**Від кількості податків життя залежить і нащадків!**

«Податки для країни - це вітрила для корабля», - так колись сказала

велика імператриця Катерина ІІ. Яскраве, образне висловлювання примушує замислитися над значущістю податків у суспільному житті, адже кожен розуміє : корабель без вітрил залишиться лише мертвою спорудою.

А в тлумачному словнику знайдемо таке визначення: : «Податки – це встановлений державою обов’язковий збір, який сплачують підприємства, установи, населення».

Для чого потрібні податки? Чим вони повертаються до нас? Чому їх потрібно сплачувати? Це зовсім не риторичні питання.

Ми живемо в складний, але цікавий час. ХХІ століття! Сторіччя комп’ютерного прогресу й нових технологій … І як хочеться, щоб усі громадяни жили гідно. А для цього необхідна спільна каса держави – її бюджет. І чим міцніше, стабільніше бюджет, тим сильніше та могутніше держава. Не випадково говорять: «Від кількості податків життя залежить і нащадків!» До речі, самі громадяни є платниками податків. А відраховані з їхньої зарплатні податки - це грошові кошти, які витрачаються на утримання органів управління, суду, охорони порядку, на виплати пенсій, субсидій, компенсацій пенсіонерам, інвалідам, студентам, учням, багатодітним малозабезпеченим родинам та іншим категоріям громадян, які потребують матеріальної підтримки та допомоги. Все це життєво необхідно для держави й кожної окремої людини.

Тому, мені здається, сплатити податки – це справа честі кожної відповідальної людини. Але, на жаль, не всі люди сумлінно виконують свій громадянський обов’язок: не хочуть сплачувати податки, а кожний прихований податок – це крадіжка у держави. Від того, скільки буде зібрано податків, залежить добробут країни, регіону,окремого міста, населеного пункту. Хотілось би, щоб ці кошти були спрямовані на нове медичне обладнання й високоякісні ліки для всіх, хто їх потребує, на сучасні комп’ютерні класи, спортивні майданчики, басейни в кожній школі та дитячому садку.

Мріється, щоб кожне наше велике місто й маленьке селище були впорядковані й чисті, з новими будинками, з облаштованими парками й скверами, з відремонтованими шляхами. А вздовж алей на лавах відпочивали б спокійні та безтурботні дідусі й бабусі, які наглядали за своїми онуками. Хочеться, щоб у наших містах не було стареньких, які просять милостиню, безхатченків, хворих, у котрих нема можливості придбати життєво необхідні ліки. А ще в кожному населеному пункті була б можливість реставрувати й охороняти пам’ятки, музеї, культурні та історичні надбання. Та все це буде можливе тільки тоді, коли кожен, хто має прибуток, буде чесно сплачувати податки.

… Чомусь зараз згадалося, що в ліцеї, де навчався майбутній поет Пушкін, девізом були слова «Задля спільної користі». Мабуть, саме ці слова повинні сьогодні стати девізом усіх громадян нашої країни й бути накреслені на всіх документах податкової політики.