Там, де Ятрань круті в'ється,

де по кам'янові біжить, там дівчина,

а як зветься — коханої знає, та мовчить.
Там дівчина, а як зветься — козак знає, та мовчить.

Там, де Ятрань круто в'ється,
Де по каменю біжить,
Там дівчина, а як зветься —
Козак знає, та мовчить. | Двічі

Ой дівчину уродила,
В тебе батько й мати є,
Рід великий, красна хата,
А в тій хаті все твоє. | Двічі

А я, бідний сиротина,
Степ широкий — то мій брат.
Шабля й люлька — вся родина,
Сивий коник — то мій сват. | Двічі