**Бавовнятко та орда сучасності**

Минуло декілька сторіч, з останньої пригоди Бавовнятка. Його життя стало більш спокійним, навіть однотипним. Він мандрував горами та лісами, насолоджувався спокоєм та тишею. Інколи навідувався до свого народу, спостерігав, як в них йдуть справи. Міста заповнилися багатоповерховими будинками, які вміщували в собі не одну родину, з’явилося більше доріг, по яким їздили автівки.

Міста та села з’єднувалися плавним переходом від багатоквартирних домів, до звичайних хаток, між якими можна розгледіти один, два або три поверхи. Однак, завжди можна було помітити поля, лани, ліс, озера, річки та моря, які не зазнали суттєвих змін. Саме в таких живописних місцях любив гуляти Бавовнятко, він згадував ті часи, коли допомагав своєму народові.

Потомки величного князівства Вільних вже не пам’ятали його. Давно забулися війни, та потреба у його допомозі зникла. З одного боку Бавовнятко був задоволений, адже його країна процвітає, однак було трохи гірко, що його не пам’ятають.

Бавовнятко був у храмі, коли почув небезпеку. Ліси та поля були вкриті снігом, озера та річки почали танути, а дороги подекуди були вкриті льодом. Це сталося вранці, коли його народ спав. Усі почули гучні вибухи. Бавовнятко одразу зрозумів, що трапилося, та відправився на допомогу. Він гордо боровся бік о бік з воїнами, полог невидимості не давав людям його боятися. Бавовнятко став духом, який надавав відваги захисникам.

Битва затягнулася, однак саме завдяки Бавовнятку повстання країни агресора вдалося подолати. Так народові було важко після закінчення битви, однак, патріотичний дух об’єднував. Саме він надавав сил йти далі.

Міста відбудовувалися, а народ зазнавав ще більшого розвитку. Країна не просто процвітала, а квітла з кожним днем лише сильніше. Вже ніхто не наважувався підкорити державу, адже знали, що її землями гуляє Бавовнятко. Саме він день за днем охороняє та захищає свій народ, надає йому мотивацію. Бавовнятко міфічна істота, що завжди поряд зі своїм народом.