На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру (Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - Одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - други закон, 27/2018 - други закон и 41/2018 - други закон), члана 9. Уредбе о адресном регистру (Службени гласник РС", бр. 63/17), члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и Сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 015-05-00128/2019-24 од 19.6.2019. године,

Скупштина Града Ниша на седници одржаној .2019. године, донела је

**ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

**I**

**УВОДНА ОДРЕДБА**

**Члан 1.**

Овом Одлуком утврђују се називи 681 неименованих улица и делова постојећих улица које немају званичан назив, 117 продужетака постојећих улица са званичним називима, и 99 неименованих засеока, на основу Елабората уличног система Републичког геодетског завода за територију града Ниша.

Називи улица и засеока се утврђују на подручју 72 насељених места у 5 градских општина на територији града Ниша.

**II**

**ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА**

**Члан 2.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Брзи Брод у Градској општини Медијана, која почиње између кп 356/4 и кп 423, улица се целом дужином простире кп 369, кп 289, кп 294 и завршава између кп 232 и кп 236, све у КО Брзи Брод, утврђује се назив **УЛИЦА ГРОФА САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА**

Сава Владиславић Рагузински или „гроф Рагузински или Илирски“ (1669., Дубровник -

1738. Санкт Петербург) је био српски политичар, саветник руског цара Петра Великог, дипломата у служби Руске Империје, путописац, полиглота, велики добротвор и дародавац манастира Света Тројица код Пљеваља.

1. Неименованој улици у насељеном месту Брзи Брод у Градској општини Медијана, која почиње између кп 1589 и кп 1533, улица се целом дужином простире кп 1597 и завршава између кп 1598 и кп 1594, све у КО Брзи Брод утврђује се назив **УЛИЦА СИМЕ ИГУМАНОВА**

Сима Андрејевић Игуманов ([Призрен](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD), [30. јануар](https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80) [1804](https://sr.wikipedia.org/wiki/1804) — Призрен, [24. фебруар](https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80) [1882](https://sr.wikipedia.org/wiki/1882)) био је српски [трговац](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0), хуманиста и црквено-просветни добротвор. Остао је упамћен у Старој Србији као један од првих задужбинара у области школства и народне просвете.

**Члан 3.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње између кп 1149 и кп 1157/2, улица се целом дужином простире кп 1159 и завршава између кп 1152 и кп 1154, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА РАДОВАНА ЛАЛЕ ЂУРИЋА**

Лале Ђурић - Рођен је у селу Љубатовица код Ниша 7. маја 1945. године, а више од 40 година овај велики уметник живео је и радио у Њујорку. Његова ликовна дела налазе се у галеријама широм света.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње између кп 19786 и кп 3051/2, улица се целом дужином простире кп 3050, и завршава код пистијеће улице 9. Бригаде, између кп 3034 и кп 3065, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА СЛОБОДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋА**

Слободан Димитријевић, рођен је 1941. у Нишу, баш када су Краљевину Југославију брутално окупирале и распарчале Хитлерове дивизије. После ослобођења, породица се сели у Загреб, где дечак завршава школу. Добија надимак Лоби који ће га пратити током читаве каријере. Онај други, филмски надимак – Сури – из култног филма Валтер брани Сарајево, стигао је касније, али је зато и до данас остао „шифра“ којом су хиљаде гледалаца идентификовале овог глумца јер му мало ко уопште зна право име, а камоли надимак. Осим многогобројних српски филмова, мало познати нишки глумац је својим улогама у српској кинематографији привукао странце где је забележио доста успеха и у страној кинематографији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње између кп 3475 и кп 3410/1, улица се целом дужином простире кп 3474/1, и завршава између кп 3380 и кп 3402, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА МИОМИРА НАУМОВИЋА**

Миомир Наумовић (1957.- 2015.), био је редовни професор Филозофског факултета у Нишу - департман за социологију од 1988. године, а потом и на Природно - математичком факултету. Целу своју професионалну каријеру везао је за Филозофски факултет у Нишу, при чему је објавио 11 стручних монографија и велики број научних радова из области социологије села и града, социјалне демографије, геополитике, геокултуре и један роман.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која између кп 1456/1 и кп 14554, улица се делом простире кп 1456/2, и завршава између кп 1426 и кп 1427/2, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА МАРИНОСА РИЦУДИСА**

Маринос Рицудис, грчки капетан брода који је 1999. године за време бомбардовања НАТО Алијансе одбио да учествује у нападу на Србију. Добио је орден светог цара Константина од архијерејског синода Српске православне цркве. Година 1999. остаће у српском народу упамћена као година бомбардовања, страдања невиних цивила, наношења велике материјалне штете Србији. Грчка, иако чланица НАТО-а, из политичких разлога није учествовала у ваздушним нападима на СРЈ. Ипак, упутила је у јадранске воде свој ратни брод "Темистоклис". Капетан брода, потпоручник ратне морнарице Маринос Рицудис, одбија да бомбардује СРЈ, окрећући свој брод "Темистоклис" и враћајући га назад у луку.

- Као православац не могу да учествујем у нападу на братски народ - рекао је Рицудис, капетан брода, а његову одлуку подржала је и готово цела грчка јавност. Многи грчки морнари стали су уз свог капетана, народ га је подржао, али га је ипак војни суд 1999. осудио на две и по године затвора.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње између кп 4135 и кп 4134. улица се целом дужином простире кп 4142/1, и завршава између кп 4116 и кп 4120/4, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА МАРКА СИМИЋА**

Марко Симић, погунуо у наручју свог оца Владана, 31. маја 1999. године, око пола два поподне, у бомбардовању стамбене зграде Р-74 у Новом Пазару. Најмлађа жртва НАТО бомбардовања Југославије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње почиње између кп 3779 и кп 3792, улица се делом простире кп 3781/4, и завршава између кп 3767 и кп 3766, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛИЦЕ РАКИЋ**

Милица Ракић, трогодишњакиња, око 21 сат, тог кобног 17. априла 2019. године, сирене су означиле ваздушну опасност. Само 45 минута након тога ракета погађа кућу породице Ракић у Батајници. Погађа девојчицу која није била ни свесна да се око ње одвија рат, погађа трогодишњу Милицу Ракић! У пролеће, када се све рађа, Милица је умрла. Мала Милица је била на ноши у купатилу... Мама ју је само на трен оставила како би јој припремила кревет за спавање, међутим није ни знала да ће тај кревет остати празан и да ће њена ћерка заспати сама пре него што је мама спусти у топлу постељу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње од постојеће улице Краљевић Марка, између кп 3541 и кп 3556, улица се целом дужином простире кп 3550, и завршава код постојеће улице Срђана Алексића, између кп 3549 и кп 3551, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА**

Владета Јеротић (Београд, 2. август 1924 — Београд, 4. септембар 2018) био је српски лекар, неуропсихијатар, психотерапеут, књижевник и академик. Академик проф. др Владета Јеротић развио је обимну и плодну публицистичку делатност из граничних области психоанализе, психотерапије, религије и филозофије. Такође је одржао бројна предавања на теме из поменутих области у готово свим већим градовима Југославије, а у последњим годинама у Београду и осталим градовима Србије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која од постојеће улице Војислава Илића, између кп 4273/4 и кп 4246, улица се целом дужином простире кп 4259/1, и завршава између кп 4273/4 и кп 4258, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР ЈАНКОВИЋ**

Светлана Велмар Јанковић ([Београд](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4), [1. фебруар](https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80) [1933](https://sr.wikipedia.org/wiki/1933) — [Београд](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4), [9. април](https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB) [2014](https://sr.wikipedia.org/wiki/2014)) била је српска [књижевница](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA) и академик [САНУ](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8).

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње од постојеће улице Булевар Др Зорана Ђинђића, између кп 4261 и кп 4293, улица се целом дужином простире кп 11140/2, 4273/16, и завршава код постојеће улице Душана Поповића, између кп 4273/11 и кп 4275, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА СЕРАТЛИЋА**

Петар Сератлић, је био председник Железничара од 1975. до 1985. године и од 1990. до 2001. године, а тај клуб представљао је једно од највећих рукометних имена у старој Југославији. Сератлић је обављао и функцију председника Рукометног савеза Србије (1989-1990), а две године провео је на месту председника Извршног одбора Фудбалског клуба Раднички, успевши да га врати у Прву лигу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш (Медијана) у Градској општини Медијана, која почиње почиње од постојеће улице Ђердапска, између кп 11203/1 и кп 427, улица се целом дужином простире кп 11134/2, и завршава код границе са насељеним местом Доња Врежина, између кп 421/2 и кп 11201, све у КО Ћеле Кула, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА ПАЈИЋА**

Петар Пајић, српски песник, приповедач, есејиста и дугогодишњи уредник другог програма радио Београда, рођен је 6. октобра 1935. године у Ваљеву, где је завршио основну школу и гимназију. дипломирао је на универзитету у Београду, у групи за југословенску и општу књижевност. Професионалну каријеру је започео као новинар листа"Младост".

**III**

**ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА**

**Члан 4.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 889 и кп 861/1, иде дуж кп 3709, кп 3713 и завршава се између кп 3478 и кп 3411, све у КО Банцарево, утврђује се назив **УЛИЦА БЕЛОГ БАГРЕМА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 890 и кп 856, иде дуж кп 3709, кп 916, кп 3708 и завршава се између кп 950/1 и кп 1131, све у КО Банцарево утврђује се назив **УЛИЦА ТРГОВАЧКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 891 и кп 889, иде дуж кп 890, кп 902, кп 1437 и завршава се између кп 1412 и кп 3124, све у КО Банцарево, утврђује се назив **ВИНСКА УЛИЦА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1318 и кп 1132/1, иде дуж кп 3710 и завршава се између кп 1409 и кп 1266/1, све у КО Банцарево,утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА МИШКОВИЋА**

Јован Мишковић (Неготин, 6/18. јул 1844 — Београд, 20. октобар/2. новембар 1908) био је генерал српске војске, председник Српске краљевске академије. Рођен је у Неготину 1844. године, а 1865. завршио београдску Артиљеријску школу. За време Српско-турског рата 1876—1877. командује Чачанском, а потом Ужичком бригадом. Након тога је командант Књажевачке војске. У идућем Српско-турском рату, 1877—1878. начелник је Оперативног одељења Врховне команде и Штаба Тимочког кора. Министар војни је од 1878. до 1880, увео је нову формацију и извео делимичну реорганизацију српске војске. Од 1883. до 1885. начелник је штаба активне војске. У Српско-бугарском рату 1885. командант је Дринске дивизије и с њом учествује у бици на Сливници и борбама око Пирота. Поново је начелник Главног ђенералштаба од 1888. до 1890. Био је редовни члан Српског ученог друштва (Одбора за науке јестаственичке и математичке) од 2.6.1875. године, прави члан Српске академије наука (Академије друштвених наука) од 28.12.1892. Председник СКА од 16.4. 1900. до 1.2. 1903. Секретар Академије друштвених наука СКА од 22.2. 1906. до 22.2. 1908. Пропутовао је целу Србију и дао описе из многих области. Свакој теми је прилазио мултидисциплинарно, па се његова дела тешко могу сместити у само једну научну област. Написао је много чланака из историје ратова, тактике и географије од којих су важнији: Грађа за новију историју Србије (1880), Из ратовања Срба са Турцима (1882, 1883), Српска војска и војевање за време устанка од 1804—1815. године (1895).

1. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 823 и кп 3243/3, иде дуж кп 3706 и завршава се између кп 510 и кп 755, све у КО Банцарево, утврђује се назив **УЛИЦА КОСОВСКИХ БОЖУРА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 3270 и кп 3271, иде дуж кп 3295 и завршава се између кп 3294/4 и кп 3296, све у КО Банцарево, утврђује се назив **ВИДИКОВАЧКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Банцарево у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 3287 и кп 3430, иде дуж кп 3713, кп 3705 и завршава се између кп 457 и кп 454, све у КО Банцарево, утврђује се назив **УЛИЦА СЛАВУЈА**

**Члан 5.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Чукљеник у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Краља Милана у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047431), и почиње између кп 2505 и кп 1530/1, иде дуж кп 4055, кп 2722, кп 2755 и завршава се код границе са насељеним местом Јелашница, између кп 2756 и кп 1, све у КО Чукљеник, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Чукљеник у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2504 и кп 2387, иде дуж кп 4055, кп 2473 и завршава се код границе са насељеним местом Доња Студена, између кп 2472 и кп 4058, све у КО Чукљеник, утврђује се назив **УЛИЦА МЕТОХИЈСКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Чукљеник у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1530/1 и кп 2387, иде дуж кп 4046, кп 4050, кп 4049, кп 4047 и завршава се између кп 759 и кп 771, све у КО Чукљеник, утврђује се назив **УЛИЦА ТАМИШКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Чукљеник у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2520 и кп 2518, иде делом кп 2519, кп 4058, кп 3628, кп 4058, дуж кп 4053 и завршава се између кп 3291 и кп 2693, све у КО Чукљеник, утврђује се назив **УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ГАВРИЛА**
5. Неименованом засеоку који се налази на кп 584, кп 585 и кп 846, све у КО Чукљеник у Градској општини Нишка Бања, утврђује се назив  **ЧУКЉЕНИЧКИ ЗАСЕОК**

**Члан 6.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2083 и кп 2634, иде дуж кп 3728/2, кп 3728/1, кп 3727 и завршава се код границе са насељеним местом Чукљеник, између кп 1308 и кп 3740, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА МЕТОХИЈСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2637 и кп 2082/1, иде дуж кп 3728/2, делом кп 2759, кп 2766 и завршава се код границе са насељеним местом Горња Студена, између кп 2763 и кп 2557, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1621/3 и кп 1620, иде делом кп 1621/2, кп 3740, дуж кп 3724, кп 947, кп 3739 и завршава се између кп 362 и кп 836, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА ОСТРОШКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2225 и кп 2385, иде делом кп 2284/1, кп 3740, кп 2363, кп 2362, кп 2360, дуж кп 2309 и завршава се између кп 2310 и кп 2308, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА ЗРЕЊАНИНСКА**
5. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2238 и кп 2231, иде дуж кп 2232, кп 2198/2 и завршава се између кп 2215 и кп 2198/1, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА МАЧКОВ КАМЕН**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2636 и кп 2634, иде дуж кп 2635, кп 3740, кп 3743 и завршава се код границе са насељеним местом Доња Студена, између кп 2505 и кп 2504, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА МЕЋАВНИЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2497 и кп 2311/1, иде дуж кп 2483 и завршава се између кп 2480 и кп 2393, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2637 и кп 2633, иде дуж кп 2636, кп 3740 и завршава се између кп 2664 и кп 2569, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ТЕОДОРА КОМОГОВИНСКОГ**
4. Неименованом засеоку у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 1871 у КО Доња Студена , утврђује се назив **ДОЊОСТУДЕНИ ЗАСЕОК**
5. Неименованом засеоку у насељеном месту Доња Студена у Градској општини Нишка Бања, који се налази налази на кп 3617 и кп 3690/1, све у КО Доња Студена, утврђује се назив **ЗАСЕОК** **ОСОВИЦА**

Манастир Осовица је манастир Српске православне цркве, припада Епархији бањалучкој. Манастир се обнавља на темељима некадашњег манастира. Темељи манастира откривени су 2003. године на локалитету Манастириште поред речице Осовице на Мотајици. Старост темеља се датира на крај 13. или почетак 14. века. Стари манастир је припадао области Усора, која је била под влашћу Владислава Другог, сина Стефана Драгутина. Први пут је рушен почетком 16. века, "када су Турци освојили Босну". Касније је више пута обнављан током 17. века, када је опустео све до 2003. године, када је започета његова обнова.

**Члан 7.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2146 и кп 2163, иде дуж кп 2204, кп 2218, кп 5027, кп 2787, кп 5032, кп 3660/2, делом кп 4894, кп 4896, кп 4898, кп 4901, кп 4921, кп 4920, кп 4918, кп 4916, кп 4912,кп 4872, кп 4929, кп 4931, кп 4858, кп 4798, кп 4803, кп 4804, кп 4809, кп 4812, кп 4813, кп 4817, кп 4818, кп 4822, кп 4711, кп 4708, кп 4706, кп 4703, кп 5018, кп 5041/1, кп 5018 и завршава се између кп 4623 и кп 5018, све у КО Горња Студена., утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2234 и кп 2159, иде делом кп 5044, кп 2127 и завршава се између кп 2126 и кп 2128, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА РОДОПСКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2227 и кп 2234, иде делом кп 2218, дуж кп 2232, делом кп 5043, кп 2101, дуж кп 5020 и завршава се између кп 2110 и кп 2098, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА КОЗМЕ И ДАМЈАНА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2206/2 и кп 2396/4, иде дуж кп 2255 и завршава се између кп 2254 и кп 2256, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **УЛИЦА РЕСАВСКИХ ХУМОВА**
5. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп кп 23, кп 126, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **РУДЕНИЧКИ ЗАСЕОК**

Манастир Руденица се налази у близини Александровца код села Руденице и припада Епархији крушевачкој Српске православне цркве.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 2336, кп 2343/2, кп 2338, кп 2316, кп 2315, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **РЕСАВИЧКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 2938, кп 2689, кп 2691/2, кп 2696, кп 2702, кп 2706, кп 2707 и кп 2709, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **ГОРЊОСТУДЕНИ ЗАСЕОК**
3. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Студена у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 1306, кп 1366, све у КО Горња Студена, утврђује се назив **СУВОПЛАНИНСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 8.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Цариградска у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370044950), и почиње од границе са насељеним местом Нишка Бања, између кп 1493 и кп 1447, иде дуж кп 6058, кп 6048 и завршава се код границе са насељеним местом Малча, између кп 6005/1и кп 1390, све у КО Јелашница, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИГРАДСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Римски пут у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047435), и почиње између кп 517/11 и кп 576/3, иде дуж кп 6009, кп 6010/1, кп 6010/2, кп 6011 и завршава се кдо границе са насељеним местом Куновица, између кп 531 и кп 13/2, све у КО Јелашница, утврђује се назив **УЛИЦА РИМСКИ ПУТ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Краља Милана у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047431), и почиње између кп 5543 и кп 5527/4, иде дуж кп 6014, кп 5994, кп 6015 и завршава се код границе са насељеним местом Чукљеник, између кп 5567 и кп 5594, све у КО Јелашница, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Влашко шумска у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047420), и почиње између кп 134/1 и кп 426/1, иде дуж кп 6017 и завршава се код границе са насељеним местом Чукљеник, између кп 469/1 и кп 85, све у КО Јелашница, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАШКО ШУМСКА**
5. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Николе Миљаницког у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047432), и почиње између кп 278/4 и кп 257, иде делом кп 258, кп 250/3, кп 250/2, кп 250/1, кп 249, кп 248, кп 247 и завршава се, између кп 246/3 и кп 947, све у КО Јелашница, утврђује се назив **УЛИЦА НИКОЛЕ МИЉАНИЦКОГ**
6. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 1740 и кп 1595, иде делом кп 1596, кп 1597, кп 1598, кп 1601, кп 1602, кп 1603, кп 1604, кп 1605, кп 1607, кп 1613, кп 1615 и завршава се, између кп 1620 и кп 1614, све у КО Раутово , утврђује се назив **УЛИЦА ЂЕРАВИЧКА**
7. Неименованој улици у насељеном месту Јелашница у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Железничке у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370047348), и почиње између кп 3203 и кп 3188/6, иде дуж кп 6104/1 и завршава се код кп 3190, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА**

**Члан 9.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Коритњак у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак постојеће Улице Мојсија Михајловића-Тошкета у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370044952), и почиње између кп 6351 и кп 6797, иде дуж кп 6914 и завршава код кп 6657, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МОЈСИЈА МИХАЈЛОВИЋА – ТОШКЕТА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Коритњак у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 314 и кп 315, иде дуж кп 4392, кп 231/11, кп 231/13 и завршава се између кп 231/6 и кп 231/5, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА НИКОЉСКА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту у Коритњак Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 1271, кп 1272, кп 1273, кп 1279, кп 1277, кп 1657, кп 1658, кп 1244, кп 1667, кп 1665 и кп 1766, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **КОРИТЊАЧКИ ЗАСЕОК**

**Члан 10.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Куновица у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Римски пут у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047435), и почиње између кп 1837/3 и кп 1635/1, иде дуж кп 5961, кп 5959/1, кп 1563, кп 5959/1, кп 1552/3, кп 1551/3, кп 1081/2, кп 5959/1, делом кп 1513, кп 1512, кп 1505, кп 1494, кп 2140, кп 1470/1, кп 1460, кп 1469, кп 2166/2, кп 2175, кп 2195/1, кп 2779/2, кп 2780, кп 5966/2, кп 5967/1 и завршава се кдо границе са насељеним местом Јелашница између кп 2852/1 и кп 2851/1, све у КО Куновица , утврђује се назив **УЛИЦА РИМСКИ ПУТ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Куновица у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1623 и кп 1981, иде дуж кп 5962 и завршава се између кп 1916 и кп 1940, све у КО Куновица, утврђује се назив **УЛИЦА ГРАМБЕРГОВА**

Фердинанд Грамберг (1878–1950), правник, индустријалац. Сестрић г. Ђорђа Вајферта, основну школу је завршио у Панчеву, гимназију у Братислави, Правни факултет са докторатом у Будимпешти. Оснивач је и председник Акционарског рударско-топионичарског-друштва САРТИД чије је оснивање имало огроман утицај на развој Србије током 20. века, председник је, акционар и члан још многих других Фабрика, друштава и управа. Преко међународног Црвеног крста у Женеви помагао је људе из Србије на фронтовима за време Првог светског рата. Био је члан Ротари клуба у Београду, члан и дародавац Трговачког фонда и Београдског универзитета, добротвор Београдског женског друштва. За заслуге је добио више одликовања међу којима су Орден легије части и Орден св. Саве највишег степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Куновица у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1634 и кп 1836, иде дуж кп 5963 и завршава се између кп 1687 и кп 1654, све у КО Куновица , утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ЖЕЉКА БИЈЕЛИЋА**

Жељко Бијелић, водник страдао је 6. октобра у Вуковару 1991. године од експлозије при извођењу борбених дејстава. Својим телом заштитио је тројицу резервиста који су били са њим и које је он лично распоређивао да заузму своја места.

1. Неименованој улици у насељеном месту Куновица у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1876 и кп 1861, иде дуж кп 5960/1, кп 5958 и завршава се између кп 1797/1 и кп 1711, све у КО Куновица, утврђује се назив **УЛИЦА ЉИЉАНЕ ЖИКИЋ КАРАЂОРЂЕВИЋ**

Добровољац ВЈ Љиљана Жикић Карађорђевић је рођена 9. марта 1957. у Крагујевцу. Била је добровољац у Војсци Југославије током агресије НАТО-а на СРЈ и дејстава албанских терориста на простору Косова и Метохије, у 125. моторизованој бригади. У листу „Свет”, од 26. априла 1999, записане су њене речи родољубља: „Бранићу Србију и кад будем мртва…” Погинула је приликом обављања борбеног задатка, 1. априла 1999, у рејону села Љубенић, општина Пећ. Одликована је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Куновица у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1855 и кп 1859, иде дуж кп 5961 и завршава се између кп 1868 и кп 3279/1, све у КО Куновица, утврђује се назив **УЛИЦА ПАЛИХ ЈУНАКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Куновица у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1836 и кп 1837/1, иде дуж кп 5961, кп 1859, кп 5960/1, кп 1898 и завршава се између кп 1882 и кп 1881, све у КО Куновица, утврђује се назив **УЛИЦА РУСТЕМА СЕЈДИЋА**

Рустем Сејдић - је био трубач Гвозденог пука српске војске у Првом светском рату. Носилац је Албанске споменице 1915-1916., у одлучујућој бици са Бугарима прво свирао за српску војску „напад”, а за бугарску „повлачење”.

**Члан 11.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Лазарево Село у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 308/1 и кп 376/1, иде дуж кп 332/3, делом кп 307, кп 305, дуж кп 304/3, кп 289, кп 1647 и завршава се између кп 756 и кп 718, све у КО Лазарево село, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА**

Владимир Вујовић - рођен 1952. године. Заставници Владимир Вујовић и Властимир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО агресије, оспособљавајући систем везе подземног командног центра, што је био задатак од изузетног значаја за одбрану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге

1. Неименованој улици у насељеном месту Лазарево Село у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 558 и кп 278/1, иде дуж кп 549, кп 1646 и завршава се између кп 1216 и кп 673, све у КО Лазарево село, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ВЛАСТИМИРА ЛАЗАРЕВИЋА**

Властимир Лазаревић - рођен 1952. године. Заставници Владимир Вујовић и Властимир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО агресије, оспособљавајући систем везе подземног командног центра, што је био задатак од изузетног значаја за одбрану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге

1. Неименованој улици у насељеном месту Лазарево Село у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 727 и кп 726, иде дуж кп 745 и завршава се између кп 755 и кп 758, све у КО Лазарево село, утврђује се назив **УЛИЦА БАШ ЧЕЛИКА**

По српској народној приповетци „Баш-Челик” (челична глава, од тур. baş – глава и тур. çelik – челик). У њој се говори о 3 брата царевића, чије су сестре удате за цара змајског, цара соколова и цара орлова. Најмлађи од њих грешком ослободи страшно чудовиште Баш Челика који му потом отме жену. Уз помоћ своје истрајности и мудрости, најмлађи царевић успева да савлада Баш Челика и поврати своју жену.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лазарево Село у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 310 и кп 332/2, иде делом кп 305, кп 309/2, кп 309/1, кп 331 и завршава се између кп 312 и кп 332/1, све у КО Лазарево село, утврђује се назив **УЛИЦА РАДОШИНСКА**

По манастиру Радошин, који се налази у источној Србији, у селу Радошин, у оквиру општине Свилајнац.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лазарево Село у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Првокутинске улице у насељеном месту Прва Кутина (мат. бр. улице 729477006376), и почиње од границе са насељеним местом Прва Кутина, између кп 398 и кп 400/3, иде дуж кп 399, делом кп 450/2, кп 4426 и завршава се између кп 333 и кп 451/1, све у КО Лазарево Село, утврђује се назив **ПРВОКУТИНСКА УЛИЦА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Лазарево Село у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 783 и кп 781, све у КО Лазарево Село, утврђује се назив **ЛАЗАРЕВ ЗАСЕОК**

**Члан 12.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Манастир у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 722 и кп 607, иде дуж кп 3266 и завршава се између кп 597 и кп 641, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈВОДЕ КАЈИЦЕ**

Војвода Кајица, лик из српске епске поезије. Јунак изузетан по младости, лепоти и снази. Страда након витешког турнира, у којем побеђује све противнике. Мучки га, на превару убија Сибињанин Јанко.

1. Неименованој улици у насељеном месту Манастир у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 218 и кп 722, иде дуж кп 727, кп 202 и завршава се између кп 203 и кп 730, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Манастир у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 722 и кп 703/1, иде дуж кп 720, кп 719, кп 718/2, длеом кп 742, кп 744, кп 747, кп 749, дуж кп 762/4 и завршава се између кп 762/2 и кп 762/1, све у КО Просек Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЈАНКОВИЋА**

Милојко Јанковић (1884–1973) био је армијски генерал у војсци Краљевине Југославије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Манастир у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 722 и кп 607, иде дуж кп 3266, кп 3269, кп 677, кп 1293, кп 3265 и завршава се између кп 826 и кп 1100, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСЕТАРА ДЕЈАНА АРИЗАНОВИЋА**

Десетар ВЈ Дејан Аризановић је рођен 6. маја 1978. у Сурдулици. Борио се на Косову и Метохији као командир командног одељења 52. артиљеријско-ракетне бригаде противваздушне одбране. Погинуо је у сукобу с албанским терористима, новембра 1998, на превоју Дуље, на путу Призрен – Приштина. Одликован је Медаљом за заслуге у областима одбране и безбедности.

**Члан 13.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5293/2 и кп 5256/1, иде дуж 5257/1, кп 5257/3 и завршава се између кп 5265/1 и кп 5290/1, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА НЕНАДА МАНОЈЛОВИЋА**

Ненад Манојловић (1944–2014), био је српски и југословенски ватерполиста. Дугогодишњи је ватерполо репрезентативац, тренер Партизана и селектор ре-презентације Југославије и Србије и Црне Горе. Као селектор Југославије освојио је следеће медаље: бронзана медаља на Олимпијским играма у Сиднеју 2000, сребрну медаљу на Олимпијским играма у Атини 2004, сребрну медаљу на Светском првенству у Фукоки 2001, бронзану медаљу на Светском првенству у Барселони 2003, сребрну медаљу на Европском првенству у Будимпешти 2001, златну медаљу на Светском купу у Будимпешти 2006.

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2128 и кп 2127, иде дуж кп 2136/3 и завршава се између кп 2140 и кп 2142, све у КО Нишка Бања, утврђује се **УЛИЦА СВЕТОЗАРА ИВАЧКОВИЋА**

Светозар Ивачковић (1844–1924), био је српски архитекта. Највише се бавио пројектовањем црквених објеката у српско-византијском стилу, за многа места у Србији. Сврстава се међу најзначајније српске архитекте новијег доба. Аутор је Харишеве капеле на Земунском гробљу, зграде Министарства правде на Теразијама, Преображенске цркве у Панчеву, дела изузетних архитектонских и културно--историјских вредности, утврђена за културна добра.

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5405 и кп 5412/1, иде дуж кп 5406 и завршава се између кп 5395 и кп 5415/5, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **ГАЗИМЕСТАНСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње почиње између кп 5339/2 и кп 5333/1, иде дуж кп 5339/1 и завршава се између кп 5339/3 и кп 5321/1, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГЕ ГАВРИЛОВИЋ**

Драга Гавриловић (1854-1917), била је прва Српкиња која која је написала роман. Једна од првих генерација девојака које су стекле право да се редовно школују. Упоредо са учитељским позивом, бави се просвећивањем сеоских жена и писањем.

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2508 и кп 2507, иде дуж кп 2524/1 и завршава се између кп 2496 и кп 2513, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА СЕРДАРА ЈОВАНА МИЋИЋА**

Сердар Јован Мићић (1785-1844) био је златиборски хајдук и један од бораца у I српском устанку, рујански сердар, господар ужичке и соколачке нахије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2009/1 и кп 2016/1, иде дуж кп 2015 и завршава се између кп 2010 и кп 2014, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИРОСЛАВА МИКЕ МИКЕРОВИЋА**

Мирослав Мика Микеровић (1965-2014) био је одликовани борац у рату (1992–1995) медаљом мајора Милана Тепића. Познат по спасавању заробљених војника у Рабићу војном објекту код Дервенте, када је као цивил ушао у опкољену касарну и уместо предаје испланирао пробој из опкољеног објекта.

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње од постојеће улице Љубице Луковић, између кп 161/1 и кп 157/1, иде дуж кп 160/1, делом кп 158, кп 159, кп 166, дуж кп 148 и завршава се између кп 169 и кп 142, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА БОРИСАВА АТАНАСКОВИЋА**

Борисав Атанасковић (1931–1994) био је југословенски и српски књижевник, драмски писац за децу и одрасле, редитељ, позоришни глумац, новинар, драматург и уредник. Веран сарадник Политике, тачније подлистка Политика за децу био је од 1955. до краја живота, затим сарадник новина Политика Експрес, Јеж, Дневник, Дечји дневник, Здрав подмладак, Голуб, Змај, Пионир, Весела свеска, Дечје новине, Невен, Пионири, Локомотива

1. Неименованој улици у насељеном месту Никола Тесла у Градској општини Нишка Бања, која почиње од постојеће улице Булевара СВ. Цара Константина, између кп 1839 и кп 1842, иде дуж кп 1840, кп 6092/1, кп 1859/2, кп 1859/3, кп 5488/3, кп 5488/4, кп 5485/5, кп 5488/2, кп 6144/5, кп 6144/1 и завршава се код кп 6116/2, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА БОСЕ РАНКОВИЋ**

Боса Ранковић (1872-?) била је болничарка у Балканским и Првом светском рату. Високообразована жена, са дипломом и статусом образоване девојке, могла је да парира угледним и богатим госпођицама. Радила је у Војној болници где је лечила пацијенте, када су се догодили Балкански ратови

**Члан 14.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3116 и кп 3128, иде дуж кп 6104/7 и завршава између кп 3125 и кп 3121, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МЛАДЕНАЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3134 и кп 3145, иде дуж кп 6104/6 и завршава између кп 3139 и кп 3140, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА СРЂАНА МИЛИЋА**

Срђан Милић (1974.-1999.) - Близанци Срђан и Бобан, официри Војске Југославије, погинули су у размаку од само две недеље бранећи родну груду на Космету.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3171 и кп 3174, иде дуж кп 6104/2 и завршава између кп 3165 и кп 3176, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОБАНА МИЛИЋА**

Бобан Милић (1974. – 1999.) - Близанци Срђан и Бобан, официри Војске Југославије, погинули су у размаку од само две недеље бранећи родну груду на Космету.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Цариградска у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370044950), и почиње између кп 894 и кп 892, иде дуж кп 893/1, кп 6912 и завршава између кп 6194 и кп 6911, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИГРАДСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње од постојеће улице Рузвелтова, између кп 3346 и кп 3481, иде дуж кп 6108/12, кп 6913/1 и завршава између кп 3440/10 и кп 6275/2, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА БРАНИВОЈА ЈОВАНОВИЋА БРАНЕ**

Бранивој Јовановић (рођен: 23. април 1883., Кисиљево, умро 30. мај 1905., Петраљица, Северна Македонија) пешадијски поручник и четнички војвода, због своје изузетне храбрости и славе коју је стекао, народ из крајева у којима се борио са Турцима га је прозвао Војводом.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3486 и кп 3516, иде дуж кп 6109/7 и завршава између кп 3507 и кп 3501, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МАЈОРА ДОБРОСАВА ТЕШИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3525 и кп 3541/1, иде дуж кп 6109/7 и завршава између кп 3530 и кп 3535, све у КО Нишка Бања , утврђује се назив **УЛИЦА ДОКТОРА АНДРЕЈКЕ**

Др Михаило Андрејевић (1898-1989) био је доктор медицине, фудбалер и истакнути фудбалски радник, учествовао у пробоју Солунског фронта. Имао је велике заслуге за одлазак репрезентације на прво Светско првенство у фудбалу у Уругвају (Монтевидео) 1930. године. Изабран за доживотног почасног члана Фифе 1984.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3542 и кп 3567, иде дуж кп 6109/7 и завршава између кп 3544 и кп 3545, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА НЕНАДА АРСИЋА**

Потпоручник полиције Ненад Арсић је рођен септембра 1968. године. Завршио је Војну академију. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1998. године. Налазио се на дужности помоћника командира у Полицијској станици Одељења унутрашњих послова Обилић, Секретаријата унутрашњих послова у Приштини. Албански терористи су га отели 19. јуна 1998. и одвели у село Коретин, општина Косовска Каменица. Убијен је наочиглед родбине која је дошла да тражи његово ослобађање. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3903 и кп 3904, иде дуж кп 6109/7 и завршава између кп 3932/1 и кп 3905/6, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ДР СЕЛИМИРА ЂОРЂЕВИЋА**

Др Селимир Ђорђевић (1866-1915) био је српски лекар, учествовао је у ослободилачким ратовима од 1912. до 1915, одликован је Орденом Светог Саве 3. степена, Таковским крстом 4. степена, Медаљом за ревносну службу

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3889 и кп 3865, иде дуж кп 6109/7 и завршава између кп 3869 и кп 3873, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛАНА КАПЕТАНОВИЋА**

Милан Капетановић (1859–1934) архитекта; Након студија у Београду и Минхену био је професор на Техничком факултету. Један од најистакнутијих архитеката XIX и првих деценија XX века, пројектовао је Павиљон Србије за Међународну изложбу у Паризу 1900. године, у сарадњи са М. Рувидићем. Као одборник Београдске општине радио је на уређењу Калемегданског парка, био је народни посланик и Министар народне привреде, касније Министар грађевина у првој влади СХС.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3580 и кп 3608, иде дуж кп 6109/7, кп 3586/2 и завршава између кп 3550 и кп 3587, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА БОЖИДАРА ФЕРЈАНЧИЋА**

Божидар Ферјанчић (1929–1998) историчар; Био је професор на Филозофском факултету у Београду и академик Српске академије наука и уметности. Ферјанчић је својим радом продужио дело свог учитеља Георгија Острогорског и допринео стварању особеног профила београдске византолошке школе. Бави се историјом позне Византије, темама из њеног унутрашњег развоја (друштво, институције, економија), затим из византијско-словенских односа, помоћних наука, пре свега дипломатике.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3646 и кп 3613, иде дуж кп 6109/7 и завршава између кп 3614 и кп 3642/2, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОЗАРА ГЛИГОРИЋА ГЛИГЕ**

Светозар Глигорић Глига (Београд, 2. фебруар 1923 — Београд, 14. август 2012) био је један од најпознатијих српских шаховских велемајстора. Титулу велемајстора добио је 1951. и одлучио да се у потпуности преда шаху. Следећих 20 година био је међу најбољим светским шахистима и кандидат за првака света. Један је од најактивнијих шахиста у историји. Југославија је, захваљујући њему, сматрана другом велесилом у свету, иза СССР-а, што је уједно период највећег успеха југословенског шаха.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3651 и кп 3660, иде дуж кп 6110/10 и завршава између кп 3654 и кп 3656, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОША ГОЛУБОВИЋА**

Милош Голубовић (Крагујевац, 31. март 1888 – Београд, 21. мај 1961) је био српски сликар. Први светски рат проводи прво на фронту, а затим као ратни сликар при Врховној команди. Учествује са Костом Миличевићем, Живорадом Настасијевићем и Стеваном Милосављевићем на „Изложби ратних сликара Врховне команде” која је са великим успехом одржана у школи код Саборне цркве у Београду (данас основна школа „Краљ Петар I”).

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Мојсија Михајловића-Тошкета у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370044952), и почиње између кп 6351 и кп 6797, иде дуж кп 6914 и завршава код 6766, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МОЈСИЈА МИХАЈЛОВИЋА-ТОШКЕТА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње од постојеће улице Мојсија Михајловића-Тошкета, између кп 3682 и кп 6813, иде дуж кп 6110/10, кп 6110/2 и завршава се између кп 3735 и кп 6814, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ**

Александар Невски (1221. Переслављ-Залески, Русија - 1263., Городец, Русија) Велики руски кнез и светац Руске православне цркве. Руска црква канонизовала га је у првом реду због хришћанских врлина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3696 и кп 3728, иде дуж кп 6110/2 и завршава се између кп 3726 и кп 3725, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЉКА СТАНОЈЕВИЋА**

Вељко Станојевић (1892–1967) је био српски сликар. Потомак је кнеза Станоја Михаиловића из Зеока који је убијен у сечи кнезова 1804. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3707 и кп 3771, иде дуж кп 6110/10, кп 3733, кп 6110/2 и завршава се између кп 3735 и кп 6814, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА**

Миливоје Петровић Блазнавац (Блазнава, 4/16. мај 1824 – Београд, 24. март/5. април 1873) је био српски генерал и државник (ађутант кнеза Александра Карађорђевића, министар војни, намесник малолетног Милана Обреновића). Сахрањен у Раковици, у породичној гробници Јеврема Обреновића.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2896 и кп 2903, иде дуж кп 2889 и завршава се између кп 2887 и кп 2890, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ДАРИНКЕ БОРОВИЋ**

Даринка Мирковић Боровић (1896–1979) била је болничарка у Првом светском рату и носилац Албанске споменице. После обуке у центрима за обуку болничарки, помагала је рањеницима у ваљевској болници и на ратиштима, преживела голготу кроз Албанију и преко Крфа.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2877 и кп 2876, иде дуж кп 2872 и завршава се између кп 2846 и кп 2845, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ДУШАНА ПУРИЋА**

Душан Пурић (1873-1914) је био потпуковник српске војске (постхумно унапређен у чин пуковника). Погинуо је као командант Четвртог пешадијског пука „Стеван Немања” у бици на Мачковом камену. Учесник Балканских ратова и Првог светског рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње од постојеће улице Школске Чесме, између кп 2856 и кп 2807, иде дуж кп 2814 и завршава се између кп 2819 и кп 2845, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА**

Митрополит Михаило Јовановић (1826– 1898) био је митрополит београдски и први председник Црвеног крста Србије. Милоје (световно име), у току школовања примио је монашки чин, с благословом митрополита Петра у Кијевско-печерској лаври и добија монашко име Михаило.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње од постојеће улице Горана Николића, између кп 4106 и кп 4099, иде дуж кп 6112/11 и завршава се између кп 4087/1 и кп 4115/1, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИЛОЈКОВИЋА**

Млађи водник полиције Александар Милојковић је рођен 26. фебруара 1974. у Приштини. Завршио је средњу саобраћајну школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1996. године. Био је полицајац у Првој полицијској станици Секретаријата унутрашњих послова у Приштини. Погинуо је у борби с албанским терористима, 21. марта 1999, у Приштини. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4176 и кп 4107, иде дуж кп 6112/9 и завршава се између кп 4161 и кп 4153, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА БЛАГЕ МАРИЈЕ**

Блага Марија је хришћански и народни празник који се празнује 4. августа (по Григоријанском календару). Овај дан је уствари спомен на Марију Магдалену. Блага Марија је, по народном веровању, сестра Громовника Илије (светог Илије).

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3761 и кп 3740, иде дуж кп 6110/10 и завршава се између кп 3755 и кп 3743, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА КОСТЕ ВУЈИЋА**

Коста Вујић (1. мај 1829., Земун - 26. март 1909., Београд) био је професор немачког језика Прве београдске гимназије и једна од знаменитијих личности Србије XIX века. Препознатљив и по последњој генерацији својих ђака која је остала је упамћена по плејади ученика који су касније постали славни.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 963 и кп 959/2, иде дуж кп 960/3, кп 960/1, кп 909/4 и завршава се између кп 930/3 и кп 930/2, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛУТИНА ЂУРИШИЋА**

Милутин Ђуришић (1905-1982) био је српски лекар, пионир имунологије код нас, руководио је пр-вим експерименталним радовима из области бактериологије (проучавање бруцелозе, ТБЦ, утицаја туберкулостатика и др.), био је члан САНУ. Одликован је Орденом рада са злат-ним венцем, добитник је Седмојулске награде, као и других високих признања и награда.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5931 и кп 5927, иде дуж кп 6114/1 и завршава се између кп 5933 и кп 5895, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА БОСИЉКЕ МАТИЋ**

Босиљка Лалевић Матић (1928–2014), професор Медицинског факултета у Београду, вишегодишњи шеф катедре дерматовенерологије, председник дерма-товене-ролошке секције Српског лекарског друштва. Посебно је изучавала историју дерматологије и венерологије у Београду између два светска рата, о чему је објавила низ радова у стручном часопису: Serbian Journal of Dermatology and Venereologu.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5987 и кп 5954, иде дуж кп 6114/1 и завршава се између кп 5961 и кп 5972/1, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛИЦЕ МИЉАНОВ**

Милица Миљанов, (рођена у Медуну, око 1860), кћер Марка Миљанова, прославила се као ратница у Првом светском рату, борећи се широм Балканских ратишта. Под својим именом и са пушком у руци борила се од почетка до краја рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње од раскрснице постојећих улица Алексе Шантића и Бањски пут у насељеном месту Прва Кутина, од кп 5796, иде дуж кп 3492/1 (КО Прва Кутина), кп 6919, кп 6852 и завршава се код кп 6844, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЧОЛАКА**

Антоније Симеоновић – Чолак Анта (рођен: 1777., Средска, умро 23. август 1853., Крагујевац) је један од најважнијих војвода Првог српског устанка пореклом из села Средска код Призрена. Заједно са војводом Вујицом Вулићевићем предводио Карађорђеву офанзиву од Никшића према Црној Гори. Године 1811. постао је војвода крушевачки.

1. Неименованој улици у насељеном месту Нишка Бања у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5821 и кп 5836, иде дуж кп 6113/3 и завршава се између кп 4914/2 и кп 4910, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЗАРА ВУЈАКЛИЈЕ**

Лазар Вујаклија - рођен је 1914. године у Бечу. Није се школовао на уметничкој академији, већ је био аутодидакт, изузев курса који је похађао код Петра Доброви-ћа. До 1952. године, када је имао прву самосталну изложбу, био је графички радник. Исте године излагао је и са Самосталнима. Радио је првенствено графике у боји, а потом и уљане слике, као и таписерије. Његову уметност Миодраг Б. Протић означио је као „наивни експресионизам” или „ек-спресионизам наивног симбола”. Умро је 1995. године.

**Члан 15.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње од границе са насељеним местом Сићево, између кп 531 и кп 532/1, иде делом кп 8637, дуж кп 533, кп 542/3, кп 8604, кп 8603, кп 8609/1, кп 4068, кп 4123 и завршава се између кп 4139 и кп 4122, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛУТИНА БУТКОВИЋА**

Милутин Бутковић (Београд, 1. децембар 1930. – Београд, 11. јануар 1997.) је био српски филмски и позоришни глумац. Био је члан Атељеа 212 и позоришта „Бошко Буха”. Његова филмографија обухвата преко 140 филмских и телевизијских улога: „Балкан експрес 2”, „Варљиво лето 68”, „Краљевски воз”, „Вагон ли” итд.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 541 и кп 542/4, иде делом кп 542/2, кп 544, кп 545/1, кп 545/2, кп 546/3, кп 547, дуж кп 8604, делом кп 578/1, кп 578/2, кп 574, кп 1149, кп 561, кп 560, кп 8619 и завршава се између кп 8627 и кп 1149, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАСТИМИРА ГАВРИКА**

Властимир Гаврик - је био један од најпознатијих филмских и тв сценографа. Потписао је сценографију за 84 играна филма од чега 56 домаћих наслова и 28 међународних копродукција. Сарађивао је са за редитељима попут Бранка Бауера, Жике Митровића, Радоша Новаковића, Миће Поповића, Пурише Ђорђевића, Торија Јанковића, Александра Петровића, Дарка Бајића и са многим другима. Најшира публика памтиће га по многобројним ТВ серијама које је урадио за РТС : „Срећни људи”, „Породично благо”, „Заборављени” и „Камионџије 2”. У његове најзначајније радове одликоване великим бројем домаћих (три Златне арене) и страних признања спадају сценографије за филмове: „Маестро и Маргарита”, „Дан дужи од године”, „Дервиш и смрт” и „Црвени коњ”.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 862 и кп 839, иде дуж кп 840, делом кп 847/1, кп 823/2, кп 790, кп 789, кп 776, кп 735, кп 736, кп 762/1, кп 761, кп 742, кп 743, кп 583/4, кп 583/3 и завршава се између кп 745/1 и кп 583/3, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБИШЕ БАЧИЋА**

Љубиша Бачић – Баја (Сокобања, 30. децембар 1922 – Београд, 24. март 1999) је био српски глумац, песник и преводилац. Био је члан Атељеа 212 и остварио је низ епизодних улога на филму и телевизији. Поред синхронизовања цртаних филмова и глуме, писао је и песме, а једна од његових најпознатијих је „Бољи живот” коју пева Дадо Топић на одјавној шпици истоимене серије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 463/4 и кп 786/2, иде дуж кп 8603 и завршава се између кп 474/1 и кп 483, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА НАТАЛИЈЕ МУНК**

Наталија Нети Мунк - рођена Тајтачак (1864–1924) српска хуманитарна радница, добровољна болничарка. Учествовала је у Српско-бугарском рату, оба Балканска и у Првом светском рату. По завршетку Првог светског рата наставила је да се бави хуманитарним радом. Била је чланица Управног одбора Јеврејског женског друштва, Савеза ратних добровољаца и српског Црвеног крста. За свој хуманитарни рад одликована је Златном и Сребрном медаљом краљице Наталије, два пута Орденом Светог Саве, Споменицима свих ратова од 1885. до 1918, Медаљом Црвеног крста и Крстом милосрђа.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4360 и кп 4143, иде дуж кп 8610, кп 8603 и завршава се између кп 3315 и кп 3570, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВИЧИЋА**

Јован Јовичић (Врдник, 5. јул 1926 - Београд, 26. септембар 2013) био је истакнути српски гитариста, композитор, педагог и универзитетски професор.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3956/1 и кп 3959, иде дуж кп 3958, делом кп 3892, кп 8631 кп 4158, дуж кп 4156 и завршава се између кп 4167 и кп 4147, све у КО Островица , утврђује се назив **УЛИЦА НЕЛСОНА МЕНДЕЛЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4329 и кп 4332, иде дуж кп 4330, кп 4295 и завршава се између кп 4297 и кп 4288/2, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈВОДЕ РАДУЛА**

Војвода Радул I Црни, око 1377-1385. године. Захваљујући војводи Радулу је подигнуто првобитно здање Манастира Раковица у XIV веку. Манастир је подигнут током владавине кнеза Лазара.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4363 и кп 4398, иде дуж кп 4364 и завршава се између кп 4447/3 и кп 4338, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА ЉИЉАНЕ КОНТИЋ**

Љиљана Контић (Савинац, 7. септембар 1931 – Београд, 17. јул 2005), била је српска филмска, телевизијска и позоришна глумица.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4423/1 и кп 4403, иде дуж кп 4469 и завршава се између кп 4415 и кп 4462, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОША МАРИЋА**

Милош Марић Млађи (1885–1944), познати совјетски научник српског порекла, шеф катедре за хистологију на Саратовском државном универзитету. Најзначајнија његова истраживања била су на пољу митозе и амитозе, чиме је поставио темеље клонирања.

1. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4397 и кп 4365, иде дуж кп 8610, кп 8611 и завршава се између кп 4474/2 и кп 4377/2, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 4361 и кп 4122, иде дуж кп 8610 и завршава се између кп 5632/1 и кп 5651, све у КО Островица, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ВОЈИСЛАВА НИКОЛАЈЕВИЋА**

Војислав Николајевић (1876–1950), армијски генерал, јунак Кумановске битке, учесник Првог и Другог светског рата. Анри Барби, француски дописник, са српском војском је прошао читав рат и у својој књизи „Српске победе“ овако описује те драматичне тренутке: "Одједном главни јунак овог надчовечанског отпора, командант седмог пука, пуковник Глишић, паде, погођен једним зрном. Мајор Војислав Николајевић виде кад је пуковник пао. Он полети, извуче своју сабљу, петнаест официра, то је било све што је остало, учинише то исто. Један крик одјекну: "Јуриш". Тада у једној врсти заноса, остаци 7-ог пука полетеше напред и чудо се догоди. Ред по ред, корпус турске војске био је збрисан, одбијен! Мајор Николајевић, с једном руком којом није могао кретати, са раном на леђима која је зјапила, непрестано је био на челу својих војника. Погодила су га два зрна од шрапнела у десно раме и једна му је граната расекла плећку. Међутим, бесни јуриш још је био убрзан, једна батерија узета на јуриш. Пренеражене топџије, који нису имали времена да побегну, приковани су за своје топове. Рањен на још два места, мајор Николајевић, пао је са једном сломљеном ногом, али жртва његова није била узалудна, на целој линији непријатељ је бежао. Турска офанзива била је коначно сломљена". Војници су га нашли без свести, у ноћи после битке. Велика победа код Куманова, била је прва српска победа у Првом балканском рату и најавила је скорашњи крај турске владавине на Балкану. Отишао је у рат 1941. године, пао у заробљеништво и у логору провео 4 године. Преминуо је 1950. године у Емсдетену. Сахрањен заједно са осталим српским војницима на војничком гробљу у Оснабрику. Данас заборављен, био је узор целокупном тадашњем свету који му се дивио, о њему је писала сва водећа домаћа и светска штампа.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 417, кп 435, кп 434/2, кп 437, кп 439, кп 440, кп 441, кп 442, кп 443, све у КО Островица, утврђује се назив **ДОЊИ ОСТРОВИЧКИ ЗАСЕОК**

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 981 и кп 979, све у КО Островица, утврђује се назив **ГОРЊИ ОСТРОВИЧКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Островица у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 25 и кп 28, све у КО Островица, утврђује се назив **ЗАСЕОК СТУПЉЕ**

Манастир Ступље је манастир Српске православне цркве посвећен Светом арханђелу Михаилу. Манастир се налази у селу Горњи Вијачани, на реци Манастирици на граници општина Прњавор, Челинац и Теслић. Манастир Ступље се у писаним изворима први пут помиње у 15. Веку.

**Члан 16.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која почиње од границе са насељеним местом Малча, између кп 2282/1 и кп 2276/2, иде делом кп 2282/3, кп 2277, кп 2279/6, кп 2268/2, кп 2188/12, дуж кп 3290/24 и завршава се код границе са насељним местом Сићево између кп 3262 и кп 3261/1, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА АВРАМА ЛЕВИЋА**

Аврам Левић или Леви (Београд, 23. септембар 1869 - Логор Старо сајмиште 1941. године) је био начелник главног државног рачуноводства Министарства финансија у Краљевини Србији и шеф Државне благајне током Првог светског рата. У Првом светском рату, од 1914. до 1916. је био шеф државне благајне Када се септембра 1915. Србија, након тешких борби вођених током претходне године, поново нашла у опасности, окружена непријатељима са три стране и ослањајући се једино на сопствене снаге, трезор Народне банке се налазио у Крушевцу, а Главна благајна Министарства финансија у Нишу. Осим старања око 200 сандука државног злата, министри Љубомир Давидовић и Војислав Маринковић су му поверили на чување и Мирослављево јеванђеље, док су боравили у Рашкој. Он је највреднију српску књигу стално држао у запечаћеној кутији крај себе, а када он није био присутан, чували су га В. Стевчић помоћнк из рачуноводства и В. Станковић, комита који им је био дат ради обезбеђења. Државни трезор је пребачн у Марсеј почетком фебруара 1916. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1676 и кп 2169, иде дуж кп 3275 и завршава се између кп 2103/1 и кп 2102, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА СЛОБОДАНА ПЕРИЋА**

Слободан Перић (1961–2010) био је пуковник и пилот Ратног ваздухопловства који се у првим данима рата 1999. године борио против НАТО авиона. После 12 минута ваздушне борбе и маневара над Западном Србијом, Перићев МИГ-29 је погођен, а он се катапултирао на територији Републике Српске. Преживео је пад са висине од 7.000 метара. Носилац ордена за храброст и златне летачке значке.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2025/1 и кп 1713/2, иде дуж кп 3274/1, кп 1746 и завршава се између кп 1813 и кп 1817/3, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ПЕЂЕ ЛЕОВЦА**

Предраг Пеђа Леовац - рођен 20.12.1975. године у Пљевљима. У борбеним дејствима на Косову и Метохији налазио се у саставу 53. Граничног батаљона на дужности командира вода. Погинуо је у борби против албанских терориста 14. априла 1999. године у рејону села Кошаре, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1674 и кп 1647/2, иде делом кп 3263/4, кп 1651/3, кп 1645/2, кп 1644/2, кп 1643/1, кп 1642, кп 1640, кп 1659, кп 1637, кп 1635, кп 1633/2, кп 1631, кп 1760 и завршава се између кп 1749/3 и кп 1762/8, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА КОНСТАНТИНА ЈИРИЧЕКА**

Константнин Јозеф Јиречек (1854–1918) чешки историчар; Био је професор историје у Прагу и Бечу. Свој рад је посветио изучавању до тада мало познате про-шлости балканских држава и народа, нарочито Бугара и Срба. Његово животно дело „Историја Срба”, о политичкој културној прошлости Срба до 1537, резултат вишедеценијских истраживања, започео је 1901, али због обавеза, болести и преране смрти није успео да заврши и обједини. На основу његових рукописа и архивских исписа, довршили су га и допунили Ватрослав Јагић и Јован Радонић. Његово животно дело „Историја Срба”, о политичкој и културној прошлости Срба до 1537, резултат вишедеценијских истраживања, започео је 1901, али због обавеза, болести и преране смрти није успео да заврши и обједини. На основу његових рукописа и архивских исписа, довршили су га и допунили Ватрослав Јагић и Јован Радонић.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Првог српског устанка у насељеном месту Јелашница (мат. бр. улице 729191047434), и почиње између кп 3264 и кп 3265/3 иде делом кп 3261/1, кп 3276, кп 3258, дуж кп 3277, кп 3287 и завршава се код кп 2996/3, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 3261/1 и кп 3263/3 иде дуж кп 3273 и завршава се између кп 3261/1 и кп 1565, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДИШЕ ИЛИЋА**

Војник ВЈ Радиша Илић је рођен 30. јуна 1978. у Крагујевцу. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 5. батаљона Војне полиције. Погинуо је обављајући своју војничку дужност, 20. маја 1999, у рејону Карауле „Кошаре”, Ђаковица. За испољено јунаштво одликован је Орденом за храброст.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2473/2 и кп 2474 иде дуж кп 2473/1, кп 3279 и завршава се између кп 2447/1 и кп 2489, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА РОМАНА СОНДЕРМАЈЕРА**

Роман Сондермајер – доктор, први хирург српске војске; Рођен је 1861. године у Черновицама, у Пољској. Медицински факултет завршио је у Кракову а потом је добио звање доцента на катедри за хирургију на Краковском универзитету. У Србију је дошао 1886. године. Постао је санитетски пуковник и први хирург српске војске, а 1889. године основао је прво хируршко одељење у београдској Војној болници и био њен први управник.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1541/2 и кп 2813/2 иде дуж кп 3266, кп 1478 и завршава се између кп 1502 и кп 1495/1, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ОЛГЕ МИЛОШЕВИЋ**

Олга Милошевић (XIX-XX) била је лекарка и генерална секретарка Црвеног крста Југославије, као и супруга др Симе Милошевића.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2808 и кп 2672/2, иде дуж кп 3280 и завршава се између кп 2687/3 и кп 2766, све у КО Просек - Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА БОЖИДАРА КОВАЧЕВИЋА**

Божидар Ковачевић (Студеница, 26. август 1902 – Београд, 21. мај 1990) је био песник, есејиста, преводилац, професор Друге мушке гимназије и управник архива Српске академије наука и уметности. Био је најпознатији по својој поезији, али је писао и многе приповетке и новеле које су биле објављиване у периодичној штампи између два рата. Његова дела су превођена на енглески, немачки и руски језик.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1465 и кп 2822/7, иде дуж кп 1461 и завршава се између кп 1438 и кп 2860, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА**

Данило Лазовић (1951-2006) био је познати српски глумац, најпознатији по улогама у домаћој серији „Срећни људи” и филмовима „Јагода у супермаркету”, „Три карте за Холивуд” и др.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2805/1 и кп 2804/1, иде дуж кп 2804/2, кп 2807/4, кп 2803/2, кп 2775/2, кп 2775/3 и завршава се између кп 2773 и кп 2775/5, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ЛЕКЕ КАПЕТАНА**

Лека капетан - Лик опеван у многим епским песмама предкосовског циклуса, погинуо у Косовском боју.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2811 и кп 2813/2, иде делом кп 2810/1, кп 2813/1, кп 2814/1, кп 2903/2, кп 2902/2, кп 2895, кп 2828/3, кп 2830, кп 2833, кп 2891, кп 2892/1, кп 2893 и завршава се између кп 2890/1 и кп 2831/2, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА МАРИЈЕ ЗИБОЛД**

Марија Фјодоровна Зиболд (Рига, 31. јануар 1849 — Београд, 5. април 1939) Рускиња, прва жена лекар на Балкану. Као добровољац у I Св. рату упућена је у Београд у чину потпоручника, учествовала је у свим српским ослободилачким ратовима. Произведена је, као прва жена у Србији, у чин српског санитетског мајора. Сахрањена је у Београду уз све војне почасти, као српски официр.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2989 и кп 2991/3, иде дуж кп 3272 и завршава се између кп 2860 и кп 3087/1, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ИВЕ СЕНКОВИЋА**

Иво Сенковић - По српској народној епској песма ускочког циклуса „Иво Сенковић и ага од Рибника”. У песми млади Иво Сенковић на мегдану спасава углед и част ускочке породице.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која почиње од кп 2996/3, иде дуж кп 3288 и завршава се код кп 3067/1, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **ПАНЧИЋЕВО СОКАЧЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1551/4 и кп 1538/25, иде дуж кп 3267, кп 3268 и завршава се код границе са насељеним местом Сићево, између кп 275 и кп 294, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА КУСАЧКА**

Старији назив за подручје данашњег насељеног места Сићево.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 1550/1 и кп 455/2, иде дуж кп 3267 и завршава се између кп 519 и кп 595, све у КО Просек- Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА**

Миодраг Павловић (1928–2014) био је песник, приповедач, есејиста, драмски писац, преводилац, антологичар. Редовни члан Европске академије за поезију.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 447/1 и кп 337, иде дуж кп 487, кп 500/3, кп 500/4 и завршава се између кп 500/1 и кп 500/2, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОМИРА БЕЛИЋА** **БЕЛКЕ**

Светомир Белић Белка (1946–2002) био је боксерски шампион, вишеструки првак Југославије, носилац бронзане олимпијске и европске медаље.

1. Неименованој улици у насељеном месту Просек у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Цариградска у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370044950), и почиње од границе са насељеним местом Малча, између кп 3261/15 и кп 3290/27, иде дуж кп 3290/23, кп 3290/22, кп 3290/16, кп 3290/17, кп 3290/15, кп 3290/9, кп 2261/4, кп 2263/4, кп 2266/3, кп 2268/2 и завршава се између кп 2268/1 и кп 2267/4, све у КО Просек-Манастир, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИГРАДСКА**

**Члан 17.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, која је део предложене улице у насељеном месту Никола Тесла, почиње од кп 745 (КО Прва Кутина), иде дуж кп 5488/2 (КО Нишка Бања), кп 6144/5 (КО Нишка Бања), кп 6144/1 (КО Нишка Бања), и завршава се код кп 768 (КО Прва Кутина), утврђује се назив **УЛИЦА БОСЕ РАНКОВИЋ**

Боса Ранковић (1872-?) била је болничарка у Балканским и Првом светском рату. Високообразована жена, са дипломом и статусом образоване девојке, могла је да парира угледним и богатим госпођицама. Радила је у Војној болници где је лечила пацијенте, када су се догодили Балкански ратови.

1. Неименованој улици у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак - наставак Улице Михајла Димића у насељеном месту Никола Тесла (мат. бр. улице 729353045013), и почиње на кп 5555/1, између кп 5578 и кп 5543, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА МИХАЈЛА ДИМИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, која иде од раскрснице постојећих улица Бањски пут, Алексе Шантића и Радикински пут, почиње од кп 292/2, иде дуж границе са насељеним местом Нишка Бања, кп 3492/1, кп 6919 (КО Нишка Бања) и завршава код кп 259/4, све у КО Нишка Бања, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЧОЛАКА**

Антоније Симеоновић – Чолак Анта (рођен: 1777., Средска, умро 23. август 1853., Крагујевац) је један од најважнијих војвода Првог српског устанка пореклом из села Средска код Призрена. Заједно са војводом Вујицом Вулићевићем предводио Карађорђеву офанзиву од Никшића према Црној Гори. Године 1811. постао је војвода крушевачки.

1. Неименованој улици у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак постојеће улице Св. Архангела Гаврила у насељеном месту Прва Кутина (мат. бр. улице 729477006377), и почиње између кп 2706 и кп 2688/1, иде дуж кп 3508, кп 3478/2, кп 3093/1 и завршава се код постојеће улице Првокутинска, између кп 3092/3 и кп 3094/5, све у КО Прва Кутина, утврђује се назив **УЛИЦА СВ. АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 289 и кп 321, иде дуж кп 287/1, кп 1647, и завршава се између кп 245 и кп 281, све у КО Лазарево Село , утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА**

Владимир Вујовић – Рођен 1952. године. Заставници Владимир Вујовић и Властимир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО агресије, оспособљавајући систем везе подземног командног центра, што је био задатак од изузетног значаја за одбрану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 1132, све у КО Прва Кутина , утврђује се назив **ДОЊИ КУТИНСКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Прва Кутина у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 1050 и кп 1051, све у КО Прва Кутина, утврђује се назив **ГОРЊИ КУТИНСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 18.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2022/1 и кп 2322, иде дуж кп 2294, кп 4398, кп 4400 и завршава се код границе са насељеним местом Коритњак, између кп 1553 и кп 1894, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА БОШКА ТОКИНА**

Бошко Токин, био је први филмски критичар, теоретичар и пропагатор филма, приповедач и романсијер, преводилац, новинар, уредник. Један је од оснивача Југословенског новинарског удружења. Стварао је од 1920. године. Занимљиво је и да је још 1940. објавио историју филмске уметности у којој се помиње и Лени Рифенштал, коју су новинари у Београду практично видели тек 1971. године на првом ФЕСТ-у, и то на пројекцији у ноћном термину, уз молбу да то не помињу у извештајима како организатори ФЕСТ-а не би били похапшени. Токин је и аутор првог филмског лексикона 1952. године, али је умро пре него што је изашао (1953). Поново га је открио тек Душко Стојановић који је написао књигу “Бошко Токин пионир филма”.

1. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2022/1 и кп 2322, иде дуж кп 2022/2, кп 2025/3, кп 2026/3, кп 2027/3, кп 2063/3, кп 2030/3, кп 2043/4, кп 2037/3, кп 2035/3, кп 2034/3, кп 2033/3, кп 2032/3, кп 2145/2, кп 2148/3, кп 2219/3 и завршава се између кп 2219/1 и кп 2119/2, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈИСЛАВА НАНОВИЋА**

Војислав Нановић (1922–1983) био је новинар, сценариста, филмски критичар и режисер. Добитник многобројних награда. У четири деценије рада његова филмографија бележи осам дугометражних играних филмова и тридесетак крат- кометражних документарних и наменских филмова.

1. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2022/2 и кп 2322, иде дуж кп 2294, кп 4403, кп 4409 и завршава се између кп 2586 и кп 2840, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА ДР ВЕРЕ ПОПОВИЋ**

Др Вера Поповић, је радила у Заводу за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду, који је почео са радом 1957. године. Била је један од врхунских стручњака из ове области медицине.

1. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2308 и кп 2306, иде дуж кп 2307, кп 2302, кп 4402 и завршава се између кп 2460 и кп 2359/5, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА СТОЈАДИНА МИРКОВИЋА**

Стојадин Мирковић Цоле, (рођен: 14. јануар 1972., Горње Лесковице, погинуо 29. септембар 1991., Бјеловар, Хрватска) био је војник југословенске народне армије на редовном одслужењу војног рока који је после блокаде хрватских паравојних формација, погинуо када је његов транспортер из којег је дејствовао погодила „зоља”.

1. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која се налази између кп 2239 и кп 2267, иде делом кп 4403, кп 2266, дуж кп 2294 и завршава се између кп 2300 и кп 2283, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА ОЛГЕ СПИРИДОНОВИЋ**

Олга Спиридоновић (1923–1994), позоришна, телевизијска и филмска глумица. Родитељи су били путујући глумци, тако да је наступала на сцени са само три месеца, у колицима, у Ибзеновој Нори. Била је чланица Југословенског драмског позоришта од 1951. године до пензије. Златну арену је добила 1959. године за најбољу главну женску улогу у филму „Мис Стон”.

1. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која је продужетак постојеће улице Првокутинска из насељеног места Прва Кутина (мат. бр. улице 729477006376) и почиње између кп 3141 и кп 3128/2, иде дуж кп 3489/4 и завршава се код кп 3478/2, па се наставља између кп 3687/2 и кп 3654/5, иде дуж кп 4414, кп 4391/2, кп 4414 и завршава се код границе са насељеним местом Тасковићи, кп 4390/2, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **ПРВОКУТИНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3686/2 и кп 3689/2, иде делом кп 3686/1, дуж кп 3653, кп 3652 и завршава се између кп 4418 и кп 3616/4, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА РАДИКИНА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, која између кп 3686/2 и кп 3689/2, иде делом кп 3686/1, кп 3693, кп 3691, кп 3692, кп 3699/4, кп 3702/5, кп 3703/5, кп 3706/1, кп 3708/1, кп 3710 и завршава се између кп 3711 и кп 3709, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **УЛИЦА 28. ЈУНА**

28. Јун - је непокретни верски празник кога празнује Српска православна црква и један је од највећих српских празника. Код Срба је познат под називом Видовдан. Значај Видовдана за српски народ проистиче из историјских догађаја који су везани за тај датум. Од свих је најзначајнији Косовски бој, погибија кнеза Лазара (1371—1389) и тзв. пропаст Српског царства, па се тог дана, поред светог Амоса, од почетка 20. века слави и црквени празник Светог великомученика кнеза Лазара и светих српских мученика. Празник је посвећен Цару Лазару, једном од српских великана који су владали српским царством након смрти Душана Силног. Након смрти цара Уроша, патријарх Јефрем је тадашњег кнеза Лазара, крунисао за српског цара. Лазар је слао изасланство у Цариград са монахом Исаијом и молио се да се скине анатема са српског народа. Након погибије 28. јуна на Косову, турски цар Мурат посекао је светог мученика Лазара. Његово тело пренето је и сахрањено у манастиру Раваница код Ћуприје. Када је почела сеоба Срба, народ је његове свете мошти склонио и преселио у манастир Раваницу на Фрушкој гори. За време Другог светског рата, 1942. године, његово тело пренето је у Београд, где је почивао све до 1988. године када је пренет у манастир Грачаницу на Косову. Одатле је 1989. године, пренето у Лазареву задужбину манастира Раваницу, надомак Ћуприје, где и данас почива. Саградио је многе цркве и манастире. Најпознатији су Раваница и Лазарица. Такође, обновио је и манастире Хиландар и Горњак, а био је и ктитор руског манастира Пантелејмона. На српским православним иконама свети великомученик Лазар представљен је у царском византијском орнату, без круне, са крстом у десној руци и својом одсеченом главом у левој, као симбол мученичке смрти. Видовдан представља Дан жалости, па је српски народ задржао обичај да се на тај дан не игра и не пева, те да се зауставе сви велики послови. За Видовдан се у црквама обављају помени за све пострадале у ратовима. Видовдан је државни празник у Републици Србији. Обележава се радно, а у спомен на Косовску битку, која се одиграла 28. јуна 1389. године, на Газиместану представља сећање на погинуле у свим ратовима.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 3237 и кп 3239, све у КО Радикина Бара , утврђује се назив **ГОРЊИ БАРСКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Радикина бара у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 3015, кп 3013, кп 3020, кп 3013, кп 3021/3, кп 3021/3, кп 3021/1, кп 3025 и кп 3028, све у КО Радикина Бара, утврђује се назив **ДОЊИ БАРСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 19.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Раутово у Градској општини Нишка Бања, која почиње од границе са насељеним местом Коритњак, између кп 1670/1 и кп 1671, иде дуж кп 2878, кп 1618/4, делом кп 1619, кп 1620, кп 1615, кп 1613, кп 1607, кп 1605, кп 1603, кп 1601, кп 1598, кп 1745, дуж кп 2878, кп 2883, кп 2023, кп 2015 и завршава се код границе са насељеним местом Радикина Бара, између кп 2024 и кп 1773, све у КО Раутово, утврђује се назив **УЛИЦА ЂЕРАВИЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Раутово у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 1892 и кп 1908/2, иде дуж кп 1908/1, кп 2878 и завршава се између кп 1929 и кп 1285, све у КО Раутово, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ДЕРЕТИЋА**

Јован Деретић (1934–2002), професор Универзитета у Београду, књижевни историчар, оснивач и уредник научног часописа Књижевна историја. Аутор је више значајних монографија (о Доситеју, Његошу, епској народној поезији, културној историји Срба) и капиталне Историје српске књижевности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Раутово у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 1988 и кп 1985, иде дуж кп 2015, делом кп 1784, кп 1785 и завршава се између кп 1783 и кп 2014, све у КО Лазарево село , утврђује се назив **УЛИЦА МИОДРАГА ЖИВАНОВА**

Миодраг Живанов (1928–2000), био је један од најважнијих српских библиографа модерног доба. Био је дугогодишњи начелник Библиографског одељења Народне библиотеке Србије. Да библиографски посао нужно подразумева познавање мноштва

чињеница и података из историје, историје књижевности и књижевности – говори и ширина интересовања и бављење разноликим темама из наше културне прошлости, видљиве кроз библиографске трагове Миодрага Живанова. И не само оне штампане. Полазећи од чињенице да је само извориште српског културног памћења – Хиландар, годинама је предмет његовог интересовања била штампана грађа манастира Хиландара. Боравећи тамо са колегама библиотекарима (17 пута отварао му је Хиландар своје двери), Живанов је систематски истраживао фонд богате хиландарске књижне ризнице, што је резултирало објављивањем двотомног Каталога књига од XIII до XX века на српскохрватском језику, а спреман је за објављивање и Каталог књига на бугарском и руском језику. Годинама је био уважени члан Савета за проучавање и заштиту културног блага манастира Хиландара, цењен и поштован од манастирског братства. Ипак, најсветијем задатку који је себи поставио – изради Српске ретроспективне библиографије – посветио је најкреативнији део себе и до последњег часа био је темељ целог пројекта. Од далеке 1954. године када је инагурисан рад на Библиографији – Миодраг Живанов је покретач, иницијатор рада и главни редактор на Српској ретроспективној библиографији књига, листова и часописа. Аутор је програмског Предговора за 1. том Српске библиографије. Књиге 1868- 1944, и више текстова који се односе на проблем израде националне ретроспективне библиографије.

**Члан 20.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Равни До у Градској општини Нишка Бања, која почиње почиње од границе са насељеним местом Островица, између кп 131 и кп 174, иде дуж кп 139, кп 2582 и завршава се између кп 170/1 и кп 824, све у КО Равни До, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДРАГАНА ИЛИЋА**

Војник ВЈ у резерви Драган Илић је рођен 21. септембра 1971. у Прокупљу. За време служења војног рока положио је возачки испит и добио звање војног возача. У време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу артиљеријског дивизиона противваздушне одбране 3. артиљеријске батерија противваздушне одбране, 354. пешадијске бригаде. Дана 12. маја 1999. тешко је рањен при обављању борбеног задатка. Преминуо је 7. јуна исте године у Војној болници у Нишу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Равни До у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 140 и кп 138, иде дуж кп 139, кп 2580 и завршава се између кп 1161 и кп 1230, све у КО Равни До, утврђује се назив **УЛИЦА СМИЉКЕ КАЛУШЕВИЋ**

Смиљка Б. Калушевић – Цица (Ивањица, 1933 – Београд, 1989), некадашња државна репрезентативка и вишеструка шампионка у кошарци и атлетици, атлетска рекордерка Југославије у бацању копља. У оба спорта имала је запажене резултате. Југословенска рекордерка у бацању копља била је пет пута (у периоду од 1953. до 1962. године), са најбољим резултатом од 48,81 метара (1956). У тој дисциплини била је шест пута појединачни првак Југославије (1952. и 1953, као чланица БСК и 1954, 1956, 1957. и 1958, као такмичарка АК „Црвена звезда”). За атлетску репрезен- тацију Југославије наступала је 44 пута. Учествовала је на два атлетска првенства Европе: 1954. у Берну (шесто место са 46,78 m) и 1958. у Стокхолму (12. место са 45,42 m). На летњој Универзијади одржаној у Дортмунду 1953. освојила сребрну медаљу. Испунила норму за учешће на Олимпијади 1956, али је без објашњења изостављена са списка путника. Истовремено је играла кошарку у „Црвеној звезди”, на позицији центра, са којом је девет пута освајала кошаркашко првенство Југославије (од 1953. до 1960. у континуитету и 1963). Била је целу деценију капитен КК „Црвена звезда”. Играла је за репрезентацију Југославије на два кошаркашка Првенства света: 1959. у Москви (четврто место) и 1964. у Лими (шесто место). На четвртом Светском првенству у Перуу (1964) била је друга на листи стрелаца са 78 кошева.

1. Неименованој улици у насељеном месту Равни До у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 170/4 и кп 168, иде дуж кп 169, кп 960 и завршава се између кп 959 и кп 971/1, све у КО Равни До, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛИЦЕ РИБНИКАР**

Милица Рибникар Богуновић, вајарка и сликарка, рођена у Београду 1931. године. Академију ликовних уметности завршила 1951. године у Београду. Сарадник је мајсторске радионице Томе Росандића од 1951. до 1956. године, са којим први пут излаже 1954. године. Поред низа лирских портрета ради и фигурине у пуној маси. Ау- тор је споменика на Црном Врху (1961) и споменика херојима Јерковићу и Дабићу на Довари код Ужица (1968). Прву самосталну изложбу имала је у Београду 1954. године. Из- лагала је на колективним изложбама које су презентовале вајаре Београда и Србије, а и са групом „Лада”.

**Члан 21.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње од границе са насељеним местом Просек, између кп 8209/2 и кп 8209/5, иде дуж кп 8277/1, кп 615/1 и завршава се код границе са насељеним местом Градиште, кп 8272, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА АВРАМА ЛЕВИЋА**

Аврам Левић или Леви (Београд, 23. септембар 1869. - Логор Старо сајмиште 1941.) је био начелник главног државног рачуноводства Министарства финансија у Краљевини Србији и шеф Државне благајне током Првог светског рата.У Првом светском рату, од 1914. до 1916. је био шеф државне благајне Када се септембра 1915. Србија, након тешких борби вођених током претходне године, поново нашла у опасности, окружена непријатељима са три стране и ослањајући се једино на сопствене снаге, трезор Народне банке се налазио у Крушевцу, а Главна благајна Министарства финансија у Нишу. Осим старања око 200 сандука државног злата, министри Љубомир Давидовић и Војислав Маринковић су му поверили на чување и Мирослављево јеванђеље, док су боравили у Рашкој. Он је највреднију српску књигу стално држао у запечаћеној кутији крај себе, а када он није био присутан, чували су га В. Стевчић помоћнк из рачуноводства и В. Станковић, комита који им је био дат ради обезбеђења. Државни трезор је пребачн у Марсеј почетком фебруара 1916. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5550 и кп 5552, иде дуж кп 8209/6, кп 8264, кп 5488, кп 5529, кп 6152, кп 6204 и завршава се између кп 6203 и кп 6188/4, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА** **АНЕ ГЛИНСКАЈЕ ЈАКШИЋ**

Ана Глинскаја Јакшић (XV век) била је бака великог цара Ивана Грозног. Пре удаје била је „Ана Јакшић, принцеза од Србије”. Била је потомак Јакше Брежичића, војвода деспота Ђурађа Бранковића, родоначелника Јакшића. И после пропасти деспотовине Ђурађа Бранковића, Јакшини синови Стефан и Дмитар наставили су рат са Турцима. Ана се удала за полтавског књаза Василија Љвовича Глинског. Васпитала је Ивана Грозног али и владарство из сенке, као права следбеница традиције снажних српских жена које су у најтежим временима узимале кормило државе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5553 и кп 5536, иде дуж кп 8209/6, кп 5976, кп 5987/1, кп 5867, кп 5849, кп 5850, кп 5849 и завршава се између кп 8273 и кп 8209/5, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКЕ СЛАВЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње од границе са насељеним местом Просек, између кп 5989/5 и кп 5989/7, иде дуж кп 5989/6, кп 6032/1, кп 5529 и завршава се између кп 5492/2 и кп 5491/1, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА КУСАЧКА**

Старији назив за подручје данашњег насељеног места Сићево.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 6101/8 и кп 6102/2, иде дуж кп 6101/17, кп 6093, кп 6153 и завршава се између кп 6154 и кп 6155/2, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ДУШАНА КАНАЗИРА**

Душан Каназир (Мошорин, 28. јун 1921, Београд, 19. септембар 2009) је био молекуларни биолог, академик САНУ. Душан Каназир је био професор по позиву у Америци, Белгији и Јапану. Као угледан научник биран је у многе значајне форуме и обављао је више одговорних функција. Био је министар за науку и технологију републи- ке Србије од 1996–1998. године. Као академик биран је за потпредседника (1971–81) и председника (1981–94) САНУ. Био је члан многих најугледнијих међународних асоција- ција. Објавио је преко 200 научних радова у земљи и свету. Добитник је многих награда и одликовања за свој рад: Седмојулске награде, Награде АВНОЈ-а, Орденом братства и јединства, као и француским Орденом командира Легије части. Преминуо је 19. септембра 2009. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње од границе са насељеним местом Просек, између кп 5769/1 и кп 5768, иде дуж кп 5769/2, кп 5762/4, кп 5761/2, кп 5762/5, кп 5779/3, кп 5760/2, кп 5741/2, кп 5758/2, кп 5756/2, кп 5755/2, кп 5750/2, кп 5749/3, кп 5748/3 и завршава се између кп 5748/1 и кп 5748/2, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА СТАНИСЛАВЕ ПЕШИЋ**

Станислава Пешић (1941–1997) била је српска глумица, прославила се улогом у ТВ серији „Позориште у кући”.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5764 и кп 5877/2, иде дуж кп 5877/1, кп 5876 и завршава се између кп 5712 и кп 5895, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА МИЈАТА МИЈАТОВИЋА**

Мијат Мијатовић (Београд, 3. фебруар 1887 – Београд, 25. јун 1937), је чувени српски предратни певач популарне и народне музике. Имао је леп, лирски обојен глас, а с нарочитим смислом и осећајем певао је српске народне песме. По његовом је певању композитор Станислав Бинички забележио и обрадио за глас и клавир седам народних мелодија које је издао као збирбу названу, по имену тога певача, Мијатовке.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5949 и кп 8209/6, иде дуж кп 8277/1, кп 8263, кп 5619/5 и завршава се између кп 5619/7 и кп 5619/9, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА НИКОЛЕ ВУЈЧИЋА**

Поручник ВЈ Никола Вујчић је рођен 13. октобра 1970. у Двору на Уни. Завршио је Војну академију Копнене војске, смер пешадије. После завршетка Академије, био на дужностима командира вода Војне полиције и заменика командира чете Војне полиције. Учествовао је у рату у Републици Српској. У рату на Косову и Метохији био је на дужности командира вода у 5. батаљону Војне полиције. Погинуо је у сукобу с албанским терористима, 15. августа 1998, у селу Вокша, општина Дечани. Одликован је Орденом за храброст.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5954 и кп 8209/6, иде дуж кп 8277/1, делом кп 5954, кп 5952/2 и завршава се између кп 5952/5 и кп 5953/4, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИЛАДИНА ГОБЕЉИЋА**

Војник ВЈ Миладин Гобељић је рођен 24. септембра 1978. у Сјеници. У ратним дејствима на Косову и Метохији припадао је извиђачкој чети Нишког корпуса као извиђач. Погинуо је 30. септембра 1998, храбро се борећи против албанских терориста на Караули „Кошаре”, Ђаковица.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која између кп 5619/4 и кп 5952/3, иде дуж кп 8263 и завршава се између кп 5610 и кп 5604/1, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ЖИВОРАДА БОЖИДАРЕВИЋА**

Резервни водник ВЈ Живорад Божидаревић је рођен 22. септембра 1948. у селу Брњица, Приштина. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу интендантског батаљона 202. позадинске базе. Живот је изгубио 29. марта 1999, када је авијација НАТО-а бомбардовала Касарну „Косовски јунаци” у Приштини. Одликован је Медаљом за врлине у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5349 и кп 5359/1, иде дуж кп 8253, кп 8242 и завршава се између кп 2668 и кп 2872, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЗАРА ХИЛАНДАРЦА**

Лазар Хиландарац, (XIV-XV век), познат као Лазар Србин и Лазар Црноризац био је српски средњовековни монах познат по томе што је 1404. године осмислио, израдио и поставио први часовник у Русији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 5098 и кп 8253, иде делом кп 5400, дуж кп 8261 и завршава се између кп 5184 и кп 5263, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ДОМЕНТИЈАНА ХИЛАНДАРЦА**

Доментијан Хиландарац, (око 1210 — после 1264), познат у науци и као Доментијан Хиландрац, монах и један од најзначајнијих српских писаца у средњем веку, а Српска академија наука и уметности га је уврстила међу 100 најзнаменитијих Срба свих времена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 6248 и кп 6213, иде дуж кп 6247, делом кп 6207/2,кп 6206/1, кп 6206/2 и завршава се између кп 6207/1 и кп 6827, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ТЕОДОСИЈА ХИЛАНДАРЦА**

Теодосије Хиландарац (рођен: 1246., Краљевина Србија умро 1328., Манастир Хиландар, Грчка) био је српски монах и један од најзначајнијих српских писаца у средњем веку, а САНУ га је уврстила међу 100 најзнаменитијих Срба свих времена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 6798 и кп 8209/6, иде дуж кп 8277/1, кп 8208/1, делом кп 6788, кп 6789, кп 6310 и завршава се између кп 6726 и кп 6309, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА IV**

Патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента (1698–1748), архиепископ пећки и патријарх српски, а касније и поглавар Карловачке митрополије. Подржавао Хабзбуршку монархију у сукобима са Османским царством, са циљем ослобођења српског нарада. Попут Арсенија III предводио је сеобу Срба у Угарску.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 6712 и кп 6751, иде дуж кп 8277/1, кп 8266, кп 3062 и завршава се, између кп 3072 и кп 3073, све у КО Сићево, утврђује се назив **ЛЕНКИНА УЛИЦА**

Јелена „Ленка” Дунђерски (рођена: 1870., Србобран, умрла 21. новембар 1895., Беч, Аустрија) била је ћерка Лазара Дунђерског, имућног Србина у Војводини, великог произвођача и трговца житом и добротвора, чија породица води порекло из Гацка у Херцеговини.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 3079 и кп 3047, иде дуж кп 3046, кп 6344 и завршава се између кп 6338 и кп 6349, све у КО Сићево, утврђује се назив **ЛАЗИНА УЛИЦА**

Лазар „Лаза” Костић био је српски књижевник, песник, адвокат, полиглота, новинар, драмски писац и естетичар.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2391 и кп 2217, иде дуж кп кп 2216 и завршава се између кп 2269/1 и кп 2268/1, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА САВЕ ХИЛАНДАРЦА**

Сава Хиландарац (рођен: 9. јул 1837., Кутна Хора, Чешка умро 13. фебруар 1911., Манастир Хиландар, Грчка) – Световно име Славибор Вројер, пореклом Чех, по монашењу у Хиландару уредио је манастиску библиотеку и архив. Први је открио ва- жност Мирослављевог јевађеља за српску културу. Управо он је лично ово јеванђеље уручио краљу Александру Карађорђевићу 1896. године током посете Хиландару.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2529 и кп 3104/2, иде дуж кп 8254 и завршава се између кп 3243 и кп 3185, све у КО Сићево, утврђује се назив **РУЈЕВАЧКА УЛИЦА**

По манастиру Рујевац, у Епархији шабачкој у општини Љубовија.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2174 и кп 2537, иде дуж кп 2614 и завршава се између кп 2659 и кп 2605, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА МИХАИЛА ЖИВКОВИЋА**

Михаило Живковић – Гвоздени (Београд, 29. август 1856. – Београд, 28. април 1930.) био је српски генерал и војни министар, учесник Српско-турских ратова, Српско-бугарског рата, Балканских ратова и Првог светског рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2172 и кп 2160/3, иде дуж кп 8244, кп 8251 и завршава се између кп 1676 и кп 2411/3, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ТОМИСЛАВА ИГИЋА**

Водник прве класе ВЈ по уговору Томислав Игић је рођен је 15. септембра 1971. у Нишу. Завршио је курс за руковаоце убојним средствима у Техничкој средњој војној школи у Крушевцу. Радио је на тим пословима у 201. пешадијској бази. Томислав је нестао 3. маја 1999, око 15,10 часова, на путу Приштина – Лесковац, код села Качикол, када се враћао са службеног пута из Призрена. Познато је да су колону моторних возила у којој се Игић налазио напали албански терористи. Дана 23. новембра те године на ВМА идентификован је међу погинулим припадницима ВЈ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2534 и кп 2533/2, иде дуж кп 8242 и завршава се између кп 3264 и кп 3269, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГОСЛАВА ШЕКУЛАРЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 2431/2 и кп 2392, иде дуж кп 8252, кп 2397/1, кп 8252 и завршава се између кп 2316 и кп 2315/1, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА БЕЛИХ ОРЛОВА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 1728 и кп 1732/1, иде дуж кп 8244 и завршава се између кп 1717 и кп 1629, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА ПАНТЕЛИЈЕ ЧАРАПИЋА**

Пантелија Чарапић (XIX) је као добровољац учествовао 1848. године у борбама против Мађара чији је резултат био стварање Српске Војводине.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 1115/1 и кп 1184, иде дуж кп 3905 и завршава се између кп 1145 и кп 1146/1, све у КО Пасјаче (Ниш-Пантелеј), утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 8055/1 и кп 8221/1, иде дуж кп 8277/1, кп 8058, кп 8051/3, кп 8268 и завршава се између кп 8041 и кп 8050/5, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА ЂУРЂИЈЕ ЦВЕТИЋ**

Ђурђија Цветић (1942. - 2015.) била је позоришна и филмска глумица, професор на ФДУ. Ђурђија Цветић је глуму дипломирала на Факултету драмских уметности у Београду, у класи професора Миленка Маричића 1969. године, од када је и чланица Југословенског драмског позоришта.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 7656/1 и кп 8157/3, иде делом кп 8277/1, кп 8221/1, кп 8152, кп 8272 и завршава се код границе са насељеним местом Островица, између кп 8150 и кп 8155, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛУТИНА БУТКОВИЋА**

Милутин Бутковић (Београд, 1. децембар 1930. – Београд, 11. јануар 1997.) је био српски филмски и позоришни глумац. Био је члан Атељеа 212 и позоришта „Бошко Буха”. Његова филмографија обухвата преко 140 филмских и телевизијских улога: „Балкан експрес 2”, „Варљиво лето 68”, „Краљевски воз”, „Вагон ли” итд.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 8151/2 и кп 8153, иде делом кп 8221/1, дуж кп 8149, кп 8138/9, делом кп 8138/11, кп 8138/10, кп 8138/3, кп 8138/2, кп 8272 и завршава се код кп 8138/1, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА МИРОСЛАВА ПАНТИЋА**

Мирослав Пантић (1926. - 2011.) српски историчар књижевности, професор Универзитета у Београду, академик САНУ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 8182/6 и кп 8203, иде делом кп 8205/1, кп 8248, кп 8186/1, кп 8187/1, кп 8188/1, кп 8188/2, кп 8173/1, кп 8170 и завршава се између кп 8169 и кп 8171, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ВИДА**

Свети Вид је један од најзначајнијих ранохришћанских светитеља.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, која почиње између кп 7242 и кп 7240, иде делом кп 7240, кп 7241, кп 7243/3, кп 7234/3, кп 7233, дуж кп 8267 и завршава се између кп 7255/2 и кп 7226/1, све у КО Сићево, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Сићево у Градској општини Нишка Бања, који се налази на кп 6167/35, кп 6165/6, кп 6165/3, кп 6165/10, кп 6165/2, кп 6165/9, кп 6165/1, кп 6155/3, кп 6156, све у КО Сићево , утврђује се назив **ЗВОНАЧКИ ЗАСЕОК**

**IV**

**ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА**

**члан 22.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4193 (Улица Слободе), пружа се дуж кп 1059, завршава код кп 4191, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА ХУНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Слободе у насељеном месту Бербатово (мат. бр. улице 728900055056), и почиње дуж кп 4193, од кп 1090/2 до кп 1445, у КО Бербатово, завршава код границе са н. м. Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА СЛОБОДЕ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4193, протеже се дуж кп 4192, завршава код кп 1420/3, у КО Бербатово, на граници са н. м. Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА РАТКА МИТИЋА**

Ратко Митић - бивши председник Општине Ниш у периоду од 1963. године до 1967. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Победе у насељеном месту Бербатово (мат. бр. улице 728900055057), и креће од кп 2358, протеже се дуж кп 2357, завршава код кп 4201, у КО Бербатово , утврђује се назив **УЛИЦА ПОБЕДЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која – креће од кп 2587/1, протеже се дуж кп 4183, завршава код кп 2601, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА НОВАКА РАДУЛОВИЋА**

Новак Радуловић - рођен је у Словенији 7. септембра 1951. године, умро 21.11.2018. године у Нишу), Био је Нишки композитор и једини Србин који је уврштен у светску публикацију “2.000 изузетних интелектуалаца 21. века“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4183, протеже се дуж кп 1031/1, завршава код кп 1020, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА ТИСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4183, протеже се дуж кп 2523, завршава код кп 4193, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА МОЛИЧКА**

Утврђује се назив улице по биљци Молици.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4183, протеже се дуж кп 2500, завршава код кп 2478, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКОГ БОЖУРА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Палих бораца у насељеном месту Бербатово (мат. бр. улице 728900055278), и креће од кп 2539, протеже се преко кп 2608/2, дуж кп 2544, завршава код кп 4183, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која – креће од кп 2611, протеже се преко кп 2608/2, дуж кп 4204, завршава код кп 2606/4, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА КОПРИВИЧКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1010, протеже се дуж кп 4183, завршава код кп 695, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА КОВИЉСКА**

Утврђује се назив улице по биљци Ковиљ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4192, протеже се дуж кп 1310/7, преко кп 1310/2, дуж кп 1282/3, преко кп 1274/4, дуж кп 1272/8, завршава код кп 1272/7, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА ВАВЕДЕЊСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бербатово у Градској општини Палилула, која креће од кп 4192, протеже се дуж кп 1280/6, завршава код кп 1280/3, у КО Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА НАТАЛИЈИНЕ РАМОНДЕ**

Ramonda nathaliae (Наталијина рамонда) или Ramonda serbica (Рамонда сербика) - цвет феникс. Ендемска биљка централног Балкана из породице Gesneriaceae. Остатак је суптропске флоре Европе и Медитерана, највероватније афричког порекла.

**Члан 23.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Бубањ у Градској општини Палилула, која креће од кп 493, дуж кп 135/3, завршава код 135/1, у КО Бубањ, утврђује се назив **УЛИЦА ТУТУНОВИЋА ПОДРУМ**

Тутуновић подрум - Име је настало по винском подруму Светозара Тутуновића изграђеном по ослобођењу од Турака.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бубањ у Градској општини Палилула, која креће од кп 495, целом дужином кп 254/6, завршава код кп 254/3, у КО Бубањ, утврђује се назив **УЛИЦА ЖУТА СТЕНА**

Жута стена - Чувено купалиште на Нишави током шездесетих година прошлог века.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бубањ у Градској општини Палилула, која креће од кп 493, преко кп 421, дуж кп 486, завршава код кп 474/3, у КО Бубањ, утврђује се назив **УЛИЦА ЂАЧКО ОСТРВО**

**Члан 24.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Зелене у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388055078), и креће од кп 1819/3 (Улица Маршала Тита), простире се дуж кп 1818/1, завршава се код кп 679/1, у КО Чокот, код границе са н.м. Девети мај, утврђује се назив **УЛИЦА ЗЕЛЕНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која –креће од кп 1185, простире се дуж кп 1182/1, завршава код кп 1822/1, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ВАСЕ ЈОВАНОВИЋА**

Васа Јовановић - адвокат (1903), бивши председник општине Ниш.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која – креће од кп 1819/3, простире се дуж кп 1209/2, дуж кп 1210/5, дуж кп 1210/6, завршава код кп 1210/3, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ЖИВКА СТОИЉКОВИЋА**

Живко Стоиљковић (1918), бивши председник Општине Ниш.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која креће од кп 1183/3, простире се дуж кп 1821, завршава код кп 1294/2, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА НЕДЕЉКА СИМОВИЋА**

Недељко Симовић (1945 – 1947), бивши председник Општине Ниш.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/3, простире се дуж кп 1320, завршава код кп 1316, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОМИРА ШУМАРЦА**

Светомир Шумарац 1947 – 1952 бивши председник Општине Ниш.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која креће од кп 1815/7, простире се дуж кп 1472, завршава код кп 1470, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ПРЕДРАГА БОГОСАВЉЕВИЋА**

Војник ВЈ Предраг Богосављевић је рођен 30. марта 1979. у Лебану. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 53. граничног батаљона, као војник граничар. Живот је изгубио у борби против албанских терориста, 11. априла 1999, на Караули „Кошаре”, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првогстепена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице 29. Новембра у насељеном месту Чокот (мат. бр. улице 729639047460), и креће од кп 1822/1, простире се преко кп 1815/7, кп 1814/1, завршава код кп 1081, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА 29. НОВЕМБРА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Моравске улице у насељеном месту Чокот (мат. бр. улице 729639047467), и креће од кп 1128, простире се дуж кп 1815/7, завршава код кп 1105, у КО Чокот, утврђује се назив **МОРАВСКА УЛИЦА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која креће од кп 1815/7, простире се дуж кп 1085, завршава код кп 1814/1, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ДАНИЈЕЛЕ СТАНКОВИЋ**

Данијела Станковић - погинула у саобраћајној несрећи у аутобусу, на пружном прелазу Доње Међурово 2018. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која креће од кп 1814/1, простире се дуж кп 1815/7, завршава код кп 807, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА БОГОМИРА ЛАЗИЋА**

Богомир Лазић - погинуо у саобраћајној несрећи у аутобусу, на пружном прелазу Доње Међурово 2018. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, која креће од кп 1815/7, простире се дуж кп 1362, завршава код кп 1365, у КО Чокот , утврђује се назив **УЛИЦА ВИЛХЕЛМИНЕ КАРАЏИЋ**

Вилхелмина (Мина) Караџић-Вукомановић (Беч, 30. јун/12. јул 1828 — Беч, 12. јун 1894. године) је била сликарка и књижевница, кћерка Вука Стефановића Караџића и Бечлијке Ане Марије Краус

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Чокот у Градској општини Палилула, који се простире преко кп 1648/328, кп 1648/327 и кп 1648/292, у КО Чокот, утврђује се назив **ЗАСЕОК МОРАВИШТЕ**

**Члан 25.**

* + - 1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 182/5, простире се дуж кп 178/7, кп 178/5, завршава у кп 178/1, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА БЕЧКА**
      2. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће из кп 293/9, простире се преко кп 292/5, дуж кп 292/9, дуж кп 293/11, преко кп 164/3, преко кп 164/2, дуж кп 164/1 и кп 166/3, завршава код кп 166/9, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА МАРКА НИКОЛИЋА**

Марко Николић (Краљево, 20. октобар 1946 — Београд, 2. јануар 2019) био је српски филмски и позоришни глумац. Телевизијску славу је стекао главном улогом у ТВ серији Бољи живот, као и улогом Карађорђа, у неколико ТВ драма и у серији Вук Караџић. Добитник је више сталешких награда за своја глумачка остварења, а издвајају се Награда „Павле Вуисић” и Награда Цар Константин.

3. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 290/4, простире се преко кп 293/8, кп 293/22, кп 293/25, кп 293/22, кп 293/5, завршава у кп 293/6, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА**

4. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 921/1 (Улица Топлички партизански одред), простире се преко кп 921/40, кп 300/13, кп 300/10, кп 300/55, кп 300/47, кп 300/39, кп 300/26, завршава код кп 300/28, у КО Ново село , утврђује се назив **УЛИЦА ДОБРИВОЈА БОЖИЋА**

Добривоје Божић - (Рашка, 1885 — Београд, 1967) је био српски машински инжењер, проналазач и конструктор прве савремене ваздушне кочнице за железничка возила. Своје прво запошљење добио је у железничкој радионици у Нишу.

5. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 921/1, простире се дуж кп 911/2, завршава у кп 911/8, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА МИРЕ СТУПИЦЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 921/1, простире се дуж кп 904/2, кп 904/34, кп 904/33, кп 904/32, кп 904/31, кп 904/30, кп 904/28, кп 904/26, кп 904/25, завршава код кп 904/23, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА ОЛИВЕРЕ МАРКОВИЋ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 921/1, простире се дуж кп 899/21, кп 899/20, кп 899/39, завршава у кп 899/2, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА РАДЕТА МАРКОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 921/1, простире се дуж кп 901/27, кп 901/3, кп 901/31, кп 901/33, кп 901/5, кп 901/1, кп 901/12, кп 901/15, завршава у кп 901/16, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА РУЖИЦЕ СОКИЋ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 919/36, простире се дуж кп 317/26, завршава у кп 318/12, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА БОРЕ ТОДОРОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће из кп 317/4, дуж кп 317/16, преко кп 318/2, завршава у кп 319/17, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОРАДА МАНДИЋА МАНДЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 338/3, простире се дуж кп 338/4, завршава у кп 307/1, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБЕ МОЉЦА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 332/4, простире се преко кп 331/2, кп 330, завршава код кп 334/2, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАСТИМИРА ЂУЗЕ СТОИЉКОВИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 918, простире се дуж кп 359/6, завршава у кп 359/1, код кп 359/5, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА ВИНСЕНТА ВАН ГОГА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Зорана Циге Стојановића у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388045069), и креће од кп 359/2, простире се дуж кп 918, завршава код кп 435, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА ЗОРАНА ЦИГЕ СТОЈАНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 921/1, простире се дуж кп 879/1, завршава код кп 919/1, у КО Ново село, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДРАГАНА РОДИЋА**

Драган Родић - Први падобранац у историји (1944.г-2019.г) 63. падобранске бригаде који је погинуо у борбеним дејствима. Рођен 1971 године у Вуковару. Погинуо 28.06.1991. године на аеродрому Церкље.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се дуж кп 569/6, кп 569/80, кп 569/79, кп 569/78, завршава у кп 569/5, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА СЛЕЗОВА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се дуж кп 590/10 и кп 591/8, завршава код кп 590/4, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ПАУЉА МАТЕЈИЋА**

Пауљ Матејић (1770–1816) је био устанички заповедник у Првом српском устанку. Предводио устанике из млавског краја у првом српском устанку у многим значајним биткама: на Чегру, при опсади Ниша и другим.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се дуж кп 588/37 и кп 589/9, кп 589/10, кп 589/5, кп 588/30, кп 588/27, кп 588/21, завршава у кп 589/1, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА РОБЕРТА ЛОРИМЕРА**

Роберт Лоример (рођен: 4. новембар 1864., Единбург, Уједињено Краљевство умро 13. септембар 1929., Единбург, Уједињено Краљевство), био је шкотски архитекта, који је пројектовао војно гробље у Нишу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1818/2, простире се преко кп 549/9, кп 549/4, кп 549/5, кп 547/5, кп 546/9, завршава код кп 546/8, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ЈУЛИЈАНА ЂУПОНА**

Јулијан Љ. Ђупон - (Одеса, 1871 - Ниш,1935), архитекта и уметник припада првој генерацији руских архитеката, емиграната који су се након Октобарске револуције доселили у Ниш и ту наставили живот и каријеру. Дао је велики допринос развоју архитектуре Ниша између два светска рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1818/4, простире се преко кп 579/2, кп 579/22, кп 579/25, кп 579/26, кп 579/27, кп 579/28, кп 579/30, кп 579/33, завршава у кп 579/34, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ЕУГЕНА МОШЕ ВЕРБЕРА**

Еуген „Моша“ Вербер (Суботица, 25. јануар 1923 — Београд, 1. јануар 1995) је био угледни преводилац, књижевник, научни радник али и познати глумац.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1818/4, простире се преко кп 579/4, кп 579/41, кп 579/42, кп 579/44, кп 579/46, завршава у кп 579/47, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА БЕРШЕВСКА**

Бер Шева (Израел) — Протокол о братимљењу са Градом Нишом, 1990.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1818/5, простире се преко кп 581/1, кп 581/3, кп 581/5, завршава између кп 581/2 и кп 582/13, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ГЛИФАДСКА**

Глифада - Грчка општина Глифада (Грчка) — Протокол о успостављању сарадње са Градом Нишом, 1999.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/3, простире се дуж кп 654/3, завршава у кп 654/5, у КО Чокот , утврђује се назив **УЛИЦА КОШИЧКА**

Кошице - (Словачка) — Одлука о партнерству и сарадњи са Градом Нишом, 2000.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 625/4, простире се преко кп 625/3, кп 642/20, кп 642/19, кп 642/18, кп 642/16, кп 642/14, кп 642/13, кп 642/11, завршава у кп 642/9, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЖИДАРА БОЖОВИЋА**

Војник ВЈ Божидар Божовић је рођен 7. јуна 1979. у Косовској Митровици. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 549. моторизоване бригаде као војник артиљерац. Погинуо је 1. јуна 1999, приликом бомбардовања авијације НАТО-а рејон села Послиште, Призрен. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се дуж кп 615/37, кп 615/36, кп 615/35, кп 615/34, кп 615/33, кп 615732, кп 615/31, завршава код кп 615/30, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ЈЕДРЕНСКА**

Братимљење и успостављање дугорочне сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Града Једрене (Република Турска) 2009. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се дуж кп 607/10, кп 606/9, кп 604/9, кп 604/18, кп 603/18, кп 603/19, завршава у кп 603/20, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА АРХУСКА**

Протокол о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и општине Архус (Aаrhus, Краљевина Данска), 2009. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се преко кп 604/23, кп 604/22, завршава код кп 604/2, у КО Чокот , утврђује се назив **УЛИЦА СПАРТАНСКА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819/1, простире се дуж кп 601/17, дуж кп 601/16, кп 601/9, кп 601/10, кп 601/4, завршава код кп 601/6, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА КАСАНДРИЈСКА**

Касандра - (Грчка) — Споразум о пријатељству са Градом Нишом, 1996.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Живојина Жике Миленковића у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388047557), и креће од кп 902/37, простире се преко кп 902/8, кп 622/273, кп 622/22, кп 622/276, кп 622/277, кп 622/278, кп 622/324, кп 622/28, кп 622/119, завршава код кп 622/330, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ЖИВОЈИНА ЖИКЕ МИЛЕНКОВИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 622/119, простире се преко кп 622/123 и кп 622/112, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА АМАРУСИЈСКА**

Протокол о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша, Република Србија и општине Амаруси ( Amaroussion ), Република Грчка.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 622/119, простире се дуж граничне линије између кп 622/111 и кп 622/110, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА РАДОМИРА РЕЉИЋА**

Радомир Рељић (1938. - 2006), Српски сликар, писац и професор Факултета ликовних уметности и редовни члан САНУ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 622/119, простире се дуж граничне линије између кп 622/31 и кп 622/30, у КО Чокот , утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ПРЕДРАГА БОЈОВИЋА**

Војник ВЈ Предраг Бојовић је рођен 10. марта 1979. у Чачку. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 125. моторизоване бригаде, као војник стрелац. Погинуо је храбро се борећи против албанских терориста на Караули „Кошаре”, 16. априла 1999. године. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Др Саве Петровића у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388055098), и креће од кп 644/9, простире се дуж кп 654/44, кп 645/54, кп 625/4, кп 625/1, завршава у кп 623, у КО Чокот, утврђује се назив **ДР САВЕ ПЕТРОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1823/1, простире се дуж кп 425/21, дуж кп 425/20, кп 425/4, кп 425/16, кп 425/15, завршава у кп 425/1, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА РИСТЕ БОЈАЏИЋА**

Риста Бојаџић, (1879) бивши председник Општине Ниш.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1231, простире се дуж кп 1229, завршава код кп 689/9, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА СТОЈАНЧЕ ЛОЗАНЧИЋА**

Стојанча Лозанчић, (1880) бивши председник Општине Ниш.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1823/1, простире се дуж кп 431/7, завршава код кп 429/8, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ПОЛЕКСИЈЕ ТОДОРОВИЋ**

Полексија Тодоровић (Београд, 1848 - Београд, 1939), била је српска сликарка, једна од три сликарке (поред Мине Караџић и Катарине Ивановић) које су стварале у Србији у 19. веку.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 1823/1, простире се дуж кп 420/5, преко кп 420/20, кп 420/23, кп 420/17, кп 420/16, завршава у кп 420/15, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА АЛИМОСКА**

Алимос - (Грчка) — Споразум о пријатељству, 1999.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 920/33, простире се дуж кп 383/6, преко кп 382/3, кп 382/2, кп 382/7, завршава код кп 382/6, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАЈКА СТОЈАНОВИЋА**

Влајко Стојановић Алдуп (1882) бивши председник Општине Ниш

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 918, простире се дуж кп 622/2, завршава код кп 623/1, у КО Чокот , утврђује се назив **УЛИЦА СТЕВАНА ХАЏИ МИТИЋА**

Стеван Хаџи Митић (1878) ) бивши председник Општине Ниш

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 920/33, простире се преко кп 400/6, кп 400/5, кп 400/4, завршава у кп 400/1, у КО Чокот, утврђује се назив **УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛАТНИКА**

Александар Блатник (Зајечар, 1. октобар 1944 — Ниш, 20. октобар 2016) био је српски архитекта, карикатуриста, сликар графичар, дизајнер и писац који је живео и радио у Нишу у Заводу за заштиту споменика културе. Члан је сликарско-графичке секције УЛУПУДС, са звањем „истакнути уметник“. Носилац је УЛУПУДС-ове награде за животно дело.

1. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Јастребачких партизана у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388055065), и (наставља се) креће из кп 1212, преко кп 1823/5, дуж кп 1221, дуж 1213, завршава код кп 946, у КО Чокот, код границе са н. м. Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која креће од кп 569/54, простире се преко кп 569/53, кп 570/18, кп 570/2, кп 570/26, завршава код кп 1818/4, у КО Чокот, утврђује се назив **ЛУКОВСКА УЛИЦА**

**Члан 26.**

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2349, простире се преко дуж кп 704/4, дуж кп 705/2, завршава код кп 705/10, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ГАЈТАНЕ СТАМЕНКОВИЋ**

Гајтана Стаменковић - трагично преминула суграђанка у саобраћајној несрећи у аутобусу, на пружном прелазу Доње Међурово 2018. године

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2349, простире се дуж кп 668/1, завршава код кп 668/6, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА СЛОБОДАНА СТОЈАДИНОВИЋА ЧУДЕА**

Слободан Стојадиновић Чуде - (Ниш, 2. мај 1948. године - Београд, 11. април 2011. године), био је српски песник, приповедач, ликовни и књижевни критичар.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 723/22, простире се дуж кп 728/1, преко кп 727/1, кп 727/2, кп 727/3, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕРШОМА БУКИША**

Гершом Букиш - економ градског поглаварства у Нишу, разрешен дужности 1941. године и послат у логор на Црвеном Крсту.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 723/22, простире се дуж кп 723/10, завршава код кп 734, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ЗОРАНА ЂОКИЋА**

Млађи водник прве класе полиције Зоран Ђокић је рођен 7. септембра 1970. у Лесковцу. Завршио је средњу металску школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1992. године. Био је саобраћајни полицајац у Станици саобраћајне полиције Секретаријата унутрашњих послова у Лесковцу. Погинуо је у борби с албанским терористима, 9. августа 1998, у селу Прилеп, општина Дечани. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2348, простире се дуж кп 965, дуж кп 973/5, завршава код кп 972/4, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ЂОРЂА ВУКОТИЋА**

Ђорђе Вукотић (1924.- 2017.) позоришни и телевизијски глумац, рођен у Нишу.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 723/21, простире се дуж кп 972/6, завршава код кп 972/1, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ШАРЛА ДЕ ГОЛА**

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Ђирила и Методија у насељеном месту Доње Међурово (мат. бр. улице 729159055127), и креће између кп 1063 и кп 2355, простире се дуж кп 2348, завршава код кп 1215, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА**

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2348, простире се дуж кп 1070/8, завршава код кп 1084, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА АВДЕ ЗЕКИЋА**

Авда Зекић био је чувени нишки боем. Рођен почетком тридесетих година двадесетог века у Нишу, у насељу Чаир.Нишки песник Павле Лаловић је по мотивима Авдиног живота написао драму “Пали анђели” која је једно време била извођена на малој сцени нишког Народног позоришта, а 1995. је издао књигу “Авда Зекић – шпански глумац из Лајпцига”.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Бранка Бјеговића у насељеном месту Доње Међурово (мат. бр. улице 729159055036), и креће од кп 1075/2, простире се дуж кп 1084, завршава код кп 2348, у КО Доње Међурово, утврђује се назив  **УЛИЦА БРАНКА БЈЕГОВИЋА**

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Станка Пауновића у насељеном месту Доње Међурово (мат. бр. улице 729159055126), и креће од кп 1215, простире се дуж кп 2348, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА СТАНКА ПАУНОВИЋА**

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2352, простире се дуж кп 1774/8, дуж кп 1774/10, завршава код кп 626, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЗАРА КОМАРЧИЋА**

Лазар Комарчић (Прибој, 9/21. јануар 1839 — Београд, 9/22. јануар 1909) први српски писац научне фантастике.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2352, простире се дуж кп 1016, завршава у кп 1026/1, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГУТИНА ИЛИЋА**

Драгутин Илић (14. фебруар 1858. - 1. март 1926., Београд) српски писац с краја 19. века и почетка 20. века.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која – креће од кп 2340/1, простире се преко кп 1819, завршава код кп 1821/5, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА ВЕСЕ НОВАКОВИЋА**

Веса Новаковић - рођен 05.11. 1965. године у Великој Плани. Од малена је знао да организује игре и такмичење. Где је он био ту је био смех и забава. Војну академију завршава 1990, године и добија службу у 63. пад. бр. Неожењен. Погинуо 08.04.1992. год на аеродрому Земуник.

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1819, протеже се дуж кп 1815/17, завршава у кп 1815/22, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГИШЕ СТАНКОВИЋА ЧЕЛИКА**

Драгиша Станковић Челик (Власотинце, 5. новембар 1939. године - Ниш, 17. јануар 2015. године) био је познати југословенски и српски боксер

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Маршала Тита у насељеном месту Доње Међурово (мат. бр. улице 729159055029), и креће од кп 2352, простире се преко кп 234071, дуж кп 2351, завршава код кп 485/2, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА**

Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2347/1, простире се дуж кп 1120/7, завршава код кп 1120/1, у КО Доње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТКА ЈОВАНЧИЋА**

Петко Јованчић (Кнез Село, 1942. године - Ниш, 15. новембар 2015. године) био је мајстор кулинарства и један од најпознатијих нишких кувара.

**Члан 27.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2710, протеже се дуж кп 119/5, завршава код кп 119/1, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПОРУЧНИКА ИВАНА МИЛАДИНОВИЋА**

Иван Миладиновић - рођен 29.12.1970. године у Нишу. Као потпоручник по уговору обављао је дужност референта саобраћајне службе у 175. Пешадијској бригади Нишког корпуса. На тој дужности борио се у саставу своје јединице у одбрани на Косову и Метехији. Обављајући борбени задатак 2.6.1999. године погину је у окршају са албанским терористима у рејону Шахас чесма – Врчме, општина Качаник

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која – креће од кп 2710, протеже се преко кп 2713, завршава код кп 149/1, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА МИТЕ КУРЈАКА**

Лик из романа „Ивкова слава“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Доњовлашке у насељеном месту Доње Власе (мат. бр. улице 729132055177), и креће од кп 103, протеже се дуж кп 2710, завршава код кп 480, у КО Доње Власе, утврђује се назив **ДОЊОВЛАШКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2711, протеже се дуж кп 1738, завршава у кп 1741, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА**

Никола Цветковић - живео у другој половини 19. и првој половини 20. века, био је власник првог млина у Нишу, данашњи „Житопек“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2711, протеже се дуж кп 1724, завршава код кп 1720/2, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА**

Дејан Медаковић (Загреб, 7. јул 1922 — Београд, 1. јул 2008) је био српски историчар уметности, академик и председник САНУ 1998-2003. Отворио је први скуп „Ниш и Византија“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2711, простире се дуж кп 1715/5, завршава код кп 1715/3, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА КОСТЕ ТОДОРОВИЋА**

Коста Тодоровић - живео у 19. веку, нишки трговац, ктитор манастира у Габровцу. Манастир Свете Тројице у Габровцу подигнут је почетком 19. века на темељима манастира Пресвете Богородице из 13. века. По предању, манастир Пресвете Богородице подигли су Немањићи, а цар Душан је у њему причестио своју војску 1330. године, непосредно пре битке код Велбужда. Данашњи храм подигнут је у време нишког митрополита Григорија 1833. године, а ктитор манастира био је угледни нишки трговац кир Коста Тодоровић.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2711, простире се дуж кп 1698, дуж кп 1691/4, завршава код кп 1692, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА АДАМА ОРШИЋА СЛАВЕТИЋА**

Адам Оршић Славетић - рођен у Вараждину 1895. године. Архитекта, оснивач Народног музеја у Нишу. Адам Оршић није имао формално образовање из археологије, али му то није сметало да започне прва професионална ископавања на важним археолошким локалитетима. Он је тек 1943. добио диплому, одбранивши докторат на Универзитету у Бечу код чувеног Освалда Менгина, који је у том тренутку био водећи, светски стручњак за неолит Европе. Оршић је деценију пре стицања дипломе препознао да Ниш треба да има ризничара, што га је навело да заједно са локалним љубитељима старина, археолозима аматерима, реализује идеју о отварању првог Музеја у Нишу 1933. године. Књига открива и Оршићев однос са колегама из Србије али и са окупационим властима током Другог светског рата и даје одговоре на питања колико је и како функционисао рад археолога у ратним околностима. Захваљујући њему, данас имамо сачуване податке о важним локалитетима попут Медијане, Равне, Бубња или Хумске чуке.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2711, простире се преко кп 1997, кп 2708, кп 2725, завршава код кп 1990, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕРЕ СТОЈАНОВИЋА БАЉЕ**

Пера Стојановић Баља - рођен у Нишу 1837. године, умро 1907. године. Устаник и учесник у борбама за ослобођење Ниша од Турака.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која креће од кп 2711, протеже се дуж кп 2721, завршава код кп 1432, у КО Доње Власе, утврђује се назив **УЛИЦА КРСТЕ БАЉИЋА БЕЛГИЈАНЦА**

Крста Баљић Белгијанац - Први шеф и један од оснивача нишке железничке станице. Нишлије су дочекивале у три наврата „први воз“ 1884. године: 31. јануара (генерална проба новоизграђене пруге) 7. маја (долазак краљевске породице Обреновића) и 23. августа (званично отварање пруге Београд-Ниш). Први воз службено је сачекао Крста Баљић, први шеф нишке железничке станице.

**Члан 28.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3769, простире се дуж кп 3083, завршава код кп 3078, у КО Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДЕЈАНА ОБРАДОВИЋА**

Дејан Обрадовић - рођен 02.11. 1968. године у Смедереву, одрастао у селу Липе где завршава основну школу. У Смедереву завршава школу за аутомеханичара и ради у фирми Стари Баграм.Вредан и одговоран младић много се ангажовао у пружању помоћи родитељима у пољопривредним радовима на породичном имању. Активано се бавио борилачким вештинама. Погинуо 05.10.1991.год на аеродрому Земуник

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3712, простире се дуж кп 3711/1, завршава код кп 3711/9, у КО Габровац, код границе са н. м. Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА РАТКА МИТИЋА**

Ратко Митић - бивши председник Општине Ниш у периоду од 1963. године до 1967. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Победе у насељеном месту Габровац (мат. бр. улице 729019047363), и креће од кп 3758/1, простире се дуж кп 3712, завршава код кп 3711/16, у ко Габровац, код граничне линије са н. м. Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА ПОБЕДЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3758/1, протеже се преко кп 3708/1, кп 3709/1, завршава код кп 3709/2, у КО Габровац, код границе са н. м. Бербатово, утврђује се назив **УЛИЦА НАТАЛИЈИНЕ РАМОНДЕ**

Ramonda nathaliae или (Наталијина рамонда) или Ramonda serbica (Рамонда сербика) - цвет феникс. Ендемска биљка централног Балкана из породице Gesneriaceae. Остатак је суптропске флоре Европе и Медитерана, највероватније афричког порекла

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3758/1, протеже се преко кп 3582/1, кп 3582/2, кп 3580/1, завршава код кп 3580/4, у КО Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА МАРКА РИСТИЋА**

Марко Ристић - (20. јул 1902., Београд - 1984., Београд) Српски песник, један од предводника српског надреализма.

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Вукмановске улице у насељеном месту Габровац (мат. бр. улице 729019047354), и креће од кп 3761/3, целом дужином кп 3760, завршава код кп 1354/1, у КО Габровац, утврђује се назив **ВУКМАНОВСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3760, простире се дуж кп 987, кп 946, завршава код кп 947, у КО Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ЋИРИЛОВА**

Јован Ћирилов - (Кикинда, 30. август 1931 — Београд, 16. новембар 2014) Српски позоришни редитељ и позоришни критичар, професор на Факултету драмских уметности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3760, простире се дуж кп 876/2, дуж кп 875/1, завршава код кп 875/3, у КО Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ЉУБИШЕ КАЛИНИЋА**

Љубиша Калинић - рођен у Смедереву. Завршио средњу војну школу, а највећи део радног века провео у Дивуљама код Сплита, где је радио као поморски диверзант и бивао ангажован на заштитих високих Војних и цивилних личности. Погинуо 03.02.1992. год на аеродрому Земуник

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од границе са н. м. Ниш – Палилула, од кп 442/3, простире се целом дужином кп 3759, завршава код кп 831, у КО Габровац, на граници са н. м. Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСЕТАРА ЉУБИШЕ ЈАНКОВИЋА**

Љубиша Јанковић - рођен 21.11.1966. године у Нишу. Стекао звање машински техничар у средњој техничкој школи у Нишу. У 63.падобранску бригаду ступио 1992.године као војник по уговору – десетар. Пре тога радио као војник по уговору у касарни „Књаз Михаило“ у Нишу. Истицао се нарочитим залагањем на обуци. ОЖЕЊЕН супруга Драгана СИН- Дарко. Погинуо 26.01.1993. год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која креће од кп 3759, преко кп 522, дуж кп 523, завршава код кп 552/2, у КО Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА СТЕФАНА СТРАТИМИРОВИЋА**

Стефан Стратимировић - Први Карловачки митрополит, у 17. веку.

1. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Петра Велебита у насељеном месту Ниш - део Палилула ( мат. бр. улице 792055029955), и креће од кп 561, дуж кп 3765, завршава код кп 580, у КО Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА ВЕЛЕБИТА**

**Члан 29.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1044, иде преко кп 1018, завршава код кп 1021, у КО Горње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ЦИНЦАРСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1204/1, простире се преко кп 1850, кп 1321, завршава код кп 1854, у КО Горње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИЛОВАНА ЦИГАНОВИЋА**

Милован Цигановић - рођен 1971. године у Србцу, Лика, а као војник на одслужењу војног рока у 63. Пад. бр. учествује у заштити српског народа у бившим републикама и у тој борби дао је свој живот. Погинуо 08.04.1992. год на аеродрому Земуник.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1854, иде дуж кп 958/2, завршава код кп 957/2, у КО Горње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА БУРЕГЏИЈСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горње Међурово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1854, простире се граничном линијом између кп 977/9 и кп 977/7, завршава код кп 977/8, у КО Горње Међурово, утврђује се назив **УЛИЦА 5. МАРТА**

Март - Светски Дан енергетске ефикасности

**Члан 30.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Лалинске појате у насељеном месту Лалинац (мат. бр. улице 729264055145), и креће од кп 2336, простире се дуж кп 2343, дуж кп 2344, завршава код кп 473/2, у КО Крушце, код границе са н. м. Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЛИНСКЕ ПОЈАТЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 500, простире се дуж кп 2343, завршава код кп 525/5, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 12. АВГУСТА**

Август - Међународни Дан младих

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2343, простире се дуж кп 526/220, завршава код кп 493, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРА ЛЕОПОЛДА**

Цар Леополд - (1640. - 1705) Аустроугарски Цар који је Србима под вођством Арсенија Чарнојевића дао права на слободну вероисповест и настањивање на тлу Аустроугарске

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 1395, завршава код кп 2338/1, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 15. ФЕБРУАРА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 1414, завршава код кп 1413, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 5. ЈУНА**

Јун - Светски Дан заштите животне средине

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 1382, дуж кп 2338/1, завршава код кп 419, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 27. АПРИЛА**

27. Април - Дан доношења првог Устава СР Југославије, 1992. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће између кп 1332 и кп 1355, простире се дуж кп 2338/1, завршава код кп 2337/1, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 12. ОКТОБРА**

12. Октобар - Дан ослобођења Ниша од Немаца у Првом Светском Рату

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која почиње од кп 2336 (Улица Крушце), пружа се дуж кп 867, завршава се између кп 870/2 и 866/2, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАНКА ЛАЗАРЕВИЋА**

Војник ВЈ Ранко Лазаревић је рођен 15. маја 1976. у селу Градац, општина Шавник. За време служења војног рока био је на дужности командира борбеног возила. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је припадник 243. механизоване бригаде. Борбено возило чији је командир био Лазаревић наишло је, 21. јануара 1999, на противтенковску мину, коју су у селу Зборце, општина Штимље, поставили албански терористи. Тешко је рањен, а од последица рањавања преминуо је 7. фебруара исте године. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 887, дуж кп 908/2, завршава код кп 909/4, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 27. ЈУЛА**

27. Јул – Дан сусрета Стефана Немање и Фридриха Барбаросе 1189. у Нишу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 2337/1, завршава код кп 1343/1, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИРОСЛАВА ЈОЦИЋА**

Млађи водник ВЈ по уговору Мирослав Јоцић је рођен 30. августа 1968. у селу Горња Трнава, општина Прокупље. Млађи водник Јоцић био је на дужности командира одељења у извиђачко-диверзантској чети Нишког корпуса Треће армије. Са својим јединицом учествовао је и у борбеним дејствима на Косову и Метохији. Са групом војника у моторном возилу упао је у заседу албанских терориста, 30. септембра 1998, у рејону Карауле „Кошаре”, Ђаковица, и после жестоке борбе, смртно је погођен.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2337/1, простире се дуж кп 1266, дуж кп 1272, завршава код кп 2337/1, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА**

Влада Димитријевић - занатлија из Београда, oснивач прве фабрике обуће у Нишу, која је подигнута 1907. године. Фабрика је запала у кризу 1925. године, а 1929. године зграда фабрике и машине су продати. 1934-35. објекат фабрике обуће је преправљен у Основну школу "Коле Рашић". Садашњи изглед зграда је добила 1977-78. године када је темељно реконструисана.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 2345, завршава у кп 2335/1, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА АНДРЕ БАНКОВИЋА**

Андра Банковић, (1857. - 1911.) Организатор првог штрајка железничара у Нишу, 1889. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 1111, граничном линијом између кп 1096/2 и кп 1095/1 и кп 1094/1, завршава код кп 1093/1, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА ЕСНАФСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која креће од кп 2336, простире се дуж кп 1080/2, пресеца кп 1081/3, кп 1082, наставља дуж кп 1085/4, завршава у кп 1085/2, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА 24. ДЕЦЕМБРА**

24. Децембар - Дан оснивање прве Ваздухопловне Команде у Нишу, 1914. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која – креће (наставља се) од кп 791/181, простире се преко кп 791/180, кп 791/179, кп 791/179, кп 791/178, кп 791/176, кп 791175, кп 791/174, кп 791/173, кп 791/172, кп 791/171, кп 791/170, кп 791/169, кп 791/168, кп 2355/2, дуж кп 2335/5, завршава код кп 2335/4, у КО Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Крушце у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Јастребачких партизана у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388055065), и деловима граничних линија заједничка са насељеним местима Крушце и Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА**

**Члан 31.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 6663, простире се дуж кп 6665, завршава код кп 5094, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА КОНСТАНЦИЈА ТРЕЋЕГ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 6665, простире се дуж кп 6666, завршава код кп 5159, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА КОНСТАНТИНА ФИЛОЗОФА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 6728, простире се дуж кп 6716, завршава код кп 5085, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА СУБОТИЋА**

Јован Суботић - (11. фебруар 1817., Добринци, 28. јануар 1886., Земун) доктор филозофије, адвокат, српски песник и политичар.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која – креће од кп 4456/1 (Јастребачка улица), простире се дуж кп 1085, завршава код кп 1004, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА СРБОЉУБА ЂОРОВИЋА**

Србољуб Ђоровић - рођен 14.03.1972. године у Прокупљу. Завршио средњу војну школу у касарни „Маршал Тито“ у Сарајеву где се истицао знањем и вештинама. Пре војне каријере се истицао добровољним учешћем већ са својих 13 година у омладинским радним акцијама а омиљени спорт му је био бициклизам. У 63. падобранску бригаду ступио 13.07.1991. године. Неожењен. Погинуо 26.01.1993. год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4456/1 (Јастребачка улица), простире се дуж кп 1097/2, завршава код кп 1097/3, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ВЛАДАНА АНЂЕЛКОВИЋА**

Владан Анђелковић - Рођен 17.02.1972. године у Крушевцу. Завршио средњу пољопривредну школу и стекао звање воћар-виноградар.18.06.1991. године одлази у војску у Београд, у Гардијску бригаду где служи као војни полицајац. Крајем септембра исте године одлази са својом јединицом на ратиште у Вуковар и тамо остаје до краја борбених дејстава. У току тромесечног продужетка војног рока конкурише као војник по уговору у 63. падобранску бригаду у којој почиње да ради 16.07.1992. године. Својој мајци је рекао: „Мама немој да плачеш, ја морам да осветим своје пале другове“. Погинуо 24.01.1993. год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Лалинске појате у насељеном месту Лалинац (мат. бр. улице 729264055145), и креће (наставља се) од кп 5060, пресеца кп 6620, простире се дуж кп 6728, завршава код кп 6144, у КО Лалинац, код границе са н. м. Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА** **ЛАЛИНСКЕ ПОЈАТЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће из кп 896, простире се дуж кп 909, завршава код кп 918, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА I**

Јустинијан I – византијски цар који је обновио Ниш (Наисус) после уништења од стране Хуна. Јустинијан I (Флавије Петар Саватије Јустинијан) је император Источног римског царства од 527—565. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4456/1, простире се дуж кп 966, завршава код кп 968/1, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛИВОЈА ПОПОВИЋА МАВИДА**

Миливоје Поповић Мавид - (1909 – 1994) позоришни и филмски глумац. Играо је у неколико запажених филмских остварења - Општинско дете, Ешалон доктора М., Љубав и мода, Лето је криво за све и Доручак са ђаволом. Поред домаћих филмова, доста је радио и у копродукцијама, где је користио псеудоним „Орландо де Кордоба”.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4456/1, простире се дуж кп 1228, дуж кп 1224/2, завршава код кп 1223, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА** **АЛЕКСАНДРА АЦЕ ЂОРЂЕВИЋА**

Александар Ђорђевић је рођен у Суботици 28. јула 1924. године. Завршио је Позоришну академију у Београду, у класи професора Хуга Клајна 1952. године. После стицања редитељског искуства у Народном позоришту у Нишу где је радио од 1952. до 1961, када прелази да ради у Телевизији Београд у сталном ангажману до 1990. године. Режирао је драме бројних аутора: Данила Киша, Александра Поповића, Гордана Михића, Душка Радовића, Бране Црнчевића, Синише Ковачевића, Миодрага Станисављевића и других писаца. Умро је 27. априла 2005. године у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4473/1, простире се дуж кп 3507, завршава код кп 3503, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА** **СРБОЉУБА СРБЕ ИВАНОВИЋА**

Србољуб Срба Ивановић - (1930 – 2007), глумац нишког Народног позоришта и певач.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4473/1, простире се дуж кп 3960, завршава у кп 3953/3, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА МИТРОВДАНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4473/1, простире се целом дужином кп 3965, завршава код кп 3933, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА КОНСТАНТИНА ДАНИЛА**

Константин Данил - (око 1798. или 1802, Лугош, Банат, данас у Румунији — 13-25/5 1873, Велики Бечкерек) је био српски сликар, иконограф и портретиста.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4473/1, простире се дуж кп 3983/2, завршава код кп 3985, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА**

Цар Јован Ненад - је био самозвани српски цар, владар краткотрајне независне државе (српског царства) на подручју јужне Панонске низије (данашње Војводине) 1526/1527. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4472/1, простире се дуж кп 3624/6, завршава у кп 3624/5, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА БАЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4472/1, простире се дуж кп 3622/3, завршава код кп 3622/4, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА 1. ДЕЦЕМБРА**

1. Децембар - Дан проглашења Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4472/1, простире се преко кп 3623/2 и кп 3606/3, преко кп 3607/1, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА 12. АПРИЛА**

12. Април - Дан пробоја Сремског фронта.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Мраморске улице у насељеном месту Лалинац (мат. бр. улице 729264055139), и креће (наставља се) од кп 3987/2, простире се дуж кп 4473/1, дуж кп 6750, завршава код кп 6755 у КО Лалинац, утврђује се назив **МРАМОРСКА УЛИЦА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Јастребачких партизана у насељеном месту Девети мај (мат. бр. улице 729388055065), и креће (наставља се) од кп 6368, дуж кп 6755, завршава код кп 6282, у КО Лалинац, на граници са н. м. Девети мај, утврђује се назив **УЛИЦА ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која креће од кп 4472/1, простире се дуж кп 3866, завршава код кп 3862, у КО Лалинац, утврђује се назив **УЛИЦА 22. МАРТА**

22. Март - Дан обележавања светског дана вода.

**Члан 32.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се дуж кп 259 и кп 258, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ТИХОМИРА I**

Кнез Тихомир I - је био српски племић, који је служио као кнез Рашке од око 960. до 969 године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се дуж кп 248, завршава код кп 228, у КО Мрамор, утврђује се назив **КНЕЗА СТЕФАНА ВОЈИСЛАВА**

Кнез Стефан Војислав - био је српски (словенски) кнез (архонт) Дукље из прве половине XI века, који је збацио византијску власт и успешним биткама, превасходно код Бара, одбранио њену независност.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се дуж кп 160/1, кп 160/9, завршава код кп 160/12, у КО Мрамор, утврђује се назив **КРАЉА МИХАИЛА ВОЈИСАВЉЕВИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се дуж кп 215, преко кп 208/1, завршава у кп 208/2, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА КОНСТАНТИНА БОДИНА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се преко кп 1928, дуж кп 1901, завршава у кп 1902/1, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИКОГ ЖУПАНА ВУКАНА I**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се дуж кп 1929, завршава код кп 2013, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА УРОША I ВУКАНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 1929, простире се преко кп 1930/1, завршава код кп 1930/2, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА УРОША II ПРИМИСЛАВА**

Урош II Примислав Вукановић - је био рашки велики жупан из династије Вукановића и владао је од око 1145. до 1162. године. Његова личност позната нам је искључиво из византијскох извора који описују походе цара Манојла I Комнина (1143—1180) против Срба и Угара средином 12. века.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се дуж кп 177/4, завршава код кп 178/2, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ЖУПАНА ДЕСЕ ВУКАНОВИЋА**

Жупан Деса Вукановић - је био српски жупан у периоду од око 1161. до 1165. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 1963/2, простире се дуж кп 2007/2, завршава код кп 1982, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИКОГ ЖУПАНА ТИХОМИРА II**

Велики жупан Тихомир II - је био српски велики жупан. Након протеривања жупана Десе у Цариград, на предлог византијског цара Манојла Комнина, престо у Рашкој узима Тихомир, син жупана Завиде, који је био у сродству са Зетском династијом.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 186, простире се преко кп 185, пресеца кп 183, кп 179/7, кп 179/6, кп 179/3, кп 179/2, кп 176/1, кп 176/2, кп 173/3, кп 171/4, кп 2031/4, простире се дуж кп 160/49, кп 20131/3, завршава код кп 160/20, у КО Мрамор, код границе са н.м. Крушце, утврђује се назив **УЛИЦА МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2008/3, простире се дуж кп 1863, завршава код кп 2013, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ВУКАНА НЕМАЊИЋА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2007/2, простире се дуж кп 1853, завршава код кп 2008/3, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА РАДОСЛАВА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2007/2, простире се дуж кп 1832, завршава код кп 2008/3, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА ВЛАДИСЛАВА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2008/3, простире се дуж кп 1787/1, завршава код кп 1787/2, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2008/3, простире се дуж кп 2014, завршава код кп 1751, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ**

Јелена Анжујска - (око 1236 — Брњаци на Косову, 8. фебруар 1314) је била супруга српског краља Стефана Уроша I (владао 1243—1276) и мајка краљева Драгутина и Милутина

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2008/3, простире се дуж кп 1738/1, завршава у кп 1738/11, у КО Мрамор, утврђује се назив **КРАЉА ДРАГУТИНА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2007/2, простире се дуж кп 1810, завршава код кп 1792/1, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2314, простире се дуж кп 2640, завршава код кп 2308, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСПОТИЦЕ ЈЕРИНЕ**

Деспотица Јерина Бранковић - (рођена Ирина Кантакузин, у народној традицији позната као Проклета Јерина) је била српска деспотица, пореклом Гркиња из породице Кантакузина, жена деспота Ђурђа Бранковића (вл. 1427 — 1456), за кога се удала 26. децембра 1414. Након Ђурђеве смрти 1456. године владала је Србијом као деспотица-регент.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која креће од кп 2007/2, простире се дуж кп 2008/3, завршава код кп 1738/3, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСПОТА ЈОВАНА БРАНКОВИЋА**

Деспот Јован Бранковић, српски деспот (1496—1502) је био рођени брат деспота Ђорђа Бранковића, од кога је примио деспотску титулу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мрамор у Градској општини Палилула, која је заједничка са постојећом улицом Нишком из Општине Мерошина, и креће од кп 1811 иде дуж кп 2007/2, сече кп 1954 и кп 1956, наставља даље дуж кп2007/2 и завршава се код кп 185, у КО Мрамор, утврђује се назив **НИШКА**

**Члан 33.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 1810, простире се дуж кп 1691/10, завршава у кп 1691/2, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ЖУПАНА СВЕВЛАДА**

Жупан Свевлад - је легендарни српски жупан из VII века. Према Летопису попа Дукљанина и неким другим мање познатим изворима, Свевлад се помиње као први познати жупан (и свети цар) међу балканским Србима.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 1810, простире се дуж кп 1696/6, завршава код кп 1696/1, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА СЕЛИМИРА**

Кнез Селимир - (7. век) је легендарни владар Срба, син легендарног Свевлада.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Мраморски поток у насељеном месту Мраморски поток (мат. бр. улице 728012055193), и креће (наставља се) од кп 939, простире се преко кп 2009, простире се дуж кп 1002, завршава код кп 991, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА МРАМОРСКИ ПОТОК**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 1034, простире се дуж кп 1036, кп 2009, завршава код кп 948/2, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ВИШЕСЛАВА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2009, простире се дуж кп 1034, завршава код кп 1044, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА РАДОСЛАВА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2008/1, простире се дуж кп 1067, пресеца кп 2009, простире се дуж кп 2011, завршава код кп 552, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ПРОСИГОЈА**

Кнез Просигој је био кнез Срба од око 820. до око 830.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2009, простире се дуж кп 497, пресеца кп 1067, наставља дуж кп 1066, завршава код кп 1069, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ВЛАСТИМИРА**

Кнез Властимир - (пре око 805. године — око 851. године) први је српски кнез (архонт) о коме постоји више података у историјским изворима.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Улице Мраморски поток у насељеном месту Мраморски поток (мат. бр. улице 728012055193), и креће (наставља се) од кп 486, простире се дуж кп 2009, дуж кп 2008/1, пресеца кп 2006, наставља дуж кп 1101, завршава код кп 1102/1, у КО Мрамор, на граници са н. м. Рожина, утврђује се назив **УЛИЦА МРАМОРСКИ ПОТОК**
2. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која је продужетак - наставак Јастребачке улице у Општини Мерошина, и креће од кп 2008/1, простире се дуж кп 2017, завршава код кп 1481, у КО Мрамор, на граници са н. м. Александрово, утврђује се назив **ЈАСТРЕБАЧКА УЛИЦА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2017, простире се дуж кп 1153/2, завршава код кп 1153/1, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ПЕТРА ГОЈНИКОВИЋА**

Кнез Петар Гојниковић - (између 843 и 846 — после 917) био је кнез Србије од 892. до 917. године и један од најзначајнијих припадника српске династије Властимировића.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2017, простире се дуж кп 1174, завршава код кп 1167, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ПАВЛА БРАНОВИЋА**

Кнез Павле Брановић - је био српски кнез из династије Властимировића, која је у Кнежевини Србији владала од 7. до 10. века. Рођен у Старом Расу, Себечево умро 921.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2017, простире се дуж кп 1184, завршава код кп 1188, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ЗАХАРИЈЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која креће од кп 2017, простире се преко кп 1180, завршава у кп 1179, у КО Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕЗА ЧАСЛАВА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која иде граничном линијом са насељеним местом Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која иде граничном линијом са насељеним местом Мрамор, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСПОТИЦЕ ЈЕРИНЕ**
4. Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула, која је заједничка са постојећом улицом Нишком из општине Мерошина, и почиње од кп 2507, пролази дуж кп 2625, кп 2007/2 и завршава код кп 1690/3 КО Мрамор иде граничном линијом са насељеним местом Мрамор, утврђује се назив **НИШКА**

**Члан 34.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 10822, простире се дуж кп 16394/45, завршава у кп 16394/42, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЈЕЛИСАВЕТЕ НАЧИЋ**

Јелисавета Начић (Београд, 31. децембар 1878 — Дубровник, 6. јун 1955), била је прва српска жена архитекта.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 10822, простире се дуж кп 16394/45, завршава у кп 16394/3, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНКЕ БОНЧИЋ**

Јованка Бончић - Катеринић (Ниш, 1887—Београд, 1966), је прва жена архитекта у историји Немачке која је стекла диплому инжењера. У аналима овог престижног европског универзитета, забележено је да је Јованка Бончић академско звање архитекте и диплому инжењера стекла 18. јула 1913. године чиме је постала прва жена у историји Немачке која је стекла диплому инжењера. О необичности тог догађаја сведочио је пре једног века берлински лист “Илустроване новине”, који је на целој насловној страни објавио фотографију дипломаца, где је једина девојка међу младићима била и млада Јованка Бончић. Колико је Јованка Бончић значајна у немачком “граду науке” потврђује и чињеница да једна награда коју додељује Универзитет у Дармштату, као и једна улица у студентском кампусу носе њено име. Од пре две године награда “Јованка Бончић” додељује се женама за посебна научна достигнућа у области материјала и геонауке.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 10725 (Улица Сврљишки партизански одред), простире се дуж кп 16531/1, преко кп 16394/3, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЖИКЕ ЧОКАЛИЈЕ**

Живојин Исаковић – Жика Чокалија (1937 – 2017), једна од последњих нишких легенди, а много познатији под надимком Жика Чокалија. Један од последњих нишких боема који је хармонику држао од малена, био је познат и ван наших граница.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Петра Велебита у насељеном месту Ниш - део Палилула ( мат. бр. улице 792055029955), и креће од кп 16539/9, простире се дуж кп 16743/1, дуж кп 18123, завршава код кп 18122, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', код границе са н. м. Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА ВЕЛЕБИТА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Делијски вис у насељеном месту Ниш - део Палилула ( мат. бр. улице 792055029947), и креће од кп 10945/1, простире се преко кп 10822, кп 10945/2, завршава код кп 10988/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ДЕЛИЈСКИ ВИС**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19656/29, простире се преко кп 19656/30, кп 19658/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА МИЋЕ ТАТИЋА**

Милутин Мића Татић (Ниш, 29. мај 1923 — Београд, 25. март 1991), је био српски позоришни, филмски и ТВ глумац. Остварио је мноштво тв и филмских улога, али је највећу популарност стекао као јунак ТВ серије за децу „На слово, на слово“, где је наступао са лутком Аћимом, коме је и позајмљивао глас.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19656/29, простире се преко кп 19659/1, кп 19660/2, кп 19660/1, завршава у кп 19663, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА ЗОРАНА ЗОНИЋА**

Зоран Зонић - рођен 09.02.1969. године у Тузли, БиХ, од оца Слободана (подофицир ЈНА на служби на војном аеродрому Дубраве у Тузли) и мајке Јованке (трговац). Посто је отац добио прекоманду на а. Батајница, сели се са оцем, мајком и братом у Н. Београд, где завршава основну школу 1984. године, а потом и средњу медицинску школу у Земуну, 1988. године. Исте године у септембру одлази на одслужење војног рока у Скопље, али посто је примљен на Вишу Војну Академију у Сарајеву, прекида војску и одлази у Сарајево. Успесно заврсава школовање у Сарајеву и промовисан је у чин потпоручника пешадије у Београду 1990. године. По личној жељи после школовања је распоређен у 63. падобранску бригаду на дужност командира у падобранско-диверзантској чети. Успесно завршава основну и вишу падобранску обуку. По избијању рата у бивсој СФРЈ са јединицом је учествовао у борбрним дејствима у Церкљу, Пули и Задру. Неожењен. Погинуо 03.02.1992.год на аеродрому Земуник

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19754/1 (Чемерничка улица), простире се дуж кп 19665/6, преко кп 19664, завршава код кп 19663, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ДИЈАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ**

Дијана Будисављевић - девојачко презиме Обексер (Инзбрук, 15. јануар 1891 — Инзбрук, 20. август 1978.) је хуманитарка аустријског поријекла која је током Другог свјетског рата спасила 15.336 деце из усташких логора смрти у Независној Држави Хрватској.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 10945/2, простире се дуж кп 10997, дуж кп 16526/1, завршава код кп 16507/3, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСЕТАРА ГОРАНА ЈОВАНОВИЋА**

Горан Јовановић - рођен 14.07.1972. године Алексинцу. Завршио средњу техничку школу у Нишу и 1. годину Војне Академије у Београду. Крајем 1992. године ступио у 63. падобранску бригаду као војник по уговору. Неожењен. Погинуо 30.03.1993.год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која – креће од кп 19754/1, простире се дуж кп 19666/5, завршава код кп 19666/29, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЕПИСКОПА НИШКОГ ЈАНИЋИЈА**

Епископ нишки Јанићије – заслужан за подизање нишке Саборне цркве у тешко време под турском окупацијом Ниша 1856. године. Храм је завршен тек 1872. године, а освећен 1878. после ослобођења Ниша од Турака.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16526/1, простире се дуж кп 16488/4, преко кп 16492/5, кп 16492/4, кп 16492/3, завршава у кп 16492/2, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА АНДРЕЈЕ ДАМЈАНОВИЋА**

Андреја Дамјановић - (Папрадиште, 1813 – Велес, 16 август 1878) је један од најзначајнијих црквених градитеља Балкана XIX века. Пројектант нишког Саборног храма.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18101/1, простире се дуж кп 17954/14, завршава у кп 17960/13, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА СИМЕ ЧЕМЕРИКИЋА**

Сима Чемерикић - (Призрен, 28. јануар 1906 — Ниш, 1973) био је српски сликар и директор школе за примењену уметност у Нишу, који ће бити упамћен као одличан ликовни педагог и најбољи нишки акварелиста. Разноврсно и богато стваралаштво Симе Чемерикића, стицајем необјашњивих околности, остало је ван домашаја шире и стручне јавности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 1810/1, простире се дуж кп 17969/26, завршава код кп 17969/22, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА МОШЕ ШОАМОВИЋА**

Моша Шоамовић (Ниш, 1876 — Ниш, фебруар 1942) био је нишки ликовни уметник јеврејско сефардског порекла, који је припадао генерацији уметника стасалих у Србији у првој половини 20 века.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 1810/1, простире се дуж кп 17969/48, кп 17969/13, кп 17969/19, завршава код кп 17969/18, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОВАНА НЕДИЋА**

Милован С. Недић (Кнић, 26. април 1866. — Ниш, 1. септембар 1913.) био је српски војсковођа, пуковник, ђенералштабни официр, командант Моравске дивизије другог позива Краљевине Србије у Балканским ратовима (1912—1913) и командант Брегалничке граничне дивизије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17947/28 (раскрсница са Улицом Ген. Михајла Филиповића), простире се дуж кп 18101/1, преко кп 17969/7, кп 17969/5, кп 17969/8, завршава код кп 17919/67, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА САШЕ ИЛИЋА**

Саша Илић - рођен 11.07.1970. године у Нишу. Средњу техничку школу у Нишу завршио као бравар-монтер. 25.11.1992. године ступио у својству војника по уговору у 63.падобранску бригаду као падобранац-извиђач. Својим нарочитим залагањем истицао се у служби. Омиљени хоби му је био бављење фотографисањем. Неожењен. Погинуо 24.01.1993. год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18101/1, простире се дуж кп 17971, кп 17919/22, завршава код кп 17984/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОЈЕВЕ БУНЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Генерала Милоша Божановића у насељеном месту Ниш - део Палилула ( мат. бр. улице 792055047646), и креће од кп 16746/2, простире се дуж кп 18057/6, завршава код кп 17968/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА МИЛОША БОЖАНОВИЋА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16526/1, простире се дуж кп 16497, завршава код кп 16496/3, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА НЕБОЈШЕ РИСТИЋА**

Небојша Ристић - рођен 20.04.1972. у Нишу. Електротехничку школу у Нишу завршио је као погонски електричар. Храбар, снажан и спретан, истицао се својим вештинама, које му омогућују да крајем 1992. године постане припадник 63.падобранске бригаде као војник по уговору. Погинуо 26.01.1993. год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17749/2, простире се дуж кп 17933, преко кп 17731/2, завршава код кп 17731/7, у КО НИШ '' БУБАЊ“, утврђује се назив **УЛИЦА СОФИЈЕ ЈОВАНОВИЋ**

