,67. not. 91; 74.

Crisma, Crismale, vide Chrisma, Chrisinule.

Cum, apud. IV. 13, 15: 17, 18. Cfr. Secum.

Curatus, sacerdos, cui ecclesiae cuinsdam cura est demandata. IV. 2 : 13, 60, 76, 82. not. 42; 127, 140, 14 1.

Curiu, praedium, villa, (garper 3, 4.). IV. 13, $21: 32,84$, 1og, 111 .

Cybus, pro cibus. IV. 21: 70.
Cymiterium, cimiterium, pro coemeterium. IV. 21: 8. not. 48; 9. not. 62; 11, 12, 54, 58, 78, 80.


Dacia, Dania. IV. 15: 3, 18.

- Dacus, Danus. IV. 21: 103.

Decima, decimae (tiundi). IV. 21: I, $2,65,98$. d. capitalis, i. q. hovoptiundi. ibid. 99, 100, 102, 103, 109.

Decimare, decimas solvere. IV. 21:
1, 66, 99-101,103-107,110, ini, 126 .

- Decolare, pro decollare. IV. 21: 79.

Dedicatio; consecratio (aedis sacrae). dies -onis (ecclesiae), i. q. kirkmæsfudagher. III. 21; IV. 21: 7, 37, 70,

- Deferre, ferre. IV. $21: 2,90$.

Denarius, 1) i. q. pænninger 3. IV. 21: 65, $108,109$. 2) i. q. pænninger 2. IV. $21: 43,82,83,93$. Cfr. Marca, Ora. 3) i. q. pænninger $\mathrm{I}_{\text {; }}$ IV. 21: $101,105$.

Derelinquere, pro delinquere. IV. 21; 3r. Cfr. not. 32. pag. 323.

Dies animarum, i. q. fialadagher. IV. 21: 70. d. a. proxima michaelis, III. 21; IV. 21: 70. dies lunae proxima post festum Michaëlis; nam ferias 2:am, 3:am et 4:am post dictum festum, saltem secundum calendarium Scarense, fuisse dies animarum, docet adnotatio ad illud calendarium in cod. O. fol. 153.

Dies (omnium) apostolorum, pl. i. q. (allir) apostoladaghar.IV. $21: 37$.

Dies ascensionis (pro adscensionis), i. q. hælgha porsdagher.IV. $21: 37$.

Dies assumptionis (sc. Mariae), d. XV Augusti. 1II. 21; IV. 21: 70.

Dies (omnes) beatae virginis, festa S . Mariae. IV. 21: 37 .

Dies circumcisionis, i. q. attundi dagheriula. IV. 2r: 37.

Dies dedicationis, epiphaniae, vide Dedicatio, Epiphania.

Dies ieiunanda, i. q. faftudagher. 1V. 21: 5, 38.

Dies Iohannis (baptiftae), i. q. midfumarsdagher. IV. 21: 37. Cfr. Iohannis baptistae, Feftum I. b.

Dies Laurentii, d. X Augusti. IV. 21:37.

Dies Matthiae, d. XXIV Februarii. IV. $21: 117$.

Dies Michaelis, d. XXIX Septembris. III. 18, 21; IV. 21: 37, 70. Cfr. Festum Michaelis. $\quad \because 1$

Dies nativitatis (domini), i. q. iuladagher. III. 18; IV. 21: 37, 70.

Dies omnium sanctorum, i. q. aldra hælghuna dagher. III. 18,21; IV. 21:37, 70.

Dies paschae, pentecostes, vide Pascha, Pentecoste.

Dies Petri, d. XXII Februarii. IV. 21:117.

Dies purificationis, i. q. kyndilsmæsfudagher. III. 21; IV. 21: 70.

Diffinire, pro definire, decernere. IV. 21:116.

Dimidietas, dimidium. IV. 21: 77.
Dispensare, relaxare, indulgere. IV. 21:124.

Domesticus, "hospitii dominus, qui hospitio excipit" (D. P. Carpentier; Supplem. ad Gloss. Cang.). IV. 21: 63.

Dominica (sc. dies), i. q. funnudagher. IV. 2:: 37,133 . d. quasi modo geniti, dominica prima post pascha, sic appellata a verbis, quae in introitu ad missam canebantur: quasi modo geniti infantes etc. IV. 21: 5 .

Dominues terrue, i. q. lands hærra. IV. 21:31, 42 .

Dfaconus, pro diaconus, persona ecclesiastica, "cuius officium praesertim erat Evangelium legere ac recitare in sacris liturgiis." IV. 21:31.

Drocesanus, adj. pro dioecesarues, (episcopus) dioeceseos. Cfr. Praelatus.

Dyocesis, pro dioecesis, provincia, cui praeest episcopus. IY. $21: 103,104,138$.

Dronisii (sc. dies), d. IX Octobris. III. 13.

## E.

Ecclesia, 1) aedes sacra. III. 66; IV. $13,21: 2-4,7,8$. etc. e. cathedralis, episcopalis, sic dicta a cathedra episcopi. IV. 21:55, 121, 139. a. parochialis, cui praeest parochus s, curatus. IV. $21: 55$. e. falacopensis, IV. 21 : 3o. not. 23. 2) i. q. kirkia 2, ecclesia Christi, IV. 15: ı. e. Scarensis, i. e. dioecesis Scarensis. IV. 21: 1. not. 1.

Edy, pro haedi. IV. 21: 75 .
Elemosina, pro eleemosyna. IV. 17.
Emenda, mulcta. IV. 21: 2. not. 16; 73.

Emendare, mulctam solvere. IV. 21: 1, etc. passim.

Emunitas, pro immunitas. III. 66.
Epiphania (ephiphania), festum d. VI Ianuarii celebratum. dies - niae (domini), III. 18; IV. 21: 37. octava -niae, d. XIII Ianuarii. IV. $21: 5,6$.

Eskillus, crastinus -li, d. VII Octobris. IV. 21: 120.

Exactor, i. q. Iænsmaper. IV. 21: 88. e. episcopi, ibid, 29.

Excessus, delictum. IV. 21: 123.
Excommunicare, e communione ecclesiae excludere. III. 66; IV. 21: 78, 138. Cfr. Communicare.

Excommunicare, perperam pro exercere. IV. 21:60.

Excommunicatio, exclusio e communione ecclesiae (bann). IV. 21: 4r, 79, irg. Cfr. Communicatio.
Excoriare, flagellare. IV. 21: 88.
Explicit, finitur. III. 15:.
F.

Fubrica, exstructio. f. ecclesias etc. IV. 21:81.

Facere, faciet eum excoriari, eam excoriandum curabit. IV. $21: 88$. not.62

Falcastrare, falce secare IV. 21: 04 -
Familiafis, homo ad familiam aliquius pertinens (hion). IV. 21:32.

Feria, dies (hebdomadis) quarta $f$. , dies Mercurii. IV. 21: 6.

Festivus, festus. dies -vi, IV. 21:5, 37.

Festarm beatac Birgittae, die VII 0ctobris celebratum. IV. 21:120.

Festurn duplex, "cum duo fectn [imp mobilia] eoneurrunt eodem die, quo casu dignioris festum agitar, altorius soquenti" (?). IV. 21: 120.

Festum Iohannis baptistac, d. XXIV Iunii. IV. 21: 75. not. 13. Cfr. Iohannis baptistae, Dies I. b.

Festum Michaelis, d. XXIX Septerns bris. IV. 21:120. Cfr. Dies Michaelis.

Festum terrae, genus festorum, cuics rationem ignoramus. IV. 21: 120.

Filiastra, privigna. IV. 21: 18. not. 84; 115.

Flectare, pro flectere. IV. $21: 115$.
Fratres, monachi. f. mendicantes, i. e. ordinis Dominici et Francisci IV. 21: 122.

Furare, pro furari. IV. 21: 48, 88. not. 6r.

Furtus, pro furtum. IV. 21: 5.
G.

Garcifer, famulus. IV. 15; 1 I.
Guerra, bellum, Gall. guerre. IV. 15; 15.

## H.

Habere, episcopi habent (i. q. a ghu) iudicare, pro episcoporum est iudicare. IV. 21:123.
' Hereditare, hereditatem accipere. $h$. patrem etc. I. A. I. not. 6; IV. $21: 100$. h. bona, IV. 21: 100, 109:

Herens, pro heres. IV. 21: 94. not. 95.

Hii, pro hi. IV. 15. in tit.; 21: 110. Hostia, sic appellatur panis consecrandus. vel consecratus. IV. $21: 128$.

Hostium, pro ostium. IV. 21: 48.
Hummulues (a Suec. humle), lupulus. IV. 21: 1.26.

## I.

Impetere, iure convenire (fökia). IV. 21: 29. not. 18.

- Imponere, i. q. impetere. IV. $21: 29$.
- Impotionare, veneno interficere, Gall. empoisonner. IV. 15: 9.:

In, electus fuit in regem, pro e. f. rex. IV. 15: 18.
: Infans, filius $\nabla$. filia (barn 2.). IV. 21:20, 40, 65, 108.

Infra, pro intra. i. annum, IV. 2i: 47, 76. i. triduum etc., ibid. 88,99, 100 . i. sacros (an addeudum ordines?), ibid. 136.

Integraliter, integre', plene. IV. 15:6،
Intercedere, veniam precari (de episcopo). IV. 2I: II.

Interdicere, i. q. forbupa a. IV. 21: 2-4, 25, 42, 68, 84, 85,90.

Introducere, recipere in ecclesiae commonionem. IV. $21: 124$.

Intromitdere se (de aliquar re), immiscere se (rei cuidam). IV. 21:125.

Iroventarium,"descriptio reram, quae post alicuius decessum in illius bonis peperiuntur," vel alii cuidam sunt tradenda. II. K. 73: 3; IV. 21 : 95 . $\therefore$ Inargere, i. q. olia. IV.aI:61, 62. not. 66.

Iohannis baptistae (sc: festram) IV. 21: 75. Cfr. Festum I. b., Dies I. b.

Irrequisitus, non rogatus. IV. 15: 10; 21:55,56.

Iuramentum regium, i. q. epföre. infringere i. r., IV. 21: 32, 33 .

Ius, i. q. rætter 3. i. regúum, IV. 21:18, 20, 21, 31-33, 72. i. provinciae, ibid. 31, 32.

## L.

Laycus, laychus, pro laicus, popalaris, e populo. IV. $21: 99$. ) (clericus, ibid. 33, 77. ) ( sacerdos, ibid. 36, 49, 68, 115.

Legifer, i. q. laghmaper. IV. 21: 99.

Levare, accipere, (uptaka2.). IV. 21: 89, 92, $9^{3,} 9^{6,97}$.
Libertates, privilegia. IV. 15:6, 8.
Lucratus, adquisitus. IV. 21: 76.

## M.

Magnopolensis, e Mechlenburg. IV. 15: 18.
Marca, i. q. mark 2. IV. 6, 13, 21:3, 4, 7, 8. etc. m denariorum, i. q. mark pænninga. IV. 21: 8.

Matutinae, pl. sacra nocturna, hora tertia post mediam noctem celebrata. IV. 15: 11 .

Medietas, dimidium. IV. 13, 21: 12 , 56, 98.

Minarare, minuere. IV. 15: 8.
Missa, sacer ritus, a formula: ite, missa est (sc.ecclesia), nomen sortitus. IV. 17, 21: 3. not. 24 .

Modicum, modice. IV. 5: 7.
Morachus, coenobii habitator. IV. 15: 11.

Morousculum, pro munuscutumi. IV. 21: 9 -

## N.

Natale, festum natale. n. domini, festum nativitatis Christi. IV. 21:98. nox -lis domini, nox illud festum proxime antecedens. IV. 15 : 1 r.

Nativitas, sc. Christi, vide Dies nativitatis, Vigilia.

Nempda, i. q. næmd. IV. 21:34.
Nempdarius, 1) i. q. næmdarmaperi.IV. 21: 2, 33, 38. 2) i. q. næmdarmaper 2. IV. 21: 2. -rii quartae partis provinciae, i. q. fiærpungs næmd. ibid. 40.

Nichil, pro nikil. IV. 21: 45, 90, 99, 100, $105,108$.

Nichilominus, pro nihilominus. IV. 21: 54.

Noricus, Norvegus. IV. 21: 103.
Norvegia, i. q. noregher. IV. 15: $17,18$.

Nox, dies civilis (nat 2.). IV. 21: 75, 100, 1 5. Cfr. Procuratio.

## 0.

Ottava (epiphaniae, etc.), dies octava post festum quoddam. Vide Epiphania, Purificatio.

Offerre, i. q. ofra. IV. $21: 69,70$, 139.

Officialis (episcopi), i. q. lænspre. fter. IV. 2i: 36, 55, 14 r.

Officium, sacer actus. IV. 21: 135 . o. pascale, ibid. n3.

Oppressio (opressio) infantium, sc. qua iufaus a matre dormiente in lecto suffocatur. IV. 2i: 99, 106.

Ora, i. q. öre 3. IV. ı3, $2 \mathrm{r}: 6,8$, ı -13, 16, 33, 40, 60, 63. not. 70; 81. $\boldsymbol{o}$. rlenarioruni, idem. IV. מis 8. not. 60. o. fiuena, lV. 2I: 8.

Ordeum, pro.hordeum. IV. 31: I. unt. 3.

Orreum, pro liorreum. IV. 21:91, 9f.

Osgotia, i. q. öftrágötlahd. IV. 15: 9, 1 f.

Ostgotus, i. q. öftgötfker. IV. ב.I: 103.

## P.

Papa, supremus ecclesiae RomanoCatholicae pontifex. IV. ${ }^{17}$.

Parentela, gens, familia. IV. 15: 9 -
Parochia, pro paroecia. IV. 21:3,8, 13, 60, 64, 84, 91.

Parochialis, vide Ecclesia.
Parochianus, paroeciae incola. IV. 13, 21 : 3. nott. 23, 28; 8, $10,12,43,45$, 46, 53, 80, 82, 141.

Particeps, pl. pro participes. IV. $17 \cdot$
Pascha, pasca, festum resurrectionis Christi. IV. 21: 2, 14,67 , 68: not. 94; 82-86,93. dies -ae, III. 21; IV. $21:$ 6, 26. not. 13; 30, 37, 39, 67, 70, 74, 82.

Paschalis, ad festum paschatis pertinens. Vide Officium.
: Pentecoste, quinquagesima (dies post pascha), festum adventus Spiritus sancti. dies -es, IV. $21: 37$.

Placitum, 1) libitus, quod alicni placet. IV. 21:55. 2) i. q. pingr. IV. 15:10; 21:42. p. generale, i. q. landsping. IV. $21: 123$.

Plaustrare, plaustro vehere IV. p1: 37, 81.

Plaustratum, plaustri onus. IV. 21 : 65.

- Plenarius, plenus. IV. 21:1or.

Poenitentia, i. q. fkript 2. IV. 17. 21: 134. p. puplica, i. q. openbar fkript. IV. 21: 4, 29, 106.

Poenitere, subire poenitentiam. pwplice p., IV. 21:99.

Pomerannia, Germ. Pommern. IV. 15: 18.

Possessor, dominus (rei). IV. $21: 78$.
Possidere, in dominio habere. IV. 21: 107.

Praebenda, ecclesia minor maiori ita adnexa, ut sacerdos huic deserviens, ex illa percipiat reditus. IV. 21:121.

Praelatus, praefectus. p. dyocesamus, episcopus. IV. 21: 122.

Praemittere, praedicere, antea dicere. IV. $21: 116,141$.

Praepositus, i. q. provafter. IV. 21: 30.

Praesentare, certum quendam sacerdotem sibi petere (de paroeciae iacolis). IV. $21: 10$.

Presbyter, prestbiter'; 1) sacerdos (prefteri.). IV. 21:61. not. 64; 125, 131. 2) curatus (prefter 2.). IV. 21 : 31, 52-54,.61,66. not. 88; 72, 82, 116.

Procurare, i. q. gengærpgiva. p. episcopum, IV. 21: 89-91, 94 .

Procuratio, 1) i. q. gengærpi.IV. 21: 90. p. episcopi, ibid. 45. p. unius noctis, duarum noctium, ibid. 8, 9. 2) i. q. gengærp3. ibid. 77.

Prolocutor, i. q. hærapshöfpingi. IV. 21:33. p. provinciae, idem. ibid. 34.

Provincia, 1) i. q. hærap. IV. 2 : 1, 3, 5, 30, 43, 78, 102 . not. 45; 123, 124 . quarta pars -ciae, i. q. fiærpunger 2; vide Nempdarius. Cfr. Ius, Prolocutor. 2) regio, cui praeerat praepositus territorialis (i. q. hærap?). IV. 21:14.

Puplice, pro publice, palam. IV. $21:$ 24, 29, 39. etc.

Puplicus, pro publicus. IV. a1:4, 29, 106.

Purgare, i. q. væria 2. IV. 21:2, 33, 38, 40.

Purificatio, sc. $S$. Mariae, i. q. $k$ yndilsmæsfa. IV. 21: 2. octava-tionis, ibid. 141. Cfr. Dies purificationis.

Putativus, filius p., i. e. naturalis; X legitimus, IV. 21: 110.

## Q.

Quadragesima, ieiunium quadraginta dierum ante pascha. IV. 21:38. Cfr. Fafta 3.

Quo ad, quod attinet ad. IV. 15: 18.

## R:

Reconciliatio (recon/diatio), consecratio aedis sacrae crimine pollutae. IV. $21: 9,54$.

Redimerint, pro redemerint. IV. 2i: 47.

Registrare, in registrum (i. e. regestum) referre. IV. 21:121.

Relicta, vidua. IV. 15: 18.
Religiosus, monachus. IV. 21: 15.
Repulsio, depulsio. IV. 21: 3.
Residentia, mansio, domicilium. r. personalis, IV. 21: 109.

Residuum, i. q. Ckriptabrut. IV. 21:4,27.

Rusticus, i. q. bondir. I. VK, not. 27; IV. 21:61,106. ) (mencenarius, IV. 21: 35.

## S.

Saecularis, mundanus. s. iudicium, commune forum () ( ecclesiasticum). IV. 21:131.

Sanguinis sententia, quid sit, nos ignoramus. IV. 21: 132.

Scarensis, vide Ecclesia.
Soitus, pro situs. IV. 21:64.
Secum, apud se. si sepultus esset s., i. e. in eius paroecia. IV. 21: 58.

Sedes apostolica, i. e. papae, S. Petri Apostoli, ut fabulantur, successoris. visitare, adire s. a., IY. $21: 17,18$.

Septuagesima, dominica nona ante pascha (dies LXX:ma ante dominicam quasi modo geniti). IV. 21:5.

Serviens, minister. IV. 21:8.
Sibi, pro ei. IV. 21: 141.
Siligo, secale (rugher). IV. 21: 1 . not. 3; 94.

Singulariter, singulatim. IV. 21:108.
Siquidem, aeque, pariter. IV. 15: 9.
Siquis, pro si quis. III. 66; IV. 2 1: 28, 29, 35, 38, 40. not. 65; 42, 84 .

Solidus, i. q. örtogh. II. K. 63. not. 76; IV. 6, 21:1, 2, 5, 8, 21, 33, 37, 63, 65, 69, 71, 102.

Solutus, non matrimonio iunctus. IV. 21: 27. not. 14; 65.

Spiritualis, filia s., i. q. guddottir. IV. 21: 19. soror s., i. q. gudfyftir. ibid. caussa s., caussa ad ecclesiasticurn forum pertinens. IV. 21: 41.
'Stola, vestis sacerdotalis. II. K. 2. not. 20.

Subdyacornus, pro subdiaconus, persona ecclesiastica, cuius officium erat diacono in sacrificio catholico ministrare. IV. 21:31.

Suecia, i. q: freriki. IV. I5: tit., I, 3, 7, 18.

Suecus, adj. et m. i. q. fvænfker. IV. 15: 18. sueus, idem. IV. 21: 103. suevis, IV. 15: 18. suenuis, IV. 21: 8, 103. not. 47.

Suppletio, expletio (plena solutio). IV. 21: 3.

Synodulia statuta, i. e. in synodo sancita. IV. 21: 134.

## T.

Talentum, i. q. mark 1. t. cerae, IV. 3: 8.

Tupetum," pannus sericus aut pretiosiaris materiae, qui feretro insteruitur, cum mortui cadaver humanum defer-
tur" (Carpentier, Supplem. ad Gloss. Cang.). IV. 21:8, ubi tamen h. v. videtur sigaificare velum in consecratione templorum usitatum.

Tela, pannus. IV. 2ı: 8.
Teneri, tenetur habere etc. pro habeto etc. IV. 13, $21: 8,69,70$. teneri r. $_{0}$ tenere debitum alicui, debere alicui. IV. 21: 14, 85. not. 49.

