**‘God, wees mij, zondaar, genadig!’** (Lc 18, 13)

Nu kan ik enkel nog met geloken ogen

op grote afstand voor U komen,

mij zonder enige grond beroepen

op uw grondeloze barmhartigheid alleen.

U heelt mijn hart, leeg en gebroken,

wat ik U als enige gave nog bieden kan.

U neemt mij aan, onverwacht,

als langverwachte zoon.

U maakt mij recht

meer dan wie zich gerechtig wanen.

Ik weet nu pas wat ik lang hoorde :

U bent een God van mededogen.

en kan voortaan niet anders meer

dan uw barmhartigheid voorgoed te roemen,

met heel mijn hart U loven,

uw mededogen aan andere armen tonen,

zelf altijd barmhartig zijn.

Michel T’Joen