**ZEĎ**

**PSJČ**

**zeď**, zdi f. (1. a 4. pl. zdi, zast. zdě; 3. pl. zdem, zdím, zast. zděm, 6. pl. zdech, zdích, zast. zděch, 7. pl. zdmi, zděmi, zast. zedmi) **svislá část stavby z kamene, cihel a pod., stěna**. Zapálena krásná budova klášterská, tak že nezůstaly než holé zdi. Pal. Na bílé zdě stříbrnou zář rozlila bledá lůny tvář. Mácha. Vlak zastavil pod viaduktem; vysoká, opršelá zeď zastiňovala vlak s jedné strany. Maj. Ale i doma za ní skulinami dveří, zavřenými okny, zdmi pronikala z venčí smutná jejich píseň. A. Mrš. Martin Tkanička uléhal povzdychuje na tvrdou, neširokou lavici u zdi a obracel zraky své po dveřích. Jir. Obraz byl v nadživotní velikosti na průčelní zdi vymalován. Svět. Jsou-li jakým pohodlím tenké zdi, ve kterých není možno promluviti slova, aby nebylo slyšeno v sousedství. V. Mrš. Ode zdi [na ulici] oddělily se dvě postavy. K. Čap. Marie klidně srovnala hrnky do košíku a klidně odešla, bledá jako zeď. Svob. Zuby má každý [horal] jako zeď husté a rovné. Něm. Kam tě vrazím [otec], držet musíš jako hřebík ve zdi pevně. Hol. Kdyby oni [mladší sedláci] takovou živnost měli, vystavěli by si ode zdi a měli by snad kapitál zděné obydlí. Jir. „Nelíbí se vám v Brně?“ „Nelíbí,“ třepala rozhodně hlavou, že ne, ale odpovědi stále házela do zdi dívala se stranou. V. Mrš. Nebudeš smět ani do hospody mezi hochy, aby ti hned neukázali, kde nechal zedník ve zdi díru nevyhodili tě. Svět. Vlezla i sem [na taneční zábavu]. Celou dobu drží támhle zeď netančí. Spirh. Klít jen tak naslepo, jako by házel hrách na zeď, to ho nebavilo bezvýsledně. M. Han. Jen Bacháček vyhýbal se schůzkám takovým, když jeho slova padala jako hrách na zeď byla bez účinku. Herb. Nechtěla dát povolení, pan kaplan na ni, pan učitel; ale Pán bůh chraň, hlava jako zeď neústupná, tvrdá. Něm. „To jako bys do zdi mluvil,“ trpce ušklíbla se hospodyně nadarmo, zbytečně. Sez. A člověk, jenž hlavou proraziti zeď chce, může být sice nejpoctivější, ale je jistě nerozumný chce prosadit stůj co stůj svou vůli. Havl. Rybář zůstal, jako kdyby zeď na něho padala, když Julka mu sdělila, že Anežka odjela do Vídně jakoby omráčen. A. Mrš. „Nu, — zamilované oči vidí prej skrze zeď,“ zamumlal polo pro sebe jsou pronikavější, bystřejší. Tyl. A maloval-li kdo z nich [chlapců] ještě čerta na zeď, to už jen tak ze zvyku strašil. Šrám. Musíme odhodit všechny předsudky, nesmíme se lekati čerta na zdi hrozeb. Vrba. Já sem tě vytáhl ven, pravil kancelářský, já nerad ve světnici mluvím. I zdi mají uši může se donésti nepovolaným uším. Herb. A muziky hrály, že je bylo slyšet za devátou zděj velmi daleko. Kubín. Druzí tlačí své podřízence ke zdi, aby dostali pochvalné dekrety utiskují. Šmil. „Už ho mám, klacka,“ jásá vítězně filolog, „teď ho přimáčknu ke zdi“ přivedu do úzkých. J. Žák. Teď si myslíte, že jsem u zdi, a že jste mi dokázal to, co si myslí většina našich lidí v úzkých. Štefl. Hochu, to nejde, jít při zdi. Bez risika bys nic nedokázal jednati opatrnicky. Hvězda. Taková svoboda nyní je a takový ráj na zemi, že lidé se ke zdi staví, aby svobody nerušili jsou popravováni. Dyk. Vždycky jsem [reportér] tak snadno neunikl nebezpečí. Jednou jsem již téměř stál u zdi měl být popraven. Rozhlas. Obyčejně býval to pochod náramně nezřízený, ode zdi ke zdi klikatý. Herrm. Pij, braťko, to dělá dobře, když má člověk ode zdi ke zdi! je opilý. Ner. Nalijte panu vojákovi hodný kalíšek ode zdi ke zdi, ale to vám povídám, té nejlepší druh laciné silné kořalky. Šmil. Chcete snad hrát „ode zdi“? Však vám ty dva krejcary nikdo nevezme druh hry s penězi. Ner. Stav. stavební