Хлапчаня пытае ў таты:

-Бацька, мы народ багаты?

-Так, сынок, заможны мы:

Ёсць азёры і лясы,

Ёсць лугі, бары, палеткі,

Нетры, поўныя даброт,

Усё з карысцю, без астатку,

Спажывае наш народ.

Срэбрам хваль бруяцца рэчкі,

Рыба ў іх там аж кішыць.

Збажына – сцяной і грэчка –

Нам няма чаго грашыць.

Усе выгоды ёсць у хатах:

Газ прыродны – благадаць!

А ў кватэрах замест печкі

Трубы цёплыя стаяць.

Кран з вадой, халоднай, цёплай –

Толька мыйся, не шкадуй.

Электрычнасці святло

Спажываем мы даўно.

На начным абрусе неба

Зоркі толькі ледзь гараць,

А ў кватэрах без патрэбы

Святлом вокны захіляць.

-Без патрэбы? – кажа сын,

Так жа легка і бедным стаць!

-Гэта праўда: вельмі легка,

Калі ні пра што не дбаць

Калі хлеб кідаць у сметнік,

Маўляў, многа – хопіць усім.

Забываюць нашы дзеткі:

Моц і сіла толькі ў ім!

Калі сонца землю грэе

І на вуліцы – цяплынь,

Слушна сын тут заўважае:

-А ў кватэрах батарэі

Шлюць цяпло без дай прычын?

-Калі кран закрыць забыўся

Недарэка-гаспадар –

Плача-капае вадзіца,

Утварылася б крыніца

 З гэтых капель – зямлі дар.

А жарты з газам?

-Знаю: нельга з газам жартаваць,

Гэтак можна вельмі лёгка

І ахвярай газу стаць.

Пераліку сумны спіс

Мусіў бацька прыпыніць,

І аб іншым папрасіць:

-Добра, сыне, памятай

І ўнукам перадай:

Беражлівасць – вось аснова

Усяго жыцця зямнога.

І каб нам багатым быць,

Трэба моцна даражыць

Тым, што вынайшоў народ,

-Ну а каб не звёўся род,

Эканомна спажываць

І здабыткі памнажаць.