RUNON TAHTEZA.
Sääällä jääpi tähkä, toinen,
korpi pari pelloslemme
laihoakin leikattaisia;
näin on tässä tähtehkki
jäänyt ruupuja runoista;
todet pienet, pilat, neuvot,
wäännellynä wärsyn paikki,
ovo tungeneet turulle.
Kullakin työllä on tekiä taällä
mustaugin päällä:
siitä on huokaa huomaata Herran
kaiketi kerran,
tundaa maassakin maailman Luojan,
turvan ja suojan.

Glâwât kaiket ja kašwâkkun, pienet ja suuret,
löytyvät ihmeitä ilmoittamaan,
waan vasta järjestä vakavat juuret
tekin, töistänsä tunnustamaan.

Luosi suuri kaiken luonnon
töistänsä tunnetaan,
josma hengi hyvän-joonnon
tundohomme tuotetaan.

Luonnon kirjan luksalla
järjen ilmät liindâvât
kuinga tähdet taivahalla
kirjaimina liindâvât.
Re knin niitä tukkwat,
tekiângin tundewat.
Joka järvi jäättää waikka kuvan andaa aurinkosta, waikka vaan on aurinkoinen yksi aina ylähäätä; 
Juuri näin nyt Jumalasta kuvailevat uskokunnat 
Kukin seluosta sulaa.

Kuka kuvan Jumalasta
maalliseesti maalaileepi,
illä omi tuhma tundo 
Herran hengestä hyvästä,

Tipa miestä mieletöinä,
pitääjänä pirun puolda,
palvelusta pahan hengen,
taido tundo tutkimainen
luulla Luojansa kuvahti,

Oikendun osotusta
ensin ehtimän pitääpi,
fitte hyvin hyödytystä
hydän suloinen liidäpi.

Joka wäärin wäändeleepi
vikenita osaksensa,
se on hyöjä ihmishyyden,
iperi-koira weljellenä.
Onnen lahjat osaemme
Paupiaalda lainataan,
joista wero veljellemen
maailmasta maksetaan.

Kowen onnen kohdatta sa
armon tullen autetaan,
turhin hyvän tuhlaatte sa
naapurisesta nauretaan.

Dikea ei ole uisko
sillä, joka siivotaan
lainoutta kasvatellen
vielä veljeä vihaa pyst.

Epä ole ukskon oppi
tullut vielä tundohomme,
kuin ei sille kunniaiset
olla innolla omalla.

Epä-tieto ennen uimuin
ukskon perusti pelolla,
mutta valo vasta uusi
rakkundelle rakeni.
Selvin on se uskon oppi,
joka enin elämässä
vaikuttaa pitävätä,
hyödytystä ja hyväyttä.

Luonnos saa olla määrätty meille
erittäilyta laulataan teille,
jonne me kuolemä jouduttaa,
napuvat olennot uudistaa.

Samaten kuin syödytässä
kiiketaan myös kuolemaa
kohden elämän etunetta.

Napuvainen ombi ruumis,
mutta sielu säälyväinen
yritä käyttää hyväntekevöltä
niin kuin tuli tukkisäeldä
ehkä tuhka tänne jäävä.

Persät piinden muurahaisten
ovat kärmeille kumoitus
mutta mustat puristavimme
epä–luutaville enemmän.

Tuomari on tunnosta
niin kuin seppä filmatoina;
oi niin rautaan ramahuta;
saapi syytöinä alaisin.
Silloin laki tutisee, tunnon waaka tutisee, kosta lahjat laittetaan, tuomarille tuotetaan.

Mies on maaßa mainioinen
kunluisambi kuolemassa
aina niin kuin auringoinen
laweambi lastemassa.

Meren selkä fileänä
kuvaileepi forkeutta,
meillä suosio suloinen
hyvän sydämen syntyttä.

Syndi surman syynyttääpi,
waan ei laki lausuttavaa;
se on waan kuin seilattaisa
kivi merkitty meressä.

Wähäinen on miehen mieli,
joka vihastuu wähästä;
sammako jo sekötäppi
weden wesiriäkössä,
waan ei murusu merta suurta.

Tawara on tallella
talon-pojan pellosta,
Nämä työn ja askeruuden
kantta näkä näännetään;
niissä vastus valvoajunen
miesin vahva löydetään.

Kirjain kantta tehno miekkin
wiljeleepi wiisantta,
niin kuin kuulkin kirkkaiden
saapi auringon säteistä.

Kiihan selkää silittäisfä
händä nojlee hävyttömän,
kiitosfesta kaunihiistä
ylhyy tuhma ylpeähsäl.

Kärämys on luja lahja;
pyhynisenä pilarikin
katon painot kannattaapi,
waan ei teitä kalleilansa.

