Kära lilla Svärmor!

Jag blef så ledsen öfver att jag oroade svärmor så mycket i telefon, men då man är upprörd af sorg, vet man ej hvad man gör. Jag blef så förtvivlad, att jag ej visste om mig. Min lärare Håkansson sökte lugna mig med att 120 kronor ej tar lifvet av mig, och att jag t. ex i st. ha kunde blifvit rånad och mörda. Själv hade han varit ute för rån. Ja, Gud så mycket falskt det finns i denna världen o i synnerhet i denna stora syndiga stad. Det värsta är att jag ej kan säkert förstå hur jag förlorat den. Jag vågar ju ej uttala någon misstanke på pigan i huset, ehuru hon rodnade, då jag fixerade henne. Jag påminner mig att jag satt o arbetade i skjortärmarna o rocken med plånboken hängde i andra rummet. Ja Gud vet, hvad man skall tro. Jag kan ej arbeta, ty tankarna gå stadigt åter till detta sorgliga ämne. Ej nog med pengarnas förlust utan oron är värre. Och jag som hade föresatt mig att lefva så sparsamt att jag ej ätit mer än 2 mål om dagen sen jag kom hit. Af detta skäl afböjde jag också, då svärfar ville ge mig mer än 150 kr, Och det var ju tur, ty annars hade säkert dessa gått samma väg. Det var liksom en olycksalig aning skulle sagt mig att den där plånboken, som så gärna ville falla ur fickan skulle förloras. Därför tog jag en knappnål o låste därmed fickan. Spöss, den detektivpolisen kan göra något åt saken. Jag berättade genast allt för dem. Jag har gjort vad jag kunnat. Det vore emellertid värre, om jag själf vore tjufven. Då vill jag hellre bli fattig och olycklig men med rent samvete. Gud skall nog en gång gifva igen de orättrådigasitt lifs gärningar. Ur djupet af mitt hjärta vill jag välsigna all er godhet mot mig. Fast jag ej kan belöna skall Gud göra. Det är min yusta bön. Mina tankar gå så ofta hemåt. Hur är det med svärmors helsa? Maria var så orolig, att hon grät hemma då vi talade därom. Jag glömde fråga svärfar, om han ville sända mig några penga, då det gick mig så på det här stället.Som väl var hade jag några kronor i silfver samt middagspoletter. Bed honom snarast hjälpa mig, så att jag kan reda mig. Ett svagt hopp finnes möjligen, att någon spaning på tjuvarna skall uppstå. Förlåt mina klagovisor o helsa mina kära i Rystad.

Med djup tillgifvenhet Henrik

Gud låte mig någon gång få skifva gladare bref.