Dawno, dawno temu była sobie pewna miejscowość. Była położona na nizinno-wyżynnym terenie, gdzie znajdował się wulkan. Wokół niej znajdowała się bujna roślinność, oraz wiele różnorakich zwierząt.
 Była to mała wieś, składająca się z 200 osób. Wulkan ten, był naprawdę ogromny, ponieważ jego wysokość sięgała nawet 1500m.n.p.m. Miejscowi mieli nadzieję, że ten potężny wulkan nie wybuchnie dlatego stworzyli obrzęd. Mieszkańcy zbierali się w ostatnią sobotę miesiąca, żeby złożyć ofiarę. W ofierze składali kozę, po jednej sztuce owocu i warzywa . Ludność rozpalała duże ognisko i wspólnie oddawali cześć wulkanowi poprzez pokłony, śpiewy i tańce. Po kilkuset latach, gdy rozwinął się handel zaczęli coraz bardzie zaniedbywać wulkan. Ponieważ, wulkan zobaczył, że nie oddają mu szacunku, tak jak wcześniej zaczął dawać sygnały o sobie . Jednak ludzie zignorowali to. Wulkan nagle zaczął wypluwać swą potężna magmę , przy tym niszcząc przepiękny krajobraz wsi i niszcząc ich uprawy na polach. Gdy ludzie zobaczywszy to przypomnieli sobie o obrzędach z dawnych lat. Postanowili się zebrać i spróbować przeprosić wulkan . Gospodarz miejscowości zarządził odnowić obrzędy sprzed lat. Tak się stało, mieszkańcy znowu zaczęli się spotykać przy wulkanie a miedzy czasie naprawiali szkody, która wyrządziła magma wylewająca się z wulkanu. Niespodziewanie ludzie zauważyli, że z roku na rok wulkan zmniejsza się. Nikt nie umiał wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Po 100 latach wulkan zniknął, ludzie nie widzieli co zrobić.
 Więc aby uczcić ten potężny wulkan który zniszczył 1/3 krajobrazu miejscowi postanowili nazwać ich wieś Wólką Pokłonną. Nazwa wzięła się od tego wulkanu i od pokłonów, które musieli składać przed nim. Wulkan jest pamiątką dla mieszkańców jak ważne jest mieć dobre stosunki z sobą i ile radości daje wspólne biesiadowanie.