ଉପସର୍ଗ  
(Odia Upasarga) Prefix

           ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଯୌଗିକ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ କରାଗଲେ ତାକୁ ପୂର୍ବପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଏହାର ଅନ୍ୟନାମ ଉପସର୍ଗ ଏହାକୁ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଯଥା - ସଂସ୍କୃତ, ଓ ବୌଦେଶିକ ପୂର୍ବପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅନ୍ୟନାମ ଉପସର୍ଗ । ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯଥା – ସଂସ୍କୃତ, ଓଡିଆ ଓ ବୈଦେଶିକ ପୂର୍ବପ୍ରତ୍ୟ।ୟ ।  
  
(କ) ସଂସ୍କୃତ ପୂର୍ବପ୍ରତ୍ୟୟ : ସଂସ୍କୃତରେ “ ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ ” ଇତ୍ୟାଦି ୨୦ ଗୋଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଅଛି । ସେଗୁଡିକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋଗ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ –  
(ଖ) ଓଡିଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ :  
(ଗ) ବୈଦେଶିକ ପୂର୍ବପ୍ରତ୍ୟୟ :

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ପ୍ର- | ପ୍ର (pra) + କାର୍ଯ୍ୟ (karjya) = ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ (prakarjya) |
|  | ପ୍ର (pra) + କାଶ (kasa) = ପ୍ରକାଶ (prakasa) |
|  | ପ୍ର (pra) + ଚଳନ (chalana) = ପ୍ରଚଳନ (prachalana) |
|  | ପ୍ର (pra) + ଘଟ (ghata) = ପ‌୍ରଘଟ (praghata) |
|  | ପ୍ର (pra) + ଭାବ (bhaba) = ପ୍ରଭାବ (prabhaba) |
|  | ପ୍ର (pra) + ଧାନ (dhana) = ପ୍ରଧାନ (pradhana) |
|  | ପ୍ର (pra) + ଚଣ୍ଡ (chanda) = ପ୍ରଚଣ୍ଡ (prachanda) |
|  | ପ୍ର (pra) + ବଚନ (bachana) = ପ୍ରବଚନ (prabachana) |
| ପରା- | ପରା (para) + କ୍ରମ (krama) = ପରାକ୍ରମ (parakrama) |
|  | ପରା (para) + ଜୟ (jaya) = ପରାଜୟ (parajaya) |
|  | ପରା (para) + ଭବ (bhaba) = ପରାଭବ (paramarsa) |
|  | ପରା (para) + ମର୍ଶ (marsa) = ପରାମର୍ଶ (paramarsa) |
|  | ପରା (para) + ପର (para) = ପରାପର (parapara) |
| ଅପ- | ଅପ (apa) + କର୍ମ (karma) = ଅପକର୍ମ (apakarma) |
|  | ଅପ (apa) + ଚେଷ୍ଟା (chesta) = ଅପଚେଷ୍ଟା (apachesta) |
|  | ଅପ (apa) + ବାଦ (bada) = ଅପବାଦ (apabada) |
|  | ଅପ (apa) + ମାନ (mana) = ଅପମାନ (apamana) |
|  | ଅପ (apa) + ସଂସ୍କୃତି (sanskruti) = ଅପସଂସ୍କୃତି (apasanskruti) |
|  | ଅପ (apa) + କାର (kara) = ଅପକାର (apakara) |
|  | ଅପ (apa) + ନିନ୍ଦା (ninda) = ଅପନିନ୍ଦା (apaninda) |
|  | ଅପ (apa) + ଭାଷା (bhasa) = ଅପଭାଷା (apabhasa) |
|  | ଅପ (apa) + ଯଶ (jasa) = ଅପଯଶ (apajasa) |
|  | ଅପ (apa) + ହରଣ (harana) = ଅପହରଣ (apaharana) |
| ନି | ନି (ni) + ଖୋଜ (khoja) = ନିଖୋଜ (nikhoja) |
|  | ନି (ni) + ଗ୍ରହ (graha) = ନିଗ୍ରୋହ (nigroha) |
|  | ନି (ni) + ଘଞ୍ଚ (ghancha) = ନିଘଞ୍ଚ (nighancha) |
|  | ନି (ni) + ଥର (thara) = ନିଥର (nithara) |
|  | ନି (ni) + ଦାରୁଣ (daruna) = ନିଦାରୁଣ (nidaruna) |
|  | ନି (ni) + ମଗ୍ନ (magna) = ନିମଗ୍ନ (nimagna) |
|  | ନି (ni) + ରବ (raba) = ନିରବ (niraba) |
|  | ନି (ni) + ସର୍ତ୍ତ (sarta) = ନିସର୍ତ୍ତ (nisarta) |
| ସମ୍- | ସମ୍ (som) + ଆଚାର (achara) = ସମାଚାର (samachara) |
|  | ସମ୍ (som) + କର (kara) = ସଙ୍କର (sankara) |
|  | ସମ୍ (som) + ଗୀତ (gita) = ସଂଗୀତ (sangita) |
|  | ସମ୍ (som) + ଉଚିତ (uchita) = ସମୁଚିତ (samuchita) |
|  | ସମ୍ (som) + ଗତି (gati) = ସଂଗଚି (sangati) |
|  | ସମ୍ (som) + ବାଦ (bad) = ସଂବାଦ (sambada) |
|  | ସମ୍ (som) + ଭାଷଣ (bhasana) = ସମ୍ଭାଷଣ (sambhasana) |
|  | ସମ୍ (som) + ଯୋଗ (joga) = ସଂଯୋଗ (sanjoga) |
|  | ସମ୍ (som) + ସାର (sara) = ସଂସାର (sansara) |

