1. Mey, fljóð, víf, “hringa þilja”
2. Konu er lýst sem sorgarél og hryggðarkíf.
3. Maður hafði konu. Hefur ekki lengur konu. Kona fór í burtu. Maður dapur verður svo.
4. Rjúpan er sjálfstæð. Svanurinn singur betur en móðgast auðveldlega.