**PS**

**chuť**, -ti f. (pl. chuti, dat. chutím, lok. chutích, instr. chutěmi)

**psych.** jeden z pěti smyslů, umožňující vnímati hořkost, kyselost, sladkost a slanost. Nástrojem chuti jsou chuťové bradavky na jazyce.

**Ob.** schopnost vnímati hořkost, kyselost, sladkost a slanost a míti s tím zároveň i pocit čichový, hmatový n. tepelný. Chuť vanilková, svíravá, chuť máty.

**D** pocit hořkosti, kyselosti atd., vlastnost něčeho hořkého, kyselého atd. na jazyk působícího. Chuť hořká, sladká, kyselá, chladivá, kovová, moučnatá, štiplavá, palčivá, ostrá, zemitá atd. To je chuť, když se tak teplá podplamenice namázne máslem! Rais. Voda je bez barvy a chuti. Jídlo nemělo chuti. Přijíti čemu n. komu na chuť nalézti zalíbení v něčem n. v někom, oblíbiti si někoho n. něco. Některému se do čtení nechtělo, ale několik už přišlo knížkám na chuť. Jir. My jsme jim dlouho nemohli přijít na chuť, když přišli mezi nás. Mah. Teprve v pokročilém věku přichází se Čelakovskému na chuť. Mach. [Můj jazyk] našel již v tom víně chuť. Ner. Spraviti si chuť nabýti normální chuti.

**D** příchuť. Propíráním čaje ujme se listu přihořklá chuť. Něm. Kapři v našich rybnících mají trochu bahnitou chuť. Dyk.

**D** chuť k jídlu, do práce atd. Dobrou chuť (přeji) dobré chutnání. Měl jsem více odvahy a chuti do života než oni. Mah. Měl bych sto chutí vyprášiti vám kožichy [komisař k žalujícím sedlákům]. Herb. Dům se nyní snad již úplně sesul, aspoň měl k tomu již tehdáž tisíc chutí, když jsem se ve vetchých jeho zdech narodila. Zey. Míti chuť na něco. Mám chuť na broskve. Poněk. arch. chuť po něčem touha, choutka. Usnula více mdlobou než chutí po spaní. Hál. Chuť rytířstva po dobrodružných poutích. V. Neb. Papežova chuť po světovládě. Naše d. Strana Pražanů všecko vynaložila, jen aby své monarchistické chutě uspokojila. Sab. Přišla mu chuť, aby si zakouřil. Jir. Býti, dělati atd. po chuti n. podle chuti (něčí). Nic doma, nic jí po chuti nevyhovuje, nelíbí se. Erb. Nic a nic nám není podle chuti. Heyd. Nic vám po chuti neudělám! abyste s tím byli spokojeni. Až budeme moci po své chuti zakládat školy, budeme jiní! Hol. Zmizel, aby se na dvorečku dle chuti vyplakal do sytosti. Dou. Musil míti někoho, s kým by mohl podle chuti hovořiti o svém miláčku. Šmil. Móka ti každá taky není k chuti nechutná. A. Mrš. Jenom kohútkový taneček mi k chuti chutná. Heyd. Jahody jsou čerstvé, snad přijdou milostivé paní k chuti zachutnají. Něm. Něco k chuti mu [svému muži] přistrojila chutného. Svět. Je při chuti chutná mu jíst, chce se mu jíst. Nebyl při chuti jinému dávati nechtělo se mu. Tyl. Musíme vždy při chuti zůstat nenajísti se dosyta. Štěp. Přešla mi chuť upustil jsem od něčeho. Dodati chuti povzbuditi, vzpružiti. Nechati si (dáti si) zajít chuť upustití od něčeho, zříci se něčeho. Dělati někomu chuť (chuti) laskominy. „Hrušky sú jak máslo,“ dělal sousedkám chuť, více však jim nedal. Herb. Zahnati chuť zbaviti chuti. Dlouhá učednická leta zahnala mu všecku chuť k dalšímu vzdělávání zprotivila, zošklivila. Tyl. S chutí do toho, je půl hotovo. Přísl. [Nereidky] tančí dále s vervou, chutí, veselostí. Mach. Stavěl oltářík nějak bez chuti a nevesele. Jir.