|  |  |
| --- | --- |
| ସୁ | ସୁ (su) + କେଶୀ (kesi) = ସୁକେଶୀ (sukesi) |
|  | ସୁ (su) + ଗଠିତ (gathita) = ସୁଗଠିତ (sugathita) |
|  | ସୁ (su) + ଗୁଣ (guna) = ସୁଗୁଣ (suguna) |
|  | ସୁ (su) + ଧୀର (dhira) = ସୁଧୀର (sudhira) |
|  | ସୁ (su) + ନାମ (nama) = ସୁନାମ (sunama) |
|  | ସୁ (su) + ଫଳ (phala) = ସୁଫଳ (sufala) |
|  | ସୁ (su) + ବଳ (bala) = ସୁବଳ (subala) |
|  | ସୁ (su) + ବାସ (basa) = ସୁବାସ (subasa) |
|  | ସୁ (su) + ଯୋଗ (joga) = ସୁଯୋଗ (sujoga) |
|  | ସୁ (su) + ଶାନ୍ତ (santa) = ସୁଶାନ୍ତ (susanta) |
| ଅଧି | ଅଧି (adhi) + କାର (kara) = ଅଧିକାର (adhikara) |
|  | ଅଧି (adhi) + ଦେବ (deba) = ଅଧିଦେବ (adhideba) |
|  | ଅଧି (adhi) + ନାୟତ (nayata) = ଅଧିନାୟକ (adhinayak) |
|  | ଅଧି (adhi) + ପତି (pati) = ଅଧିପତି (adhipati) |
|  | ଅଧି (adhi) + ବାସ (basa) = ଅଧିବାସ (adhibasa) |
|  | ଅଧି (adhi) + ମାସ (masa) = ଅଧିମାସ (adhimasa) |
|  | ଅଧି (adhi) + ରାଜ (raja) = ଅଧିରାଜ (adhiraja) |
| ନିର୍ | ନିର୍ (nira) + ଆଧାର (aadhara) = ନିରାଧାର (niradhara) |
|  | ନିର୍ (nira) + ଆଶ୍ରୟ (asraya) = ନିରାଶ୍ରୟ (nirasraya) |
|  | ନିର୍ (nira) + ଈଶ୍ୱର (eswara) = ନିରୀଶ୍ୱର (niraswara) |
|  | ନିର୍ (nira) + ଉପମା (upama) = ନିରୁପମା (nirupama) |
|  | ନିର୍ (nira) + ଉପାୟ (upaya) = ନିରୁପାୟ (nirupaya) |
|  | ନିର୍ (nira) + ଜଳ (jala) = ନିର୍ଜଳ (nirjala) |
|  | ନିର୍ (nira) + ଧୂମ (dhuma) = ନିର୍ଧୂମ (nirdhuma) |
|  | ନିର୍ (nira) + ନୟ (naya) = ନିର୍ଣ୍ଣୟ (nirnaya) |
|  | ନିର୍ (nira) + ବଂସ (bansa) = ନିର୍ବଂଶ (nirbansa) |
|  | ନିର୍ (nira) + ମଳ (mala) = ନିର୍ମଳ (nirmala) |
| ଉତ୍ | ଉତ୍ (ut) + କଳ (kala) = ଉତ୍କଳ (utkala) |
|  | ଉତ୍ (ut) + ଗମନ (gamana) = ଉଦ୍ଗମନ (udgamana) |
|  | ଉତ୍ (ut) + ଛନ୍ନ (channa) = ଉଚ୍ଛନ୍ନ (uchanna) |
|  | ଉତ୍ (ut) + ଚ୍ଛଳ (chala) = ଉତ୍ସଳ (utsala) |
|  | ଉତ୍ (ut) + ତପ୍ତ (tapta) = ଉତ୍ତପ୍ତ (utapta) |
|  | ଉତ୍ (ut) + ପତି (pati) = ଉତ୍ପତ୍ତି (utpati) |
|  | ଉତ୍ (ut) + ଭିନ୍ନ (bhinna) = ଉଭ୍ଭିନ୍ନ (utbhinna) |
|  | ଉତ୍ (ut) + କ୍ଷେପଣ (khyepana) = ଉତକ୍ଷେପଣ (utkhepana) |
| ଦୁର୍ | ଦୁର୍ (dura) + ଆରୋଗ୍ୟ (arogya) = ଦୁରାରୋଗ୍ୟ (durarogya) |
|  | ଦୁର୍ (dura) + ଗୁଣ (guna) = ଦୁର୍ଗୁଣ (durguna) |
|  | ଦୁର୍ (dura) + ଘଟଣା (ghatana) = ଦୁର୍ଘଟଣା (durghatana) |
|  | ଦୁର୍ (dura) + ଦଶା (dasa) = ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା (durdasa) |
|  | ଦୁର୍ (dura) + ନାମ (nama) = ଦୁର୍ନାମ (durnama) |
|  | ଦୁର୍ (dura) + ଭିକ୍ଷ (bhikhya) = ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ (durbhikhya) |
|  | ଦୁର୍ (dura) + ଯୋଗ (joga) = ଦୁର୍ଯୋଗ (durjoga) |
| ଅତି | ଅତି (ati) + ଅଧିକ (adhika) = ଅତ୍ୟଧିକ (atyadhika) |
|  | ଅତି (ati) + ଆଚାର (achara) = ଅତ୍ୟାଚାର (atyachara) |
|  | ଅତି (ati) + ଉକ୍ତି (bhakti) = ଅତ୍ୟୁକ୍ତି (atyukti) |
|  | ଅତି (ati) + କଥା (katha) = ଅତିକଥା (atikatha) |
|  | ଅତି (ati) + କାୟ (kaya) = ଅତିକାୟ (atikaya) |
|  | ଅତି (ati) + ବଡି (badi) = ଅତିବଡି (atibadi) |
|  | ଅତି (ati) + ମାସନ (masana) = ଅତିମାସନ (atimasana) |
|  | ଅତି (ati) + ରଞ୍ଜନ (ranjana) = ଅତିରଞ୍ଜନ (atiranjan) |
|  | ଅତି (ati) + ଶୟ (saya) = ଅତିଶୟ (atisaya) |
| ପ୍ରତି | ପ୍ରତି (prati) + କଥା (katha) = ପ୍ରତିକଥା (pratikatha) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + କାର (kara) = ପ୍ରତିକାର (pratikara) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + କ୍ରିୟା (kriya) = ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (pratikriya) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ଦାନ (dana) = ପ୍ରତିଦାନ (pratidana) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ନିଧି (nidhi) = ପ୍ରତିନିଧି (pratinidhi) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ପକ୍ଷ (pakhya) = ପ୍ରତିପକ୍ଷ (pratipakhya) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ବିଧାନ (bidhana) = ପ୍ରତିବିଧାନ (pratibidhana) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ରକ୍ଷା (rakhya) = ପ୍ରତିରକ୍ଷା (pratirakhya) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ଲିପି (lipi) = ପ୍ରତିଲିପି (pratilipi) |
|  | ପ୍ରତି (prati) + ଶ୍ରୁତି (sruti) = ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (pratisruti) |
| ପରି | ପରି (pari) + ଚୟ (chaya) = ପରିଚୟ (parichaya) |
|  | ପରି (pari) + ଜନ (jana) = ପରିଜନ (parijana) |
|  | ପରି (pari) + ତାପ (tapa) = ପରିତାପ (paritapa) |
|  | ପରି (pari) + ପ୍ରକାଶ (prakasa) = ପରିପ୍ରକାଶ (pariprakasa) |
|  | ପରି (pari) + ବେଷ୍ଟନ (bestana) = ପରିବେଷ୍ଟନ (paribestana) |
|  | ପରି (pari) + ଶ୍ରମ (srama) = ପରିଶ୍ରମ (parisrama) |
|  | ପରି (pari) + ଶେଷ (sesa) = ପରିଶେଷ (parisesa) |
|  | ପରି (pari) + ସର (sara) = ପରିସର (parisara) |
| ଅଭି | ଅଭି (abhi) + ନନ୍ଦନ (nindana) = ଅଭିନନ୍ଦନ (abhinandana) |
|  | ଅଭି (abhi) + ନବ (naba) = ଅଭିନବ (abhinaba) |
|  | ଅଭି (abhi) + ନେତା (neta) = ଅଭିନେତା (abhineta) |
|  | ଅଭି (abhi) + ପ୍ରାୟ (praya) = ଅଭିପ୍ରାୟ (abhipraya) |
|  | ଅଭି (abhi) + ବୃଦ୍ଧି (brudhi) = ଅଭିବୃଦ୍ଧି (abhibrudhi) |
|  | ଅଭି (abhi) + ଭାଷଣ (bhasana) = ଅଭିଭାଷଣ (abhibhasana) |
|  | ଅଭି (abhi) + ଶାପ (sapa) = ଅଭିଶାପ (abhisapa) |
|  | ଅଭି (abhi) + ସାର (sara) = ଅଭିସାର (abhisara) |