Terra, i. q. land 2. I. VK. not. 1; IV. 15: 6, 8. Cfr. Dominus terrae, Festum terrae.

Totaliter, in totum. IV. $21: 94$.
Transgressor, noxius, criminis auctor. IV. 15: 2.

Tribulatio, aerumna, difficultas. IV. 15: 15.

Truncus, arca eleemosynaria, ex trunco arboris cavato formata. IV. 21: 139. Cfr. Brytftokker.

## U, V .

Vaermelandia, Suec. Wärmeland. I. VK. not. 27.

Vendicare, pro vindicare. IV. 15: 1.
Vestgotia, vesgocia, i. q. vaftragötland. I. VK. nott. s, 27; IV. 15: 4, 15; 21:103.
Vestgotus, vesgotus, adj. et m. i. q. $\checkmark$ æftgötfker. IV. 15:5. leges-torum, ibid. 10. leges -tae, IV. 21:18. not.83.

Vigilia, dies profestus prosimus ante festum, sic dictus a nocturnis officiis primitus in praecipuis festis celebratis. 2r. nativitatis (domini), i. q. iula a ptan. IV. 21: G. v. ieiunanda, i. q. fafta ok forlixlg. ibid. $3_{7}$.

Violens, pro violans. III. 66; IV. 21: 37. not. 53.

Unctio, uncio, i. q. oling. IV. 21 : 58, 62.

Ungere, i. q. olia. IV. 21:62. Cfr. Inungere.

## 3. Index

## NOMINUMPROPRIORUM LOCORUR.

## A.

Affrevalder (axaval), fordom en skog, nu Axevallahed i Walle härad: olim silva, nunc campus in territorio Valle. IV. $11:$ I' $^{\prime}$

Agga, ett ställe emellan sjöarne örsjön och Näsöl i Nordals hărad: locus inter lacus Örsjön et Nasisol in territorio Nordal. IV. 10.

Agniftadhir, pl. fordom en kyrkby, nu troligen byn Agnestad nàra Falköping: pagus in Vestrogotia. IV. 16: 1, 12.

Alamar, skogen Almaren, en del af Kinneskogen vid Wettern, sydvest om Kinnekulle i Kinnefjerdings härad: silva in territorio Kinnefjerding. IV. 11: 1 。

Aldramanna brakka, Allmänna bräcka, en höjd vid gränsen af Kallereds socken i Askims härad och Fjäre härad i Halland: clivus in confinio territoriorum Askim et Fjäre. IV. 10.

Aldubiargh (ollabargh), Alleberg i Wartofta härad: mons in territorio Vartofta. IV. ir: 2.
Alir, allir, pl. troligen norra delen of Ale härad: territorium in Vestrogotia. I. pl; VK. Cfr. Alshoerap.

Almftars (v. alnitars) lidir, pl. ett ställe nära sjön Näsöl i Dalskogs socken af Nordals härad: locus prope lacum Näsöl in territorio Nordal. 1Y. 10.

Alna, Alsnön eller Adelsön i Mälaren: insula in lacu Malaren. IV. 19 : 5.

Alshaerap, troligen södra delen af Ale härad: territorium in Vestrogotia. I. pl; VK. Cfr. Alir.

Alti (falti), tillafventyrs sjön Anten i Kullings och Bjärke härad: lacus in Vestrogotia. IV. is: 3.

Alvaftrar, pl. Alvastra kloster i Lysings härad af Óstergötland: coenobium in Ostrogotia. IV. $15: 11,13,16,18$.

Ance frö, förmodligen Fröskogs socken i Tössbo härad: 'paroecia, ni fallimur, Fröskog in territorio Tössbo. IV. 10.

Ance niz, ett ställe, troligen pà gränsen af Mo och Westbo härad i Smáland: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. io.
Ancetrana, ett stalle pà forna vestra gränsen af Sundals härad: locus in priscis finibus territorii Sundal, versus occidentem. IV. io. ,

Ance ö, annió, ett stalle i Westbo härad i Småland, på forna gränsen af Westergötland och Finveden: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. 10.

Arnbiornaporp, ett stalle i Vilhems socken: locus in paroecia Vidhern. IV. 13. et not. 10. ibid.

Artu/kogher (ortu-, arcufkogher), en skog i Westergötland: silva in Vestrogotia. IV. ir: i.

Afar (asferra), pl. ett af Upsala ödes gods, troligen beläget i is socken af Ase härad: unum e praediis Upsaliensibus. II. M. 8. et not. 47. ibid. Cfr. Asbo.

Asbo, det under kungsgården Afar lydande bo eller distrikt, bvilket innefattade íse, Wiste, Skånings och Nordals härad: regio fiscali praedio Afar subiecta quatuorque territoria complexa. I. Pl.
Ashorap, As härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

ASkemsharap, Askims hărad: territorium in Vestrogotia. I. VK.

Afkubakker, en bäck, troligen vid garden Askeberga i Wads socken af Wadsbo härad; eller möjligtvis Askebäcken, som faller i Örsjön, i Möllorps socken af samma härad: rivus quidam in Vestrogotia. IV. 16: i3. Cfr. Lindskog, Beskrifning om Skara Stift, IV. h. p. 7 r .

Aftubiargh, afkabuergh, ett berg pà gráasen af Marks härad och Halland: mons in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. ro.

Afuherap̄, Åse hảrad: territorium in Vestrogotia. I. Md; VK.

Afiundi, sjön Àsunden i Kinds och Redvägs härad: lacus in territoriis Kind. et Redväg. IV. in: 3.

## B.

Bullabrgd (ballabygd), Bålebygds hir rall: territorium in Vestrogotia. I. I'; VK.
biurknalıarap, Barne härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Burn, ett ställe vid sjön Fegen pà gransen af Kinds härad och Westbo
härad i Småland: locus in confinio territorii Kind et Smalandiae. IV. 10.

Bialbo, byn Bjallbo, fordom Folkungaslägtens gods, ej lăngt från Skenninge i Östergötland: pagus in Ostrogotia, quondam praedium ad Folkungorum familiam pertinens. IV. $14: 17$.

Biarkahera戸, Bjärke härad: territorium in Vestrogotia. I. pl; VK.

Billingh, berget Billingen i Wadsbo, Kảkinds, Walle och Gudhems härad: mons in Vestrogotia. IV. rifi.

Biur, biesri ö, biurö, ett ställe pá gränsen af Marks härad och Himle härad i Halland: locus in confnio cerritoriorum Mark et Himle. IV. ie.

Biaknuebro v. biatnaebro, en bro i Westergötland, tillăfventyrs Björnabro öfver ân Lidan, emellan Lasbe och Skànings härad: pons quidam in Vestrogotia. IV. 16: 12.

Biarghfior, tilläfventyrs Safsjön (som ock kallas Elabăckssjön) på gränsen af Burseryds och Bosebo soknar i Westbo hărad af Småland: lacus in confnio, ut videtur, paroeciarum Smalandicarum Burseryd et Bosebo. IV. io.

Blekonger, Bleking: Blekingia. I. CB.
Bokfior, Bocksjön på gränsen af Kinds härad och Gunnarps socken i Halland: lacus in confinio territorii Kind et Hallandiae. IV. ${ }^{\circ} \mathrm{o}$.

Bukabaekker, bökebekker, en bäck som rinuer ur Bocksjön i sjön Fegen: rivus inter lacus Bocksjön et Fegen. IV. 10. Cfr. Bokfior.

Botn, bont, Boxsjön eller Bassjön pá gränsen af Kinds härad och Gunnarps socken i Halland: lacus in confinio territorii Kind et paroeciae Haliandicae Gunnarp. IV. 10.

Brangiri, sjön Bęengen pà grănsen af Wartofta och Redvägs härad:- lacus in confinio territoriorum Yartofla et Redväg. IV. is: 3.

Brimfe fter, brymfee ften, en gränsesten emellan Möre och Bleking, vid Bröms: lapis terminalis inter Smalandiam et Blekingiam. I. CB.

Brun, skogen Brun i Wings socken af Ås härad: silva in territorio Às. IV. 11: 1 .

Byrfuholt, skogen Bösshalt i Sandhults socken af Wedens härad: silva in territorio Veden. IV. in: 1.

Baergsbol, en gård i Vidhems sochen: praedium in paroecia Vidhems. IV. 13.

## C.

Cakind, Carlabyr, etc. vide in $K$.

## D.

Dal, Dalsland: Dalia. I. VK. not. 27; IV. 10.

Dalar, pl. byn Dala i Gudhems hàrad: pagus in territorio Gudhem. IV. 15: 16. not. 64.

Danabazker, Danabäck pal gränsen af Kinds härad och Fagereds socken i Halland: rivus in confinio territorii Kind et paroeciae Hallandicae Fagered. I. CB; IV. $\boldsymbol{1 0}$.

Danaholmber, Danholmen, en liten © i Danafjorden vid inloppet till Göteborg, belägen pà den forna gränsen af Sverige, Norrige och Dannemark: insula, sita in maritime aditu hodiernae urbis Gotoburgi, et in prisco confinio regnorum Sueciae, Norvegiae et Daniae. I. CB; IV. ${ }^{1}$.

Danmark, Dannemark: Dania. I. P. 12: 2; CB; II. P. 45; IV. 15:3, 13.

Dimar, pl. Dimbo socken i Wartofta härad: paroecia in territorio Vartofta. IV. 16: 12.

Diupudal, Djupedalen, en bäck pà gränsen af Dalsland och Westergöt-
land: rivus in confinio Daliae et Vestrogotiae. IV. 10.

Dùupadal, ett ställe vid sjön Lygnern pá gränsen af Westergötland och Halland: locus in confinio Vestrogotiae et Hallandiae. IV. 10.

Dumn, antingen byn Domnaryd vid gränsen af Tveta, Mo och Wartofta hảrad, eller Dumsbro på gränsen emellan Wartofta och Tveta härad nära Wettern: locus in confinio territoriorum Vartofta et Tveta. IV. ${ }^{2}$.

Dumnarmofi, Dummemosse, på grănsen af Mo och Tveta härad i Smàland: palus in confinio territoriorum Smalandicorum Mo et Tveta. IV, io.

Dumnaerqvild, ett stâlle (troligen en kâlla) söder om Dummemosse: locus versus meridiem a palude Dumnarmofi. IV. 10.

Dvergharrud, byn Dverred i Lindome socken af Fjäre härad i Halland: pagus in territorio Hallandico Fjäre. IV. 10.

## E

Edsvider, skogen Edsveden i Laske, Kullings och Gäsene hàrad: silva iur territoriis Laske, Kulling et Gäsene. IV. ri: 1.

Ekebrekker, en bảck i Westbo härad i Småland, på forna gränsen af Westergötland och Finveden: rivus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. $\boldsymbol{I}^{0}$.

Ekes harap̈, Eksliărads samt troligen flera soknar, nu utgörande norra delen af Elfvedals hărad i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 29.

Etvaherap, troligen de soknar som omgifva nedre delen af Klarelfven, neml. Carlstads Tingslag samt Öfre och Nedre Ulleruds soknar i Kils härad
af Warmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 27 .

Erexbiarg/4 (errosberch), Eriksbergs by i Gäsene härad: pagus in territorio Gäsene. IV. 15: 15; 16: 12.

Ezvar, Edsvära socken i Skảnings härad: paroectia in territorio Skảning. IV. 14: 1 I.

## F.

Faluköpunger (a fala, vide Nordfala), staden Falköping: urbs in Vestrogotia. I. Br. 1, 3; II. K. 39; III. 6. ecclesia falacopensis, IV. 21 : 30. not. 23.

Finland, Finland: Fennonia. IV. 15 : 1.2. not. 47; 19 : 5.

Finvid, Finveden eller Finheden, vestra delen af Smàland, eller Sunnerbo, Westbo och Östbo härad: pars occidentalis Smalandiae, nunc in tria territoria divisa. IV. 10.

Fiardrundae land, vestra delen af Upland, ett af de tre så kallade folkland, hvaraf detta landskap fordom bestod: pars provinciae Uplandiae occidentalis. I. CB.

Flakbackker, Flagbảcken på gränsen af Kâllereds socken i Askims härad och Lindome socken i Fjäre härad: rivus in confinio territoriorum Askim et Fjäre. IV. io.

Flodncehcerap, Flundre härad: territorium in Vestrogotia. I. P1; VK.

Foran fremgrena, ett feingrenigt furutraid, som tjenade till råmärke pá gränsen af Dalsland och Westergötland: nobilis quaedam pinus quinque ramorum, in confinio Daliae et Vestrogotiae sita. IV. 10.

Fravedh, ett stalle, hvaräst en bro varit anlagd; tillafventyrs Trafva socken i Jaske och Skåniuğs härad: locus quidam, ubi pons esstructus fuit. IV. 16:12. Specel appellat hunc pon-
tem Findvada bro (Sv. Kyrkio hist, p. 277.).

Friggiaron, troligen Friggeråkers socken i Gudhems härad nära Falkōping: paroecia in territorio Gudhem. IV. I6: ı.

Frikuharap, troligen Frykeruds med flera soknar i Kils och Grums härad, som stöta till sjön Nedre Fryken och Fryk- (eller Nors -) elfven i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 27.

Frifkdal, troligen norra delen af Fryksdals härad i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 27.

Frifki, Frisjön i Marks och Kinds härad: lacus in territoriis Mark et Kind. IV. 11: 3.

Frökinshaerap, frokinshaerap, Frökinds härad: territoriam in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Fulabackker, en băck på forna grànsen af Tössbo härad: rivus in priscis finibus territorii Tössbo. IV. 10.

Frgdis vik, en vik af sjön Fegen pà grànsen af Westergötland, Halland och Finveden: sinus lacus Fegen, in confinio Vestrogotiae, Hallandiae et Smalandiae. IV. 10.

## G.

Ganarör, ett stalle pă gränsen af Marks hărad och Wiske härad i Halland: locus in confinio territoriorum Mark et Viske. IV. 10.

Gafamofi, troligen Karleby mosse: palus ad pagum Karleby pertinens. IV. 15: 10. not. 39. Cfr. Karlapitt.

Geremabiargh, Gerums berg, södra delen af Hvarfsberget, som gränsar till Gerums socken i Wartofta hảrad: mons in territorio Vartofta. IV. if: 2.

Gilbiargacharap, Gillbergs härad i Warmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 27.

Girkland, grehland, Grekland: Graecia. I. A. 12:2; II. A. 16. Cfr. tamen J. Hallemberg, Anmärkningaí öfver 1:a D. af Lagerbrings Sv. R. Hist. 2. Afd. p. 201. seq.

Giaelorvider, skogen Gulaveden i is och Kinds härad: silva in territoriis As et Kind. IV. ir: 1 .

Giaefini, Gäsene härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK; IV. 15: 15.

Gnipi, Knipan, ett berg vid byn Knipered i Lindome socken af Fjäre härad i Halland: mons in paroecia Lindome et territorio Hallandico Fjäre. IV. 10.

Gradni, ett ställe ej lăngt ifrân sjön Animen i Tössbo bärad: locus haud procul a lacu Ånimen in territorio Tössbo. IV. 10.

Granbröt, skogen Bröten i Amnehärads och Lyrestads soknar af Wadsbo härad: silva in territorio Vadsbo. IV. II: I.

Groland, pl. Grolanda socken i Frökinds oč Wilske härad: paroecia in territoriis Frökind et Vilske. IV. 14: 13.

Gromsharap, troligen Grums socken och Borgviks kapell i Grums härad af Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. ${ }^{27}$.

Gryti, skogen Gryten i Skånings och Wilske härad: silva in territoriis Skåning et Vilske. IV. 11: 1 .

Grani fal, ett stâlle på gränsen af Mo och Östbo härad i Småland: locus in confinio territoriorum Smalandicorum Mo et Östbo. IV. 10.

Gudems bo, det under kungsgården Gudhem lydande distrikt, som innefattade Gudhems, Frökinds, Wilske, is och Marks härad: regio fiscali praedio Gudhem subiecta, as quinque territoria complexa. I. pl.

Gudemshaerap, Gudhems härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl ; VK ; II. M. 8. not. 47-

Gudhem, byn Gudhem i Gudhems hărad, fordom ett af Upsala ödes gods: unum e praediis Upsaliensibus, in territorio Gudhem situm. II. M. 8.

Gunnuraloter, Gunnurs andel, en gård i Vidhems socken: portio Gunnurae, praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Gufulidir, kufu lipir, en skog, troligen vid Kusebacka i Skallsjö socken af Wätle härad: silva in Vestrogotia. IV. II:

Gyrem, troligen byn Gerum, i Wartofta eller i Skånings härad: pagus in Vestrogotia. IV. 16: 1.

Gaffilren, ett stalle emellan Dala och Kungslena i Wartofta eller Gudhems härad, men ej nuvarande byn Hvarf, såsom någre menat: locus fere in confinio territoriorum Vartofta et Gudhem. IV. $15: 16$.

Gökem, Gökhems socken i Wilske hărad: paroecia in territorio Vilske. IV. 14: 3.

Götalir, bostăllet Götala nära Skara: praedium publicum in territorio Skáning. IV. 16: 12.

Götland, Götaland: Gotia, Sueciae pars meridialis. IV. 16: 11.

## H.

Haal, Halleberg i Wäne och Åse härad: mons in territoriis Väne et Âse. IV. 11: 3.

Haglzas, en gård i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13. not. 10 (ubi lectio est dubia).

Halland, Halland: Hallandia. I. CB; IV. 10.

Hallabol, Hallegariten i Wedums socken: praedium in paroecia Vedum. IV. 13.

Hardaemars lidir, pl. tillafventyrs Härskogs- eller Ällimskogsbräckan, stora backar nära sjön Ȧnimen i Tössho
härad: locus haud procul a lacu Ånimen in territorio Tössbo. IV. 1 .

Haslöfa, byn Hassellösa i Kinnefjerdiugs härad: pagus in territorio Kinnefjerding. IL. M. 8. not. 47, ubi huflojfa mutandum est in hafliofa, ut re vera habet manuscriptus codex.

Hasmerholt, halmarhoot, tilläfventyrs Hammarskogen i Bjorsäters, Lexbergs och Ullärfva soknar af Wadsbo härad: silva in territorio Vadsbo. IV. i1: 1.

Hattas, hatteras, skogen Hattảsen i Gullereds socken af Redvägs härad: silva in territorio Redväg. IV. it: 1.

Hial-tehoved, hiettcehovod, tillafventyrs Hofveström, som faller ut i vestra ändan af Hjerterudssunden i Nordals härad: forte flumen, quod in lacum Hjerterudssunden in territorio Nordal effunditur. IV. 10.

Hiartursnaes mofi, en mosse pá gransen af Dalsland och Westergölland: palus in confinio Daliae et Vestrogotiae. IV. ${ }^{10}$.

Hidinsbol, en gard i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Hildi, skogen Hillet i Barne och Laske härad: silva in territoriis Barne et Laske. IV. ir: I .

Hindos, Hindaeros, ett ställe på gränsen af Mo och Tveta härad i Smàland: locus in confinio territoriorum Smalandicorum Mo et Tveta. IV. $\boldsymbol{r}_{0}$.

Hiordsas, hiordas, ett ställe pá grănsen af Mo och Östbo hảrad i Smáland: locus in confinio territoriorum Smalandicorum Mo et östbo. IV. 10.

Hiordshus, troligen det ställe, der nu staden Àmál ar belagen, och hvaräst, enligt Hr A. Lignelus upgift, pà en gammal charta skall vara anteknadt: "här. finnas nogra jordhus;" hvilken antekning dock, likasom traditionen, att före sitadeus auläggande der ej funnits
andra bygnader ann jordkojor, synes hafva upkommit genom misforstảnd af det gamla namnet hiardshus: locus, ut videtur, ubi nunc sita est urbs ímål. IV. 10.

Hifing, ön Hisingen vid utloppet of Götaelf: insula in ostio fluvii Götaelf. I. VK.

Holaf $i o$, ett af Upsala ödes gods, tillafventyrs beläget i Hâlanda socken af Ale härad: unum e praediis Upsaliensibus. II. M. 8.

Holafio bo, det under kungsgården Holcefio lydande distrikt, hvilket innefattade Wäne, Flundre, Bjärke och norra delen af Ale härad: regio fiscali praedio Holcefio subiecta, triaque territoria et partem quarti continens. I. Pl.

Honbori, byn Hornborga i Wedums socken: pagus in paroecia Vedum. IV. 13.

Hofabyr, hufabyr, byn Husby i Kinnefjerdings härad: pagus in territorio Kinnefjerding. IV. 15: 1 .

Hvarbaabiergh, hvarffbobargh, Hvarfsberget i Wartofta härad: mons in territorio Vartofta. IV. 11:2.

Hviti ften, ett rảmärke pà grănsen af Sverige och Dannemark: lapis terminalis in confinio Sueciae et Daniae. I. CB.