**D Arch.** vkus. Knihy od chuti a slohu věku našeho vzdálené. Pal. Sednička byla zřízena dle babiččiny chuti. Něm. Rok 1848 také u nás změnil chuť literární na dobro. Ner.

**chutnati** ned. **býti chutný, lahodný, příjemný (hl. o jídle).** Odříkaný chléb chutná nejlépe. Přísl. Jírovi chléb chutnal, až se mu jen zaprášilo od úst. Hál. Když člověk celý den šije, chutná na večer holbička jako malvaz. Jir. [Pan rada] dojedl a ještě talíř vytřel. Jemu od paní Babetty chutnalo. Šim. Když zažehl doutník [Kondelík], chutnal mu jako nebeská manna. Herrm. Mým koníkům seno chutná. Ner. Když jsem v mládí holky líbal, chutnalo mi to jak med. J. J. Kol. Když člověk jinde nakrojí, pak mu doma nechutná. Hál. Pojedl jsem a počal pak pomalu popíjeti. Ale nechutnalo mi jaksi; nemělť jsem žízně. Arb. „Přeju dobrého chutnání!“ ozvala se hospodyně. Arb. **D líbiti se, zamlouvati se, býti milý, podle chuti, podle vkusu**. Práce mu nechutnala nevoněla. Ner. Školy mu nechutnaly. Šmil. „Jak ti chutná němčina?“ ptal se farář synka. „Tuze mu nejde,“ odpovídal za něj otec. Jir. Vtipy Květů velmi dobře [nám] chutnají a nepokazily nám dosud žaludek. Havl. Nechutnalo to [jíti do lesa] rozmarným dívkám. Něm. **D míti chuť, příchuť**. Pekaři [prodávají] preclíky posypané nějakým semenem a chutnající tak, že by jich u nás [v Čechách] ani pes nepolknul. Ner. Oba [staří sousedé] znali, jak chutná chléb z mlýnského prachu. Jir. [Vodní ořech] chutná jak brambor, jenže je více nasládlý. Něm. Jak to víno trpce chutná! Vrch. Plod žití, jenž jako popel chutná. Břez. Básník trhal suchý plod žití, chutnající popelem. Kar. Proto byl Neruda tak velikým básníkem, i když chutnal verš jeho přitrpklým, na pohled nestravitelným zrnem. V. Mrš. Rty sevrou se a hrdlo žlučí chutná. Slád. Pavla bylo její [dívčino] jméno, a po malinách v ústech chutnalo. Šrám. Chem. chutnati kysele, sladce, hořce, ostře, palčivě, kovově atd. **D (co) vnímati smyslem chuťovým, ochutnávati, okoušeti, prožívati**. Co vidí, slyší, hmatá, chutná, čichá, jen o tom [člověk] soudí. Durd. Petr měl chut padnouti na ni [půdu]‚ chutnati ji jazykem i zuby a mezi prsty ji hnísti. Vrba. Jozef Jelítko pochopil, že pán [Barabáš] chce sám a sám chutnati tuto chvíli. Med. Vrchlický Goetha chutnal jako všestranný literární diletant. Jirát. Ne z učebnice, ale z přímého chutnání krásy naučí se ji [člověk krásu] milovat. Merh. Vach [dirigent] na sboru chutná především jeho hudební krásu. Smet. Nechť žije i genius Hammer, nechť touží, ale chutná zároveň svou touhu. Dyk. Po celý život budeš vzpomínati na ty závratné okamžiky, ve kterých jsi se naučila omdlévat na mých loktech a chutnat hladění dlaní nejsladčeji roztančených. Theer. **D chutnati si, dáti si (nechati si) chutnati pochutnávati si.** [Hrdina] chutnal si na poláku s cibulí. Kam. Stříbrný přece si buchtu Vítovu dobře chutnati dal. Prav. Každá [dívčina] držela buchtu v ruce, nechaly si dobře chutnat. Rub. [Pan Dlask hostům:] Prosím dejte sobě chutnat, páni! Bes.