Niin kuin paishun lumi-pallo
muoren pääldä mieriteisfä,
ntimba syndi suureneepi
aina tiellä turmelusfen.
Kortit ovat konnan konnu,
sonnen onget waaralliset,
wiewät rahat mierahalle,
tuovat tyhjyyden tykömme.

Nyäla konna kortin lyöjä,
petollinen velisfänäsä,
valmis myös on vartahaltta.

Tyly, tyhmä ylhäisenä
on kuin tyhjä tornin nuppi
kiilbämänä korkealla,
mutta mustana pitäldä.

Kiven kovan, tulistetun
westi jälle jähdyttääpi,
vihan, wainon wasiutukset
järjen lahja lauhduttaapi.

Wälistukseen walsjetesfå
wäheneväät wäärat luulot,
päivän päästen korkealle
warjot wästa lyheneväät.

Giypä aina armas rinda
löydy täällä tähdien alla;
moniastì maailmaa
thistiä on taitwas täynnä,
balla alla harmahana.
Nikkauš on riemunoina
ollut muinen muutamalla,
oppia vasta werratoina
tavarana taitawalla.

Silloin ombi laji luja,
kuin on luona kansakunnan
järki jutun kandajana,
tuomarina oma tundo.

Lähimmäisen lääktisiä
hotinen on Tohtorisi,
kuin ei tahdo tarvittavan
korkealta konstiansa,

Paha työ on valjau vielä
tunnustaingin tunnosamme;
mutta kantta katunutten
ombi huoli huokembi,
parannuksesta parempi.

Toisin ombi tornin kuva
marjon mittainen wehdeššä,
mullaššakin miehen muisto
arwon ansaitun mukainen.

Lapšši, wesa wanhemmašša,
saapi helun taiwahasta
turmiota tuotavaksi
jälle taiwaaseen takaisin.

Reuwot jalot jakelewat
wiisautta wiljemnäldä,
hyödytystä ja hywynyttä,
pila varoitaa pahasta.

Luondo luja tuomarina
syndyneinä suuret, pienet
tuonelahan tuomitssevi
elou pitkägin perästä.

Olpeys on yldyneenä
täällä niin kuin tyhjä tähkä
suotta suoran oljen päästä
kohoileva korkealle.

Onnen osat enenevät
ahkeralla ainlaan,
armo-lahjat lewenewät
Uojarf kantta laupiaan.

Räst tyhystä syndyneenä,
johdattava järjen kanta,
keveä on kuuldawai
sen jo vanhat Valdiaalkin
owat tundeneet todeksi,
Työ on aina altanansa
täytettävä ensin tääslä,
sitte voimpi selulleemme
olla huivitus hyvänen.

Taitavasti tarinalla
viisas riemuun värkistää
aina niin kuin arinalla
lämmin leivän pöyhistää.

Miehen järkä järki
niin kuin kowa kärki
toimesfa ja työsfa tunnetaan;
tähden lunan luonnun,
sulan hyvän-suonnon
arvo meille aina annetaan.

Rehnot ovat kerstäksest
turhan lahjan tuotettua
niin kuin kanan kaakotuksest
nahka-munan munittua.

Irståinen ilo ei mitään maasa,
etkä se hyöthä jaella jaksa;
riemu on rietas ja huivitus halpa,
joka ei myös ole ynnille salpa.

Rusfa tahto taipuneena
omhi hyödylle hyvälle,
wäärä menö waijuneena
sella jirretään syväle.

kurja kuolla nuorunudeesa,
wanha näändyy waijatoina,
putoaa kuin lehti punista,
laitumelle laagaaapi.

jäljet kingin tunnollisen,
työt ja toimet tunnollisen
 tulbauansa tuonetaan
 muilda wieälä muistetaan.

riile, jotka joutilaina
ovat työlle oudot aina
 turhin leipä laittetaan,
murkinästä nurretaan.

jotakin on joutuvala,
äskeralla aina saando,
mutta työhyys työttömällä,
welka työhyytä wäherbi,

valvomaan on wanha luotu,
nuori työtä tekemään,
wanhemmalle valda luotu
luultavaaksi tääsemään.
Wiifaus on wiitta oiva,
johttava joka miestä
aina töitä täytettäisä.
Tehden työtä ennen yöä
lepotin on lembeämbi.

Sekä leipä lemäämpä
että arwo eneneeptä
aina yöäsa ahkerasä.
Täytettyä täällä työmme
ombi olomme ilvien.

Onnesta on oma kastu
saatu niin tuin sanan kastu:
se on pyörä pyöriviäinen,
ratas aina riendäväinen,
kuasa ombi sulkewalla
ilo päällä, itku alla;
siinä tilwan kiikutaan,
riemun tähden riiputaan.