Hundaebiaergh, Hunneberg i Wäne ock Ase härad: mons in territoriis Väne et Aise. IV. I I: 2.

Hvarf, Hvarfs socken i Wartofta harad: paroecia in territorio Vartofta. IV. 16: 13.

Haedna, möjligtvis Hedan, en gård och ett berg i Dalskogs socken af Nordals hărad, nära sjön Näsöl: locus prope lacum Nasöl in territorio Nordal. IV. 10.

Hagguporp, säteriet Hăggatorp i Wedums socken: praedium in paroecia Vedum. IV. 13.

Haelgiarsas, byn Elgerås i Wadsbo härad: pagus in territorio Vadsbo. IV. 15: 17.

Hacluvad, ett ställe pà gränsen af Dalsland och Westergötland: locus in confinio Daliae et Vestrogotiae. IV. 10.

Hara, tillafventyrs Harja socken i Wartofta härad, eller Härene socken i Kullings härad, eller Häreneds (nu Sophia Magdalenas) socken i Kinnefjerdings härad: paroecia aut pagus in Vestrogotia. IV. 14: 10.

Harbank fund, ett sund pà forna grannsen af Tössbo hărad: fretum in priscis finibus territorii Tössbo. IV. 10.

Haftubughi, ett ställe på gränsen af Marks härad och Halland: locus in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Hökesas, skogen Hökensås i Wartofta härad: silva in territorio Vartofta. IV. 16: 12.

## I.

Ingigarpace bol, en gård i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Iulas, ull as, ett ställe pá gränsen af Marks härad och Halland: locus in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Iunabcekker, Junabäck, som vid Jönköping faller ut i Wettern: rivus, qui in meridialem angulum lacus Vettern effunditur. I. R. 1: pr; II. R. I.

Iurfershaerap, Jösse härad i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 37.

Iutland, Jutland: Iutlandia, penin/ sula Darica. I. CB.

Corp: Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.

## K.

Kakind, cakin, Kåkinds härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Karlapitt, vel, ut in textu Latino scribitur, carlabyr, byn Karleby i Wartofta härad nära Falköping, hvaräst ànnu finnes en graf med namnet Ravare (Ragvalds) hög: pagus in territorio Vartofta. IV. 15: 10.

Karlabol; en gârd eller by i Vidhems socken; möjligtvis byn Karlaby i Wester-Bitterna socken: praedium vel pagus in paroecia Vidhem. IV. ı3.

## Kasfabol et

Kazubol, gårdar eller byar i Vidhems socken: praedia vel pagi in paroecia Vidhem. IV. 13.

Kili, skogen Kiliamossen i íse härad: silva in territorio ise. IV. 1 i: 1 .

Kind, Kinds . birad: territorium in Vestrogotia. I. P1; VK.

Kindabo (kyndabo), det under kungsgården Ökol lydande distrikt, som innefattade Kiune, Walle och Kakinds härad: regio fiscali praedio OKol subiecta, quae tria territoria complectebatur. I. Pl. not. 52.

Kindaharap, Kinne och Kinnefjerdings hărad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Kindkulle, berget Kinnekulle i Kinne och Kinnefjerdings härad: mons in territoriis Kinne et Kinnefjerding. IV. 11: 2.

Kinnce fiten, ett råmărke på grănsen af Sverige och Dannemark: lapis terminalis in confinio Sueciae et Daniae: I. CB.

Kicogla, skogen Käglan pá gränsen emellan Nerike och Westmanland: silva in confinio Nericiae et Vestmanniae. I. P. 12: 2; II. P. 45.

Klecer mofi, en mosse på forna gränsen af Tössbo härad: palus in priscis finibus territorii Tössbo. IV. 10.

Klintarmofi, en mosse pà forna gränsen af Westergötland och Fjäre härad i Halland: palus in prisco confinio Vestrogotiae et Hallandiae. IV. 10.

Klittcrmoe, skogen Klyftamon på gränsen af Wadsbo och Kinne härad: silva in confinio territoriorum Vadsbo et Kinne. IV. in: r.

Klokkobiaergh, ett berg pa gränsen af Marks härad och Halland: mons in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. io.

Klyficer, pl. ett ställe, troligen i Askims härad och socken, pá forna gränsen af Westergötland och Halland: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Hallandiae. IV. 10.

Kolundsharap, colanshceraß, Kullings harad: territorium ill Vestrogotia. I. pl; VK.

Kolmarł, skogen Kolmården på grănsen af östergötland och Södermanland: silva in confinio Ostragotiae et Sudermanniae. II. P. 45.

Konongrevad, troligen ett vad öfver Falkenbergsàn på gränsein af Kinds härad samt Faurảs och Àrstad härad i Halland: vadum, ut videtur, in flumine Falkenbergensi, in canfinio territosioruın' Kiad, Fauràs et Ârstad. IV. io:

Konongs Ridftotpi, så kallades en viss grindstolpe i Levene i Wiste härad: ita appellabatur fulerum quaddam portae clathratae in pago Levene. IV. 15: 5.

Komonghen, ett af Konung Stensirs skottmärken, nu kalladt Skäktesten, vid, Kungskullen i Levene: lapis quidam io pago Levene, quo in iaculando metac loco usus est Rex Stemililus. IV. 15: 5.

Korsbof, en gård i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhern. IV. 33.

Kullen, vide Qvalni.
Kulufkogher, Kuleskogen i. Bjarke och Wane hărad: silva in territoriis Bjärke et Väne. IV. ir: 1.

Kyrkubol, en gård i Vidhems soco ken, tilläfventyrs Kyrketorp i ÖsterBitteria socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. s3. Cfr. gloss. v. Kirkiubol:

## L.

Langafkedde, Långesked, en del af skogen Stöpen i Wadsbo och Kåkinds härad: silva in territoriis Vadsbo et Kakind. IV. ir: 1.

Langer, sjōn Lángen i Wadsbo bărad: lacus in territorio Vadsbo. IV. 11: 3.

Lafkehaeraß, Laske härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Lenar, pl. Kungslena socken, by ocbkungsgård i Wartofta härad: paroecia, pagus et praedium regium in territorio Vartofta. IV. 15: 16. not. 64.

Lenboabiargh, lena bargh, Kungslenaberget, norra delen af Hvarfsberget i Vartofta bärad: mons in territorio Vartofta. IV. it: 2.

Lida, án Lidan, som faller at i Wonern vid Lidköping: fluvius, qui prope urbem Lidköping in lacum Venern effunditur. IV. 1: 4.

Linkorne vallir, Eckornavalleni Gudhems bärad: campus in territorio Gudhem. IV. 14:4.

Livini, fordom en kungsgird, nu byn Levene i Wiste bärad: olinı praedium regium, nunc pagus in territorio Viste. IV. 15: 4, 5. Priori loco textus Latinus perperam habet humi.

Lüngh, byn Ljung i Skånings härad: pagus in territorio Skàning. II. M. 8 not. 47.

Ladne, sjön Lönen i Redvägs hărad: lacus in territorio Redväg. IV. 11:3.

Lofnces, ett stâlle narra Wenerh pà Tössbo hărads forna gräns, och troligen ej lăngt frân Åmál: locus in pris scis Gnibus territorii Tössbo, prope lacum Venern. IV. $\boldsymbol{i}$.

Lung bo, det uncter kungsgârden Lungho lydande distrikt, hvilket innefattade Barne, Laske, Gäsene, Kullings, Wedens, Bâllebygds, Watle, Säfvedals, Askims, Hisings och södra delen of Ale härad: regio fiscali praedio Lungho subiecta, quae decem territoria partemque undecimi continuit. I. pl.

Lungho, lungh, ett af Upsala ödes gods, nu troligen byn Long i Barne härad: praedium Upsaliense, in territorio Barne situm. II. M. 8.

Lygni, lyghnir, sjön Lygnern pà gransen af Marks härad och Halland: lacus in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. io, it: 3.

Lygnisvider, skogen Lygnisvider vid sjön Lyguern i Marks härad: silva in territorio Mark. IV. if: 1.

Lyngas, en gàrd i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13. not. 10 (ubi lectio est dubia).

Lyniendi (tyniende), siön Lunden eller Horuborgasjön i Walle och Gudhems härad: lacus in territoriis Valle at Gudhem. IV. 11: 3.

Larikiu Skogher, Lärkeskogen i Barne, Bjärke och Kullings hàrad: silva in territoriis Barne, Bjärke et Kulling. IV. II: I.

$$
\text { . } \quad \mathbf{M}
$$

Mal, ett stalle i Westbo härad af Småland, på forna gränsen af Westergötland och Finveden: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. 10.

Mark, Marks härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Mefe, sjön Massern pà grănisen af Marks härad och Hinle härad i Halland: lacus in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Mildu hed, Mildesmaden, en Skara domkyrka tillhörig gård, som förr varit domprostbostalle: praedium, olim usui praepositi Scarensis, deinde templo cathedrali Scarensi adsignatum. IV. 16: 3.

Miodyrtadal, ett ställe på gränsen af Kinds härad och Gunnarps socken i Halland: locus in confinio territorii Kind et Hallandiae. IV. io.

Miors, mior, miör, sjän Mjören pa gränsen of Wätle, Kullings och Ale härad: lacus in confinio territoriorum Vätle, Kulling et Ale. IV. $11: 3$.

Miarki, malki, Mjelkesjön pà gränsen af Marks härad och Hisnle härad i Halland: lacus in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Moharap, Mo härad i Jönköpings làn: territorium in praefectura Iunecopensi. I. VK; IV. 20: 4.

Musren illa, et
Musren mio, ställen på grănsen af Dalsland och Westergötland eller Bohuslan: loci in confinio Daliae et Vestrogotiae aut praefecturae Bahusensis. IV. 10.

Myklcemofi, en mosse pà forna vestra gränsen af Sundals härad: palus in priscis finibus territorii Sundal versus occidentem. IV. 10.

Mrrfubiargh, Mösseberg i Wilske och Gudhems härad: mons in territoriis Vilske et Gudhem. IV. 11: 2.

Madalbyr, Mällby socken i Bjärke eller i Kallands härad: paroecia in territorio Bjärke aut Kalland. IV. 14: 2.

Maedulsnas, ett stâlle pá grànsen af Marks härad och Wiske härad i Halland: locus in confinio territoriorum Mark et Viske. IV. 10.

Maedal upland, pl. Medelplana socken pa Kinnekulle: paroecia in monte Kinnekulle. IV. 16: 12.

Maghinsfior, Mejisjön i Bosebo socken och Westbo härad af Småland: lacus in territorio Smalandico Vestbo IV. 10

Möre, norra och södra Möre hărad i södra delen af Calmare lân: pars meridialis praefecturae Calmariensis. I. CB.

## N.

Nizcerquidd, Nissakalla pa grànsea af Mo, Östbo och Tveta härad i Smaland: fons fluminis Nissa, in confinio territoriorum Smalandicorum Mo, Östbo.et Treta. IV. so.

Nordal, Nordals härad i Dalsłand: territorium in Dalia. I. pl; VK. not. 27.

Nordfala (ut quidam volunt, a prov. fala, skoglös betesmark: planum pascuum), norra delen af den să kallade Falbygden, eller det skoglösa slăttlandet emellan Mösse-, hlle- och Hvarfsberget i Wartofta, Gudhems och Wilske härad: pars septemtrionalis planae segionis circa confinium territoriorum Vartafta, Gudhem et Vilske. IV. it: r .

Noregher, Norrige: Norvegia. I. CB II. P. 45; IV. 15: 17 .

Norpmarkar, pl. Nordmarks hàrad i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. ${ }^{27}$.

Nofs, an Nossan, som faller ut i viken Dettern i sydvestra hörnet af Weneru: luvius, qui in meridiallem angulum lacus Venern, Dettern dictum, effunditur. IV. ir: 4 .

Narikia, Nerike: Nericia. II. p. 44.
Naeshyl, sjön Näsöl pa grănsen af Dalskogs, Gumarsnäs och Skàlleruds soknar i Nordals härad: lacus in territorio Nordal. IY. 10.

Nashaerap, Nas härad i Warmelànd, eller kanske blott södra delen deraf: territorium in Vermelandia. I. VK, not. 27.

## 0.

Odnem (ödhnem), sjön inimea i Tössbo hărad: lacus in territorio Töes. ba IV. ra

Odnemae (ödhnema) fkogher, Ànims skog, fordom en skog, nu en socken i Tössbo hărad: olim sitva, nunc paroecia in territorio Tössbo. IV. 10.

Offrud, ett ställe, hvaräst en bre blifvit anlagd: locus quidam, ubi pons exstructus fuit. IV, 16: $\mathbf{r} 2$.

Olafstorp, säteriet Ölstorp i ÖsterBitterna socken af Laske hărad: praediun in paroecia Öster-Bitterma et territorio Laske. IV. 13.

Oxafsarvappridiunger, Olofs arfvingars tredjedet, sá kallades âtskilliga gårdar i Vidhems socken: triens heredum Olair hoc nomine comprehendobantur praedia quaedama in paroecia Vidhem. IV. 13.

Ormaf/kogher, Ormeskogen i Wadsbo härad: silva in territorio Vadsba IV. 11: 1.

Ofee, ett stalle, hvarăst en bro blifvit bygd: locus quidam, ubi pons exstructus fuit. IV. 6: 12 . Hunc pontem hodie appellari Nybro dicit Reyzesuos, Episcoposcopia Sviog. p. 168

## P.

Pikicebor, en gápd i Tidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Putuholmber, pituholmber; en holme i Wenern págränsen af Nordals och Tössbo hărad: insula in lacu Veners et confinio territoriorum Nordal et Tössbo. IY. 10.
3. Qvalni - Skalander.

## Q.

Qvatni, Kallands harrad: territorium in Vestrogotia. I. P1; VK. Scribitur, forte errato, kullen, II. M. 8. not. 47.

## R.

Rabrekker, Räbäck, en băck som faller i Falkenbergàñ pá gränsen af Kinds hărad och Halland: rivus in confinio territorii Kind et Hallandiae. IV. ${ }^{\text {Io }}$.
Radkalver, sjön Rakalfven (nära Hàlebosjon) pa gransen af Mo och Östbo härad i Smaland: lacus in confinio territoriorum Smalandicornm Mo et Ö́stbo. IV. $1 a$
Rafior, troligen Rassjön (som afven kallas Hảlebosjön), pà gränsen af Mo och Óstbo härad i Smâland (ehuru denna sjö ligger norr om Rakalfven, hiviket synes strida mot namnens ordning i texten): lacus, ni fallimur, in confinio territoriorum Smalandicorum Mo et Ö́tho. IV. ${ }^{10}$.

Redvagh, Redvags härad: territorimm in Vestrogotia. I. P1; VK.
Ridungsvider, tillafventyrs Rydeskogen i Barne härad: silva in Vestrogotia. IV. it: I .
Rislingi, skogen Ruslingen i Ullarfva och Bücks soknar af Wadsbo härad: silva in territorio Vadsbo. IV. 11: 1.
Risvider, skogen Risveden i Ale oeh: Kullings härad: silva in territoriis Ale et Kulling. IV. ri: r.
Rodke, skogen Ralken i Wiste hitrad: silva in territorio Viste. IV. it: 1.

Rom, staden Rom: urbs Roma. 1. A. r3: pr; G. 8: pr, i; II. K. 5 ; 0 . 3 ; A. 85; G. 15.
Rofen, Rösen, ett hemmart nu tilltörrande staden âmal: praedium prope mbem imál. IV. ıo

Rön, skogen Rön eller Rönneskog $\mathbf{i}$ Kinnarums socken af Marks härad; eller Röneskogen i Hofs socken af Gäsene härad: silva in territorio Mark aut Gäsene. IV. is: 1.

## S.

Sampfior, en sjo i Westbo härad, pà forna gränsen af Westergotland och Finveden: lacus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. 10.
Samfior, Saugsiön pà gränsen of Kallereds socken i Askims härad och Fjăre hărad i Halland: lacus in confinio territoriorum Askim et Färe. IV. 10.

Sandeholt, en skog, tillafrentyrs i Sandhults socken af Wedens bairad: silva in Vestrogotia. IV. $1: 1$.
Saxfior, troligen sjön Asperum n $\$$ ra Mejisiön i Bosebo socker och Westbo hărad af Smalland: lacus in territorio Smalandico Vestbo. 1V. 10.
Sialand, Seland: Selandia, insula Danica. I. CB.
Sighliscurgem, tillffventyrs Lángums socken i Laske eller i Wiste hatrad: locus natalis legiferi Alli. IV. ifi: 4 .
Simuas, ett stahle pd forna gränsen af Westergötland oeh Fjaze harad i Halland: locus in priseo confinio Vestrogotiar et terrikovii Hallandici Fjo re. IV. 10.
Sivipabot, en gard i Widhemss socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13 .
Skadtur, tillaffentyre sjö̀ Skagerni pa grănsen af Westergötland, Nerike och Wärmeland: heus in Vestrogotia. IV. $\mathrm{r}: 3$.

Skalander, ph. ett af Upsala ödes gods, no byn Skatunda i Kállands bärad: $\boldsymbol{u}^{-}$ num e praediis Upsaliensibuar, nunc par gus in territorio Kalland. Hi. M. \%. er et not. 47. ibid

Skalanda bo ( $\int k a l a n b o$ ), det under kungsgården Skalander Iy dande distrikt, som innefattade Kallands, Sundals och Wedbo (samt tilläfventyrs Walbo) härad: regio fiscali praedio Skalander subiecta, quae tria territoria complectebatur. I. Pl. et not. 52 . ibid.

Skani, Skâne: Scania. I. CB.
Skanungs haerap, Skånings härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK; II. M. 8. not. 47.

Skapternofi, en mosse pá gränsen af Mo och Östbo härad i Smảland: palus iu confinio territoriorum Smalandicorum Mo et Östbo. IV. io.

Skarir, pl. staden Skara: urbs in Vestrogotia, capitalis dioeceseos Vestrogoticae. I. Pl; Br. 3; II. K. 52; III. 1(), 22; IV. ı $6: 3,4,6-8,10-12$. -ra bijkuper, I. Br. pr.

Skatufior, sjön Skategöl på gränsen af Kinds härad och Fagereds socken $i$ Halland: lacus in confinio territorii Kind et paroeciae Hallandicae Fagered. IV. 10.

Skipvidhaholt, Skipindae -, Skiprupaholt, skogen Skeppvidahult i Skepphults socken af Marks hàrad: silva in territorio Mark. IV. in: i.

Skiarffior, en sjö i Westbo härad, pà forna gränsen af Westergötland och Finveden: lacus in prisco confinio Ve-strogotiae et Smalandiae. IV. io.

Skryutvi, ftrukni, ftrokne etc., sjön Strảken i Wartofta och Mo härad: lacus in territoriis Vartofta et Mo. IV. 11:3.

Síuabrekker, en bäck: rivus; et
Skuafior, en sjö i Westbo hảrad, på forna gränsen af Westergötland o=h Finveden: lacus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. 10.

Skut'ruas, ett ställe pà gränsen af Marks härad och Halland: locus in con-
finio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Sködve, staden Sköfde: urbs (Scaedvia) in Vestrogotia. I. Br. 3.

Slotboharap, tilläfventyrs Eds (Gustaf Adolfs) socken i Grums härad, samt Bro , och kanhända flera soknar i Näs härad af Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. s7-

Slatas, ett ställe på gränsen af A-' skims härad och Halland: locus.in confinio territorii Askim et Hallandiae. IV. 10.

Smaland, pl. Småland, innefattande Finveden, Wärend, Möre, m. ת. smá landskap: Smalandia (parvae regiones) communi hoc nomine comprehendebantur Finvid, Varend, Möre, reteraeque diversae regiones inter Ostrogotiam, Vestrogotiam, Hallandiam, Scaniam, Blekingiam et mare Ballicum sitae. I. CB; II. P. 44.

Spadabon, Spadabotn, troligen byn Spadebo eller Spabo i Burseryds socken of Westbo härad i Smàland: pagus in territorio Smalandico Vestbo. IV. 10.

Spadi, sjön Spaden pá gränsen af Kinds härad och Westbo härad i Småland: lacus in confinio territorii Kind et Smalandiae. IV. io.

Spekuos, ett ställe pa grănsen af Marks härad och Himle härad i Halland: locus in confinio territoriorum Mark et Himle. IV. $\boldsymbol{o}^{\circ}$

Speta, ett ställe pả forna vestra grânsen af Sundals eller Nordals härad: locus in priscis finibus territorii Sundal aut Nordal versus occidentem. IV. 10.

Stanzbiargh, Stångsberget emellan Levene och Baljered: mons prope pagum Levene. IV. $15: 5$.