Софија Јовановић - (1895 - 1979) била је добровољац и наредник српске војске у ратовима од 1912 до 1918. године, пролазила је иза непријатељских линија, изводила диверзије и изненадне нападе. Почела је да добија одликовања, а француски репортери назвали су је „српска Јованка Орлеанка“. Тада се њена фотографија нашла и на дописници, а објављена је и у париском „Малом журналу“ 1912. године. По завршетку Другог балканског рата запослила се као чиновница у Дирекцији железнице. Међутим мир је кратко трајао, убрзо је избио Први светски рат и од самог почетка, ноћи између 28. и 29. јула 1914. она је била учесник прве битке у којој је разбијен аустријски десант на Београд. Била је у саставу Сремског добровољачког одреда где је командовала првом групом српских бораца која је прешла преко Саве у Срем да извиди непријатељске положаје и пресече телефонске жице до Земуна. Са њом су ишли Мирослав Голубовић, Предраг Караклајић, Павле Арсенић и Миливоје Лазаревић. Понели су и две српске заставе и поставили их на караулу, покупили наоружање и муницију и вратили се у Београд. Учествовала је у биткама на Дрини и Колубари. У октобру 1915. године када је Немачка повела офанзиву на Србију била је у борбама од Аде Циганлије до последње одбране Београда, на Дорћолу, под командом мајора Драгутина Гавриловића. Преживела је и повлачење преко Албаније, учествовала у пробоју Солунског фронта. У рату је била рањавана, изгубила је део стопала и остала инвалид. За јунаштво је добила 13 одликовања. После рата се удала за ратног друга Тихомира Крсмановића и није се појављивала у јавности. Преминула је 1979. године и сахрањена је уз војне почасти на Новом гробљу у Београду. Њена праунука је драматург и глумица Сања Крсмановић Тасић које је направила представу „Приче хлеба и крви“ о Софији Јовановић.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18102 (Улица Др. Младена Стојановића), простире се дуж кп 18013, завршава код кп 18013/4, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБИЦЕ ЧАКАРЕВИЋ**

Љубица Чакаревић–Ди Сорно (1894 — 1980) била је српска хероина у Првом светском рату (1914-1918). Рођена је у Ужицу 1894. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18102 (Улица Др. Младена Стојановића), простире се дуж кп 18016/1, завршава код кп 18017, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА НАТАЛИЈЕ БЈЕЛАЈАЦ**

Наталија Бјелајац - рођено име Антонија Јаворник (Марибор, 1893 - Београд, 1974) била је српска хероина, болничарка и наредник српске војске у Балканским и Првом светском рату.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18102 (Улица Др. Младена Стојановића), простире се дуж кп18023/1, завршава код кп 18023/7, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА МИРКЕ ГРУЈИЋ**

Мирка Грујић (1869-1940) - кћерка политичара Јеврема Грујића заветовала се да ће помагати другима. У време рата повлачила се са српском војском преко Албаније, са којом је остала до ослобођења.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17984/1 (Улица Генерала Владимира Талића), простире се преко кп 17987/2, кп 17990/9, кп 17990/1, завршава код кп 17990/6, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА НЕМАЊЕ ЛИВИЋА**

Војник ВЈ Немања Ливић је рођен 25. новембра 1979. у Београду. У ратним дејствима на Косову и Метохији био је на дужности стрелца у 1. чети Војне полиције 52. батаљона Војне полиције Приштинског корпуса. У оружаном сукобу с албанским терористима на Радоњичкој Суки, Радоњичко језеро, погинуо је 2. августа 1998. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17932/1 (Улица Петра Лубарде), простире се дуж кп 17741/6, преко кп 17740/9, кп 17740/8, дуж кп 17739/6, завршава код кп 17739/5, у КО НИШ '' БУБАЊ“, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГИЊЕ БАБИЋ**

Драгиња Бабић (1886-1915) - Постала је доктор 1905. године у Берлину, у време када у нашој земљи није било много жена лекара. Радну каријеру је почела у Ваљеву као помоћни лекар у Окружној болници, затим је положила државни испит и радила је као општински лекар. Током балканских и Првог светског рата радила је као лекар у Ваљеву. Тамо је за време балканских ратова била управник резервне болнице. За време Првог светског рата након продора аустроугарских трупа 1914. повлачила се са српском војском у Пирот где је била управник Окружне болнице. После Колубарске битке вратила се у Ваљево. У то време је у Србији владала велика епидемија пегавог тифуса узрокована вашкама које су пренели аустроугарски војници. У ваљевској болници је ситуација била посебно тешка и умирало је на стотине људи дневно. У време када су сви бежали из Ваљева Драгиња се вратила у родни град да помогне оболелима. Ту је, несебично се жртвујући за друге, и сама оболела од пегавог тифуса. Умрла је 24. јануара/6. фебруара 1915. са непуних 29 година. Три дана после ње од туге је умро и њен отац Јанко Бабић. Драгиња Бабић је умрла међу првим лекарским жртвама тада у Ваљеву, убрзо су од пегавог тифуса умрли и лекари Павле Војтех и Селимир Ђорђевић, добровољна болничарка сликарка Надежда Петровић и други. Одликована је Орденом Светог Саве 4. реда 1913. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17984/1, простире се дуж кп 17919/30, завршава у кп 17919/29, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА СЛАВКЕ ТОМИЋ**

Славка Томић - је заборављена српска хероина из Првог светског рата и наредник Војске Краљевине Србије. Једине информације о њеном постојању се налазе у француском листу Екселсиор из 1916. године, који је известио о Славки из српског војничког логора у Солуну управо кад ју је одликовао један француски официр.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18217 (Улица Павла Савића), простире се дуж кп 17919/15, завршава код кп 17919/91, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА**

Драгутин Гавриловић (Чачак, 25. мај 1882 — Београд, 19. јул 1945) је био један од најпознатијих српских мајора, док је у југословенској војсци напредовао до чина пуковника.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18217, простире се преко кп 17919/13, кп 17919/51, завршава у кп 17919/52, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЕВЕЛИН ХАВЕРФИЛД**

Евелин Хаверфилд (1867-1920) у току Првог светског рата британска бароница Евелин Хаверфилд радила је као медицинска сестра у болници у Лазаревцу, коју је током повлачења, уз помоћ колегинице Едит Холовеј, успела да евакуише за само осам сати.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18212/14, простире се преко кп 17519/6, кп 17519/7, кп 17519/8, наставља дуж кп 17539/4, пресеца кп 17180/77, наставља дуж кп 17537/2, преко кп 17532/3, кп 17531/3, кп 17531/10, кп 17922/3, кп 17548/2, кп 17550/2, кп 17554/5, дуж кп 17586/2, пресеца кп 17924/2, кп 17588/2, дуж кп 17587/2, дуж кп 17922/9, преко кп 17922/10, кп 17718/60, кп 17718/62, кп 17718/64, кп 17922/10, завршава у кп 17922/11, у КО НИШ '' БУБАЊ“., утврђује се назив **УЛИЦА ЕЛИЗАБЕТЕ РОС**

Елизабета Рос (1878-1915) била је једна од првих жена која је завршила студије медицине на Универзитету у Глазгову. У Србију је дошла као добровољац, под покровитељством руске владе. Била је лекар у Првој војној болници у Kрагујевцу

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17587/2, простире се дуж кп 17924/3, пресеца кп 17922/1, наставља дуж кп 17933, дуж кп 17749/2, дуж кп 17751/1, дуж кп 17935/2, дуж кп 17935/1, завршава код кп 17804/3, у КО НИШ '' БУБАЊ, утврђује се назив **УЛИЦА МЕЈБЛ ГРУЈИЋ**

Мејбл Грујић (1872-1956) Американка Мејбл Гордон Данлоп променила је презиме када се удала за српског дипломату Славка Грујића. Од тада почиње њен добротворни рад и невероватна посвећеност нашој земљи.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17183/2, простире се дуж кп 9699/3, пресеца кп 9814/5, наставља преко кп 9698/3, дуж кп 9698/2, дуж кп 9698/1, завршава у кп 9801/1, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ЛЕНКЕ РАБАСОВИЋ**

Ленка Рабасовић, девојачко Пјевић, рођена крајем 19. века у селу Биоска на обронцима Таре, била је српска хероина, комита и учесник Првог светског рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9815/1, простире се дуж кп 9815/4, преко кп 9414/2, кп 9417, завршава у кп 9421, у КО НИШ '' БУБАЊ, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ**

Краљица Марија Карађорђевић - (Гота, 9. јануар 1900 — Лондон, 22. јун 1961) је била југословенска краљица, супруга краља Александра I Ујединитеља и мајка последњег југословенског краља, Петра II.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која – креће од кп 9815/1 (Улица Здравке Вучковић), простире се дуж кп 9238, завршава код кп 9816/10, у КО НИШ '' БУБАЊ, утврђује се назив **УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ**

Кнегиња Зорка Карађорђевић - (девојачко Петровић; 1864 — 1890) је била најстарија ћерка црногорског књаза, касније краља Николе I Петровића и супруга Петра I Карађорђевића (био је краљ Србије, од 1903. до 1918. и краљ Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1921. године)

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Бабички одред у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055030026), и која креће (наставља се) од кп 9083/4, простире се дуж кп 17175/2, завршава код кп 17862/4, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА БАБИЧКИ ОДРЕД**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17175/2, простире се дуж кп 17699/11, завршава у кп 17700/4, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВАСИЛИЈЕ ВУКОТИЋ**

Василија Вукотић (Чево, 1897 — Београд, 20. новембар 1977) била је једина ћерка и старије од двоје деце сердара Јанка Вукотића, учесница оба Балканска и Првог светског рата до пропасти црногорске државе и војске, 1916. године. Једина је жена учесник Мојковачке битке.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16750/2, простире се дуж кп 16750/1, завршава код кп 17175/2, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА“, утврђује се назив **УЛИЦА ЈЕЛЕНЕ ШАУЛИЋ БОЈОВИЋ**

Јелена Шаулић, удата Бојовић (Јунча до код Жабљака, 1896 - Пљевља, 21. март 1921) била је учитељица, борац, учесница Топличког устанка и комита у Црној Гори током Првог светског рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17175/2, простире се дуж кп 17927, завршава код кп 18101/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА СРЂАНА СТАНЧЕТИЋА**

Срђан Станчетић - рођен 1974. године у Богатићу, где је завршио основну школу. Средњу војну школу смер веза завршио у београду и добио службу у 63.падобранској бригади. Млад и перспективан старешина, изузетан спортиста, учествовао на неколико значајних такмичења у земљи и иностранству и на тај начин достојно презентовао Војску Југославије и србију. Неожењен. Погинуо је 28. јула 1998. год. у рејону Јуничких планина

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17930, простире се дуж кп 17928, завршава код кп 17927, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ЂУРАЂА БРАНКОВИЋА**

Ђурађ Бранковић - српски деспот (1377, владао 1427—1456), други син Вука Бранковића и Маре, ћерке кнеза Лазара.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16685/7, простире се дуж кп 16751/1, дуж кп 18101/1, завршава код кп 17946/1 (Улица Ген. Михајла Филиповића), у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА УЗУНА МИРКА АПОСТОЛОВИЋА**

Узун-Мирко Апостоловић - (Брајковац код Лазаревца 1782 — Београд 20. новембар 1868.), био је војни заповедник, бимбаша у Првом и Другом српском устанку. Надимак Узун добио је због свог раста, јер „узун“ на турском значи висок.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Зетске улице у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055029341), и креће (наставља се) од кп 11147/3, простире се дуж кп 9395/1, кп 16591/63, кп 1659/53, кп 16591/49, завршава код кп 16591/57, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **ЗЕТСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 8946 (раскрсница са Кованлучком улицом), простире се дуж кп 11152/7, завршава код кп 17926/1 (Улица Милорада Павића), у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ДРАГАНА ДУШАНИЋА**

Драган Душанић - рођен 15.01.1950,године у Приштини. У Приштини је завршио основну и средњу трговачку школу. Бавио се роњењем и врло брзо добија звање рониоца за трагање и спашавање. Често је био ангажован у проналажењу утопљеника у рекама и на језерима на КиМ као и за потребе ТЕ Обилић. Активно се бавио боксом БК Приштина. 1993. године постаје активно војно лице у 63.падбр и има 144. падобранска скока. Погинуо је 28. јула 1998. год. у рејону Јуничких планина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 11150/7 (Улица Станоја Главаша), простире се дуж кп 9140/1, преко кп 9145/2, завршава у кп 9146/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ГОРАНА КОСТИЋА КОСТЕ**

Горан Костић Коста (Загреб 1965-Ниш 2017) - Музичар и певач рок састава „Новембар“, поред Галије и Кербера трећег најпознатијег нишког састава. Сарађивао са музичарима као што су Милан Младеновић, Партибрејкерс, итд.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 11148/1, простире се дуж кп 9353, завршава код кп 9335, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДОША ЦЕРОВИЋА**

Радош Церовић - рођен 22.10.1978.год. у Лесковцу. Основну и средњу школу завршио у Лесковцу. Успешно се бавио спортом и постао првотимац ФК „Дубочица“ из Лесковца. 1997.год. као регрут септембарске класе одлази на одслужење војног рока као припадник 63. падобранске бригаде у Нишу. У току одслужења војног рока успешно полаже пријемни испит на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду где исти и уписује као редован студент. Неожењен. Погинуо је 28. јула 1998. год. у рејону Јуничких планина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19873/1 (насеље Милка Протић улица 1), простире се дуж кп 19866 и кп 19870, дуж кп 19845, завршава код кп 19846, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДЕТА АНТОНИЋА**

Раде Антонић - рођен 1976. године у Косовској Митровици. Основну школу и гимназију завршава у Приштини. Незадовољан косовским приликама пријавио се у војску и са поносом изјавио „Спреман за Отаџбину“. Раде је написао „млад сам и чист и једино што сам желео било је парче неба слободног за све. И данас са прстом на обарачу схватам да мој избор није насиље, али никада се не бих либио да дам живот за Отаџбину, за своје Косово“. Подсумно је одликован Орденом. Погинуо 13.05.1999. год од НАТО бомби на караули Кошаре.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18101/1, простире се преко кп 16683/2, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ДАВОРИНА ЈЕНКА**

Даворин Јенко - (Дворје, 9. новембар 1835 — Љубљана, 25. новембар 1914) је био познати словеначки и српски композитор и диригент. Композитор српске химне „Боже правде“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9923/1 (Габровачка река), простире се дуж кп 9923/2, пресеца кп 11127/4, наставља дуж кп 9817, завршава код кп 11144/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА СЛАВКЕ АТАНАСИЈЕВИЋ**

Славка Атанасијевић - (Осијек, 2. новембар 1850. — Беч, децембар 1897) била је српска пијанисткиња и композиторка.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која – креће од кп 11152/7 (Улица Кованлучка), простире се дуж кп 11152/4, преко кп 8145, кп 8146, завршава у кп 11152/3, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ФЛОРЕ САНДС**

Флора Сандс - (22. јануар 1876 — 24. новембар 1956) била је британска болничарка, а касније и једина жена официр српске војске за време Првог светског рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 11147/3, простире се дуж кп 11128/2, дуж кп 11128/5, завршава у кп 11128/2, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЈАНА РАДОЈКОВИЋА**

Бојан Радојковић - рођен 20.10.1977. године у Смедереву, где завршава средњу школу и почиње да ради фабрици шинских возила Желвоз. У слободно време свирао гитару. На одслужење војног рока долази у 63. падбр, где добуја звање падобранац. Погинуо 13.05.1999.год од НАТО бомби на караули Кошаре.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9816/1 (Улица Марка Јовановића), простире се дуж кп 9168, завршава код кп 9095 (Улица Васе Чарапића), у КО НИШ ''БУБАЊ“, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДРАГАНА ДИМИТРИЈЕВИЋА**

Драган Димитријевић - рођен 25.11.1971. године у Београду. Завршио средњу грађевинску школу. Радио у Информативном програму РТС-а. Војни рок служио у 63.падбр, а по избијању побуне Шитара у рејону Прешева и Бујановца, биба мобилисан и са бригадом учествује у ослобађању југа Србије. У тим борбама положои је свој живот. Иза себе оставио је супругу и сина. Погинуо 26.01.2001.год у борбама са шиптарским бандама у рејону Прешева.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19754/1 (Чемерничка улица), простире се дуж кп 19750, завршава код кп 19740/2, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'' , утврђује се назив **УЛИЦА ЗОГРАФА ЛОНГИНА**

Зограф Лонгин - (Хвосно, око 1530 — Сопоћани, око 1610) је био јеромонах, сликар и књижевник изузетне културе и писац надахнутих дела духовне поезије, везан за сам врх српске православне цркве. Сматра се најбољим иконописцем и најплоднији уметник друге половине 16. Века.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 11144/1 (Габровачки пут), простире се дуж кп 9801, завршава код кп 9797, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ГЕОРГИЈА МИТРОФАНОВИЋА**

Георгије Митрофановић (1550.- 1630.) био је српски православни монах на манастиру Хиландару на Светој Гори и српски познати најугледнији сликар тога времена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 7596, простире се дуж кп 9813/1, завршава у кп 9637/3, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА КАТАРИНЕ ИВАНОВИЋ**

Катарина Ивановић (Веспрем, 15. мај 1811 — Столни Београд, 22. септембар 1882) била је српска сликарка, једна од три сликарке (поред Мине Караџић и Полексије Тодоровић) које су радиле у Србији у 19. веку.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Милоша Обилића у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055044842), и која креће од кп 7734/1, простире се дуж кп 8084/3, завршава код кп 7673, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Петра Аранђеловића у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055005782), и креће од кп 16182/13, простире се преко кп 16158/20, кп 16158/18, кп 17192/4, кп 17192/5, дуж кп 17191/12, дуж кп 16148/6, преко кп 16148/164, кп 16157/2, завршава у кп 16147/22, у креће од кп 9794/18, простире се дуж кп 9794/15, завршава код кп 9777/1, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА АРАНЂЕЛОВИЋА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17359/8, простире се дуж кп 17359/1, завршава код кп 17360/26, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА МИЛИЦЕ СТОЈАДИНОВИЋ**

Милица Стојадиновић Српкиња - (Буковац, 6. јул 1828 — Београд, 25. јул 1878) је била српска књижевница. Образовала се углавном сама, учећи стране језике и суделујући у књижевном животу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 2047, простире се дуж кп 9794/21, дуж кп 9794/18, дуж кп 16146/53 и кп 16146/51, преко кп 9777/1, завршава код кп 29587/5, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРА ИРАКЛИЈА**

Ираклије - владао 610—641. као византијски цар. У време Ираклија Срби и Хрвати су се населили на Балкану. Победивши Аваре, Ираклије им је дозволи да населе некадашњу римску провинцију Далмацију.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16182/16, простире се преко кп 17203/4, кп 17203/1, кп 17203/7, кп 17203/12, завршава у кп 17203/13, у КО НИШ ''БУБАЊ''. утврђује се назив **СУКОВАЧКА УЛИЦА**

Манастир Суково се налази 18 км источно од Пирота код села Сукова, на десној обали реке Јерме. Налази се у подножју брда званог "Царев камен".Припада Епархији нишкој Српске православне цркве и представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. То је био пре рата мушки, а сада је женски манастир. Манастир Суково се од 1968. године налази под заштитом државе, а у њему се налазе и две фреске које привлаче посебну пажњу, приказ светог Христифора са ореолом и животињском главом и приказ Богородице са крилима.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16182/16, простире се преко кп 17205/17, кп 17205/15, кп 17205/1, завршава у кп 17205/13, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **ВИШЊИЧКА** **УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9794/18, простире се дуж кп 9794/15, завршава код кп 9777/1, у КО НИШ ''БУБАЊ“, утврђује се назив **УЛИЦА РАДИВОЈА РАШЕ ПОПОВА**

Радивој „Раша“ Попов (Мокрин, 26. јун 1933 ― Београд, 19. април 2017) био је српски књижевник, публициста, глумац и дугогодишњи телевизијски новинар, новинар-сарадник Мокринских новина, звезда дечије телевизијске емисије Форе и фазони. Аутор је више десетина књига за децу и одрасле.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9794/18, простире се дуж кп 9794/14, завршава код кп 9777/1, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА БОРИСЛАВА ПЕКИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9794/18, простире се дуж кп 9794/20, завршава код кп 2080/1, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 1980, простире се преко кп 9777/1, дуж кп 2012, завршава код кп 2005, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 1980, простире се преко кп 9777/1, завршава код кп 29142, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА ДРАГАНА СТОЈКОВИЋА ПИКСИЈА**

Драган Стојковић - рођен је 23.03.1962. у Нишу, где је завршио основну школу. Ваздухопловну техничку средњу војну школу је завршио у Рајловцу, а затим 34 класу првог степена ваздухопловне техничке војне академије, такође у Рајловцу. После службе у Батајници и Петровцу (код Скопља) наставио је усавршавање у струци на ВТА у Београду (Жарково). Пред крај његовог школовања почиње распад СФРЈ и он одлучује да му је, као официру, место на терену, а не у школској клупи и постаје припадник 63.падобранске бригаде. Крајем 1992. године бива прекомандован у Приштину, а затим, на свој захтев средином 1993. постаје припадник 72. специјалне бригаде.Да ово није само хвалоспев без покрића најбоље показују речи његових другова из 63. падобранске бригаде које стоје уклесане на споменику:

„НЕДОСТИЖНИ МОСТ ОДНЕО ЈЕ НАШЕГ ДРУГА, ТВОЈА ХРАБРОСТ НИЈЕ БИЛА ДОВОЉНА ДА САВЛАДА ПОНОР, ТОГ ХЛАДНОГ МАГЛОВИТОГ ЈУТРА. ЗА ТОБОМ ЈЕ ОСТАО БОРИЋ, КОЈИ С ПОНОСОМ РАСТЕ И СВЕТАО ТРАГ“. ТВОЈИ ДРУГОВИ ИЗ 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ“ Погинуо 27.12. 1993. год. у Сарајеву.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која – креће од кп 1816/1 (Косте Абрашевића), простире се дуж кп 1816/3, завршава код кп 9793/1 (Улица Ивана Милутиновића), у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА ДЕЈАНА РАЈЧЕВИЋА**

Дејан Рајчевић - Рођен 25.09.1969. год у Задру где завршава основну школу. У Мостару завршава средњу ваздухопловну гимназију а потом наставља школовање на Војној академији коју завршава 1992.год. војничко знање и вештине врло брзо је применио у пракси и истакао се у неколико акција. Погинио је у предаху између два борбена задатка у хеликоптерском удесу на Старој планини припремајући јединицу за наредни задатак који је уследио за 10- ак дана. Погинуо 19.02.1993. године на Миџору, Стара планина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Миодрага Петровића Чкаље у насељеном месту Доње Власе (мат. бр. улице 729132055155), и која – креће (наставља се) од границе са н. м. Доње Власе, од кп 17815/1, простире се дуж кп 17937, завршава код кп 17830, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 18101/1, простире се преко кп 17904/2, завршава у кп 17905/3, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ОЉЕ ИВАЊИЦКИ**

Оља Ивањицки - (Панчево, 10. мај 1931 — Београд, 24. јун 2009) је била позната српска сликарка.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9801/1, простире се дуж кп 9502, пресеца кп 9809 и кп 9811/18, наставља дуж кп 9811/16, дуж кп 9811/14, дуж кп 9811/9, дуж кп 9811/7, завршава код кп 8269/1, у КО НИШ ''БУБАЊ''., утврђује се назив **УЛИЦА КОСТЕ МИЛИЧЕВИЋА**

Коста Миличевић - (Врака код Скадра, 3. јун 1877 — Београд, 12. фебруар 1920) је био српски сликар. Рођен у свештеничкој породици, близу Скадра. По доласку у Београд, био је ђак Цирила Кутљика. Уз веома тешке материјалне услове био је на студијама у Прагу, Бечу, касније и Минхену. У Првом светском рату најпре је учествовао као војник а касније и као ратни сликар Врховне команде на Крфу. Био је наставник вечерње занатске школе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Бубањски хероји 2. прилаз у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055006078), и креће (наставља се) од кп 17377/8, простире се дуж кп 17377/7, преко кп 17360/55, кп 17360/57, преко кп 17360/29, кп 17360/6, кп 17360/53, пресеца кп 17360/36 и кп 17360/39, наставља преко кп 17360/40, кп 17360/19, кп 17360/4, кп 17360/51, кп 17360/49, кп 17358/8, кп 17358/9, кп 17358/10, кп 17358/13, кп 17358/14, завршава код кп 17358/1, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ 2. ПРИЛАЗ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 9531/6, простире се дуж кп 9531/3, завршава код кп 9536, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА КАРЛА МАЛДЕНА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19873/1 (насеље Милка Протић улица 1), простире се преко кп 19828/1, завршава код кп 19826, у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **УЛИЦА ШЕФТЕЛИ СОКАК**

Шефтели сокак – стари назив једне од улица на Палилули који се помиње у делима Стевана Сремца.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Марка Јовановића у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055030037), и која креће (наставља се) од кп 8866, простире се дуж кп 9816/10, завршава код кп 9776 (раскрсница са Кованлучком улицом), у КО НИШ '' БУБАЊ“, утврђује се назив **УЛИЦА МАРКА ЈОВАНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Здравке Вучковић у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055000321), и која креће (наставља се) од кп 9815/1, простире се преко кп 9330/3, кп 9329/3, кп 9326/3, кп 9326/1, кп 9335/2, кп 9762/2, кп 9755/3, кп 9755/4, кп 9755/5, завршава код кп 9699/3, у КО НИШ '' БУБАЊ“, утврђује се назив **УЛИЦА ЗДРАВКЕ ВУЧКОВИЋ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 16750/1, простире се дуж кп 17682/2, дуж кп 17688/2, завршава код кп 17689, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА МЕРАКЛИЈСКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице Генерала Драгољуба Станковића у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055047639), и креће (наставља се) од кп 17953/3, простире се дуж кп 18101/1, завршава код кп 17951/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ДРАГОЉУБА СТАНКОВИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Чемерничке улице у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055006487), и креће од кп 19744/4, простире се дуж кп 19754/1, преко кп 18211/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', завршава код границе са насељеним местом Габровац, утврђује се назив **ЧЕМЕРНИЧКА УЛИЦА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 19754/1 (Чемерничка улица), простире се дуж кп 19666/4, завршава код кп 19666/26, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ДАРДАНИЈСКА**

Дарданијска улица - године 284, када је цар Диоклецијан одвојио Дарданију од Горње Мезије и учинио је засебном облашћу, Наис је постао главни град ове римске провинције.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која креће од кп 17175/2, простире се дуж кп 17930, завршава код кп 18101/1, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ВИЛИНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, која је наставак - продужетак Улице др Младена Стојановића у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. улице 792055047631), и креће (наставља се) од кп 18015/2, простире се дуж кп 18102, наставља преко кп 18025/2, кп 18025/3, кп 18026, завршава у кп 18027, у КО НИШ ''ЋЕЛЕ КУЛА'', утврђује се назив **УЛИЦА ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА**
3. Неименованом засеоку у насељеном месту Ниш – део Палилула у Градској општини Палилула, који се простире се између кп 28203/9, кп 29478/2 и кп 29576 у КО НИШ ''БУБАЊ'', утврђује се назив **ЗАСЕОК КЉУЧ**

**Члан 35.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће из кп 964/1, простире се дуж кп 932, завршава код кп 919/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ЏЕЈМСА ЏОЈСА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 687, простире се дуж кп 685/1, завршава у кп 686/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОХАНА СЕБАСТИЈАНА БАХА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 2348/12, иде преко кп 724/8, дуж кп 724/5, завршава код кп 724/3, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 240/110, преко кп 240/1, завршава код кп 240/191, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА ИЉИЧА ЧАЈКОВСКОГ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 2362, простире се дуж кп 2348/21, кп 2348/26, кп 2348/27, завршава код кп 636, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЛФГАНГА АМАДЕУСА МОЦАРТА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 2348/26, простире се дуж кп 587/8, завршава код кп 587/17, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ЂАКОМА ПУЧИНИЈА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 587/8, простире се преко кп 594/1, кп 597, завршава код кп 2347/16, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА АНТОНИЈА ВИВАЛДИЈА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 600/2, простире се преко кп 601/4, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ЂОАКИНА РОСИНИЈА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 587/8, простире се преко кп 599/1, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ГАБРИЈЕЛА ГАРСИЈЕ МАРКЕСА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 2349/21, простире се дуж кп 553/3, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ХОРХЕА ЛУИСА БОРХЕСА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која се простире дуж граничне линије између кп 301/1 и кп 301/2, у КО Паси пољана , утврђује се назив **УЛИЦА ФРАНЦА КАФКЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 82/3, простире се преко кп 82/5, кп 82/6, кп 82/4, кп 81/2 и кп 82/1, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ВУКА ТРНАВСКОГ**

Вук Трнавски - (1917 — 2000), новинар „Политике“ и песник.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 2346/3, простире се преко граничне линије између кп 53/2 и кп 53/5, завршава код кп 310, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ДУШКА РАДОВИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 2346/3, простире се дуж кп 50/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА СЛАВОЉУБА СЛАВЕ БОГОЈЕВИЋА**

Славољуб Слава Богојевић - (1922 - 1978), био је познати српски сликар.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће из кп 92/2, простире се преко кп 92/1, завшава у кп 91/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ТОМА ЛАХА**

Том Лах - (1936 — 1985), (право име Драгослав Петровић), нишки песник и приповедач.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 99/14, простире се целом дужином кп 99/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДЕ СТОЈИЉКОВИЋА**

Влада Стојиљковић - (1938 — 2002), песник, књижевник, преводилац и ликовни уметник.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће из кп 100/7, простире се преко кп 100/6, кп 100/5, кп 100/4, кп 100/3, завршава у кп 100/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА СМУКА**

Јован Ђорћевић Смук – лик из „Ивкове славе“

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 101/5, простире се дуж кп 101/6, завршава код кп 101/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДИМИРА САВЧИЋА ЧОБИЈА**

Владимир Савчић Чоби - (1948 — 2009), музичар и глумац

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће из кп 94/3, простире се дуж кп 94/6, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИМИРА БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 133, простире се преко кп 112, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 133, простире се преко кп 126/1, завршава код кп 126/2, у КО Паси пољана, утврђује се назив  **УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 133, простире се граничном линијом између кп 120 и 121, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА МАНЕТОВА**

Мане - Један од главних ликова романа Стевана Сремца - Зона замфирова.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паси Пољана у Градској општини Палилула, која креће од кп 240/185, преко кп 240/1, завршава код кп 240/198, у КО Паси пољана, утврђује се назив **УЛИЦА ИВКОВЕ СЛАВЕ**

**Члан 36.**

* + - 1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2708/1, пружа се дуж кп 2813, завршава код кп 2311/1, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБОМИРА ПОПОВИЋА**

Љубомир Љуба Поповић - (Тузла, 14. октобар 1934 — Београд, 12. август 2016) био је српски сликар који је од 1963. радио у Француској.

* + - 1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2813, иде дуж кп 2317, завршава код кп 2798/1, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА МАЈОРА ЈОРДАНА МИЛОВАНОВИЋА**

Јордан Миловановић - рођен непосредно после ослобођења Ниша 1878. године, у угледној нишкој породици. Био је један од припадника Гвозденог Пука. У ноћи 30.јуна 1913.године, без објаве рата, бугарске трупе су прешле реку Брегалницу и напале српску војску, која тај напад није очекивала. Две бугарске дивизије, 7.Рилска и б.Тунџанска, напале су на Дринску дивизију, чији су изненађени пукови, трпећи велике губитке, грчевито бранили своје положаје. Одмах је дата узбуна Моравској дивизији која се налазила двадесетак километара иза фронта у резерви. Међу првима кренуо је „Гвоздени пук“.

Пред полазак свог батаљона, мајор Миловановић је одржавао војницима кратки језгровит говор, који је забележио новинар, ратни извештач једног београдског листа:

„Покажите се достојни својих предака, Југ Богдана, Топлице и Косанчића, будите хероји какви бесте на Битољу. Пут за Прокупље, моји соколови води преко Софије. Замном напред!“ Уз песму батаљон је кренуо за својим командантом. Полазећи поред њих, пуковски свештених Лука Марјановић из Ниша, кратко примети: „Са песмом у смрт – ова војска мора победити“.

„Гвоздени пук“ је тих двадесетак километара више претрчао него што је марширао. Знали су да су Дринци на измаку снаге. За њима наступали су остали пукови Моравске дивизије. У најкритичнијем тренутку, када су дрински пукови почели већ да одступају, Моравци су стигли на бојиште. По несносној јари јулске врућине, тачно у подне, „Гвоздени пук“ је зауставио бугарски напад на обронцима Рујна. У неколико јуриша и противјуриша, бугарски пукови су натерани да се укопају и прекину напад.

Сутрадан, 1 јула, Моравска дивизија је кренула у напад. По голом терену, без икаквих заклона, трпећи велике губитке од непријатељске артиљерије, Моравци су освајали један по један положај. У одсудном тренутку, командант „Гвозденог пука“ је самоиницијативно донео одлуку да његов пук изврши јуриш на главни бугарски положај. Са својим батаљоном мајор Миловановић је први кренуо. Са сабљом у једној и револвером у другој руци, као на паради, повео је батаљон на јуриш. Тако се иначе радило у „Гвозденом пуку“. Напред је увек ишао на јуриш командант батаљона а мало иза њега командири чета, па тек онда војници. У силовитом јуришу, за свега пола сата бугарске јединиде на Рујну биле су разбијене и натеране на повлачење према реци Брегалници, на своје полазне положаје. На тај начин најкритичнији период Брегалничке битке био је добијен. Погинуо је 10. јула 1913. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2117, простире се дуж кп 2798/1, завршава код кп 2317, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДОМАНА БОШКОВИЋА**

Десетар ВЈ по уговору Радоман Бошковић је рођен 26. септембра 1969. у селу Љубово, општина Исток. У току службовања у Војсци Југославије био је у чину десетара по уговору у Стационарном центру везе „Пећ”, на дужности телепринтеристе шифрера. Живот је изгубио 19. маја 1999, приликом дејства непријатељске авијације. Одликован је Медаљом за врлине у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2798/1, протеже се дуж кп 2240, завршава код кп 2242, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА АРАНЂЕЛА СТАНОЈЕВИЋА ТРНСКОГ**

Аранђел Станојевић Трнски - (1830-1886) Српски Војвода, борац за ослобођење Ниша од Турака.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2798/1, протеже се дуж кп 2187, дуж кп 2188, завршава код кп 2213, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ДРАГОЉУБА ЂУКИЋА**

Заставник полиције Драгољуб Ђукић је рођен 13. марта 1964. у Пећи. Завршио је вишу економску школу. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. децембра 1987. године. Налазио се на дужности помоћника командира у Полицијској станици Секретаријата унутрашњих послова у Пећи. Погинуо је у борби с албанским терористима, 25. маја 1998, у селу Горњи Стреоци, општина Дечани. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2798/1, протеже се дуж кп 2812, завршава код кп 2795, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ЖУЈОВИЋА**

Јован Жујовић (Брусница, 18. октобар 1856 — Београд, 19. јул 1936) је био српски геолог, оснивач геолошке науке у Србији, пионир краниологије у Србији, професор Београдског универзитета, председник Српске краљевске академије и први председник Српског геолошког друштва. Као први школовани геолог у Србији, изабран је 1880. године за суплента на Катедри за минералогију са геологијом на Великој школи у Београду. Овим је зачета савремена геолошка школа у Србији. Осим минералогије и геологије, почео је и предавања из палеонтологије. Из Париза је донео први поларизациони микроскоп и увео микроскопска испитивања наших стена. Редовни професор Велике школе постао је 1883. За релативно кратко време (1880—1900) израдио је геолошку карту Србије и написао основне уџбенике из геологије. Основао је Геолошки завод Велике школе (1889), покренуо први геолошки часопис у Србији „Геолошки анали Балканскога полуострва“ (1889), основао Српско геолошко друштво (1891). И све што је тада Жујовић основао постоји и данас. Он је један од оснивача Музеја српске земље (данашњи Природњачки музеј у Београду). Увео је агрогеологију на Пољопривредном факултету, за чије оснивање је такође веома заслужан. Предавао је примењену геологију на Техничком факултету после Првог светског рата. Своје научне радове штампао је у многим иностраним и домаћим публикацијама. Приликом оснивања Српске краљевске академије краља Милан Обреновић је 5. априла 1887. указом именовао првих 16 чланова академије. Међу њима је био Јован Жујовић, као најмлађи. Према тадашњим обичајима постао је секретар академије. После смрти Стојана Новаковића постао је 2. априла 1915. председник Српске краљевске академије. Ову функцију је обављао шест година, до 1921. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2798/1, протеже се дуж кп 2006, дуж кп 2005, завршава код кп 2812, у КО Вукманоново, утврђује се назив **УЛИЦА ПАТРИЈАРХА МАКАРИЈА**

Патријарх Макарије - је био архиепископ пећки и патријарх српски у времену од 1557. до 1571. године. Обновио је Српску патријаршију са средиштем у Пећи и обезбедио њено признање и опстанак. Са трона се повукао 1571, а умро 1574. године. Потицао је из породице Соколовић, пореклом из Пиве.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која – креће од кп 2798/1, протеже се дуж кп 2800, завршава код кп 169, у КО Вукманово, код границе са н. м. Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕСЕТАРА ЉУБИШЕ ЈАНКОВИЋА**

Љубиша Јанковић - рођен 21.11.1966. године у Нишу. Стекао звање машински техничар у средњој техничкој школи у Нишу. У 63. падобранску бригаду ступио 1992. године као војник по уговору – десетар. Пре тога радио као војник по уговору у касарни „Књаз Михаило“ у Нишу. Истицао се нарочитим залагањем на обуци. Иза себе оставио супругу Драгану и сина Дарка. Погинуо 26.01.1993. год. у Скеланима од стране паравојних снага БиХ.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 1964, протеже се дуж кп 2798/1, кп 480/3, завршава код кп 2798/3, у КО Вукманово, код границе са н. м. Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ИВКА ЈОРГАНЏИЈЕ**

10.Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2006, протеже се дуж кп 2804, завршава се код кп 2059/1, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА РАДЕТА АРАЦКОГ**

Раде Арацки - први власник нишке кафане „Атина“. Пречански Србин, потиче из богате породице. Родио се 12. марта 1888. године у идиличној вароши Сенти. Умро у Нишу 12. јанаура 1964. године. Као осведочени патриота учествовао је у Балканским ратовима и Првом светском рату.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће из кп 2006, протеже се дуж кп 2804, завршава код кп 2025/2, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА НЕБОЈШЕ ЈЕВТИЋА**

Водник прве класе полиције Небојша Јевтић је рођен 9. септембра 1968. у селу Матијевац, општина Владимирци. Завршио је средњу пољопривредну школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 15. априла 1991. године. Био је полицајац у Одељењу унутрашњих послова Обреновац, Секретаријата унутрашњих послова у Београду. Погинуо је у борби с албанским терористима, 28. септембра 1998, у селу Будаково, општина Сува Река. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

12.Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која креће од кп 2006, протеже се дуж кп 1721, завршава код кп 1698, у КО Вукманово, утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА ЈОВАНА БУГАРИЋА**

Пуковник ВЈ Јован Бугарић је рођен 5. јула 1949. у селу Исакову, општина Ћуприја. Завршио је Војну академију Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране и Командно - штабну школу тактике РВ и ПВО. Учествовао је у одбрани слободе Републике Српске. У току агресије НАТО - а обављао је дужност начелника у органу за наставу Војне академије РВ и ПВО у Батајници. Пуковник Бугарић је био на борбеном дежурству када је авијација НАТО- а 31. марта 1999. бомбардовала касарне у Топчидеру. Зграда у којој је дежурао је срушена и под њеним рушевинама заувек се угасио и његов живот. За заслуге у одбрани отаџбине одликован је Орденом витешког мача првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вукманово у Градској општини Палилула, која делом иде граничном линијом са насељеним местом Габровац, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ЉУБИШЕ КАЛИНИЋА**

Љубиша Калинић - рођен у Смедереву. Завршио средњу војну школу, а највећи део радног века провео у Дивуљама код Сплита, где је радио као поморски диверзант и бивао ангажован на заштитих високих Војних и цивилних личности. Погинуо 03.02.1992. год на аеродрому Земуник

**V**

**ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ**

**члан 37.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Планинске улице у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006473), и почиње од границе са насељеним местом Каменица, од кп 181, иде дуж дела кп 3198, кп 12, кп 3 и завршава се између кп 3188 и кп 11/2, КО Бреница, утврђује се назив **ПЛАНИНСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 12. између кп 9 и кп 3198, иде дуж дела кп 3198 и завршава се код кп 3, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА ИЗВИЂАЧКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која прелази преко кп 13, кп 178/4, иде дуж дела кп 179, прелази преко кп 172/1, кп 172/2, кп 172/3, кп 172/4, кп 172/5, кп 172/6 и завршава се између кп 184 и кп 173/6, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНОВЕ ПОЈАТЕ**
4. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Планинске улице у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006473), и почиње од кп 1828, иде дуж дела кп 7985 - КО Каменица и завршава се код кп 1804/5, КО Бреница, утврђује се назив **ПЛАНИНСКА УЛИЦА**
5. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 1587/2, између кп 1587/1 и кп 1583, иде дуж целе кп 1583, прелази преко кп 1556, кп 3186, наставља дуж дела кп 1759 и завршава се код кп 1858, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПУКОВНИКА ЖИВОТЕ ЂУРИЋА**

Потпуковник ВЈ Живота Ђурић је рођен 19. априла 1963. у Ћуприји. Похађао је Ваздухопловну војну гимназију „Маршал Тито” у Мостару. Завршио је Ваздухопловну војну академију у Задру. За време професионалне војне службе у Ратном ваздухопловству и противваздушној одбрани успешно је завршио течајеве за наставника летења и командира ескадриле. За резултате које је остварио учећи младе пилоте тој часној професији, више пута је похваљиван и награђиван. У току агресије НАТО-а на СРЈ био је командант пилота 241. ловачко-бомбардерске ескадриле, познате по имену „Тигрови”, 98. ловачко-бомбардерског авијацијског пука. Предводећи своје „Тигрове”, погинуо је 25. марта 1999. у рејону села Глоговац, пружајући ваздухопловну подршку снагама Приштинског корпуса. Одликован је Орденом за храброст.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1505 и кп 1502, иде дуж дела кп 3187/1 и завршава између кп 926 и кп 925, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДАРКА БУЈОШЕВИЋА**

Војник ВЈ Дарко Бујошевић је рођен 17. фебруара 1979. у Зајечару. Као војник оспособио се за дужност изви|ача и војни рок на Косову и Метохији служио је у саставу 125. моторизоване бригаде. Изненадни напад албанских терориста у рејону села Мрчаја, Ђаковица, 31. маја 1999, био је трагичан за војника Дарка Бујошевића. За подвиге у одбрани слободе отаџбине Дарко Бујошевић је одликован Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1502 и кп 1506, иде дуж дела кп 3187/1, прелази преко кп 3197/1, дуж дела кп 3515/2 и завршава се између кп 3293 и кп 3345, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОША БРАДИЋА**

Милош Брадић је рођен 12. јануара 1963. у Београду. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије15. јуна 1981. године. Био је полицајац у Полицијској станици Одељења унутрашњих послова Вождовац, Секретаријата унутрашњих послова у Београду. Погинуо је у борби с албанским терористима, 22. септембра 1998, у селу Ошљане, општина Вучитрн. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 3187/1, између кп 1502 и кп 1595, иде дуж дела кп 3194 и завршава се између кп 1268/1 и кп 1423, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА МАНАСТИРСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 3187/1, између кп 3194 и кп 1503, прелази преко кп 3194, иде дуж целе кп 1597, прелази преко кп 1603, кп 1614/1, дуж целе кп 1607 и завршава се између кп 1608 и кп 1606, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА ПРЕСВЕТОГ ПРЕОБРАЖЕЊА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1624 и кп 1612, иде дуж целе кп 1623, кп 1620 и завршава се између кп 1622 и кп 1619, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА КАМЕНОРЕЗАЧКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1634 и кп 1625, иде дуж целе кп 1627, кп 1628/3, прелази преко кп 1628/1, кп 1628/4, кп 1650 и завршава се између кп 1659 и кп 1661, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА ПАЉИНСКА**
5. Неименованој улици у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1266 и кп 1643/2, иде дуж дела кп 3193, дуж целе кп 1655/2, дуж дела кп 3192 и завршава се између кп 964/2 и кп 995, КО Бреница, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДИМИРА ЈЕФТИЋА**

Владимир Јефтић је рођен 15. јула 1972. у Приштини. Био је апсолвент на Филозофском факултету. Припадник је резервног састава Министарства унутрашњих послова Републике Србије од 1999. године. Погинуо је у борби с албанским терористима, 21. марта 1999, у Приштини.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Бреница у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 1994/2, кп 1994/1, КО Бреница, утврђује се назив **ЗАСЕОК ПОПАДИКА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 38.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2919/1 и кп 6704/1, пролази дуж целе кп 6704/11, делом дуж кп 6707/11 и завршава се између кп 1416/2 и кп 1421/2, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА ПРОВАЛИЈСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2826 и кп 2825, пролази делом дуж кп 2814 и завршава се између кп 2797 и кп 2782, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА БРДСКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2940 и кп 2926, пролази дуж целе кп 2938 и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 2937 и кп 3020, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА ДУШАНА МИТОШЕВИЋА**

Душан Митошевић (Житиште, 17. децембар 1949 — 1. јануар 2018.) био је српски тренер и бивши југословенски фудбалер. Током каријере је играо на позицији нападача и наступао је за Млади Радник, Смедерево, Раднички из Ниша, Ним и Ираклис, где је завршио каријеру.

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2930 и кп 3035, пролази дуж целе кп 3021 и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 2981 и кп 3105, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ**

Ксенија Атанасијевић (1894. Београд - 1981. Београд) је била прва жена доцент и прва жена која је докторирала на Београдском универзитету 1922. године. Дипломирала је чисту филозофију са класичним језицима. Била је преводитељка класичних филозофских дела, као и ауторка студија, чланака, метафизичких и етичких расправа.

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3023 и кп 3062, пролази делом дуж кп 3171 и завршава се између кп 3049 и кп 3082, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА БОЈАНА КОЦИЋА**

Млађи водник полиције Бојан Коцић је рођен 14. јануара 1975. у Лесковцу. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1993. године. Био је полицајац у Полицијској станици Секретаријата унутрашњих послова у Лесковцу. Погинуо је у борби с албанским терористима, 9. августа 1998, у селу Прилеп, општина Дечани. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3944 и кп 2922, пролази делом дуж кп 6704/1 и завршава се између кп 3881 и кп 3049, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА БРАДАЧКА**

Манастир Брадача је српски православни манастир који се налази недалеко од села Куле испод планине Кожух, недалеко од регионалног пута Пожаревац-Петровац на Млави. Припада Браничевској епархији и манастирска црква из 13. века представља најстарији сакрални објекат у епархији, док је сам манастир датиран у 14. век.

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 4129/2 и кп 3944, пролази делом дуж кп 4094/1 и завршава се између кп 4102 и кп 4083, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА ПОЉАНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 4127 и кп 4129/2, пролази дуж целе кп 4128 и завршава се између кп 4126 и кп 4132, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА БОЂАНСКА**

Манастир Бођани је манастир Српске православне цркве. Налази се у селу Бођани у општини Бач. Припада Епархији бачкој, а посвећен је Ваведењу. Представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја.

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3913 и кп 3881, пролази делом дуж кп 3884 и завршава се између кп 3894 и кп 3874, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА БЕНЕШЕВСКА**

Бешеново је манастир Епархије сремске Српске православне цркве, један од 16 Фрушкогорских манастира у Војводини. Манастир, тачније његови остаци се налазе на јужним падинама средишњег дела Фрушке горе. Уз некадашњи манастир опстао је Прњавор, који данас чини засебно насеље, Бешеновачки Прњавор. Манастирска црква је посвећен Св. Арханђелима Гаврилу и Михајлу, у народу познатији као Сабор Светих Арханђела.

