
(Loke): Ho är det af fiskar, (Gäddan): Andvare jag heter
som i öden löper, Oin het min fader
kan han ej för ondt sig genom mången fors jag
aktad? farit.
Från Hel nu löns Oss en olyckens norm
hufvudet dit: åria skapade,
skaffa mig sjöars eld att jag skulle vada i
(guld)! vattnet, m. m.

Loke såg allt gull, som Andvare egde; men när denne hade framlagt gullet, hade han ännu qvar en ring, men också den tog Loke af honom. Dvärgen gick då in i klippan och mälder:

Detta gull, och till åtta
som grott-bo'n egde, ädlingars stridsämne;
skall bröder två af godset mitt
 till bane varda skall ingen glädjas!

Åserne utredde gullet åt Hreidmar och stoppade upp utterbälgen dermed och reste homon å fotter; därefter skulle Åserne stapla upp det, så att det hölje honom. Men när detta var gjort, gick Hreidmar fram, och såg då ett murrhår och bad dem hölja det. Odin drog då fram ringen Andvara-naut och hölje häret. — — Fafne och Regin krafde Hreidmar för frändebot efter sin broder Otr, men han svarade nej; då

rände Fafne ett svärd i sin fader Hreidmar sofvande.

Hög memde hånde om höfdingen
Hundings söner, högre skattade
de, som Eyline fagre ringar,
ålder förnekade, än faderhänd.

[Sedan Sigurd, enligt Regins tillskyndan, först tagit hämd åt Hundings söner för dräpet å fadern Sigmund, och han derunder råkat sjelfve Odin och af honom fått åtskilliga goda råd, eggade Regin Sigurd ämno att dräpa Fafne].

Fafnes-mål (utdrag).

Sigurd och Regin foro upp å Gnita-heden och hittade der Fafnes väg, å hvilken han skred till vattnens. Sigurd gjorde der en stor graf ofver vägen och nedgick deri. Och när Fafne skred från gullet, blaste han etter, men detta rök Sigurd ofver huvudet; men när Fafne skred ofver grafven, stack Sigurd honom till hjertat med svärdet. Fafne riste sig och slog med huf-