**Пригоди Бавовнятка**

Бавовнятко створили вітер, вогонь та земля. Одна з відьом викликала стихії, для допомоги князівству Вільних у боротьбі з навалою орди. Після того, як битва припинилася, та князівство перемогло, Бавовнятко не зник, він залишився доглядати та захищати свій народ у майбутньому.

Бавовнятко був швидкий наче вітер, тому він міг пересуватися з одного міста до іншого та оглядати нові для себе землі князівства. Згодом він відкрив у себе нову магічну властивість – ставати невидимим для людей. Ця сила стала досить корисною, коли під час мандрів деякі люди його сторонилися. Адже пов’язували його з навалою орди, що викликало негативні емоції. Багато людей взагалі його боялися, адже не розуміли його магічних можливостей, гадали, що пожежі Бавовнятко може робити за для своєї розваги.

Саме тому Бавовнятко розчарувався у своєму народові та вирішив стати невидимим назавжди. Він блукав лісами, степами, навіть плавав озерами та морями, пишався родючими полями. Насолоджувався гарними видами земель, проте не помічав досить багато.

Коли Бавовнятку набридло блукати у безлюдних місцях, він почав заходити до селищ та міст. Однак у кожному місті або селі він бачив наслідки навали орди. Десь будинки були зруйновані, десь поля були спалені, а десь у лісах галявини були покопані та засмічені. Ці види засмучували Бавовнятко, він сам почав згадувати навалу ворогів, та почав розуміти побоювання людей, коли вони його бачили.

Він зняв свої чари, аби люди бачили його, однак, тепер не проходив повз, коли бачив наслідки битви. Бавовнятко навпаки – зупинявся та допомагав лагодити будинки, вітром він кликав хмари дощу, для родючих полів, а вогнем спалював сміття на галявинах.

Через деякий час все навколо було відновлене, діти гралися з Бавовнятком, танцювали біля багаття та складали про нього віршики. Саме завдяки своїй діяльності він зумів розташувати до себе людей та добитися їх довіри.