| ବି | ବି (bi) + କଳ (kala) = ବିକଳ (bikala) |
|  | ବି (bi) + କାଶ (kasa) = ବିକାଶ (bikasa) |
|  | ବି (bi) + ଖ୍ୟାତ (khyata) = ବିଖ୍ୟାତ (bikhyata) |
|  | ବି (bi) + ଗତ (gata) = ବିଗତ (bigata) |
|  | ବି (bi) + ଚରଣ (charana) = ବିଚରଣ (bitarana) |
|  | ବି (bi) + ଯୋଗ (joga) = ବିଯୋଗ (bijoga) |
|  | ବି (bi) + ରୋଧ (rodha) = ବିରୋଧ (birodha) |
|  | ବି (bi) + ଶେଷ (sesa) = ବିଶେଷ (bisesa) |
| ଅନୁ | ଅନୁ (anu) + କମ୍ପା (kampa) = ଅନୁକମ୍ପା (anukampa) |
|  | ଅନୁ (anu) + କରଣ (karana) = ଅନୁକରଣ (anukarana) |
|  | ଅନୁ (anu) + ଗମନ (gamana) = ଅନୁଗମନ (anugamana) |
|  | ଅନୁ (anu) + ଚର (chara) = ଅନୁଚର (anuchara) |
|  | ଅନୁ (anu) + ତାପ (tapa) = ଅନୁତାପ (anutapa) |
|  | ଅନୁ (anu) + ନୟ (naya) = ଅନୁନୟ (anunaya) |
|  | ଅନୁ (anu) + ପାନ (pana) = ଅନୁପାନ (anupana) |
|  | ଅନୁ (anu) + ରୋଧ (rodha) = ଅନୁରୋଧ (anurodha) |
|  | ଅନୁ (anu) + ଯୋଗ (joga) = ଅନୁଯୋଗ (anujoga) |
|  | ଅନୁ (anu) + ଶାସନ (sasana) = ଅନୁଶାସନ (anusasana) |
| ଅବ | ଅବ (aba) + କାରୀ (kari) = ଅବକାରୀ (abakari) |
|  | ଅବ (aba) + କାଶ (kasa) = ଅବକାଶ (abakasa) |
|  | ଅବ (aba) + ଚେତନ (chetana) = ଅବଚେତନ (abachetana) |
|  | ଅବ (aba) + ତରଣ (tarana) = ଅବତରଣ (abatarana) |
|  | ଅବ (aba) + ମାନନା (manana) = ଅବମାନନା (abamanana) |
|  | ଅବ (aba) + ଶେଷ (sesa) = ଅବଶେଷ (abasesa) |
|  | ଅବ (aba) + ହେଳା (hela) = ଅବହେଳା (abahela) |
|  | ଅବ (aba) + ଲୋକନ (lokana) = ଅବଲୋକନ (abalochana) |
| ଉପ | ଉପ (upa) + କଥା (katha) = ଉପକଥା (upakatha) |
|  | ଉପ (upa) + କରଣ (karana) = ଉପକରଣ (upakarana) |
|  | ଉପ (upa) + କାର (kara) = ଉପକାର (upakarana) |
|  | ଉପ (upa) + କୂଳ (kula) = ଉପକୂଳ (upakala) |
|  | ଉପ (upa) + ଗ୍ରହ (graha) = ଉପଗ୍ରହ (upagraha) |
|  | ଉପ (upa) + ଚାର (chara) = ଉପଚାର (upachara) |
|  | ଉପ (upa) + ନଦୀ (nadi) = ଉପନଦୀ (upanadi) |
|  | ଉପ (upa) + ବନ (bana) = ଉପବନ (upbana) |
|  | ଉପ (upa) + ହାର (hara) = ଉପହାର (upahara) |
| ଆ | ଆ (aa) + କଣ୍ଠ (kantha) = ଆକଣ୍ଠ (akantha) |
|  | ଆ (aa) + କର୍ଷଣ (karsana) = ଆକର୍ଷଣ (akarsana) |
|  | ଆ (aa) + କାର (kara) = ଆକାର (akara) |
|  | ଆ (aa) + କୁମାରୀ (kumari) = ଆକୁମାରୀ (akumari) |
|  | ଆ (aa) + ଗମନ (gamana) = ଆଗମନ (agamana) |
|  | ଆ (aa) + ଚରଣ (charana) = ଆଚରଣ (acharana) |
|  | ଆ (aa) + ଦାନ (dana) = ଆଦାନ (adana) |
|  | ଆ (aa) + ବରଣ (barana) = ଆବରଣ (abarana) |
|  | ଆ (aa) + ବର୍ତ୍ତନ (bartana) = ଆବର୍ତ୍ତନ (abartana) |
|  | ଆ (aa) + ମରଣ (marana) = ଆମରଣ (amarana) |
| ଅପି | ଅପି (api) + ଗ୍ରହ (graha) = ଅପିଗ୍ରହ (apigraha) |
|  | ଅପି (api) + ଧାନ (dhana) = ଅପିଧାନ (apidhana) |
|  | ଅପି (api) + ହିତ (hita) = ଅପିହିତ (apihita) |
| ଅ | ଅ (a) + କଟା (kata) = ଅକଟା (akata) |
|  | ଅ (a) + ଖିଆ (khia) = ଅଖିଆ (akhia) |
|  | ଅ (a) + ଜଣା (jana) = ଅଜଣା (ajana) |
|  | ଅ (a) + ପିଆ (pia) = ଅପିଆ (apia) |
|  | ଅ (a) + ବଟା (bata) = ଅବଟା (abata) |
|  | ଅ (a) + ଶୁଣା (suna) = ଅଶୁଣା (asuna) |
| ଅଣ | ଅଣ (ana) + ଆକାର (akara) = ଅଣାକାର (anakara) |
|  | ଅଣ (ana) + ଓଡିଆ (odia) = ଅଣଓଡିଆ (anaodiaaa) |
|  | ଅଣ (ana) + ଫୁଟା (futa) = ଅଣଫୁଟା (anafuta) |
|  | ଅଣ (ana) + ବୁଦ୍ଧିଆ (budhia) = ଅଣବୁଦ୍ଧିଆ (anabudhia) |
|  | ଅଣ (ana) + ହିନ୍ଦୁ (hindu) = ଅଣହିନ୍ଦୁ (anahindu) |
|  | ଅଣ (ana) + ହେଳା (hela) = ଅଣହେଳା (anahela) |
| କୁ | କୁ (ku) + କଥା (katha) = କୁକଥା (kukatha) |
|  | କୁ (ku) + ପ୍ରଥା (pratha) = କୁପ୍ରଥା (kupratha) |
| ଦର | ଦର (dara) + କଞ୍ଚା (kancha) = ଦରକଞ୍ଚା (darakancha) |
|  | ଦର (dara) + ଖିଆ (khia) = ଦରଖିଆ (darakhia) |
|  | ଦର (dara) + ପଚିଲା (pachila) = ଦରପାଚିଲା (barapachila) |
|  | ଦର (dara) + ବଟା (bata) = ଦରବଟା (darabata) |
|  | ଦର (dara) + ଶୁଖିଲା (sukhila) = ଦରଶୁଖିଲା (darasukhila) |
|  | ଦର (dara) + ହସା (hasa) = ଦରହସା (darahasa) |
| ପାତି | ପାତି (pati) + ହଂସ (hansa) = ପାତିହଂସ (patihansa) |
|  | ପାତି (pati) + ରେଳ (rela) = ପାତିରେଳ (patirela) |
| ଗର୍ | ଗର୍ (gara) + ହାଜର (hajara) = ଗରହାଜର (garahajara) |
|  | ଗର୍ (gara) + ହୁସିଆର (husiara) = ଗରହୁସିଆର (garahusiar) |
| ନା | ନା (na) + ୱାରସ (waras) = ନାୱାରସ (nawarasa) |
|  | ନା (na) + ମଞ୍ଜୁର (manjura) = ନାମଞ୍ଜୁର (namanjur) |
|  | ନା (na) + ପସନ୍ଦ (pasanda) = ନାପସନ୍ଦ (napasanda) |
| ଫି | ଫି (fi) + ଘର (ghara) = ଫିଘର (fighara) |
|  | ଫି (fi) + ମାସ (masa) = ଫିମାସ (fimasa) |
|  | ଫି (fi) + ରୋଜ (roja) = ଫିରୋଜ (firoja) |
|  | ଫି (fi) + ଜଣ (jana) = ଫିଜଣ (fijona) |
|  | ଫି (fi) + ଲୋକ (loka) = ଫିଲୋକ (filoka) |
| ବଦ୍ | ବଦ୍ (bad) + ଖରଚ (kharacha) = ବଦଖରଚ (badkharacha) |
|  | ବଦ୍ (bad) + ରାଗୀ (ragi) = ବଦରାଗୀ (badragi) |
|  | ବଦ୍ (bad) + ହଜମ (hajama) = ବଦହଜମ (badhajama) |
|  | ବଦ୍ (bad) + ଖୋର୍ (khora) = ବଦଖୋର (badkhor) |
|  | ବଦ୍ (bad) + ନାମ (nama) = ବଦନାମ (badnam) |
| ବେ - | ବେ (be) + ଆଇନ (ayen) = ବେଆଇନ (beayen) |
|  | ବେ (be) + ଖାତିର (khatira) = ବେଖାତିର (bekhatir) |
|  | ବେ (be) + ଇମାନ (eman) = ବେଇମାନ (beiman) |
|  | ବେ (be) + ଟାଇମ୍ (time) = ବେଟାଇମ୍ (betime) |
|  | ବେ (be) + ନିୟମ (niyama) = ବେନିୟମ (beniyama) |
| ହର - | ହର୍ (har) + ରଜ (raja) = ହରରୋଜ (harroj) |
|  | ହର୍ (har) + ଘଡି (ghadi) = ହରଘଡି (harghadi) |