konstrukce z kamene, cihel, betonu a pod. tvořící u budov obvod a příčky. Zeď základová, bočná, čelná, zárubní a j. **D (obyč. v pl.) kniž. místnost, obydlí; město**. Žena v těchto hranicích svých zábav s mužem nepřála si příliš veřejnosti, dala přednost čtyrem zdem. Her. Byla to teď jen vlastní vůle její, kterážto ji zdržovala v zdích klášterních v klášteře. Svět. Ctibor po čas svého dlouhého uzdravování se té myšlénky se uchopil, aby zdí klášterních nikdy více neopustil stal se mnichem. Ritt. Nedivme se, že měšťák tak rád sobě vyjde z městských zdí z města. Ner. Nechť mne považuje celá Praha za blázna, hlupců mi spílajíc, až co choť svou do jejich zdí ji zavedu. Svět. Chci v moře zdí, v němž žité vlny bijí, v loď požitku, kde veselý je ruch do města. Heyd. Když za večera v dusných města zdích kol čela starostí se věsí příze v městském prostředí. Čech. **D zděná ohrada n. hradba něco obklopující n. zahrazující**. Kamenná zeď s dvírci hradila jeho [statku] dvorec v čele. Jir. To Hvězda byla, stinná obora. Zeď byla nízká, snadně přešvih’ se. Zey. Hoj, má panenko, na mne hleď, a skoč vesele přes tu zeď! Erb. Na pahorku leží pole chudé — čtyrmi bílými zdmi obehnáno. Ner. Tu v šeré dáli shléd’ jsem stín mhavý a za zeď bílou s žalem svým se skryl na hřbitov. Pfleg. Část jejich [hradeb] posavad stojící podnes sluje zdí hladovou. Pal. Nebeské Číňanův říše neochránila věkostálá zeď její. Pal. Na hoře město. Zdí tré pásů chrání bezpečnost jeho. Mach. I baba za zdí smělejší pod ochranou. Čel. Ve praporu nad vozovou zdí kalich velký krvavě se rdí hradbou. Čech. Přen. Když vás [české pány] ohrozila záplava cizinců v zemi, chtěli jste výsady své ohraditi zdí zákonnou zákonem. Herb. Netajený úžas a rozhořčení počalo zmítat nerozbornou zdí kolem genia. Mah. Přitom trvám, že on [Neruda] byl první, který „čínskou zeď“ náš život obklopující boural bojoval proti uzavřenosti, osamocenosti kulturní a j. Vrch. Zeď obapolné nedůvěry trčí tak chladně mezi námi [pány] a mezi lidem samým. Zey. Mezi klášterem a Kunzovým čtvrtlánem vyrostla vysoká i široká zeď nastalo přerušení styků. A. Mrš. Stav. zeď obkladná, opěrná, pateční, zárubní, nábřežní, přehradní a j. Horn. protipožární zeď ochranná zeď budovaná k zamezení šíření požáru do dalších prostorů. Sport. cvičná zeď pevná stěna, na níž tennista cvičí údery a odrazy míče. **D Zř. svislý n. velmi příkrý svah, stěna**. Zeď skalnou, jež se týčí jak páž Boha na mezi Francie a Španěl, rve [proud lávy]. Vrch. Ale noc se postavila mezi mne a záměr můj jako hrozebná skalní zeď. Svět. **D Kniž. pevné, husté seskupení osob n. věcí.** Ale neprostupná zeď diváků kryla mu ji [dívku] dosud. Dyk. [Třetího dne] vyskytovala se na obzoru zeď hrozebná, pohyblivá, rychle se mu [houfu sedláků] blížící, dlouhé to řady vojska. Svět. Zeď mraků pukla zářící, z ní tekou zlata dlouhé strouhy. Vrch. Mizel [muž] v propustné zdi rovných stromů. Noh. A slyšeli [milenci], když odcházeli šťastni, zdí jilmů ptačím zpěvem prochvěnou, smích veselý. Vrch. Psí víno od těch dob vzrostlo v takovou neproniknutelnou houšť, že silnou její zdí neproniknul už ani ten ostrý, kání zrak. A. Mrš. Ve 20. minutě při trestném kopu hráči Náchoda dělali zeď, míč dostal nekrytý Puč a vyrovnal. Nár. p. Sport. hradba těl, kterou tvoří hráči kopané n. rugby, aby zadrželi soupeřův míč. **D dělati zeď (komu) argot. dávati pozor, hlídati**. Kdo [mezi zloději] je poseroutka, dělá jen zeď. Vach. Toman svými dosti širokými rameny a zády bude dělat zeď lecčemus krýti. Šal. Po prvé ve svém životě dělal zeď zlodějskému kousku. K. J. Ben.