**sladký** adj. (komp. sladší) mající chuť jako na př. cukr, med. Kněžna držela v prstech jahodu, sladkou, červenou jako její krásný ret. Něm. Rychle jako děcko po sladkém konfektu sáhla po papíru. Jir. Chleba z výraže, máslo ze sladké smetany a kmínové homolky pro chuť k pivu sem přineste. Baar. Sladká vůně kvetoucích lip a kořenitý oddech schnoucího sena pluly za kočárkem Herbotovým. Šim. Warburton a Cooper Creek přinášejí rok co rok s hor Queenslandu nesmírná množství sladké vody (op. mořské). Týd. rozhl. Zbož. sladké dřevo sladce chutnající oddenky lekořice hladkoplodé. Bot. pryšec sladký rostlina z čeledi pryšcovitých, Euphorbia dulcis. Zeměd. lupina sladká odrůda lupiny, jejíž semeno neobsahuje hořký alkaloid. Sladký humus vzniklý rozkladem ústrojných látek za dostatečného přístupu vzduchu. D příjemný, líbezný. Sedmihláskové prozpěvovali nejsladší své písničky. Šmil. Zvuky Straussova sladkého valčíku vábily k sobě páry mladých těl. Deyl. Zůstal nepohnutě státi, aby mu neušla ani ozvěna jejího sladkého hlasu. Svět. Můj synu, sladkou pro tebe mám zvěsť. Zey. Sladkému zahálení svěřuje se tělo. A. Mrš. Když spaní bylo nejsladší, někdo na dvéře hlučně zabušil. Jir. Nevýslovně sladká rozkoš proudila mu všemi žilami. Zey. Pomsta je mu tak sladká, že ji třeba ke své největší škodě vyhledává. Havl. Má láska vám bude sladkou odměnou. Sab. Ty sladká, drahá, jediná má, — miluješ mne? Něm. Dnes je sladká hodinka. Dnes je den zábavy a plesu, hospodářů a hospodyň pěkná. Sokol. D (o uměleckém díle) líbivý, ale povrchní, málo opravdový, sentimentální. V těch [knihách Chateaubriandových] hledám cestu. Oh, toť je něco jiného, nežli váš [tetin] sladký, plný prázdné sentimentálnosti —“ Chtěla říci Tiedge. Jir. D lichotný, mazlivý, úlisný. Sladká úlisnost zírala mu z celého obličeje. Rais. Hladcí a sladcí bohatýři parket nešli jí ani k oku ani k mysli. Šmil. Nikdo rozumný nedal se zaslepiti povrchností arciknížete a mnohými sladkými slovy. Havl.

**trpký** adj. (komp. trpčí, trpčejší) palčivě, svíravě, hořce nakyslý. Ovoce bylo malé a trpké. Staš. Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, že sčesám trpké trnky s nich. Ner. Kouzlem zimních snění táhne trpká vůně máty. Vrch. Bot. slíva trpká trnka. D nepříjemný, bolestný. Sám s rodinou svou často trpkou nouzi trpěti musel. Pal. Každý sen má trpké svoje probuzení. Zey. Národu svému smím v dobrém úmyslu i trpké věci do očí povídati. Havl. Ach, jak Bohu děkoval, že je u cíle své tak trpké cesty! Něm. Zkušenosti trpké mám. Zey. Z koncilu mohli čeští poslové svému králi přinésti jen trpké zprávy o úspěšných vyhlídkách jeho protivníka. Šus. D vyjadřující pocit křivdy, roztrpčenost, zatrpklý. Končíme rozvažování toto s trpkými city. Havl. Padala tu trpká slova proti králi. Pal. Vedla trpký nářek, že jejímu muži jest odepřeno místo. Havl. Martin měl už trpkou odpověď na jazyku. Šmil. Trpký úsměv se objevil na rtech staré dámy. Klost. Byl v trpké náladě. Jir.