1. Неименованој улици у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Миљковац (општина Ниш – Црвени крст), од кп 5584, прелази преко кп 6729, кп 6706 и завршава се између кп 5585 и кп 5591, све у КО Церје, утврђује се назив **УЛИЦА БЛАГОЈА ЖЕЛЕЗАРА**

Благоје Железар - из села Миљковац. Заједно са Миљковчанима Павлом Медарем, Спасом, Станком, Антом и Јованом Поповом, сви из Миљковца, и Ђурђаном Јовановићем из Палиграца, и другима устаницима из Г. Матејевца, Каменице, и суседних села Церје, Кравље, Веле Поље, и других, био је организатор буна против Турака 1833, 1835, 1841 и другим бунама. У тим бунама је и погинуо.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 4797, у КО Церје, утврђује се назив **ЗАСЕОК СТАРО СЕЛО**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 877, у КО Церје, утврђује се назив **ЗАСЕОК БЕЉАНИЦА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6310, кп 6316, кп 6317, кп 6374/1, у КО Церје, утврђује се назив **ЗАСЕОК ВАРНИЦЕ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6155, кп 6151, кп 6127, у КО Церје, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊИ РИД**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Церје у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 5962, у КО Церје, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГОРЊИ РИД**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 39.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац (мат. бр. улице 729175055294), и почиње од границе са насељеним местом Горњи Матејевац, од кп 182, иде дуж целе кп 1981/1, кп 1981/2, кп 1967/7, дуж дела кп 222/2, дуж целе кп 216/4 и завршава се између кп 333/1 и кп 331/2, КО Доња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГАНА БАРАЋА**

Водник прве класе полиције Драган Бараћ је рођен 13. септембра 1956. у Великој Плани. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. јула 1978. године. Био је полицајац у Полицијској станици за дежурство и интервенције Секретаријата унутрашњих послова у Нишу. Погинуо 25. марта 1999, када је авијација НАТО-а бомбардовала објекат у којем је била смештена полиција у Призрену.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Дубрава - Суводол у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086211582), и почиње од кп 898, иде дуж кп 1982, дуж целе кп 1057, и завршава се између кп 1060 и кп 1061, КО Доња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ДУБРАВА – СУВОДОЛ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње из суседног насељеног места Горња Врежина, између кп 7369 у насељеном месту Горњи Матејевац и кп 1075/1 у насељеном месту Горња Врежина, иде дуж дела кп 1053 у насељеном месту Доња Врежина, наставља се на кп 918 и завршава се између кп 923/2 и кп 1028/1, КО Доња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА РАХЕЛЕ ФЕРАРИ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње од кп 1053 и пружа се дуж границе са насељеним местом Горња Врежина прелази преко кп 1032/2, кп 1032/1, кп 1031, кп 1012, кп 1011 и завршава се у кп 1010, КО Доња Врежина , утврђује се назив **УЛИЦА АНТОНИЈА АЛЕКСИЋА**

Антоније Алексић - Панчево, 9/21.5.1844. - Београд, 12/24.11.1893. хидролог, војни географ и публициста и инжењеријски поручник. СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичарске) од 17.2.1874. СКА: почасни члан од 15.11.1892. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Ратка Павловића, између кп 1381/299 и кп 1881, иде дуж целе кп 1923, наставља дуж дела кп 1922 и завршава се између кп 1920/1 и кп 1921/2, КО Доња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МАРКА МЛАДЕНОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви Марко Младеновић је рођен 18. октобра 1974. у Нишу. Током агресије снага НАТО-а на Савезну Републику Југославију био је мобилисан у 211. оклопну бригаду. Погинуо је несрећним догађајем, 4. априла 1999, налазећи се на задатку у борбеном возилу пешадије М-80, у селу Рударе, Подујево. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Горана Марковића Карета у насељеном месту Доња Врежина (мат. бр. улице 729094055586), и почиње између кп 1684 и кп 1727/1, иде дуж дела кп 1690 и завршава се између кп 1646 и кп 1983, КО Доња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ГОРАНА МАРКОВИЋА КАРЕТА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 1587, кп 1588, кп 1594/2, кп 1594/3, кп 1603, КО Доња Врежина, утврђује се назив **РИБНИЧКИ ЗАСЕОК**

Манастир Рибница се налази у Паштрићу, на територији општине Мионица, заједно са старом школом представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја

**Члан 40.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Краља Александра, између кп 887/2 и кп 888/1, иде дуж целе кп 876, прелази преко кп 890, дуж целе кп 891/4, прелази преко кп 891/3, кп 892, кп 893, кп 894, кп 895, кп 896, кп 897, дуж целе кп 898/3, кп 867/6, кп 867/4, кп 867/5, кп 866, кп 865/2, кп 865/1 и завршава се између кп 449 и кп 864, КО Доњи Матејевац 1., утврђује се назив **УЛИЦА ВРБИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Краља Александра, између кп 952/2 и кп 925/2, иде дуж целе кп 951 и завршава се код кп 950/4, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА МАРИЈЕ КИРИ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Краља Александра, између кп 969/1 и кп 1454/5, иде дуж целе кп 973, дуж дела кп 3855, прелази преко кп 3845, дуж целе кп 1030/3, кп 1033/2, кп 1034/3, кп 1034/4, кп 1035/2, кп 1036/2, кп 1076/2, кп 1077/2, кп 1091/2, дуж дела кп 3847/1, прелази преко кп 3106/1, дуж целе кп 3106/2, кп 3106/3 и завршава се између кп 3106/4 и кп 3107/1, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА ПОДРУМАРСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Анастасија Петковића, између кп 503 и кп 498, иде дуж дела кп 502, дуж целе кп 489 и завршава се између кп 487 и кп 459, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА ШЕФТЕЛИЈСКА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Улице Анастасија Петковића, између кп 629/2 и кп 631/3, иде дуж целе кп 630/2, кп 1508/1, прелази преко кп 3844, дуж целе кп 1378, прелази преко кп 1387/2, дуж дела кп 3876/2 и завршава се између кп 1839/3 и кп 1386/2, КО Доњи Матејевац 1 , утврђује се назив **УЛИЦА ЧЕГАРСКИ ПУТ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Анастасија Петковића, између кп 518 и кп 618, иде дуж дела кп 3865, прелази преко кп 593, кп 592, дуж дела кп 3865, прелази преко кп 203, дуж дела кп 214 и завршава се између кп 216 и кп 212, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА**

Михаило Петровић Алас (Београд, 6. мај 1868 — Београд, 8. јун 1943) је био српски математичар, професор Универзитета у Београду, академик Српске краљевске академије и алас. Рођен је 6. маја (24. априла по јулијанском календару) 1868. године у Београду, на Савској падини, недалеко од Конака кнегиње Љубице, као прво од петоро деце оца Никодима, професора Богословије, и мајке Милице рођене Лазаревић, ћерке проте Новице Лазаревића. Завршио је Прву београдску гимназију у периоду 1878-85, у генерацији са Милорадом Митровићем, Јованом Цвијићем, Павлом Поповићем и другим великанима, о чему је написан роман и снимљен ТВ-филм „Шешир професора Косте Вујића“, а затим уписао Природно-математички одсек Филозофског факултета у Београду. Студије у Београду завршио је 1889. године. После тога, у септембру 1889. отишао је у Париз ради даљег школовања и спремања пријемног испита за упис на Вишој нормалној школи, научни одсек. На Сорбони је дипломирао математичке науке 1891. године, а физичке науке 1893. године. Као најбољи студент своје генерације присуствовао је пријему код председника Француске републике 1893, а исто тако и 1894. године. Радио је на припреми доктората и 21. јуна 1894. године одбранио је докторску дисертацију на Сорбони, пред комисијом професора Шарл Ермит, Емил Пикар и Пол Пенлеве и стекао степен Docteur és sciences mathematiques (доктор математичких наука). Његов докторат је био из области диференцијалних једначина. Одбрани доктората је присуствовао и посланик Краљевине Србије у Француској, Милутин Гарашанин. Године 1894. године постао је професор за математичку групу предмета на Великој школи у Београду, наследивши на том месту Димитрија Нешића, приликом избора имао је само један глас више од противкандидата Петра Вукићевића. Краљ Александар I Обреновић га је својим указом од 22. октобра/3. новембра 1894. поставио за професора математике на Великој школи. Алас је у то време био један од највећих стручњака у свету за диференцијалне једначине. Предавао је многим генерацијама студената, све до одласка у пензију 1938. године. Године 1897. постао је дописни члан Српске краљевске академије и дописни члан Југословенске академије знаности и умјетности у Загребу. Редовни члан Српске краљевске академије постао је 1899. године, када је имао 31. годину. Био је члан академија наука у Прагу, Варшави и Букурешту, и члан више научно-математичких друштава у свету. Конструисао је хидроинтегратор и са њиме освојио златну медаљу на Светској изложби у Паризу 1900. године. Када је 1905. године Велика школа прерасла у Београдски универзитет међу првих осам редовних професора који су даље бирали цео наставни кадар био је и Мика Алас. Предавао је на Филозофском факултету где је 1908/09 био декан. Објавио је велики број проналазака, научних радова, уџбеника и путописа са својих поморских путовања. Добио је велики број награда и признања и био је члан неколико иностраних академија наука (Праг, Букурешт, Варшава, Краков) и научних друштава. 1927. после смрти Јована Цвијића, академици су га предложили за председника Академије, али власти нису прихватиле овај предлог. Разлог је вероватно био тај што је Михаило Петровић Алас био први приватни професор, ментор а касније и близак пријатељ принца Ђорђа Карађорђевића, краљевог брата, који је 1925. ухапшен и налазио се у кућном притвору. Године 1931. академици су Петровића једногласно предложили за председника Академије, али власти поново нису прихватиле предлог. Године 1939. постао је почасни доктор Београдског универзитета. Исте године награђен је орденом Светог Саве првог реда. По свом научном раду и резултатима Михаило Петровић Алас спада у највеће српске математичаре, једини математичар међу 100 најзнаменитијих Срба. Његова заслуга је посебно велика што је био оснивач београдске математичке школе, из које је проистекао велики број његових ученика који су наставили његово дело. Све докторске дисертације из математике одбрањене на Београдском универзитету од 1912. до Другог светског рата, биле су под његовим менторством. Био је учесник Балканских ратова и Првог светског рата као официр, и после рата је био резервни официр. Бавио се криптографијом, његови шифарски системи су дуго година коришћени у војсци, све до Другог светског рата. Године 1941. он је поново позван у рат као резервни официр, Немци су га заробили али су га после неког времена пустили због болести, захваљујући интервенцији пријатеља, принца Ђорђа Карађорђевића, који се за њега заложио код своје тетке Јелене Савојске, краљице Италије. Професор Михаило Петровић је умро 8. јуна 1943. у свом дому на Косанчићевом венцу у Београду. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду 9. јуна 1943, а од њега су се говором опростили епископ браничевски Венијамин Таушановић, академик Милутин Миланковић и ректор Универзитета у Београду Никола Поповић. Његова кућа у Београду из 1910. године дело је архитекте Петра Бајаловића, Косанчићев венац 22, налази се под заштитом државе као споменик културе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 532 и кп 340, иде дуж целе кп 553 и завршава се између кп 552 и кп 3844, КО Доњи Матејевац 1 , утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГОМИРА БОЈАНИЋА ГИДРЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Виноградске у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006458), и почиње између кп 188 и кп 186/3, иде дуж дела кп 170, дуж целе кп 31/4, прелази преко кп 26/1, кп 27, кп 28 и завршава се између кп 29/2 и кп 16, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **ВИНОГРАДСКА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Анастасија Петковића, између кп 505 и кп 518, иде дуж целе кп 517, кп 516 и завршава се у кп 515, између кп 525 и кп 531, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА БЕОЧИНСКА**

Манастир Беочин са манастирском црквом посвећеном празнику Вазнесења Христовог, налази се на ободу Фрушке Горе у истоименом месту. Припада Епархији сремској Српске православне цркве и представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Стевана Јовановића, између кп 367 и кп 403/1, иде дуж дела кп 3864 и завршава се између кп 392/1 и кп 393, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА СИМЕ ЛОЗАНИЋА**

Сима Лозанић (Београд, 8. март 1847 — Београд, 7. јул 1935) је био српски хемичар, председник Српске краљевске академије и први ректор Београдског универзитета, министар иностраних дела, министар привреде, краљевски посланик у Лондону. Рођен је у Београду 8. марта (24. фебруара по јулијанском календару) 1847, као син Милоја Лозанића, среског начелника и Ане Вељковић. Завршио правне науке у Београду, студирао хемију код Вислицениуса у Цириху и Хофмана у Берлину. Докторирао је на универзитету у Цириху 19. марта 1870. Био је професор Велике школе од 1872, а затим Филозофског факултета Универзитета у Београду до 1924. Када је основан Београдски универзитет 1905. био је међу првих осам редовних професора који су бирали цео остали наставни кадар. Сима Лозанић је тада изабран за првог ректора Београдског универзитета. Остале су забележене његове речи које је изговорио прилико свечаног отварања 1905: „Наше некдашње веровање да ће се српство ујединити не букваром, већ оружјем, било је кобно за по нашу народну мисао. Ја верујем обрнуто - да ће просвета бити главни чинилац у решењу тог битног нашег питања и да би оно било већ решено да смо просвету боље неговали. Верујем, стога што је просвета сила која постиже све смерове. Да нам је просвета била напреднија, све би у животу нашег народа било савршеније, па и успешније.“ Постао је члан Српског ученог друштва 30. јануара 1873. Дописни члан Српске краљевске академије постао је 23. јануар 1888, а редовни члан од 6. јануара 1890. Био је у два наврата председник Српске краљевске академије 1899-1900 и 1903-1906. Први пут је постављен указом од 1. септембра 1899, а други пут 1. фебруара 1903. Председник Српског хемијског друштва био је у периоду 1907-1912. Био је министар привреде (у периодима 12. јануар - 21. март 1894, 15. октобар 1894—25. јун 1895. и 11. октобар 1897—30. јун 1899.), министар иностраних дела (у периодима 21. март - 15. октобар 1894. и 23. децембар 1902—23. март 1903.), дипломата и учесник свих тадашњих ратова. Лозанић је дао пун допринос унапређењу привреде, индустрије, политике, културе и науке у Србији. Био је посланик српске владе у Лондону од 1900. Био је председник Српског комитета за помоћ избеглицама од 1916. и на челу мисије у САД за помоћ и подршку Србији од 1917. Проглашен је за првог почасног доктора Београдског универзитета. Одликован је Орденом Св. Саве III и I реда, Таковским крстом V реда, Орденом Милоша Великог III реда, Сребрном медаљом за храброст, Борачком споменицом, турским Османлија I реда, грчким Спаситељ I реда, холандским Оранж-Насау I реда и Румунском круном I реда. У његову част одржана је изложба под називом „Сима Лозанић у Српској науци и култури“ у организацији САНУ у периоду јануар-март 1993, изложба је била у Галерији САНУ у кнез-Михаиловој улици у Београду. Његов живот и дело нарочито је проучавала хемичарка Снежана Бојовић која је написала књигу „Сима Лозанић“, у издању издавачког предузећа „Принцип“ 1996. на 262 стране.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће улице Краља Александра, између кп 2096 и кп 2100, иде дуж дела кп 2099/2, прелази преко кп 2103/1, кп 2084/4, кп 2084/1, 2084/2, кп 2107, кп 2108, кп 2109, кп 2075, кп 2011, кп 2010/2 и завршава се између кп 1990/6 и кп 2010/1, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА ИВАНА ПАВЛОВА**

Иван Петрович Павлов (рус. Иван Петрович Павлов; 14. септембар 1849 — 27. фебруар 1936) био је руски лекар и научник, оснивач Института за експерименталну медицину, добитник Нобелове награде за медицину 1904. године. Његова теорија о условним рефлексима снажно је утицала на многе научне дисциплине, посебно на психологију, психијатрију и медицину.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Улице Краља Александра, између кп 3861/1 и кп 2148, иде дуж дела кп 3857, дуж целе кп 3862/3, кп 3862/1 и завршава се код кп 3857, КО Доњи Матејевац 1 ,утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОВАНА СПАСИЋА**

Милован Спасић (Рековац, округ јагодински, 24. фебруар/8. март 1818 — Београд, 11/24. јун 1908), српски политичар и педагог, доктор филозофије, начелник у министарству просвете, управник Управе фондова и члан Државног савета. Био је први библиотекар Народне библиотеке Србије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2789/7 и кп 2802/2, иде дуж целе кп 2790, дуж дела кп 3868 и завршава се између кп 2177/2 и кп 2676, КО Доњи Матејевац 1 , утврђује се **УЛИЦА ДРАГАНА ЛАКОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Улице Светог Луке, између кп 2728/1 и кп 2729, прелази преко кп 2728/2, кп 2726, кп 2721, кп 2718, кп 2716/2, кп 2697, кп 2693, кп 2682, кп 2680, кп 2679 и завршава се између кп 2683 и кп 2678, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА ПРЕДРАГА ЛАКОВИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Мирослава Митића у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205055291), и почиње од границе са насељеним местом Каменица, од кп 2549/1, иде дуж дела кп 3881 и завршава код кп 2548, КО Доњи Матејевац 1. , утврђује се назив **УЛИЦА МИРОСЛАВА МИТИЋА**

Мирослав Митић, рођен је 20.02.1960. године у Алексинцу, где је завршио основну и средњу школу - електромонтер. После завршеног курса за милиционаре 09.10.1981. године ради као милиционар у Градском Секретаријату за унутрашње послове Града Београда. Од 1991. године ради у Станици милиције за безбедност на железници у Нишу. Погинуо је 12.05.1999. године приликом извршавања безбедносних задатака на Косову и Метохију. Иза себе оставио супругу и троје малолетне деце.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Каменица, од кп 2325/1, иде дуж дела кп 3880 и завршава код кп 2468, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **УЛИЦА АНРИЈА ДИНАНА**

Жан Анри Динан (франц. Јеан Хенри Дунант; Женева, 8. мај 1828 — Хајден, 30. октобар 1910) је био швајцарски филантроп, оснивач Црвеног крста. Крваво искуство битке код Солферина 1859. навело га је да напише књигу „Сећање на Солферино“ у којој је изнео идеју за формирање друштва које ће деловати у ратним ситуацијама. То друштво је основано 1863., а 1864. усвојена је Женевску конвенцију према којој се у рату морају поштедети сви болесни и рањени војници, и санитетско особље. Године 1901. добио је Нобелову награду за мир. Сав новац који је добио поклонио је у хуманитарне сврхе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац (мат. бр. улице 729175055294), и почиње од границе са насељеним местом Горњи Матејевац, од кп 3128, иде дуж целе кп 3886, кп 3887, кп 3645 и завршава између кп 3671 и кп 3659, КО Доњи Матејевац 1., утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГАНА БАРАЋА**

Водник прве класе полиције Драган Бараћ је рођен 13. септембра 1956. у Великој Плани. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. јула 1978. године. Био је полицајац у Полицијској станици за дежурство и интервенције Секретаријата унутрашњих послова у Нишу. Погинуо 25. марта 1999, када је авијација НАТО-а бомбардовала објекат у којем је била смештена полиција у Призрену.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 8/2 – КО Доња Врежина и кп 8/3 – КО Доња Врежина, у кп 10/16 – КО Доња Врежина, прелази преко кп 3875/15 и завршава се у кп 3805/12, између кп 3806/10 и кп 3804/3, КО Доњи Матејевац 1.утврђује се назив **БОРОВА УЛИЦА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 2593/2, кп 2654, кп 2621, кп 2658/2, кп 2658/1, кп 2613, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **ЉЕВИШКИ ЗАСЕОК**

Богородица Љевишка је древна српска православна црква у Призрену, задужбина краља Милутина. Црква је подигнута у периоду 1306—1307. године на остацима старијег катедралног храма из 13. века, који је такође заснован на месту још старије, ранохришћанске цркве. Црква је вековима била саборни, односно катедрални храм призренских епископа и митрополита Српске православне цркве.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 3013, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **ЗАСЕОК СРЕДЊИ ПУТ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 3182/3, кп 3182/4, КО Доњи Матејевац, утврђује се назив **ЗАСЕОК БЛАЦЕ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 3553, кп 3561/3, кп 3561/1, кп 3564/1, кп 3566/8, кп 3567/3, кп 3747/2, кп 3732/1, кп 3697/1, кп 3699/1, кп 3699/2, кп 3702, кп 3700/1, кп 3676/4, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊА ДУБРАВА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 3126/2, кп 3131, КО Доњи Матејевац 1, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГОРЊА ДУБРАВА**

**члан 41.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Брзи Брод општина Медијана, између кп 2515 и кп 4632/1, иде дуж целе кп 4575 и завршава се између кп 2194 и кп 2190/1, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ЂОРЂА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2259/6 и кп 4632/1, иде дуж целе кп 2415/2, делом дуж кп 4578/9, кп 4602/2, кп 4580/9 и завршава се у кп 4956/1, између кп 1305/1 и кп 1517, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ИВЕРИЧКА**

Манастир Свете Петке „Иверица“ је средњовековни српски манастир из прве половине 14. века. Настао је у време Стефанa Урошa V. Манастир се налази у атару села Островица у оштини Нишка Бања на око 20 км, источно од Ниша према Пироту, у средишњем делу Сићевачке клисуре, на десној обали реке Нишаве. Представља непокретно културно добро као споменик културе. Манастир Свете Петке „Иверица“ познат је као први и једини војни манастир, у српској православној цркви и носио је назив — Краљевски српски војни манастир „Света Петка Иверица“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2392 и кп 2393/2, иде дуж делом кп 4580/9 и завршава се код између кп 1305/1 и кп 1606, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА КРУПАЧКА**

Спомен-црква Светог Јована Главосека у Крупцу, код Пирота, је црква Манастира Крупац. Као непокретно културно добро има статус споменика културе и заштићена је од стране Републике Србије. Припада Епархији нишкој Српске православне цркве. Црква која се налази у непосредној близини Крупца, на обронцима планине Видлич, посвећена је Усековењу главе Светог Јована Крститеља и представља спомен-цркву и костурницу у којој су сахрањени посмртни остаци погинулих српских ратника у ослободилачким ратовима 1876 -1877. и 1912 -1918. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 399/4 и кп 2106/1, иде дуж дела кп 4578/9, дуж целе кп 399/10, дуж дела кп 4601 и завршава се између кп 2141 и кп 2179, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ПЕТРА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 4602/2 и кп 399/3, иде дуж дела кп 399/4, прелази преко кп 4576, наставља дуж дела кп 399/2, дуж целе кп 4611/2 и завршава се у кп 399/8, између кп 540 и кп 400/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ПАВЛА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње од кп 399/4, између кп 399/11 и кп 399/3, иде дуж целе кп 4614 и завршава се између кп 1718 и кп 1728/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ АЛИМПИЈА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 399/4 и кп 399/2, иде дуж дела кп 4576, прелази преко кп 399/4, дуж целе 4612, дуж дела кп 4602/2 и завршава се између кп 1641 и кп 1692, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИРОСЛАВА СТОЈКОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви Мирослав Стојковић је рођен 10. септембра 1974. у Нишу. Као војни обвезник, слободу отаџбине бранио је у строју 549. моторизоване бригаде, на дужности војника извиђача. Погинуо је 7. априла 1999, од дејства авијације НАТО-а у рејону села Црмљан, општина Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 399/2, између кп 4576 и кп 1703, иде дуж дела 4576, дуж целе кп 4619, дуж дела кп 4602/2 и завршава се између кп 1597 и кп 1684, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ПИРКОВАЧКА**

Манастир Пирковац средњовековни је српски манастир из 14. века посвећен Архангелу Гаврилу у саставу Епархије нишке Српске православне цркве. Манастир се налази у атару Пирковца у оштини Сврљиг на око 35 км, источно од Ниша у на граници између планина Раила и Љубовник. Манастирски комплекс чине црква, звоник са кулом, парохијски дом и економске зграде са имањем. Са западне стране налази се велика школска зграда из 1883. године, а са северне стране камени зид као остатак некадашњег трема

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 399/2, између кп 1704/3 и кп 399/3, иде дуж дела кп 4621, кп 1686/2 и завршава се између кп 1685 и кп 1687, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ЈОРДАНА СТОЈАНОВИЋА**

Разводник ВЈ по уговору Јордан Стојановић је рођен 17. септембра 1973. у Нишу. У Војсци Југославије обављао је дужност војног полицајца у Трећем батаљону Војне полиције. У току 1998. године учествовао је у борби с албанским терористима на простору Косова и Метохије. Тешко је рањен 18. јула 1998. године. Умро је у Војномедицинској академији у Београду 28. јула исте године. За испољену храброст, одликован је Медаљом за заслуге у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 399/2, између кп 1701/2 и кп 1672, настављ дуж дела кп 4615, дуж целе кп 4616/2 и завршава се између кп 1679 и кп 1655, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПУКОВНИКА БЛАГОЈЕ РАДИЋА**

Потпуковник ВЈ Благоја Радић је рођен 20. новембра 1961. у месту Шпионица, општина Сребреник. Завршио је Ваздухопловну војну гимназију „Маршал Тито” у Мостару и Војнотехничку ваздухопловну академију у Рајловцу. У Војсци Југославије обављао је дужност командира батерије за вођење ракета и уједно заменика команданта ракетног дивизиона 250. ракетне бригаде противваздушне одбране. Учествовао је у борбама за одбрану слободе Републике Српске Крајине и Републике Српске. Потпуковник Благоја Радић се 19. априла 1999. налазио у борбеној смени на ватреном положају 6. ракетног дивизиона 250. ракетне бригаде у селу Липе крај Смедерева. Одлучан да са својом јединицом нанесе агресору што веће губитке, затекао се у кабини ракетног система „НЕВА”, када су авиони НАТО-а на тај систем бацили своје бомбе. Тешко рањен, потпуковник Радић је преминуо истог дана. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 399/2, код кп 1660, иде дуж целе кп 4617, прелази преко кп 4602/2, дуж целе кп 4620/2, прелази преко кп 1517 и завршава се између кп 1581/2 и кп 1606, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА**

Јован М. Ђорђевић (Сента, 25. новембар 1826 — Београд, 22. април 1900) је био српски књижевник, оснивач Српског народног позоришта, аутор текста химне Краљевине Србије (Боже правде).

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 399/2, између кп 517 и кп 1659/1, прелази преко кп 1652, дуж целе кп 4623 и завршава се између кп 520 и кп 1650/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА КАЛЕНИЋКА**

Манастир Каленић је женски манастир Српске православне цркве, припада шумадијској епархији. Налази се у близини Рековца и 12 км од села Опарић. Посвећен је Ваведењу Богородице. Манастир представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 524 и кп 522/1, иде дуж дела кп 4596/1 и завршава се између кп 532 и кп 1650/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ФЛЕМИНГА**

Александар Флеминг (Дарвел, 6. август 1881 — Лондон, 11. март 1955) је био шкотски микробиолог. 1928. године је из гљиве Penicillium notatum  изоловао први антибиотик, пеницилин.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 552 и кп 533, иде дуж целе кп 4624, наставља дуж дела кп 399/8, прелази преко кп 399/9, дуж дела 399/8 и завршава се између кп 860/3 и кп 877/1, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЗАРА ХРЕБЕЉАНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 562/1 и кп 555/3, иде дуж целе кп 4625, прелази преко кп 544/5, дуж дела кп 544/7, кп 544/6 и завршава се између кп 544/7 и кп 544/3, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ АПОСТОЛА МАТЕЈА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 558/1 и кп 1571, прелази преко кп 4622, наставља делом дуж кп 4626, дуж целе кп 4628 и завршава се у кп 590, између кп 588 и кп 4626, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ХАНСА КРИСТИЈАНА АНДЕРСЕНА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 558/1 и кп 1571, иде дуж дела кп 4622 и завршава се у кп 4592, између кп 608/2 и кп 1536, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГОСЛАВА АВРАМОВИЋА**

Драгослав Аврамовић (Скопље, 14. октобар 1919 — Роквил, 26. фебруар 2001) је био српски економиста, гувернер Народне банке Југославије и дописни члан САНУ. Рођен је 14. октобра 1919. у Скопљу где је завршио гимназију 1937. године. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1941. Докторат економских наука стекао је 1956. године. Био је саветник НБЈ од 1951. до 1953, руководилац стручног тима за мобилизацију иностраних средстава од 1946. до 1951. Од 1953. до 1977. године радио је као економиста у Светској банци. У Светској банци је од шефа Одељења за опште студије напредовао до места директора. Био је саветник генералног секретара Конференције УН за трговину и развој УНЦТАД за питања економске сарадње земаља у развоју и за општа питања (Женева, 1980 — 1984); економски саветник Банке за трговину и развој (Вашингтон, 1984 — 1988). Његовим програмом је 24. јануара 1994. заустављена хиперинфлација и динар постао 1:1 у односу на немачку марку. То је постигао тако што је увео нови динар. Од 2. марта 1994. до 15. маја 1996. године био је гувернер НБЈ и главни координатор припрема Економског, социјалног и финансијског програма 1995-1997. Драгослав Аврамовић је био симбол стабилности динара после хиперинфлације из 1993. За дописног члана Српске академије наука и уметности изабран је 27. октобра 1994. године. Преминуо је 26. фебруара 2001. године у Роквилу код Вашингтона и сахрањен на Новом гробљу у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1523/2 и кп 1517, иде дуж дела кп 4596/1, кп 4602/2 и завршава се између кп 1588 и кп 1644/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1305/1 и кп 1519, иде дуж дела кп 4596/1, дуж целе кп 2706/1 – КО Брзи Брод и завршава се код кп 1079/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА МИХАИЛА ШОЛОХОВА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1487 и кп 1515, иде дуж дела кп 4596/1, кп 4592, кп 4593, прелази преко кп 709, кп 708, кп 707, кп 685, кп 686, дуж дела кп 4597 и завршава се између кп 1357/1 и кп 1451, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА КОСТЕ ПРОТИЋА**

Коста Протић (29. септембар 1831 — 4. јун 1892) био је ађутант кнеза Михаила (1865), министар војни (1875) и ађутант кнеза Милана (1875—1880) и краљев намесник (1889—1892). Обављао је функцију намесника након абдикације краља Милана 1889. У чин поручника унапређен је 25. јуна 1859. године. Капетан 2. класе је постао 27. јануара 1861, а капетан 1. класе 1. марта 1863. Мајорски чин добио је 1. јануара 1869. а у чин потпуковника унапређен је 1. јануара 1873. Пуковник је постао 1. јануара 1875, а генерал за годину и по дана, 13. августа 1876. године. Првим распоредом, по усавршавању у иностранству, одређен је на служби при Техничком одељењу Главне војне управе. За ађутанта кнеза Михаила Обреновића постављен је 6. јула 1861. године. Од 19. октобра 1865. био је професор Артиљеријске Школе, за предмете фротификација и правила пионирске и понтонирске службе. За команданта Понтонирског батаљона у Ћуприји постављен је 4. децембра 1865. Од 1. маја 1867. поново је био ађутант кнеза Михаила Обреновића, а после годину дана, 1. маја 1868, постављен је за команданта Пионирског батаљона у Београду. Већ 1. октобра 1868. постављен је за инспектора инжињеријских трупа Стајаће војске. У том својству крајем новембра 1870, отишао је у Беч ради уговарања набавке пушака за српску војску. Маја 1872. године био је вођа пута - спровода официра који одлазе у Берлин ради усавршавања у војној струци. Са ове дужности, 10. августа 1873. постављен је за команданта Пешадијске бригаде Стајаће војске. Први пут постављен за министра војног, у кабинету Јована Мариновића 22. октобра 1873. године. У кабинету Аћима Чумића, који је 25. новембра 1874. заменио Мариновићев кабинет, поново је био министар војни од 22. јануара 1875. На тој дужности остао је и у кабиинету Данила Стефановића, од 22. јануара 1875. до 19. августа 1875. године. По паду овог кабинета стављен је на располагање. Као начелник Главног штаба, маја 1876. био је члан Тајног војног савета. За команданта одбране Алексинца постављен је 10. септембра 1875. Од 19. јуна 1876. био је командант Моравске војске, а од 1. децембра 1876. командант првог корпуса. Начелник Штаба врховне команде био је од 1. децембра 1877. до завршетка Другог српско-турског рата. Први ађутант кнеза Милана Обреновића био је од 22. новембра 1879. до 9. априла 1880, када је постављен за команданта Моравског, а 4. априла 1881. премештен је за команданта Тимочког кора. У септембру те године, постаје и члан Комитета за наставу и организацију војске. Наредне године, 24. марта, разрешен је дужности и стављен на располагање министру војном. Јуна 1882. године, са још 6 личности дипломатске и војне струке, као изасланик краља Милана Обреновића одређен је да обиђе стране дворове ради нотификације српске краљевине. Пензионисан је 31. марта 1883, због година службе. У време Тимочке буне, од 21. септембра 1883. до 7. фебруара 1884, био је министар грађевина у кабинету Николе Христића. На тој дужности био је и у кабинету Милутина Гарашанина, од 2. маја 1885. до 23. марта 1886. У априлу исте године прешао је на дужност команданта Београда и управника Београдског гарнизона. Уз то је и одређен за члана инжињеријског комитета. На положају команданта престонице био је до 26. октобра 1887, када је при Министарству војном постављен за инспектора пешадије. У кабинету Николе Христића, поново је стекао портфељ министра војног. Од 14. априла 1888. до 22. фебруара 1889. У међувремену вршио је дужност председника Владе. Напуштајући престо, краљ Милан Обреновић је 22. фебруара 1889. наименовао Намесништво, које је имало да врши краљевску власт до пунолетства његовог сина, краља Александра. Одређен је за трећег члана, поред Јована Ристића и Јована Белимарковића. На тој дужности остао до своје смрти, 4. јуна 1892. Уз вршење бројних војних и дипломатских дужности, Протић је у периоду 1881—1888. био члан многих испитних комисија за ниже и више официрске чинове. Током 1881. и 1891. био је и члан Војног касационог суда. Уз многобројно ордење, после смрти стекао је још једну почаст - 9. пешадијски пук 1. позива Народне војске 1899. године постао је пук Ђенерала Протића

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1064 и кп 1097, иде дуж дела кп 4598 и завршава се код кп 1019/2, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА АНТОНИЈА АЛЕКСИЋА**

Антоније Алексић Анта (Панчево, 9/21.5.1844. - Београд, 12/24.11.1893.) хидролог, војни географ и публициста и инжењеријски поручник. СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичарске) од 17.2.1874. СКА: почасни члан од 15.11.1892. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која почиње од кп 1079/2, иде дуж целе кп 2704 у КО Брзи Брод, кп 1054 (КО Доња Врежина) и завршава се у кп 1055 (КО Доња Врежина), између кп 2136 у КО Брзи Брод и кп 7373 у КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА ИВАНА АНТИЋА**

Иван Антић (Београд, 03.12.1923. - Београд, 25.11.2005.) архитекта, пројектант у ГП „Рад“, 1950-1957; професор универзитета: Архитектонски факултет у Београду (катедра за пројектовање) редовни од 1973. Члан председништва САНУ од 15.12.1977.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 2320, кп 2321, кп 2300, КО Горња Врежина, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГОРЊА ЗАНОГА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 2815/1, кп 2815/2, кп 2830/3, кп 2829, кп 3357, кп 3381, КО Горња Врежина, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊА ЗАНОГА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 4488/1, КО Горња Врежина, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЛОКВА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Врежина у Градској општини Пантелеј, која која почиње од кп 1075/1 иде дуж дела кп 1053 у КО Доња Врежина и завршава се код 1075/1, КО Горња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА РАХЕЛЕ ФЕРАРИ**

**Члан 42.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Хајдук Вељкове у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006063), и почиње од границе са насељеним местом Кнез Село, између кп 2115/3 и кп 2115/4, иде дуж дела кп 2459/3 и завршава се између кп 2656/2 и кп 2656/1, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2193 и кп 2288/2, иде дуж дела кп 7659/1 и завршава се код постојеће Балканске улице између кп 1832/1 и кп 1817/1, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА МЕТОХ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Гробљанске улице у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006014), и почиње од постојеће Гробљанске улице, између кп 2583 и кп 2588, иде дуж целе кп 2584 и завршава се између кп 2655/2 и кп 2572, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **ГРОБЉАНСКА УЛИЦА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Балканске улице у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006002), и почиње од постојеће Балканске улице, између кп 1820/1 и кп 1832/1, иде дуж дела кп 7654 и завршава се између кп 73 и кп 1840, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **БАЛКАНСКА УЛИЦА**
5. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак улице Свете Тројице у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006052), и почиње од постојеће улице Свете Тројице, између кп 55 и кп 146, иде дуж дела кп 7655 и завршава се код границе са насељеним местом Каменица, између кп 413 и кп 418, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ**
6. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Водоводске улице у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006012), и почиње од постојеће Водоводске улице, између кп 743/1 и кп 729, иде дуж дела кп 7658 и завршава између кп 673 и кп 699, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **ВОДОВОДСКА УЛИЦА**
7. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Доњи Матејевац, од кп 4992 (КО Доњи Матејевац I), иде дуж дела кп 4961 и завршава се између кп 4949 и кп 4982, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА МАРИЈЕ КИРИ**
8. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац (мат. бр. улице 729175055294), и почиње од постојеће Виноградарске улице, између кп 3729 и кп 7670, иде дуж целе кп 7678, прелази преко кп 7671, дуж целе кп 5104 и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Матејевац, између кп 5103 и кп 5175/1, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГАНА БАРАЋА**

Водник прве класе полиције Драган Бараћ је рођен 13. септембра 1956. у Великој Плани. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. јула 1978. године. Био је полицајац у Полицијској станици за дежурство и интервенције Секретаријата унутрашњих послова у Нишу. Погинуо 25. марта 1999, када је авијација НАТО-а бомбардовала објекат у којем је била смештена полиција у Призрену.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Виноградарске улице у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006011), и почиње од постојеће Виноградарске улице, између кп 4454/1 и кп 4453, иде дуж деле кп 7670 и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Матејевац, између кп 5046/3 и кп 5069, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **ВИНОГРАДАРСКА УЛИЦА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која представља продужетак улице Дубрава-Суводол у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086211582), и почиње између кп 7380 и кп 7488/2, иде дуж деле кп 7681 и завршава се између кп 7461 и кп 7458, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА** **ДУБРАВА - СУВОДОЛ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 7441 и кп 7438/2, иде дуж целе кп 7438/3, кп 7439/1, кп 7439/2, кп 7439/3, дуж дела кп 7397, прелази преко кп 7435, кп 7434, кп 7433, кп 7431, кп 7430, кп 7401, кп 7403 и завршава се између кп 7430 и кп 7404, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **ПАВЛОВАЧКА** **УЛИЦА**

Манастир Павловац налази се у космајском селу Кораћици крај Павловачког потока, по коме је и добио име. Припада шумадијској епархији. Представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Подигнут је по наредби деспота Стефана Лазаревића, а манастир су изградили ученици Рада Боровића (Рада неимара) који је био деспотов дворски архитекта. Манастир је у рушевинама био око 280 година. Обновљен је у другој половини 16. века. У Павловцу је патријарх Арсеније Чарнојевић служио једну од последњих литургија пред прелазак са народом у Угарску 1690. године. Међутим, братство манастира није могло напустити овај Божји дом па су их Турци све убили, а манастир спалили и разорили. Њихове мошти налазе се у темељу цркве посебно обележени. Манастир је обновљен 1967. године. Грађен је од ломљеног камена и живог креча. Манастирски комплекс састоји се од цркве, манастирског конака на јужној страни и вероватно летњиковца деспота Стефана Лазаревића на северној страни од цркве. Манастир је посвећен Светом Николи.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 7375 и кп 7365/1, иде дуж дела кп 7647, прелази преко кп 7362/1, кп 7361, кп 7360, кп 7359, кп 7353/1, кп 7353/2, кп 7352/4, кп 7352/1, кп 7352/5, кп 7352/3, кп 7352/2, кп 7351/3, кп 7351/1, кп 7351/2, кп 7350, кп 7349/3, кп 7349/1, кп 7349/2, кп 7347/1, кп 7347/2, кп 7347/3, кп 7346/2, кп 7346/1, кп 7346/3, кп 7346/4 и завршава се између кп 7347/3 и кп 7647, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГУТИНА АНАСТАСИЈЕВИЋА**

Драгутин Анастасијевић - Рођен је у Крагујевцу 30. јула (18. јула по старом календару) 1877. Класичну гимназију је завршио у Београду, а 1900. је дипломирао класичну филологију на Великој школи у Београду. У Минхену је код Карла Крумбахера студирао византологију и новогрчку филологију те докторирао 1905. године. Био је први византолог у Београду. Године 1906. је постављен за привременог, 1908. за сталног доцента, а 1919. за ванредног професора византологије на Филозофском факултету у Београду.Оснивач је семинара за византологију у Београду. Од 1920. године професор је грчког језика и византијске културе на Богословском факултету у Београду (1920 — 1941). За редовног члана САН (Српске академије наука) изабран је 22. марта 1946. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која почиње од тромеђе са насељеним местима Горња Врежина и Брзи Брод, од кп 7369, иде дуж дела кп 1054 (КО Доња Врежина) и завршава се у кп 1055 (КО Доња Врежина, утврђује се назив **УЛИЦА ИВАНА АНТИЋА**

Иван Антић (Београд, 03.12.1923. - Београд, 25.11.2005.) архитекта, пројектант у ГП „Рад“, 1950-1957; професор универзитета: Архитектонски факултет у Београду (катедра за пројектовање) редовни од 1973. Члан председништва САНУ од 15.12.1977.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац (мат. бр. улице 729175055294), и почиње од постојеће улице Драгана Бараћа, од кп 7608, иде дуж целе кп 7703/1, кп 7703/2 и завршава се код кп 7645/1 КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГАНА БАРАЋА**

Водник прве класе полиције Драган Бараћ је рођен 13. септембра 1956. у Великој Плани. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. јула 1978. године. Био је полицајац у Полицијској станици за дежурство и интервенције Секретаријата унутрашњих послова у Нишу. Погинуо 25. марта 1999, када је авијација НАТО-а бомбардовала објекат у којем је била смештена полиција у Призрену.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 58, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **ЗАСЕОК РАВНИШТЕ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 5253, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив **ЗАСЕОК ПОВРТАРСКИ**

**Члан 43.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Малча, између кп 2446 и кп 2325, иде дуж целе кп 2834 и завршава се код границе са насељеним местом Пасјача, између кп 2892 и кп 962, КО Јасеновик, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ ВЕЛИКАНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 2834, између кп 2057 и кп 2058, иде дуж дела кп 2837, прелази преко кп 1262/4, кп 1262/1, кп 1262/4, кп 2837, кп 2836/2, дуж целе кп 1062 и завршава се између кп 1531 и кп 1532/1, КО Јасеновик, утврђује се назив **УЛИЦА ПАНТЕЛИЈЕ НИКОЛИЋА**

Проф. др Пантелија М. Николић - редовни професор Електротехничког факултета, рођен је у Нишу 1928. године. Дипломирао је на Одсеку за телекомуникације Електротехничког факултета. Од 1954. до 1957. године радио је у Средњотехничкој школи „Никола Тесла“ у Београду као наставник. За асистента на Електротехничком факултету је изабран 1957., за доцента 1965., за ванредног професора 1973., а за редовног професора 1980. године. Под његовим руководством је урађено и одбрањено 17 докторских дисертација и преко 20 магистарских радова. Преминуо 17.07.2018. године у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1085/1 и кп 1183, иде дуж дела кп 2835 и завршава се између кп 1973 и кп 2004/2, КО Јасеновик, утврђује се назив **УЛИЦА СИМЕ АНДРЕЈЕВИЋА**

Сима Андрејевић - (Призрен, 30.1.1804. - Призрен, 24.2.1882.) трговац и црквено-просветни добротвор.

1. Неименованој улици у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 1062, између кп 1081 и кп 1078/1, иде дуж целе кп 1079, дуж деле кп 2843, кп 2853, кп 1031/4 и завршава се између кп 1031/5 и кп 1031/1, КО Јасеновик, утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЗАРА АРСЕНИЈЕВИЋА**

Лазар Арсенијевић - (Буковик код Крагујевца, 1793. - Београд, 15.1.1869.) историчар, државни саветник, министар просвете и правде.

1. Неименованој улици у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 2843, између кп 1197 и кп 1080, иде дуж дела кп 1390, прелази преко кп 1375/2, кп 1368, наставља дуж дела кп 1390 и завршава се између кп 1366 и кп 1381, КО Јасеновик, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈИСЛАВА БАКИЋА**

Војислав Бакић (1847. - 1929.) професор и управник Учитељске школе (Крагујевац), професор Велике школе (Београд). СУД: редовни члан (Одбора за науке филозофске и филолошке) од 27.2.1883. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883. год. Почасни члан САНУ

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 665, кп 667, КО Јасеновик, утврђује се назив **ЗАСЕОК БИЛО**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 791, кп 790, КО Јасеновик, утврђује се назив **ЗАСЕОК ПАРКАЧ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Јасеновик у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 437, КО Јасеновик, утврђује се назив **ЈАСЕНОВИЧКИ ЗАСЕОК**

**Члан 44.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Прибојске улице, између кп 7998/8 и кп 7998/6, пролази дуж целе кп 7647/1, прелази преко кп 7647/3 и завршава се у кп 7647/5, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА БРАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВИЋА**

Млађи водник прве класе полиције Бранислав Веселиновић је рођен 10. децембра 1972. у Шапцу. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова и курс за саобраћајне полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. јула 1992. године. Био је саобраћајни полицајац у Станици саобраћајне полиције Секретаријата унутрашњих послова у Шапцу. Погинуо је у борби с албанским терористима, 3. августа 1998, у селу Макрмаљ, општина Србица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Улице Стевана Милчића у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205047381), и почиње између кп 7440/5 и кп 6737/1, пролази делом дуж кп 7996 и завршава се између кп 6714/3 и кп 6674/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА СТЕВАНА МИЛЧИЋА**

Био је кмет општине вароши Ниш 1881. О његовом личном и породичном животу, као и томе када је рођен, нема података. Стеван Милчић је радио на побољшању услова за живот становника Ниша након ослобођења од Турака. У то време заразне болести биле су стална претња због нерешених основних комуналних питања у Нишу. У првом реду, вода за пиће била је загађена, а улице претрпане смећем. Нарочито је регулација узаних турских улица била мукотрпан посао. За кратко време његовог мандата учињен је велики напредак у решавању ових проблема.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Улице Петра Божовића у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205047380), и почиње између кп 6732/1 и кп 6799, пролази делом дуж кп 7995/5, дуж целе кп 6669/5, прелази преко кп 6669/3, кп 6670 и завршава се у кп 6671/2, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА БОЖОВИЋА**

Пре ослобођења Ниша од Турака био је полицијски писар у Београду. Као наредник Добровољачког батаљона, учествовао је у борбама за ослобођење Ниша и јужних крајева Србије 1877. После ослобођења живео је у Нишу. Божовић је два пута био кмет општине вароши Ниш: 1881. И 1888. Важио је за једног од најписменијих људи у Нишу. Улагао је велике напоре да се комунално стање у граду доведе у ред, да се турски сокаци прошире и регулишу улице, да се заведе хигијена и обезбеди здрава пијаћа вода. Био је и начелник среза добричког, а од 1889. Начелник Топличког округа. Руководио је пословима у вези са досељавањем Црногораца у Топлицу и Јабланицу. Умро је 1897.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Улице Мирослава Митића у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205055291), и почиње између кп 6558 и кп 6582, пролази делом дуж кп 6581, делом дуж кп 8017 и завршава се код кп 6626/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА МИРОСЛАВА МИТИЋА**

Мирослав Митић, рођен је 20.02.1960. године у Алексинцу, где је завршио основну и средњу школу - електромонтер. После завршеног курса за милиционаре 09.10.1981. године ради као милиционар у Градском Секретаријату за унутрашње послове Града Београда. Од 1991. године ради у Станици милиције за безбедност на железници у Нишу. Погинуо је 12.05.1999. године приликом извршавања безбедносних задатака на Косову и Метохију. Иза себе оставио супругу и троје малолетне деце.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Улице Борска 3. прилаз у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205005836), и почиње између 6985 и кп 6982/1, прелази преко кп 6983, кп 6976/1, кп 6599/3 и завршава се у кп 6549/2, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА БОРСКА 3. ПРИЛАЗ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Борске улице, између кп 7288/8 и кп 7289/4, пролази дуж целе кп 7288/4, делом дуж кп 8025/30, прелази преко кп 6096/2 (КО Ниш ,,Пантелеј“), кп 6096/3 (КО Ниш ,,Пантелеј“), пролази дуж целе кп 6065/2 (КО Ниш ,,Пантелеј“), кп 8022 и завршава се код кп 7132/11, у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОВАНА СПАСИЋА**

Милован Спасић (Рековац, округ јагодински, 24. фебруар/8. март 1818 — Београд, 11/24. јун 1908), српски политичар и педагог, доктор филозофије, начелник у министарству просвете, управник Управе фондова и члан Државног савета. Био је први библиотекар Народне библиотеке Србије. Почасни члан САНУ

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 7135/5 и кп 7133/5, пролази делом дуж кп 7134, дуж целе кп 7127 и завршава се између кп 7128/1 и кп 7125/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА РАЛЕТИНАЧКА**

Манастир Ралетинац припада епархији шумадијској Српске православне цркве, посвећен св. Апостолима Петру и Павлу. Налази у селу Велике Пчелице, између Крагујевца и Рековца. Ралетинац је данас женски манастир. Сваке године у манастир Ралетинац долази велики број људи, који молитвом и водом са манастирског извора, за коју верују да је лековита, траже лек за разне болести.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Борске улице, између кп 6893/1 и кп 7966/1, пролази дуж целе кп 6893/4, делом дуж кп 6889/1 и завршава се у кп 6888/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА МУШТАРСКА**

Манастир Муштар припада Епархији нишкој Српске православне цркве. Налази се у селу Трнски Одоровци, између Влашке и Гребен планине и посвећен је Светом Јовану Крститељу. Манастир су у 14. веку изградили Константин и Јелена Драгаш. Рушен је и обнављан више пута. По предању, Јелена је зидала манастир посвећен Светом Јовану Богослову (Поганово), а Константин Светом Јовану Претечи. Она је рекла да зида задужбину за „вечита времена”, а он, да траје до „прве велике силе”. Манастир је вероватно добио име по пропланку на коме је расла биљка слачица, која је у народу називана „муштар” или „муштарда”. Сматра се да је некада био велики манастир, бар колико и Погановски. У њему је живело око 70 монаха који су, поред посвећености духовном животу, вредно радили на манастирском имању

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 7296/4 и кп 7295/1, прелази преко кп 7296/6, кп 7296/7, кп 7296/8, кп 7296/9, пролази делом дуж кп 8025/30 и завршава се код постојеће Улице Светог Прокопија, у кп 7313/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ЖИВОРАДА ЛУКИЋА**

Водник полиције Живорад Лукић је рођен 25. фебруара 1965. у селу Баловац, општина Подујево. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1983. године. Био је полицајац у Другој полицијској станици Секретаријата унутрашњих послова у Приштини. Погинуо је у борби с албанским терористима, 11. јуна 1998, у селу Племетина, општина Обилић. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од кп 5977, пролази делом дуж кп 8016 и завршава се код кп 5857, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА АНРИЈА ДИНАНА**

Жан Анри Динан (франц. Јеан Хенри Дунант; Женева, 8. мај 1828 — Хајден, 30. октобар 1910) је био швајцарски филантроп, оснивач Црвеног крста. Крваво искуство битке код Солферина 1859. навело га је да напише књигу „Сећање на Солферино“ у којој је изнео идеју за формирање друштва које ће деловати у ратним ситуацијама. То друштво је основано 1863., а 1864. усвојена је Женевску конвенцију према којој се у рату морају поштедети сви болесни и рањени војници, и санитетско особље. Године 1901. добио је Нобелову награду за мир. Сав новац који је добио поклонио је у хуманитарне сврхе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Варошке улице у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006470), и почиње између кп 4817/1 и кп 3950/2, пролази дуж целе кп 7968, кп 7967 и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Матејевац, између кп 5977 и кп 6170, све у КО Каменица, утврђује се назив **ВАРОШКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 4817/1 и кп 4822, пролази дуж целе кп 4818, прелази преко кп 4817/1, пролази дуж целе кп 4806/10, кп 4806/11 и завршава се између кп 4806/7 и кп 4806/9, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ВОЈКАНА МАТИЋА**

