Dnevnik Ane Frank

Židinja Ana Frank je za svoj 13. rojstni dan, 12. junija 1942, dobila zvezek za katerega se je odločila, da bo v njega pisala svoj dnevnik. S starši so živeli na Nizozemskem, ki pa so jo napadali nemci, še posebej žide. Ko je njena sestra dobila esesovski poziv so se dobrimi prijatelji Van Daanovimi odločili, da se skrijejo. Za skrivališče so izbrali očetov urad, kamor so se kmalu preselili. Morali so paziti, da jih nebi kdo videl. Jedli so zelo enolično hrano. Kadar je bilo Ani dolgčas je brala ali pa se je učila, saj je to najrajši delala. Očeta je imela rajši kot mamo, saj jo je podpiral. Zelo se je veselila Miklavža, saj ga je tudi večkrat omenila. Prvo leto bivanja v skrivališču ji je bil sin od gospoda Van Daana, Peter antipatičen, a potem se je zaljubila vanj. Čez eno leto, torej po dveh letih skrivanja so v njihovo skrivališče vdrli policaji in jih aretirali, nato pa so jih odpeljali v nemška in holandska koncentracijska taborišča. Ana je marca, leta 1945, dva meseca pred osvoboditvijo holandske umrla. Očetovi sodelavki Eli in Miep sta dnevnik našli in ga dali očetu, ki se je edini rešil od beguncev, on pa ga je objavil.

Opis oseb:

Ana: piše dnevnik, rajši ima očeta kot mamo, kadar ji je dolgčas rada bere in se uči.

Margot: Anina sestra, bolj drži z mamo kot z očetom, prav tako kot Ana rada bere.

Otto: Anin oče, bolj znan kot Pim.

Mama: bolj drži z Margot kot z Ano, Ani noče pokazati kako jo ima v resnici rada.

Peter: od začetka Ani ni bil všeč, nato se je zaljubil vanjo

Ga. Van Daanova: Petrova mama, Ana ji ni všeč.

G. Van Daan: Petrov oče.