**trpkost**, -i f. vlastnost něčeho trpkého. Ty chápeš trpkost mého zklamání. Zey. Zapomněla na trpkost jejich poslední rozmluvy. J. Marek. D něco trpkého, mrzutost, svízel. Vzpomínka zahání mi z duše smutek škodný a každou trpkost sladí. Ner. Můj poměr k nejmladším českým básníkům stál mne v životě mnoho trpkostí a mrzutostí. Šal. Byla zkušená i v trpkostech života. Něm.

**kyselý** adj. mající chuť jako ocet. Kuchyni naplňovala vůně kyselého zelí. Šim. Vyhlížel, jako by byl kousl do kyselého jablka mrzutě. Štol. Hospodyně jim musí udělat vejce na kyselo. Hol. Do zahrady vcházelo se úzkou, černou, jako uzenou chodbou s jakýmsi kyselým zápachem. R. Svob. Páchlo z něho pivo a kyselý hospodský kouř. Svob. Hosp. kyselé sýry druh sýrů ostře štiplavé chuti, vyráběný z tvarohu. D mrzutý, nevlídný, pohněvaný, rozmrzelý. Dělati kyselý obličej. Us. Na Pavláta podíval se Kalbáček chladně s kyselým úsměvem. Merh. Ten je na kyselo, vždyť vypadá, jako by byl zrovna dostal třikrát pět! Ben. Desátník poručil, aby všichni, kteří sem nepatří, na svá místa odešli. Odcházeli s kyselou mrzutě. Jir. D Bot. šťavel kyselý Oxalis acetosella. Chem. odvozený od kysličníků n. od kyselin. Kyselá barviva organická. Hut. kyselá vyzdívka peci obsahující jako hlavní součást kysličník křemičitý; kyselá ocel vyrobená v peci s kyselou vyzdívkou. Hosp. kyselá půda projevující chemicky aktivní kyselost. Kyselá louka, tráva, píce složená z podřadných travin, rostoucích na kyselé půdě. V. t. [kyselé](http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?hledej=Hledej&heslo=kysel%C3%BD&where=hesla&zobraz_ps=ps&ps_heslo=sladk%C3%BD&numcchange=no&not_initial=1).