Војник ВЈ Војкан Матић је рођен 21. октобра 1977. у селу Трњане, општина Алексинац. Као стрелац био је на дужности у саставу 549. моторизоване бригаде на Косову и Метохији, испољавајући изузетну одлучност и примеран патриотизам. Војник Матић је, 29. маја 1998, погинуо у борби против албанских терориста, од непознате експлозивне направе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Варошке улице, између кп 4816 и кп 3994/1, пролази дуж целе кп 4814, кп 4813/1 и завршава се између кп 4813/3 и кп 4813/5, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ДИВЉАНСКА**

Дивљански манастир, Манастир Дивљане, а неки га зову Манастир Светог великомученика Димитрија је манастир Српске православне цркве у Епархији нишкој, у селу Дивљане, близу Дивљанског језера, на 5 километара јужно од Беле Паланке у подножју југоисточног дела Суве планине, на 450 мнв. Посвећен је Светом великомученику Димитрију мироточивом, који се слави 8. новембра. Први пут је 1394. године изграђен православни манастир на овом месту који постаје задужбина браће Мрњавчевића крајем 14. века, након његовог претходног рушења. У манастиру је забележен већи број античких споменика из IX века, од којих се могу видети 2 капитела. Око 880. године када је отпочела нова христијанизација почиње и образовање нових епископија. На основу материјалних налаза и повеље византијског цара Василија II верује се да је на истом месту постојао ранохришћански објекат из IX века и да је био центар обновљеног црквеног живота у средњем Понишављу био смештен управо у овом манастиру.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Чегарске улице у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006471), и почиње између кп 3964/1 и кп 3671, пролази дуж целе кп 7986/1, делом дуж кп 7986/2 и завршава се између кп 6490/1 и кп 6495, све у КО Каменица, утврђује се назив **ЧЕГАРСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3944 и кп 3943/6, пролази делом дуж кп 7987 и завршава се у кп 4853/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА СЛАВИШЕ МАРКОВИЋА**

Млађи водник прве класе полиције Славиша Марковић је рођен 3. децембра 1971. у селу Речане, општина Косовска Каменица. Завршио је средњу машинску школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 16. септембра 1991. године. Био је припадник Специјалне антитерористич ке јединице у Приштини. Погинуо је у борби с албанским терористима, 22. марта 1999, у селу Главник, општина Подујево. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Виноградске у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006458), и почиње између кп 4199 и кп 3223, пролази дуж целе кп 3338 и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Матејевац, код кп 3339, све у КО Каменица, утврђује се назив **ВИНОГРАДСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Мајданске улице у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006461), и почиње између кп 7962 и кп 3066, пролази делом дуж кп 3104, прелази преко кп 3041, наставља делом дуж кп 3104 и завршава се између кп 3031/1 и кп 3041, све у КО Каменица, утврђује се назив **МАЈДАНСКА УЛИЦА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од постојеће Хумске улице, између кп 4513 и кп 4507, пролази дуж целе кп 4508, прелази преко кп 4509 и завршава се између кп 4520 и кп 4496/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА РАДОСЛАВА БАЛОВИЋА**

Резервни капетан ВЈ Радослав Баловић је рођен 15. фебруара 1950. у Прокупљу. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу Команде 354. пешадијске бригаде, као референт за атомско-биолошко-хемијску одбрану. Живот је изгубио од бомби НАТО-а, 24. марта 1999, у Куршумлији. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Хумске у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006472), и почиње између кп 4644/2 и кп 4013, пролази делом дуж кп 4721 и завршава се између кп 4713 и кп 4733/1, све у КО Каменица, утврђује се назив **ХУМСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 4644/1 и кп 4530/5, пролази дуж целе кп 4644/2, кп 4642, прелази преко кп 4643, кп 4648/1, кп 4649/1, кп 4650/4, пролази делом дуж кп 4632, делом дуж кп 1759 (КО Бреница) и завршава се код кп 4582, КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПУКОВНИКА ЖИВОТЕ ЂУРИЋА**

Потпуковник ВЈ Живота Ђурић је рођен 19. априла 1963. у Ћуприји. Похађао је Ваздухопловну војну гимназију „Маршал Тито” у Мостару. Завршио је Ваздухопловну војну академију у Задру. За време професионалне војне службе у Ратном ваздухопловству и противваздушној одбрани успешно је завршио течајеве за наставника летења и командира ескадриле. За резултате које је остварио учећи младе пилоте тој часној професији, више пута је похваљиван и награђиван. У току агресије НАТО-а на СРЈ био је командант пилота 241. ловачко-бомбардерске ескадриле, познате по имену „Тигрови”, 98. ловачко-бомбардерског авијацијског пука. Предводећи своје „Тигрове”, погинуо је 25. марта 1999. у рејону села Глоговац, пружајући ваздухопловну подршку снагама Приштинског корпуса. Одликован је Орденом за храброст.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак постојеће Планинске улице у насељеном месту Каменица (мат. бр. улице 729205006473), и почиње између кп 4633 и кп 4538, пролази дуж целе кп 7985, прелази преко кп 2766, кп 2763, пролази делом дуж кп 7969, прелази преко кп 2849, наставља делом дуж кп 7969, прелази преко кп 2463/1, кп 2573, кп 2566, кп 2563, кп 2560, кп 2558, кп 2555, кп 2554, кп 2551, кп 2550/2, кп 2547/2, пролази делом дуж кп 3198 (КО Бреница) и завршава се у кп 12 (КО Бреница), у КО Каменица, утврђује се назив **ПЛАНИНСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2702 и кп 2703, пролази делом дуж кп 7973, прелази преко кп 2696, кп 2463/1 и завршава се у кп 2694, све у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА ЗОРАНА ГАВРИЛОВИЋА**

Резервни поручник ВЈ Зоран Гавриловић је рођен 13. новембра 1964. у Краљеву. Од војних школа је завршио школу резервних официра, смер пешадија, а на Косову и Метохији се као резервни поручник ВЈ борио у саставу 37. моторизоване бригаде. Био је на дужности заменика команданта 3. моторизованог батаљона. Погинуо је 12. маја 1999, у рејону села Ликошан приликом извођења борбеног задатка. На моторно возило у којем се Зоран налазио пуцали су албански терористи из стрељачког оружја. Гавриловић је том приликом задобио смртоносне повреде. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње од кп 2546/1, пролази делом дуж кп 3198 (КО Бреница) и завршава се код кп 2/1, у КО Каменица, утврђује се назив **УЛИЦА ИЗВИЂАЧКА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 7115/1, кп 7115/2, у КО Каменица, утврђује се назив **ЗАСЕОК ПРЕВАЛАЦ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6055/2, кп 6051, у КО Каменица, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЧЕГАР**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6389/1, у КО Каменица, утврђује се назив **ЗАСЕОК МАСТИНЕ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6441/4, кп 6437, кп 6436, кп 6434/3, кп 6431, кп 6430, кп 6426/2, кп 6426/4, кп 6375, кп 6376, у КО Каменица, утврђује се назив **ЗАСЕОК БУНАРЏИЈЕ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 2630/2, кп 2655, кп 2638, кп 2639, у КО Каменица, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊА СТУДЕНА ВОДИЦА**
3. Неименованом засеоку у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 2463/3, кп 2463/2, кп 2461/2, у КО Каменица, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГОРЊА СТУДЕНА ВОДИЦА**

**Члан 45.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Малча, од кп 3503/2, иде дуж целе кп 4784, кп 4751, прелази преко кп 4747, дуж целе кп 4750 и завршава се у кп 161, између кп 1794/2 и кп 100, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА СРЕТЕНА МАТЕЈЕВИЋА**

Сретен Матејевић - рођен 1937 године. За време живота у периоду од 1937. до 1995. године био је председник Кнез села и допринео својим залагањем да се у селу изгради сеоски водовод, асфалтирају улице, изграде спортски терени и основна школа. Умро је 1995. године. Због доприноса селу мештани села изразили су жељу да улица носи назив по њему.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2169/5 и кп 2146/1, иде дуж дела кп 4759 и завршава се између кп 2159/4 и кп 2206, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА ГОРАНА МИЛАДИНОВИЋА**

Старији заставник полиције Горан Миладиновић је рођен 22. маја 1961. у селу Сагоњево, општина Куршумлија. Завршио је Вишу педагошку школу. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 21. октобра 1985. године. Био је заменик командира чете у Полицијској бригади Секретаријата унутрашњих послова у Београду. Погинуо је у борби с албанским терористима, 20. марта 1999, код села Лужане, општина Подујево. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2482/5 и кп 2484/2, иде дуж целе кп 4769 и завршава се између кп 1804 и кп 2132, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА** **КАПЕТАНА ВЛАДАНА МИКИЧЕВИЋА**

Капетан прве класе ВЈ Владан Микичевић је рођен 22. фебруара 1966. у Крагујевцу. Завршио је Војну академију Копнене војске, смер артиљерија. Учествовао је у одбрани независности и територијалне целокупности отачбине у рату 1991. године. Као начелник органа безбедности 549. моторизоване бригаде, обављао је с великим успехом изузетно сложене задатке у супротстављању албанским терористима и сепаратистима Погинуо је од снајперског хица, у току борбе против албанских терориста, 25. јула 1998, у селу Малишево, Ораховац.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2122/2 и кп 2121/2, иде дуж дела кп 2124 и завршава се између кп 2123/2 и кп 2119, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ДОЊОМАЛСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2108 и кп 2110, иде дуж целе кп 2109, дуж дела кп 4771 и завршава се између кп 4745 и кп 2614/4, КО Кнез Село , утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИЛЕНКА АНТИЋА**

Десетар ВЈ у резерви Миленко Антић је рођен 15. априла 1958. у селу Сопино, општина Сува Река. У борбеним дејствима на Косову и Метохији Миленко Антић је био у саставу 70. војнотериторијалног одреда Сува Река, као стрелац. Миленко Антић је са својом јединицом упао у заседу коју су албански терористи поставили у селу Сопино, Сува Река, 17. априла 1999, и после жестоке борбе изгубио живот. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 101 између кп 103/2 и кп 1794/2, наставља дуж целе кп 4767 и завршава се између кп 1755 и кп 1886, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ РОМАНА**

Манастир Свети Роман је манастир Српске православне цркве у епархији нишкој, близу Ражња. На основу одређених истраживања сматра се да манастир Свети Роман спада у најстарије манастире на просторима Србије. Представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 101 између кп 102 и кп 15, наставља дуж дела кп 4761 и завршава се код предложене улице бр. 12, између кп 4764 и кп 291/6, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ГОРЊОМАЛСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 225, између кп 229/2 и кп 173/2, наставља дуж целе кп 207, прелази преко кп 4766, дуж целе кп 1770 и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1779 и кп 1769, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ОРАОВАЧКА**

Ораовачки манастир смештен је поред села Ораовица (близу Грделице), на узвишењу које лежи у североисточном делу места, поред Јужне Мораве.Назив манастир одржао се из прошлости, пошто се у прошлости на овом месту налазио читав комплекс. Данас се ту налази црква која датира из 16. века. Око манастира је било и гробова, а у близини комплекса је узвишење звано Стража. Обновљен је 2012. године уз помоћ донација. Манастир чини комплекс цркве Св. Николе, капела Св. Прокопија преподобног мученика летњег, конак, стара економска зграда и остаци средњовековне ћелије. Смештен је на источним падинама Вучковог браништа (463 метара) у природном гротлу опкољен са запада црквеном шумом, са истока виноградима, са југа воћњацима и са севера баштама. Потес на коме се налази манастир зове се Манастириште и у његовом саставу улази махала Манастир која припада суседном селу Ораовици. Од Грделице је удаљен 2.5 километара

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 149 и кп 168, наставља дуж целе кп 167 и завршава се између кп 301 и кп 172, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА САНАТОРИЈУМСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Хајдук Вељкове у насељеном месту Горњи Матејевац (мат. бр. улице 729086006063), и почиње између кп 194 и кп 107, наставља дуж дела кп 4766, прелази преко кп 219, кп 220, кп 221, дуж дела кп 4764, кп 1713/3, кп 1712/3, прелази преко кп 236/3, кп 1697/3, кп 1696/3, кп 1695/3, кп 1694/5, кп 1694/3, кп 649/3, кп 648/3, кп 647/3, кп 646/4, кп 646/3, кп 645/2, кп 644/2, кп 657/2, кп 658/2, кп 659/2, кп 660/2, кп 643/3, кп 642/3, кп 624/3, кп 623/3, кп 622/2, дуж целе кп 620/3, дуж дела кп 594 и завршава се у кп 554, код границе са насељеним местом Горњи Матејевац, код кп 559, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 293 и кп 294, наставља дуж дела кп 4758 и завршава се између кп 454 и кп 1, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ГРАДАЧКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1713/2 и кп 224/2, иде дуж дела кп 4764, кп 4761, кп 594 и завршава се између кп 551 и кп 620/2, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈЕ МИЛОШЕВИЋА**

Бојислав Милошевић – рођен је 1915 године, био је истакнути мештанин и борац у другом светском рату, машински инжењер, стрељан је 1942. године у логору на Црвеном Крсту у Нишу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 220 и кп 1757, иде дуж дела кп 4766, кп 4764, прелази преко кп 4752, кп 1078, кп 4745, кп 1079/1, дуж дела кп 4765 и завршава се код границе са насељеним местом Горњи Матејевац, између кп 1102 и кп 1275/2, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ИЛИЈЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 615 и кп 620/4, прелази преко кп 620/1, кп 616, кп 618, кп 619/1, кп 619/2, кп 667, кп 668/2 и завршава између кп 619/2 и кп 666, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЈАНА БАЛТИЋА**

Војник ВЈ у резерви Бојан Балтић је рођен 20. априла 1976. у селу Брезова, општина Краљево. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 3. батерије хаубичко-артиљеријског дивизиона 105 мм 37. моторизоване бригаде, као послужилац на хаубици. Приликом извлачења јединице из блокаде, 11. јуна 1999, усмрћен је пројектилом из стрељачког оружја албанских терориста у селу Трстеник, Глоговац. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 686 и кп 607, иде дуж целе кп 4762 и завршава између кп 711/2 и кп 741/1, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДИМИРА ЈАКШИЋА**

Владимир Јакшић (1824. – 1899.) био је српски економиста, статистичар и метеоролог. Оснивач је прве мреже метеоролошких станица и првог одељења за статистику у Србији. Почасни члан Српске академије наука и уметности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 605/1 и кп 684/3, иде дуж целе кп 605/3, прелази преко кп 611/1, кп 679, кп 677/1, дуж целе кп 671/4 и завршава између кп 671/3 и кп 672, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА СТЕВАНА ПАВЛОВИЋА**

Стеван Павловић (1829. – 1908.), адвокат, књижевник и публициста Нови Сад, 27.2.1829 - Нови Сад, 26.2.1908. др права, председник Матице српске. Почасни члан Српске академије наука и уметности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2659 и кп 2684/2, иде дуж целе кп 2673, дуж дела кп 4771 и завршава између кп 2766 и кп 2767, КО Кнез Село, утврђује се назив **УЛИЦА ЂОРЂА ПАНТЕЛИЋА**

Ђорђе Пантелић (Београд, 1836 – Београд .1913.), судија Касационог суда, министар просвете и државни саветник. Почасни члан Српске академије наука и уметности.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, који обухвата део кп 15, КО Кнез Село, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГЛАВИЧИЦА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 3278, кп 3337, КО Кнез Село, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГОРЊИ ЦЕР**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 3605/2, КО Кнез Село, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊИ ЦЕР**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 4196/1, КО Кнез Село, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГОРЊИ ДЕТЉАК**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 4707, кп 4741, КО Кнез Село, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊИ ДЕТЉАК**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кнез Село у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 4523/2, кп 4502/4, КО Кнез Село, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГРАДАЦ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 46.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Горња Врежина, између кп 4960/1 и кп 4961/17, иде дуж дела кп 7171/1 и завршава се у кп 7243, између кп 7171/1 и кп 5295/4, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ЂОРЂА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 5273/1 и кп 5273/9, иде дуж дела кп 7243, кп 5281/, кп 5283/2, кп 5284/4, кп 5287/8, кп 5287/7, кп 5288/5, кп 5291/5, кп 5292/5, кп 5295/4, кп 5296/4, кп 5297/4, кп 7243, иде дуж дела кп 7171/1, прелази преко кп 2442/4, кп 7175/1, кп 2443, дуж дела кп 7170 и завршава се између кп 118 и кп 119, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ ВЕЛИКАНА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 5284/4, између кп 5287/8 и кп 5283/6, иде дуж целе кп 5284/1, прелази преко кп 7175/1, кп 7216, кп 5211, кп 7196, кп 5312, дуж дела кп 7216, прелази преко кп 7219, дуж дела кп 7236 и завршава се код кп 5691, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА СЛОБОДАНА ПЕРИЋА**

Слободан Перић (1961–2010) био је пуковник и пилот Ратног ваздухопловства који се у првим данима рата 1999. године борио против НАТО авиона. После 12 минута ваздушне борбе и маневара над Западном Србијом, Перићев МИГ-29 је погођен, а он се катапултирао на територији Републике Српске. Преживео је пад са висине од 7.000 метара. Носилац ордена за храброст и златне летачке значке.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која је продужетак - наставак Улице Цариградска у насељеном месту Нишка Бања (мат. бр. улице 729370044950), и почиње од границе са насељеним местом Просек – Манастир, између кп 7239/6 и кп 7229/1, иде дуж целе кп 7239/3, кп 7239/6 и завршава се између кп 6946/1 и кп 7229/2, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИГРАДСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3628/1 и кп 3619/1, иде дуж целе кп 3625, прелази преко кп 7175/1, наставља дуж дела кп 3648 и завршава се у кп 7196, између кп 4000 и кп 4003/1, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ЖЕЉКА БОШКОВИЋА**

Војник ВЈ Жељко Бошковић је рођен 26. августа 1978. у селу Ганарево, општина Бијело Поље. Војни рок је служио у 125. моторизованој бригади као топограф. Слободу и територијални интегритет отаџбине храбро је бранио све до смрти. Погинуо је у борби против албанских терориста, 31. маја 1999, у рејону села Мрчаја, Ђаковица. Војник Жељко Бошковић је одликован Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 7171/1, између кп 3446/1 и кп 3638/3, иде дуж целе кп 3445, прелази преко 7175/1, кп 3410, дуж дела кп 3412, кп 3648, кп 7206 и завршава се између кп 3937 и кп 3969/5, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ТРИФУНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3963 и кп 3413/1, иде дуж дела кп 3648 и завршава се између кп 3647 и кп 4002, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА АЛИМПИЈА ВАСИЉЕВИЋА**

Алимпије Васиљевић (Велишевац, 21.11.1831 - Београд, 3.02.1911), био је филозоф, професор Велике школе, политичар, министар просвете и црквених послова. Почасни члан Српске академије наука и уметности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 7171/1, између кп 3383 и кп 3390, иде дуж целе кп 3384, прелази преко кп 7204, дуж целе кп 3385, прелази преко 7175/1, дуж целе кп 3949 и између кп 3939 и кп 3952, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ТРНОВИЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2443 и кп 2453, иде дуж дела кп 7170, дуж целе кп 7190, прелази преко кп 7192, кп 3755, кп 7172, дуж дела кп 3760, кп 3761, кп 7206 и завршава се између кп 3939 и кп 3938, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ЂУКЕ ТЕСЛЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2455/2 и кп 2455/7, иде дуж целе кп 7194, прелази преко кп 7172, дуж целе кп 7195, и завршава се у кп 7196, између кп 2523 и кп 2560, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ИЛИЈЕ БАРЈАКТАРЕВИЋА**

Илија Барјактаревић (Извор, око 1771 — Свилајнац, пролеће 1828.) је био српски војвода и учесник Првог српског устанка. Устаницима се придружио тек 1805, након српске победе на Иванковцу. Убрзо затим Карађорђе га је поставио за војводу у параћинској нахији. На положају параћинског војводе Илија је остао дуго, све до 1809. када га је вожд послао на Делиград, где је остао до 1813. Исте те године добио је звање главнокомандујућег. Заповедао је југоисточним фронтом, чије је средиште било у Делиграду. Илија је био и човек за решавање многих послова у међународним односима. Када су Турци 1813. били пред нападом на устанике, он је са њима обављао преговоре.У бици на Иванковцу 6. августа 1805. Миленко Стојковић и Петар Добрњац потукли су Турке, а Хафиз-паша је био рањен. Поражени Турци су се затим повукли у Параћин, који је у то време припадао лесковачком, а не београдском пашалуку. Карађорђе је на место битке дошао тек када је она била завршена. Одлучио је да на оружје подигне параћинску нахију. С тога је заједно са Миленком Стојковићем отишао у село Извор код свог познаника Илије Барјактаревића. После поздрављања и неколико размењених речи вожд је упитао свог домаћина: „Коекуде, брат Илија, шта мисли параћинска нахија: да ли ће с нама или ће с Турцима?“ Овај му на то одговори: „Само чека да ви дођете, па ћемо с вама сви до једнога!“ Када је ово чуо Карађорђе му је рекао: „То је лепо. И кад је тако, а ти скупи људе, нек су готови, и нека понесу секире и мотике, јер оружја, знам, немате!“ Тако се Илија прикључио устаницима тек 1805. и то после српске победе на Иванковцу. Већ наредног дана дошао је са 200 људи у Параћин, и ту су на брду започели да копају шанчеве. Убрзо затим Хафиз-паша је отишао са својом војском према Нишу, а Карађорђе је Илији Барјактаревићу дао војводску диплому и поставио га за војводу у параћинској нахији. На положају параћинског војводе Илија је остао дуго, решавајући сва важна питања. Када је наступила 1809. вожд га је послао на Делиград, тако да се све до 1813. углавном налазио на овом утврђењу. Мада, повремено се враћао у свој крај, а умео је и да прискочи у помоћ другим војводама. У лето 1810. војвода Илија се неко време налазио у Пољани, са делом своје војске, потпомогнутом од тамошњих житеља. Међутим, њему и војводи Илији Стојшићу Хомољском, никако није полазило за руком да задрже потпуно под својом контролом тимочки крај и измире завађене црноречке кнезове са народом. Зато је и одсуство војводе Вељка из овог краја било сасвим видно. Илија и Карађорђе су одржавали сталну преписку, о чему сведочи вождов Протокол, у коме се на више од седамдесет места налазе заведена писма, која је он упутио свом војводи. Значај делиградског утврђења, које се налазило на Цариградском друму, с једне стране, и Илијино обављање међународних послова, с друге стране, свакако су битно утицали да ова преписка буде обострана и честа. Припремајући Србију за одбрану Карађорђе је 1813. обновио звање главнокомандујућег, односно главног команданта. Том приликом је и Илија Барјактаревић добио ово звање. Заповедао је југоисточним фронтом, чије је седиште било у Делиграду. За њега се не може рећи да је био изразит јунак, попут неких других српских војвода. Мада, и он се борио са Турцима у биткама на Чегру 1809. године и оној последњој 1813. на Делиграду, као командант југоисточне устаничке војске. Међутим, Илија је у другом смислу био значајна личност. Обављао је многе управне и судске послове, а такође је био права личност за решавање многих послова у међународним односима.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2127 и кп 2394/3, иде дуж дела кп 7193, прелази преко кп 7191, дуж целе кп 2129, прелази преко кп 7172, дуж дела кп 7196, кп 5313 и завршава се у кп 5312, између кп 7196 и кп 5313, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2394/1 и кп 2354, иде дуж дела кп 7193, прелази преко кп 7194, дуж целе кп 2457 и завршава се између кп 2459 и кп 2460, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ИВИЦЕ БЕКА**

Иван Бек „Ивица“ (рођен 29. октобра 1909. у Београду, Краљевина Србија — преминуо 2. јуна 1963. у Сету, Француска) је бивши југословенски фудбалер и фудбалски тренер. Почео је да игра за БСК, где је постао првотимац у сезони 1925/26, са само 16 година. На 50 званичних утакмица је постигао 51 гол. У намери да заврши средњу школу у пролеће 1928. се преселио у Шабац, где је почео да игра за Мачву. Исте године је отишао у Француску да би постао професионалац. Играо је за Сет са којим је 1930. освојио куп. У финалној утакмици против Париза Ивица је постигао два последња гола за своју екипу која је победила са 3:1. Дуплу круну, првенство и куп је освојио 1934. године. Док је играо за Сет био је најплаћенији фудбалер у Француској. Уз три утакмице за селекцију Београда и једну за „Б“ репрезентацију, одиграо је још и седам утакмица за репрезентацију Југославије и постигао је четири гола. Дебитовао је 15. маја 1927. у пријатељском сусрету против Бугарске (2:0) у Софији. Био је учесник Светског првенства 1930. у Уругвају. Играо је у све три утакмице које је репрезентација тамо одиграла. У првом мечу против Бразила био је стрелац победоносног гола (2:1), док се против Боливије два пута уписао у листу стрелаца (4:0). Репрезентација Југославије је на том првенству завршила такмичење поразом од Уругваја са 6:1, у полуфиналу. На последњој утакмици за репрезентацију Југославије, одиграној 25. октобра 1931. против Пољске (3:6) у Познању, био је стрелац два поготка. Када је отишао у Француску узео је њихово држављанство, па је забележио и пет наступа за Триколоре. Током Другог светског рата био је командант једног одреда француског покрета отпора. После рата ишао је од града до града и тренирао фудбалске тимове.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 7196, прелази преко кп 2023/1, наставља дуж дела кп 7185 и завршава се између кп 2301 и кп 2261, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА СТОЈАНА ВЕЉКОВИЋА**

Стојан Вељковић (Параћин, јануар 1831 – Београд, 22. април 1925) је био професор права Београдског лицеја, министар правде 1871-73 и 1879-80. Почасни члан Српске академије наука и уметности

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 2023/1, наставља дуж дела кп 2564 и завршава се између кп 2557 и кп 2580, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ГАВРИЛА ВИТКОВИЋА**

Гаврило Витковић (Будим, 28. јануар (по ст. кал)/9. фебруар 1829 — Неготин, 25. јули/7. август 1902) је био српски инжењер и историчар (самоук). Рођен је 1829. Као инжењер је радио у Смедереву и Шапцу, а као професор гимназије у Крагујевцу и Београду. Био је редовни члан Српског ученог друштва (Одбора за науке државне и историјске) од 30. јануара 1872, као и почасни члан Српске краљевске академије од 15. новембра 1892.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2556/3 и кп 2554/1, иде дуж дела кп 7188 и завршава се између кп 3842 и кп 3805, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА НИКОЛЕ КРСТИЋА**

Никола Крстић (Вац Угарска, 20.9.1829 – Шабац, 12.1.1902.) др права и филозофије, историчар и професор Лицеја (Београд) члан Апелационог суда, председник Касационог суда и државни саветник. Почасни члан САНУ

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3351 и кп 3458/2, иде дуж дела кп 7202 и завршава се између кп 3326 и кп 3487, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА НИКОЛЕ ВУКИЋЕВИЋА**

Никола Вукићевић - знаменити педагошки радник 19. века. Никола Вукићевић, рођен је у Сомбору 8/20. новембра 1830. године. Као професор и руководилац Учитељске школе, много је дипринео да је ова школа, као најистакнутија и најутицајнија школа за спремање учитеља, била педагошки центар и носилац развитка педагошке теорије и праксе. Почасни члан САНУ

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 2082 и кп 2399/1, иде дуж дела кп 7183, прелази преко кп 1074/2, кп 1075/6, кп 1075/3, кп 7175/1, кп 1078/3, кп 1078/4, кп 1079/2, кп 985/3, кп 7176/2 и завршава се на граници са насељеним местом Кнез Село између кп 492/6 и кп 501/2, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА СРЕТЕНА МАТЕЈЕВИЋА**

Сретен Матејевић - рођен 1937 године. За време живота у периоду од 1937. до 1995. године био је председник Кнез села и допринео својим залагањем да се у селу изгради сеоски водовод, асфалтирају улице, изграде спортски терени и основна школа. Умро је 1995. године. Због доприноса селу мештани села изразили су жељу да улица носи назив по њему.

1. Неименованој улици у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 1074/2, прелази преко кп 1074/1, кп 1074/2, кп 1075/1, дуж дела кп 7182/1 и завршава се између кп 995 и кп 765, КО Малча, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИРКА БИЈЕЛИЋА**

Војник ВЈ Мирко Бијелић је рођен 16. јануара 1979. у Сиднеју, Аустралија. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 549. моторизоване бригаде као војник артиљерац. Војника Бијелића су, 13. јуна 1999, заробили албански терористи, а убили су га 20. јуна исте године у Штимљу, Призрен. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 1302/1, кп 1489, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГАЛИЋЕВА ГЛАВА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 1872/2, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК СТУБАЛ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 1981, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК ШУПЉИ КАМЕН**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 2024/3, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЛИНА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6774, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК НОВО СЕЛО**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6467, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК НИШАВИШТЕ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 6238, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК БОЈИНЦИ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 5025/1, КО Малча, утврђује се назив **ЗАСЕОК РАДАЧЈЕ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Малча у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 4923/2, КО Малча, утврђује се назив **СМИЛОВАЧКИ ЗАСЕОК**

Манастир Светих Кирика и Јулите, познат у народу и као манастир Свети Ћирик, је манастир Српске православне цркве у епархији нишкој у близини села Смиловци, општина Димитровград. Проглашен је 1984. године за непокретно културно добро као споменик културе Републике Србије

**Члан 47.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће улице Владислава Петковића – Диса, између кп 5875 и кп 5929, иде дуж дела кп 5899/1, дуж целе кп 5870/1, кп 5869 и завршава се у кп 5868, између кп 5861 и кп 5938, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА СРБОЉУБА БИХИЋА**

Резервни капетан прве класе ВЈ Србољуб Биxић је рођен 15. маја 1951. у Власотинцу. Учествовао је у ратним дејствима на територији Републике Српске. У борбеним дејствима на територији Косова и Метохије био је у саставу 2. механизованог батаљона 15. оклопне бригаде. Дана 25. априла 1999, у рејону села Ладровац, возило у којем се налазио Србољуб наишло је на противтенковску мину, при чему је задобио тешке телесне повреде. Преминуо је 26. априла 1999. године. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће Горњоматејевачке улице, између кп 5914 и кп 5911, иде дуж целе кп 5912, кп 5907/1, дуж дела кп 5899/1 и завршава се између кп 5892/1 и кп 492/4, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОВАНА ЈАКШИЋА**

Милован Јакшић (Колашин, 19. септембар 1909 — Каиро, 25. децембар 1953) је био голман фудбалске репрезентације краљевине Југославије. Поред 17 утакмица за градску селекцију Београда, чувао је мрежу репрезентације Југославије на девет утакмица. Дебитовао је 13. априла 1930. у пријатељском сусрету против Бугарске (6-1) у Београду, а од националног тима се опростио 2. септембра 1934. на пријатељској утакмици против Чехословачке (1-3) у Прагу. Учествовао је на првом Светском првенству 1930. у Монтевидеу, где је одлично бранио на све три утакмице, а посебно се истакао у сусрету против Бразила.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће Сомборске улице, између кп 677 и кп 710, иде дуж целе кп 685/1 и завршава се између кп 685/3 и кп 676/2, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **БУЛЕВАР БОРАЦА СА ПАШТРИКА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће улице Таска Узуновића, између кп 1379/14 и кп 1313, иде дуж целе кп 1312/2, кп 1355/7, кп 1355/17, кп 1355/27, кп 1355/28 и завршава се између кп 1355/25 и кп 1123/8, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА ТЕМСКА**

Манастир Темска, посвећен Светом Ђорђу, је манастир Епархије нишке Српске православне цркве из 14. века, смештен на траси пута кад се крене ка Књажевцу у атару села Темска, на 20.-ак килметара од Пирота. Смештен на левој обали реке Темштице, припијен уз брдо. Под заштитом државе је од 1948. године. Име је добио по старом граду Темцу, који се налазио недалеко од манастира.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње између кп 1123/8 и кп 1123/5, иде дуж дела кп 1123/5, кп 1123/7, кп 1123/4 и завршава се између кп 1122/3 и кп 1133, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА АНТОНИЈА ХАЏИЋА**

Антоније Тона Хаџић (Суботица, 20. новембар 1831 — Нови Сад, 17. јануар 1916) био је секретар и председник Матице српске, управник, драматург и редитељ Српског народног позоришта и главни уредник Летописа Матице српске. На Главној скупштини 22. августа 1859. у Пешти изабран је за секретара Матице српске. Један од првих задатака на функцији био је да реализује иницијативу ранијег председника Матице Платона Атанацковића да Матицу пресели из Пеште у Нови Сад, што је и урадио 1864. године. Почасни члан САНУ

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње између кп 1148 и кп 1150, иде дуж дела кп 1149 и завршава се између кп 1146 и кп 1161, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДЕТА БОГДАНОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви Раде Богдановић је рођен 3. децембра 1968. у селу Гргуревце, општина Лебане. За време ратних дејстава на територији Косова и Метохије био је у саставу 549. моторизоване бригаде као војник стрелац. Живот је трагично изгубио од дејства бомби авијације НАТО-а, 1. јуна 1999, у рејону села Планеја, општина Призрен. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће Сомборске улице, између кп 1588 и кп 1614/4, иде дуж дела кп 1614/6, прелази преко кп 1437/7, кп 1436/21, кп 1434/9, дуж дела кп 1432/34 и завршава се између кп 1432/11 и кп 1432/17, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ТИРНАНИЋА ТИРКЕТА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње између кп 1498 и кп 1540, иде дуж дела кп 1485 и завршава се између кп 1471 и кп 1475, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА БОШКА СИМОНОВИЋА**

Бошко Симоновић (Шид, 12. фебруар 1898 — Београд, 5. август 1965) је био југословенски фудбалер, фудбалски тренер, функционер, фудбалски судија и новинар.По занимању је био архитекта али се никада није бавио тим послом већ је свој читав живот посветио фудбалу. Био је голман, и чувао је мрежу Српског мача а касније и БСК-а. Током играчке каријере постао је и фудбалски судија. Постао је први српски судија који је водио једну међународну утакмицу. Било је то 1923. године када је у Букурешту судио утакмицу између Букурешта и БСК-а. Престао је да суди због прелома ноге који је доживео на санкању. Изабрао је тим који је учествовао на Светском првенству 1930. у Монтевидеу и стигао до полуфинала. Први пут је репрезентацију предводио са клупе 13. априла 1930. у утакмици Балканског купа против Бугарске (6-1) у Београду. Последњи пут је седео на клупи репрезентације 3. јула 1932. такође у утакмици Балканског купа против Румуније (3-1) у Београду. Укупно је био селектор репрезентације на 30 утакмица.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње у кп 1442/4, између кп 1442/1 и кп 1493/2, иде дуж дела кп 1485 и завршава се између кп 1384/2 и кп 1375/14, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА ПАВЛА ЈУЛИНЦА**

Павле Јулинац (1730–1785) био је писац прве објављене историје Срба на српском језику. Не зна се где је рођен (вероватно у Сегедину, али може бити и Чуругу). Пореклом је из племићке граничарске породице, син официра Арсенија Јулинца а унук мајора Василија из Сегедина. Завршио је лицеј у Пожуну. 1753. га је у Русију повео потпуковник Јован Шевић, један од предводника српске сеобе у Нову Сербију, где је започео каријеру војника.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње између кп 1432/14 и кп 1434/10, иде дуж дела кп 1432/34 и завршава се између кп 1432/1 и кп 1432/10, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА ДРАГУТИНА МИЛУТИНОВИЋА**

Драгутин Милутиновић (Београд, 17. новембар(по ст. кал.)/29. новембар 1840 — Панчево, 3. децембар(по ст. кал.)/16. децембар 1900) је био инжењер, архитекта и историчар уметности, наставник у Великој школи и члан Српског ученог друштва. Син је Симе Милутиновића Сарајлије и Марије. Студирао је грађевинарство у Берлину, Минхену и Карлсруеу. У Србији је радио у Министарству грађевина. У сарадњи са Михаилом Валтровићем снимао је и проучавао српске средњовековне споменике. Значајни су његови пројекти неколико типова малих цркава, инжењерски рад на пресецању нове пруге Београд-Алексинац, као и Београдска железничка станица (1884).

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће Јесењинове улице, између кп 1438/13 и кп 1519, иде дуж кп 1511/1 и завршава се између кп 1501 и кп 1438/1, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА ФЕЛИКСА ХОФМАНА**

Феликс Хофман (Нова Молдава, 4. децембар 1830. — Бела Црква, 4/17. фебруар 1914) Пошто у то време у Србији није било образованих геолога, ни инжењера рударства, по добијању аутономије, за главни део послова око обнављања рударства су морали да се ангажују страни стручњаци. У државној служби се налазио 17 година, као рударски инжењер. Вршио је геолошка и рударска истраживања широм Србије и прикупио многе значајне податке о геолошком саставу, бележио своја запажања, правио геолошке скице и профиле. У периоду од јуна до августа 1874. године Министарство финансија га је за потребе пруге, која је требала да се гради на релацији Београд-Ћуприја-Ниш, ангажовало да на простору Сења први пут истражи угљени предео и предложи ограничење рудног простора за државу. Своје стручно мишљење и налаз је доставио Министарству 1875. У истој области је боравио и 1879. године, испитујући појаве руде угља. Такође је наишао и на појаве руде гвожђа са 84% чистоће, чије је примерке показао на рударској изложби у Будимпешти 1885. У току истраживања открио је бројне трагове старог рударства. Такође је пронашао археолошка налазишта, пре свега станишта праисторијског човека. Први је у Србији вршио истраживања пећина. Иницирао је истраживања у Лазаревој пећини код Злота, и дао је предлоге за очување археолошких места. Сва своја запажања, као и резултате теренског рада је детаљно записивао. Објавио их је 1882. године у „Гласнику“ Српског ученог друштва, под насловом „Трагови преисторијског човека у Србији“. На Париској изложби 1889. године је обелоданио постојање великих залиха руде бакра у Бору. Неколико година касније основан је Тимочки рударски синдикат Ђорђа Вајферта. Захваљујући Феликсу Хофману који је извршио геолошка истраживања руде бакра у Бору у периоду 1897—1902, финансијском доприносу Ђорђа Вајферта, имућног индустријалца, коме је био потребан угаљ за сопствена предузећа, првенствено за пиваре у Београду и Панчеву и који је био заинтересован да улаже у српско рударство, као и техничком доприносу Фрање Шистека, откривени су рудници у Бору, а рудник је отворен 1903. Захваљујући њему у Србији су отворена многа рудишта, откривен је рудник живе на Авали и угљенокопи у Ресави и Мелница. Поднео је и исцрпан извештај о истраживањима вршеним дуж железничке пруге од Београда до Врања и Пирота. Почасни члан САНУ

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће Пантелејске улице, између кп 5563/4 и кп 5487, иде дуж дела кп 5563/3 и завршава се између кп 5563/8 и кп 5476/1, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА ЋИРИЋА**

Јован Ћирић је био професор и доктор географских наука и један од оснивача Пиротског зборника, пореклом из пиротског краја. Рођен је 1922. у Крупцу а умро 2011. године. Учитељску школу је учио и завршио у Пироту и Јагодини а Природно-математички факултет, Девету студијску групу – географија са етнологијом, социологијом и националном историјом – у Љубљани 1951. год. Дипломски рад „Ћилимарство у Пироту“ урађен је под менторством др Антона Мелика. Степен доктора географских наука стекао је 1961.. Докторат на тему „Савремени географски проблеми Ниша – услови досадашњег и могућности даљег развитка“ одбранио је пред комисијом коју су чинили др Антон Мелик, др Светозар Илешич и др Владимир Клеменчич. Био је то први одбрањени докторат у Нишу и Србији јужно од Београда после Другог светског рата. За овај рад је награђен Октобарском наградом града Ниша. Носилац је и награде Скупштине општине Пирот и највише награде Српског географског друштва медаље „Јован Цвијић“. Радио је као професор у основној школи у Пироту, затим у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу. Даље пут га је водио на Вишу педагошку школу у Нишу, на којој је предавао предмете: Регионална географија света, Методика географске наставе и Теренске вежбе. Такође, радио је и на Вишој економској комерцијалној школи у Нишу. Био је и директор Балканолошког института Универзитета у Нишу. Свој радни век завршио је као редовни професор на Групи за социологију Филозофског факултета у Нишу, на коме је предавао предмете: Демографија и Социологија насеља. Предавао је и на Одсеку за просторно планирање Природно-математичког факултета Универзитета у Београду. Био је председник подружнице Српског географског друштва за срез Ниш и сарадник два одбора Српске академије наука и уметности. Објавио је монографије „Виша педагошка школа“ (2002) у сарадњи са др Александром Керковићем и „Градиште“ – хроника села (2006). Током 2004. год. завршио је V део „Проблема развоја“, „Топологију Ниша“, „О Нишу и развоју уопште“, дело „Људи“, о људима који су оставили значајан траг у развоју Ниша а 2006. год. привео је крају рад на „Енциклопедији Пирота“ као и VI и VII деo рукописа „Проблеми развоја“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која је продужетак - наставак Улице Момчила Миловановића у насељеном месту Ниш - Пантелеј (мат. бр. улице 792012047398), и почиње од постојеће улице Момчила Миловановића, између кп 6986 и кп 7033/2, прелази преко кп 7033/1, кп 6939/1, дуж дела кп 6936, кп 6929, кп 6877, дуж целе кп 6874 и завршава се између кп 6875 и кп 6871, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА МОМЧИЛА МИЛОВАНОВИЋА**

Момчило Миловановић - бивши председник Општине Ниш у периоду 1952- 1955. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, која почиње од постојеће Скадарске улице, код кп 5659, иде дуж целе кп 5660 и завршава се код кп 5640, КО Ниш „Пантелеј“, утврђује се назив **УЛИЦА БЛАГОЈА МОШЕ МАРЈАНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Пантелеј у Градској општини Пантејел, почиње од границе са насељеним местом Каменица од кп 6096/1, иде дуж целе кп 6096/3 и дуж целе кп 6065/2 и завршава се на граници са насељеним местом Доњи Матејевац код кп 6065/3, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОВАНА СПАСИЋА**

Милован Спасић (Рековац, округ јагодински, 24. фебруар/8. март 1818 — Београд, 11/24. јун 1908), српски политичар и педагог, доктор филозофије, начелник у министарству просвете, управник Управе фондова и члан Државног савета. Био је први библиотекар Народне библиотеке Србије. Почасни члан САНУ.

**Члан 48.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Пасјача, између кп 3963 и кп 3964, иде дуж дела кп 5030, кп 5031 и завршава се између кп 2507 и кп 2464, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ**

Ђурђеви ступови су манастир Српске православне цркве, посвећен Светом Ђорђу који се налази на брду изнад Новог Пазара, у Старом Расу. Ђурђеви ступови су један од најстаријих српских манастира. Манастир је подигао велики жупан Стефан Немања у првим годинама после ступања на престо великог жупана (изградња је завршена 1171. године), а црква је осликана око 1175. године. Манастир је уврштен у светску културну баштину и под заштитом је УНЕСКО-а. Манастир постоји већ преко 845 година, а од тога је 300 година у рушевинама и 40 година се обнавља. Данас је манастир великим делом обновљен. О посебном значају манастира, поред старих биографских текстова, говори и изузетан положај манастира подигнутог на самом врху истакнутог узвишења, као и особена архитектура цркве Светог Ђорђа са две куле-столпа/ступа који су дали каснији назив и цркви и манастиру - Ђурђеви ступови. Слично архитектонско решење, прилично необично за православне цркве Балкана, има још само доста мања Богородичина црква у Доњој Каменици, у којој су, међутим, оба предња торња сачувана.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3436 и кп 3823/1, иде дуж дела кп 5030, прелази преко кп 5021дуж дела кп 5026/1, кп 3589 и завршава се између кп 3588 и кп 3597, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА САВЕ ГРУЈИЋА**

Сава Грујић (Колари, 25. новембар 1840 — Београд, 3. новембар 1913) је био српски генерал, државник, војни писац и дипломата - председник владе (министарског савета) пет пута (у седам мандата), министар војни, министар иностраних дела, посланик у Атини, Петрограду и Цариграду, дугогодишњи председник Државног савета, члан Сената, почасни члан Српске краљевске академије.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3443/2 и кп 3474, иде дуж дела кп 3473, кп 3460, кп 3448 и завршава се између кп 3447 и кп 3459, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИМИРА ЈОВАНОВИЋА**

Велимир Јовановић - мештанин села Ореовац рођен 1921. год.- 2015. год. учесник рата. 1941. год.-1945. год.Добитник ордена за храброст.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3815/2 и кп 3768/3, иде дуж дела кп 5029, кп 4045 и завршава се између кп 3786 и кп 4044, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА ДУБНИЧКА**

Манастир Дубница припада Епархији милешевској Српске православне цркве. Налази се у селу Божетићи на обронцима планине Јавор, само неколико километара од сјеничког језера. Представља непокретно културно добро као споменик културе. Арсеније Црнојевић је, тумаче приповедачи и хроничари, последњу зиму пред Велику Сеобу провео у Дубници безбедан и сигуран до пролећа 1690. године, када је са народом и свештенством прешао Саву и Дунав. Са њима се селио и велики број житеља Старог Влаха и Полимља, на челу са кнежевима Рашковићима.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3736 и кп 3667, иде дуж дела кп 3735, наставља дуж целе кп 3671 и завршава се између кп 3670 и кп 3673, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА**

Илија Огњановић Абуказем (Нови Сад, 12. мај 1845 — Пешта, 21. август 1900), српски лекар и књижевник, један од оснивача српске хумористичке приповетке. Био је први уредник обновљенога књижевнога листа Јавор (1874—1892).

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3580 и кп 3518, иде дуж целе кп 3574, делом дуж кп 3525 и завршава између кп 3526/2 и кп 3571, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА ЂОРЂА РАДИЋА**

Ђорђе Радић (Велики Бечкерек, 22. април 1839 — Краљево, 11. октобар 1922) био је први српски доктор пољопривредних наука и један од најзначајнијих пољопривредних стручњака које је Србија имала у 19. и на почетку 20. века. Почасни члан Српске академије наука и уметности

1. Неименованој улици у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 3590 и кп 3622, иде дуж дела кп 5026/1 и завршава се између кп 1198 и кп 1194, КО Ореовац, утврђује се назив **УЛИЦА** **ВОЈНИКА СРЂАНА ЦВЕТКОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви Срђан Цветковић је рођен 29. новембра 1966. у селу Ореовац, Ниш. Као војни обвезник, слободу отаџбине на Косову и Метохији бранио је у строју 211. оклопне бригаде. Погинуо је 10. априла 1999, од дејства авијације НАТО-а у рејону села Мердаре. Срђан Цветковић је одликован Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, који почиње обухвата кп 2841, КО Ореовац, утврђује се назив **ЗАСЕОК ОРЕОВАЧКИ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, који почиње обухвата кп 1260, кп 2271/2, кп 1220/4, КО Ореовац, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЦРВЕНИЦА**
3. Неименованом засеоку у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, који почиње обухвата кп 5168/1, КО Ореовац, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЦЕРНИЦА**
4. Неименованом засеоку у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, који почиње обухвата кп 913/1, КО Ореовац, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЗДРАВЧИ КАМЕН**
5. Неименованом засеоку у насељеном месту Ореовац у Градској општини Пантелеј, који почиње обухвата кп 4336/3, кп 4336/2, кп 4336/4, КО Ореовац, утврђује се назив **ЗАСЕОК ВИШЕГРАД**

**Члан 49.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Ореовац, између кп 223/2 и кп 449/1, иде дуж дела кп 3901 и завршава се између кп 3251 и кп 3252, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ**

Ђурђеви ступови су манастир Српске православне цркве, посвећен Светом Ђорђу који се налази на брду изнад Новог Пазара, у Старом Расу. Ђурђеви ступови су један од најстаријих српских манастира. Манастир је подигао велики жупан Стефан Немања у првим годинама после ступања на престо великог жупана (изградња је завршена 1171. године), а црква је осликана око 1175. године. Манастир је уврштен у светску културну баштину и под заштитом је УНЕСКО-а. Манастир постоји већ преко 845 година, а од тога је 300 година у рушевинама и 40 година се обнавља. Данас је манастир великим делом обновљен. О посебном значају манастира, поред старих биографских текстова, говори и изузетан положај манастира подигнутог на самом врху истакнутог узвишења, као и особена архитектура цркве Светог Ђорђа са две куле-столпа/ступа који су дали каснији назив и цркви и манастиру - Ђурђеви ступови. Слично архитектонско решење, прилично необично за православне цркве Балкана, има још само доста мања Богородичина црква у Доњој Каменици, у којој су, међутим, оба предња торња сачувана.

1. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 392 и кп 1030, иде дуж дела кп 3905, дуж целе кп 736, дуж дела кп 3904, кп 3905 и завршава се између кп 973 и кп 965, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА ДИМИТРИЈА НЕШИЋА**

Димитрије Нешић (Београд, 20. октобар 1836 — Београд, 9. мај 1904) је био математичар, професор и ректор Велике школе, председник Српске краљевске академије, министар просвете и члан Државног савета законом од 24. септембра 1863. Лицеј је прерастао у Велику школу, био је међу првих осам професора Велике школе који су бирали остали наставни кадар. Димитрије Нешић је био професор на Великој школи од њеног оснивања до одласка у пензију 20. јануара 1894. Његов рад на Великој школи био је од пресудног значаја за образовање великог броја математичара који су потом чинили „Београдску школу“ математике. Нешић је од 1862. па до 1887. сам предавао све математичке предмете на београдској Великој школи. Тек 1887. доласком Богдана Гавриловића на Велику школу долази до поделе послова. Повукао се у пензију да би катедру математике предао свом обдареном ђаку и тада већ светски признатом научнику Михаилу Петровићу. Био је први директор Друге београдске гимназије 1870. Предавао је еуклидску геометрију, тригонометрију, аналитичку геометрију, комбинаторику, алгебру, диференцијални и интегрални рачун. Модерну наставу увео је управо преко својих уџбеника, јер је сматрао за своју најпречу дужност снабдевање својих студената добрим уџбеницима. Штампао је 13 научних радова у „Гласнику Српског ученог друштва“ и у „Гласу Српске краљевске академије“. За потребе кнежевине Србије 1872. је путовао у Беч, Вирцбург, Келн, Брисел са циљем да проучи њихове системе мера и да то знање употреби у Србији. Резултат овог рада био је доношење новог Закона о метарским мерама, који је изгласан у скупштини 1. децембра 1873. Осим текста Закона о метарским мерама, Димитрије Нешић написао је и књигу „Метарске мере“. Ова књига одиграла је огромну просветитељску улогу у области мерења и мера у Србији тога времена. Прво издање штампано је 1874. а друго, допуњено и поправљено, 1877. године. Димитрије Нешић је био ректор Велике школе у два мандата 1882-1884 и 1893-1894. За редовног члана Српског ученог друштва изабран је 25. јануара 1870. У раду Друштва учествовао је све до његовог спајања са Српском краљевском академијом 1892. године. Када је основана Српска краљевска академија 1. новембра 1886. године, првих шеснаест академика постављено је указом краља Милана Обреновића, без поступка о избору. Међу њима је и Димитрије Нешић. Следеће чланове Академије бирали су сами академици. Димитрије Нешић је био трећи по реду председник Српске краљевске академије изабран 18. новембра 1892, на том положају је био до 31. децембра 1895. Одликован је Орденом св Саве II степена 22. фебруара 1883. године. Поводом тридесетогодишњег рада, 1. новембра 1892. одликован је Орденом св. Саве I реда, а орденом Белих орлова IV реда 2. августа 1893. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1050 и кп 1051, иде дуж целе кп 3906, дуж дела кп 3905, дуж целе кп 3908, делом дуж кп 3907, кп 8242 – КО Сићево и завршава се код кп 908, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА БАЛКАНСКИХ РАТНИКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1115/1 и кп 1182, иде дуж целе кп 3905 и завршава се између кп 1136/2 и кп 1150, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1019 и кп 736, иде дуж дела кп 3905, наставља дуж целе кп 994 и завршава се између кп 995 и кп 980, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБОМИРА КЛЕРИЋА**

Љубомир Клерић (Банатска Суботица, 29. јун 1844 - Београд, 3. фебруар 1910) је био српски математичар, професор механике на Великој школи, министар просвете и привреде Србије, проналазач и академик Српске краљевске академије од оснивања 1887. Радио је у Рударском одељењу Министарства финансија Кнежевине Србије, на истраживању гвожђа у Африци и рудишта на Руднику и Космају, а после српско-турског рата 1878. као члан екипе рудара ратника, предвођене Р. Хофманом, одлази у ослобођене крајеве на геолошка истраживања терена. На Авали (Шупља стена) 1882. пронашао лежиште живе и са Ђорђем Вајфертом и другим акционарима основао акционарско друштво за експлоатацију живе. Патентовао је више направа са применом у рударству (размерник, бушилица за дубоке бушотине, направа за ломљење камена). Изумео је поларни пантограф (1875), тракториограф (1892), апарат за цртање кривих линија другог реда (1899). Са тракториографом је механичким путем конструсао ирационалне, трансцендантне бројеве π и е. Бавио се проучавањем „телеметра“ и том приликом је конструисао, испитао и израдио нови тип телеметра и подесио га „за мерење одстојања на бојном пољу“. Бавећи се теоријском механиком, написао више научних радова и универзитетски уџбеник Теориска механика I-III. Објавио је 48 књига и радова из механике и математике. Године 1872. изабран је за редовног члана Српског ученог друштва у чијем Гласнику је објављивао своје радове. У српско-турском рату учествовао је као минер и награђен је Медаљом за храброст и Таковским крстом, а белгијски краљ Леополд II га је наградио Леополдовим орденом. Клерић је предложио Николу Теслу за дописног члана Српске краљевске академије, 1894. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 778/1 и кп 969, иде дуж дела кп 3907, кп 963 и завршава се између кп 964 и кп 3907, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА СРЕТЕЊСКОГ УСТАВА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, који почиње између кп 977 и кп 955, иде дуж дела кп 3905, прелази преко кп 965, кп 964, дуж целе кп 962, дуж дела кп 3907 и завршава се између кп 912 и кп 900, КО Пасјача , утврђује се назив **УЛИЦА СОЛУНСКИХ БОРАЦА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Пасјача у Градској општини Пантелеј, који почиње од границе са насељеним местом Врело, између кп 1 и кп 33, иде дуж дела 3900 и завршава се код границе са насељеним местом Јасеновик, између кп 22/1 и кп 2213, КО Пасјача, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ ВЕЛИКАНА**

**Члан 50.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, која почиње од границе са насељеним местом Пасјача, између кп 1875 и кп 1877, иде дуж дела кп 1940/1, прелази преко кп 1891, кп 1892/3, кп 1557, кп 1562/63, кп 1561, кп 1939, кп 1452, кп 1450/2, кп 1417, кп 1418, кп 1285, кп 1286, кп 1290, кп 1289, дуж дела кп 1941/1, прелази преко кп 923/4, кп 837/4, кп 836/3, кп 835/4, кп 835/5, кп 772/3, кп 773/4, кп 378/3, кп 722/2, кп 721/2, кп 710/6, кп 710/5, кп 5/5, кп 5/6, кп 230/2, кп 227/3, кп 225/3, кп 224/3, кп 223/3, кп 222/3, кп 5/7, кп 232/3, кп 44/11, кп 44/10, кп 44/9, кп 44/8, кп 234/4, кп 43/6, кп 43/5, кп 42/2, кп 19/2, кп 16/3, кп 15 и завршава се код границе са насељеним местом Грбавче – Општина Сврњиг, између кп 14/2 и кп 18/2, КО Врело, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ ВЕЛИКАНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 1941/1, између кп 923/3 и кп 947, иде дуж дела кп 1942 и завршава се између кп 1965/2 и кп 1640, КО Врело, утврђује се назив **УЛИЦА ДИМИТРИЈА ЂУРИЋА**

Димитрије Ђурић (Београд, 29. септембар 1838 — Београд, 19. октобар 1893, је био српски генерал, писац и академик. Почасни члан Српске академије наука и уметности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, која почиње између кп 1452 и кп 1561, иде дуж дела кп 1939, дуж целе кп 1944 и завршава се између кп 1463/7 и кп 1518/2, КО Врело, утврђује се назив **УЛИЦА БОРАЦА НОБ-а**
2. Неименованој улици у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, која почиње у кп 1941/1, између кп 954/3 и кп 1939, иде дуж целе кп 1946/2, дуж деле кп 1051, кп 955/1, кп 957, кп 1941/1 и завршава се између кп 215 и кп 737, КО Врело, утврђује се назив **УЛИЦА ТАДИЈЕ СОНДЕРМАЈЕРА**

Тадија Сондермајер (Београд, 19. фебруар 1892. — Београд, 10. октобар 1967.) је био српски и југословенски авијатичар, војни и цивилни пилот, истраживач авантуриста, први школован ваздухопловни инжењер, популаризатор авијације, полиглота и друштвени активиста. Као 35-годишњи пилот заједно са војним пилотом поручником Леонидом Бајдаком обавио је успешан етапни лет једномоторним тандем двоседом авионом Потез 25, од Париза до Бомбаја, и назад, до Београда, од 20. априла до 2. маја 1927. године, прелетевши 14.800 километара у 13 етапа, чиме су стекли националну и светску славу. Као резултат овог лета сврстали су се међу прве особе у историји које су извеле трансконтинетални лет спојивши том приликом два дела света, Европу и Азију.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, који обухвата кп 1419, КО Врело, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДЕЛ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, који почиње обухвата кп 1050, КО Врело, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГРАБОВАЦ**

Манастир Грабовац са црквом Светог Оца Николаја се налази у месту Грабовац око 10 км од Обреновца, на путу који води ка Бањанима. Саграђен је на месту ранијег манастира, за који се верује да су га подигли краљеви Милутин и Драгутин крајем 13. века. Крај манастира се налази капела на извору Видан воде, која се користи за крштења. Ова минерална вода је према народном веровању лековита.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Врело у Градској општини Пантелеј, која почиње обухвата кп 903, КО Врело, утврђује се назив **ЗАСЕОК ГРАМАДА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**VI**

**ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ**

**Члан 51.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Берчинац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Царице Милице у насељеном месту Горња Топоница (мат. бр. улице 729043047586), и почиње од границе са насељеним местом Паљина, између кп 491 и кп 492, иде дуж кп 870 и завршава се код границе са насељеним местом Горња Топоница, између кп 328/6 и кп 757, све у КО Берчинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Берчинац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 360 и кп 362, иде дуж кп 365, делом кп 869, кп 719, кп 718/1, кп 718/2, кп 718/5, кп 717/1, дуж кп 716, кп 780 и завршава се између кп 775/1 и кп 782, све у КО Берчинац, утврђује се назив **УЛИЦА ЈЕСЕЊА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Берчинац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 356/3 и кп 407/1, иде дуж кп 871 и завршава се између кп 345/2 и кп 412/4, све у КО Берчинац , утврђује се назив **УЛИЦА МАРИНКА МАЏГАЉА**

Маринко Маџгаљ је рођен 1978. у Београду, али је одрастао у Котору. Дипломирао је глуму на Факултету драмских уметности 2000. године, у класи проф. Гордане Марић а играо је у Југословенском драмском позоришту, Народном позоришту, Звездара театру, Позоришту „Бошко Буха“, Битеф театру и УК „Вук Караџић“. Био је стални члан ансамбла Атељеа 212 од 2012. године. Прославио се улогама у комедијама и комичним серијалима Црни Груја и Друг Црни у НОБ-у, те Рањени орао и Грех њене мајке. У Атељеу 212 играо је у представама: Седам и по, Збогом СФРЈ, Свети Георгије убива аждаху, Август у округу Осејџ и Казимир и Каролина. Остварио је запажене улоге у представама Југословенског драмског позоришта: Шине, Хамлет, Говорница, Молијер, Како вам драго, Записи из подземља, Из јуначког живота грађанства. У Битеф театру играо је у Фејк порно, Фејкбук, у Народном позоришту у Хасанагиници, у Мадлениануму у представи Доручак код Тифанија, у УК „Вук Караџић“ у представи Сабља димискија, у Позоришту Славија у представи Превртач и у Дадову у представи Заједно сами. Преминуо је 26. марта 2016. године.

1. Неименованој улици у насељеном месту Берчинац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 643 и кп 638, иде дуж кп 642, делом кп 655/1, кп 656/1 и завршава се између кп 656/3 и кп 641, све у КО Берчинац, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОША ЖУТИЋА**

Милош Жутић је рођен 16. новембра 1939. године у Београду, његови родитељи су били дефектолози и радили су у Дому слепих у Земуну, где је Милош почео да похађа основну школу. После пресељења у Београд наставља похађање основне школе у Београду. Након завршене основне школе уписао је 6. мушку гимназију у Београду, да би касније прешао у 14. гимназију, коју је и завршио. Глумом је почео да се аматерски бави у ДАДОВ-у још у гимназијским данима за време похађања гимназије. Завршио је Академију за позоришну уметност у Београду. У периоду од 1960. године до 1992. године остварио је 85 улога. Играо је у Народном позоришту у Београду, Југословенском драмском позоришту, Атељеу 212, Народном позоришту у Нишу, Народном позоришту у Сомбору, Звездара Театру, Београдском драмском позоришту, Студенском културном центру у Београду, Коларчевом народном универзитету у Београду, Позоришту на Теразијама у Београду, Центру за културу „Олга Петров“ Панчево, Дому омладине Београд и Драмском центру Нови Сад. Са својим улогама је учествовао у многим позоришним смотрама као што су: Дубровачке летње игре у Дубровнику, Стеријино позорје у Новом Саду, Сусретима војвођанских позоришта у Суботици и Зрењанину, Слободарским позоришним свечаностима у Младеновцу, Данима комедије у Јагодини, Свечаностима „Љубиша Јовановић“ у Шапцу, Смотри „Јоаким Вујић“ у Крагујевцу и Фестивалу монодраме и пантомиме у Земуну. Наступао је на филму, радију, телевизији и у позоришту. Поред запажених улога остао је упамћен као „наратор“ у многим филмовима и серијама. Преминуо је после дуге и тешке болести, 30. августа 1993. године. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Берчинац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Улице Браће Миљковић у насељеном месту Горња Топоница (мат. бр. улице 729043047583), и почиње од границе са насељеним местом Горња Топоница, између кп 772/1 и кп 774/1, иде дуж кп 773, кп 780, кп 800, кп 299 (КО Горња Топоница) и завршава се код кп 795, све у КО Берчинац, утврђује се назив **УЛИЦА БРАЋЕ МИЉКОВИЋ**

**Члан 52.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Београд – државни пут - Ниш, између кп 1762 и кп 1813, иде дуж дела кп 2009 и завршава се у кп 1170, између кп 1172 и кп 1137, КО Чумурлија, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1539 и кп 1558, иде дуж дела кп 1557 и завршава се између кп 1553/2 и кп 1555, КО Чумурлија, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЈАНА ЈОВАНОВИЋА**

Војник ВЈ Бојан Јовановић је рођен 2. јануара 1978. у Гаџином Хану. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 125. моторизоване бригаде, као војник стрелац. Погинуо је у борби против албанских терориста, 11. маја 1999, у рејону села Кошаре, Ђаковица.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1574 и кп 1620, иде дуж дела кп 2009 и завршава се између кп 1601 и кп 1609, КО Чумурлија, утврђује се назив **УЛИЦА СИРМИЈУМСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1852 и кп 1853, иде дуж целе кп 2010, прелази преко кп 2011, дуж дела кп 2013 и завршава се између кп 1978 и кп 1982, КО Чамурлија, утврђује се назив **УЛИЦА СЛАВОЉУБА СТАНИСАВЉЕВИЋА**

Млађи водник прве класе полиције Славољуб Станисављевић је рођен 4. октобра 1968. у Нишу. Завршио је средњу машинску школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1991. године. Био је полицајац у Полицијској станици Секретаријата унутрашњих послова у Ђаковици. Погинуо је у борби с албанским терористима, 8. марта 1999, у селу Стубла, општина Ђаковица.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Београд – државни пут - Ниш, од кп 2012, између кп 1814 и кп 1933, иде дуж дела кп 2011 и завршава се између кп 1817 и кп 1888, КО Чумурлија , утврђује се назив **УЛИЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1925/1 и кп 1927, иде дуж целе кп 1926 и завршава се између кп 1922 и кп 1943, КО Чамурлија, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОРАДА АРСЕНИЈЕВИЋА**

Милорад Арсенијевић (Смедерево, 6. јун 1906 — Београд, 18. март 1987) је био југословенски фудбалер и фудбалски тренер. У својој првој међународној утакмици у дресу БСК-а против Слована из Братиславе, чувао је чувеног Екла. Сутрадан је Политика донела његову слику и текст под насловом: „Млади Арсенијевић је право фудбалско откровење“. Од 1927. до 1936. године одиграо је 52. утакмица за репрезентацију Југославије, са којом је учествовао на Деветим Олимпијским играма у Амстердаму, 1928. године. Учествовао је и на Светском првенству 1930. у Монтевидеу. Дебитовао је 10. априла 1927. у пријатељској утакмици против Мађарске (0-3) у Будимпешти, а последњу утакмицу у дресу националног тима одиграо је 13. децембра 1936. против Француске (0-1) у Паризу. Селектор репрезентације је био у три наврата од 1946. до 1954, што самостално, што као члан селекторске комисије. Прво је био члан селекторске комисије са Александром Тирнанићем, па је затим три године самостално водио репрезентацију. Након тога је поново био члан селекторске комисије са Леом Лемешићем и поново са Александром Тирнанићем. У том периоду репрезентација је учествовала два пута на Олимпијским играма 1948. и 1952. На оба та такмичења репрезентација је освојила сребрну медаљу. Под његовим водством репрезентација је учествовала и на Светском првенству 1950. у Бразилу. Дуго година је аматерски тренирао нижеразредни Железничар Београд. Био је дугогодишњи професор Електромашинског а потом и Саобраћајног факултета. У том периоду написао је две књиге и више научних радова.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1804 и кп 1815, иде дуж целе кп 1836 и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 1837 и кп 1835, КО Чамурлија, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА СЛОБОДАНА ГАШПАРИЋА**

Војник ВЈ Слободан Гашпарић је рођен 23. фебруара 1980. у Београду. Војни рок је служио у 549. моторизованој бригади и био је на дужности изви|ача у артиљерији. Погинуо је у сукобу с албанским терористима, 26. марта 1999, у селу Ландовица код Призрена. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним местом Трупале, између кп 644/2 и кп 665/2, иде дуж целе кп 646, прелази преко 997/3, дуж дела кп 1489 и завршава се између кп 573 и кп 1202, КО Чамурлија, утврђује се назив **УЛИЦА ОРЛОВОГ КАМЕНА**

Колоквијални назив који користе мештани насељеног места.

1. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним местом Трупале, између кп 476/1 и кп 520/1, иде дуж целе кп 468, прелази преко 459, кп 458, кп 456/2, кп 456/1, кп 455, кп 454, кп 453, кп 452, кп 451, кп 450 и завршава се код кп 489, КО Чамурлија, утврђује се назив **УЛИЦА БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Чамурлија у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 462/2 и кп 467, иде дуж целе кп 463, прелази преко 478, кп 517, кп 516/2, кп 538, кп 515, кп 504, кп 503 и завршава се између кп 504 и кп 501, КО Чамурлија, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ВУКАДИНА ГАЈИЋА**

Резервни водник прве класе ВЈ Вукадин Гајић је рођен 31. децембра 1953. у Прокупљу. Од првих дана агресије снага НАТО-а на СРЈ, тачније од 30. марта 1999, борио се у саставу 354. пешадијске бригаде. Био је на дужности четног старешине. Погинуо је у борби против албанских терориста у селу Лукаре, Приштина, 18. маја 1999. године. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

**Члан 53.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Улице Маршала Тита у насељеном месту Доња Трнава (мат. бр. улице 729124006279), и почиње између кп 3235/5 и кп 3382, иде дуж кп 3226/3, кп 3869 и завршава код границе са насељеним местом Тешица, се између кп 3334 и кп 3431, све у КО Доња Трнава , утврђује се назив **УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Доња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 4760 и кп 4759, иде дуж кп 4815, кп 3831, кп 4815 и завршава се између кп 4387 и кп 3830/1, све у КО Доња Трнава, утврђује се назив **УЛИЦА ХАЈДУЧКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Доња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Улице Регионални пут Београд - Ниш у насељеном месту Доња Топоница (мат. бр. улице 729116247496), и почиње од границе са насељеним местом Доња Топоница, између кп 2917 и кп 3099, иде дуж кп 3237 и завршава се између кп 1511/1 и кп 1510/2, све у КО Доња Трнава, утврђује се назив **УЛИЦА РЕГИОНАЛНИ ПУТ БЕОГРАД - НИШ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која почиње границе са насељеним местом Горња Трнава, кп 1507/6, иде дуж кп 3237 и завршава се код, кп 1510/2, све у КО Доња Трнава, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИКАНА СРПСКОГ СПОРТА**

**Члан 54.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Младости, између кп 1655/1 и кп 1660/1, пролази дуж целе кп 1656/1 и завршава се између кп 1643/27 и кп 1659, све у КО Доњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ГОРАНА ГАЈИЋА**

Војник ВЈ Горан Гајић је рођен 12. јануара 1971. у Београду. Завршио је Правни факултет у Београду. У Војсци је био оператер на осматрачком радару П-15 у командној батерији 250. ракетне бригаде ПВО. Обављао је борбене задатке откривања и праћења агресорских летелица са осматрачким радаром. Његова јединица се 18. априла 1999. године налазила у рејону села Петровчић, општина Земун. Погинуо је те ноћи од дејства непријатељске авијације. Усмртио га је директан погодак у кабину радара. Одликован је Медаљом за врлине у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Младости, између кп 1673/3 и кп 1673/2, пролази дуж целе кп 1673/4 и завршава се између кп 1673/6 и кп 1672, све у КО Доњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА АЛЕКСАНДРА ВУКОВИЋА**

Војник ВЈ Александар Вуковић је рођен 3. марта 1979. године у Краљеву. У 211. оклопној бригади, која је имала борбени распоред на Косову и Метохији, обављао је дужност стрелца у борбеном возилу пешадије. Погинуо је тако што је 13. априла 1999. погођен снајперским метком албанског терористе при преузимању хране за своје другове у рејону Киселе Бање, општина Подујево. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Младости, између кп 1675/1 и кп 1680, пролази дуж целе кп 1678 и завршава се између кп 1676/1 и кп 1679, све у КО Доњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА МАЈОРА ГОРАНА ВЕЛИЧКОВИЋА**

Мајор полиције Горан Величковић је рођен 15. августа 1965. у Прокупљу. Завршио је Факултет безбедности. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. јула 1984. године. Био је на дужности заменика командира Полицијске станице у Одељењу полиције Секретаријата унутрашњих послова у Прокупљу. Погинуо је у борби с албанским терористима, 28. маја 1999, на путу између села Раштане и Студенчане, општина Сува Река. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Рујничке улице, од кп 2803/1, пролази делом дуж кп 2247/2 (КО Горњи Комрен) и завршава се код кп 2843/1, у КО Доњи Комрен, утврђује се назив **ВУКОВА УЛИЦА**

Утврђује се назив по Вуку Стефановићу Караџићу.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 684, у КО Доњи Комрен, утврђује се назив **ДОЊОКОМРЕНСКИ ЗАСЕОК**

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, који обухвата део кп 380, у КО Доњи Комрен, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЛЕПЧИНЦЕ**

Манастир Лепчинце је метох манастира Прохор Пчињски, као одвојено манастирско имање са црквом и под његовом управом. Манастир се налази у селу Лепчинце

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Доњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 954, у КО Доњи Комрен , утврђује се назив **ЗАСЕОК МИЛЕВЦИ**

Манастир Милевци је смештен у селу Милевци, код општини Босилеграда. Манастир је Српске православне цркве и припада епархији врањској. У селу Милевци, општина Босилеград, налази се манастир Светих апостола Петра и Павла.

**Члан 55.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Топоница у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Улице Браће Миљковић у насељеном месту Горња Топоница (мат. бр. улице 729043047583), и иде границом са насељеним местом Берчинац, почиње од кп 300/6, иде дуж кп 299 и завршава се код кп 294/2, све у КО Горња Топоница, утврђује се назив **УЛИЦА БРАЋЕ МИЉКОВИЋ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Топоница у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Стевана Синђелића, између кп 841 и кп 872/2, иде дуж кп 993, кп 985 и завршава се код границе са насељеним местом Горња Топоница, између кп 885/2 и кп 884/1, све у КО Горња Топоница, утврђује се назив **УЛИЦА ВИШЊИЧЕВА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Топоница у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 193, КО Горња Топоница, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЧУКА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 56.**

* + - 1. Неименованој улици у насељеном месту Горња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним местом Доња Трнава, између кп 2849 и кп 1985/2, иде дуж кп 2854, кп 2295 и завршава се код границе са насељеним местом Веле Поље, кп 366/2, све у КО Горња Трнава, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИКАНА СРПСКОГ СПОРТА**
      2. Неименованој улици у насељеном месту Горња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Слободана Крстића у насељеном месту Горња Трнава (мат. бр. улице 729051006396), и почиње између кп 1308/2 и кп 1658/1, иде дуж кп 2296, кп 1345, кп 1391 и завршава се између кп 933 и кп 1386, све у КО Горња Трнава, утврђује се назив **УЛИЦА СЛОБОДАНА КРСТИЋА**
      3. Неименованој улици у насељеном месту Горња Трнава у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним местом Доња Трнава, између кп 2119 и кп 2120, иде дуж кп 2299 и завршава се између кп 1970 и кп 2110, све у КО Горња Трнава, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЖИДАРА ВЕЉКОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви Божидар Вељковић је рођен 30. маја 1961. у Нишу. Као војник у резерви, обављао је дужност кувара у 201. пешадијској бази. У току бомбардовања Клиничког центра у Нишу, 7. маја 1999, погинуо је од дејства касетних бомби НАТО-а.

* + - 1. Неименованом засеоку у насељеном месту Горња Трнава у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 1646, кп 1629/2, кп 1633, кп 1635/2, кп 1569, све у КО Горња Трнава, утврђује се назив **ГОРЊОТРНАВСКИ ЗАСЕОК**

**Члан** **57.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице 14. Октобра у насељеном месту Горњи Комрен (мат. бр. улице 729078006331), и почиње између кп 2737 и кп 1804/21, пролази делом дуж кп 1804/22, прелази преко кп 1804/21, кп 1450/1 и завршава се код кп 1451, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА 14. ОКТОБРА**

14. октобар 1941. године, дан када су Немци у Другом светском рату стрељали око 6.000 цивила из Краљева и околине. Истог дана стрељано 2.950 цивила у месту Драгинац код Лознице.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице 14. октобра, између кп 2827/2 и кп 2865, пролази делом дуж кп 3576 и дуж целе кп 3582 и завршава се између кп 2836 и кп 2860, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДАНИЛА ВОЈВОДИЋА**

Војник ВЈ Данило Војводић је рођен 9. јула 1973. у Пећи. За време агресије НАТО-а на СРЈ борио се као војни обвезник стрелац у саставу 125. моторизоване бригаде на Косову и Метохији. Погинуо је у борби с албанским терористима, 14. априла 1999, на Караули „Кошаре”, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице 14. октобра, између кп 2861 и кп 3151, пролази дуж целе кп 3583, кп 1758/2 и завршава се између кп 1776 и кп 1704, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ДРАГАНА БАНДИЋА**

Старији водник ВЈ Драган Бандић је рођен 1. јуна 1971. у Сарајеву. Са чином старијег водника, био је командир одељења борбене послуге на самоходном лансирном оруђу ракетне батерије 240. самоходног ракетног пука ПВО. Завршио је Средњу војну школу Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране у 40. класи. Био је на дужности командира, уједно оператера у командном воду ракетне батерије и заступао је командира ракетног вода ракетне батерије. У рејону села Надаљ, Нови Сад, 1. јуна 1999, на командном месту пука директно је од бомби НАТО- а погођено самоходно лансирно оруђе у којем се налазио старији водник Бандић и том приликом је изгубио живот. Одликован је Медаљом за заслуге у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице 14. октобра, између кп 3145/1 и кп 3144, пролази делом дуж кп 3576 и дуж целе кп 3584 и завршава се између кп 3156 и кп 3136, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА МАХАТМЕ ГАНДИЈА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице 14 октобра, између кп 3144 и кп 3118, пролази делом дуж кп 3576, дуж целе кп 3585 и завршава се између кп 3134 и кп 3133, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА СРЕЋКА ВИЛИМОНОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви, добровољац Срећко Вилимоновић је рођен 14. јануара 1965. у Александровцу. У 7. пешадијској бригади обављао је дужност болничара. Многим својим ратним друговима спасио је живот, али срећа у једном тренутку није била наклоњена Срећку – возило у којем је хитао на још један задатак је, 2. јуна 1999, налетело на противтенковску мину у рејону села Трнавце, општина Србица. Болничар Срећко Вилимоновић је смртно страдао. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице браће Стојановића, између кп 3189 и кп 3192, пролази дуж целе кп 3187 и кп 3191/2 и завршава се између кп 3191/1 и кп 3192, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА ЗОРАНА ВЕЛИКАНЦА**

Резервни поручник ВЈ Зоран Великинац је рођен 25. јуна 1968. у Урошевцу. Завршио је Машински факултет и школу резервних официра везе. Као резервни официр имао је ратни распоред на дужности заменика команданта 64. војнотериторијалног одреда. На тој дужности је изузетно успешно обављао и задатке у саставу 243. моторизоване бригаде на Косову и Метохији. Поручник Великинац је погинуо у сукобу с албанским терористима 31. маја 1999, у рејону села Кривеник, општина Качаник. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Добросава Ђорђевића, између кп 3037 и кп 3038, пролази делом дуж кп 3104 и завршава се између кп 3026 и кп 3005, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА РАДОЈКЕ ЖИВКОВИЋ**

Радојка Живковић (Глободер, 24. август 1923 — Београд, 14. август 2002) је била позната српска хармоникашица, композитор многобројних кола и солиста Радио Београда. Радојка, ћерка Тихомира Томића, родила се 1923. године у селу Глободеру близу Крушевца. Њен отац Тика „Глободерац“, познати свирач и учитељ хармонике, није желео да му дете свира - „бави се мушким пословима“ - како је говорио, мада је девојчица показивала изузетну склоност према музици. Њена жеља да свира хармонику је била толико велика да је отац попустио, и почео да помаже својој ћерци у савладавању хармонике. Марта месеца 1932. године Политика је на седмој страни донела текст: „Јуче после подне у дупке пуној дворани хотела Унион... приређена је утакмица на којој је уцествовало двадесет шест хармоникаша, углавном, из Србије и Војводине... Главни аплауз је пожњела Радојка Томић.“ Почетком августа 1935. године у Крагујевцу се одржавало прво југословенско такмичење хармоникаша. Те вечери, дванаестогодишња девојчица Радојка Томић, освојила је све симпатије публике и за интерпретацију, Прву награду стручног жирија. До почетка Другог светског рата имала је бројне наступе широм Србије на којима је добро дочекивана. Од 1941. Радојки се придружио њен будући супруг Милутин Тине Живковић. Он није био само друга хармоника у дуету и ансамблу „Живковић“ већ је организовао и осмишљавао снимања, концерте, турнеје и активно учествовао у естрадном животу Београда. Њихова кућа у Ламартиновој улици број 20 била је познато стециште певача и свирача. То је била нека врста „народне академије“, у којој су многи хармоникаши и певачи добили прве лекције из народне и естрадне музике. Из ове куће су потекле и неке идеје о организовању и оснивању музичких фестивала, као што су „Илиџа“ и „Београдски сабор“. Радојка и Тине Живковић су поред свог дуетског наступања били опредељени и специјализовани за праћење певача на естради. У својој богатој каријери сама, са супругом или својим реномираним ансамблом, Радојка је одржала преко 11500 концерата од којих 700 у иностранству, почев од Бугарске, Француске, Шведске, Енглеске, Швајцарске и Аустрије до САД. Наступала је и у многим радио и тв-центрима. Њена интерпретација донела јој је велику популарност код љубитеља народне музике и признања музичких стручњака. За интерпретацију је добила неколико награда, од којих су поред поменуте из Крагујевца, значајне: Награда ван конкуренције са међународног фестивала у Ланголену (Велика Британија, 1954. године) за изузетну музикалност и виртуозитет и Награда „Властимир Павловић Царевац“, 1966. године. Са Радојком је 1956. године снимљен музички документарни филм за УНЕСЦО. Радојка Живковић је била и композитор игара кола и песама у народном духу. Посебно се својом оригиналношћу и непосредношћу истичу њена кола, која, у српском савременом народном стваралаштву, представљају музичке бисере. Нека од тих кола су: Радојкино коло, Тракторско коло, Тинетово коло, Врбничко коло, Ћупријско коло, Мераклијско коло, итд. За своје композиције је добила бројне прве и друге награде.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Добросава Ђорђевића, између кп 3066 и кп 3065, пролази делом дуж кп 3104 и дуж целе кп 3591 и завршава се између кп 3063 и кп 3060, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛЕНКА ЖИВКОВИЋА**

Миленко Живковић (Београд, 25. мај 1901 — Београд, 29. јун 1964) био је српски и југословенски композитор и професор Музичке академије у Београду. Студирао је права, а упоредо је похађао и студије музике у школи „Станковић”, у класи Миленка Пауновића. Дипломирао је композицију у Лајпцигу у класи Хермана Грабнера, а потом је у периоду од 1929. до 1931. године похађао специјалистичке студије у Паризу у класи Венсана Дендија. После повратка у Београд, Миленко Живковић је радио као професор, а потом и директор музичке школе „Станковић". Године 1948. постао је редовни професор композиције на Музичкој академији, а у периоду од 1952. до 1960. био је и њен декан. За дописног члана САНУ изабран је 1958. године. У свом композиторском опусу, како истиче Властимир Перичић, Живковић се ослањао на национални правац у српској музици. Наиме, он је посебну пажњу поклањао продубљивању хармонског израза на основу тоналних специфичности традиционалне музике, као и честој употреби полифоније и снажних ритмичких структура. Као професор композиције на Музичкој академији у Београду, Живковић је важио за веома истакнуту личност. Његова класа је била једна од најбољих композиторских класа у историји српске композиторске педагогије, из које су потекле неке од најинтересантнијих и најоригиналнијих стваралачких личности српске музике (Душан Радић, Енрико Јосиф, Драгутин Гостушки, Владан Радовановић, Константин Бабић...).

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице 14. октобра, између кп 3098 и кп 3077, пролази дуж целе кп 3586 и завршава се између кп 3099 и кп 3073, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ИВАНА БОГОСАВЉЕВИЋА**

Војник ВЈ Иван Богосављевић је рођен 29. новембра 1978. у Крушевцу. У ратним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 53. граничног батаљона као војник граничар. Погинуо је борећи се храбро против албанских терориста на Караули „Кошаре”, 11. априла 1999. године. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице 14. октобра, између кп 3403 и кп 3415, пролази делом дуж кп 3576, дуж целе кп 3589 и завршава се између кп 3441 и кп 3437, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИЛЕНКА БОЖИЋА**

Војник ВЈ Миленко Божић је рођен 7. фебруара 1979. у Лаћарку крај Сремске Митровице. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 53. граничног батаљона као војник граничар. Изгубио је живот у борби против албанских терориста, 11. априла 1999, на Караули „Кошаре”, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Браће Стојановића, између кп 1686/5 и кп 3250/2, пролази делом дуж кп 3281, кп 2247/2, делом дуж кп 2247/1 и завршава се код кп 1676/1, све у КО Гроњи Комрен, утврђује се назив **ВУКОВА** **УЛИЦА**

Утврђује се назив по Вуку Стефановићу Караџићу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Рујничке улице ,између кп 3283 и кп 3572, пролази дуж целе кп 3285/2 и завршава се између кп 3287 и кп 3574, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА ПРЕДРАГА ЦУНЕТА ГОЈКОВИЋА**

Предраг Гојковић – Цуне (Брзан, 6. новембар 1932 — Београд, 21. јул 2017) био је српски певач народних песама, староградских, севдалинки, забавних и мексиканских песама. Био је један од најпопуларнијих и најцењенијих југословенских и српских певача, добитник великог броја признања и носилац статуса истакнутог естрадног уметника. Надимак „Цуне“ је добио, како је сам објаснио у емисији „Балканском улицом“ Радио-телевизије Србије, по мајчином дозивању „Оди да те мајка цуне“ (љуби). Током каријере, дуге шездесет седам година, отпевао је непролазне хитове: Јаничар, Кафу ми, драга, испеци, Љубав ми срце мори, Запевајте песме старе, Соња, Стани, стани, Ибар водо, Дунаве, моје море...Први велики успех, као члана ансамбла Милије Спасојевића, било је друго место на фестивалу "Шест дана канцона" у Милану, са песмом "Халиско". Након тога, наступа на фестивалима забавне музике у Београду, Опатији, Загребу. У фебруару 1962. године снима плочу са песмом "Кафу ми, драга, испеци", која је већ у мају постала прва "златна плоча" у Југославији и на Балкану. Од тог тренутка мења свој репертоар, све мање снима забавне песме, а све више народне, романсе и староградске. Поред много одржаних концерата и телевизијских емисија, певао је и у дуету са Предрагом Живковићем Тозовцем, Мирославом Илићем, Живком Ђурић и Лепом Лукић, а наступао је и у трију са Мирославом Илићем и Предрагом Живковићем Тозовцем („Три тенора“). У историји југословенске естраде остаће запамћено чувено натпевавање са Милетом Богдановићем 1971. године у хотелу "Југославија". У певачком двобоју који је трајао више од 15 сати, победу је однео управо Цуне и понео титулу најбољег познаваоца песама. Са Предрагом Живковићем Тозовцем и глумицом Златом Петковић био је водитељ чувене "Фолк параде". Снимио је 52 сингл-плоче, више коктел албума и неколико солистичких, а 1999. године поводом педесет година каријере, ПГП РТС је издао троструки цд. У фебруару 1999. концертом у Сава центру обележио је педесет година уметничког рада. За музички архив Радио Београда снимио је више од хиљаду песама изворне народне музике, мексиканских и евергрин песама. У оперети "Слепи миш" Јохана Штрауса, у Народном позоришту певао је песму "К'о лепи сан", док му је у Атељеу 212 у представи "Свети Георгије убива аждаху" Душана Ковачевића, поверена вишегласна интепретација, без иједног инструмента. Поводом осамдесет трећег рођендана и шездесет седам година каријере, 06. новембра 2015. године у Каменој сали Радио Београда уручен му је Златни микрофон Радио Београда. У новембру 2015. је рекао за „Вечерње новости“ да неће више певати и тако завршио певачку каријеру, дугу готово седамдесет година. Преминуо је 21. јула 2017. године у Београду. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Горњи Комрен у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Рујничке улице, између кп 3563 и кп 3559, пролази дуж целе кп 3560 и завршава се између кп 3562 и кп 3557, све у КО Горњи Комрен, утврђује се назив **УЛИЦА НЕНАДА БЕЛОШЕВИЋА**

Млађи водник полиције Ненад Белошевић рођен 5.10.1973. године у селу Црколез, општина Исток. Завршио је средњу економску школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије од 24.4.1994. године. Био је полицајац у полицијској станици секретаријата унутрашњих послова у Пећи. Погинуо је у борби с албанским терористима, 2.августа 1998. године у селу Прилеп, општина Дечани.

**Члан 58.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Данила Прице у насељеном месту Хум (мат. бр. улице 729582000420), и почиње између кп 1338/2 и кп 1251, пролази делом дуж кп 4443/1, дуж целе кп 1350, кп 4449, делом дуж кп 4443/1 и завршава се између кп 290 и кп 407, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ДАНИЛА ПРИЦЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Победе у насељеном месту Хум (мат. бр. улице 729582000427), и почиње између кп 2507/2 и кп 2529, пролази делом дуж кп 4453/1 и завршава се између кп 2140 и кп 2396/1, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ПОБЕДЕ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5789 и кп 5788, пролази делом дуж кп 5755/1 и кп 5755/4 и завршава се између кп 5793 и кп 5783, све у КО Хум., утврђује се назив **УЛИЦА САШЕ ЈОВАНОВИЋА**

Млађи водник полиције Саша Јовановић је рођен 15. маја 1972. у селу Хум, општина Ниш. Завршио је средњу школу, курс за полицајце и школу резервних војних официра. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1993. године. Био је полицајац у Полицијској станици Сува Река, Секретаријата унутрашњих послова у Призрену. Погинуо је у борби с албанским терористима, 29. априла 1998, у селу Дуље, на путу Сува Река – Штимље. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5726 и кп 6178, пролази делом дуж кп 6573/3 и завршава се између кп 5670 и кп 6574, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДЕТА ВЕЈИНА**

Војник ВЈ Раде Вејин је рођен 1. децембра 1977. у Апатину. У Војсци Југославије оспособио се за извиђача. На Косову и Метохији борио се у саставу 549. моторизоване бригаде. Војник Вејин је погинуо у борби против албанских терориста у рејону Карауле „Ликен”, Призрен, 28. маја 1999. године. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 6012/3 и кп 6013/3, пролази делом дуж кп 6013/1, дуж целе кп 6013/2 и завршава се између кп 6042 и кп 6052, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ПАВЛА СОЛАРИЋА**

Павле Соларић (1781-1821) био је српски лингвиста, географ, археолог, просветитељ и песник, рођен у свештеничкој породици.

1. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 6070/2 и кп 6080, пролази делом дуж кп 6070/1 и завршава се између кп 6076 и кп 6078, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ДР СЛОБОДАНА ПЕРОВИЋА**

Проф. др Слободан К. Перовић (1932.- 2019.) редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду. Важио је за једног од последњих великих професора ове високошколске установе. Рођен је 1932. године у Прокупљу, од оца Крсте и мајке Милице Васиљевић. Основну школу учио у Крагујевцу, гимназију у Другој мушкој у Београду. Дипломирао на Правном факултету у Београду (1956), на истом факултету докторирао (1963), на коме је биран у сва универзитетска звања: асистент (1958), доцент (1964), ванредни професор (1969), редовни професор (1977). Матични предмет: Облигационо право. Шеф Катедре за грађанско право и дугогодишњи Председник постдипломских студија.

1. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 6083 и кп 6089, пролази делом дуж кп 6070/3 и завршава се између кп 6086 и кп 6088, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ИВАНА ВАСОЈЕВИЋА**

Водник ВЈ Иван Васојевић је рођен 11. фебруара 1975. у Сјеници. Завршио је једногодишње школовање за подофицира везе и обављао дужност командира одељења везе у 398. пуку везе у Ужицу. На Косову и Метохији је обављао дужност командира везе у 53. граничном батаљону у Ђаковици, у јединици за обезбеђење државне границе у рејону Карауле „Кошаре”. У оружаној борби против албанских терориста, одлучно бранећи државну границу, водник Васојевић је погинуо 11. априла 1999. на Караули „Кошаре”, Ђаковица. Одликован је Медаљом за заслуге у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Данила Прице у насељеном месту Хум (мат. бр. улице 729582000420), и почиње између кп 5543 и кп 5425, пролази дуж целе кп 5640, делом дуж кп 4444/2 и завршава се код кп 4322, све у КО Хум, утврђује се назив **УЛИЦА ДАНИЛА ПРИЦЕ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 1428, кп 1413, кп 835, кп 831/2, у КО Хум, утврђује се назив **ДОЊИ** **ХУМСКИ ЗАСЕОК**
3. Неименованом засеоку у насељеном месту Хум у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 2024, кп 2098, у КО Хум, утврђује се назив **ГОРЊИ ХУМСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 59.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Кравље у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће улице Пети Конгрес КПЈ у насељеном месту Кравље (мат. бр. улице 729230000352), и почиње између кп 7111 и кп 7329/1, иде дуж кп 8889, кп 6091/4 и завршава се код границе са насељеним местом Веле Поље, између кп 3077 и кп 3094/2, све у КО Кравље , утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТИ КОНГРЕС КПЈ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Кравље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 3094/21 и кп 3095/12, иде делом кп 3094/20, кп 3119/12, кп 3124/1, кп 3124/12, кп 3123/4, кп 3097/15, кп 3097/18, кп 3097/19, кп 3095/15, кп 3097/20, кп 3165/5, кп 3164/6, кп 3163/3, кп 3162/11, кп 3162/13, кп 3097/28, кп 3097/36, кп 3095/26, кп 394/34, кп 3094/29, кп 3094/36, кп 3095/28, кп 3095/29 и завршава се код границе са насељеним местом Веле Поље, кп 3096/3, све у КО Кравље, утврђује се назив **УЛИЦА 2. ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА "КЊАЗА МИХАЈЛА"**

Други пешадијски пук „Књаз Михајло”, познат под називом Гвоздени пук, био је пук српске војске током ратова од 1912. до 1918. године. У Другом пешадијском пуку Моравске дивизије првог позива било је највише Јабланичана, Пусторечана,Топличана, Нишлија и Заплањаца. Други пешадијски пук, првог позива у миру је имао гарнизон у Нишу, а у рату мобилисао се у Прокупљу, где се налазила окружна пуковска команда. Храброшћу, чврстином и високим борбеним моралом у ослободилачким ратовима 1912-1918, пук се прочуо и јунаштвом задивио скоро све савезничке војске, па њихове војсковође, владе и народе. Други пешадијски пук првог позива, од педесет пукова, колико је бројала српска војска, једини је носио почасни назив „Гвоздени пук”. Славно име „гвоздени“ пук није добио ни од краља, ни српске Врховне команде већ, сасвим спонтано, од самих српских војника других пукова, а због изузетне храбрости и великих ратничких подвига на бојном пољу крвавог Балкана. Да је пук имао посебно место у српској војсци говори податак да је ковчег са посмртним остацима краља Петра Првог Карађорђевића, од сто пуковских застава колико их је било у српској војсци, био прекривен управо заставом Другог гвозденог пука.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кравље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 3180/16 и кп 3180/3, иде дуж кп 3180/1, кп 3180/2 и завршава се између кп 3180/7 и кп 3181/6, све у КО Кравље, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА САШЕ ВАСИЉЕВИЋА**

Војник ВЈ Саша Васиљевић је рођен 29. октобра 1979. у Крагујевцу. У свом граду завршио је средњу школу након чега је положио војничку заклетву. Бранећи отаџбину на Косову и Метохији, борио се као стрелац у строју 125. моторизоване бригаде. Војник Саша Васиљевић је погинуо 11. маја 1999, приликом напада авијације НАТО-а. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Кравље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 3176/10 и кп 3177/5, иде дуж кп 3177/1, кп 3176/2 и завршава се између кп 3176/11 и кп 3175/2, све у КО Кравље, утврђује се назив  **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДЕТА БУНДАЛА**

Војник ВЈ Раде Бундало је рођен 30. марта 1978. у Новом Саду. Војни рок служио је као изви|ач у 37. моторизованој бригади. Извиђачка чета војника Бундала је 8. априла 1999, кренула на борбени задатак, али је моторно возило заустављено у селу Горње Обриње, дејством авијације НАТО-а, када је Раде смртно страдао. Војник Раде Бундало је одликован Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Кравље у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 642, све у КО Кравље, утврђује се назив **ДОЊИ КРАВЉАНСКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Кравље у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 6482, кп 1873, кп 1865/1, све у КО Кравље, утврђује се назив **ГОРЊИ КРАВЉАНСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 60.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, која почиње од кп 2633/2, између кп 2336 и кп 2441, прелази преко кп 2335, кп 2330, наставља дуж целе кп 2322, прелази преко кп 2313, кп 2292, кп 2293, кп 2294, кп 2295, кп 2279 и завршава се између кп 2278 и кп 2280, КО Лесковик, утврђује се назив **УЛИЦА ОБРЕНОВАЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2438/3 и кп 2441, иде дуж дела кп 2634 и завршава се на граници са насељеним местом Хум, између кп 2463 и кп 2482/1, КО Лесковик, утврђује се назив **УЛИЦА ЈЕЛЕНКА БУНИЋА**

Млађи водник полиције Јеленко Бунић је рођен 28. октобра 1976. у Зрењанину. Завршио је средњу пољопривредну школу и курс за полицајце. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1997. године. Био је полицајац у Полицијској станици Одељења унутрашњих послова Кањижа, Секретаријата унутрашњих послова у Кикинди. Погинуо је у борби с албанским терористима, 16. априла 1999, у селу Жабељ, општина Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2633/2 и кп 2396, иде дуж дела кп 2634 и завршава се између кп 477 и кп 1390, КО Лесковик, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МЛАДЕНА ВАСИЉЕВИЋА**

Војник ВЈ Младен Васиљевић је рођен 10. октобра 1976. у Новом Пазару. У Војсци Југославије оспособио се за возача борбеног возила пешадије и на тој дужности се, у саставу 15. оклопне бригаде борио на Косову и Метохији. Младен Васиљевић је погођен снајперским метком албанског терористе 24. априла 1999. у рејону Кишна Река, а преминуо је наредног дана у КБЦ-у Приштина. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, која почиње од кп 2633/2 између кп 2335 и кп 2391, иде дуж дела кп 2638, кп 2639 и завршава се између кп 2258/1 и кп 2241, КО Лесковик, утврђује се назив **УЛИЦА БОЖИДАРА БОКИЈА МИЛОШЕВИЋА**

Божидар „Боки“ Милошевић (Прокупље, 31. децембар 1931 — Београд, 15. април 2018) био је познати српски кларинетиста, шеф Народног оркестра Радио-телевизије Београд, професор музичке школе „Јосип Славенски” и члан Београдске филхармоније. Рођен је у Прокупљу. По завршетку основне школе, 1947. године, почиње самоук да свира кларинет. Долази у Београд 1950. године, где дипломира и магистрира кларинет на Музичкој академији у класи професора Брун Бруна. Музички уредник Радио Београда, Ђорђе Караклајић, 1951. оснива Велики народни оркестар РТБ (и бива његов први диригент) који је на озбиљан начин обрађивао југословенске народне мелодије. Оркестром су дириговали и Душан Сковран, ректор Музичке академије у Београду, и Ђура Јакшић, директор Музичке школе Јосип Славенски у Београду. Божидар Милошевић свирао је и у том оркестру редовно. Од 1952. до 1956. године школовао се у Средњој музичкој школи Јосип Славенски . У периоду од 1955—1958. године свирао је и у Гудачком оркестру РТБ под управом Илије Генића—Баћка. Након смрти Властимира Павловића Царевца 1956. године, виолиниста Миодрага Радета Јашаревића постаје нови шеф Народног оркестра Радио-телевизије Београд. Божидар Боки Милошевић и даље свира у том оркестру као солиста на кларинету. У периоду од 1956 – 1960. студирао је на Музичкој академији у Београду са првом генерацијом кларинетиста (Ернест Ачкун, Михаило Живановић, Миленко Стефановић) у класи реномираног професора Бруно Бруна. Након тога уписује магистарске студије, 1960. године, а завршава их 1963. године. Бавио се педагошким радом, ради као професор кларинета у Музичкој школи Јосип Славенски, која је била при Музичкој академији у Београду. Од 1966. године прелази у Београдску филхармонију где бива њен члан и солиста. После погибије виолинисте Миодрага Радета Јашаревића, Божидар Милошевић 1976. године постаје шеф већ чувеног Народног оркестра Радио-телевизије Београд и ту ради све до пензионисања, 1980. године. Био је 30 година инструментални солиста овог оркестра. Преминуо је 15. априла 2018. године у Београду, у 87. години живота. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 475 и кп 2410, иде дуж дела кп 2642, кп 2419 и завршава се између кп 2417 и кп 2642, КО Лесковик, утврђује се назив **УЛИЦА КОВИНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2438/3 и кп 2439, иде дуж целе кп 2438/4 и завршава се између кп 2437/4 и кп 2505/2, КО Лесковик, утврђује се назив **УЛИЦА ЛЕСКОВИЧКА**

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Лесковик у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 1228, КО Лесковик, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЛЕСКА**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 61.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Матејевачке улице, између кп 646/1 и кп 647/1, иде дуж кп 647/4, кп 647/5 и завршава се између кп 647/2 и кп 646/3, КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ЖЕЉКА ВАРГЕ**

Војник ВЈ у резерви, добровољац Жељко Варга је рођен 1. новембра 1966. у Сремској Митровици, где је потом и радио као машинбравар. Као добровољац, од првих дана бранио је Републику Српску Крајину, храбро се борећи у Вуковарској операцији, а затим и Републику Српску, бранећи коридор код Брчког. Након агресије НАТО-а на СР Југославију, ступио је, као добровољац, у 549. моторизовану бригаду, на дужност стрелца из пешадијског оружја. Добровољац Жељко Варга је рањен 26. маја 1999. у рејону села Планеја, у борби против албанских терориста, а преминуо је три дана касније у Војномедицинском центру у Приштини. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Матејевачке улице, између кп 2005/12 и кп 2005/13, иде делом дуж кп 2005/25, кп 1994/2, делом кп 1994/1 и завршава се између кп 1995/1 и кп 1992/2, КО Медошевац , КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАСТИМИРА ПАВЛОВИЋА ЦАРЕВЦА**

Властимир Павловић Царевац (село Царевац, 9. октобар 1895 - Београд, 10. јануар 1965), био је познати музичар и диригент. Завршио је Правни факултет у Београду и бавио се адвокатуром, али је музика била његова прва и права љубав. Био је диригент Хора друштва „Абрашевић“ и један од првих извођача народне музике на програмима Радио Београда. Виолину је свирао пуних пет деценија. Захваљујући његовом преданом раду на очувању српске музичке баштине, сачуване су многе народне мелодије, чији је он био највернији тумач. Компоновао је многе познате мелодије, од којих је напознатија „Свилен конац“. Основао је и руководио Народним оркестром Радио Београда све до своје смрти. Био је педагог, учитељ многих певача и свирача. Наступао је са великим певачима: Вулетом Јевтићем, Даницом Обренић, Милетом Богдановићем, Добривојем Видосављевићем, Миодрагом Поповићем, Анђелијом Милић, Ксенијом Цицварић, Саветом Судар, Василијом Радојчић и многим другима. Поставио је стандарде у вредновању народне музике и био је симбол изворне интерпретације народног мелоса. Током целог Другог светског рата је био заточен у логорима на Бањици и Дахау. У Великом Градишту се, њему у спомен, почев од 1995. године, одржава музичка манифестација „Царевчеви дани“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Матејевачке улице, између кп 638/2 и кп 632/2, иде делом кп 638/3, кп 637/1 и завршава се између кп 632/2 и кп 638/3, све у КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА МИХАИЛА ВАЛТРОВИЋА**

Михаило Валтровић (Београд, 17/29. септембар 1839 — Београд, 9/22. септембар 1915) је био први професор археологије на Филозофском факултету у Београду и утемељивач српске археологије. Оснивач и први председник Српског археолошког друштва. Михаило Валтровић је у Београду завршио природњачки одсек Лицеја. После кратког службовања у Главној управи грађевина одлази као државни питомац у Карлсруе, где изучава архитектуру. По повратку 1866. је у грађевинској струци, а затим постаје професор реалке за техничке предмете. Од 1875. је професор Велике школе, а од 1881 добија катедру археологије. Као управник (чувар) Народног музеја (1881—1895) поставио је темеље његовом развоју. Године 1882., врши прва научна ископавања у Виминацијуму.

