Пройду я Северинкою, натоптаною стежинкою,

Де рідний кожен закуток і кожен камінець.

В дитинстві тут зростали ми і в юності кохали –

Тут йшли ми під вінець.

Знайомі тут обличчя всі, і радісні звучать пісні –

Пісні близьких сердець.

Велика Северинка! Мов степова перлинка.

Ти - сонця промінець.

Тож будь завжди квітучою, багатою, родючою.

Хай дме над Северинкою надії вітерець.

До тебе, рідна Северинко, ми серцем линемо завжди.

Куди б життя нас не занесло,

В які шляхи ми б не пішли!