**hořký** adj. (komp. hořčejší) mající chuť jako na př. pelyněk, zeměžluč, neslazená káva a p. Jakživa nepila paní Kondelíková kávu tak hořkou. Herrm. Čaj pije [ruský kupec] hořký. Havl. Hořký lék, ale účinkoval. Ner. Pelunka je hořká tráva, a člověku zdraví dává. Hol. Nezapomínal v blahobytu, co to za hořký kořínek ta chudoba těžký stav. Svět. Svobodné hnutí v letech 1820 a 21, uvítané zprvu jásotem, přineslo hořké ovoce nepříjemné následky. Vrch. Uplynula krásná chvíle hlucha, a juž Nana kousla znovu do hořkého ořechu začala s nepříjemnou zprávou. Vrba. Lidé ti byli mu protivní; ale chtěl hořký kalich vyprázdnit do dna snésti nepříjemnost až do konce. Staš. Stane-li se její nevěstou, bude musiti mnohý hořký lupínek snísti zkusiti mnoho nepříjemnosti. Šmil. Což zbývá vrchnostenskému úředníku, než spolknout hořkou pilulku snésti nepříjemnost? Šmil. Hořké dřevo z keře Quassia. Min. hořká sůl síran hořečnatý, epsomit. Hořké vody minerální vody obsahující síran hořečnatý a obyč. i sodný. Hořká mandle plod mandloně hořké. Hořký jetel vachta třílistá, rod rostlin z čeledi hořcovitých (Menyanthes trifoliata). Dial. v názvech rostlin, na př. hořký lupen lopuch větší (Arctium lappa). [Plot] byl hluchavkami, hořkými lupeny a slezem zarostlý. Svob. D bolestný, truchlivý, trudný, strastný, nepříjemný. Dala se do hořkého pláče. A. Mrš. „Jak šlechetné!“ dí v hořkém smíchu. Čech. Hořké bídy sice nikdy nezakusila, ale ani mnoho radostí. Herrm. Hořké časy nedovolily ubohému lidu ani přemýšleti. Třeb. Pouhá vzpomínka na doktora byla hořká jako zeměžluč. Vrba. Neruda viděl jen hořkou pravdu životní ležeti na dně všeho. Vrch. Tvá ústa mu dovedou hořkou zprávu osladiti. Svět. I na Skalách měli vojsko a hořký ten host zůstal jim po celou zimu. Jir. D roztrpčený, jízlivý, hněvivý. Mluvila hlasem nad potřebu vysokým a přisládlým, o němž Beneš měl plnou víru, že se mění v hlas hořký a sprostý, kdykoli není v domě hostí. Herb. Vy bez hořké příchuti nepromluvíte. Klicp. Věci zlé jsi mluvil o mně, dobře, já se nehněvám; rubínovým rtům, věř, sluší, hořkou řeč když do nichs’ klad. Vrch.

**slaný** adj. mající chuť soli, obsahující sůl. Kačka dala jí olíznout, je-li omáčka dost kyselá, polívka slaná. V. Mrš. Přes hluboká ta moře leť si jen nad vlnou slaných vod. Svob. Mně vysýchá krk v tom slaném vzduchu. Ner. Strop [v benátských palácích] opadává a slaný vzduch rozežírá fresky stěn. Ner. Ten smutek dral se zas z duše ven mi slanou vodou očí slzami. Mach. Posílala si tajně pro slanou housku nebo uzenku. R. Svob.

SSJČ

chuť, -ti ž. (mn. 1., 4. -ti, 3. -ím, 6. -ích, 7. -ěmi) 1. **vnímání, pocit hořkosti, sladkosti, kyselosti, slanosti n. jejich kombinací:** nemít žádnou ch.; mít slanou, nasládlou, ošklivou, příjemnou ch. v ústech; ústrojí chuti je na jazyku; zkazit, spravit si ch. pozbýt, nabýt příjemného chuťového pocitu 2. **jeden z pěti smyslů, umožňující vnímat hořkost, sladkost, kyselost, slanost** aj. 3. **vlastnost některých látek (zvl. poživatin) vnímaná tímto smyslem**: hořká, sladká, kyselá, slaná ch., ostrá, jemná, palčivá, štiplavá, pikantní, trpká, nasládlá ch. lahůdek; voda je bez barvy a chuti; jídlo nemělo žádnou chuť, bylo úplně bez chuti; kapři mívají bahnitou ch. příchuť; ♦ přijít něčemu na ch. poznat (až po jisté době), že je to chutné, přen. poznat (až po jisté době) dobré stránky něčeho, oblíbit si to; přijít někomu na ch. najít v někom (až po jisté době) zalíbení, oblíbit si ho 4. (1. mn. ob. též -tě) **chtění (čeho), žádost (po čem);** ch. k jídlu; ch. na maso, na kouření: dostat, mít na něco ch.; vůně dráždila ch.; víno mu přišlo k chuti pochutnal si na něm; je při chuti chutná mu jíst; s jídlem roste ch., zprav. přen. kdo něčeho (zprav. snadno) nabyl, chce získat ještě víc; dělat někomu chutě (ob.) laskominy; vzít si jídla podle chuti, okořenit si (jídlo) podle chuti podle libosti; ust. spoj. (přát) dobrou ch. dobré chutnání, – ch. k učení, do práce (k práci), do života; dělat něco bez chuti nerad; zasmát se s chutí; mít ch. cestovat touhu; nemít ch. na psaní náladu; dělat si chutě na něco (ob.) zálusk: mít divné chutě (ob.) choutky; uspokojit své despotické chutě; po chuti si zatancovat, zaplakat do sytosti; mít sto, tisíc chutí (něco udělat) (ob.) velkou chuť; ch. po světovládě touha; ♦ s chutí do toho, půl je hotovo (přísloví) práce, kterou začínáme rádi, rychle postupuje; být (někomu) po chuti být milý, příjemný, líbit se, vyhovovat; nic doma, nic jí po chuti (Erb.); on je mu po chuti, řidč. podle chuti; dělá mu všechno po chuti vyhovuje mu; nic jí neudělá po chuti v ničem nevyhoví; s ničím není spokojena; – měl (rázem) po chuti, přešla ho ch., zašla mu ch. (na něco) ztratil zájem na něčem, zájem něco vykonat, upustil od toho; dát si zajít ch. (na něco) zříci se něčeho, upustit od něčeho; zahnat někomu všechnu ch. k něčemu zošklivit, zprotivit mu to; dodat někomu chuti (k životu, k práci ap.) povzbudit, vzpružit ho †5. vkus: sednička byla zřízena dle babiččiny chuti (Něm.), ch. literární (Ner.)

