Мы привыкли, что собственные имена происходят из нарицательных. Топонимы появляются в связи с особенностями места или жителей, личные имена отражают какие-нибудь качества или особенности человека, или наоборот, выставляют его в негативном свете, чтобы нечисть всякая не позарилась – как, например, в некоторых исконных славянских именах.

Куда реже встречаются примеры, когда собственные имена становятся словообразовательной базой для нарицательных. Но всё же и такое бывает!

Начнём с простого – географические названия могут давать названия предметам, происходящих оттуда. Вот, например, *панама* – привет из Латинской Америки из страны Панама со столицей Панама…

Вот ливийский город Гадамес – по-арабски «кожа из Гадамеса» - это غدامسي (gadāmasī), дальше через испанский, провансальский и французский до русского из Африки добрались *гамаши*.

А вот джинсы – в русский они попали из английского, где изначально были сокращением от jean fustian, в или, на среднеанглийском, Gene fustian, то есть «Генуэзский хлопок». Кстати, по одной из версий второе слово из этого сочетания – fustian восходит к названию арабского города الفُسْطَاط ‎(al-Fusṭāṭ); так что джинсы одним своим названием уже зовут в путешествие по карте!

По одной из версий, *блузка* восходит к названию египетского Pelusium; впрочем, есть и много других теорий по поводу этого слова.

Не менее редко названия одежды происходит от фамилий их изобретателей или известных носителей.

Шотландский химик Чарльз Макинтош как раз изобрёл непромокаемую ткань, из которой в 1836 году начал делать плащи, впоследствии получившие его фамилию – *макинтоши*. А надевая *толстовку* мы каждый раз вспоминаем про Льва Толстого, который, впрочем, саму кофту не придумал, но был её известным носителем.

Но не только одежду можно называть по чьему-нибудь имени!

В немецком языке было название для некоторого мясного блюда - hamburger steak, то есть «котлета по-Гамбургски». Само название города Гамбурга происходит, по-видимому, от слов hamme (угол, изгиб) и burg (замок, город). В какой-то момент английский заимствовал себе понравившееся блюдо вместе с названием, которое, впрочем, было укорочено до hamburger. Уже в английском произошло переразложение – первая часть слова – ham- – была расценена как слово ham – ветчина; Слово стало вновь членимым, и появились baconburger, crabburger, beanburger и даже nothingburger (буквально «бургер с ничем»), который, впрочем, уже никакого отношения к еде не имеет; а значит и просто burger, который и был заимствован в русский в виде *бургера*. Получается, в названии блюда осталось только корень со значением «города», и бургер – однокоренной, например, к Санкт-Петер*бургу*.

Несколько иной случай произошёл с английским учёным Джоном Дальтоном. Помимо открытия ряда физических законов и химических явлений, Джон впервые описал болезнь цветовой слепоты, которой страдал сам – в его память она и сейчас называется *дальтонизмом*, а её носители – *дальтониками*.

Некоторые деятели прошлого, наоборот, не смотря на свои работы и труды, остались в памяти языка как носители отрицательных качеств. Таковы Маркиз де Сад и Леопольд фон Захер-Мазох, которые запечатлены в словах *садизм* и *мазохизм*.

Напоследок стоит разрушить парочку мифов об этимологии некоторых слов. *Жилетка*, что бы не говорило множество словарей, ни с каким шутом Жилем скорее всего не связана. Наиболее правдоподобная и доказанная на сегодняшний день версия возводит это слово к французскому gilet, где оно происходит от итальянских диалектов, в которые было заимствовано из турецкого. yelek там до сих пор называет эту одежду.

*Брюки* же не связаны ни с каким бельгийским городом Брюгге. В русском это голландское заимствование broek, которое на общегерманском уровне выглядело как \*brōks – уже тогда одно из его значений было «штаны». От того же слова, кстати, происходят *бриджи*; а ещё *брекеты*, *фрагменты* и ещё много чего интересного!