Skupina: ...............................................  **Téma: Anne Franková Deník**

Anna Franková (1929-1945) utekla se svou židovskou rodinou z Německa do Amsterodamu, kde se od roku 1942 skrývala se svou rodinou v půdním bytě. Deník si psala do 4.8.1944 kdy dopoledne mezi desátou a půl jedenáctou před domem zastavilo auto. Vystoupil SS Führer Josef Silberbauer v uniformě a další tři příslušníci policie. Je jisté, že úkryt byl prozrazen. Vážné podezření padlo na skladníka W.G. van Maarena. Policie zatkla všech osm lidí spolu s jejich ochránci a zabavila všechny cenné věci a peníze. Židé strávili po svém zatčení čtyři dny ve vězení v Amsterdamu a odtud byli 3.9.1944 deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Herman van Pels byl hned po příjezdu 6.9.1944 poslán do plynové komory, Augusta Pelsová zemřela neznámo jak. Edith Franková zemřela v Osvětimi hladem a vyčerpáním. Margot a Anne byly odvezeny do koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde obě zemřely na tyfus. Těla obou děvčat leží pravděpodobně v masových hrobech. Petr zemřel krátce před osvobozením a jediný, kdo přežil, byl otec Anny Otto Frank.

Úryvek úterý 11.4. 1944

Milá Kitty,

nevím, kde mi hlava stojí, opravdu nevím, čím mám začít. Čtvrtek, kdy jsem ti psala naposledy, proběhl normálně. V pátek jsme odpoledne hráli společenské hry, stejně tak v sobotu. Dny ubíhaly velmi rychle. V sobotu kolem druhé se začalo střílet. Rychlopalná děla, říkali pánové. Jinak byl všude klid.

V neděli odpoledne v půl páté přišel ke mně na půdu Petr. Od šesti do čtvrt na osm vysílali v rádiu krásný Mozartův koncert. Krásná hudba mě dojímá, špatně se mi poslouchá, když jsou u toho jiní.

Peter ani já jsme se v neděli nekoupali, protože džber stál plný prádla dole v kuchyni. V osm jsme šli na půdu a usadili jsme se na jedné bedně. Seděli jsme těsně vedle sebe. Najednou zapískal pan van Daan a zeptal se, jestli nemáme polštář. Naše radost ale netrvala dlouho.

Došlo k vloupání do skladu. Otec, van Daan a Peter byli okamžitě dole. Margot, matka, paní van Daanová a já jsme čekaly. Čtyři ženy, které mají strach, nevydrží mlčet. Uslyšeli jsme dole ránu. Potom bylo všude ticho, z tváří nám vyprchala barva. Kde zůstali pánové?

Vešel otec, bledý a nervózní. „Zhasnout světlo, potichu nahoru, čekáme v domě policii!“ Na strach nezbýval čas. Na pondělí velikonoční do kanceláře nikdo nepřijde, nesmíme se tedy do úterního rána pohnout. Představte si, dvě noci v takovém strachu. Byli jsme ve tmě, paní van Daanová ze strachu vyšroubovala žárovku.

Ve čtvrt na dvanáct přišly zvuky zdola. Teď jsme ztraceni, pomyslela jsem si a už jsem viděla, jak nás všechny ještě téže noci zatýká gestapo. Všichni jsme se třásli, slyšela jsem jektání zubů, ale nikdo ani nemukl.

Pak už v domě nebylo nic slyšet. Dělali jsme tři věci: pronášeli dohady, třásli se strachy a chodili na záchod. Vědra byla na půdě, musel tedy posloužit Peterův plechový koš na papír. Van Daan šel první, po něm otec, matka se příliš styděla. Poptávka po papíru byla značná. Nádoba smrděla, všichni jsme šeptali a byli unavení. „Lehněte si na podlahu a spěte!“

V duchu jsem se připravovala na to, že se vrátí policie. „Dej pryč to rádio!“ vzdychla paní van Daanová. „Ano, hodím ho do kamen,“ odpověděl pán. „Když nás najdou, ať si najdou i rádio.“ „To pak najdou i Annin deník,“ vmísil se otec. „Spalte ho!“ navrhla nejbázlivější z nás. Tohle a chvíle, kdy lomcovala policie dveřmi, byly moje nejhrůznější okamžiky. Můj deník ne! Můj deník jde společně se mnou! Ale otec naštěstí neodpověděl.

Této noci mi bylo jasné, že musím zemřít. Čekala jsem na policii, byla jsem připravena, připravena jako voják na bitevním poli. Ochotně bych se obětovala pro vlast. Ale teď, když jsem byla zachráněna, je mým přáním po válce získat nizozemské občanství. Miluju Holanďany, miluji naši zem, miluji naši řeč a chci zde pracovat. I kdybych musela psát samotné královně, nevzdám se, dokud nedosáhnu svého cíle.

Jsem stále nezávislejší na svých rodičích. Ač jsem mladá, mám víc životní odvahy a neomylnější cit pro spravedlnost než matka. Vím, co chci, mám cíl, mám vlastní názor, mám víru a lásku. Nechte mě být, jaká jsem, a budu spokojená! Vím, že jsem žena, žena s vnitřní silou a kuráží!

**Nechá-li mě Bůh naživu, dosáhnu víc, než kdy dosáhla matka. Nechci zůstat bezvýznamnou, budu pracovat pro svět a pro lidi. A teď vím, že odvaha a veselá mysl jsou to nejdůležitější!**

Tvoje Anne M. Franková

1. Co v deníku Anne popisuje? O čem asi deník je?
2. Komu Anna píše ve svém deníku?
3. Co se toho večera stalo?
4. Čeho se báli Anna a její rodina?
5. Co udělali proto, aby je nenašli?
6. Jaké tři věci dělali v domě?
7. Vzdala by se Anna svého deníku?
8. Co si Anne přála, aby získala po válce?
9. Byla Anna odvážná? Najdi v textu a zvýrazni.
10. Pro si myslíš, že Anna chtěla pracovat pro svět a pro lidi?
11. Zkus se zamyslet nad tím, proč je deník Anny Frankové tak ceněným literárním dílem?
12. **V deníku najdeme spoustu zajímavých citátů. Na základě úryvku a citátů zkus napsat, jaké povahové vlastnosti asi Anna měla.**

*„Přesto všechno stále věřím, že lidé jsou v jádru skutečně dobří.“*

*„Důvod, proč jsem si založila deník je to, že nemám žádného skutečného přítele.“*

*„Nechci žít marně, jako většina lidí. Chci být užitečná nebo přinášet radost ostatním lidem. Dokonce i těm, které neznám.“*