|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ἡ φωνή** | | | | |
|  |  | Αρχαία Ελληνική | Αρχαία/Νέα Ελληνική | Νέα Ελληνική |
| Ομόρριζα | απλά | * Φωνητός (=αυτός που μπορεί να ειπωθεί) | * Τὸ φώνημα (=είναι ο φθόγγος που παρουσιάζεται σε ένα σταθερό φθογγολογικό περιβάλλον και δίνει μία νέα λέξη. Έτσι π.χ. στις λέξεις **π**όνος, **τ**όνος, **μ**όνος τα **π**,**τ**,**μ** που διαφοροποιούν τη σημασία των αντίστοιχων λέξεων, είναι φωνήματα) * Φωνητικός =   1. Αυτός που σχετίζεται με τη φωνή (φωνητικά όργανα)   2. Αυτός που συντελεί στην παραγωγή φωνής (φωνητικές χορδές)   3. Αυτός που σχετίζεται με τους φθόγγους (φωνητική νόμοι)   4. Ο προικισμένος με φωνή, με λόγο * Φωνῆεν (=ο φθόγγος που παράγεται με το στόμα ανοιχτό ή μισάνοιχτο και μόνο με τις φωνητικές χορδές του λάρυγγα (α, ε, η, ι, ο, υ, ω) | * Φωνάζω * Φωναχτά * Φωνακλάς   1. Αυτός που μιλάει δυνατά, που βγάζει κραυγές   2. Αυτός που εκνευρίζεται εύκολα και βάζει τις φωνές * Φωνηεντικός [=αυτός που σχετίζεται με τα φωνήεντα (π.χ. φωνηεντικά πάθη)] |
| σύνθετα | * ἀντιφωνέω, ἀντιφωνῶ (=απαντώ σε προηγούμενη προσφώνηση) * εὔφωνος =   1. Αυτός που έχει γλυκειά φωνή,   2. Αυτός που διακρίνεται για την ηχηρή φωνή του * Μικρόφωνος (=αυτός που έχει αδύναμη φωνή) * ἡ μικροφωνία (=η απαλή, ευχάριστη και γλυκιά φωνή) * μεγαλόφωνος =   1. αυτός που έχει δυνατή φωνή, ο φωνακλάς   2. αυτός που λέει μεγάλα λόγια, ο αλαζόνας, ο υπερήφανος | * φωνασκέω, φωνασκῶ=   1. Α.Ε.: καλλιεργώ τη φωνή μου   2. Ν.Ε.: φωνάζω δυνατά, κραυγάζω * ἡ φωνασκία =   1. Α.Ε.: άσκηση της φωνής στο τραγούδι ή στην απαγγελία   2. Ν.Ε.: πολύ δυνατή ή ενοχλητική ομιλία, συζήτηση με οξεία και διαπεραστική φωνή * ἡ εὐφωνία =   1. η γλυκιά και ευχάριστη φωνή   2. η καλή προφορά * ἀναφωνέω, ἀναφωνῶ=   1. φωνάζω δυνατά, κραυγάζω λόγω ψυχικής έντασης   2. Α.Ε.: ανακηρύσσω, αναγορεύω * Διαφωνέω, διαφωνῶ (=εκφράζω διαφωνία) * ἡ διαφωνία (=η έλλειψη συμφωνίας, η διάσταση απόψεων, η ασυμφωνία γνωμών, η διχογνωμία) * συμφωνέω, συμφωνῶ * ἡ συμφωνία * σύμφωνος =   1. αυτός που έχει την ίδια γνώμη για κάτι με κάποιον άλλον   2. αυτός που είναι ανάλογος και ταιριαστός με κάτι άλλο | * ευφωνικός (=αυτός που αναφέρεται στην ευφωνία ή που συντελεί σε αυτήν) * μικρόφωνο (=ηλεκτρική συσκευή που ενισχύει την ένταση των ηχητικών κυμάτων) * μεγάφωνο (=ηλεκτρική συσκευή που ενισχύει την ένταση των ηχητικών κυμάτων) * πολυφωνικός (=αυτός που αναφέρεται στην πολυφωνία) * μεγαλόφωνα/ μεγαλοφώνως (=με δυνατή φωνή) * γραμμόφωνο (=συσκευή αναπαραγωγής ήχων) * φωνογράφος (=συσκευή για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχων) * φωνοληψία (=σύνολο διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται η λήψη και αποτύπωση ήχων) |
| σύνθετα |  | * ἄφωνος =   1. ἄλαλος, βουβός   2. αυτός που σιωπά από έκπληξη * ἡ αφωνία (= η πλήρης απώλεια της φωνής από παθολογικά ή ψυχολογικά αίτια) * που διαθέτει ωραία φωνή, που τραγουδά καλλίφωνος (= αυτός που διαθέτει ωραία φωνή, που τραγουδά μελωδικά) * παράφωνος =   1. αυτός που δεν ακολουθεί τους κανόνες της μουσικής αρμονίας, φάλτσος   2. κακόφωνος * ἡ παραφωνία (=δυσαρμονία, παρατονία, φάλτσο) * πολύφωνος (=αυτός που βγάζει πολλούς και διαφορετικούς ήχους/φωνές) * ἡ πολυφωνία =   συνδυασμός πολλών φωνών ή οργάνων κατά την εκτέλεση μουσικής σύνθεσης   * μεταφορικά: η ύπαρξη πολλών διαφορετικών απόψεων για το ίδιο θέμα | * φωνολογία (=ο κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά τη λειτουργία των φωνημάτων μιας ορισμένης γλώσσας * φωνολογικός (αυτός που σχετίζεται με τη φωνολογία) |