Opit, kirjat oikeammat
hyödyttävät hyvin aina,
sulatelen suloisuutta
mukailevat miehen mielstä
omar hengen hedelmille.
Kuvaallusta kummituksesta katselee pian sa tuhma
luuron filmillä sokeilla.
Selwembi on järjen tilma
luonnolluun luojalda avattu.

Kyllä kUna ymmärillä
lavatahan tanssioita
hääytäkin häärimässä,
niin kuin nähdään kärppisillä
kupin reunoilla riivissä.
Israelin isot lapset,
koko joukot korvessaansa
muistuttavan tuota maille
kantta kulda - wasikkansa,
jonga Moses moittavin
polti kiiussa porofsi.

Moniasti mielen käänte
ylen ardaa ystäwydennyen,
hulluldaa kin humatalaa
pian raiškataan rawindo.

Ilman mielidä miehen päästää,
waila tunnon valkentaa
mulko-filmän muheangin
pulkeus on puuttuvainen;
turha ombi tuppi yöllä
paistisi weistä pyystywäistä.

Tunne tuosta meno miesten
josta haastavat halulla;
karjan kaušsa kulkewainen
paimen karjasta puunynti.

Waffka wärä västteleeyp
rangaistyksen runan tulvan,
paistumata ei hän päälle
toiste tuomion tulossa.

Waffka wärä wästteleeyp
pakenevat pahat juonet,
yööt yöllä lendäväiset
päivän valoa wakäista.

Miehenä mennyt ja sikana tullut
kestisää käviät näin ovat tullut.

Miehen tilalla käännellen musdaa
pelloida perivät kalliista kildaan.

Peräkaten ja kehunalla
däpämä ensin tehty
kiitoskeitä kirjaisselle
muistuttaapi tuonga tulko
Siihin suolta pauskutellen,
kaaristellen kaulahansa
kaulunsa on laškevainen
waršin vanhalla tavalla.

Kesi-lindu weden luona
saapi shtāwān sywālba,
wišas wielā sywennmālba
luopi tunnoille totnutta.

Nietas ombi miešten riita,
naisten riita rietlahambi.
Sembā tāhden ongin selwa,
paras kylla hymmenesti,
ettā kanat katselewat
kninga kubot tapplewot.

Joka aina joutawainen,
jaaritusta jaikawainen
janomisen saavuttaa,
lorulla se lopettaa.

Walehešta waršin sumren
linnan, muita muškeamman,
woipi ilse ilmahanin
lunlo linja rakennella;
mutta onto on sen muoto,
perustuskin pettämäinen.
Vainkea on valhe lumilla,
vaarallinen vaasta lumilla
siitä syntyvän hyvyyttä
taikka pyyhää pyyhyyttä.

Suuret owat luulon siivet
liehutellen liikkumassa,
joilla tendo lepsutellen
käypi kyllä keweästi.

Syndi, ehkä salainen, 
turmelempi oman tunnon,
niin kuin toukka tuoheen alla
yuungin yhhti kalveelepi.

Talon-voima on kuin pohja
alla kengän kestäväisien,
herran sääty, hendo nahka,
yandu siHen pääliseksi;
varsin wailla yhteä
rajaksi se ratkeaapi.

Heilumaa on arvo herran
wailla hyödyn hedelmää;
se, kuin tuulen käpy, herran
heilumasta heldiää.
Natsos, kuusfa kirjoittaja
kynneleitä kylweleepi,
sinä luondo luangin
taiten taipumip hyvälle.

Niin kuin miehellä on mieli
asiata ajamaan,
niin on kynälläkin kielit
sitä ilme saattamaan.

Paitsi tulda tunnosfanfa
kirjoittajan työ on tyhjä;
fse on vaan kuin kuva kuollut
saatu savun valajalda.

Myrkki-sota, tukka-nuotta
ovat seellä aina suotta,
kuusfa lafi luetaan,
tunnon valo tunnetaan.

Turha omni tukka-nuotta
kanšfa pahan paljas-pääna,
turha peli pettäväinen
kanšfa ruukan rahatoina.

Kyllä aine aikanansa
muniteleepi muotoansa,
waan ei luown luomifeista,
luonnnon laadun laitoksesta;
fillä sinä undistun, 
mitä maassa lakastun.

Jossin puolin puuttuvainen 
tuhma tutkiipi totunutta 
niin kuin kuko kurkistellen 
toisin ilmin taiwahalle.

Kukolla on lumma luondo: 
laulussakin lauskraasa 
owat posken sa punaiset, 
wasen sitä mitä saisi 
tulla turhista korviista.

Kyllä owat kehuvalla 
menot maassa matalaiset, 
merelläkin matalalla 
kahvät allot kuohevaiset.

Helko pian yehmittäypi 
nowan rinnan riettahallia, 
lijaaffsin lievittäypi 
häijyn itse hardän allia.

Kallot owat kahtalaiset: 
seksa suuret etta pienet;