* „Abys mohla na loď, potřebuješ povolení k rybolovu“, pokračoval po tom, co vyplivl kuličku tabáku. Na to je zákon, kontroly jsou často a jen tak nějaký policeman ti to nedaruje…

Ten večer jdeme společně do města, až k loveckému obchodu. Prodavač mi podává formulář. Zdá se, že nás slyší, až když mi Wolf šeptá do ucha mou velikost, přepočtenou na stopy a palce a když mumlá moje číslo pojištěnce, které si právě vymyslel. Dělám křížek do kolonky „obyvatel“. Prodavač mi podává kartu:

* Tak, a si v pořádku… Je to za třicet dolarů.