

**Samenvatting**  
De arme familie Zwarte leeft in een mooi, maar bouwvallig huis in Leiden. Het is hartje winter. De kinderen Evert, Sander en Saartje moeten ’s Ochtens vroeg uit bed om te gaan werken in de Wolfabriek in Leiden. Saartje is al enkele dagen ziek. Sander is zo moe dat hij onderweg op de stoep in slaap valt. Evert en Saartje zetten hun tocht naar de fabriek voort, bang om ontslagen te worden en het geld mis te lopen. Saartje gaat ziek aan het werk.

Willem baron van Hogenstad (jurist aan de Leidsche Academie) woont in een van de bovenkamers van de melkboer. Toen hij terugkwam van zijn vriend Koenraad zag hij onderweg Sander slapend op de stoep liggen en neemt hem mee naar huis. De echtgenote van de melkboer is het hier helemaal niet mee eens. Willem trekt zich er niets van aan en laat het kind lekker warm slapen. Als hij wakker wordt geeft Willem hem eten en ze beginnen te praten. Willem is verbaasd over de armoede van zijn familie. En hoe weinig Sander weet, hij gaat niet naar school. Willem steekt Sander in de nieuwe kleren en verzorgt hem verder.   
Bij de familie zwarte thuis ligt Saartje erg ziek op bed en loopt te kermen om water met een brandende keel. Ze heeft een onbeschrijflijke dorst. Haar moeder stopt haar nog wat beter toe en ziet de ernst van de situatie verder niet in. Die nacht blaast Saartje haar laatste adem uit… Ze is vermoord door de wetgeving  
  
  
mening  
Van tevoren had ik niet erg hoge verwachtingen van dit boek, het leek me saai. De kaft sprak me niet aan, er was niet veel op te zien en op de achterkant kan je ook niet lezen waar het over gaat. Maar dit is mij alles meegevallen. Op het begin snapte ik niet zoveel van het boek. Het zijn natuurlijk wel veel vreemde woorden en als je je niet goed concentreert dan snap je niet precies wat je leest. Maar uiteindelijk vond ik het wel meevallen.   
Af en toe waren er erg lange zinnen in het boek. Dit maakte het lezen wel wat moeilijker. Maar over het algemeen heb ik alles wel goed begrepen. Door het hele verhaal te lezen snapte ik de hoofdlijnen. Het was een best wel zielig boek. Die kinderen hadden helemaal niks, niet naar school en de hele dag hard werken. Dat kunnen wij ons niet eens voorstellen. Het lijkt me heel erg als je niet eens normaal kan spelen met vrienden en nou besef je wel dat school eigenlijk niet zo erg is. Je moet juist blij zijn dat je dat moet, het is beter als de hele dag werken. Het boek liep ook erg zielig af toen Saartje overleed door het harde werk. Maar het was de moeite waard om te lezen en ik zal het ook aan anderen aanraden.