**zazdíti** dok. (co) **vyplniti n. uzavříti zdivem něco**. Takto by pro mne mohly po celý rok být všechny brány zazděny. Ner. Oni štíty shodili, výstupky ubourali, podloubí zazdili. Lier. Nyní mohla to okno nechat zazdít. Pech. Dvéře chodby byly téměř jako zazděny, tak zřídka se otvíraly. Čap. Ch. Toto klenutí se zazdí. Řezn. [Skála tvořila] několikastopovou prohlubinu, již při stavbě nezazdili. Herold. Na zazděnou studnu vedle sebe sedli. Heyd. Její obzor je jako zazděný, nikam nemůže. Herrm. Že Pepička hrá nechápavou — no, tomu jsem rozuměla. Ale že ty jsi ke mně jako zazděná… — což pak nejsem z rodiny? nesdílná. Herrm. **D vsaditi do zdi, upevniti ve zdi něco**. Nyní víme již s jistotu, kde zazdíme pamětní tabulku. Ner. Uviděli něco nového: dva řetězy s těžkými pouty, visící ze železných kruhů zazděných ve stěně. Jir. U nohou kříže byla tabulka zazděná s nápisem napolo již setřeným. Svět. Cihly musí býti dobře vypálené a před zazděním namáčené. Jič. Thermy Diokletianovy stály rovněž, ale byl do nich zazděn a vlepen kostel Santa Maria vestavěn. Zavřel. Přen. Prokletí bylo zazděno v samých základech s bídou. Nový. Zazdila jsem svou lásku do vzdoru k nedobytí. Pujmanová. Stav. zazděné schody mající konce stupnic zakryté zdivem. **D (koho, co do čeho) zděním, zdí uzavříti, skrýti někoho, něco v nějakém prostoru**. Když byl žalář hotov, odvezly ji [královnu] tam a daly ji zazdít. Něm. Mne [Vestálku] zazdili s děckem pod srdcem za živa. Vrch. Zde v té věži zazděno je tré překrásných děv. Heyd. [Vypůjčuje si] moc zábavné a krásné romány o zazděné hraběnce, o strašidle. Jah. V dolech bude nutno požár zazdíti, aby se nezmocnil hořejších etáží. Čap. Ch. Nacházel talmud schovaný v mouce, v pytlích vlny, pod podlahami, ba i zazděný ve sklepích. Ant. Šrám. Císař Josef sám nesl tu truhličku a dal ji zazdíti v Brně na vrchu Petrově do skály. Herb. V most Karlův zazděn meč tvůj podle zvěsti. Vrch. První měsíc dovolené proležel jako zazděn přívaly nekonečných dešťů. Sez. Přen. Ještě včera zazděn do pražských ulic nemůže se Václav dnes nabažit volnosti horského světa. Rón. [Stavební podnikatelé] neúnavně čenichají, kde by co zbourali, kde by který kousek místa a vzduchu zazdili obezdili. Herrm. Kdyby mohla zazdít jeho jméno v paměti! trvale si zapamatovat. Sez. Slang. Dali si pivo a do piva zazdili prcka. To značí, že si dali štamprli rumu. J. Marek. Mysl. slang. Jezevec psa přesadí a zazdí se, to jest nahrne před sebe val hlíny. A. Břez. — V. t. zazdění, zazděný.

**SSJČ**

zeď, zdi ž. (mn. 3. zdem, zdím, 6. zdech, zdích, 7. zdmi)

1. plošná část stavební konstrukce, zejm. svislá; kniž. (jen mn.) obydlí, město ap.: zdi z kamene, cihel, betonu; bočná, čelní z.; omítnout holé zdi; zatlouci hřebík do zdi stěny; obrazy na zdech sálu; být bledý jako z. (čast. stěna) velmi; potácet se ode zdi ke zdi (zprav. v opilosti) vrávorat, přen. expr. nemít pevný cíl (v jednání ap.); být u zdi, řidč. přen. expr. v úzkých; tlačit někoho ke zdi, přen. expr. vhánět do úzkých; postavit někoho ke zdi, přen. expr. popravit zastřelením; – kniž. být nejraději ve čtyřech zdech v příbytku; vyjít z městských zdí (Ner.) z města; ♦ mluvit jako do zdi nadarmo; jít hlavou proti zdi snažit se o nemožné; hlavou z. neprorazíš (přísloví) nedokážeš nemožné; slova padala jako hrách na z. byla bez úspěchu, marná; i zdi mají uši všechno může být nepozorovaně vyslechnuto; je ho (to) slyšet až za devátou zdí velmi daleko; expr. držet z. (o tanečníkovi) netančit; dělat někomu z. zajišťovat něčí bezpečnost při něj. nedovolené činnosti, hlídat někoho; malovat čerta na z. strašit, přivolávat neštěstí; stav. hlavní, opěrná z.; přehradní z.

