Казка про податки

Колись, давним-давно, у похмурому казковому лісі жили звірі. Несправедливість, жорстокість, страх і відчай панували у ньому. Сильний кривдив слабшого, відбирав у нього здобич. Менший боявся, тремтів від страху, намагався знайти собі прихисток. І вирішили лісові мешканці шукати захисту у найсильнішого, на їх думку, звіра – Лева. На лісовому зібранні звірі розповіли Левові про ті кривди, які вони терплять від сильних лісу цього. І просили вони Лева стати їх царем. Лев погодився, але для того, щоб захистити тварин і щоб покращити життя, лісові мешканці повинні сплачувати данину для загального благополуччя мешканців. Лев був дуже справедливим царем, ставився до усіх з розумінням і повагою, але, щоб звірі були чесними, працьовитими, він вимагав від кожного приносити на розвиток лісу частку своїх прибутків відповідно до можливостей. Мешканці лісу радо зустріли цю новину. Зайчик сплачував податок морквою, іноді капустою, яку сам вирощував на своєму городі під розлогим дубом. Білочка була змушена збирати горішки і шишки і сушити їх на старій сосні. Вовк щоденно пас овець і за сумлінну працю отримував винагороду. Коли бринзу, коли молоко, а коли шерсті на рукавиці. Кабан мав власний город, який старанно обробляв, і сплачував податки картоплею, кукурудзою і буряками. Інколи він збирав жолуді, бо вже дуже їх полюбляли лісові мешканці. Ведмідь дружив з бджолами і вів пасіку, сплачуючи податки медом, іноді малиною, якої доволі було у лісі. Їжачок збирав і сушив гриби, а іноді сплачував податки сушеним фруктами, ягодами. Лось і олень сплачували податки сухим сіном, якого на лісових галявинах було вдосталь. Лисиця виявилася найпрактичнішою і справжньою господинею. Вона розвела курей, гусей, індиків, качок. Вони неслися, а руда хитрунка сама ласувала і податки яйцями сплачувала. З тих пір у лісі запанував лад і порядок. Кожен мешканець знав, що частку прибутку треба принести для процвітання лісу.

З тих пір повелось: оподаткування веде до процвітання.