Філон А.

І балюча, і горка, і сорамна -  
Нашай мовы амаль не чуваць.  
На пяшчотнай, матульчынай, родненькай  
Развучыліся мы размаўляць.

А яна ж трапяткая, цымбальная -  
Нібы ў ранішніх травах раса.  
Мілагучная, непараўнальная,  
З васілёчкамі ў валасах.

Што ні слова - лагодна-гаючае,  
Хоць да раны яго прыкладай.  
І руплівае, і неўміручае,  
І салодкае, як каравай.

З залатымі калоссямі жытнімі  
У рамонкава- казачным сне  
Наша мова ў дзяцінства спавітая,  
Працінае і лашчыць мяне.

Разон П.

Магутнае слова, ты, роднае слова!

Са мной ты на яве і ў сне;

Душу мне затрэсла пагудкаю новай,

Ты песень наўчыла мяне.

Бяссмертнае слова, ты, роднае слова!

Ты крыўды, няпраўды змагло;

Хоць гналі цябе, накладалі аковы,

Дый дарма: жывеш, як жыло!

Свабоднае слова, ты, роднае слова!

Зайграй ты смялей, весялей!

Хоць гадзіны сыкаюць, кружацца совы,

Жывеш ты на хвалу людзей.

Загнанае слова, ты, роднае слова!

Грымі ж над радзімай зямлёй:

Што родная мова, хоць бедная мова,

Мілей найбагатшай чужой!