ତଦ୍ଧିତ  
(Tadhita Sabda) Suffixes

                   ଶବ୍ଦର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ତାହାକୁ ତଦ୍ଧିତ କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ କୃଦନ୍ତ ଓ ତଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । କ୍ରିୟା ବା ଧାତୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଗଲେ କୃଦନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ତଦ୍ଧିତ ହୁଏ । ନିମ୍ନରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି -

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ଆତି- | ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ- | ଓକିଲ (okila) + ଆତି (ati) = ଓକିଲାତି (okilati) |
| ଆନି- | ଭାବ/କର୍ମ ଅର୍ଥରେ- | ବାବୁ (babu) + ଆନି (ani) = ବାବୁଆନି (babuani) |
|  |  | ସାହେବ (saheb) + ଆନି (ani) = ସାହେବାନି (sahebni) |
| ଆମି- | ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ- | ମୂର୍ଖ (murkha) + ଆମି (ami) = ମୂର୍ଖାମି (murkhami) |
|  |  | ଠକ (thaka) + ଆମି (ami) = ଠକାମି (thakami) |
|  |  | ଦୁଷ୍ଟ (dusta) + ଆମି (ami) = ଦୁଷ୍ଟାମି (dustami) |
|  |  | ପାଗଳ (pagala) + ଆମି (ami) = ପାଗଳାମି (pagalami) |
| ଆରି- | ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ- | କଂସା (kansa) + ଆରି (ari) = କଂସାରି (kansaari) |
|  |  | ଭିକ (bhika) + ଆରି (ari) = ଭିକାରି (bhikaari) |
|  |  | ଶଙ୍ଖା (sankha) + ଆରି (ari) = ଶଙ୍ଖାରି (sankhaari) |
|  |  | ସୁନା (suna) + ଆରି (ari) = ସୁନାରି (sunaari) |
| ଆଳ- | ଅଭ୍ୟାସ ବା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ- | ବଇଁଶୀ (bainsi) + ଆଳ (ala) = ବଇଁଶିଆଳ (bainsiala) |
|  | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଗଣ୍ଠି (ganthi) + ଆଳ (ala) = ଗଣ୍ଠିଆଳ (ganthiala) |
|  | ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ- | ଗାଈ (gai) + ଆଳ (ala) = ଗାଈଆଳ (gaiala) |
|  |  | ଛେଳି (cheli) + ଆଳ (ala) = ଛେଳିଆଳ (cheliala) |
|  |  | ପାଇଟି (paiti) + ଆଳ (ala) = ପାଇଟିଆଳ (paitiala) |
|  |  | ମଇଁଷି (mainsi) + ଆଳ (ala) = ମଇଁଶିଆଳ (mainsiala) |
| ଆଳି- | ଅଭ୍ୟାସ ବା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ- | ଖେଳ (khela) + ଆଳି (ali) = ଖେଳାଳି (khelaali) |
|  |  | ଚଢ଼ା (chadha) + ଆଳି (ali) = ଟଢ଼ାଳି (chadhaali) |
|  |  | ପହଁରା (pahanra) + ଆଳି (ali) = ପହଁରାଳି (pahanraali) |
|  | ଜାତି ଅର୍ଥରେ- | ବଇତ (baita) + ଆଳି (ali) = ବଇତାଳି (baitaali) |
|  | ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ- | ଛପର (chapara) + ଆଳି (ali) = ଛପରାଳି (chaparaali) |
|  |  | ଧାନକଟା (dhanakata) + ଆଳି (ali) = ଧାନକଟାଳି (dhanakataali) |
|  | ସମୂହ ଅର୍ଥରେ- | ଦୀପ (dipa) + ଆଳି (ali) = ଦୀପାଳି (dipaali) |
|  | ସମ୍ୱନ୍ଧାର୍ଥରେ- | ଭାଇ (bhai) + ଆଳି (ali) = ଭାଇଆଳି (bhaiali) |
| ଇ- | ଘଟୁଥିବ ଅର୍ଥରେ- | ଚଉଠ (chautha) + ଇ (e) = ଚଉଠି (chauthi) |
|  | ଛୋଟ ଅର୍ଥରେ- | କାଠ (katha) + ଇ (e) = କାଠି (kathi) |
|  |  | ଚକ (chaka) + ଇ (e) = ଚକି (chaki) |
|  | ଜାତି ଅର୍ଥରେ- | କଟକ (kataka) + ଇ (e) = କଟକି (kataki) |
|  | ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ- | ଚକର (chakara) + ଇ (e) = ଚାକିରି (chakiri) |
|  |  | ମାଷ୍ଟର (mastara) + ଇ (e) = ମାଷ୍ଟରି (mastari) |
|  | ସ୍ୱାର୍ଥରେ- | ଚଳଣ (chalana) + ଇ (e) = ଚଳଣି (chalani) |
| ଇଆ- | ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ- | କପାଳ (kapala) + ଇଆ (eia) = କପାଳିଆ (kapalia) |
|  |  | ମୁନ (mun) + ଇଆ (eia) = ମୁନିଆ (munia) |
|  |  | ଲୁଣ (luna) + ଇଆ (eia) = ଲୁଣିଆ (lunaia) |
|  | ଛୋଟ ଅର୍ଥରେ- | ଖଟ (khata) + ଇଆ (eia) = ଖଟିଆ (khataia) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ଜାତ ଅର୍ଥରେ- | କଟକ (kataka) + ଇଆ (eia) = କଟକିଆ (katakaia) |
|  |  | ଖରାଦିନ (kharadina) + ଇଆ (eia) = ଖରାଦିନିଆ (kharadinaia) |
|  |  | ନଈକୂଳ (nakula) + ଇଆ (eia) = ନଈକୂଳିଆ (naikulia) |
|  |  | ପାହାଡ (pahada) + ଇଆ (eia) = ପାହାଡ଼ିଆ (pahadia) |
|  |  | ବାଲେଶ୍ୱର (baleswar) + ଇଆ (eia) = ବାଲେଶ୍ୱରିଆ (baleswaria) |
|  |  | ମଫସଲ (mafsal) + ଇଆ (eia) = ମଫସଲିଆ (mafsalia) |
|  | ତିଆରି ଅର୍ଥରେ | ବାଉଁଶ (baunsa) + ଇଆ (eia) = ବାଉଁଶିଆ (baunsaia) |
|  | ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ | ମଲ୍ଲିଫୁଲ (maliphula) + ଇଆ (eia) = ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ (maliphulia) |
|  | ବୃ୍ତ୍ତି/ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ | ହଳ (hala) + ଇଆ (eia) = ହଳିଆ (halia) |
|  |  | ମୂଲ (mula) + ଇଆ (eia) = ମୂଲିଆ (mulia) |
|  |  | ଢ଼ୋଲ (dhola) + ଇଆ (eia) = ଢୋଲିଆ (dholia) |
|  |  | ଚାକର (chakara) + ଇଆ (eia) = ଚାକରିଆ (chakiria) |
|  |  | ଗୁଡ଼ (guda) + ଇଆ (eia) = ଗୁଡ଼ିଆ (gudia) |
|  |  | କୀର୍ତ୍ତନ (kirtana) + ଇଆ (eia) = କୀର୍ତ୍ତନିଆ (kirtania) |
|  | ମୂଲ୍ୟ/ପରିଣାମ ଅର୍ଥରେ | ତିନିଗଜ (tinigaja) + ଇଆ (eia) = ତିନିଗଜିଆ (tinigajia) |
|  |  | ଦଶକେଜି (dasakegi) + ଇଆ (eia) = ଦଶକେଜିଆ (dasakegia) |
|  |  | ଦୁଇଟଙ୍କା (duitanka) + ଇଆ (eia) = ଦୁଇଟଙ୍କିଆ (duitankia) |
|  |  | ପାଞ୍ଚହାତ (panchahata) + ଇଆ (eia) = ପାଞ୍ଚହାତିଆ (pahantia) |
|  |  | ବାଇଶିପଳ (baisipala) + ଇଆ (eia) = ବାଇଶିପଳିଆ (baisipalia) |
|  | ରଞ୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ- | ବାଇଗଣ (baigana) + ଇଆ (eia) = ବାଇଗଣିଆ (baigania) |
|  |  | ହଳଦି (haladi) + ଇଆ (eia) = ହଳଦିଆ (haladia) |
|  |  | ରଙ୍ଗ (ranga) + ଇଆ (eia) = ରଙ୍ଗିଆ (rangia) |
|  |  | ପାଉଁଶ (paunsa) + ଇଆ (eia) = ପାଉଁଶିଆ (paunsia) |
|  | ଆକୃତି/ସାଦୃଶ ଅର୍ଥରେ | ଚାଉଳ (chaunla) + ଇଆ (eia) = ଚାଉଳିଆ (chaulia) |
|  |  | ସୋରିଷ (sorisa) + ଇଆ (eia) = ସୋରିଷିଆ (sorisia) |
|  |  | ଶୂଆନାକ (suanaka) + ଇଆ (eia) = ଶୂଆନାକିଆ (sunanakia) |
|  |  | ମଢ (madha) + ଇଆ (eia) = ମଢିଆ (madhia) |
|  |  | ବାଇଗଣ (baigana) + ଇଆ (eia) = ବାଇଗଣିଆ (baigania) |
|  | ସମ୍ୱନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ | ସହର (sahara) + ଇଆ (eia) = ସହରିଆ (saharia) |
|  |  | ରବିବାର (rabibara) + ଇଆ (eia) = ରବିବାରିଆ (rabibaria) |
|  |  | ମହୁଲ (mahula) + ଇଆ (eia) = ମହୁଲିଆ (mahulia) |
