Хальдрик: Примите мою благодарность, друзья-эльфы. С вашей помощью мы одержали великую победу, хоть она и стоила нам многих славных воинов.   
Ландар: Жаль, что люди не оказали нам никакой помощи, когда судьба Весмира висела на волоске!   
Алдар: Молчать! Как ты смеешь так разговаривать с королём?   
Хальдрик: Спокойствие, Алдар. Этот эльф прав в своих упрёках. Отец действительно заключил с эльфами договор… Но теперь он мёртв, и, я думаю, стоит поговорить прямо. Вы должны знать: договор ничего не стоил, ибо Совет Калиана с самого начала нарушил его.   
Клеодил: О чём это вы?   
Хальдрик: Когда ваши лорды узнали о враге, что прибыл вслед за нами из-за океана, они решили бросить нас на произвол судьбы и добить выживших, будь то люди, орки или мертвецы.   
Каленз: Это серьёзное обвинение. Откуда нам знать, что вы говорите правду?  
Клеодил: Я не чувствую в сердце короля ни фальши, ни злого умысла. Он говорит правду… как ни тяжело это признавать.   
Ландар: И что же получается? Что люди в одиночку выстояли против орды, которая чуть не стёрла Весмир с лица земли?!   
Хальдрик: Не совсем так. Главной целью орочьих владык был Огненный Рубин. Отец смог обмануть их, якобы он отдал Рубин эльфам. И тогда…   
Ландар: Орки всеми силами обрушились на нас! Так все наши беды из-за людей! Поверить не могу, что сражался за этих предателей!  
Алдар: Ваши лорды первыми нарушили договор, у короля не было выбора!   
Хальдрик: Сейчас не время искать виновных! Наши правители совершили поступки, за которые их трудно рассудить. Но теперь я – король Веснота! От имени людей, я хочу заключить с эльфами новой договор прямо здесь, на поле боя, где мы сражались плечом к плечу! Пусть это будет честный и прочный союз – такой, каким он должен был быть.   
Каленз: Мудрость говорит устами короля. Мы не можем изменить прошлое. Но мы нужны друг другу для борьбы с орками. Я подпишу договор от имени эльфов.

Клеодил: Ваше величество, Огненный Рубин, который вы упомянули – почему он так важен для орков?   
Хальдрик: Огненный Рубин обладает великой силой, но мы не знаем, как раскрыть его истинный потенциал. Этот секрет знал лич-лорд Жевьян, и, похоже, знает нынешний вождь орков, иначе я не могу объяснить, почему он бросил все силы на Весмир вместо того, чтобы добить нас.   
Ландар: Может, наши мудрецы смогли бы раскрыть силу Рубина и уничтожить проклятых орков?   
Хальдрик: Даже не думай! Отец завещал мне хранить Рубин, как зеницу ока; пусть я ненароком раскрыл его местоположение вождю орков, последнее, что я сделаю – это отдам его кому-либо ещё!   
Каленз: Поговорим лучше о том, каков будет наш следующий шаг. Чтобы рассеять орочью орду, нужно убить Брурбара, но этот подлый вождь каждый раз ускользает от нас.   
Хальдрик: Уверен, теперь Брурбар соберёт все силы и вернётся сюда, чтобы завладеть Рубином. К счастью, приближается осень. Орда не пройдёт по заснеженным пустошам и весенней распутице. У нас есть где-то полгода времени.

Каленз: Нужно убить Брурбара до того, как он выступит – наши народы могут не пережить ещё одну орочью лавину. Но как пробраться в самое сердце орды?

Хальдрик: У моего отца был придворный маг, он изучал Рубин и знал множество могущественных заклинаний. Отец изгнал его в свои последние годы, до сих пор не могу понять, почему… Возможно, он сможет помочь нам в обмен на возвращение.   
Олурф: Знавал я одного мага, кажись, Крелану зовут! Как раз изгнанник из ваших. Живёт в глубине Аркан-Тории, там, где даже тролли спать боятся!   
Хальдрик: Крелану, да, это он!   
Каленз: Значит, мы отправимся к Крелану и будем просить его о помощи. Но если в столице будет стоять вся орда, там будет не продохнуть от орков. Ваше величество, нам нужно, чтобы вы выступили против них с армией и Рубином, и заставили покинуть крепостные стены.

Хальдрик: Хм… Близость Рубина заставит Брурбара вывести все силы, но это великий риск… Я сделаю это, только если буду уверен, что Крелану действительно дал вам способ убить его. Если же нет – я уплыву прочь от Великого Континента и выброшу Рубин в глубины океана. Если не люди, то пусть хоть эльфы и гномы получат шанс выстоять в этой войне!

Каленз: Договорились. Мы пришлём вам весточку следующей весной. А теперь – в путь, друзья!