**Moje vítězství**

 V televizi běží, jak první člověk na světě zdolal nejvyšší horu světa. Malý klouček z Argentiny se na to se svou rodinou dívá a oči mu září tak, že by oproti tomu žárovka nebyla nic. Sní o tom, že se také jednou stane takovým slavným horolezcem a že zdolá onu horu, která byla v televizi. Celé dětství pilně dřel a připravoval se na to, až bude plnoletý a mohl by sám odcestovat z Argentiny.

 Ale stále si neuvědomoval jednu věc. Peníze! Bez peněz si v té době člověk ani neškrtne. Proto už se zdálo, že se jeho velký sen nikdy nenaplní a nestane se slavným horolezcem. Jen tak se v noci při měsíčku procházel po ulici a v tu uviděl na sloupu lampy plakát, na kterém stálo, že se koná konkurz pro mladé talenty v horolezení. Četl dál. Výherce konkurzu pojede s jedním z nejznámějších lezců Argentiny na Mount Everest. V ten moment se mu zase rozzářily oči jako před lety. Konkurz samozřejmě vyhrál, protože byl ze všech nejlepší.

 Po deseti letech vítězoslavně sedá do letadla se svým novým parťákem. Po dlouhém letu konečně přistanou v Nepálu a záhy zjistí, že celý výstup bude natáčet světový televizní štáb a v televizi bude vysílán zhruba týden po sestupu dolů z hory. Přichystají všechny potřebné věci a řeknou si: „Vzhůru vstříc nebezpečné cestě na vrchol.“

 Cesta trvala průměrně dva měsíce. Jak mladý Argentinec spočinul na vrcholu Mount Everest, u srdce ho zahřál pocit, že si konečně splnil svůj životní sen.