|  |  | ବର୍ଷକ (barsaka) + ଇଆ (eia) = ବର୍ଷକିଆ (barsakia) |
|  |  | ପାହାଡ (pahada) + ଇଆ (eia) = ପାହାଡ଼ିଆ (pahadia) |
|  |  | ଖରାଦିନ (kharadina) + ଇଆ (eia) = ଖରାଦିନିଆ (kharadinia) |
|  | ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ- | କଅଁଳ (kaonla) + ଇଆ (eia) = ଖଅଁଳିଆ (kaonlia) |
|  |  | ମଧୁର (madhura) + ଇଆ (eia) = ମଧୂରିଆ (madhuria) |
|  |  | ସୁଲୁସୁଲୁ (sulusulu) + ଇଆ (eia) = ସୁଲୁସୁଲିଆ (sulusulia) |
| ଇମା | ଭାରାର୍ଥରେ | ଗୁରୁ (guru) + ଇମା (ema) = ଗରିମା (garima) |
|  |  | ବଡ଼ (bada) + ଇମା (ema) = ବଡ଼ିମା (badima) |
|  |  | ବଙ୍କା (banka) + ଇମା (ema) = ବଙ୍କିମା (bankima) |
| ଈ | ଜାତ ଅର୍ଥରେ- | ରଣପୁର (ranapur) + ଈ (e) = ରଣପୁରୀ (ranapuri) |
|  |  | ବାଲେଶ୍ୱର (baleswar) + ଈ (e) = ବାଲେଶ୍ୱରୀ (baleswari) |
|  |  | ବନାରସ (banarasa) + ଈ (e) = ବନାରସୀ (banarasi) |
|  |  | ପରଦେଶ (paradesa) + ଈ (e) = ପରଦେଶୀ (paradesi) |
|  |  | କଟକ (kataka) + ଈ (e) = କଟକୀ (kataki) |
|  | ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ- | ଦୋକାନ (dokana) + ଈ (e) = ଦୋକାନୀ (dokani) |
|  | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଭାର (bhara) + ଈ (e) = ଭାରୀ (bhari) |
|  |  | ଦାଗ (daga) + ଈ (e) = ଦାଗୀ (dagi) |
|  |  | ହିସାବ (hisaba) + ଈ (e) = ହିସାବୀ (hisabi) |
|  | ପରିମାଣ ଅର୍ଥରେ | ଆଠହାତ (athahata) + ଈ (e) = ଆଠହାତୀ (athahati) |
|  |  | ଦଶଗଜ (dasagaja) + ଈ (e) = ଦଶଗଜୀ (dasagaji) |
| ଉଆ | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଦାଢ଼ (dadha) + ଉଆ (ua) = ଦାଢ଼ୁଆ (dadhua) |
|  |  | ନିଶ (nisa) + ଉଆ (ua) = ନିଶୁଆ (nisua) |
|  |  | ପଙ୍କ (panka) + ଉଆ (ua) = ପଙ୍କୁଆ (pankua) |
|  |  | ପାଠ (patha) + ଉଆ (ua) = ପାଠୁଆ (pathua) |
|  |  | ମେଘ (megha) + ଉଆ (ua) = ମେଘୁଆ (meghua) |
|  |  | ରାଗ (raga) + ଉଆ (ua) = ରାଗୁଆ (ragua) |
|  | ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ | ଖଚ (kacha) + ଉଆ (ua) = ଖଚୁଆ (khachua) |
|  |  | ମିଛ (micha) + ଉଆ (ua) = ମିଛୁଆ (michua) |
|  |  | ମାଡ଼ (mada) + ଉଆ (ua) = ମାଡ଼ୁଆ (madhua) |
|  | ଜାତ ଅର୍ଥରେ- | ଆଷାଢ଼ (asadha) + ଉଆ (ua) = ଆଷାଢ଼ୁଆ (asadhua) |
|  |  | ବଣ (bana) + ଉଆ (ua) = ବଣୁଆ (banua) |
|  | ବୃତ୍ତି/ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ | ନାଟ (nata) + ଉଆ (ua) = ନାଟୁଆ (natua) |
|  |  | ମାଛ (macha) + ଉଆ (ua) = ମାଛୁଆ (michua) |
|  |  | ସାପ (sapa) + ଉଆ (ua) = ସାପୁଆ (sapua) |
|  |  | ହଳ (hala) + ଉଆ (ua) = ହଳୁଆ (halua) |
|  |  | ହାଟ (hata) + ଉଆ (ua) = ହଟୁଆ (hatua) |
|  | ସଦୃଶ ଅର୍ଥରେ | କାଠ (katha) + ଉଆ (ua) = କାଠୁଆ (kathua) |
|  |  | ବାଘ (bagha) + ଉଆ (ua) = ବାଘୁଆ (baghua) |
|  |  | ସାପ (sapa) + ଉଆ (ua) = ସାପୁଆ (sapua) |
|  | ସଂପର୍କ ଅର୍ଥରେ | ଗାତ (gata) + ଉଆ (ua) = ଗାତୁଆ (gatua) |
|  |  | ଘର (ghara) + ଉଆ (ua) = ଘରୁଆ (gharua) |
|  |  | ମନ (mana) + ଉଆ (ua) = ମନୁଆ (manua) |
|  | ସାମ୍ୟ/ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ | କାଠ (katha) + ଉଆ (ua) = କାଠୁଆ (kathua) |
|  |  | ଶାଗ (saga) + ଉଆ (ua) = ଶାଗୁଆ (sagua) |
| ଉଆଳ | ବାରଣ ଅର୍ଥରେ | ଆଡ଼ (adha) + ଉଆଳ (uala) = ଆଡ଼ୁଆଳ (adhuala) |
|  | ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ- | ଖେଳ (khela) + ଉଆଳ (uala) = ଖେଳୁଆଳ (kheluala) |
|  |  | ଜଗା (jaga) + ଉଆଳ (uala) = ଜଗୁଆଳ (jaguala) |
|  |  | ମଙ୍ଗ (manga) + ଉଆଳ (uala) = ମଙ୍ଗୁଆଳ (manguala) |
|  |  | ରଖ (rakha) + ଉଆଳ (uala) = ରଖୁଆଳ (rakhuala) |
| ଉରା | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଦାନ୍ତ (danta) + ଉରା (ura) = ଦାନ୍ତୁରା (dantura) |
|  | ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ | କାନ୍ଦ (kanda) + ଉରା (ura) = କାନ୍ଦୁରା (kandura) |
|  |  | ମୁତ (muda) + ଉରା (ura) = ମୁତୁରା (mutura) |
|  |  | ହଗ (haga) + ଉରା (ura) = ହଗୁରା (hagura) |
| ଉରିଆ | ବୃତି ଅର୍ଥରେ | କାଠ (katha) + ଉରିଆ (uria) = କାଠୁରିଆ (kathuria) |
|  |  | ନାଆ (naa) + ଉରିଆ (uria) = ନାଉରିଆ (nauria) |
| ଉଲି | ସମ୍ୱନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ | ଗାଁ (gaon) + ଉଳି (uli) = ଗାଉଁଲି (gaunli) |
| ଏଇ | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଖଟା (khata) + ଏଇ (ae) = ଖଟେଇ (khatela) |
|  |  | ମିଠା (mitha) + ଏଇ (ae) = ମିଠେଇ (mithei) |
|  | କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥରେ | ସଫା (safa) + ଏଇ (ae) = ସଫେଇ (safei) |
|  | ଭାବାର୍ଥରେ | ବଡ଼ (bada) + ଏଇ (ae) = ବଡ଼େଇ (badhei) |
|  | କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ- | କୁଲା (kula) + ଏଇ (ae) = କୁଲେଇ (kulei) |
| ଏଲି | ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ | ରୂପା (rupa) + ଏଲି (ali) = ରୂପେଲି (rupeli) |
|  |  | ସୁନା (suna) + ଏଲି (ali) = ସୁନେଲି (suneli) |
| ଓଇ | କୁଶଳାର୍ଥରେ | ଘର (ghara) + ଓଇ (oa) = ଘରୋଇ (gharoi) |
|  |  | ବାଟ (bata) + ଓଇ (oa) = ବାଟୋଇ (batoi) |
| କ | ପୁରଣ ଅର୍ଥରେ | ଦଶ (dasa) + କ (k) = ଦଶକ (dasaka) |
| କା ଓ କାର | ପୁରଣ ଅର୍ଥରେ | ଆଜି (aji) + କା (ka) = ଆଜିକା (ajika) |
|  |  | ଆଜି (aji) + କାର (kara) = ଆଜିକାର (ajikara) |
|  |  | ଏବ (eba) + କା (ka) = ଏବକା (abaka) |
|  |  | ଏବ (aba) + କାର (kara) = ଏବକାର (abakara) |
|  |  | କାଲି (kali) + କା (ka) = କାଲିକା (kalika) |
|  |  | କାଲି (kali) + କାର (kara) = କାଲିକାର (kalikara) |
| କୁଳା | ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ- | ଡ଼ର (dara) + କୁଳା (kula) = ଡ଼ରକୁଳା (darakula) |
|  |  | ଲାଜ (laja) + କୁଳା (kula) = ଲାଜକୁଳା (lajakula) |
| ଖାନା | ଘର ଅର୍ଥରେ | କାର (kar) + ଖାନା (khana) = କାରଖାନା (karakhana) |
|  |  | ଛାପା (chapa) + ଖାନା (khana) = ଛାପାଖାନା (chapakhana) |
|  |  | ଜେଲ (jail) + ଖାନା (khana) = ଜେଲଖାନା (jailkhana) |
|  |  | ଡ଼କ୍ତର (daktar) + ଖାନା (khana) = ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା (daktarkhana) |
|  |  | ବୈଠକ (baithaka) + ଖାନା (khana) = ବୈଠକଖାନା (baithakkhana) |
| ଖୋର | ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ | ଜିଦି (jidi) + ଖୋର (khora) = ଜିଦଖୋର (jidkhor) |
|  |  | ନିଶା (nisa) + ଖୋର (khora) = ନିଶାଖୋର (nishakhor) |
