Когда привычный мир превратился в руины, люди утратили веру. Ни в одном из человеческих селений ныне не осталось культовых сооружений. Только трактиры, публичные дома, рыночные площади…

Никаких табу. Но удел сильных – вера в себя, а слабости новый мир не прощал. Стены храмов не спасли в огненные годы. И вера ушла. Тихо. Безвозвратно.

Не стало и служителей культов. Кто погиб во время, кого отчаявшиеся растерзали после, кто также утратил веру. И лишь немногих укрыли горы. Настолько неприступные, что стерли даже память. Память не только о людях, укрывшихся в горах, но и о самой вере в Бога.