chutnati ned. **1. (zprav. o jídle) připadat, být dobrý, lahodný pro chuť; mít dobrou, lahodnou**

**chuť:** jak vám to chutná?; dnešní oběd mu výborně chutnal; krávě už na jaře nechutná seno; cigareta mu dnes nechutná; chutná mu víno rád je pije; – chléb vždycky chutná; plzeňské pivo chutná znamenitě; přen. být příjemný, líbit se, zamlouvat se: její polibky mu chutnaly; expr. učení, práce mu nechutná nevoní, nerad se učí, pracuje **2. (jak; řidč. po čem; čím) mít chuť, příchuť něčeho;** ch. hořce, sladce, kysele, slaně, ostře, pikantně, jemně; pečivo chutná ztuchlinou; přen. její jméno po malinách v ústech chutnalo (Šrám.); vzduch chutnal ostře střelným prachem **3. neos. chutná mu** jí s chutí, s požitkem, rád: doma mu nechutná; je jí k sedmdesátce, ale jíst jí chutná pořád; poněk. zast. ob. dát si, nechat si ch.; dejte si, nechte si ch.! (přání před jídlem) **4. (co) vnímat ústrojím chuti;** ochutnávat, okoušet: ch. jazykem víno, přen. vychutnávat; ch. rozkošnicky slova; ch. krásu kochat se jí; ch. teplo domova libovat si v něm 5. řidč. chutnat si pochutnávat si: chutnal si na poláku s cibulí (Kam.) ○ předp. o-, po- si, vy-, za-, → nás. chutnávati ○ předp. v. chutnati kromě za-

