So skjøtt Julia, kom til Kjirkubøðar byrjaið hon við at hyggja eftir jólatræðinum. hon sá hví jólamaðurin vildi hava hetta træið tað var tað penasta hon nakran tí hevði sæð. Julia, fann eitt stað í kjallarinum har hon gravaði sær eina holu har hon fór at búgva (hon atlaði ikki at “lána” jólatræði enn) hon gjørði holuna nokk so fitta at búgva í.

So ein dagin helt hon at hon skulði lata familjuna Jensen, vita at hon var har. Hon fór upp úr kjallarinum. Hon lat Mariða, síggja húgvuna. Soleiðis nú burdi hon fingið rísalamang