Stenen dighri, en stor sten som tjente till rámärke pà den forna gränsen af Tössbo härad: ingens lapis quodam
loce in priscis finibus territorii Tössho iacens, terminumque indicans. IV. 10.

Stipi, skogen Stöpen i Wadsbo och Kakinds härad: silva in territoriis.Vadsho et Kâkind. IV. 1t: 1 .

Strandvider, tillafventyrs de så kal-• lade Wikeskogar vid sjön Wiken i Wadsbo härad: silva in Vestrogotia. IV. 11:1.

Straka, ftraka, ett ställe på gränsen af Marks härad och Halland: locus in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Strangicences, staden Străngnăs: urbs Strengnesia, metropolis dioeceseos Sudermannicae. IV. ig: 5.

Stamnu fund, ett sund i skärgården utanför Göteborg, pà forna gränsen af Sverige och Dannemark: fretum quoddam inter insulas circa aditum urbis Gotoburgi sitas, in prisco confinio Sueciae et Daniae. IV. ${ }^{10}$

Svectinar, skogen Sveamo i Wartofta härad: silva in territorio Vartofta. IV. 11: 1.

Sveriki, Sverige: Suecia. I. CB; IV. 15: 1, 3, 6-9, 13, 5 , 17, 18.

Suntruas, ett ställe på grănsen af Sverige och Dannemark: locus in confinio Sueciae et Daniae. I. CB.

Sunzharap, troligen södra delen af Fryksdals härad i Wärmeland, eller Sunne och Emterviks soknar: territorium in Vermelandia. I VK. not. 27.

Surtubsergh (fyyrtubiargh), ett berg vid Wenern, j̀à gräusen af Dalsland och Westergötland: mons in coufinio Daliae et Vestrogotiae, prope lacum Venern. IV. 10.

Syndul, Sundals (och tillafventyrs, da det heter alt f., áfven Walbo) hazrad i Dalstand: lerritoriun in Dalia. 1. pl.

Synderfala, södra delen af Falbygden: meridialis pars regionis, hodie Falbygden dictae. IV. 11:1. Cfr. Nordfala.

Syndervider, en skog i Westergobtland: silva in Vestrogotia. IV. It: 1.

Safiufior, fivfiör, Säfsjön i Wedens och Gásene härad: lacus in territoriis Veden et Gäsene. IV. is: 3.

Sarmundce bol, en gård i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. r3.
Samundce loter, Samunds andel, en. gård i Fidhems socken: portio Saemundi, praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Sarnda, ett ställe i Westbo härad, pà forna gränsen af Westergötland oeh; Finveden: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. 10.

Saevudal, feevudal, Säfvedals härad: territorium in Vestrogotia. I. VK.

## T.

Thiflafkogher, Tisselskog, fordom en skog, nu en socken i Wedbo hàrad: olim silva, nunc paroecia in territorio. Vedbo. IV. 10.

Tida, ân Tidan, som vid Mariestad faller ut i Wenern: fluvius, qui prope urbem Mariestad in lacum Venern ef. funditur. IV. 11:4.

Tidcer, tibir, en sjō i Wester̀gölland: lacus in Vestrogotia. IV. ir:3.

Tindae land, Tiundaland, ett af de tre Folklanden i Upland: pars veteris Uplandiae. 1. CB. Cfr. Ficerdrundee land.

Tiviß̧er, skogen Tiveden på gräusen af Westergötland och Nerike: silva in confinio Vestrogotiae et Nericiae. II. G. 12; Forn. 48; Add. 12: 1; IV. 16: 12.

Tiarnag大i, tyarrunceglis. Tjärkilen, en gård nära Weneru, vid gränsen af Tössbo och Nordals härad: praedium pros.
pe lacum Venern, in confinio territoriorum Tössbo et Nordal. IV. 10.

Toler/ior, toleres/ior, tillafventyrs Harasjön nära Elabăckssjön i Bosebo socken och Westbo härad af Småland: lacus in territorio Smalandico Vestbo. IV. 10.

Tolker, sjön Tolken i Marks härad: lacus in territorio Mark. IV. 11:3.

Tranumofi, Tronemosse pà gränsen af Sundals och Walbo härad i Dalsland: palus in confinio territoriorum Sundal et Valbo. IV. 10.

Tranuqviflir, pl. troligen en bảck pà forna vestra grănsen af Sundals hàrad: rivus, ut videtur, in priscis finibus territorii Sundal versus occidentem. IV. 10.

Tranufkogher, en skog i Westergötland: silva in Vestrogotia. IV. 11: 1.

Tralgha, byarne Norr- och SunnTrälje i Kinuefjerdings härad: pagus in territorio Kinnefjerding. IV. 14: 7.

## $\mathbf{U}, \mathrm{V}$.

Vadsbo, vafżbo, Wadsbo härad, det under kungsgården Vap lydande distrikt: territorium in Vestrogotia, praedio fiscali Vap subiectum. 1. Pl; VK; II. M. 8. not. 47.

Valla harap, Walle hărad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK; II. M. 8. not. 47.

Valfior, Waldsjön pá gránsen af Mo och Westbo härad i Småland: lacus in confinio territoriorum Smalandicorum Mo et Vestbo. IV. 10.

Vandryudke vatn, vandripavatn, sjön Wandryvatten i Ale, Bjärke och Flundre hảrad: lacus in territoriis Ale, Bjärke et Flundre. IV. i: 3.

Vangir, pl. Wânga socken i Skåniags hảrad: paroecia in territorio Skúning. IV. 1 亿: $:$.

Vargsnaes, ett stalle pà forna grãnsen af Tössbo härad: locus in priscis finibus territorii Tössbo. IV. 10.

Varnem, varnhem (contr. prosvarnardshem, domus Bernhardi), Warnhem, fordom ett Bernhardinerkloster, nu en kyrkby, vanligen kallad Klostret, i Walle härad: olim coenobium, nunc pagus in territorio Valle. IV. 15: 15, 17; 16: 16.
Vartoptas bo, det under kungsgàrden Vartoptar lydande distrikt, som innefattade Wartofta, Redvägs och Kinds härad: regio fiscali praedio Vartoptar subiecta, triaque territoria complexa. I. pl.

Fartoptce haerap, Wartofta hảrad: territorium in Vestrogotia. I. P1; VK.

Vartoptcer, pl. satterièt Wartofta, fordom ett af Upsala ödes gods, i Wartofta hărad och Åsaka socken: praedium Upsaliense, in territorio Vartofta. II. M. 8.

Vafz̈bo, vide Vadsbo.
Vata ( V . Vatn), tillafventyrs Ơrerydssjön pá gränsen af Mo och Westbo hảrad i Smáland: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Smalandiae. IV. 10.
$\boldsymbol{V a} \bar{\beta}$, fordom eit af Upsala ödes gode, nu byn Wad i Wadsbo hărad: praodium Upsaliense in territorio Vadsbo. II. M. 8.

Vidhem, Wedums socken i Laske härad: paroecia in territorio Laske. IV. 13.

Vidundreharap, viddunheerap, Wedens härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Vighn, byn Wing i Walle elleriis härad: pagus in territorio Valle aut is. IV. $16: 12$.

Vilfkce haraß, Wilske härad: territorium in Vestrogotia. I. Pl; VK.

Viniahcerap, Wäne härad: territorium in Vestrogotia. I. pl; VK.

Virmilfkogher; Wärmskog, fordom en skog, nu en socken i Gillbergs laàrad af Warmeland: olim silva, annc paroecia in territorioVermelandico Gillberg. I. VK. not. 27.

Vifings ö, Wisingsö i Wettern: insula in lacu Vettern. IV. $15: 13,17,18$.

Visneem, Wisnums härad i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. YK. not 27.

Viftahcerap, Wiste härad: territorium in Vestrogotia. I. pl; VK; IV. 15:4.

Vifulangi, sjön Weselángen i Marks härad och Halland: lacus in territorio Mark et Hallandia. IV. 10.

Vitries fiald, vitrics fiuel, ett berg pá gränsen af Dalsland och Westergötland eller Bohuslän: mons in confinio Daliae et Vestrogotiae aut praefecturae Bahusensis. IV. io.

Ullarvis bro, en bro öfver áa Tidan vid Ullärfva i Wadsbo hărad: pons haud procul ab urbe Mariestad. IV. 16: 12 .

Ulpcrö, utan tvifvel öfra och Nedra Ulleruds soknar i Kils härad af Wärmeland: duae ecclesiae in Vermelandia. I. VK. not. 27.

Uncebitergh, ett berg på gränsen af Marks härad och Halland: mons in confinio territorii Mark et Hallandiae. IV. 10.

Upland, pl. höglandet på Kinnekulle, nu Öster-, Wester- och Medelplana soknar: edita regio, in monte Kinnekulle sita. IV. 14:8; 16:ı6. Cfr. Maedal upland.

Upfalir, pl. Upsala, Sveriges forna hufvudstad: urbs Uplandiae, olim capitalis regni Sveo-Gotici. I. CB; IV. 15: 12; 19: 5. upfala kononger, I. CB. upfalu öfer, vide gloss. v. Öper.

Corp. Jur. Ant. Su. G. Yol. I.

Vraksnas, ett ställe på gränsen af Sunnerbo härad i Smáland och Tönnersjö härad i llalland: locus im confinio territoriorum Sunuabo et Tönnersjö. I. CB. CCr. Indicem limitun ex Libro Census M. Valdemari, infra in Addendis.

Vrighuhaster, en skog i Westergöt. land: silva in Vestrogotia. IV. ir: r.

Utland, pl. Wätle, Safvedals och Askims härad samt ön Hisingen på södra sidan af Götaialfs utlopp: quatuor territoria in Vestrogotia, iuxta ostium fluminis Götaälf. I. Pl. coll. c. VK. Pars veteris Norvegiae, nunc praefecturae Gotoburgensis, dicto flumini ab occidentali latere confinis, sc. territoria Sodre, Nordre, Fraikne et Torpe, hodieque comprehenduntur nomine Inland.
Vabohcrap, Wedbo härad i Dalsland: territorium in Dalia. I. pl.

Varni, vaenir, sjön Wenern: lacus inter Vestrogotiam, Daliam et Vermelandiam. IV. 10, it: 3.

Varand, södra delen af Småland emellan Finveden och Möre, eller Albo, Kinnevalds, Konga, Norrvidinge och Upvidinge härad: australis Smalandiae regio, inter Finvid et Möre, nunc in quinque territoria divisa. IV. I6: 1 .

Vasharà, Wäse och ölme härad i Wärmeland: territorium in Vermelandia. I. VK. not. 27.

Vaeftmanna land, Westmanland: Vestmannia. I. CB.

Vaeftragötland, Westergötland: Yestrogotiá. I. CB; II. Forn. 46; IV. 1 i: pr; 15:10. Scribitur w/göthalandh, II. K. 53. not. 95. vaftergötland, II. M. 8. not. 47; IV. 10. not. 2; 1I. nott. 2, 35, 44, 6i; V. rubr., 1 .

Vcrtuficel, skogen Wätlefjäll i Bergiums och Ångareds soknar af Wälle
hărad: silva in territoric Vätle IV. 11: 1 .
Vattuhorap, Watle hảrad: territorium in Vestrogotia. I. VK.

Vetur, sjön Wettern: lacus inter Vestrogotiam, Smalandiam, Ostrogociam et Nericiam. IV. 10, 1 : 3.

Vatursvidher, troligen lilla Tiveden, eller någon annan vid Wettern belàgen skog: silva in Vestrogotia, lacui Vettern confinis. IV. 16: 12.

Vaxfior, vaxyor, staden Wexiö i det forna Wärend: urbs Smalandiae. IV. 16: 1; 19:5.

## Y.

Ymfi, sjön Imsen i Wadsbo hảrad: lacus in territorio Vadsbo. IV. $11: 3$.

Y/ter, sjön Östen i Wadsbo härad: lacus in territorio Vadsbo. IV. in: 3.

## p.

Diudmarae fund, Hjerterudssunden i Nordals härad, eller deras utlopp i Wenern vid Köpmannebro: lacus v. fretum in paroecia Skâllerud et territorio Nordal. IV. 10.
prahyrna (treffler, traflor), sjön Trehörningen i Wadsbo härad: lacus in territorio Vadsbo. IV. it: 3.
$\bar{p} u s b o h r e r a p$, Tössbo härad i Dals 6 land: territorium in Dalia. I. VK. not. 27.
 Marks härad och Fjäre härad i Halland: locus in confinio territoriorum Mark et Fjare. IV. 1 o.

## 压.

Ellileser, en gård iVidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Eillamyr, en skog i Westergotland: silva in Vestrogotia. IV. $11: 1$.

England, England: Anglia. IV. 16: 1, 2, 9, 12.

Einnue os, ett ställe pà forna gransen af Westergätland och Fjäre hărad i Halland: locus in prisco confinio Vestrogotiae et Hallandiae. IV. $\mathbf{1 0}$.

Esfiung, Essunga socken i Barne hisrad: paroecia in territorio Barne. IV. i4: 6.

## 0.

Odhers, en gård i Vidhems socken: praedium in paroecia Vidhem. IV. 13.

Ökol, okell, fordom ett af Upsala ödes gods, nu eil by nära Warnhems kloster i Walle härad: olim praedium Upsaliense, nunc pagus in territorio Valle. II. M. 8. Cfr. Kindabo.

Ökrer, sjön Ökern i Às härad: lacus in territorio Ås. IV. ir: 3.

Öra, Ör, nu prestgård, i Nordals hărad: praedium in paroecia Ör et territorio Nordal. IV. 10.

Örnabiargh, hornabiarg, ett berg pz gränsen af Marks härad och Fjäre hărad i Halland: mons in confinio territoriorum Mark et Fjare. IV. io.
Örfior, 1) Örsjön i Wadsbo eller Öresjön i Wedens eller i Marks härad: lacus in Vestrogotia. IV. 11:3.2) Örsjön på gränsen af Kinds härad och Gumarps socken i Halland: lacus in confinio territorii Kind et Hallandiae. IV. 10.

Ör.jhogher, en skog, tillafventyrs belägen vid Örsjön: silva in Vestrogotia. IV. II: 1.

Örs vatn, Örsjön i Nordals härad: lacus in territorio Nordal. IV. 10.

Örabro, en bro i närheten of Upsala, tillafiventyrs öfver Örsundsån e-
mellan Hagunda och Lagunda hảrad: pons quidam haud procul ab Upsalis. IV. 15: 13, ubi praep. $i$ forte mutanda est in vip. Cfr. Ihre, Diss. Vet. Catal. Regg. Svio-Got. p. $\mathbf{9 0}^{0}$.
öfterfala, östra delen af Falbygden: pars orientalis regionis, nunc Falbygden dictae. IV. 11: 1. Cfr. Nordfala. IV. 15: 9, 1 1.

Offervider, en skog i Westergötland: silva in Vestrogotia. IV. in: 1 .

Öftffgdi, sjön Óstfegen på gränsen af Kinds härad och Westbo härad i Småland: lacus in confinio territorii Kind et Smalandiae. IV. 10. Öftragötland, Östergötland: Ostrogotia. I. R. I: pr; CB; II. R. I; P. 44;

## 4. Index

NOMINUMEROPRIOEUMEOMINUM.

## A.

Adalvarder gambli, A. ungi, tvả biskopar i Skara: duo episcopi Scarenses. IV. $16: 5,6,10$.

Albertus magnopolensis, Albrecht af Mechlenburg, Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 18.

Alguter (karlsfun et fitrygsfun), tra lagmän i Westergötland: duo Vestrogotiae legiferi. IV. 14: 12, 15, 16. Cfr. Röriker:

Alli, lagman i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. 14: 4. Cfr. Kringalli.

Allvius, vide Koll.
Andres, Andreas (And), domprost i Upsala: praepositus canonicorum Upsuliensium. IV. $19: 5$.

Anunder, 1) biskop i Strängnäs: episcopus Strengnesensis. IV. 19: 5. 2) A. haralds fin, riddare, lagman i Södermanland: eques, legifer Sudermanniae. ibid.

Arnfien, en jordegare i Vidhems socken: incola paroeciae Vidhem. IV. 13.

Afimuder (rectius aftmunder), biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. 10: 3.

Afour, 1) lagman i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. 14:10. 2) biskop i Wexiö: episcopus Vexionensis. IV. 19: 5.

## B.

Biorn kialki, lagman i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. 14 : 2.

Botil, f. vide Bryniulver.
Botn, en af de tolf män, som satte gränsstenar emellan Sverige och Dannemark: unus e duodecim viris, qui limites inter Sueciam et Daniam posuerunt. I. CB.

Brynuiulver, 1) biskop i Skara: episcopus Scarensis. I. Br. pr. 2) B. botillarfun, en af Konung Magni riddare och rådsherrar: eques et consiliarius Regis Magni. IV. 19: 5.

Byrghir, Birger, Konung i Sverige: Rex Succiae. II. Add. 7: 3r; IV. 15: 18.

Byrghitta, en qvinna, troligen den i Skottland i 6:te árhundradet lefvande S. Brigitta, efter hvilken en källa i Husby blifvit benämnd: femina quaedam, cuius nomine fons Husbyensis est insignitus. IV. I5: 1.

Byrisleph, Konung Sverker den aldres sonson och Carl Sverkerssons brorson: nepos Regis Sverkeri senioris, filiusque fratris Regis $\mathrm{Ca}-$ roli. 1V. 15: 15. Cfr. S. Lagerbring, Sveà Rikes Historia, 2. D. p. 190, 19r.

Bandikter, Benedictus, r) toa biskopar i Skara: duo episcopi Scarellses. IY. 1G:12,1G. 2) Konung Magni
broder, Hertig af Finland och biskep i Linköping: frater Regis Magni, Dux Finlandiae, episcopus Lincopensis. IV. 19:3,5.3) Bengt Magnusson, Birger Jarls broder, lagman i óstergötland: frater Ducis Birgeri, legifer Ostrogotiae. IV. 19: 5. 4) Bengt Johansson Ängel, ärkedjakn i Upsala: archidiaconus Upsaliensis. IV. 19:5.5) B. ionsfun, en af K. Magni riddare och rádsherrar: eques et consiliarius R. Magni. IV. 19: 5. 6) B. fkallafun, B. magnusfun, tvà jordegare i Vidhems socken: dua incolae paroeciae Vidhem. IV. 13.

Baxni, bance, en jordegare i Vidhems socken: incola paroeciae Vidhem. IV. 13.

## C.

Cakatdi (nisi takaldi legendum); ert af de tolf män, som satte gränsstenar emellan Sverige och Dannemark: unus e duodecim viris, qui limites posuerunt inter Sueciam et Daniam. I. CB.

Cornuber, Konung Sverker den aldres fader: pater Regis Suerkeri senioris. IV. 15: 1 .

Crifter, krifter, Christus. I. K. I; II. K. 1. Cfr. gloss. Lat. v. Corpus chrifti.

Criftina, Konung Erik den heliges gemál och Inge den yngres dotter (eller, enligt andras upgift, Inge den aldres dotterdotter): coniux S. Erici et filia R. Ingonis iunioris (aut, ut alii ferunt, neptis ex filia R. Ingonis senioris). IV. 15: 12. not. h.
D.

Dan, en af de tolf män, som satte gränsstẹnar emellap Sverige och Dannemark: unus e duodecim viris, qui li-
mites posuerunt inter Sueciam et Daniam. I. CB.

## E.

Emunder, vide Fmunder.
Ereker, Lat. ericus, 1) Konang Erik den helige: Rex S. Ericus. IV. 15: 12, 15 . not. i; 17. not. o. 2) Konung ErikKnutsson, den förres sonson: Rex Ericus Canuti filius, nepos S. Erici. IV. 15:17. 3) E. laefpe, Konung Erik Eriksson: Rex Ericus balbus, pronepos S. Erici. IV. 15: 18. not. 73. 4) Hertig Erik, Konung Magni Birgerssons son och K. Birgers broder: Dux Ericus, filius Regis Magni Birgeri flii et frater R. Birgeri. IV. 15: 18 . 5) Konung Erik, Magni Erikssons son: Rex Ericus, filius R. Magni Erici filii. IV. 15: 18. not. y. 6) Konung Erik, Hertig af Pomern: Rex Ericus, Dux Pomeraniae. IV. 15: 18.

## F.

Folke, lagman i Westergölland: kegifer Vestrogotiae. IV. 14: 19.

Folkongar, Lat. fulcones, pl. Folkunga slägten, Folke Filbyters afkomlingar: gens Folkungorum, a Folke Filbyter originem ducens. IV. 15: 16.

## G.

Gafi, Grimaldi et Grimitun, tre af de män, som satte gränsstenar emellan Sverige och Dannemark: tres ex illis viris, qui limites posuerunt inter Suecian et Daniam. I. CB.

Gudvafter riever, gutti rever, jordegare i Vid/ıems socken: incolae paroeciae Vidhem. IY. 13.