hořký příd. (2. st. hořčejší) 1. mající chuť jako např. zeměžluč, pelyněk, neslazený čaj aj. (op. sladký): h-á mandlová, broskvová jádra; h. lék; pít h. čaj; ta káva je h-á; h-á příchuť starého tuku; h-á kořalka hořká: h. jetel vachta trojlistá (bot.), h. lupen lopuch (bot.); kousnout do h-ého sousta (jablka, ořechu, jádra), přen. začít (řešit) nepříjemnou věc; (při)nést h-é ovoce, přen. mít nepříjemné, nežádoucí následky; spolknout h-ou pilulku, přen. snést nepříjemnost; ♦ vypít h. kalich (čast. kalich hořkosti) až do dna vytrpět, vše protrpět až do konce: bot. řeřišnice h-á; vítod h.; miner. h-á sůl síran hořečnatý (chem.), epsomit (obsažený v hořkých vodách, užívaný jako projímadlo); zbož. h-é vody minerální vody obsahující síran hořečnatý a obyč. i sodný; h-é dřevo z hořkoně, kvasiové; h-é mandle semena hořké odrůdy mandloně obecné 2. expr. bolestný, truchlivý, trpký, nepříjemný: h-é slzy; h. pláč, smích; poznat h-ou pravdu; h-á vzpomínka; h-é časy; h. úděl 3. expr. roztrpčený, zatrpklý, jízlivý: h. tón hlasu; pronášet h-é poznámky; — zpodst. hořká, -é ž. bylinný n. umělý likér hořké chuti; — zpodst. hořko, -a s. 1. hořká chuť; hořkost: cítit, mít h. v ústech 2. kniž. trpkost, zatrpklost, roztrpčenost, hořkost: cítit v duši h.; h. poznání; → přísl. hořce: chutnat h.; h. vonící květ kopytníku; h. plakat usedavě, bolestně: hořko: zaplakala h. (Hol.), bylo mu h. byl roztrpčen: → podst. hořkost v. t.

trpký příd. (2. st. trpčí, trpčejší) 1. mající hořce nakyslou, palčivou, svírání v ústech působící chuť, jako např. trnky, plané hrušky ap.: t-é víno; t-é ovoce; t-á chuť léku; t-á vůně máty (Vrchl.); jíst t. chléb, přen. mít se špatně, trpce žít 2. expr. bolestný 2, nepříjemný, hořký 2, truchlivý: t. osud, úděl trudný; t-á zkouška, zkušenost; t-é zklamání; t-á škola života perná; řekněte pravdu, i když je t-á (Zápot.) 3. expr. vyjadřující pocit křivdy, roztrpčení; roztrpčený, rozhořčený: t-á slova; t-é výčitky; t. humor (Fuč.); → přísl. trpce (\*trpko Ner., Jir.): t. chutnat; – expr. t. želet; byl t. zklamán; t. zaplakat (Maj.); t. vydělaný groš (A. Mrš.); – expr. t. vyčítat; t. sevřené rty; → podst. trpkost v. t.

sladký příd. (2. st. sladší) 1. mající chuť jako cukr, med (op. hořký 1): s. pokrm; s-é pečivo, ovoce; s-á šťáva; s-á chuť; s-á vůně; s-á voda říční a jezerní (op. mořská, slaná); s-é dřevo oddenek lékořice; lid. název této byliny; cukrovinkářský výrobek s extraktem z tohoto oddenku; přen. s-é rty; s. polibek; bot. pryšec s. 2. velmi příjemný, milý 2; líbezný: s. hlas; s-é zvuky; s-á mateřština; s-á zahálka; s-é objetí; ty s-á, drahá, jediná má (Něm.); její láska mu byla s-ou odměnou blaživou; s-é tajemství (zvl. často o těhotenství); pomsta je s-á 3. hanl. (o uměleckém výtvoru) málo opravdový, líbivý, ale povrchní; sentimentální: s. románek; s-á melodie nasládlá; s-á krajinka 4. expr. mazlivý, lichotný, úlisný (op. hořký 3): s-á slova; s-é úsměvy; s-é pohledy; — zpodst. sladko, -a s. sladká chuť; sladkost 1: cítit v ústech odporné s.; → přísl. k 1, 2 sladce (2. st. sladčeji): chutnat s.; – s. spát; sladko: bylo mu s. v srdci; → podst. sladkost v. t.

slaný příd. chutnající po soli; obsahující sůl: s. pokrm; s. rohlík; s-á ryba; s-é slzy; s-á příchuť; – s-á voda mořská (op. sladká); — zpodst. slano, -a s. slaná chuť: mít s. v ústech; → přísl. slaně: s. chutnat; → podst. slanost, -i ž.