Bir varmış, bir yokmuş, sevimli bir kasabada yaşayan iki kardeş varmış. Bu kardeşlerin isimleri Ali ve Aylin’miş. Aylin 8 Ali ise 10 yaşındaymış. Ali ve Aylin abi kardeş birbirleriyle oynamayı çok ama çok seviyorlarmış.

Bir gün, Ali ve Aylin okuldan geldiklerinde bahçelerinin köşesinde sihirli bir kutu bulmuşlar. Kutuyu açtıklarında içinden birden bir peri fırlamış.

Sevimli peri onlara “Sevgili çocuklar, size dünyayı nasıl daha iyi bir yer yapabileceğimizi göstermemi ister misiniz?” demiş.

Çevreyi sevgisini ailelerinden öğrenen Ali ve Aylin sevinçle kabul etmişler.

Peri, uzun bir yolculuğun ardından çocukları dünyanın dört bir yanından toplanan yiyeceklerle dolu bir bahçeye götürmüş.

Bahçede devasa çilekler, dev gibi havuçlar ve renk renk meyveler yetişiyormuş.

Fakat, Ali ve Aylin fark etmişler ki, bazı yiyecekler hiç tükenmiyorken, bazıları hızla azalıyormuş.

Peri, çocuklara : 'Bu bahçe, dünyamızın doğal kaynaklarını temsil ediyor. Bazı kaynaklar sonsuz gibi görünse de bu onları israf edebileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü israf etmek, sadece sizleri değil, sizler büyüdüdüğünüzde gelecekteki çocuklarınızı hatta torunlarınızı bile şimdiden etkiler.'

Ali ve Aylin bu duyduklarından çok etkilenmişler. Bundan sonra özlelikle annelerinin onlar için hazırladıkları yiyecekleri israf etmek yerine, yiyeceklerin değerini anladıkları için her şeyi bir çırpıda bitirmeye ve arkadaşlarıyla da paylaşmaya başlamışlar.

Bunun sonucunda peri onları tekrar görkemli bahçeye götürdüğünde düzenli artış sayesinde her yerin harika meyve ve sebzelerle bolluk ve bereket içinde olduğunu görmüşler.

O günden sonra, Ali ve Aylin sadece yiyecekleri değil, suyu, enerjiyi ve diğer kaynakları da israf etmemeye özen göstermişler. Arkadaşlarına da hep bunu anlatmışlar.