Gymkil, en af de tolf măn, som satte gränsstenar emellan Sverige och Dannemark: unus e duodecim viris, qui limites inter Sueciam et Daniam posnerunt. I. CB.

Göftaver, Gustaf, lagman i Westergötland: legifer Yestrogotiae. IV. 1 亿: 18.

## H.

Hakun, Lat. haquinus. 1) H. rödhe, Hákan röde, Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 4. 2) K. Magni Erikssons son, Konung i Sverige och Norrige: Rex Sueciae et Norvegiae, filius Magni Regis. IV. $15:{ }^{\prime} 18$.

Halften, Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 7-9.

Haralder, vide Anunder, Karl.
Hulmger, Hunger, vide Ulvar.
Hunvider, vide Thorften.
Hyrna, vide Ion.
Harvarder, biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. 16: 9 .

## I.

Iacuper, Jakob Israëlsson, arkebiskop i Upsala: archiepiscopus Upsaliensis. IV. 19: 5.

Ingi, tyà Konungar i Sverige: duo Reges Sueciae. IV. 15: 6, 7, 9, 12. not. h. - Cfr. Rangvalder.

Iohannis baptistae domus, den efter Johannes Döparen benämnda Johannis af Jerusalem Ordens kloster: coenobia ordinis S. Iobannis Hierosolymitani. IV. I7.

Ion, Lat. iohannes, 1) Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 18. 2) I. hyrna, biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. 16:14.3) domprost i Strängnăs: praepositus canonicorum Strengnesensium. IV. 19:5.4) en jordegare i Vidhems socken: incola paroeciae Vid-
hem. IV. 13. - Cfr. Bandikter, Magnus.

Iarpulver, biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. 16: 13.

## K.

Karl, karli, Lat. karolus, 1) Konnng i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 13, 15, 16. 2) lagman i Westergötland: legifer Vestrogotize. IV. 14: 11. 3) K. haraldsfun, en af.K. Magni riddare och râdsherrar: eques et consiliarius R. Magni. IV. 19: 5. - Cfr. Ulvar:

## Kialki, vide Biorn.

Kiatil, biskop i ìbo: episcopus Aboënsis. IV. $19: 5$.

Knaphöfdha, vide Rangvalder.
Knuter, Lat. kanuctus, 1) Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 15. 2) K. mathiosfun, Riks-Drotset, lagman i Nerike: Drotsetas Regni, legifer Nericiae. IV. 19: 5.

Koll, Byrislefs broder: frater Byrislevi. IV. 15: 15. In textu Lat. ibid. appellatur Allvius.

Kringalli (a kringer, circulus, et al ui, n. pr.), ett öknamn som gafs lagman Alli, för att utmarka hans illslughet: cognomen legiferi Alli, quo astutia eius designata est. IV. 14:4.

## $L$.

Laurentius dyakn, en jordegaré i Fidhems socken: incola paroeciae Vidhem. IV. 13. Idem hic forsan fuit ac ille Laurentius, qui excerpta et adnotationes e iure Vestrogotico per Lydekinumseribendas curavit. III. 15I, in fine.

Lumber, lagman. i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. 14: I. lums lagh, ibid: $1,17$.

Lydekinus, troligen en munk, som skrifvit de i III:e afdelningen af detta verk tryckta excerpter och antekningar: monachus, ut nobis verisimile videtur, qui scripsit excerpta et adnotationes, in sectione III huius operis editas. III. 15 I . in fine.

## M.

Magnus, 1) tre Konungar i Sverige: tres Reges Sueciae. I. Br. pr; IV. 15: 13, 18; 19: pr. 2). M. minnifkiold, en Folkunge, lagman Äskils (samt Birger Jarls och lagmannen i Óstergötland Bengts) fader: vir e gente Folkungica. IV. 14: 17. 3) M. ionsfiun, en af Konung Magni riddare och raddsherrar: eques et consiliarius Regis Maghi. IV. 19: 5. 4) M. fkinnaris en jordegare i Vidhems socken: incola paroeciae Vidhem. IV. i 3. - Cfr. Bandikter.

Margareta, Drottning i Sverige, Norrige och Dannemark: Regina Sueciae, Norvegiae et Daniae. IV. 15: 18.

Maria, jungfru Maria: S. Maria virgo. var fru fancta m., II. Add. I3: 2. mariu krrkia i Skarum, I. pl; IV. 16:6,10-12.
Mathias, 1) Aposteln Matthias: S. Matthias Apostolus. IV. 21:1r7. 2) râdsherren Matts Thyrnersson: consiliarius regius. Vide Knuter.

Minnifkiold, vide Magnus.

## N.

Nughli, lagman i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. 14: 14.

Nicholaus (pro nicolaus), en biskop i Lycien i 4:de arrhundradet: episcopus Lyciae saeculo IV. fancta - fa kyrkia i Skarum, IV. 16: 12.

Nannir, en af de tolf măn, som satte gränsstenar emellan Sverige och

Dannemark: unus e duodecim viris, qui limites posuerunt inter Sueciam et Daniam. I. CB.

## 0.

Olaver Skotkononger, Ol of Skötkonung, Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 1, 5. not. c.
P.

Philippus (philipus), Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 8, 9.

Pulli, en jordegare i Vidhems socken: incola paroeciae Vidhem. IV. 13.

Patar, Lat. petrus, 1) Aposteln Petrus: S. Petrus Apostolus. IV. 210* 117. Sancta -rs kyrkia i fkarum, IV. 16: 12. 2) Peter Elofsson, biskop i Westerâs, Konung. Magni canceller: episcopus Arosiensis, cancellarius $\mathrm{Re}-$ gis Magni. IV. $19: 5$.

## R.

Rangvalder (ranvalder), Lat. ragvaldus, 1) R. knaphöfdha, Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. i5: io, et not. f. ibid. 2) R. raver et $R$. ingafun, Konung Magni riddare och râdsherrar: equites et consiliarii Regis Magni. IV. 19: 5. - Cfr. I. CB. not. 8.

Rikulver et Rodolvarder, biskopar i Skara: episcopi Scarenses. IV. 16: $7,8$.

Raver (räf: vulpes), vide Gudvafter, Gutti, Rangvalder, Porer.

Röriker algutsfiun, en af Konung Magni riddare och rådsherrar: eques et consiliarius Regis Magni. IV. 19: 5.

## S.

Sighfrider, den förste christne lärare i Westergötland: primus christi-
anae fidei in Vestrogotia conditor. IV. 15: 1; 16: ı.

Sitrugger, lagman i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. if: 13 , 15.

Skalli, vide Brendititer.
Stenar et Stenfinder, biskopar i Skara: episcopi Scarenses. IV. 16: 4, 17 .

Stenkil, Konung i Sverige: Rex Sueciae. IV. 15: 5.

Störbiorn, ftorbiorn, biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. 16: 10.

Svantcopulker, lagman i östergölland: legifer Ostrogotiae. IV. $19: 5$.

Sven tiugufkiag, Konung i Dannemark: Rex Daniae. I. CB.

Sverkir (Svarkir), tvà Konungar i Sverige: duo Reges Sueciae. IV. 15: 1 r, 13, 16-18.

## T.

Thorften, 1) en af de tolf mán, som satte gränsstenar emellan Sverige och Dannemark: unus e duodecim viris, qui limites posuerunt inter Sueciam et Daniam. I. CB. 2) Th. hunvidsfun, en af Konung Magniriddare och rảdsherrar: eques et consiliarius Regis Magni. IV. $19: 5$.

Toki, Tolle et Toti, tre af de män, som satte gränsstenar emellan Sverige och Dannemark: tres ex illis viris, qui limites posuerunt inter Sueciam et Dar. niam. I. CB.

Tubbiftallari, lagman i Westergötland: legifer Vestrogotiae. IV. $14: 5$.

$$
\mathbf{U}, \mathbf{v}
$$

Valdemartus, 1) Konung i Sverige: Rex Sueciac. IV.15:18. 2) Hertig Wal-
demar, Konung Magni son och Birgers broder: Dux Valdemarus, filius Regis Magni et frater Birgeri. ibid.

Ulvar, 1) två lagmän i Westergòtland: duo Vestrogotiac legiferi. IV. 14: 7, 9. 2) U. karlsfun, U. hulmgers (humgers) Sun, Konung Magni riddare och radsherrar: equites et consiliarii Regis Magni. IV. ig: 5.

Unni, den andre christne läraren i Westergötland; secundus christianae fidei conditor in Vestrogotia. IV. 16: 2.

Vernarder, Bernhard, biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. ı6: 15.

## $\mathbf{p}$.

porer raver et prrnir, lagmän i Westergötland: legiferi Vestrogotiae, IV. $14: 3,8$.

## ※.

Fmunder, emunder; $\boldsymbol{E}$. kolbrcenna, F. Slema, två Konungar i Sverige: duo Reges Sueciae. I. CB; IV. 15: 2, 3.

EXKil, Birger Jarls broder, lagman i Westergötland: frater Ducis Birgeri, legifer Vestrogotiae. IV. 14: 7.

## 0,

Odgrimber, biskop i Skara: episcopus Scarensis. IV. 16: 11 .

Önder (forte pro emunder, vide 0. Radenii Diss. de ant. VestroG. legiferis, p. 28. seq.), två lagmän i Westergölland: duo legiferi Vestrogotiae, IV. 14: 6, 3 .

## I. TABULA,

quae indicat locos editionis Stiernhielmianae, huic editioni respondentes.
Asterisco * notantur loci, qui in editione Stiernhielmiana non inveniuntur.


Corp. Jur. Ant. Sv. G: Vol. I.


1. piuva B.
2.     - Stj. ThiuwB. 1 o.

3. Forncemix fukir.
4. Praefatio ${ }^{\circ}$
5. Kirkyu B.
6.     - Stj. KyrkB. ı: 1 - 3 .

6, 7. - . . $9: 6$.
8, 9.
7.     - . . 6:3.
8.     - . . 7: pr.
9.     - . Rätlв. ${ }^{\text {2: }}$ : 1.
10.     - . FqruB. 6: pr; 5: pr; 6: 1,
I. Fornamix B.
11.     - Stj. BygdB. 9: pr, 1 .
12. 一 . FornB. 8: 3.

13.     - . RätlB. 9. ${ }^{\text {6. }}$ 2, 3.
14.     - . FornB. 13: pr, 1; BygdB.
15.     - . . 3: $\mathrm{pr}, \mathrm{r}, 3,4,6$.
16.     - . RätlB. 3: $\mathrm{pr}, \mathrm{r}$.
17. 二. . FornB. $12: \mathrm{pr}, 1$-3.
I. Lecara ratar - Stj. BardB. 7 .
18. Conongs $B$. - Stj. Wästgötha Råmär-
19. Horo ping lot fkal fkiptax - Stj.

ThingB. 19.
I. Bifcups Bryniofs ftapve - Stj. p.
$9^{2 ;} 9^{3 .}$
I. Weftgöta Krrkior *
13. 14. . . 7.3.
15. - . $7: 5$. 2; 8: pr, 2.
5: 1, 2; 10: 2; 11: 1; 10:4.

13: 4; FornB.
13: 3, 4 .
ken, p. $9^{8}$.
I: pr.
3: pr, 1, 10, 11,8 , 9; 4.
12. ${ }^{*}$
16."

8: pr. cod. rec.

22. — $\quad . \quad . \quad 9: 4$.
23.
-
12:
24. —. . $12: 3$.
25. - • - 9: pr. cod. rec.
26. - . . 5: pr, $1,2$.
27.
28. - . . $13: 3$.
$\begin{array}{ll}\text { 29. } \\ \text { 30. } & . \\ . & \quad . \quad 13: 4 . \\ \text { 13: }\end{array}$
31. — • - 12 pr.
32.
33. - . . $12: 6$.
34. - . . $13: \mathrm{t}_{\mathrm{A}}$
35."
36. - . . 14: pr, $\mathbf{r}-3$.
37. - . . 14:4,5.
38. - . . 14:5. fin.
${ }^{39}$ - • $14: 6,7$
14: 10.
12: 4. cod. rec
15: 1; 14; 8.
14:9.

Tabula 1.
II. Kirkyu B.

45, 46. ${ }^{\circ}$

II. Af Vapce farum B. ${ }^{\circ}$
11. Frib B. ${ }^{\text {a }}$
II. Orbota mal *
11. Drapare B. ${ }^{\circ}$

1I. Arva B.
1-22.. ${ }^{\circ}$
23, 24 . - Stj. Add. ArfB. 16. p. 86. 25-35. ${ }^{\circ}$
II. Giptae B.
12. 11 . ${ }^{\text {Stj. ThingB. }} 3$.
11. Retrifue B.

1-19.
20. - Stj. RätlB. 6.

23.
24. - $\because \quad 73$.

25-30.
II. Piufva B.

1-57. *
58, e cod. D. vide not. 99. ibid. - Stj. ThiuwB. 1: 3; 4:3-5.
II. Iorpre B.

1-11. ${ }^{\circ}$
${ }^{12}$. - Stj. JordB. 3.
18. - . BygdB. 1: 2.
19. - JordB. 9: 4, 5.
23. - BygdB. 4: pr.

24-30. ${ }^{\circ}$. 5: г.
32. - . . 5: 2.

33-35. ${ }^{\circ}$. . 6:
37 -44. ${ }^{\circ}$
4J. - . 2: 4. RätlB. 2: pr.
46. - . JordB. 12: pr, 1 .
II. Mölno B.
¢f. 1. - Stj. BygdB. 10: 10.

- 3. —. . $\quad . \quad 10$ 10: 2.
-4-6.

II. Fornemis B.
I. - Stj. FornB. i: pr. cod. rec. 2, 3. *

4. $\quad . \quad . \quad 2: 11$.
5. 

$6 . \quad 2: 0,11$, fill.
7.




## II. TABULA,

quae indicat locos huius editionis, Stiernhielmianae editioni respondentes.

Stj. Kyrkiu B.


Stj. Kyrkiu B.
6: pr, 1, 2.- I. Kb. 5, 6.
-3. - II. KB. 10.
7: pr. - I. KB. 7: pr; II. KB. 1 I.

- I. —. . $\quad$. 1.
- ${ }^{2.4 .}$ - $\quad:$ 7: $2 ;$ II. KB. 13.
-5.
-6. ${ }^{-}$. . 9

Stj. Kyrkiu B.


12: pr. - - it 15: pr; II. КВ. 3r.

- I. - II. KB. 55 .
-2,3.- . 23,24.
-4 - I. KB. 18.
-cod.rec. -II. KB. 42.
-5 . $=\quad$ I. KB. 15: . 1.
13: pr. - I. KB. 15: pr; II. KB. 3o.

14: pr. $-\quad \cdot \quad .{ }^{16} \quad$. ${ }^{17}$ : pr; II. KB. 36.


—II.一 III. 102.
15: pr. - I. KB. ${ }^{19}$.
- I. - II. KB. 43.
$\begin{array}{ll}\text { 16:pr.- } & \text { I. KB. }{ }^{22 .} \\ -1,2 . & \text { II. KB. } 47,48 .\end{array}$

$\begin{array}{ll}\text { Stj. Kyrkiu } & \text { B. } \\ \text { 18:pr. } & \text { II. KB. } 59 .\end{array}$

-3. - . 66.
-4. - III. 91.
19: pr, i-3. - II. KB. 53.
-4.- IV. 4 .
-5-7. - II. KB. 52.

20.     - $\quad .53,54$.
21.     - . . 56.

22: pr. - . 60.

- I. - III. ror.

23: pr. — II. KB. 69.

- 2.         - III. $9^{5}$.
—3. - II. KB. 53.
-4.- III. 103.
24: pr, i. - II. KB. 65.
-2. - III. 97.

25.     - II. KB. 65.
26.     - • . 67,68.
27.     - $\quad . \quad 63$.

28: pr. - III. 99; II. KB. 73: pr.
— 1 -9. - II. KB. $7^{23}$.
29. — . 73.

Stj. Konongs B.

| 1. | I. RB. 1. |
| :--- | :--- |
|  | . |

Stj. Giptar B.


Stj. Giptar B.
7:3,4. - I. GB. 8: pr.
8: pr, r. - . . 8: 1 , 2.
-cod.rec.-III. 132.
Stj. Arffla B.


Stj. Jordär B.


Stj. Bygda E.


St $j$. Rätlofïa B.

| $\begin{gathered} \text { 2: pr. — } \\ \text {-1. - } \end{gathered}$ | I. RB. 4. <br> I. JB. 30; II. JB. 45. <br> I. FS. 4. |
| :---: | :---: |
| 3. | II. FornB. 16. |
| 3: pr, | I. FB. |
| d. re | II. UB. |
| 4. | II. Fornl. 33, 34. |
| $\begin{gathered} 5: \mathrm{pr}, \mathrm{i}-3 . \\ -4 .- \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { I. RB. } 8 . \\ & \text { III. } 137 . \end{aligned}$ |
| 6. | L. RB. 9: pr; II. RB. 20 |
|  | - . 9: 1 -3; . . 22,24 |
| 8: pr. | 10. |
| 1. | - ${ }^{12} \mathrm{p}$ |
| - 2, 3. - | I. FB. 6. |
| -4. - | I. RB. 12.1 |
| -5. - | I. FB. ıo: pr; II. UB. 23. |
| -6. - |  |
| 9. | II. UB. ${ }^{12}$; I. FB. |
| 10. | I. RB. 5 . |
| 11. - | - . 6. |
| 12. - | - 7. |
| 13. | - 11. |

Stj. Fornämix B.
1: pr. - $\quad$ I. FS. r.

- cod. rec. -II. FornB..
— I. - I. FS. 3.
2: pr, 1. - I. FS. 2: pr.
- 2-7. - II. FornB. 8-13.
-9. - II. FornB. 6; I. FS. $2: 1$.
-10. I. FS. $2: 1$.
- 11.- I. FS. 2:1; II. FornB. 4,
- 12. III. 114.
— $13,14$. - 144.
3: pr. - I. FB. 8.

5: pr. - II. FornB. 18; I. FS.5:pr.
- i, 2. - I: FS. 6: pr, i.

6: pr. — . . 5: pr; II. FornB. 17 .
-1. - $\quad .5: 1$.
-2. - . 5: 3; II. FornB. 20.
7. - III. 126.

8: pr. - I. FS. 5: 3.

- 1.         - II. FornB. 22.
- 2.         - I. FS. 5: 3.
-3. - I. FB. ${ }^{\prime}$.

9.     - . . 3 ; II. ÜB. S.

10: pr. - II. UB: 9; I. FB. 4: pr.

- I. - . ${ }^{10}$
- 2.         - I. FS. 6: з.
-3.- 1. FB. 4: 1; II. UB. iI.
-4. - I. FS. 6:4; II. FornB. 29.
-5. - II. FornB. 29.
1I:pr. - . 23.
- I. - I. FS. 6: 3.
- 2-5. - II. FornB. 3o.
-6. - $\quad . \quad 35$.
-7-11. - III. 117.
12: pr, i. - I. FB. $11:$ pr, I .
- 2.         - • 11: 1; II. UB. 27:
—3. - . . if:2.

Stj. Fornämix B.
12: 4, 5. - III. 88.
-6. - II. UB. 38 .
-7. - . 25.
13. $-\quad \dot{2}{ }^{2} 9$.

13: pr. - I. FB. 7:.pr; II. UB. 14.

Stj. Bardaga B.
1: pr, i-3. -I. BB. r.



$\begin{array}{lll}\text { 6. } \\ \text { 7. } \quad \text { II. UB. } & \\ \text { 29. }\end{array}$
Stj. Sarämala B. medh Willia.


Stj. Sariümala B. medh Wudhü.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1: pr, 1-3.-I. VS. . }
\end{aligned}
$$

Stj. Mandrapä B.


1.     - I. Orb.
2.     - I. BB. 7.
3.     - III. 83.
4.     - . 122.

Stj. Thuıwä B.

2: pr. - IV. 18: 3,4.
— 1. - $\quad . \quad 5$; III. 145.
$-3,4$. III. 145.
$-5,6$. I. PB. 2.
-7. $\quad$ III. 145, 115 .
3. - I. PB. 3: pr.

4: pr, 1, 2. - . 3: $1,2$.
-3-5. - II. PB. 58.
5. - I. PB. 5; i. fin.

6: pr, ı-5.-. . 5: pr, 1 .
7. - IV. 18: я, 2.

Stj. Thiuwä B.


Stj. Thingmata B.

I. RB. 3.

IV: $20: 4$.
III: 77.
II. FornB. 43.
III. 128.
II. FornB. 43.
III. 130.
II. FornB. 48.
III. 68.

- 75 .
- $7^{6 .}$
II. Add. $2: 14$.

1II. 8 (i.
48.