2. zděná ohrada, hradba ap.: vysoká z. kolem usedlosti, zahrady, dvora; zbytky pevnostních zdí; Hladová z. v Praze stavěná ve 14. stol. za hladu jako nouzová práce; Čínská z. starobylá ochranná hradba na severu Číny, přen. č-á z. nepřekročitelná přehrada, zpátečnická izolovanost

3. řidč. poněk. zast. svislá okrajová plocha připomínající zeď; stěna 2: skalní (Svět.), skalná (Vrchl.) z.

4. kniž. husté, pevné seskupení osob, řidč. věcí: neprostupná z. diváků, demonstrautů; řidč. z. maků (Vrchl.); z. stromů (Nohejl); sport. dělat, stavět z. tvořit hradbu z těl hráčů kopané n. ragby, aby zadržela míč; → zdrob. k 2 zídka, -y ž.: dvorky oddělené zídkami; okenní z. parapet

zazdíti dok. (3. mn. -í, rozk. -zdi, min. -zdil, trp. -zděn)

1. (co) zdivem vyplnit a uzavřít (prostor): z. otvor ve zdi; z. dveře, okna; zazděná studna; jsi jako zazděná (Herrm.) nesdílná

2. (co kam) zdivem upevnit, vsadit do zdi: z. pamětní desku; zazděný základní kámen stavby; přen. zazdila jsem svou lásku do vzdoru (Pujm.); stav. zazděné schody

3. (koho, co kam) zděním uzavřít, skrýt v něj. prostoru: z. odsouzence; z. nevěrnou ženu; poklad zazděný ve sklepení; z. v dolech požár (Čap.-Ch.); přen. (muž) ještě včera zazděn do pražských ulic (Rón) nucen pohybovat se v pražských ulicích; slang. do piva z. prcka (J. Mar.) přilít kořalku; mysl. jezevec, liška se zazdí (před psem) nahrne před sebe val hlíny

obezdíti (zast. a nář. ozdíti Wint., Rais aj.) dok. (3. mn. -í, rozk. -zdi, min. -zdil, trp. -zděn, přech. min. -zdiv) (co) opatřit, obklopit, obstavit zdí ap.: schodiště je obezděno požární zdí; o. zahrad

**zídka**, -y f. zdrob. k zeď. Každý [domek byl] od druhého odloučen zídkou. Pfleg. Přelezl zídku sousední zahrady. Win. Stál jsem u cisterny, která byla obkroužena zídkou. Kop. Byl překvapen vroubením políček, zídkami z nahromaděných kamenů. John. Opřel se těžce o zídku okenní parapet. Ner. Monstrance stříbrná, noha šestilaločná, nodus šestihranný, s tvary zídek. Chyt. Zídky předložených schodů jsou z režného spárovaného zdiva. Úř. l

**SSČ**

 **zeď**, zdi ž (mn. 3. zdem, zdím, 6. zdech, zdích, 7. zdmi)
1. plošná (svislá) část stavební konstrukce: zdi z cihel; nosná, opěrná zeď; omítnout holé zdi; zatlouci hřebík do zdi stěny; jít od(e) zdi ke zdi vrávoravě, přen. od jedné krajnosti k druhé; tlačit, tisknout někoho ke zdi, přen. vhánět do úzkých; nutit k rozhodnutí

 2. zděná ohrada, hradba ap.: zeď kolem zahrady, dvora; pád berlínské zdi; Hladová zeď (v Praze); Čínská zeď (stavba); přen. (ps. čínská zeď) zpátečnická izolovanost

 3. kniž. husté, pevné seskupení osob, řidč. věcí: neprostupná zeď demonstrantů; stavět zeď (v kopané) tvořit hradbu z těl hráčů (při kopu na branku)
♦ čelem, hlavou zeď neprorazíš (přísloví); jít hlavou proti zdi *snažit se o nemožné;* nemaluj čerta na zeď *nestraš; nepřivolávej neštěstí;*
**zídka,** -y ž zdrob. *k 1:* dvorky oddělené zídkami; okenní zídka *parapet 2*