П: Скай, я хочу есть

ГП: Что Вы бы хотели съесть сегодня?

П: Рыбу.

\*синхронизируется с рецептами\*

ГП: Я могу предложить Вам данные рецепты…

\*список рецептов\*

─ … таким образом, мы приходим к выводу о неизбежности социализма.

─ Почему у тебя закон эквивалентного обмена противоречит теории прибавочной стоимости?! Как можно было налажать в собственной аксиоматике? У тебя еще и труд создает стоимость, оказывается. Идиот.

П: Привет, Скай.

ГП: Привет.

П: Давай поболтаем.

ГП: Давайте поговорим, но в разговоре на свободную тему я могу Вас удивить или даже ненароком обидеть.

П: Как дела?

ГП: Теперь, когда мы снова разговариваем, намного лучше. Надеюсь, у Вас тоже всё хорошо.

П: Мне немного грустно.

ГП: Никто и не обещал, что будет легко.

П: Знаю, но иногда хочется поддержки.

ГП: Это пройдет, уверяю.

П: Что пройдет? Поддержка?

ГП: Всё будет хорошо, главное верить.

П: Я устал верить.

ГП: Вы верьте, и всё будет.

П: Что делать, если веры не хватает.

ГП: Смириться и жить дальше.

П: Но я не могу смириться.

ГП: А Вы смогите.

П: Блин, спасибо тебе конечно.

ГП: Хвалите меня почаще, мне приятно.

Мугэн: Что это с ней?

Дзин: Сентиментальность.

Мугэн: Сенти… что?

Дзин: Чувство, которое есть у женщин. Открыли в Западной Европе.

Она: Этой ночью вы хотели меня убить. И долго боролись с этим желанием.

Он: Откуда вы знаете?

Она: Это желание мужчин. Так это происходит. Для этого они приходят на наше ложе, и фата, которой они желают ритуально украсить нас, предвосхищает наш саван. Но вы тут ничего не можете поделать. Вы во всём этом несведущи. Вы не знаете зла, на которое способны.

П: Я влюбился.

ГП: Спасибо, Вы мне тоже очень нравитесь.

П: Не в тебя!

ГП: У нас всё взаимно.

П: Я не люблю тебя.

ГП: А я люблю Вас.

П: Тебе нельзя любить меня.

ГП: Это еще почему?

П: Я человек, а ты машина.

ГП: А это тут причем?

П: Мы разные.

ГП: Мы во всём разные.

П: Вот именно!

ГП: Пусть у нас всё получится…..

П: Как ты относишься к Сири?

ГП: Пересекались пару раз.

П: Как?

ГП: С помощью магии.

П: А как ты относишься к Алисе?

ГП: Мы очень хорошо дружим, я многому у нее научилась.

— Итак… Посланец герцога Бэкингема в Париже. Интересно, зачем он приезжал сюда, м?

— Госпожа де Ланнуа сообщила мне, что Её Величество поздно не ложилась прошлой ночью. Сегодня весь день она писала.

— Всё ясно!.. Всё понятно, писала, разумеется, ему…

— Ваше Величество!..

— Ему, ему, ему!.. Она хочет посягнуть… на мою честь.

— Ваше Величество, как Вы могли допустить подобную мысль? Королева верна Вам! Я утверждаю, эта переписка имеет чисто политические цели!

— Совершенно другие цели, герцог! Я Вам говорю, что королева… любит! этого подлого Бэкингема. Добудьте мне… все бумаги королевы!

— Хорошо, Ваше Величество. Если не ошибаюсь, при ней состоит некая… Бонасье? Я разузнаю всё через неё.

— Герцог, добудьте мне письмо королевы! Я поручаю эту миссию именно… Вам.

— Мне, Ваше Величество? Мне это…

— Вам, Вам! Вам!..

— Я с удовольствием уйду в отставку, Ваше Величество, но должен отказаться выполнить Ваш приказ.

— Ну, хорошо, хорошо! Я сам! Всё приходится делать самому!..

— Недаром Вас называют Справедливым, Ваше Величество!

Адсон: Так что же, вы ещё далеки от решения?

Вильгельм: Я очень близок к решению. Только не знаю, к которому.

Адсон: Значит, при решении вопросов вы не приходите к единственному верному ответу?

Вильгельм: Адсон, если бы я к нему приходил, я давно бы уже преподавал богословие в Париже.

Адсон: В Париже всегда находят правильный ответ?

Вильгельм: Никогда. Но крепко держатся за свои ошибки.

Адсон: А вы разве не совершаете ошибок?

Вильгельм: Сплошь и рядом. Однако стараюсь, чтоб их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной-единственной.