Яднальнік народаў (Ян Сабескі)

У сямнаццатым стагоддзі,

Пад восеньскай зарой,

Нарадзіўся палкаводзец,

Які Польшу з сабой вёў.

Плыла кроў, як рэкі, па гэтых зямлях,

І лісцем сухім пакрывая,

Як чый-та рассвет і чый-та закат,

Так годы яго праляталі.

І Бога свайго ўсхваляя,

Ён нес перамогу

Праз Вену, праз Хотін,

Мяжы ўсё шырёх пашырая.

Калі ён ішоў па краінам

Ды строіў свае гарады,

Братоў узнаграждаючы чынам,

Ішоў, пакідая сляды.

Сляды ў гісторыі нашай,

Сляды за сцянамі врагоў,

Дамы пакрываючы сажай,

Заўсёды вяртаўся дамоў.

І з кожнай сваёй перамогай,

Ён быў на паўкрока вышей,

Вышей да яднання народаў,

Народаў адзіных крывей.