**Сенімділік.**

Анна Франк

*«...Иә, Мен сендерді тұтқыннан кері қайтарып, жағдайларыңды бұрынғыдай игілікке кенелтемін. Өзім сендерді жер аудартқан барлық халықтар мен елдерден жинап, осы жерге қайта алып келемін»* ***(Еремия 29:14)***

Анна Франк немістердің қаласы Франкфуртта туылғаннан кейін төрт жылдан соң, Германияның билік басына Адольф Гитлер келді. Содан бастап оның әкесі Отто Франк, өзінің отбасының қауіпсіздігі жайлы қам жей бастады. Өйткені Франктардың отбасы еврейлердің ұрпағынан еді, ариялықтардың қаны жоғары болғандықтан, елде Гитлердің жоспарына еврейлер кірмейді деп айта бастады. Өршіп келе жатқан жек көрушіліктен қашу үшін, Франктердің отбасы Амстердамға көшіп кетті.

Алайда 1940 жылы ұлтшылдар Голландияға шабуыл жасады, олар тұрып жатқан қала тұрғындарының қарсылыққа әлсіз болғандықтан, басқыншылардың қолынан құтыла алмады. Ұлтшылдар бәрін өздерінің бақылауына алды. Бірнеше күнен кейін, еврейлерді анықтап, оларға елден шығуға, шектеу қоюға бұйрық берді. Уақыт өте келе олармен қарым-қатнас жасауға және оларға тұрғылықты үй беруге де тыйым салды.

1942 жылдың маусым айында, Анна Франк туған күніне сыйға күнделік алды, кішкентай ғана кітапша, кейінрек соған өзінің оқшаудағы ауыр күндері жайлы жазып жүрді, оның отбасы, басқа да мыңдаған еврейлермен бірге қашпақшы болғанда, оларды мал таситын көлікке салып, өлтіру үшін, Европаның концлагерлеріне жіберіп жатты.

Отто, оларды да сол өлім пойызына отырғызады ма дегеннен қорқып, өзінің үйінің шатырының артқы жағынан, кітап салатын шкафтың артында тығылып тұрған есік дайындап қойды, өйткені үйі Принзенграхт каналының жағалауында орналасқан еді.

Бір күні 1942 жылдың, шілде айының таңында Франктардың үйіне хат алып келді, бұл олардың өмірлерін түбегейлі өзгертті. Аннаның әпкесі Марго полицей бөлімшесіне келу керек деген бұйрық берді. Анна 8-ші шілде күні өзінің күнделігіне былай деп жазып қойды; «Марго он алты жаста. Олар оны осы жаста бір жерге жібереді ма екен? Анам, ол ешқайда бармайды деді. Бұл мүмкін, әкеміздің айтқан жасырын жолы туралы ойлаған шығар».

Екі жыл бойы осы отбасы тар шатырда тұрып жатты, олардың азық-түліктері де жеткілісіз болды, әрі санитарлық жағдайлары да болған жоқ. Күн өткен сайын Анна өзінің күнделігіне армандары мен қалаулары жайлы ойларын жазып жүрді.

1942 жылдың, 11 маусымында ол былай деп жазды; «Таза ауаға шыға алмаудың қаншалықты қиын екенін сіздерге жеткізе алмаймын. Бізді тауып алып, атып тастайды ма деп қорқамын. Бұның болашағы жақсы емес».

Ақыры соңында сол қорыққан нәрсесі орындалды. 1944 жылы, 4 тамызда Принзенграхт көшесінің, 263-ші үйінің алдына жүк көлігі келіп тоқтады. Жауынгерлер есікті сындырып кірді, сөйтіп кітап қоятын шкафтың артындағы есікті тауып алды. Отбасын полицейлер бөлімшесіне алып барды, сосын оларды Уэстерборк лагеріне уақытша жіберді, бұл жер тұтқындағыларды ары қарай мәжүрлі жұмысқа немесе концлагерге аттандыратын орын еді.

Франктардың отбасын Аушвицке баратын пойызға отырғызды, Анна да сол жерде болды, сөйтіп он алты жасында тифтен қайтыс болды. Осы қатал қиындықтардан кейін, солардың ішінен жалғыз тірі қалған Аннаның әкесі Отто болды. Соғыс басталғанға дейін Голландияда тұрған 140000 еврейден, тек қана 30000 адам тірі қалды.

Аннаның күнделігі кішкентай шатырдың еденінде жатыр еді. Оны тауып алғаннан соң, оны елу мыңнан астам тілдерге аударды. Анна өзінің барлық ойлары мен армандарын жазып қалдырған, осы әлем баланың көз қарасымен жазылған өмірді көре алды, ол ешқашан көктемде өсіп, гүлдеп шығатын голландық қызғалдақтарды көре алған жоқ.

Міне, оның күнделігінен бір үзінді; «Осы, соғыстан қандай, қандай пайда бар? Неге адамдар бір-бірімен бейбітшілікте өмір сүре алмайды? Не үшін қиратып жатыр?». Жаратушы Иеміз жер бетінде бір ғана халық бар екенін есімізге түсіруге көмектессін – ол адамзаттың ұрпағы. Егер біз Құдайдың бейнесі секілді, оған ұқсас етіп жаратылғанымызды есімізге алмасақ, бағанағы айтылған сияқты, тағы да болады. Аннаның кішкентай күнделігі, біздің бәрімізге осының бәрін есімізге салады, бірақ оның өмірі қысқа болса да, оның сөздері әлемді өзгертті.