Ти си роза, ти си крем, ти си буллеан за мен.

Искам да те декларирам като частна променлива в обхвата на моя клас.

Докато те гледам, класът ми нараства с няколко метода!

Извинете, дали вашият клас може да приеме унаследяване от моя!

Искам да комбинираме методите на класовете си, за да направим нов.

Когато те погледна, компилаторът ми забива!

По-ценна си ми от времето за заявки към MySQL!

Приличаш ми на ексепшън...? С удоволствие бих пробвал да те хвана?

Ти си моя компилатор.. Животът ми не може да започне без теб.

Ако бях компилатор, ти щеше да си моя параметър, защото задължително ще си ми нужна.

Би ли била моята частна променлива? Искам да бъда единствения с достъп до теб.

Би ли била моя суперклас – и да дефинираш всичко, която правя?

Моите чувства към теб са константна променлива – не се ъпдейтват и променят.

Ти си като безкраен цикъл... не спирам да се връщам към теб.

Моите чувства към теб не могат да се измерят с интеджер, лонг, дори и с масив, просто защото излизат извън всякакви граници.

Превръщаш моя софтуер в хардуер.

Ти открадна ASCII кода на сърцето ми.

Твоето име да не е Wi-fi, защото се чувствам кънектнат към теб?

Хей, скъпа, искаш ли да хакна твоя кернел?

Розите са #ff0000, теменужките са #0000ff, а цялата моя палитра принадлежи само на теб.

Ти си CSS-а на моя HTML.

Сигурен съм, че формите ти от <header>-a до </footer>-a са стилизирани от професионалисти. С удоволствие бих се запознал с тях.

Когато те съзрях за първи път, моето сърце изпринтира “Hello world”.

Моя стак расте прогресивно – да не би да си рекурсивна функция?

Ако пожелаеш да опознаеш моето дърво, бих ти показал всяко едно разклонение.

Без значение колко пъти ще сортирам нещата, ти винаги ще си първия резултат.

Живота ми е изпълнен с грешки, би ли го дебъгнала и компилирала?

Щом все още използваш интернет експлорера, сигурно харесваш хубавите бавни неща?