#  VAIN SINUN LUONAS KALLIS ARMAHTAA

 Cm G7 Cm Fm Bb Eb G7

1. Vain sinun luonas kallis Armahtaja, on pakopaikka kurjan syntisen.

 A7 Cm C7 Fm Cm G7 Cm G7

:,: Oi siellä levon löytää vaeltaja, ja lääkkeen tuskiin syntihaavojen. :,:

 Cm G7 Cm Fm Bb Eb G7

2. Kun maiset okapiikit tuskaa tuottaa, ja kuuma kyynel silmään kohoaa.

 A7 Cm C7 Fm Cm G7 Cm G7

:,: Oi armo ett’ on yksi johon luottaa, ja jolta apua voi odottaa. :,:

 Cm G7 Cm Fm Bb Eb G7

3. Oi kiitos ett’ on rakastava, mi kurjallekin sykkii armoaan.

 A7 Dm D7 Gm Dm A7 Dm D7

:,: Sä pienintäkään et oo unhoittava, ken sinun luokses rientää tuskissaan. :,:

 Cm G7 Cm Fm Bb Eb G7

4. Kun Itse maistanut oot paljon tuskaa, sen vuoksi voit Sä meitä ymmärtää.

 A7 Cm C7 Fm Cm G7 Cm G7

:,: Jos liekin tiemme kuinka sysimustaa, Sun armos usvapilvet hälventää. :,:

 Cm G7 Cm Fm Bb Eb G7

5. Oi kiitos murehista elon tiellä, vain ahjon kautta kulta kirkastuu.

 A7 Cm C7 Fm Cm G7 Cm G7

 Ja mikä täällä maahan sitoo vielä, se tuskan tulten kautta irroittuu.

 Ja kerran ymmärrämme luonas siellä, on tiesi kallimpi kuin mikään muu.