|  |  | ଯୁଦ୍ଧ (judha) + ଖୋର (khora) = ଯୁଦ୍ଧଖୋର (judhakhor) |
|  |  | ଲଭ (labha) + ଖୋର (khora) = ଲାଭଖୋର (labhakhor) |
| ଗର | ବ୍ୟବସାୟ/ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ | କାରି (kari) + ଗର (gara) = କାରିଗର (karigara) |
|  |  | ବାଜି (baji) + ଗର (gara) = ବାଜିଗର (bajigara) |
|  |  | ସୌଦା (souda) + ଗର (gara) = ସୌଦାଗର (soudagara) |
| ଗିରି | ଭାବ/ଧର୍ମ ଅର୍ଥରେ | କିରାନି (kirani) + ଗିରି (giri) = କିରାନିଗିରି (kiranigiri) |
|  |  | ଗୁମାସ୍ତା (gumasta) + ଗିରି (giri) = ଗୁମାସ୍ତାଗିରି (gumastagiri) |
|  |  | ବାବୁ (babu) + ଗିରି (giri) = ବାବୁଗିରି (babugiri) |
|  |  | ମାଷ୍ଟର (mastara) + ଗିରି (giri) = ମାଷ୍ଟରଗିରି (mastaragiri) |
| ଚିଆ | ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ | ପାଣି (pani) + ଚିଆ (chia) = ପାଣିଚିଆ (panichia) |
|  |  | ମାଇ (mai) + ଚିଆ (chia) = ମାଇଚିଆ (maichia) |
|  |  | ଲଳ (lal) + ଚିଆ (chia) = ଲାଳଚିଆ (lalichia) |
|  | ଇଷତ୍ ଅର୍ଥରେ | ମଳି (mali) + ଚିଆ (chia) = ମଳିଚିଆ (malichia) |
| ଟା | ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ | ଟୋକା (toka) + ଟା (ta) = ଟୋକାଟା (tokata) |
|  |  | ବୁଢା (budha) + ଟା (ta) = ବୁଢ଼ାଟା (budhata) |
|  |  | ଲୋକ (loka) + ଟା (ta) = ଲୋକଟା (lokata) |
| ଟି | ଆଦର ଅର୍ଥରେ | ଘର (ghara) + ଟି (ti) = ଘରଟି (gharati) |
|  |  | ପିଲା (pila) + ଟି (ti) = ପିଲାଟି (pilati) |
|  |  | ଫଳ (fala) + ଟି (ti) = ଫଳଟି (falati) |
| ଟିଆ | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଧୂଆଁ (dhua) + ଟିଆ (tia) = ଧୂଆଁଟିଆ (dhuantia) |
|  | ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ | ବୁଲା (bula) + ଟିଆ (tia) = ବୁଲାଟିଆ (bulatia) |
|  | ଅସହାୟ ଅର୍ଥରେ | ଏକା (eka) + ଟିଆ (tia) = ଏକାଟିଆ/ଏକୁଟିଆ (akatia / akutia) |
|  | କାଳ ଅର୍ଥରେ | ଖରା (khara) + ଟିଆ (tia) = ଖରାଟିଆ (kharatia) |
|  | ବୃତ୍ତି/ବାସ ଅର୍ଥରେ | ଭଡ଼ା (bhada) + ଟିଆ (tia) = ବଡ଼ାଟିଆ (badatia) |
| ଦାର | ଅଛି/ଆଧିପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ | ଅଂଶୀ (ansi) + ଦାର (dara) = ଅଂଶୀଦାର (ansidara) |
|  |  | ଜମି (jami) + ଦାର (dara) = ଜମିଦାର (jamidara) |
|  |  | ଭାଗୀ (bhagi) + ଦାର (dara) = ଭାଗୀଦାର (bhagidara) |
|  |  | ସୁବା (suba) + ଦାର (dara) = ସୁବାଦାର (sabudara) |
|  | ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ | ଖରିଦ (kharid) + ଦାର (dara) = ଖରିଦଦାର (kharidara) |
|  | ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ- | ଚୌକି (chouki) + ଦାର (dara) = ଚୌକିଦାର (choukidara) |
|  |  | ବାଜା (baja) + ଦାର (dara) = ବାଜାଦାର (bajadara) |
|  |  | ଦଗା (daga) + ଦାର (dara) = ଦଗାଦାର (dagadar) |
| ପିଛା | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥରେ | ଘର (ghara) + ପିଛା (picha) = ଘରପିଛା (gharapicha) |
|  |  | ଜଣ (jana) + ପିଛା (picha) = ଜଣପିଛା (janapicha) |
| ବନ୍ତ | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଗୁଣ (guna) + ବନ୍ତ (danta) = ଗୁଣବନ୍ତ (gunabanta) |
|  |  | ବଳ (bala) + ବନ୍ତ (danta) = ବଳବନ୍ତ (balabanta) |
|  |  | ଶ୍ରୀ (sri) + ବନ୍ତ (danta) = ଶ୍ରୀବନ୍ତ (sribanta) |
|  |  | ବାଲି (bali) + ବନ୍ତ (danta) = ବାଲିବନ୍ତ (balibanta) |
|  |  | ପାଟ (pata) + ରା (ra) = ପାଟରା (patara) |
|  |  | ପାନ (pana) + ରା (ra) = ପାନରା (panara) |
|  | ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥରେ | ପୋକ (poka) + ରା (ra) = ପୋକରା (pokara) |
| ଲା | ଅବସ୍ଥାନ ଅର୍ଥରେ | ଆଗ (aga) + ଲା (la) = ଆଗଲା (agala) |
|  |  | ମଝି (majhi) + ଲା (la) = ମଝିଲା (majhila) |
| ଆ- |  | କୁହୁ଼ଡ଼ି (Kuhudi) + ଆ (aa) = କୁହୁଡ଼ିଆ (kuhudia) |
|  |  | ଗଣ୍ଠି (ganthi) + ଆ (aa) = ଗଣ୍ଠିଆ (ganthia) |
|  | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଚକାଆଖି (chakaakhi) + ଆ (aa) = ଚକାଆଖିଆ (chakaakhia) |
|  |  | ଚୁଟି (chuti) + ଆ (aa) = ଚୁଟିଆ (chutia) |
|  |  | ଦାଢ଼ି (dadhi) + ଆ (aa) = ଦାଢ଼ିଆ (dadhia) |
|  |  | ରୋଗ (roga) + ଆ (aa) = ରୋଗା (rogaa) |
|  | ଅନାଦାର ଅର୍ଥରେ- | ରଘୁ (raghu) + ଆ (aa) = ରଘୁଆ (raghua) |
|  |  | ହରି (hari) + ଆ (aa) = ହରିଆ (haria) |
|  | କର୍ମ ଅର୍ଥରେ- | କାହାଳି (kahali) + ଆ (aa) = କାହାଳିଆ (kahalia) |
|  |  | କୋଠି (kothi) + ଆ (aa) = କୋଠିଆ (kothia) |
|  |  | ବେଠି (bethi) + ଆ (aa) = ବେଠିଆ (bethia) |
|  | ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ- | ମେଳି (meli) + ଆ (aa) = ମେଳିଆ (melia) |
|  |  | ମହୁରି (mahuri) + ଆ (aa) = ମହୁରିଆ (mahuria) |
|  | ରଞ୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ- | ଗେରୁ (geru) + ଆ (aa) = ଗେରୁଆ (gerua) |
|  |  | ଧୂଳି (dhuli) + ଆ (aa) = ଧୂଳିଆ (dhulia) |
|  |  | ମାଟି (mati) + ଆ (aa) = ମାଟିଆ (matia) |
|  |  | ହଳଦି (haladi) + ଆ (aa) = ହଳଦିଆ (haladia) |
|  | କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ- | ଥାଳି (thali) + ଆ (aa) = ଥାଳିଆ (thalia) |
|  | ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ- | ଗୋଳି (goli) + ଆ (aa) = ଗୋଳିଆ (golia) |
|  |  | ଚଟି (chati) + ଆ (aa) = ଚଟିଆ (chatia) |
| ବାଲା | ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ | ଗାଡ଼ି (gadi) + ବାଲା (bala) = ଗାଡ଼ିବାଲା (gadibala) |
|  |  | ଘର (ghara) + ବାଲା (bala) = ଘରବାଲା (ghrabala) |
|  |  | ଜମି (jami) + ବାଲା (bala) = ଜମିବାଲା (jamibala) |
|  |  | ଥିଲା (thila) + ବାଲା (bala) = ଥିଲାବାଲା (thilabala) |
|  |  | ପଇସା (paisa) + ବାଲା (bala) = ପଇସାବାଲା (paisabala) |
|  |  | ପାନ (pana) + ବାଲା (bala) = ପାନବାଲା (panabala) |
|  | ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ | କହିବା (kahiba) + ବାଲା (bala) = କହିବାବାଲା (kahibabala) |
|  |  | ବାଜା (baja) + ବାଲା (bala) = ବାଜାବାଲା (bajabala) |
| ବାଜ | ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ- | ମାମଲା (mamala) + ବାଜ (baj) = ମାମଲାବାଜ (mamalabaj) |
| ମନ୍ତ | ଅଛି ଅର୍ଥରେ- | ଶ୍ରୀ (sri) + ମନ୍ତ (manta) = ଶ୍ରୀମନ୍ତ (srimanta) |
|  |  | ଗୁଣ (guna) + ମନ୍ତ (manta) = ଗୁଣମନ୍ତ (gunamanta) |
| ରା | ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ- | କାଚ (kacha) + ରା (ra) = କାଚରା (kachara) |