48; LI. Add. $3:$ : 76.

48; LI. Add. 2:2. 46.
II. Add. 2: 4-7.
III. 4 G; II. Add. $\mathbf{2 : 8 ,}$,.
i1. Forub. 37 .
1II. $7^{6}$.
11. Add. 2: $9 \cdot$
III. 68.
$S_{t} j$. Thingmala $B$.

| : 1. | - | III. 69. |
| :---: | :---: | :---: |
| - 2. | - | - 68. |
| -3. | - | - 70. |
| 12. | - |  |


-4. - III. 39.
15: pr, 1 -3. - Iİ. ${ }^{63 .}$
16. - II. FornB. 45 .

19. $\quad$ I. Pl.
-Additiones s. Fragmenta.
KyrkB. 2. - III. $9^{2 .}$

- 12.         - 97. 

$\underset{\text { KonB. }}{ } \quad{ }^{18 .}$ - $\quad$ II. MB. 8.
GiptB. I. - III. 106.
ArfB. 5. - III. 56.

- 16.         - II. AB. 23, 24.

JordB. 5. - III. 74.
BygdB. ı. - IV. 8.
Rällb. 8. III. 1 if.

- Um Jïrnblüsare - III. 8r.

FornB. I. - IV. 6.

- 2.         - IV. 7 .

ThingB. \{. - III. 127 .
Hwadlh En reitter Domara etc. -IV. 13.
K. Mugni Ladulis Bref etc. - IV. 19.

Biskop Bryniults's Bref etc. - I. Br.
Om, Christne Konungar i Swerike

-     - Biscupär - - IV. ıG.
— fö:stï Laghmü̈n i Wïstergötlandlh
- Allmänningz Sloghar etc. -IV.ı.
- gamble Wüstgötlla Rirmïrken etc.


## ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 4. lin. 18. lege: "II. KkB. 5; 0. 2: 3; IV." etc.
p. 5. l. 18. lege: "II. KkB . $1 \mathrm{I}-\mathrm{r} 3$; 0 . 2: 6; IV." etc.
p. 6. 2. 22. pro: "IV. 21: 9, 11, 54." lege: "IV. 21: 11, 54."
p. 7. not. 4o. per in textu pro per ær scriptum est. Cfr. Praef. pag. VII.
p. 11. ad Md. 1: 3. v. a (daghurpi) adnota: "a pro at scriptum esse videtur." Cfr. Praef. p. VII.
p. 13. not. 40. adde: "Rec. man. in marg. adnot. af hænna penningum eig; quae verba, textui adnexa, hunc praebent sensum: han fkal botum varpe af hænna penningum. eig frid flyia." p. 15. not. 58. l. 2. pro höfpi lege hofpi.
p. 17. ad SB. 3: pr. adnota: "maper pro maper ær est scriptum." Cfr. Praef. p. VII.
p. 21. not. 7. I. 3. pro "cnm" leage "cum."
p. 25. ad AB. 4: 2. adnota: "barnæ meli pro barna a maeli scriptum est." Cfr. Pruef. p. VII.
p. 27. ad AB. 9: pr. vv. han fkal fimx, adnotu: "In marg. rec. man. est adnot.: allum pem (?) han hawer arft komber han ut fidan haui pen arf fidan falder."
p. 29. not. 48. adde: "arff forte sequentis f caussa pro arff scriptum est." Cfr. Praef. p. VII.
p. 32. not. 72. adle: "arwntion fpro arvunum) gioque legi potest."
p. 33. not. 2. pro:" "a in $x^{\prime \prime}$ lese. "primum x in a."
p. 35. ad GB. n: 1. v. mungalf tipx daghi udnnta. "lege brullöps daghi."
Cfi. II. GB. 16.
p. 45. not. 27. Cod. A. om. v. ok praecedentis v. lok caussa. Cfr. Praef. p.
VII.
p. 46. not. 34.1.4. ad v. annan adnota: "pro a annan:" Cfr. Praef.p. VII.
p. 56. ad PB. 8: ィ. v. a (priঠiæ falæ) adnota: "a pro at scriptum esse videtur." Cfr. Praef. p. VII.
p. 62. nut. 5. fсар pær pro fсарæ pær est scriptum. Cfr. Pracf. p. VII.
p. 72. l. 2o. lege: "III. K. 50, 52, 22; III. 11;IV. 21: 7, 11 ."
p. 78. not. 20. verba: " $L e g e ~ r u m i ~ f a l-~_{\text {n }}$ der" et "Male" delenda sunt. Cfr. Gloss. v. Rummi.

p. 106. dele not. 5 g .
p. 118. ad 11. O. 1: 13. vv. huffru æ adnota: "huffruæ quoque legi potest. Forsun huffru æ pro huffruæ æ scriptum est." Cfr. not. 6. ad S. 14. ibid. p.119. l. 25. leze:
"§. $3=$ I. KkB. 3; Orb. ©. 6.
(0i). $4,5=$ I. Orb. \&. 6."
Ad S. 6., ibid. adnotu: "§. $6=\mathrm{I} . \mathrm{KkB}$. 7: pr."
p. 14., not. 79. lege: "Pro tompgarper per." Cfr. Pracf. p. NX.
p. 144. ad II., GB. 2. v. morghimn gixf adnota: "morghum (lapsu culami pro morghun) giaf quoque legi potest."
p. 150. ad II. RB. ind. 8. v. fæ allnota: "forte legrendian far."
p. 15.3. ad 1I. RB. on. v. firi adnota: "culde: gif's hamni fak firi.'Cfi: 11 . Adld. 5: 2."
p. 16.3. 1. 24. pro: "IV. 18: 8, 6." lege:
"IV. 18: 6."
p. 171. not. 66. i. 3. pro" "gen. a taki" lege "gen. pl. a tak." Cfr. Gloss. v. Bipia.
p. 174. ad II. PB. 51. v. i (hand) adnota: "a legendum videtur."
p. 185. not. 65. adde: "Forte legendum: af py niper ar fallit."
p. 191. not. 76. 2. 1. post alla supple v. bort, quae in quibusdam exemplaribus aut mutilata est, aut prorsus disparuit.
p. 194. not. 47. . 14. pro huflöf. lege híflöfa.
p. 205. l. 10. pro "æller ${ }^{43}$ )"llge " ${ }^{43}$ æller."
p. 223. l. 19. pro:
${ }_{3}$ : pr. ©S. $1,2=1 I I$. 48."
lege: "2: pr, §. $1=$ III. 48. §. $2=$ III. 46,48 ."
p. 225. not. 84. adde: "Cfr. not. 26. pag. 12."
p. 237. not. 59. lege: ."B. Altero" etc.
p. 241, ad III. Add. g: 1. v. giter (forfall) adnota: "viter forsan legendum."
p. 245. ad II, Add. 11: 9. v. twem. (XII. mannum) adnota: " pem sine dubio legendum."
p. 247.ad II. Ald. 11: 14. v. fkilnæpær (perrx) adnota: "kom addendum vicletur." Ibid. ad §. 15. v. finæ adnota: "Rectius finni."
p. 259. not. 28. adde: "Scriba forte in eo fuit ut scriberet ftat. Quod si ita sit, æ non est legendum."
p. 252. ad III. 48. v. feulu (met withnum) adnota: "fuin forte legendum. Cfr. II. Add. 2: pr; 13: 1." Ibid. ad v. moth adnota: "um addendum videtur."
Ibid. 2. 21. lege: "II. Add. 2: 2-5," etc.
p. 265. l. 11. pro "videlicet" lege "vt." In cod. D. vv. vt, sicut, eodem modo quo hic (vide Tab. IV), sc. litt. t supra $v$ posita, nonnullis locis (IV. 2): 83, 10.3. cfr. not. 53. pag. 339.) scriptae sunt.
p. s66. not. 4. adde: "Quaedam hic videntur esse omissa. Cifr. I. GB. 2: pr." p. 268. ad III. 75. v. .VI. adnota: ".III. forte legendum. Cfr. III. 46. fin; II. Add. 2: 9."
p. 269. not. 52. Cfr. etiam not. 5. pay. 62.
p. 273. ad III. 97. vv. pipo hware, adnota: "pro pa po hwaro. Cfr. nat. 7 I. puts. 210."
p. 281. not. 7\%. Cfr. Gloss. v. Skeua.
p. 287. ad IV. 10. Cum situs locorum in hoc indice limitum Vestrogotiae aliquatenies illustretur ex illo indice locorum in confinio Vestrogotiue et Hallundiae, qui in Libro Census R. Valdemari legitur, hunc, ex ipso manuscripto codice, in Regia Biblintheca Stockholmiensi adservato, editum, exhibere haud videtur alienum. Hic liber, quem primum in publicam lucem, una cum notis I. LaNgeberit, a. 1790 emisit P. F. SUHM, denuo editus est inter Scriptores Rer. Dan. Tom. VII. p. 507. seq. cum titulo: Liber Census Daniae tempore Regum Valdemari II. et Christophori I. confectus. Autographum in membranis scriptum est saec. XIII, in 4:0 minori, continetque 54 folia in tegmine membranaceo. Antiquiorem editionem videre nobis non contigit; recentior vero haud parum exacta est, attamen vitiorum non vacua; ex. c. litt. a et o, quoties in manuscripto codice virgula quadum ornantur, hic male leguntur $\mathfrak{x}$ et .. Index limitum, de quo hic sermo est, in manuscripto codice legitur fol. 3o, in cit. collectione Script. Rer. Dan. p. 535, ac ita sonat:
ฐ Landæmærkæ byrius i flæufnæfundæ. i færæ. ${ }^{\text {² }}$ ) i klæuæras. i blyuar.

[^88]i hæftas, knap. i tu tiærn. i wambaften i gnipu. i enfyokalf. i dyupædal. i. rafna. i. muglæbæc. i waghafrythwath. i thæghflæ as. i klockæbyargh. I Vvifkærdal. ${ }^{2}$ ) i gaghnæ rör. i miethaxlnes. i orme. i ekfio os. i öfra. i biærnædal. i fkuterbughæ. ifkut fio. I Hænöllæ. ${ }^{3}$ ) i öræmufx. i thæchflæbæc. i thæchflx fyo. i myolbæc. i myol fyo. i burö. i fpek fyo. i fpæc fyo. i fpec fyo. i fpæc a. i ælmixbiærgh. ifkam a.
IT Farthufæhærath. ${ }^{4}$ ) i byæ fyo. i höftö. i almarnæftikæ. i hællefyo. i ef fyo. i hunfhyll. i höcfyo os. i höft fyo. i dana eke. ${ }^{5}$ ) i dana fyo. i dana bæc. i. fcata os. i fcata fyo. i fcatæ bec. i dyurædal. i wranæbæc. i hælghæas. i botn. i örfyo. i mullögh. i örfyo botn. i rakiældæ. i rabæc. i kunnungæwath.
( Aræftatharceth. б) i myodkiældæ. i myod yrtædal. i thrangæ dal. i örmæ mufæ. i fugthæfas. i flo bæc. i kalf. i efyuos. i porf fyo. i boghfyo ut at boghfyobec. i bogh as. i fyghthi. i barnfbæc. i barna. i höghæfyo. i undærn as. i eghælfbæc. i holk. i hornæbiærgh. i felleas.
I Halmftatharreth. ${ }^{7}$ ) i saxæwich. i felleforf. i marthæ fyo. i marthækiældæ. i wadna. i withibæc.
I Thundröfharath. ${ }^{8}$ ) i fendæ os. $i$ utrugf næs. i utrugf kiældæ. högfio li-
2) Territorium Vifke.
3) Territ. Himle.
4) Territ. Faurås.
5) Quercus quaedam, sita in paroecia Hallandica Fagered, haud procul a rivo Danabäck, et nomine Danaek insignita, in antiquis tabulis geographicis invenitur.
6) Territ. Årstad.
7) Territ. Halmstad.
8) Territ. Tönnersjö.
thi. i högfyo rör. i holmftene. i alguthæ os. i frithekalf. i wracfnæs. i fuldubogha. i hildæfbæc. i hunfbiargh. haraften. i enwalda fors.
I Höxhcrath. ${ }^{\circ}$ ) i wlffæbæc r rör. i biörnæ fyo. i fwinæ ör. i ulff bæc. i fit iunk.
p. 296. ad IV. 14: 13. v. byr'ర adnota: "Pro byroi. Sic apogr. Rugmannt. Cfr. not. 50. pag. 8."
p. 322. not. 16. dele v. "Male." Cfr. III. 94.
p. 334. ad IV. 21:82. vvi. denarios Ecclefie. adnota: "Ecclefie denarios. scriptum est; at verborum ordinem esse invertendum, solitis signis est indicatum."
p. 356.v. Altara ften, l. 1. pro "f." lege "'m."
p. 375. v. Burt, adde: "brut, II. R. ind. 26."

p. 384. l. 6. pro: "Effti, vide Kffti" lege: "Effler, vide $\begin{aligned} & \text { fffter." }\end{aligned}$
Ibid. v. Egn, l. 5. post v. "solum" adde comma, quod in quibusdam exemplaribus non apparet.
p.413. v. Gulf, l. 3. seq. lege: '"äfven mellangärdet och de andra delar som omgifva bukhdligheten; saledes gnlfa mælli, i buken eller veka lifvet: pavimentum, paries, vel alius generis dissaeptum; quoque diaphragma aliiqué parietes, qui circumcludunt cavitatem abdominis; inde" etc.
p. 427. v. Huflgipt, adde: "Cfr. Pafka pæuningar."
p. 442. v. Klöftrop, l. 1. pro "n." pone "?"
p. 462. verba "Metensmæn, vide Mattensmæn" delenda sunt.

[^89]p.485. v. Siala dagher, 2.3, 4. pro: "en helrydag - Octobre" le ${ }_{j}^{r e: ~ " n u ̈ s t a ~}$ mimblugen efter Michaëlis: dies Livinide proxima post festum Michaëlis." Cfr. Gloss. Lat. v. Dies animarum. p. 524. v. Unden fagher. Verba: han ær u. etc. ita forsam rectius explicantur: han är förvist ifrin de tre (nordiska) konungarnes sammankomster, d. ä. für ej vara tillstädes dà de rakas (om han ock skulle varata-
gen $i$ tjenst eller beskydd af nagon af dem): ei non licet adesse ubi conveniunt tres reges (septemtrionales, etsi aliquis eorum exsulem in ministerium vel tutelam receperit).
Praef. p. $X X X V$. L. 15. in textu Latino inter 48 et 5 r adde 50.
p. LIV. 1. 22. pro "communicatam" (in quibusdam exemplaribus) lege"commainicaturn."

Cod.A.(BiUl. Reg. Stockholm B.53.) fol.10. voay fan lasflioa hyt GAms.




 Ckal famm lista a Pingi. limbolkar












 Digtized by Google

Cod.B.(BiUl: FReg. Stockiliolime. B. 58.) fol.11.

选送, van nockedumb oc aldorta:
$t$ gatree allur fantlu oc lip gald verra'









Tabula Consanguinitatis in cod. B.


Cod.C. (Bill. Rey.intorikhatm B.ij9)fol . 62 .
Folio recto.















Folio verso.





 प甘民

 mite manker/muncas). .
ognareay Google

Cod.D.(Bribl.Heg. slor.hholm .B.59.) fol.49.
Fa sutur finim- $q^{-}$
Cgrithe Jownigan in Sivexife.




















Cod.G. (Bill. Meg atrockiontm MB.).)fol. 5.verso.


ua mue uit han kntwo.gniug ham bre mark





Cod.Bibl. Acad. TpsaI. No18. fol. 74.verso. for fosina fomigt vithythe if yolitio







Cod.N.(BzELCGymen.Zincopi)fol. iverso. Bang tip fointal la thingg $T_{1} 12$ Fdy Barla fir tip gogigua somura gapari tger tiP mandspa davq. 9 affim fayci

 Bingga CJtay Brtop: Greff for Bin.


y








Ibid. PoL 99.




Mo on firpo Tadimn Bañ
 dion Barn bores atherbizu o Bedes binpmin pa pral fauteor $\infty$ motier suiplard er oo sud mortifen nt fa a- pabt-pa pral Bamn aprobyu Bgara A a ${ }^{\prime}$ Mopt Rapla. Ban Bal a Bu PB Tale Boa. Rarn /Eal Brimponal for $8 \mathrm{ram} K$
 CalPBarn sdpa, $\rightarrow$ insefact o on omorpor GaEQa. ot all ncampu pureo fongpt 1 BalB ¿uitua. Rume Bange parter an morgen ot morder thal Banoncera. Hognowr poor aa

Cod.M(Bibl. Bergshammarena) foL.2.verso.
Sors Gus 6alfcayy

Aefock rine vin ffa arff levoin






,




[^0]:    8) N. R. Brocman ansig äfven dema co-
    dex vara skrifven omkring är 1200. Ra-
    9) N. R. Brocman ansig äfven derma co-
    dex vara skrifven omkring àr 1200. Rabenius, l. c. sid. 11.
    10) Jfr. not. 45. sid. 14.
    11) Rätteligen borde derför ordet Uerder varit trycke med större U.
    varit tryckt med storre
    12) Afven $i$ Orb. och $G B$. der detta bort i
    den tryckta texten utunärkas pà samma sätt
    varit tryckt med storre
    13) Afven $i$ Orb. och $G B$. der detta bort i
    den tryckta texten utınärkas pà samma sätt som i RellB. och VK. mJ Se t. ex. not. 47. sid. 7.
[^1]:    19) Cfr. not. 64. pag. 292.
[^2]:    27) Scil. catalogo impresso, not. praeced. cit.
    28) Nunc B. 6 ! in Reg. Biblioth. Stockholmiensi.
    29) Cfr. not. 1. pag. 13.
[^3]:    33) Endast Add. 11. börjas med en svart bokstaf, och ej med en malcd, sásom Bring berrïtar. Lika ogrundid är hans upgift att hela ordet Fxftir i lürjan of Add. 8.
     34) Jfr. not. 94. sid. 22.9.
    34) Jfr. nott. 55, 61. sid. 237.
[^4]:    33) Solum Add. If. incipit littera nigra, non autem colorata, ut refert Bring. Nec verius est quod dicit integram vocem $F_{x}$ flir in principio Add. 8. grandioribus litte:is esse scriptam.
    34) Cfr. not. 94. pag. 229.
    35) Cfr. noit. 55, 61. pag. 237.
[^5]:    36) C(r. not. 99. pag. 23 . ${ }^{\text {a }}$
    37) Jfr. not. 99. sid. 239.
[^6]:    37) Cfr. nott. 31, 42, 45. pag. 83. etc.
[^7]:    - 

    38) Si not. 1. sid. 78; not. Sf. s. 81; nott. 58, 65. s. 84; not. 37. s. 102: not. 94. s. 110.
[^8]:    39) Cfr. not. 32. pag. 288.
[^9]:    53) Cfr. not. 7. Pag. 104.
[^10]:    53) Jfr. not. 7. 'sid. 104.
[^11]:    54) Cfr. not. 63. pas. 335.
[^12]:    56) In Vol. I. Scriptorum Rer. Suec. sect. r. pag. 23g. disitur aliud exemplar huius chronici in eadem Bibliotheca occurrere in cod. D. 3; at non reticendum fuisset quod illud exemplar subsistit in historia R. Caroli Canuti Filii, et ignorat omnia, quae post illam in codice supra memorato occurrunt, ideoque et narrationem de conventu Danaholmensi.
[^13]:    57) Cfr. not. $x$ pag. 3of.
    58) Cfr. nott. $c, f, g, h, i, \sigma, p, s, u$.
[^14]:    63) Pia anf. st. sid. 8, 33, 36, 101, 104, 115, 145.
    64) Sid. 100, 110, 118, 119, 120.
    65) Ett prof deraf är anfördt i vart glossarium, ordet Eldari.
[^15]:    70) Biblioth. Hist. Svèo-Goth. XIV. p. 7.
    71) Bemerkungen zu Hn. J. Grimm's Abhandlung: Literatur der altnordischen Geselze, Greifsw. 1818, pag. 20.
    72) C. Lundii Notae ac Observationes in Literas Rom. Pontificis Agapeti II de praerogativa atque eminentia Regis Upsulensis size Svioniae. Upsaliae, 1703.
[^16]:    73) Se of vanföre sid. XV, XVI.
[^17]:    74) Vide Eius Bemerkungen etc. antea cit. pag. 18.
[^18]:    82) Cfr. C. G. Warmholta, Bibliöh. Hist. Sveo-G. V. p. 26.
[^19]:    est ex illa Regum serie, quae legitur inter Script. Rer. Svec. p. 2-5.

