KANJONILAULU

säv, san. Erkki Ahonen

Em Am Em

Kun kerran vaelsin, kylätietä kanjonin,

H7

mä maisemia valtavia siellä katselin,

Em Am Em

niin kyyneleitä sain, huomatessain matkallain,

H7 Em

on ihminen vain tomu kanjonin.

KERTO:

Am

On Jumala niin suuri rakkautensa valtava

D7 G H7

ja ihminen vain pieni vaeltaja maailman,

Em Am

ei kukaan taida selitellä töitä Jumalan,

Em H7 Em

ne täyttää koko maailman ja myöskin taivahan.

Am Em

Tien laidassa mä näin, kukkakummun kuihtuneen,

H7

se kertoo että tomuun päättyy matka ihmisen,

Em Am Em

se hetken kukoistaa sitten kuihtuu katoaa,

H7 Em

vain sana Herran kestää ainiaan.

Am Em

Ja tiellä kanjonin sen mä täysin ymmärsin,

H7

en luottaa voi mä maallisiin, en ajan aarteisiin.

Em Am Em

Vain usko Jumalaan avaa portit uuden maan,

H7 Em

sen hengen silmin nyt jo nähdä voin.