مرد  
آل تمغا  
آلتون  
اردو  
اروغ  
الاغ  
الوس  
الوک  
ایراخته  
ایل  
ایلخان  
ایلچی  
ایناق  
بالش واحد شمارش زر و سیم  
نعناغ  
بهادر  
ترغو  
تغار  
تکشمیشی  
تمغا: اصل کلمه در پارسی تمگا بوده است که وارد زبان های ترکی و مغولی شده و سپس دوباره تحت [تمغا](https://abadis.ir/fatofa/%D8%AA%D9%85%D8%BA%D8%A7/) وارد پارسی شده است.  
تنسوق  
تومان  
چریک  
چوک  
ساوری  
سوغات  
سیورسات  
قراغچی  
قمیز  
قوبچور  
قورچی  
کتل  
کریاس  
کنگاش  
نوکر  
یارغو  
یاسا  
یاغی  
یام  
یای  
یرلیغ  
یورت

////////////////////////////////////////////

بسیاری از واژه ها از مغولی به فارسی راه یافته است که ظاهر فارسی نیز دارد مثل «پرچم» که دم گاو تبتی است و مغولان آن را به نوک نیزه های خویش می زدند و زوزه گرگ می کشیدند و یورش می بردند. معادل فارسی یا ایرانی پرچم «دَرَفش» است. پرچم تا سده ی ششم در ادبیات فارسی دیده نشده و با آمدن تیره های غز و سلجوق و ... این واژه نیز در ادب فارسی پیدا شد ولی به همان معنی دم گاو تبتی یا غژقاو؛

پرچم از مغولی = درفش در فارسی

/////////////////////////////////////////////////

دیگر از واژه های معروف امروز که از زبان مغولی و تاتاری به ایران آمده چاقو و قیچی است که چون «چ» در خود دارد شکل فارسی به خود گرفته در حالیکه واژه ی چاقو در تمام زبان های ایرانی «کارد» است و دو واژه ی برابر قیچی داریم : یکی قیچی کوچک که به کارهای خانگی می آید و نام آن «ناخن ویرای» است و دیگری قیچی بزرگ که برای بریدن پارچه های کلفت یا بریدن پشم گوسفندان به کار می رود و آن «دو کارد» است. واژه ی دوکارد هنوز در میان گوسفند داران کاربرد دارد اما «ناخن ویرای» فراموش شده است.

چاقو در مغولی = دوکارد . کارد . ناخن ویرای / احتمالش 50 50 عه

///////////////////////////////////////////////

شقایق نیز از این دسته نام ها است که از زبان آن مهاجمان به زبان فارسی آمده و برابر ایرانی آن لاله کوهی است که کوچک تر از لاله ی دشتی باشد.

شقایق در مغولی = لاله کوهی

//////////////////////////////////////////////////

1. ايل، ييلاق، قشلاق، سوقات (نتسوق و تنسوقات)، غدغن، قمچي، شلاق، يرقه، (يلغار)، ترات، نوکر، کومک، تغار، پلو (پلار)، چلو (چلاو)، قورمه، قيمه، جلو، تکلتو، قشون، يورش، تخت‌قاپو، قيماق، چاو، تمغا، ترلان، چاق، غرغاول، يساول، قراول (قلاوُر، قلاوز ظ از اين ماده يا مقلوب آن است؟) چکمه، تسمه، چاقچور، قندان، قُلدر، قُلچماق، قچاق، يقه، بقچه، يرليغ، کنگاج، و کنگاش، آقا، خان، خانم، باجي، آقاباجي، داش و داداش (ظ: از قارداش) جغّه، ارخالق، مشتلق، قوللق، دوستاخ، بخو، قرابقرا، پاپاخ، ياپونچي، باشلق، بانوج (؟) ننّى (؟) کومک، و لغات ديگر از اسامى و غيره که در کتب بعد از مغول ذکر شده است.

/////////////////////////////////////

چاخان/ آقا/آغا/ بیگ/ بیگم/ خان/ خانم/ خپل / قُرُمساق / اُلاغ /یوغور / قلدر/ آلتون( زر)/ اردو/ ایل / ایلخان/ایلچی/بَهادُر/تومان ( به معنی ده هزار)/سوغات/سیورسات/قورچی/نوکر / یاسا( به معنی قانون)/ یاغی



