[^20]:    98) Exceptis principiis Capp. II. KkB. 7 et 39, quae Capita in cod. G. cum proxime antecedentibus cohaerent. Contra v. fiempnudaghar, II. UB. 26, in cod. B, ubi Ca put ab b. v. incipit, habet $\boldsymbol{S}$ maiusculum.
    99) Puncta, quae scriba apposuit ex. c. vr. pa et pingi, I. SB. I (vide Tab. I), quaeque id tantum spectant, at textus a rubrica iuxtim scripta separetur, a nobis omittenda fuerunt.
[^21]:    101) Iam Stiernhielm (in glossario ad lus VG. v. löf ok lök) observavit frequentem allitterationum usum in antiquis nostris Legibus.
    102) A. O. Lindfors, Professoris Lundensisceleberrimi, in eximio opere: Fullstïndigt Svenskt och Latinskt Lexicon, Lundae, 1815,182 亿.
[^22]:    1）Verba：ytyr－vapa Sar omissa，scriba ipse in inferiori folii margine addidit．
    2）Pro hvarghin．
    3）Primum anncen scripfum．
    4）mark hic addidit，at duplici lineola，ni－ gra et rubra，ipse induxit scriba．

    5）minna aut delendum，aut manni（i．e．do－ mino servi）legendum videtur．Cfr．II． VS． 1 ．
    6）famulund，ut videtur，addendum．Cfr． II．I．c．

[^23]:    39) Pro arf.
    40) Pro bryti.
    41) pan a, ut videtur, hic additum, at deletum est.
    42) Lege haraphf.
    43) Lege deghiar.
    44) Pro Py.
    42.) Litt. $p$ omiss. ipse, ut videtur, add. scriba.
    45) hana sine dubio legendum.
    46) Pro Taker.
    47) Lege arff.
    48) Ups. et Sk. legunt madher. Cfr. not. 45. pag. 14.
    49) Lege lönt. Cfr. II AB. 22e
[^24]:    $9=I I . G B .15 . \operatorname{fin} ; 16$.

[^25]:    15) Cfr. not. 14. praeced.
    16) Pro litt. init. $\boldsymbol{H}$ scriptum est $\boldsymbol{N}$, at $\boldsymbol{H}$ supra lineam addidit rec. ut videtur, manus. Hreptir esse legeadum, praeterea et
[^26]:    $7=I I . J B .15-17,19$.
    8 = II. JB. 20.

[^27]:    21) Rec. man. in marg. adnot: taki to han fkyld Sidan dager ar uthi, at ipsa haec lineola induxit. - Bur. hic textui inserit additamentum illud, de quo in not. 17. mentio est facta.
    22) Lege fkuld.
    23) Adde pa a.
    24) Rec. man. in marg. add. pen Dol a $^{2}$
    25) Pro erft v. arft.
[^28]:    22) Rec. man. lineola induxit verba pa allar, sequentia vero ita mutavit: vari fik mxp $1 I$ tylptar epe. ok IIII manna vittni; atque in margine addidit verba: alla böte fulla piufs böter III IX markxr, quae nunc fere extrita sunt.
    23) pranni sine dubio legendum.
    24) Lege hava. Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. L;
[^29]:    44) vitu, ut videtur, legendum. Cfr. II. pB. 52
    45) Sti. et omnia apographa legunt niffliar. 46) Forte addendum: af beggice handum. Cfr. II. pB .54 .
    46) Pro napker.
[^30]:    3) Sine dubio legendum anuork daeghi. Cfr. II. FornB. 15. in indice Capp. In antíquiori cod. forsan fuit scriptum anurer dagghi, et a nostro scriptore male lectum annar daghi.
    4) Pro garp.
    5) Lege fcapar. Omnia apogr. legunt fiadh.
    6) Pro allar.
[^31]:    1）A．v． $\int k i p t a$ omissam a scriba，qui ni－ mis angustum locum rubricae relique－ rat（cfr．not．I．p．20．），nos，tam ex se－ quenti textu，quam ex rubr．in cod．$H$ ． supplevimus．H．haer figher horo ping（ad－ de lot）fcal fcipta bo mallum．B．G．om． rubr．G．rec．man．sec．XVII．in superiori folii margine adnotavit：Huru general bö－ ther pâ ett Ting Skohla dehlas till hwart och ett hïradt effter fom det ftort är．
    2）B．om．Har－pingi．
    3）G．add．$a f$ ．
    4）G．boa．
    5）B．om．pat．
    6）B．G．H．sic．A．pro are helt habet alt．
    7）B．G．H．Jlikt．
    8）B．hic，et G．quoque in sequentibus，pro halft babent half．
    9）B．walla．
    10）B．G．pripiungh．
    11）B．G．H．kakind＇．
    12）H．Gudhems．G．om．Gu才ems bo．
    13）B．frökings hare＇t．
    14）B．femtunger．

[^32]:    $1=I I . K k B .37 ;$ III. 5, 6; IV. 21: 2. $2=I I . K k B .72$.

[^33]:    1) Hanc rubricam in cod. A. addidit rec. man. sec. XVI. In cod. B. hic index immediate cohaeret cum Capite de Dinglot. Cfr. not. 52. pag. 70. Cod. G. ubi idem index latine scriptus exstat, habet rubricam: Numerus ecclefiarum terre Wefgocie.
    2) В. H. $I$.
    3) A. $\int$ detritum, rec. man. mut. in $l$.
    4) A. formtighi fere extritum, rec. man. restituit. B. G. H. eundem numerum habent.
    5) B. H. hic et in sequentibus ubique repetunt praepositionem $I$.
    6) B. G. H. Skunungs.
    7) H. guthems hieradhi.
    8) G. XX.ti. VII.
    9) B. varptoptos. H. wardtop.

    1о) B. Ribuagh.
    11) B. vifkie.
    12) G. XIII.
    13) H. enne minna an firitighi.
    14) B. ballablygh.
    15) A. IIII. ut videtur, hic scriptum fuit. G. tres. B. IIII. H. fiurar.
    r6) H. sic. A. om, oc. B. G. XX VIII.
    17) B. $X Y$.
    18) H. om. Afıh prȧすi - ticu.
    19) G. KII.
    20) B. vincherx $\delta$.

[^34]:    1) Verba til - ofpakum, quae cod. G. om. ex Codice chart. Gymnasii Skarensis, sec. XVI. scripto, Jus municipale, atque commune Christophorianum, continenti, et hac praefatione ornato, restituimus.
    ${ }^{2)}$ Cod. Skar. iller.
    2) C. Skar. (än onder) Ock ey etc.
    3) C. Skar. faallgutth.
    4) C. Skar. ock ey haffan famware medh godom ock fanningz mannom.
[^35]:    1) Hanc rubricam e cod. K. mutuati sumus. L. M. om. rubr. In cod. G. rec. man. add. rubr. Har byrias kyrkiunna rathar.
    2) G. Litt. numerales in margine add. rec. man. Magnam partem extritae sunt.
    3) L. M. crifnes.
    4) M. byge.
    5) M. ftempne.
    6) L. om. ucerther.
    7) M. kirkegard. Male.
    8) L. howdh tiendha. M. hoffwodh thighende.
    9) K. $\boldsymbol{V} v$ um.
    10) M. Loff.
    11) M. fornas.
    12) M. eller fiwlen.
    13) L. wth.
    14) M. ingangx. L. ingangh. K. the in gafga.
    15) M. Syld.
    16) M. brenner.
    17) M. om. oc - aff.
    18) M. om. $V m$ - nither.
    19) Lege rumi falder. K. L. pro sumi ha-
    bent wite. Male.
    20) M. hoffiwodtigende eller landbo,
    21) M. preft. L. prefthens.
    22) M. ©m. dun.
[^36]:    23) M. man.
    24) K. L. faar.
    $2^{\text {ju) }}$ K. L. sic. G. om. $V_{m}$ - ligic. M. pro kirkyu habet kyrkegard. Male.
    25) L. om. Um - drapin.
    26) Lege luftin.
    27) M. crifino widh.
    28) Titulum Capitis XXVIII. in omnibus codicibus omissum, ex ipso Capitis texta restituere necesse fuit.
    3o) M. bonde kiallire etc. K. praft kallas. L. prefther kalles forfalle lö̈s wara.
    29) M. om. Ujn - olnengh.
    30) L. asher:
    31) L. M. agher.
    32) K. L. M. bonde bidther bifkup (M. om. bi§kup) olice fik innan foknar.

    3j) K. L. M. sic. G. bethes. Cfr. textum Cap. XXXV.
    36) L. bokaftoll. K. om. oc. M. pro oc had bet cller.
    37) L. innan annars Sokn. M. i annars Jogn. 38) K. annan.
    39) M. tighende Skipthe etc. L. hwiw tycndh. Skall Shipias och aflathes.
    40) L. hwar fom. M. nagher. K. Nv huar fime:
    41) M. medh tighendhc. L meth allo.
    42) L. noken. M. nakor. K. Nv um nokor.
    43) L. om. ok meth fiect. K. M. om. macth;
    44) L. qwiktyendh. M. qwictighende.
    45) M. add. til korfet.
    46) Is M. sic. G. oc a. K. om. praeposs
    47) L. M. nat $\int k u t s$.

[^37]:    $9^{8)}$ L. om. ar. K. pat, om.ar. M. them fom.
    99) M. om. fck.
    soo) L. ath. M. om. h. v.

    1) M. om. aro.
    2) M. at fkade at fe meera giör.
    3) M. Siden Skade far etc. L. op Skadhi faqr etc.
    4) L. Tha kirkio
    5) M. om. hauer. Male.
    6) L. thr.
    7) M. ather prefther op aff tiwffwe.

    8 L. M: wordhe.
    9) K. ater. Male. M. Som. L. Som optandier.
    10) K. L. M. j kirkyu af framlyufum.
    ı ) K. add. pat.
    12) M. ther til.
    13) K. L. M. om.ar.
    14) L. ock ey meer en tha ath etc.
    15) G. K. M. qui initium sequentis Capitis XVI. omittunt, bic novum Caput incipiunt; at in cod. L. ubi sequens Caput integrum exstat, haec cum antecedentibus recte cohaerent. Cfr. not. 26. pag. 87.
    16) M. om. $a$.
    17.) L. M. sic. K. kalla. G. bither.
    18) K. L. tant haua.
    19) K. L. M. quadther.
    20) K. L. M. om. uither. M. add. for fik.
    21) M. om. eth.

[^38]:    25) L. M. egher.
    26) C. L. om. maper.
    27) L. ther egher. M. ther agher.
    28) M. $I I I$ rec. man. mut. in $V I$.
    29) L. add. fore.

    3o) M. om. fore - mark.
    3i) L. om. all. C. hwart.
    32) C. add. a bifcuper.
    33) L. M. C. Hwar.

    3i) L. om. bifcupi.
    35) L. add. böthıe bifcopi.
    36) C. om. hoor.
    37) M. $X I I$ rec. man. mut. in XVIII.

    3S) M. frendfemia.
    39) L. manna.

    4o) K. add. mañ. C. add. a bifcuper.
    41) L. $\boldsymbol{X}$.
    42) M. ̈̈re rec. man. mut. in mark.
    43) C. add. bifcupi.

    4t) M. $I I I$ rec. man. mut. in $X L$.
    45) L. aller, om. fore.
    46) M. fyrnawerk. L. fyrnawark. C. firncewærc.
    47) C. add. oc giui bifcups caplane di (i. e. dimidiam pro half, cfi. III. 24.)•mark firi bref.
    48) C. om. aat. .
    49) L. fefiliue. M. faflo; male.

[^39]:    39) C. pa iorb gifs etc.
    40) N. for budz iordh an etc. Male.
    41) C. Sipan ar vte nat etc.
    42) L. M. om. tit.
    43) N. man.
    44) N. hoc Cap. connectit cum praecedenti.
    45) M. add. brghia ella.
    46) H. K. M. N. add. vm. C. add. per fum
    47) L. IIIII. Male.
    48) H. rekhlika. Male.
    49) L. fallen.
    50) L. add. ther konno ar fafili.
    51) C. om. alla - marker.
    52) H. L. M. Huar.
    53) M. agher. K. a at. L. agher ath. N. ager nakot at golda clla ok bifope etc.
    5o) L. om. ret.
    54) M. om. ar.
    55) K. L. M. N. lanzping.
    56) Forte legendum dula. Cfr. III. 32.

    6o) N. til.
    61) L. handh. Male.
    62) H. K. L. M. N. hauir.
    63) M. add. honom.
    64) H. K. L. sic. G. M. N. forlyutha. M. add. annan.
    65) L. forbudhadher hanum. Male. N. forbiudha lan. Forbiulz han etc. Male.
    66) N. then $j$ forbudhi fom honum fürbülls foln etc.
    52) L. trennw.
    53) L. M. tha.

[^40]:    5) Lege nampđðmannin. Vn. legit nämpdämannini.
    6) Lege: ok fkirfkutat aller eig. aen etc.
    7) $\mathrm{V}_{\mathrm{n}}$. legit fîn nättingi.
    8) Pro barper.
[^41]:    2) Pro mirpir v. myrpir. Danus ille, qui hunc codicem quondam possedit, cuiusque interpretationes alias plerumque sunt infelices (cfr. Praef.), supra h. F . scripsit myrder.
[^42]:    1）In rubricis paginarum varie scribitur：4）attcerbot，ut videtur，antea hic fuit scri－ đ＇raparae，drapara，drapara，drapara，ঠres－ para，drapara．
    2）Lege fialft．
    ptum．
    5）Lege cattarbot．
    6）attapan man antea hic fuit scriptume．

    3）Haec videntur esse corrupta．

[^43]:    7) Pro velanfkan.
    8) Lege anftier.
    not. 4. pag. 114.
    9) Pro ymuman. Vn. lesit ymunnäz male. Cfr. 1i) Adde $a_{\text {a }}$ Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
[^44]:    .abbreviatum. An forte his tribus locis 21) Adde ok. Cfr. not. 20. praeced. nomina actoris et rei edicere, diemque 22) Loco v. gangre antea, bi videtur, scricondictum nominare debuerint iurantes, lectorum iudicio permittimus.
    20) I. e. fwa fe mar gừ hul ok нattum minum. Cfr. L Mand. 1: 2.
    plum fuit ftanすta.
    23) Cfr. not. 15. pag. 91 .
    24) In codice scriptum est III.
    25) Pro ơaghurp.

[^45]:    37) Loco verborum pen - Skal ater, antea fuit scriptum: mc $\mathbf{F}$ niu markum arliabot. ok fax markum attarbot.
    38) Pro half.
    39) Pro kallana v. haldbana.
[^46]:    9) F. freelfsiui. Recte.
    ró) C. F. om. fuber ok moper.
    10) C. taki broper tua etc.
    11) B. v. Siffer omissam, ipse addidit scriba.
    12) C. oc Sy ftir pretc.
    13) C. om. jiuna bürn ok dottor Lörn.
    14) C. ar.
    15) C. taki fapur fupir oc fipan fum för
    waro layh of (3j) Nive hwar delaz ele.
    16) C. taki, om. broper bürn ok Jjfièr börn,
    17) F. aller.

    ๆ) C. bürn. F. brön.
    20) C. F. sic. B. om. ok.
    2.1) C. arru pe iam foyld gange man ete.
    22) F. takar.
    23) B. af omiss. ipse add. scriba.
    24) B. 户̆a omiss. ipse scriba addidit,

[^47]:    69) göran scriptum, at $\boldsymbol{n}$ in $\boldsymbol{r}$ mutatum.
    70) Lege bardugha.
    71) fitir bic add at linela indurit schii margine addidit scriba.
    ${ }^{72}$ ) Pro merra v. mera. - 75) Pro rant.
[^48]:    76) Loco v. fitsice antea fuit scriptum döma.
[^49]:    21) Wip primum fuit scriptum.
    22) C. man.
    23) C. til harazpingh fara eller lanzpingh oc etc.
    24) C. XII. man.
    25) C. XII. ep.
    26) C. laghce böte.
[^50]:    19) Lege fiarpungs. Primum fiarpungdsgs, ut videtur, fuit scriptum.
    20) Loco vv. böte - hete antea fuit scriptum: §ipan openbart.
    21) F. om. han.
    22) F. om. ok.
    23) Loco v. arte antea fuit scriptum tuar.
    24) F. briptice.
    25) F. pen.
[^51]:    5o) G. K. add. in.
    63) G. K. biter.
    51) K. G. fek fearlaffur. (G. fearleffi) a pcra mark. of handuerkum etc.
    $5_{2)}$ K. G. sic. B. per.
    53) G. K. böta mæ币 laghum. fipan etc.
    54) K. tylft. G. tyft; male.
    55) G. K. handucerkum.
    56) G. K. om. faier.
    $5_{7}$ ) G. K. $a$.
    58) G. om. pa.
    59) K. G. add. manz. ellar trepi.

    6o) G. om. ar.
    61) G. K. han hafui
    62) K. G. add. pat a. Recte.
    64) G. K. om. helder.
    65) G. K. ey.
    66) G. K. göra.
    67) G. rat mele.
    63) G. K. fherrfhuta.
    69) G. K. om. oc.
    70) K. vitrum.
    71) Cfr. not. 15. pag. 9 r.
    ${ }^{72)}$ G. K. om. $f x$.
    73) K. G. pik.
    74) G. K. Sokn.
    75) K. G. Skal pan an fakin ar giuin. variae etc.

[^52]:    45) Loco v. pen antea fuit scriptum fiticel. 46) Hic, secundurn indicem Capitum, novum Caput incipere debuisset. Cfr. not. 4. pag. 160.
    46) vitulöfor sine dubio legendum. Cfr. I. PB. 4: 1.
    47) Loco litt. wr antea fuit scriptum $f$.
    48) kiaffi, ut videtur, legendum.
[^53]:    63) In principio huius Capitis quaedam, si- 64) V. er omissam ipse addidit scriba. ne dubio, scribae incuria sunt praeter- 65) pet, ut videtur, addendum. missa. Cfr. I. DB. 6: pr.
[^54]:    66) at sine dubio non est legendum; neque enim, ut credidisse videtur scriba, v. takae (gen. a taki) est verbum, nec verbum bipiae ad sequens nomen quarfatu tak est referendum. Ita igitur legendum: til takae bipiae. quarfatu tak etc.
    67) Lege fylfwat.
    68) Lege pet.
[^55]:    10) Lege fiel.
    11) Adde han.
    12) Lege at.
    13) iorpen, ut videtur, legendum, Cfr. Cap. III. in fine, et C. XI.
    14) ei (initium v. eighande) addidit, at ipse delevit scriba.
    15) varpa, ut videtur, primum fuit scriptum.
    16) Loco vv. fum - gamal antea fuit scriptum: pen Skal iorp varpiee er a meळ turenni tylftum oc tucenni vitnum fiuncettingh.
[^56]:    34) Cum hoc Capite conveniunt, quare in marg. cod. A. fol. 26. rec. man. (D.) sumt
    35) D. pa. CP 37) D. sic. B. han. adnotata. Cfr. not. 17. pag. 44- $\quad$ 38) Adde eigr Cfr. I. JB. 5. 35) D. skötte:
[^57]:    5) B. filalfuer scriptum, at primum $l$ deletum.
    6) K. om. tompt - han.
    7) B. aa scriptum, at primum a deletum.
    o) K. fear gangs.
    8) K. sic (garz). B. garge.
    9) K. add. in.
    10) K. pem. Male.
    11) K. endaghum.
    12) K. sic. B. repa.
    13) K. repat. pa fkal figiae ete.
    14) K. fim.
    15) K. vtan alli pe.
    16) K. han.
    17) K. Saghna.
    18) K. fua a pinge huarium fum loter boot: til. ella fuel til etc.
    19) K. othalfkipte.
    20) K. göra lil fjnatings
    21) K. sic. B. $p a$.
    22) K. iord Skogh ok gard ete.
    23) Lege aller.
[^58]:    5) G. Nv um. B. ita habet:

    III vm maper klander
    IIII vm maper klander las etc; quo errore factum est, ut series sequentium litterarum numeralium sit turbata. Scriba, demum cum, ipso textu scripto, in eo esset ut Capiti VII minio apponeret litteras numerales, errorem, ut videtur, animadvertit, nam pro VII scripsit VIII, et sic in sequentibus, at ipsa Capita indici responderent.
    6) G. K. las fore manne.
    7) K. add. mather. G. Nv um han.
    8) G. Nv um. K. om. vm - leghoman.
    9) G. add. annar.
    10) K. add. mather. G. Nv um man.
    ii) G. hans.
    12) G. anderuithu. Male.
    13) G. K. sic. B. om. an til.
    14) G. K. laffan

[^59]:    77) G. K. aldenuithu. oc fua fore underuipu.
    78) G. K. moot.
    79) G. add. til.
    80) G. K. by.

    8ı) G. K. uili.
    82) G. K. sic. B. om. pa - hanum.
    83) G. K. om. pet.
    84) K. hic male incipit novam Cap.
    85) G. K. sic. B. ractöfe.
    86) G. K. om. Jwa.
    87) K. om. hoc Cap.
    88) G. om. man.