କୃଦନ୍ତ  
(Krudanta Odia) Suffixes

                     ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ । ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡିକୁ ‘କୃତ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟଯ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ।

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ଅ- | କାନ୍ଦ୍ (kand) + ଅ (a) = କାନ୍ଦ (kanda) |
|  | ନାଚ‌୍ (nach) + ଅ (a) = ନାଚ (nacha) |
|  | ବୋଲ୍ (bol) + ଅ (a) = ବୋଲ (bola) |
|  | ମାତ୍ (mat) + ଅ (a) = ମାତ (mat) |
|  | ହାଣ୍ (han) + ଅ (a) = ହାଣ (han) |
|  | ଖେଳ୍ (khel) + ଅ (a) = ଖେଳ (khel) |
|  | ଫେଡ୍ (fed) + ଅ (a) = ଫେଡ଼ (fed) |
|  | ଭିଡ୍ (bhid) + ଅ (a) = ଭିଡ (bhid) |
|  | ହସ୍ (has) + ଅ (a) = ହସ (has) |
| ଆ- | କୁହ (kuha) + ଆ (aa) = କୁହା (kuha) |
|  | ଗଢ୍ (gadh) + ଆ (aa) = ଗଢ଼ା (gadha) |
|  | ପଢ଼୍ (padh) + ଆ (aa) = ପଢ଼ା (padha) |
|  | ବିକ୍ (bik) + ଆ (aa) = ବିକା (bika) |
|  | ନିଅ (nio) + ଆ (aa) = ନିଆ (nia) |
|  | ଖେଳ (khela) + ଆ (aa) = ଖେଳା (khela) |
|  | ଘୋଷର (ghosara) + ଆ (aa) = ଘୋଷରା (ghosara) |
|  | ବସ୍ (bas) + ଆ (aa) = ବସା (basa) |
|  | ମିଳ୍ (mil) + ଆ (aa) = ମେଳା (mela) |
|  | ହସ୍ (has) + ଆ (aa) = ହସା (hasa) |
| ଅଣ | କାଟ୍ (kat) + ଅଣ (an) = କାଟଣ (katana) |
|  | ଝାଡ୍ (jhad) + ଅଣ (an) = ଝାଡ଼ଣ (jhadana) |
|  | ତାର୍ (tar) + ଅଣ (an) = ତାରଣ (tarana) |
|  | ମାଗ୍ (mag) + ଅଣ (an) = ମାଗଣ (magana) |
|  | ଗଢ଼୍ (gadh) + ଅଣ (an) = ଗଢ଼ଣ (gadhana) |
|  | ଝୁଲ୍ (jhul) + ଅଣ (an) = ଝୁଲଣ (jhulana) |
|  | ମାର୍ (mar) + ଅଣ (an) = ମାରଣ (marana) |
|  | ସହ୍ (sah) + ଅଣ (an) = ସହଣ (sahana) |
| ଅଣା | କହ୍ (kah) + ଅଣା (ana) = କହଣା (kahana) |
|  | କୋର୍ (kar) + ଅଣା (ana) = କୋରଣା (korana) |
|  | ଗଞ୍ଜ୍ (ganj) + ଅଣା (ana) = ଗଞ୍ଜଣା (ganjana) |
|  | ମାଜ୍ (maj) + ଅଣା (ana) = ମାଜଣା (majana) |
|  | କାନ୍ଦ୍ (kand) + ଅଣା (ana) = କାନ୍ଦଣା (kandana) |
|  | ଖେଳ୍ (khhel) + ଅଣା (ana) = ଖେଳଣା (khelana) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ଭେଟ୍ (bhet) + ଅଣା (ana) = ଭେଟଣା (bhetana) |
|  | ମାଗ୍ (mag) + ଅଣା (ana) = ମାଗଣା (magana) |
| ଅଣି- | ଉଠ୍ (uth) + ଅଣି (ani) = ଉଠାଣି (uthani) |
|  | ଖୋଷ୍ (khos) + ଅଣି (ani) = ଖୋଷଣି (khosani) |
|  | ଶୁଣ୍ (sun) + ଅଣି (ani) = ଶୁଣାଣି (sunani) |
|  | ଚଳ୍ (chal) + ଅଣି (ani) = ଚଳଣି (chalani) |
|  | କର୍ (kar) + ଅଣି (ani) = କରଣି (karani) |
|  | ଚାହ୍ଁ (chanh) + ଅଣି (ani) = ଚାହାଣି (chahani) |
|  | ଖଟ୍ (khat) + ଅଣି (ani) = ଖଟଣି (khatani) |
| ଆଣ- | ଭଠ୍ (uth) + ଆଣ (ana) = ଉଠାଣ (uthana) |
|  | ଗୁଣ୍ (gun) + ଆଣ (ana) = ଗୁଣାଣ (gunana) |
|  | ବନ୍ଦ୍ (band) + ଆଣ (ana) = ବନ୍ଦାଣ (bandana) |
|  | ଲାଗ୍ (lag) + ଆଣ (ana) = ଲଗାଣ (lagana) |
|  | କଟ୍ (kat) + ଆଣ (ana) = କଟାଣ (katana) |
|  | ଜଣ୍ (jan) + ଆଣ (ana) = ଜଣାଣ (janana) |
|  | ମିଶ୍ (mis) + ଆଣ (ana) = ମିଶାଣ (misana) |
| ଆଣି- | ଉଠ୍ (uth) + ଆଣି (ani) = ଉଠାଣି (uthani) |
|  | ଖସ‌୍ (khas) + ଆଣି (ani) = ଖସାଣି (khasani) |
|  | ଗଡ୍ (gadh) + ଆଣି (ani) = ଗଡ଼ାଣି (gadani) |
| ଆଣିଆ- | ଉଠ୍ (uth) + ଆଣିଆ (ania) = ଉଠାଣିଆ (uthania) |
|  | ଗଡ୍ (gadh) + ଆଣିଆ (ania) = ଗଡ଼ାଣିଆ (gadania) |
|  | ବିନ୍ଧ୍ (bindh) + ଆଣିଆ (ania) = ବିନ୍ଧାଣିଆ (bindhania) |
|  | ଲଗ୍ (lag) + ଆଣିଆ (ania) = ଲଗାଣିଆ (lagania) |
| ଅନ୍ତା- | ଉଡ଼୍ (udh) + ଅନ୍ତା (anta) = ଉଡ଼ନ୍ତା (udanta) |
|  | ଚଳ୍ (chal) + ଅନ୍ତା (anta) = ଚଳନ୍ତା (chalanta) |
|  | ଫର୍ (far) + ଅନ୍ତା (anta) = ଫେରନ୍ତା (feranta) |
|  | ଖେଳ୍ (khel) + ଅନ୍ତା (anta) = ଖେଳନ୍ତା (khelanta) |
|  | ଜୀ (ji) + ଅନ୍ତା (anta) = ଜୀଅଣା (jiona) |
|  | ବୁଡ଼୍ (bud) + ଅନ୍ତା (anta) = ବୁଡ଼ନ୍ତା (budanta) |
| ଅନ୍ତି- | କଳ୍ (kal) + ଅନ୍ତି (anti) = କଳନ୍ତି (kalanti) |
|  | ଚଳ୍ (chal) + ଅନ୍ତି (anti) = ଚଳନ୍ତି (chalanti) |
|  | ଫଳ୍ (fal) + ଅନ୍ତି (anti) = ଫଳନ୍ତି (falanti) |
| ଆଳି- | କାଟ୍ (kat) + ଆଳି (ali) = କଟାଳି (katali) |
|  | ଚଡ଼୍ (chad) + ଆଳି (ali) = ଚଢ଼ାଳି (chadhali) |
