Казка для дорослих і дітей

 Жили - були дід та баба. Ні, щось не те… Це звичайний початок звичайнісінької казочки…

 Почнімо спочатку. Я розкажу вам казочку – зав’язочку, яка не схожа на інші…

 У тридев’ятому царстві, у тридесятому господарстві жили – поживали Податки… Насправді я трішки перебільшила , бо жили вони серед людей і зовсім “не поживали та добра наживали ”, а тяжко страждали. Мучило їх те, що люди не розуміли бідолах , постійно ображали і виконувати важливу місію заважали . Прийшов кінець терпінню . Вирішили Податки збори організувати і поради в народу спитати.

 Настав важливий день. Зібралося так багато народу, що було ніде яблуку упасти. І пролунали голоси Податків:

 Ось приходить день податків,

 А для вас це день видатків.

 Як приходить час платити,

 Ви мене давай судити:

 “ Нам податки не потрібні,

 Всі ми з ними станем бідні !”

 Я не можу зрозуміти,

 Чом без мене легше жити?

 Після такої промови всі затихли , задумавшись над словами. Аж тут взяв слово Петрусь – Бешкетусь :

 Хоч найменший серед вас,

 Та сказати ладний зараз.

 Хоч роками я маля,

 Та в контактах я щодня.

 І податки хіба платити,

 Щоб Інтернет наш обслужити.

 Нащо нам оті податки?

 Ми без них би мали статки,

 В Інтернеті всі б сиділи.

 На роботу б не ходили.

 Проженемо їх усіх.

 Розпочнеться грошей біг.

 І тут всі раді закричали : “ Браво! Браво! Жити будем славно - славно’’.

 Заплакали гірко Податки , зібрали речі і пішли світ за очі…

 Пройшов тиждень, другий, місяць…

 Аж тут новина сколихнула місто: захворів Петрусь. Від постійного сидіння перед комп’ютером погіршився зір і почали боліти очі.

 Побіг хлопець у лікарню, а тут його тільки оголошення зустріло: “ Через несплату податків лікарню зачинено !”

 Оглянувся Петрусь і не впізнав місто. Стало воно брудним , сірим і холодним. Всі мешканці збайдужіли до краси, праці. Всюди зачинені магазини, підприємства, школи. Нема кому слідкувати за порядком, нікому вчити , рахувати і медичну допомогу надавати.

 Зрозумів хлопець, що податки – не забаганки , а важливі надходження у скарбницю держави, які забезпечують процвітання країни.

 Виголосив Петрусь важливі слова:

 Неправий тоді був я,

 Без податків не життя!

 Треба платежі вернути

 І нових вершин сягнути!

 Всім містом кинулись шукати Податки. І знайшли за високими горами, за глибокими морями. Просили вибачення і обіцяли жити за попередніми законами.

 Настав мир і спокій на цій землі. Кожен день, коли сонечко піднімається, девіз міста починається:

 Ми без вас , а ви без нас,

 Вже говорим це не раз.

 Не прожити нам і дня,

 Бо податки наше життя!

Отака , любі наші, казка , а за традицією – мені бубликів в’язка.

Та я нею поділюся ,може, ще вам пригоджуся. Справ державних так багато,

будемо разом працювати.

 Казкар

 Хом’як Наталя Валеріївна,

 1995р.н.,

 м. Збараж ,

 вул. Карпенка – Карого , 14.

 Мої захоплення: декламування поезії, участь у

 роботі драматичного гуртка, доброчинна

 діяльність у рядах Маріїнської дружини.

 Збаразька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 1.

 Тел. 2 -14 – 31.