Монтевидео, Бог те видео

Мени је Бог дао све. Имао сам маму, вредне руке и једну целу здраву ногу. Шта ти више треба у животу?!

Када се мама разболела рекла ми је да морам да будем јак и да није важно како се човек роди, већ како живи и да ли уме да сања.

Такав је ваљда живот. Надаш се да је све правилно распоређено, али често се деси да доживиш оно најбоље још кад си дете.

„Мислиш да је начин да добијеш место у БСК – у тако што ћеш понизити пола тима? Не ваља ти посао, мали.“

Већина играча су ти као врапци. Само су велики играчи као голубови.

 Голуб лети сам.

„Знаш шта је твој проблем, Андрејка? Што ти хоћеш да све буде идеално!“

„Је л то нешто лоше? Је л лоше?“

„Е, па не може да буде идеално!“

„То што си урадио Милутинцу сведочи да си већ велики фудбалер, али не и да си велики човек, а некад се само то рачуна, сине.“

„Је ли, шта је то с тобом, а? Ти си стално нешто много озбиљан?“

„Живот је озбиљна ствар, господине Симоновићу.“

„Ех, откуд знаш ако си заборавио да се играш?“

Сви ко један... кад један види, виде сви.

„Што смо сви кажњени кад само Вампир греши?“

„Зато што сви морамо да делимо и добро и зло.“

„....ти то кад делимо само зло!“

„Па то ти је хармонија, знаш.“

„Кад постанемо тим делићемо добро, зато ћути и ради. Ајде.“

„ А постаћемо тим кад постанемо бољи људи.“

„Коматина, ово је Христо Лечков, председник фудбалског савеза Бугарске. Господин Коматина, начелник полиције и ратни херој.“

„Тако?“, Христо Лечков

„Тако“, Коматина.

„Ја сам такође учествовао у рату“, Христо Лечков.

„Ако, лепо. Важно је учествовати“, Коматина.

У животу немате друго полувреме, али у фудбалу имате.

Прво што те науче у животу је да су сви људи различити. Тога дана ја сам очистио на хиљаде ципела, цокула, опанака, дамских ципелица и чизама....

Није истина.

Људи се разликују, али само по обући.

Многи људи за то знају, али онда забораве кад порасту као што забораве и да воле, да се радују и да сањају.

Живот је кад имаш сан и када верујеш у њега. А када снови постану стварност, победио си време.