|  | ପଢ଼୍ (padh) + ଆଳି (ali) = ପଢ଼ାଳି (padhali) |
|  | ଖେଳ୍ (khel) + ଆଳି (ali) = ଖେଳାଳି (khelali) |
|  | ଧର୍ (dhar) + ଆଳି (ali) = ଧରାଳି (dharali) |
|  | ବାନ୍ଧ୍ (bandh) + ଆଳି (ali) = ବନ୍ଧାଳି (bandhali) |
| ଆଳିଆ- | କହ୍ (kuha) + ଆଳିଆ (alia) = କୁହାଳିଆ (kuhalia) |
|  | ଦୁହଁ (duhan) + ଆଳିଆ (alia) = ଦୁହାଁଳିଆ (duhalia) |
|  | ବହ୍ (bah) + ଆଳିଆ (alia) = ବୁହାଳିଆ (buhalia) |
|  | ହସ୍ (has) + ଆଳିଆ (alia) = ହସାଳିଆ (hasalia) |
| ଇ- | କହ୍ (kah) + ଇ (e) = କହି (kahi) |
|  | ଖା (kha) + ଇ (e) = ଖାଇ (khai) |
|  | ଚାଲ୍ (chal) + ଇ (e) = ଚାଲି (chali) |
|  | ପୋଡ଼ (pod) + ଇ (e) = ପୋଡ଼ି (podi) |
|  | ମେଳ୍ (mel) + ଇ (e) = ମେଳି (meli) |
|  | ଖା (kha) + ଇ (e) = ଖାଇ (khai) |
|  | ଝର୍ (jhar) + ଇ (e) = ଝରି (jhari) |
|  | ବୋଲ୍ (bol) + ଇ (e) = ବୋଲି (boli) |
|  | ରଡ୍‍ (radh) + ଇ (e) = ରଡ଼ି (radi) |
| ଇବା- | କର୍ (kar) + ଇବା (eba) = କରିବା (kariba) |
|  | ଦେ (de) + ଇବା (eba) = ଦେବା (deba) |
|  | ହସ୍ (has) + ଇବା (eba) = ହସିବା (hasiba) |
|  | ଖା (kha) + ଇବା (eba) = ଖାଇବା (khaiba) |
|  | ଶୁଣ୍ (sun) + ଇବା (eba) = ଶୁଣିବା (suniba) |
| ଇଥିବା- | ଯା (jan) + ଇଥିବା (ethiba) = ଯାଇଥିବା (jaithiba) |
|  | ପଢ଼୍ (padh) + ଇଥିବା (ethiba) = ପଢ଼ିଥିବା (padhithiba) |
| ଇଥିଲା- | ଖା (kha) + ଇଥିଲା (ethila) = ଖାଇଥିଲା (khaithila) |
| ଇଲା- | ଖା (kha) + ଇଲା (ela) = ଖାଇଲା (khaila) |
|  | ହସ୍ (has) + ଇଲା (ela) = ହସିଲା (hasila) |
| ଲା- | ନେ (ne) + ଲା (la) = ନେଲା (nela) |
|  | ଗମ୍ (gam) + ଲା (la) = ଗଲା (gala) |
|  | ଦେ (de) + ଲା (la) = ଦେଲା (dela) |
|  | ମର୍ (mar) + ଲା (la) = ମଲା (mala) |
| ଉଆ- | କାଢ଼୍ (kadh) + ଉଆ (ua) = କାଢ଼ୁଆ (kadhua) |
|  | ଲଢ଼ (ladh) + ଉଆ (ua) = ଲଢୁଆ (ladhua) |
|  | ଡ଼ର୍ (dar) + ଉଆ (ua) = ଡରୁଆ (darua) |
|  | ପଢ଼୍ (padh) + ଉଆ (ua) = ପଢ଼ୁଆ (padhua) |
|  | ଡାକ୍ (dak) + ଉଆ (ua) = ଡାକୁଆ (dakua) |
| ଉଆଳ- | କାଢ୍ (kadh) + ଉଆଳ (uala) = କାଢୁଆଳ (kadhuala) |
|  | ଜଗ୍ (jag) + ଉଆଳ (uala) = ଜଗୁଆଳ (jaguala) |
|  | ରଖ୍ (rakh) + ଉଆଳ (uala) = ରଖୁଆଳ (rakhuala) |
|  | ଖେଳ୍ (khel) + ଉଆଳ (uala) = ଖେଳୁଆଳ (kheluala) |
|  | ମତ୍ (mat) + ଉଆଳ (uala) = ମତୁଆଳ (matuala) |
| ଉଣା- | ଗା (gan) + ଉଣା (una) = ଗାଉଣା (gauna) |
|  | ପା (padh) + ଉଣା (una) = ପାଉଣା (pauna) |
| ଉଣି- | ମାଗ୍ (mag) + ଉଣି (uni) = ମାଗୁଣି (maguni) |
|  | ଢାଙ୍କ (dhank) + ଉଣି (uni) = ଢାଙ୍କୁଣି (dhankuni) |
|  | ରାନ୍ଧ (randh) + ଉଣି (uni) = ରାନ୍ଧୁଣି (randhuni) |
|  | ଚାଲ୍ (chal) + ଉଣି (uni) = ଚାଲୁଣି (chaluni) |
|  | ପରଷ୍ (parasa) + ଉଣି (uni) = ପରଷୁଣି (parasuni) |
|  | ମାପ୍ (mapa) + ଉଣି (uni) = ମାପୁଣି (mapuni) |
| ଉ- | ଗଡ୍ (gadh) + ଉ (u) = ଗଡ଼ୁ (gadhu) |
|  | ଝାଡ୍ (jhad) + ଉ (u) = ଝାଡୁ (jhadu) |
|  | ଚାଲ୍ (chal) + ଉ (u) = ଚାଲୁ (chalu) |
|  | ମା (maa) + ଉ (u) = ମାରୁ (maru) |
| ଏଇ- | ଖୋଦ୍ (khod) + ଏଇ (ae) = ଖୋଦେଇ /ଖୋଦାଇ (khodei / khodai) |
|  | ଜ଼ଡ୍ (jad) + ଏଇ (ae) = ଜୋଡ଼େଇ /ଜୋଡ଼ାଇ (jodei / jodai) |
|  | ଲଢ‍ (ladh) + ଏଇ (ae) = ଲଢ଼େଇ /ଲଢ଼ାଇ (ladhei / ladhai) |
|  | ଗଢ୍ (gadh) + ଏଇ (ae) = ଗଢ଼େଇ /ଗଢ଼ାଇ (gadhei / gadhai) |
|  | ବାନ୍ଧ (bandh) + ଏଇ (ae) = ବନ୍ଧେଇ /ବନ୍ଧାଇ (bandhei / bandhai) |
| ରା/ ଡା | ଖସ୍ (khas) + ରା (ra) = ଖସରା (khasara) |
|  | ଛେଚ୍ (chech) + ରା (ra) = ଛେଚରା (chechara) |
|  | ବାଣ୍ଟ୍ (bant) + ରା (ra) = ବଣ୍ଟରା /ବାଣ୍ଟରା (bantara / bantara) |
|  | ଚିହ୍ନ (chinha) + ରା (ra) = ଚିହ୍ନରା (chinhara) |
|  | ଡାକ୍ (dak) + ରା (ra) = ଡାକରା (dakara) |

**ପରପ୍ରତ୍ଯୟ (ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ) : Feminine Suffixes in Odia:**

୧. + ୀ (ଅସୁରୀ)

୨. ା ସ୍ଥାନରେ +ୀ (ବୁଢୀ)

୩. + ୋଈ (ପାଠୋଈ)

୪. + ିନୀ (ତପସ୍ୱୀ+ିନୀ=ତପସ୍ୱିନୀ)

୫. +ଣୀ (ଓଡିଆଣୀ)

୬. + ାଣୀ (ଠାକୁରାଣୀ)

୭. + ୁଣୀ (ଅନ୍ଧୁଣୀ)

୮. + ିଆଣୀ (ମାଲିକିଆଣୀ)

୯. + ା (ପ୍ରେମିକା)

୧୦. + ିକା (ବାଳିକା)

୧୧. ା ସ୍ଥାନରେ + ୍ରୀ (ନେତ୍ରୀ)

୧୨. + ବତୀ (ଗୁଣବତୀ)

୧୩. + ମତୀ (ବୁଦ୍ଧିମତୀ)

୧୪. + ନ୍ତୀ (ଧର୍ମବନ୍ତୀ)