**List**

Ukochany Łojce Świynty, chłoć jescek malutki,

kciołbykz z całego serduska wyśpiywaj Ci nutki.

Byde śpiywoł straśnie głośno byś usłysoł w niebie,

ło tym - jak to wsytkie dzieci ukochały Ciebie.

Nutki zaś polecom z wiatrym, wysoko do gory,

minom drzewa, chałpy ,wieże i bieluśkie chmury.

Zapukajom z wesołościom do Niebieskij bramy ,

Tam ka cówos Łojce Świynty, przez Boga zabrany.