[Min son tömde mina bankkonton](http://www.franska.be/exercicesdujour/1702/filsvide2.docx)!

Jag har två söner. Den förste pojken fick jag för 40 år sedan när jag själv var 15 år och bodde hos min mamma. Två år senare dog hon och vi fick bo hos min äldre syster. Sedan träffade jag min nuvarande man och vi flyttade till egen lägenhet. När pojken började skolan flyttade vi till annan ort och vid samma tid föddes vår andre son. Han var alltid sjuk och sov aldrig om nätterna. Det var många jobbiga år men så småningom blev allt bra.   
  
Det fungerade bra mellan min man och min äldste son. Han trivdes bra och hade många kamrater. Min man jobbade på dagarna och jag på kvällarna, så det var alltid någon hemma. Uppväxttiden var utan problem för båda pojkarna.  
  
Problemen började för tio år sedan. Mina söner gifte sig och fick barn ungefär samtidigt. Båda byggde hus och vi hjälpte dem med 60.000 kr vardera. Men efter bara några år kom olyckorna slag i slag. Båda sönerna skildes och husen såldes på exekutiva auktioner med stora skulder som resultat. Jag hade gått i borgen åt min äldste son för ett lån på 120.000 kr. Jag blev tvungen att betala 1.500 kr i månaden i tolv år. Han skulle betala mig den summan men oftast fick jag inga pengar.  
  
Så flyttade han ihop med en ny kvinna med hus och två barn. Han levde upp och allt verkade gå bra. För två år sedan ville han låna pengar. Han var skyldig underhåll för dottern. Han fick låna 20.000 kr som han lovade återbetala med en tusenlapp i månaden.  
  
En kort tid senare upptäckte jag att mina bankkonton var tömda. Det visade sig att min äldste son förfalskat fullmakter och "stulit" 10.000 kr. Jag och min man åkte hem till honom för att reda ut vad som hänt men han höll sig undan. Senare visade det sig att han även tömt flickvännens konton. Hon var helt barskrapad. Hon slängde ut honom och han flyttade hem till en kompis.  
  
Sedan allt detta hände har jag varken träffat eller talat med honom. Jag skäms så för vad han gjort. Enligt andra personer säger han att vi aldrig brytt oss om honom, att han aldrig fått något osv. Det är hemskt att få höra. Vi träffar hans dotter varannan söndag då mamman lämnar henne här. Min man vill inte jag ska ta första kontakten. Min son är gammal nog att ta ansvar för vad han gjort, menar han. Vad tycker du jag ska göra?

*Ledsen mamma*