Беларусь — ты мой сон велікодны,

Сон, што сніцца анёлам вясной.

Зрок і слых мой табою галодны,

Дух жыве мой табою адной.

Гэта ведае неба ды Мама

Без цябе не бывае мяне.

I душа жыць не можа без храма,

Цяжка ёй у чужой старане.

Адусюль да цябе я імкнуся

Быць у шчасці з табой і ў бядзе.

Чысцінёю тваёй прычашчуся,

Сорам твой на мяне хай падзе.