[^60]:    87) G. hua. C. G. K. add. fum.
    88) C. faclöste.
    89) C. peth (cfr. not. 7 r. p. 210 ). K. G. po at.

    9o) G. K. Stampni.
    ${ }_{91}$ ) C. sic. B. G. K. til
    92) C. om. han.
    93) Pro a apru. Sic C. - G. K. at adru. Cfr. not. 6. pag. in 8, et not. 4 . p. 178.
    9i) C. om. at - Sinni.
    $9^{\text {5) }}$ ) B. fince antea fuit scriptum.
    ${ }_{9}$ (j) C. ma.
    ${ }_{97}$ ) G. K. add. at.
    98) $^{8}$ C. G. K. tiwip.
    99) G. C. K. sic. B. oc.
    ioo) C. G. om. par.

    1) C. om. til.
    2) G. famuleth.
    3) C. om. fum.
    4) G. laglika kalla han til fuara. K. ar laglika kallather etc.
[^61]:    ло) C. mutuna.
    11) C. vp af.XL. markum bem hin böte Scal .VIII. örtogher oc .XIII. marker.
    12) G. K. habent rubricam: Vm tolfunanna etha.
    13) G. K. i ethenum.
    14) G. K. ouormaghi allar pral.
    15) G. K. innan epe.
    s6) G. om. i.
    17) G. om. hanc f.
    18) K. Jat ligge ok til etc.
    sy) G. K. om. han.
    20) K. add fore.

[^62]:    6i) G. om. sequentia.
    65) C. haraznempda.
    (i6) C. met; nisi forte vv. mot et man eodem modo quo v. met abbreviaverit Lydekinus. Cfr. III. 74. in fine.
    67) C. add. haraznempd.
    68) C. lagman.
    6.) e. om. at.
    70) C. pi fum per falle etc.
    77) G. habet rubricam: Vm fyrnauark.
    71) C. lagman; at prior h.t. syllaba, in extrema folii parte scripta, ita extrita est, ut vestigium tantum litt. la appareat.
    72) C. om. ee.
    73) C. nempdin er fall.
    78) G. sic. B. add. full.
    79) G. abyrth.
    80) G. ligiae.

    8ı) G. lucta.
    82) G. an Jkogha etc.
    83) brannir esse legendum, ex sequentibus apparet. Cfr. II. FornB. 33.
    84) G. add. $a$.
    85) G. aldinuithu.
    86) G. aff.
    87) G. threffum.
    88) G. braenni.
    89) G. om. firi.
    74) Pro per ar. Sic C. Cfr. not. 40. pag. 7.
    75) C. ut videtur, om. $b y$; Litt. i hee autem, in extrema folii parte scriptae, fere. sunt extritae.
    90) G. add. man.
    91) G. om. at.

    92 $^{2}$ ) Lege brannir. G. branni.
    76) C. add. prer.

[^63]:    11) D. mapær han. fargher. allær. slaar. tez blodwiti a. waghinum. til syunattingx. allær. ffra Syunattingh. par han firi han Stampdi wildi oc syuncettinggre haldae. pa hawir kan brutit ezöreth. Nu fittia per foor hanum. oc gitte hwarti drapit han. aellxr Sarghat. allas flaghit han bloduiti. pae ar höt skyöt böth.
    12) B. faghær primum est scriptum, at $r 0-$ missum ipse add. scriba.
    13) waghinum, ut videtur, legendum.
    14) D. om. $N v$.
    15) D. per allir mæ $\ddagger$ etc.
    16) D. Nu combar a wappnafkippti.
    17) D. om. $i$.
    18) D. om. maper.
    19) D. slar. huggær fulzari allar hamnif etc.
    20) D. mote.
    21) D. sic. B. .i.
    22) D. hamdif. Male.
    23) D. han hafpi.
    24) D. sic. B. fakt.
    25) D. pat haraz nampd.
    26) D. sic. B. hemnis.
    27) D. om. pes.
    28) D. om. $N v$.
    29) D. förer han map wald or etc.

    3o) D. An pö at han eygh hus bryti. sellar göre etc.
    31) D. fulzari allar ftingar. pa etc.
    32) D. sic (ezöreth). B. ezörer.
    33) D. ar.

[^64]:    94) D. nempdin swaria. at han war eigh . $X V$. ara gainal.
    95) Pro aara v. arce.
    96) D. om. han.
    97) D. biltughar.
    98) D. bryter ezöret.
    99) B. hic iterum, verborum seriem penitus interrumpens, inserit adnotationem illam in margine antiquioris codicis factam: pat er. XL. marker fak - prypice kononger, quae supra legitur, Capp. 23, 24. pag. 237. Cfr. not. 55. ibd. Post illa v. pa iterum est scripta.
    100) D. innen.
    101) D. fyurum syunatiingium. pa etc.
[^65]:    1) Verba quaedam hic videntur esse omissa. Forte legendum: fum fyr ar fakt.
    2) $p y$ hic esse addendum, recte observat Bring 1. c. p. 18. not. 15.
    3) Pro bröper.
    4) V. fare paullulum quidem est trita, at-
    tamen satis apparet non esse scriptum fiere, ut Vn. legit.
    5) Loco v. pren antea fuit scriptum alfti.
    6) at, ut videtur, legendum.
    7) Pro py.
[^66]:    8) gilder, ut videtur, legendum.
    9) Lege foknceman.
    10) witni primum fuit scriptum.
    11) giter, vel giter hin, ut videtur, legendum.
    12) var. sine dubio addendum.
[^67]:    36) Sine dubio legendum: iemp Killar ar. LöSe po etc. Verbum ar antecedentium litt. ar caussa est omissum. Cfr. not. 74. pag. 225.
    $3_{7}$ ) V. ec omiss. ipse add. scriba.
    37) $a$ ant superfuum, ant an legendum videtur.
    38) Lege kaller.
    39) Cfr. not. 15. pag. 9 r.

    4i) Loco v. hwat antea fuit seriptum peer.

[^68]:    93) V. fyr omiss. ipse add. scriba. 99) Pro fallir.
    94) Litt. $p$ bis est scripta, at priori loco deleta.
    95) V. en omiss. ipse addidit scriba.
    96) firi bis est scriptum.
    97) Pro fialft.
[^69]:    19) tylft primum est scriptum, at $\boldsymbol{y}$ in 0 23) kallazs vel kalles legendum videtur; nimutatum. Lege tolf.
    20) Lege halft.

    2i) niot, ut videtur, legendum. Cfr. not. 66. pag. 225.
    22) dopfotter, ni fallimur, prithons fuit scriptum.
    si aut kallzas pro kallpas sit scriptum, aut kalloppes legendum, ut Br . conn̉icit. Si in antiquiori codice scriptum fuerit kallapes, litt. ab abbreviatis, nota abbreviationis a nostro scriptore cum litt. $z$ facile potuit permisceri.

[^70]:    20) Lege: allie vara fru daghae.
    21) Lege ofre.
    22) göre scriptum est, at $e$ non esse legendum, subiecto puncto est indicatum.
    23) Pro vixix.
    24) Lege daghum Skal etc.
    25) perefti scriptum est, at punctum primo e subiectum.
[^71]:    42) Litt. a omiss. ipse addidit Lydekinus.
    43) witr scriptum est, at $r$ subiecto puncto sublatum.
    44) Ita sine dubio fuit scriptum, at litt. ar, in extrema folii parte scriptae, sunt extritae.
    45) $p \boldsymbol{p}$ scriptum est, at scalpro mutatum in $p a$.
    46) Litt. o est extrita.
    47) Litt. $n$ fere extrita est.
    48) Litt. ca sunt extritae.
    49) Lacuna aliquot litterarum hic est facta. Legendum, ut videtur, pen vel oc $p \gamma$ hun laglica faeller. Cfr. II. Add. $2: 5$.
    5o) Litt. $i$ omiss. ipse add. Lydekinus.
    50) Lege Jakfökire.
    51) Litt. an sunt extritae.
    52) Litt. $p$ est extrita.
    53) Lege perra.
    54) Litt. wen extritae.
    55) Litt. $n$ extrita.
[^72]:    71) Lacunam hoc loco fecit Lydekinus. Ad- 76) Lege fulz.
    de niu. Cfr. II. GB. 17.
    ${ }^{72)}$ Pro hwart. Cfr. not. 22. pag. 243.
    72) Lege nempdaman.
    73) Lege legobrangi vel legodrangi.
    74) IIII omiss. in margine add. Lydekinus. Primum vero. $I$ est abscissum.
    75) oc .XIII. marker addidit, at ipse, sine dubio, delevit Lydekinus. Cfr. II. FornB. 45.
    76) Adde: fökez hwoar perra fin fiap böte hwar perra .XII. öra. Cfr. II. DrB. 7.
[^73]:    26) De vv. baticiord litt. ba . . rذ tantum exstant; ceterae una cuin angulo folii sunt abscissae.
    27) Adde conu lot. Difficile est iudicata, utrum haec a scriba fuerint omissa, an in folic quodam nunc deperdito scripta. Inter foll. 62. et 63. nempe unum folium videtur esse abscissam. Nullum tainen scripturae vestigium apparet in laciuia illius folii adhuc superstiti.
    28) Lege at.
    29) I. e. tylftum.

    3a) $v t$ forte legeudum.
    31) Pro delo.

[^74]:    20) Litt, $R$, una cum praeced. signo $T$, per- 27) Lacuna integrae fere lineae hic est faiit.
    21) Lege akkr.
    22) a fere extritum.
    23) fla hic additum, at lineola sub has. litteras, lapsu calami deformatas, ducta est. 24) fuller vel fullie legendum videtur.
    24) Litt. $i$ omiss. ipse add. Lydekinus.
    25) Leğe hivinftu piuui. Littera quaedam bic addita, al inducta est.
    cta.
    26) kyrar additum est, at lineola sub has litt. dncta.
    27) frypgiarp vel fripgiarpi sine dubio legendum.
    3o) bore legendum videtur.
    28) Pro vitbyaman.
    29) Lege kicerer.
[^75]:    63) Litt. initialis h. v. una cum signo I, lacerato folii margine, periit.
    64) Litterae init. $h$ scalprum, ut videtur; fuit adhibitum, sine dubio ut mutaretur in $k$.
    65) Litt. $n$ e in vv. börn aftir non exstant. Cfr. not. 63. supra.
    66) Pro la
    67) Litt. hi perierunt. Cfr. not. 63.
    68) Alterum $I$ extritum est.

    7o) Rec. man. mut. in drapi.
    71) Lege man.
    72) Cfr. not. 3. pag. 257. Loco v. nocot aliud quoddam vocabulum a Lydekino scriptum fuisse videtur.
    73) Litt. el rec. man. sunt mut. in ar.

    7f́) Ita, ni fallimur, hic fuit scriptum. Rec. man. mut. in fimti. Ups. legit famu; 60.
    65) Litt. ni perierunt. Cfr. not. 63. Stj. et ©o. legunt iamkii. Cfr. II. Add. 11: 1 .
    et Stj. famtyckiu; Br. famtiki.
    75) Pro nokot forte scriptum fuit oc af.

[^76]:    6) G. flagbek. Or. flagbak etc.
    7) G. ducergharyth. Or. ducergharythi etc. H. dy๙erghe ruठ. Or dyargha ruði etc. Q. dwargharydh aff dwargharydh etc.
    8) D. guipa quoque legi potest. H. primo loco habet guipa, altero gvipa. Sed G. gnipa. Q. ambiguum.
    9) G. enni oos. Or enni ofe etc.
    10) G. klitter mofie. Or klitter mofa etc. H. elintarmofor. Or elintarmofa etc.
    11) G. om. oc - dyupaedali.
    12) D. oc primum fuit scriptum.
    13) G. H. hornabiarg. Or hornabyargi etc.
    14) G. H. maredalnars. Or madalnay etc.
    15) G. H. vifulangh. Q. wifelang.
    16) G. vll aas Or, vll a $\sqrt{2}$ etc.
    17) D. oc additum est, at subiectis punctis sublatum.
    18) G. malkae ok mefe etc.
    19) G. H. byurö. Q. bisur.
    20) Q. afkabxrgh aff afkabærgh etc.
    21) G. H. Straku. Q. Skraku. aff Skraku etc.
    22) G. haftabugh ok i. danabak etc.
    2.4) G. bont. oc i. rabak etc.
    23) G. möpyrta dal. Or möpyrtadali etc.
    24) D. i omiss. ipse addidit scriba. H. om. i.
    25) G. Q. bökebek.
    26) G. fyghpis wip.
    27) H. om. Har - halland. Q. Thetta ar
    ramarke macllan warftergötland finuidh oc halland Förft aff fygdlis wiik etc. Male,
    3o) G. finuipi.
    28) G. Sitpan fran fyghpis wip etc.
    29) G. öftevfygpis; om. sequentia.
    30) H. fpadae.
    31) H. Spaðabotn Or fpadaebotn etc. Q. spadhabotn aff Spadhbotn etc.
    32) G. H. byurö.
    33) H. tolers fyo. Q. tolerfio.
    34) H. ऽaxa fjo. Or faxa fyo etc.
[^77]:    5) Pro fkampt par. Cfr. not. 22. pag. 243.
    6) Forte legendum àtrae.
    7) Ihre (Diss. Vet. Catal. Reg. Svio-G. p. 77. not.) credit pro hyggiu laghoe esse legendum hugi ulaghar; ad quam sententiam quoque accedit O. Rabenius (Diss. not. 4. cit. p. 5 r.). Male. Si coniecturae hoc loco opus essent, potius dicendum esset
    hyggiu laghae pro hyggiu ulagha esse scriptum. Cfr. not. 53. pag. 218.
    8) Verba oc by bis sunt scripta, nempe in fine prioris, et initio sequentis paginae. . 9) 6o. Sk. Stj. et Br. (l. not. 4. c.) legunt Gitruggär.
    9) Pro hans. Cfr. not. 25. pag. 293.

    1i) Lege prattandi.

[^78]:    b) Nomen liuini a scriba male fuisse lectum, in aprico est.
    c) Man. paullo rec. in marg. adnot. ftenkillus filius fororis olaui, alicubi ponitur

[^79]:    s) Rec. man. add. ericus IIIus filius erici fecundi (Benz. et Nord. perperam legunt fancti; Br. Sed $)$. Poft.
    t) Benz. legit felicifimus.
    u) Rec. man. add. anno domini Mo CCG XIX ${ }^{\circ}$.
    v) $V$ erici omiss. ipse add. scriba.
    x) Sequentir addidit rec. manus.
    y) In marg. add. Regnante M (i.e. Magno) electus fuit filius eius Ericus fed cito veneno interiit.
    z) fuecie quoque legi potest.

[^80]:    6) at legendum videtur.
    7) gat han scriptum est, at iustus verborum Corp. Jur. Ant. Sv. G. Vol. I.
    ordo solitis signis indicatus.
    8) bo hic additum at deletim est.
[^81]:    34）mannum quoque legi potest．Sic H．
    35）H．almannelikt．
    36）H．om．at han．
    37）H．büte．
    38）H．vkuin．
    39）H．om．oc．
    40）D．ar faklös han．scriptum est，at con－
    41；H．marker kononger oc ．IIII．etc．
    41；H．marker kononger oc ．IIII．etc．

[^82]:    1) O. hic habet titulum: Statuta generalia dicta kirkiobalker, cui alia forte manus addidit: ecclefie fcarenfis. In ligamento autem eiusdem codicis inscriptus est titulus: Statuta generalia foarenfis ecclefic.
    2) E. decimas totas. O. decimam ab anona propria st repofuerit etc.
    3) O. add. vt filigo fit per fe ordeum per fe a aucha per fe.
    4) E. O. emendabit.
    5) O. Similiter.
    6) 0 . qui.
    7) E. O. portaucril decimas.
    8) E. ecclefias.
    9) E. cum $X V I$ folidis.
    10) E. emendet. O. emendabit. Et sic in sequentibus fere ubique.
    11) O. Iten Si vero guis inpeditus etc.
    12) E. O. quod non foluit.
    13) O. add. decimas.
    14) O. vno nempdario cum $\int e$ info et proximo vicino etc.
    15) E. emenditit. O. foluet.
    16) O. add. feilicet de fupplecione et emenda.
    17) O. add. tunc.
    18) O. Itein delet etc.
    19) E. decimaucrit mutatum in decimabit. O. apportaucrit.
    20) E. O. sic. D. om. Ji.
    21) O. ucl.
    22) E. O. repulerit.
    23) O. parrochianos.
    24) O. add. uel miffa.
    25) O. add. vnam.
    26) O. add. rүifcopo; recte. E. add. ccclifie; male. Cfr. II. KbJi. ít.
[^83]:    ${ }^{\text {72) }}$ O. om. Item - tref. marcas (Capp. XIII, 81) O. add. emendabit epifcopo.
    XIV.). Cfr. tamen Cap. LX. infra.
    73) E. VII. Male.
    74) O. add. aliquem.
    75) O. add. Et. E. add. et fimiliter - apofoolicam (vide Cap. XVII.), haec vero sunt deleta.
    76) E. O. om. autem.
    77) O. om. siquis.
    78) O. fyrnowerk.
    79) O. add. vero.

    8o) E. O. uel quarto:
    82) E. O. sic. D. secuntur; et additum, at lineola inductum est.
    83) Lege ffirnarwark. E. fyrnaevark. 0. fyrnowerk fecundum leges wefgotas.
    84) E. O. add. filiaftram dictam.
    85). Hactenus fragmentum $\mathbf{E}$.
    86) O. om. fui.
    87) O. uel.
    88) O. Sеи•

    8 ) O. ef.

[^84]:    25) Lege deliquerint. O. deliquerit.
    26) U. om. in - dereliquerint.
    27) Lege deliquerint.
    28) O. sic. D. Juun v. Jium.
    29) O. sic. D. inferioribus.
    30) O. Suum et eciam prouincia.
    31) O. add. eciam alii.
    32) D. derelinquentes scriptum, at litt. re deletae. O. deliguerint.
    33) O. epifcoporum. Male.
    34) O. autem.
    35) O. om. non per laycos.
    36) O. et.
    37) O. sic. D. contigat.
    38) O. add. dictum edzöre.
    39) O. que funt lidh etc.
    40) O. tialdrobruth.
    41) O. clericos.
    42) O. Item $\sqrt{i}$ clericus conuictus etc.
    43) O. ter.
    44) D. Sub v. autem lincolam duxit scriba, non statim addens. Quod errato factum esse, non est dubium. O. om. utrumque horum vocabulorum.
    45) O. hominum XXIIII feu eciam nempdene.
[^85]:    8) O. Jacerdos uel laycus contendunt inter fe incendens candelas defendet fe XII laycorum iuramento quo facto elc.
    9) O. sic. D. om. ecclefie; pro vel habet et.
    (1) O. sic; add. vero fuper hoc. D. preftitif, at pars ultimae litt. $\int$ deleta est.
    it) O. sic. D. admiffa.
    10) O. fuerunt.
    11) O. moriatur.
    12) O. sic. D. nifß propter etc.
    13) O. ip $\mathfrak{i}$ nihil emendabunt etc.
    14) O. sic. D. concenfierit.
    15) D. camppanarius hic additum est, at lineola sub h. v. ducta.
    16) O. fit. ${ }^{26)} \mathbf{O}$. om. aliguis.
    17) O. sic. D. marcam. Cfi. I. KkB. 5; II. KıB. 8.
    16). O. Si de cafu etc.
    18) O. Item facerdos.
    19) O: habitet.
    20) O. om. eccla $\sqrt{2}$. Male.
    21) O. Sine.
    22) O. Jacerdos ibi Jecure celebret et Sepilial Si etc.
    23) O. add. vfque.
    24) D. Voc. ad omiss. ipse add. scriba.
[^86]:    44) O. fuerunt.
    45) Lege trinos. O. XVI folidos regi $X V I$ prouincie et XVI aclori emendabit.
    46) O. almanicus; om. vel.
    47) D. Ita scriptum fuisse videtur; rec. man. mut. in swens. O. fuenus uel vndecunque adueniens et habitaucrit etc.
    48) O. om. fiation.
    49) O. Videlicet pene talis etc. Male.
    50) O. sic, at alicgena primum scriptum. D. aliegena.
    51) 0. recefficrit.
    1) triennium legendum videtur.
    2) D. Litt. $t$ supra $v$ est scripta, ut legi possit videlicet. O. om. vt - decimabit.
    3) O. sic. D. hereditatit.
    55)' O. om. bona.
[^87]:    Corp. Jur. Ant. Sz. G. Vol. I.

[^88]:    1) Territorium Hallandicum Fjäre.
[^89]:    9) Territ. Hök.
