**ROZHOVOR HLASU**

**Zdeněk Krejsa: Důležité pro nás je, aby tak krásné místo zůstalo zajímavé i pro místní**

Parkhotel Mozolov. Kdo za těmito dvěma slovy hledá jen strohý název rekreačního střediska, prozradí na sebe, že do zdejších končin vlastně nikdy nezavítal. Málokteré z míst může totiž svým hostům a návštěvníkům nabídnout tak hlubokého 'genia loci'. Poslední složitá léta sice vzala této turistické perle zakutálené do panenské přírody Nadějkovska někdejší lesk, ale teď už je znovu připravená rozzářit se pro potěchu všech, kteří na Mozolov zavítají.

Z

deněk Krejsa je dobrodruh. Alespoň to o sobě říká. Když se před lety rozhodl postavit doma   
v Chotovinách elegantní až honosný Hotel Gold, vrhl se do toho po hlavě a navzdory všem pochybovačům z něj dokázal vybrousit prestižní a vyhledávaný čtyřhvězdičkový klenot.

 A pak přišla nová výzva jménem Mozolov. Další srdeční záležitost, jak sám poznamenal. Nezaváhal a loni v říjnu spojil   
s parkhotelem své další plány. „Je to nádherné místo   
s ohromným potenciálem. Jediné vážné dilema, jestli do toho jít nebo ne, byl vlastně jenom můj věk,“ prozradil s úsměvem osmašedesátiletý jednatel firmy Parkhotel Mozolov.

ZDENĚK KREJSA

Loni v prosinci započala realizace rozsáhlé rekonstrukce a v podstatě jen o půl roku později už areál hrdě vyhlíží nové hosty. Jak ale Zdeněk Krejsa zdůraznil, opětovný rozkvět Mozolova se ještě zdaleka neřítí do cíle. „Dál máme spoustu plánů a postupně je chceme realizovat. Tohle místo skýtá ohromné možnosti,“ prohlásil.

Dodejme, že následující exkluzivní rozhovor pro Hlas Nadějkova vznikl v červnu, kdy přípravy na znovuotevření parkhotelu teprve finišovaly.

**Už několikrát jste prohlásil, že Mozolov je vaší srdeční záležitostí. Kdy se vám dostal pod kůži?**

Moje manželka pochází z nedaleké Ratiboře a já za ní už před vojnou jezdil, takže jsem tuto krajinu i samotný Mozolov dobře poznal. Jako 'Chotovák' jsem vždycky dělil okolní kraj do dvou směrů. Severojižní region tvořila trať a kolem ní byly naskládané takové ty průmyslovější věci. A pak je tu východozápadní kraj vlastně už od Vlašimi až po Písecko a Sedlčany, který zůstal průmyslem nedotčený a malebný až romantický. Z hlediska přírody a turistiky je ohromně atraktivní. V létě pro pěší i cyklisty, v zimě pro běžkaře, a díky nedalekému Monínci i pro lyžaře. Je to pro mě tak trochu druhá Šumava.

**Nabízí se otázka, v jakém bodě se ve vašem případě protnul zmíněný vztah k tomuto místu s podnikatelským záměrem?**

Jsem v tomhle směru takový dobrodruh. Když jsem stavěl v Chotovinách hotel té úrovně, jakou má, všichni mi říkali, že jsem blázen. Že to na vesnici nemůže fungovat. A vidíte, nakonec to funguje. Je to vždycky jen o práci, péči a o tom, aby vás to bavilo. A v tomto oboru to platí dvojnásob. Jako bývalý strojvedoucí to tak trochu přirovnávám k práci u dráhy. To také není „jen“ povolání, musíte k němu mít opravdu vztah. Druhou stranou mince je ale právě komerce. Všechno si žádá nemalou investici, takže to pak musí mít návratnost a vykazovat zisk. Ale abych se vrátil k otázce, jediné vážnější dilema, jestli do toho jít nebo ne, byl vlastně jen můj věk.

**Zastavme se tedy u materiální stránky věci. Kudy se ubírala vaše cesta k oživení tohoto působivého místa?**

Když se objevila možnost odkoupit Mozolov ▶▶▶