**ПЕРЕЛІК**

об’єктів топоніміки, що підлягають найменуванню на території м. Буча

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  зп/н | Об’єкт права власності | Назва, що пропонується для найменування (пропозиції членів комісії) | Коротка довідка про особу на ім’я якої найменовується об’єкт |
| **місто Буча, мікрорайон в межах вулиць Степана Руданського, Києво-Мироцька та Ястремська** | | | |
|  | вулиця | Агатангела Кримського | (1871 – 1942) – науковець-сходознавець, перекладач, історик, поліглот (понад 80 мов), один з засновників Української академії наук, чиє ім'я в 1970 р. занесене до переліку видатних діячів світу ЮНЕСКО; дослідник розвитку української літературної мови, упорядник першого видання “Головних правил українського правопису”. |
|  | вулиця | Сергія Єфремова | (1876 – 1939) –громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, публіцист, історик літератури, академік Української академії наук, творець першої академічної літературознавчої праці «Історія українського письменства», один із засновників української журналістики, педагог, видавець. Саме С. Єфремов запропонував назву «Українська Народна Республіка», тому вважається «хрещеним батьком» УНР. Засновник низки |
|  | вулиця | Євгена Чикаленка | (1861 – 1929) – громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист, один із ініціаторів скликання Центральної Ради. |
|  | вулиця | Володимира Самійленка | (1864 – 1925) – поет-лірик, сатирик, драматург, перекладач. |
|  | вулиця | Юліана Редька | (1905 – 1993) – мовознавець, письменник, перекладач, доктор філологічних наук, почесний член НТШ, фахівець з української антропонімії, дослідник проблеми української ономастики. |
|  | вулиця | Івана Огієнка | (митрополит Іларіон, 1882 – 1972) – вчений-енциклопедист, мовознавець, лексикограф, богослов, історик церкви, педагог, культурний діяч. Член Київського товариства старожитностей і мистецтв, дійсний член Наукового товариства імені Т. Шевченка. Перший ректор Кам'янець-Подільського державного українського університету. |
|  | провулок | Івана Огієнка | --«-- |
|  | провулок | Павла Вірського | (1905 - 1975) — український танцівник і хореограф, Народний артист СРСР. |
|  | провулок | Ястремський |  |
|  | вулиця | Леоніда Череватенка | (1938 2014) — український поет, мистецтвознавець, кінокритик, сценарист. Член Національної спілки письменників України, член Історичного клубу Холодний Яр. |
|  | вулиця | Уласа Самчука | (1905 – 1987) – письменник, журналіст і публіцист, редактор, голова МУРу, лауреат УММАН, член уряду УНР у вигнанні, член ОУП «Слово». Входив до складу ОУН. |
|  | вулиця | Ігора Сікорського | (1889 - 1972) - всесвітньо відомий авіаконструктор, творець гелікоптерів, увійшов у світову історію авіації як автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків та гелікоптерів. |
|  | вулиця | Вікентія Хвойки | (1850 - 1914) — український археолог, педагог чеського походження. Досліджував Трипільську, Черняхівську та Зарубинецьку культури. |
|  | вулиця | Миколи Лукаша | (1919 – 1988) – перекладач, мовознавець, літературознавець, поліглот, дисидент-шістдесятник. Найвідоміші переклади: «Фауст» Й.-В. Гете, «Декамерон» Д. Бокаччо, «Мадам Боварі» Г. Флобера, «Дон Кіхот» М. Сервантеса, лірика Ф. Шиллера та ін. |
|  | вулиця | Левка Мацієвича | (1877 - 1910) — корабельний інженер Російської імперії та перший авіатор українського походження, суднобудівник, автор проєктів кораблів, підводних човнів, протимінних заслонів, морських аеропланів тощо, український громадський і політичний діяч. Один із засновників Революційної української партії (РУП). |
|  | провулок | Левка Мацієвича |  |
|  | провулок | Миколи Аркаса | (1852 - 1909) — український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик. Один із засновників і незмінний голова «Просвіти» в Миколаєві. |
|  | вулиця | Бориса Матушевського | (1907 - 1977) — український метеоролог. Середульший син громадського діяча, публіциста, літературознавця, критика, дипломата Федора Матушевського та лікарки й громадської діячки Віри Матушевської. Жертва сталінського терору. |
| **місто Буча, мікрорайон в межах вулиць Депутатська, Бориса Гмирі та Северина Наливайка** | | | |
|  | вулиця | Пантелеймона Куліша | (1819 – 1897) – письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, активно сприяв розвиткові української літературної мови, науки, філософії, історії. Був діяльним учасником Кирило-Мефодіївського товариства. Автор «кулішівки» — першої фонетичної абетки української мови. |
|  | вулиця | Леоніда Лавренчука | (1973 – 2024) Загиблий Герой, уродженець м. Буча. З 2018 р. працював в Національному музеї народної архітектури та побуту України художником -дизайнером. 2022-2024 проходження служби в ЗСУ. 13.09.2024 нагороджено, посмертно, відзнакою «Почесний громадянин м. Буча». |
|  | вулиця | Осипа Зінкевича | (1925 - 2017) — український літературознавець, видавець. Голова правління українського незалежного видавництва «Смолоскип», член Вашинґтонського Комітету Гельсінкських Ґарантій для України. Член Національної спілки письменників України (1994), член редколеґії газети «Літературна Україна». Організатор і перший голова Музею-архіву українського самвидаву в Україні (1998). Упорядник «Енциклопедії дисидентського руху» (2010). Кавалер орденів «За заслуги» ІІІ ступеня(1997) та князя Ярослава Мудрого V ступеня (2010).  За фахом — гірник, хімік. |
|  | вулиця | Чорних Запорожців | Продовження існуючої вулиці |
|  | вулиця | Павла Білошицького | (1937 2022)- Академік, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Майже тридцять п’ять років на чолі Ельбруської медико-біологічної станції Академії наук України. Й одночасно – заступник директора Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень. Неперевершений фахівець авіакосмічної, екстремальної, гірської, спортивної медицини та математичної біології. |
|  | провулок | Павла Білошицького |  |
| **місто Буча в межах вулиць Яблунська та пров. Яблунський** | | | |
|  | вулиця | Кінологічна |  |