Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним.Он хорошо бросал,и не редко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше,и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба,как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать её,играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому не прощалось, если в своём деле он вырывается вперёд? Не жди тогда пощады,не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет заним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре <...>