**Apie vardus ir pavardes**

Kiek­vie­nas žmo­gus pri­va­lo tu­rė­ti var­dą ir pa­var­dę. Taip jis įtrau­kia­mas į vi­suo­me­nę. Var­dą vai­kui su­tei­kia tė­vai, o pa­var­dę vai­kas pa­vel­di iš sa­vo tė­vo (nors šian­die­nos pa­sau­ly­je ga­li ir iš ma­mos) ir ji ro­do pri­klau­so­my­bę šei­mai. „Pa­var­dė“ („po var­do“) by­lo­ja, kad pa­var­dės at­si­ra­do vė­liau nei var­dai. Net iki XIV am­žiaus Lie­tu­vo­je žmo­nės bu­vo va­di­na­mi tik var­dais. Pa­var­dės ėmė ras­tis XV am­žiu­je (Ki­ni­jo­je pa­var­dės eg­zis­tuo­ja 5000 me­tų). Kil­min­giems žmo­nėms ji ypač bu­vo rei­ka­lin­ga, ka­dan­gi jie tu­rė­jo nuo­sa­vy­bės, tai yra įvai­raus tur­to – že­mės, dva­rų ir tvar­kant do­ku­men­tus rei­kė­jo įvar­di­ji­mo, nes su var­dais ga­li­ma su­si­pai­nio­ti – jie daž­nai kar­to­ja­si.

Lie­tu­vo­je yra 1576 Kaz­laus­kų šei­mos, 1543 Pet­raus­kų, 1540 Stan­ke­vi­čių, 1482 Jan­kaus­kų, 1175 Žu­kaus­kų.

Ori­gi­na­liau­sias var­das pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tas 1983 m. bra­zi­lų ber­niu­kui, ku­rį tė­vai pa­va­di­no „Du-Vie­nas“. Var­das skir­tas svar­biai vie­no po­pu­lia­raus fut­bo­lo klu­bo per­ga­lei. Gi­ne­so re­kor­dų kny­go­je už­re­gist­ruo­ta il­giau­sia pa­sau­lio pa­var­dė – iš 1612 rai­džių. Ją tu­ri vie­nas In­di­jos gy­dy­to­jas.

 Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­si ber­niu­kų var­dai – Lu­kas, Mar­ty­nas, Man­tas, No­jus, Ro­kas, Dei­vy­das, To­mas, Ma­tas, Do­vy­das, Pau­lius. Mer­gai­čių – Aus­tė­ja, Emi­li­ja, Lie­pa, Ka­mi­lė, Gab­rie­lė, Ga­bi­ja, Ka­ro­li­na, Vik­to­ri­ja, Eve­li­na, Ug­nė.

Et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė sa­ko: „Jei žmo­gui truk­do var­das, tai yra silp­nos as­me­ny­bės po­žy­mis. Tvir­tas žmo­gus sa­vo ne­to­bu­lą iš­vaiz­dą ar pra­stą var­dą ga­li pa­vers­ti sek­ti­nu pa­vyz­džiu. Kiek yra pa­sau­ly­je as­me­ny­bių, ku­rių var­das gal ir ne kaž­ką reiš­kė, ta­čiau ši as­me­ny­bė taip iš­gar­sė­jo, jog var­das ta­po sim­bo­liu.“

Se­niau­si var­dai mū­sų kraš­te – Min­dau­gas ir Vy­tau­tas. Min­dau­gas – tai „min­tis“ ir „daug“. Vy­tau­tas – „vy­tis“ reiš­kė „kar­žy­gys“, ki­ta var­do da­lis – „tau­ta“.

Žmo­nės leng­vai pa­si­duo­da ki­tų kul­tū­rų įta­kai. To­dėl daug var­dų yra įsi­bro­vu­sių iš jų, taip pat – iš po­pu­lia­rių fil­mų, se­ria­lų, kny­gų, dai­nų. Te­ko su­tik­ti net ke­lias Izau­ras, Si­ce­li­jas, Rak­so­la­nas… Ne­mėgs­tan­tys taip va­di­na­mų mū­sų „įsi­vaiz­di­nan­čių“ žvaigž­džių, kai kas jų var­dais pa­va­di­na sa­vo šu­ne­lius ar ka­tes, pa­vyz­džiui, ka­ly­tė Skai­va, ka­ti­nas Ra­dži ir t. t.