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Богдана Благојевића, између кп 601 и кп 605/1, иде дуж кп 604 и завршава се између кп 603 и кп 605/1, КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДОСЛАВА БУКУМИРИЋА**

Војник ВЈ у резерви Радослав Букумирић је рођен 1. априла 1956. у селу Гораждевац, опптина Пећ. На позив за одбрану отаџбине од агресије НАТО- а и албанских терориста, ступио је у строј 58. лаке пешадијске бригаде, на дужности стрелца. Војник Букумирић је погинуо од дејства непријатељске авијације, 3. маја 1999, у рејону Савиних Вода, општина Пећ. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Богдана Благојевића, између кп 597/2 и кп 597/7, иде дуж кп 597/6, кп 597/1 и завршава се између кп 597/9 и кп 597/6, КО Медошевац , утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАН МИШИНА**

Михајло Миша Анастасијевић – Капетан Миша (Пореч (на Дунаву), 24. фебруар 1803 — Букурешт, 27. јануар 1885) је био српски титуларни мајор, велики трговац, богаташ, српски родољуб и добротвор. Миша Анастасијевић је остао у сећању савременика: „Није био ни строг, ни реакционаран, а особина тврдичлука код њега уопште није постојала. Био је човек широка духа и племенита срца. Знао је да живи као велики господин, користећи задовољства која живот пружа, али исто тако и да чини културна дела. Био је нежан отац за све чланове своје породице, као и за оне који су живели на његовим добрима. Свима је био добар учитељ, али изнад свега добар Србин. Своју отаџбину је волео безгранично и своје личне интересе потчињавао општим. Због вредног поклона држави Србији "Капетан Мишиног здања" 1863. године сматрао се највећим српским добротвором. Та изузетна у сваком погледу зграда у центру Београда, коштала је Анастасијевића 110.000 дуката, рачунајући ту и преправке због нове намене. Позајмљивао је новац кнежевини Молдавији (као 2,5 милиона леја у злату 1855. године), куповао спахилуке у Влашкој , а када се обогатио постао велики добротвор. Али и још као младић учинио је много добрих дела и помогао сиротињи, будући захвалан сваком ко му је до тада у животу помогао. Капетан Миша је био богаташ са стилом, дарежљив а са одређеном мисијом, не заборављајући своје сиротињско порекло. Много је његових познатих доброчинстава, а сматра се да је још више непознатих. Помагао је многе писце приликом штампања њихових књига, давао и велике зајмове али и опраштао дужницима као што је опростио велики дуг (од 8.000 дуката) свом пријатељу Илији Гарашанину или рођаку Пржићу чак 40.000 дуката, поклањао гардеробу женама Доњег Милановца сваки пут када би тамо доспео, финансирао Читалиште београдско, чији је један од оснивача,као и балове на двору кнеза Александра Карађорђевића, основао и финансирао школу (мушку и женску школу) на свом имању у Влашкој, коју су ђаци бесплатно походили, давао девојкама миразе, спашавао трговце од пропасти опраштајући им дугове или дајући позајмице и слично. Поклонио је Миша и манастиру Папраћи двери и две престоне иконе. Под старе дане Миша је постао још дарежљивији, па је своју најомиљенију лађу "Симку", без размишљања поклонио неком хуманитарном друштву. Највише је помогао и остао доживотни председник београдских - Грађанске касине и Читалишта. Изабран је 1863. године за почасног члана "Друштва српске словесности" у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Нишавске градине у насељеном месту Медошевац (мат. бр. улице 729329006077), и почиње између кп 2119/3 и кп 2120/92, иде дуж кп 2102/1, кп 2258/12 и завршава се код предложене улице 8, између кп 2036/1 и кп 2115, КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА НИШАВСКЕ ГРАДИНЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2156/2 и кп 2136/1, иде дуж кп 2138 и завршава се између кп 2123 и кп 2120/98, КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА ВАСИЛИЈЕ РАДОЈЧИЋ**

Василија Радојчић (Крагујевац, 21. април 1936 - Београд, 25. септембар 2011[) је била певачица српске изворне и народне музике. Рођена је у Крагујевцу, где је завршила гимназију. После тога дипломирала је француски језик на Филолошком факултету у Београду. Од 1958. била је солисткиња Радио Београда, а од 1961. почела је да снима за ПГП-РТБ. Певачку каријеру је почела шездесетих година 20. века. Многе њене песме постале су хитови које слушају различите генерације, евергрин. Квалитетне интерпретације и глас обојен емоцијама привукли су велики број поштовалаца. Снимила је велики број трајних снимака за архив Радио Београда. Последњи соло албум снимила је 1989. после чега је објављивала само албуме са највећим хитовима. Остала је упамћена као чувар српске традиције и културе због чега је добила велики број признања и награда. У издању ПГП РТС објавила је компилаторни албум, Василија Радојчић: „Песме које се памте и - 40 година са нама“. Песме са тог албума, уједно и њене најпознатије, су: Димитријо, сине Митре (1965), Весели се кућни домаћине (1979), Мој Милане кад' у војску пођеш (1964), На Ускрс сам се родила (1966), Зашто питаш кол'ко ми је лета (1971), Мито, бекријо (1970), Џумбус, џумбус машала (1977), Беше некад Митке и Коштана (1962), Памтиш ли још љубав моју (1984), Срце моје тише, тише (1961), Шта ћу мајко, шта ћу (1968), Зар је наша љубав лажна била (са Тозовцем) (1970), За рођендан теби, сине (1983), Запевала сојка птица (1969), Ајде Јано, коло да играмо (1978), Збогом остај моја љубави (1980), Киша пада трава расте (1980), Немој мене љубити (1973), Тамна ноћи, тамна ли си (1977), Јел' ти жао што се растајемо (1976). Поред тога познате су и песме „Еј, луди Стојане“, „Обраше се виногради“, „Запиши у свом срцу“, „Свекрво бре“ и многе друге. Учествовала је на многим музичким свечаностима и фестивалима, нпр. 1979. је учествовала на БЕМУС као вокални солиста. Добитник је мајсторског писма за животно дело, у Нишу децембра 2005, признања које додељује Удружење занатлија у оквиру манифестације „Уметници, занатлије за нишке мераклије“. Том приликом Василија је изјавила „Различито су ме до сада називали - доајеном и прваком, али никада мајстором“. Звање истакнутог уметника је стекла 1980. године. Добитница је Естрадне награде Србије (1978) и Естрадне награде Југославије (1983). Била је председник Удружења естрадних уметника Београда. 2007. снимила је са ансамблом Теодулија косовску песму „Јечам жела“ у другачијем аранжману. После краткотрајне болести преминула је 2011. године у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2037 и кп 2114, иде дуж кп 2258/12 и завршава се у кп 2267/1, КО Медошевац, утврђује се назив **УЛИЦА МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА**

Миодраг „Мики“ Јевремовић (Београд, 27. март 1941 - Београд, 13. јануар 2017) био је српски и југословенски певач забавне музике. У бившој СФРЈ био је веома популаран шездесетих и седамдесетих година. Учествовао је на тадашњим фестивалима: „Ваш шлагер сезоне“ (Сарајево), „Београдско пролеће“, „Загребачки фестивал“, „Опатијски фестивал“ и „Сплитски фестивал“. 1990их година је учествовао и на летњим фестивалима у Црној Гори. Сарађивао је са многим композиторима у земљи и иностранству (Борис Бизетић, Микис Теодоракис и др). Почетак каријере обележиле су песме: „Мама“, „Пијем“ и „Осамнаест жутих ружа“. Каснији хитови су били: „Ако једном видиш Марију“, „С ким си сада кад је тужно време“ и „Песникова гитара“. Новији хитови су: „Гркиња“, „Лихнида“ и „Нека точе старо вино“. Седамдесетих година, поред Ђорђа Марјановића и Радмиле Караклајић, био је веома популаран у Совјетском Савезу. У Ваљеву је 5. новембра 2012. представио фото-монографију „Педесет година са вама“. Преминуо је 13. јануара 2017. године. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 1261, КО Медошевац, утврђује се назив, **ЗАСЕОК КЉУЧ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 62.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Мезграја у Градској општини Црвени Крст, која је део постојеће улице Маршала Тита, почиње између кп 2670 и кп 2119, иде дуж кп 3063, кп 3065 и завршава се код границе са насељеним местом Доња Топоница, између кп 2620 и кп 2028, све у КО Мезграја, утврђује се назив **УЛИЦА СИЛВАНЕ АРМЕНУЛИЋ**

Силвана Арменулић (Добој, 18. мај 1939 — Колари, код Смедерева, 10. октобар 1976) је била позната југословенска певачица народне музике. Уметничко име Силвана узела је по тада популарној глумици Силвани Мангано, чији је филм „Горак пиринач“ посебно волела. Била је интерпретаторка новокомпонованих народних песама и севдалинки. Своје архивске снимке севдалинки снимила је за архив Радио Београда шездесетих година XX века. Својом појавом, начином одевања и песмама направила је велику промену у народној музици. Песма „Шта ће ми живот“ Томе Здравковића, коју је отпевала у ТВ серији „Љубав на сеоски начин“, постала је мегахит, а истоимена плоча, коју је издао загребачки „Југотон“, продата је у то време у невероватних 300.000 примерака. Погинула је 10. октобра 1976. године у саобраћајној незгоди на ауто-путу Београд-Ниш, код места Колари. Најпознатије севдалинке које је певала: Дјевојка је под ђулом заспала; Ђул Зулејха; Сан заспала; Сви дилбери, мог дилбера нема; Бол болује младо момче; Пусти ме, мајко (Голубе полети); Боса Мара Босну прегазила и Мене моја заклињала мајка. Такође на грамофонским плочама снимила је и песме: Запевала сојка птица; Синоћ ја и моја кона; Снијег паде, друми западоше; Тешко мени јадној у Сарај'ву сама; Мој дилбере; Дјевојка виче с висока брда; Крај потока бистре воде; Сејдефу мајка буђаше; Румена ми ружа процвала; Голубе полети; Врбас вода носила јаблана; Да сам птица; Звијезда тјера мјесеца; А што ћемо љубав крити; Низ поље, бабо, иду сејмени. Прославила се интерпретацијом новокомпонованих пјесама: Шта ће ми живот; Циганине, свирај, свирај; Срце гори јер те воли; Над извором врба се наднијела; Лудујем за тобом; Сама сам; Ране моје; Душо моја и бројним другим.

1. Неименованој улици у насељеном месту Мезграја у Градској општини Црвени Крст, која је наставак - продужетак постојеће улице Пеке Дапчевића у насељеном месту Мезграја (мат. бр. улице 729337000348, и почиње између кп 2/16 (КО Мезграје) и кп 2168 (КО Мезграје), иде дуж кп 2/9 (КО Мезграје), делом кп 1 (КО Мезграје), кп 1952/5 (КО Мезграје) и завршава се код границе са насељеним местом Суповац, у кп 2256/1 (КО Суповац) , утврђује се назив **УЛИЦА ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Мезграја у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 2440, све у КО Мезграје , утврђује се назив **МЕЗГРАЈСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 63.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Царице Милице у насељеном месту Горња Топоница (мат. бр. улице 729043047586), и почиње између кп 1497/4 и кп 963, иде дуж кп 2122, кп 2133 и завршава код границе са насељеним местом Паљина, кп 1855/1, све у КО Миљковац, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1497/3 и кп 943/1, иде дуж кп 2122 и завршава се код границе са насељеним местом Веле Поље, између кп 1170 и кп 1168/2, све у КО Миљковац, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА УРОША ВЕЛИКОГ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 942/1 и кп 943/1, иде дуж кп 963, кп 2123, кп 2114/1, кп 231/1, кп 269, кп 344 и завршава се између кп 319 и кп 318, све у КО Миљковац, утврђује се назив **УЛИЦА МИЉКА РАНЂЕЛОВИЋА**

Миљкo Ранђеловић (1810-1857), је у 19. веку био парох Миљковачки, а Миљковачка парохија је тада обухватала 17 села – Миљковац, Доња и Горња Трнава, Горња и Доња Топоница, Веле Поље, Врело Палиграци, Горњи и Доњи Крупац, Паљина, Берчинци, Церје, Кравље, Дражевац, Рсавац, и Бели Брег. Миљко Ранђеловић је био један од вођа и организатора сталних буна против Турака. Због тога је мучен од Турака, на крају је од задобијених рана и умро. Био је сахрањен на Миљковачком гробљу, али су Турци увек изнова растурали његов гроб и спаљивали крст. Сељаци из Миљковца и околних села су увек поново уређивали гроб и крст на њему, али су на крају морали да га тајно сахране у порти храма Успења свете Богородице Марије, где и данас почива. Поп Миљко је заслужио да главна улица у селу носи његово име.

1. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 479 и кп 442/4, иде дуж кп 2114/1 и завршава се код границе са насељеним местом Церје, између кп 126 и кп 176, све у КО Миљковац, утврђује се назив **УЛИЦА БЛАГОЈА ЖЕЛЕЗАРА**

Благоје Железар - из села Миљковац, заједно са Миљковчанима Павлом Медарем, Спасом, Станком, Антом и Јованом Поповом, сви из Миљковца, и Ђурђаном Јовановићем из Палиграца, и другима устаницима из Г. Матејевца, Каменице, и суседних села Церја, Кравља, Веле Поља, и других, био је организатор буна против Турака 1833, 1835, 1841 и другим бунама. У тим бунама је и погинуо.

1. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 477 и кп 604, иде дуж кп 476, кп 478/1, кп 625, кп 556 и завршава се између кп 629 и кп 602, све у КО Миљковац, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБИСАВА СТАНОЈЕВИЋА**

Љубисав Станојевић - који се родио у овој улици. Био је познати нишки књижевник, синоним послератног књижевног живота Ниша, публициста и професор Више педагошке школе у Нишу. Био је први доктор наука о књижевности у послератном Нишу. Волео је своје село и често боравио у њему, ту је проводио и свој годишњи одмор. Живео и стварао у првој половини 20. века.

1. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 450 и кп 445, иде дуж кп 446, делом кп 437 и завршава се између кп 438 и кп 434, све у КО Миљковац, утврђује се назив **УЛИЦА МИХАИЛА СРЕЋКОВИЋА**

Михаило Срећковић - (Крагујевац, 1/13. октобра 1843 — Београд, 13. септембар 1920) восковођа, изузетно заслужан за коначно ослобођење Нишког краја и целе Србије од Турака, 1878 године. У другом српско-турском рату поменуте године, командовао је Смедеревском бригадом прве класе, која је у одлучујећем нападу на Турке била распоређена на простору између Горње Топонице и Миљковца. Сви тадашњи одрасли Миљковчани учествовали су у ослобађању Ниша. Сељаци из Миљковца и околних села доносили су војсци храну и помагали ослободилачку војску. (Организатор прикупљања хране и помоћи био је Сотир Поповић, парох Миљковачки). Михајло Срећковић је касније добио чин генерала српске војске.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Миљковац у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 74 и кп 75, све у КО Миљковац, утврђује се назив **ЗАСЕОК МАРКА ПОПОВИЋА**

Марко Поповић (1806-1876), Засеок где се налази данашња црква и некадашљи, средњевековни, манастир св.Никола. У том манастиру био је први учитељ ђака из двадесетак околних села, од Вртишта, Дражевца, Катуна, Доње Трнаве, до Гојмановца, Давидовца, Лабукова, Церја, Врела, Копајкошаре, Лесковика, Крупца, Рсавца, и других села. Осим што је био учитељ, био је и организатор и вођа свих буна против Турака, заједно са другим поменутим устаницима из краја. У историји школства у Нишком крају име Марка Поповића је на првом месту, упоредо са именом учитељ Тасе и другим просветитељима српског народа у оно време.

**Члан 64.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Улице Ратка Јовића, између кп 613/1 и кп 640, пролази дуж целе кп 617 и завршава се између кп 629 и кп 620, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА БАТУШИНАЧКА**

Батушинац је насеље у општини Мерошина у Нишавском округу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Градскопољске улице у насељеном месту Ниш - Црвени Крст (мат. бр. улице 792039005923), и почиње између кп 5877/18 и кп 5877/19, која пролази дуж целе кп 5877/88, кп 5877/16 и завршава се између кп 5877/17 и кп 5877/7, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **ГРАДСКОПОЉСКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1445 и кп 1468, пролази делом дуж кп 1448 и завршава се између кп 1447 и кп 1449, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА СРПСКИХ МАНАСТИРА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1511 и кп 1535, пролази делом дуж кп 1534 и завршава се између кп 1507/5 и кп 1544, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА САВИНАЧКА**

Црква Светог Саве на Савинцу је православна црква у Шаранима, епархија жичка, подигнута 1819. године и води се као споменик културе у категорији културно добро од великог значаја. Црква је подигнута недалеко од места где се верује да је био истоимени средњовековни манастир, а њен ктитор је кнез Милош Обреновић. Црква је 2009. на кратко проглашена за манастир, а од 2015. године поново делује као парохијска црквa.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1550 и кп 1553, пролази делом дуж кп 1549 и завршава се између кп 1551 и кп 1561, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА ДРАГАНА ЛУКИЋА**

Капетан ВЈ Драган Лукић је рођен 25. фебруара 1967. у Нишу. Завршио је Војну академију Копнене војске. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 78. моторизоване бригаде, на дужности командира вода. Погинуо је од дејства авијације НАТО-а, 15. априла 1999, у рејону села Рељин, Прешево.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1567 и кп 1569, пролази делом дуж кп 1549 и завршава се између кп 1565 и кп 1572/1, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА ДИМИЋА**

Петар Димић (Петар Д. Димић, чика Пера Димић, Панчево, 1837 — Београд, 24. јануар 1898), учитељ, хоровођа и композитор. Дао је допринос развоју музичке културе у Срба у 19. веку. Петар Димић рођен је 1837. године у Панчеву од оца Дамњана Димића, кројача војних одела. Радио је као учитељ српских основних школа у Угарској, између осталог у Чакову, касније у Србији, нпр. у Солунској улици на Дорћолу у Београду, а школске 1886-87. године и на Првој београдској гимназији. Такође је предавао почетницима на „Правитељственој школи певања” коју су покренули Милан Миловук и Корнелије Станковић 1863/64. године. У време настајања првих певачких друштава у Србији, Димић је дириговао неколико хорова: Српско-јеврејско певачко друштво од његовог оснивања 1879. године, затим 1881. године Прво београдско певачко друштво, и од 1882. Црквену певачку дружину „Корнелије”, коју је Бранислав Нушић овековечио у Дарданелима заједно са њеним хоровођом, чика Пером Димићем. Димић је компоновао духовну и световну хорску музику. Најпознатија му је музика за драму у три чина Ајдук Вељко Јована Драгашевића, комад са певањем написан 1861. а први пут изведен 1862. године, који је био врло популаран на српским позорницама тога времена. Поред тога је написао или приредио низ песама за мушки и мешовити хор и збирку дечијих песама.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1698 и кп 1700/1, пролази делом дуж кп 1699, кп 1683, прелази преко кп 1673 и завршава се у кп 1672, све у КО Ниш “Црвени Крст”., утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПУКОВНИКА МИЉКА ТАНАСИЈЕВИЋА**

Потпуковник Миљко (Велисава) Танасијевић, рођен у Заблаћу код Чачка (1888–1969.) Учесник у свим ратовима од 1912 до 1919. са оцем Велисавом и браћом: Танасијем, Милосавом и Радованом. У Први светски рат ступио као потпоручник напредујући и изводећи ратне операције у чиновима поручника, капетана и мајора, а чин потпуковника добио је 1924. Рањен је 27.10. 1914. на Гучеву у ногу, а 24.10.1918. рањен је код Параћина на 7 места у обе ноге, груди и трбух. Један од ослободилаца Панчева, јужног Баната, Темишвара и Ниша. За јунаштво при ослобођењу Ниша 1918. године, одликован у то време највишим Орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Одликовања: Орден Белог орла са мачевима, Карађорђева звезда са мачевима, Орден Белог орла са мачевима други пут, Француски ратни крст са палмом, Златна медаља за храброст, Сребрна медаља за храброст, Орден Св Саве Орден Св Саве по други пут, Орден Југословенске Круне. Између 2 св рата био је на дужности школског надзорника за Срез драгачевски. Учесник је Другог светског рата. Након капитулације Краљевине Југославије Миљко је са својим војницима морао да напусти земљу, крећући се искључиво ноћу стигао до Чачка, где се скривао, или су га окупатори открили и спровели у заробљеништво у Немачку. После рата се вратио у Србију. Умро у Чачку 1959 и сахрањен у родном месту. Податке и сећање чувају његови.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње од кп 2557/14, прелази преко кп 1773/6, кп 1773/4, пролази дуж кп 1773/8, кп 1773/1 и завршава се између кп 1775 и кп 1772/1, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА**

Пуковник ВЈ Миленко Павловић је рођен 5. октобра 1959. у селу Горње Црничево, општина Осечина. Завршио је са високим успехом све ваздухопловне школе и Генералштабну школу ВЈ. Као пилот ловац, командовао је чувеном ескадрилом „Витезови” и 204. ловачким авијацијским пуком, летећи на авионима МиГ-21 и МиГ-29. Агресију НАТО-а на СРЈ дочекао је као командант 204. ловачког авијацијског пука, бранећи небо изнад Београда. У чин пуковника превремено је унапређен 3. маја 1999, а наредног дана полетео је у кабини свог авиона МиГ-29 у сусрет бројним авионима НАТО- а, који су кидисали на нашу отаџбину. Храбро се борио, али је његов авион био погођен изнад рејона Ваљева, а сломљена крила завршила су свој лет у селу Петница. Пуковник пилот Миленко Павловић одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1773/6 и кп 1767/9, прелази преко кп 1772/3, кп 1772/2, кп 1772/1 и завршава се између кп 1773/1 и кп 1767/7, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИОДРАГА ЛАЗИЋА**

Војник ВЈ у резерви Миодраг Лазић је рођен 27. септембра 1959. у Нишу. У борбеним дејствима на Косову и Метохији, као војни обвезник, био је у саставу 549. моторизоване бригаде на дужности психолога. Погинуо је у борби против албанских терориста, 3. маја 1999, у рејону села Качикал, Приштина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 701 и кп 682, пролази дуж целе кп 695/4 и завршава се између кп 697/1 и кп 688/1, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАДОВАНА СТЕФАНОВИЋА**

Војник ВЈ Радован Стефановић је рођен 27. фебруара 1978. у Прокупљу. За време агресије снага НАТО-а на Савезну Републику Југославију налазио се на одслужењу војног рока у Војсци Југославији. Обављао је дужност послужиоца минобацача МБ-120 мм у 549. моторизованој бригади. Погинуо је 8. јуна 1999, од последица дејстава авијације НАТО-а у селу Нинај, Призрен. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Блачке улице, између кп 1757/3 и кп 1754, прелази преко кп 1756/4, кп 1756/3, кп 1756/2, кп 1756/1 и завршава се између кп 1757/1 и кп 1724, све у КО Ниш “Црвени Крст, утврђује се назив **УЛИЦА СТЕВАНА ХРИСТИЋА**

Рођен је у Београду као старији син министра и дипломате Косте Христића (1852—1927) и Лепосаве рођене Живадиновић. Био је унук председника Владе Николе Христића (1818—1911). Својом свеукупном делатношћу је био најистакнутији композитор у Србији у првој половини 20. века. Прва музичка знања је стекао у Мокрањчевој школи, да би потом студије наставио у Лајпцигу (1904–1908), и то композицију код Ш. Крела (Крехл) и Р. Хофмана (Хофманн), а диригентски курс код А. Никиша (Никисцх). После краћег рада у Српској музичкој школи боравио је у Риму, Москви и Паризу (1910–1912). Пред Први светски рат вратио се у Београд и започео диригентску активност у Народном позоришту и педагошку делатност у Српској музичкој школи (данас Музичка школа „Мокрањац“) и богословији. Између два светска рата дао је допринос развоју музичког живота Београда као један од оснивача и први шеф и диригент Београдске филхармоније (1923–1934), диригент Београдске опере (1925–1935, њен директор), један од оснивача и првих наставника Музичке академије у Београду (предавао је композицију 1937–1950, вршио дужност ректора 1943–1944). Изабран је 1948. за дописног и 1950. за редовног члана Српске академије наука и руководио радом Музиколошког института. Након Другог светског рата, 1945. учествовао је у оснивању Удружења композитора Србије, чији је био дугогодишњи председник, такође је био и први председник Савеза композитора Југославије основаног 1950. године. По њему се зове Основна музичка школа „Стеван Христић” Младеновац. Христићев опус није великог обима, али укључује опсежна дела: оперу Сутон (1925), балет Охридска легенда (1947), ораторијум Васкрсење (1912), више оркестарских композиција (сценске музике за позоришне комаде), дела из области духовне музике (Литургија, Опело), концертантне (Симфонијска фантазија за виолину и оркестар, Рапсодија за клавир и оркестар), као и хорске композиције (Јесен, Дубровачки реквијем) и камерну вокалну лирику (мањи број дела: Била једном ружа једна, Ластавица, Елегија, Вече на шкољу, Бехар). Први пут се појављује као позоришни композитор 1907. године у Београду, када пише музику за народни комад "Чучук Стана", од Милорада Петровића - Сељанчице. Христићев музички језик одликују мелодијска инвенција, колоритна оркестрација, позноромантичарска и делимично импресионистичка хармонија, јасноћа и прегледност формалне структуре. По својој примарно романтичарској оријентацији он се донекле разликује од друге двојице својих савременика Коњовића и Милојевића, у чијим делима има више радикалних захвата у савремени стилски израз. Христић је ближи мокрањчевским коренима те његов опус представља мост од романтичарских основа ка модерним струјањима. Христићево најзначајније дело је први целовечерњи српски балет Охридска легенда.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1755 и кп 2660/1, пролази дуж целе кп 2654/1, дуж дела кп 2654/2 и завршава се између кп 1720/2 и кп 2657/9, све у КО Ниш “Црвени Крст, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА НИКОЛЕ ПЕРИШИЋА**

Војник ВЈ Никола Перишић је рођен 24. новембра 1978. у Нишу, где је и завршио школу за машинбраваре. У Војску Југославије ступио је у марту 1998, оспособивши се за возача моторног возила. Слободу отаџбине бранио је на Косову и Метохији у саставу 52. батаљона Војне полиције. Војник Никола Перишић је погинуо 31. маја 1999. од дејства противтенковске мине, коју су поставили албански терористи у рејону села Орлате, Приштина, а на коју је он наишао својим возилом. Одликован је Медаљом за заслуге у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1734 и кп 1744, пролази дуж целе кп 1741 и завршава се између кп 1740 и кп 1742, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА МАРИНОВИЋА**

Јован Мариновић (1821 - 1893) је био српски политичар и дипломата, председник Владе Кнежевине Србије од 1873. до 1874. Мариновић је увео неколико напредних реформи српског политичког система. Био је члан прве генерације српских интелектуалаца образованих на Западу и током своје каријере заузимао је неколико важних положаја у државној управи. Био је близак сарадник утицајног министра Илије Гарашанина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Блачке улице, између кп 2590/1 и кп 2645, пролази делом дуж кп 2557/1, дуж целе кп 2644/4, кп 2644/3 и завршава се код постојеће Бованске улице, између кп 2643/1 и кп 2683/1, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ПРЕДРАГА ЕЈДУСА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2590/1 и кп 2591, пролази делом дуж кп 2557/1 и завршава се између кп 2586 и кп 2594, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА МАРКА ЛЕКА**

Марко Т. Леко (Београд, 17. септембар 1853 — Београд, 4. новембар 1932) је био хемичар, ректор Велике школе, академик, председник Црвеног крста. Као редовни професор Велике школе био је њен ректор 1902/03. и 1903/04. Један од оснивача Српског хемијског друштва и његов председник од оснивања (1897) до 1907. Постао је члан Српског ученог друштва 30. јануара 1884. Почасни члан Српске краљевске академије постао је 10. фебруара 1892. Био је активан члан друштва Црвеног крста, у њему је као члан Главног одбора био благајник (1915-20), потпредседник од 1921. и председник од 1924. године. Осим тога обављао је и низ других друштвених функција, био је председник Српског пољопривредног друштва, члан Привредног савета итд.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2447/1 и кп 2382, пролази делом дуж кп 2219/1 и завршава се између кп 2424 и кп 2417, све у КО Ниш “Црвени Крст, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛАНА ВЕЉОВИЋА**

Милан Вељовић, (1917. - 1988.) био је истакнути друштвени и спортски радник Ниша. Био је свештеник Нишке епархије, директор Народног позоришта у Нишу, наставник мешовите гимназије „Стеван Сремац“ у Нишу. Од 1964. године постаје спортски радник најпре у ФК Омладинац Ниш, ФК Јастребац Ниш, председник такмичарске комисије Фудбалског савеза Ниша, председник удружења клубова Нишке фудбалске зоне, секретар удружења женских фудбалских клубова Југославије, председник такмичарске комисије удружења женских фудбалских клубова.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Херцеговачке улице, између кп 2911/4 и кп 9972, пролази делом дуж кп 9969 и завршава се између кп 9971 и кп 2872, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ТОМАСА ЛИПТОНА**

Томас Липтон (1848.-1931.) "Величанствена мала Србија! Како је она дивно одиграла своју улогу у Великом рату" овом поруком је мултимилионер Томас Липтон почео своју књигу "Страшна истина о Србији" 1915, а оно што је мање познато јесте потресно писмо које је упутио британској јавности и коме је описао све ужасе које је видео у Србији. Сер Томас Липтон је највећи британски произвођач и извозник чаја, велики хуманитарац који потиче из сиромашне породице, а у време Првог светског рата је посетио Србију. Он је својим јахтама превозио велике количине санитетског материјала, као и чланове медицинских мисија које су долазиле у Србију да помогну народу у борби против тифуса. После страхота које је видео обилазећи Ниш, Београд, Крагујевац, Врњачку Бању, Скопље и Ђевђелију написао је отворено писмо уредништву угледног британског "Дејли Телеграфа" у коме их моли да објаве његово сведочење о катастрофи која је задесила Србију. Његово писмо је објављено 24. марта 1915. на десетој страни познатог листа, а у њему моли све који могу да помогну Србији да то и учине. Управо сам се вратио из Србије, земље коју сам посетио у експедицији коју је организовао заједнички комитет Британског Црвеног крста и Ред Светог Јована и пожурио сам да први пут затражим од вас да обавестите британску јавност о условима на које сам тамо наишао - писао је Липтон. Он је навео да му је Влада Србије пружила прилику да путује широм земље те да упркос величанственој борби коју воде Срби против моћних противника нико не може да им помогне у "ужасној епидемији тифуса која мучи ову малу нацију".- Србија се борила у три рата да одбрани своју земљу, а њихови ресурси су сада напрегнути до крајности. Ниш, са нормалном популацијом од 15.000 до 20.000 сада има више од 100.000 људи. У том пренатрпаном граду има на хиљаде случајева оболелих од тифуса. У једном дану у Нишу је скоро 300 људи умрло од тифуса, а на гробљима више немају где да се сахрањују мртви. Јахтом „Ерин“ је преко Сардиније, Малте, Атине и Солуна стигао на наше тло, почетком 1915. године, и посетио Београд, Крагујевац (где је пријем у његову част приређен у трпезарији Милошевог конака у којем је било седиште Врховне команде, ком приликом су били присутни регент Александар, Никола Пашић и многи други), Ниш (који га је прогласио почасним грађанином), Скопље, Ђевђелију, Врњачку Бању, бројне болнице и мисије у којима је разговарао са болесницима и рањеницима.Помагао је на сваком кораку, где год би отишао, делио новац шаком и капом. Примера ради, обезбедио је средства Хани Хенкин Харди да обнови Болницу „Краљ Петар“ у Тополи те да се српском санитету испоручи преко две хиљаде нових постеља.Ишао је свуда, и срдачно прилазио обичним људима, „лишен сваког облика снобизма“. За себе је тражио само најскромнији смештај, и храну коју једе обичан српски човек у ратним условима. Посећивао је ретке вашаре, скупљао купине са сељацима, ловио рибу, обилазио поједине манастире, јахао по шумадијским брдима, дивио се српским женама које су на себе преузеле бреме живота док су мужеви на фронту. Речју — заволео српски народ, који је због његове скромности и уљудности и човекољубља, људскости, заволео њега. Бројне су фотографије сера Липтона са обичним српским човеком, са обичним војником. Сер Томас Липтон је преминуо 2. октобра 1931. године у свом дому у Осиџу, а већину свог богатства оставио је родном Глазгову у којем је и сахрањен.Томас Липтон је био са нама у време највећих страхота за нашу државу и наш народ. Срби су га прихватили и заволели, а Нишлије су га из милоште звале „чика Тома“, и доделиле му звање почасни грађанин Ниша.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2037/1 и кп 2029, пролази делом дуж кп 2042 и завршава се између кп 1993 и кп 2016, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА 7. МАЈА**

7. Мај. - Дан када је бомбардован Град Ниш касетним бомбама у НАТО агресији на Савезну Републику Југославију 1999. године. Касетне бомбе експлодирале су поред зграде Патологије нишког Медицинског центра, поред зграде Бановине, главне пијаце, Нишке тврђаве, Здравственог центра "12. фебруар", паркингу Ниш експреса поред Нишаве. Погинуло је 16 цивила међу њима и једна трудница. Рањено је више од 70 људи. Оштећено је преко 100 стамбених објеката. Раније тог јутра ракетиран је северозападни део града и аеродром.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш - Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Шуматовачке улице, између кп 2072 и кп 2098, пролази дуж целе кп 2074 и завршава се код постојеће Улице Ђуке Динић, између кп 2069 и кп 2075, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 675/2 и кп 671, пролази делом дуж кп 674 и завршава се између кп 800/1 и кп 834, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА САШЕ ЂОРЂЕВИЋА**

Саша Ђорђевић - радни век је провео у Нишу, у 63. падобранској бригади, од потпоручника - командира вода, до пуковника - команданта бригаде. Био је официр који је знао шта хоће да оствари и умео је да дође до тог циља. У тренуцима распада СФРЈ, храбро је стао на чело 63. падобранске бригаде и повео је у херојску борбу у заштити Српског народа. Командовао је бригадом од 1991 до 1993. године. Погинуо је у хеликоптерском удесу на Миџору - Стара планина, 19. фебруара 1993. године у предаху између два борбена задатка. Његово јунаштво заувек ће бити у срцима свих припадника 63. падобранске бригаде, и нећемо дозволити да оде у заборав.

1. Неименованој улици у насељеном месту Ниш- Црвени Крст у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 672 и кп 661/2, пролази дуж целе кп 662, кп 881 и завршава се између кп 835 и кп 906, све у КО Ниш “Црвени Крст”, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПУКОВНИКА ГОРАНА ОСТОЈИЋА**

Горан Остојић - Рођен 1962. године у Бачком Добром Пољу, а по завршеној Војној Академији добија службу у 63.пад. бр. у којој је прошао све официрске дужности од командира вода, чете, начелника оперативе до Начелника штаба бригаде. Погинуо је 28. јула 1998. год. у рејону Јуничких планина

**Члан 65.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Палиграце у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Маршала Тита у насељеном месту Горња Топоница (мат. бр. улице 729043047586), и између кп 1524 и кп 4408, иде дуж кп 3106/1, кп 3105 и завршава код границе са насељеним местом Врело, се између кп 431 и кп 3633, све у КО Палиграце, утврђује се назив **УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА**

**Члан 66.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Царице Милице у насељеном месту Горња Топоница (мат. бр. улице 729043047586), и почиње од границе са насељеним местом Миљковац, између кп 522 и кп 473, иде дуж кп 3326 и завршава код границе са насељеним местом Берчинац, се између кп 2088 и кп 1578, све у КО Паљина, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1604 и кп 645/5, иде дуж кп 3328 и завршава се између кп 645/2 и кп 1607, све у КО Паљина, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДЕСИМИРА СЕЛИМОВИЋА**

Војник ВЈ Десимир Селимовић је рођен 11. априла 1978. у селу Горње Власе, општина Гаџин Хан. За време борбених дејстава на подручју Косова и Метохије борио се у саставу 52. батаљона Војне полиције, као војник возач. Погинуо је 14. априла 1999, када је његово борбено возило на превоју Волујак, код Ђаковице, било погођено пројектилом авијације НАТО-а. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 557/1 и кп 646, иде делом кп 3326, кп 3323, дуж кп 823, кп 871, кп 3324, кп 1004, кп 3332 и завршава се између кп 2316 и кп 2420, све у КО Паљина, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЈАНА ЦВЕТАНОВИЋА**

Војник ВЈ Бојан Цветановић је рођен 10. децембра 1978. у Алексинцу. У Војску Југославије ступио је у септембру 1998, оспособивши се за дужност возача тенка Т-55. На Косову и Метохији слободу отаџбине бранио је у строју 252. оклопне бригаде, у којој је обављао дужност за коју је оспособљен. Бојан Цветановић је погинуо 14. маја 1999. у рејону села Мухаџер Прелаз, код Урошевца, нашавши се на стражи у својој јединици. Савесни стражар на тренутак је напустио своје место како би упозорио другове који су спавали да се хитно склоне из куће, јер су авиони НАТО-а злокобно кружили изнад Урошевца. Пошто се уверио да су његови другови на безбедном, вратио се на своје стражарско место. Једна ракета, међутим, погодила је кућу и тенк испред којих је Бојан стражарио и том приликом је војник страдао.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 865 и кп 3324, иде дуж кп 871, кп 3325 и завршава се између кп 1375 и кп 959/3, све у КО Паљина, утврђује се назив **УЛИЦА СТЕФАНА ДУШАНА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1114 и кп 972, иде дуж кп 3324 и завршава се између кп 1128 и кп 1210, све у КО Паљина, утврђује се назив **УЛИЦА ТЕОДОРА ТОШЕ АНДРЕЈЕВИЋА**

Теодор Андрејевић је рођен у Руми, 18. јуна 1852. године, од оца Константина, по занимању пекара, и мајке Јулијане. Основну школу завршио је у Руми, а гимназију у Београду. Музику је почео да учи код приватних учитеља, прво код Антонија Цимбрића (такође Румљанина, који је предавао музику у Београду), а затим код Карла Реша, код кога је у то време учио и Стеван Стојановић Мокрањац. Андрејевић и Мокрањац су се тамо упознали и остали блиски пријатељи до смрти. Као изузетан таленат, Андрејевић је добио посао као члан оркестра Народног позоришта у Београду, а 1873. године добио је стипендију и отишао у Беч. На Бечком конзерваторијуму је студирао фагот, а у исто време је учио и обоу, клавир и виолину. Студије је завршио са натпросечним успехом, а забележено је и да је био први српски музичар своје генерације који је стекао високо музичко образовање. Још за време студија, у Бечу је радио као хоровођа Српског академског певачког друштва „Зора“, чији чланови су били српски студенти који су студирали у Бечу. Година 1877. и 1878. учествовао је у српско-турском рату, за шта је одликован. По повратку из рата, постао је члан оркестра Јохана Штрауса Млађег, с којим је наступао широм света, између осталог и у Београду. Андрејевић је у Штраусовом оркестру наступао као солиста на фаготу, али је у камерним ансамблима свирао и виолину и виолу. Са Штраусовим оркестром отишао је у Аустралију, где је наступао у Мелбурну и Сиднеју, и одлучио да остане. У Аустралији је живео пет година, од 1879. до 1884. године, и тамо је основао сопствени оркестар. Велики успех Андрејевићевог оркестра у Аустралији скренуо је пажњу домаће и стране јавности на њега, и због тога је добио надимак Аустралијанац, који је додао свом презимену и носио га до краја живота. Аустралијска штампа поредила га је са чувеним фаготистом тог времена, Џоном Винтерботомом. По повратку у Србију, Андрејевић је радио као професор музике у београдским гимназијама и Богословији Српске православне цркве. Основао је и прву приватну музичку школу у Београду, 1888. године, која је престала са радом након само годину дана, због финансијских тешкоћа. Основао је и водио Типографско певачко друштво „Јакшић“, а упоредо је дириговао и другим хоровима и оркестрима, између осталих Јеврејским певачким друштвом, затим Дечјим хором и Ђачким оркестром „Јавор“, те Српским тамбурашким друштвом, с којим је наступао у Бечкој опери. Као диригент, наступио је са Тамбурашким оркестром „Вила“ у националној ресторацији у српском павиљону на Светској изложби у Паризу 1900. године, као и у Прагу 1902. године.Тоша Андрејевић је компоновао око 25 маршева за поједине класе Војне академије у Београду, који су у своје време били врло популарни. Најпознатији од ових маршева су били „Цветићев марш“, „Јакшићев марш“, „Немања“, „Српска зора“... Поред тога, компоновао је више плесних комада, неколико полки и једно коло, као и неколико соло песама, од којих су се истицале „Небо моје“ и „Пламти ми срце у љубави“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2342 и кп 2339, иде дуж кп 2340, кп 2291, кп 3335 и завршава се између кп 2280 и кп 1351, све у КО Паљина, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА УГЉЕШЕ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Паљина у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 2856, кп 2857, све у КО Паљина, утврђује се назив **ЗАСЕОК БАРЕ**

**Члан 67.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5184 и кп 2827, иде дуж целе кп 3042/3 и завршава се између кп 2421/1 и кп 2856/2, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПУКОВНИКА БОЈАНА СПАСИЋА**

Потпуковник Бојан Спасић, рођен у Поповцу. Основну школу завршио у Поповцу, средњу војну и Војну академију у Београду 2000. године. За заслуге у Војсци Србије осам пута одликован и више пута награђиван. Учесник мировне мисије у Либерији. После дуже болести преминуо 14.12.2018. године. Иза себе оставио супругу и два сина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Миле Ђурђановића, између кп 5142 и кп 5157, иде дуж целе кп 5146, прелази преко кп 2398/2, кп 2399/2, кп 5179, кп 5179, кп 3016/5 и завршава се код предложене улице бр. 1, код кп 2422/4, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА НИШАВСКО СОКАЧЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Миле Ђурђановића, између кп 5126 и кп 5110, иде дуж дела кп 5306/1 и завршава се између кп 5113 и кп 5123, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА МАЈОРА СВЕТОМИРА ТРИФУНОВИЋА**

Светомир Трифуновић - у селу Омољица код Панчева, ватрени положај 310.срп ПВО погодиле су противрадарске ракете. Погођена је радарска станица за осматрање и навођење у којој се гине мајор Светомир Трифуновић рођен у селу Пресека (општина Зубин Поток), у то време командир самоходне ракетне батерије и уједно руковалац гађања. Са њим у возилу гине и пуковник Божидар Пејчић рођен у селу Рсовица (општина Пирот) који је те ноћи био у обиласку јединица испред више команде. Током овог дејства непријатеља гине и легендарни пилот, један од наших најбољих на авиона МиГ-21 и 29, својевремено командант РВ и ПВО генерал-пуковник Љубиша Величковић родом из села Црљенац (општина Мало Црниће крај Пожаревца). Мајор Трифуновић постхумно је одликован Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог степена и унапређен у чин мајора, пуковник Пејчић одликован је Орденом за заслуге у области одбране и безбедности другог степена а генерал-пуковник Величковић Орденом ратне заставе првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Миле Ђурђановића, између кп 5172 и кп 5208, иде дуж дела кп 5306/1 и завршава се између кп 5174 и кп 5207, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА МАЈОРА МИЛОРАДА РАЂЕНОВИЋА**

Милорад Рађеновић - Дана 15. августа 1998. године, полиција је ушла у добро утврђени Јуник. У суседном селу Вокша тог 15. августа погинула су четворица припадника МУП-а Србије. Погинули су мајор полиције Милорад Рађеновић (1962), капетан Драгољуб Шуковић (1960) и водници полиције прве класе Здравко Мишкин (1957) и Гојко Војновић (1958). Страдали су на осматрачници коју су терористи погодили минобацачем. Полиција је иначе поподне тог дана, поред Јуника, преузела контролу и над Вокшом. Разбијене снаге албанских терориста су покушале из ширег рејона Јуника да се извуку из блокаде и побегну у Албанију. Граничне јединице Војске Југославије спречиле су те покушаје и у обрачуну нанеле бројне губитке терористима. У одбијању напада ОВК погинуо је поручник Војске Југославије Никола Вујичић (1970) а тешко је рањен војник Миша Убоја (1978), који је од задобијених повреда преминуо у току превожења хеликоптером на ВМА.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Миле Ђурђановића, између кп 5054 и кп 3018/3, прелази преко кп 1968/2, кп 1965/3, кп 1964/2, кп 1960/3, кп 1959/3, кп 1954/9, кп 1954/8, кп 1954/7, кп 1953/12, кп 1953/13, кп 1953/14, кп 1952/3, кп 1950/3, кп 1949/5, кп 1949/4, кп 1947/2, кп 1945/3, кп 1944/2, кп 1943/2, кп 1942/2, кп 1939/3, кп 1940/3, кп 1936/3, кп 1935/3. кп 1934/3, кп 1933/5, кп 1932, кп 1931/3, кп 5019, кп 5018, кп 5017, кп 5016, кп 5015, кп 5014, кп 1927/3, кп 1804, кп 4831/2, кп 3018/3, кп 1806/2, кп 1614/2, кп 1615/2, кп 4827, дуж целе кп 4828 и завршава се између кп 4822 и кп 4820, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ИСИДОРА БАЈИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од кп 1807/2, између кп 4832 и кп 1926/2, иде делом дуж кп 5311 и завршава се између кп 4788 и кп 4870, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЉУБИШЕ ВЕЛИЧКОВИЋА**

Љубиша Величковић - У селу Омољица код Панчева, ватрени положај 310.срп ПВО погодиле су противрадарске ракете. Погођена је радарска станица за осматрање и навођење у којој се гине мајор Светомир Трифуновић рођен у селу Пресека (општина Зубин Поток), у то време командир самоходне ракетне батерије и уједно руковалац гађања. Са њим у возилу гине и пуковник Божидар Пејчић рођен у селу Рсовица (општина Пирот) који је те ноћи био у обиласку јединица испред више команде. Током овог дејства непријатеља гине и легендарни пилот, један од наших најбољих на авионима МиГ-21 и 29, својевремено командант РВ и ПВО генерал-пуковник Љубиша Величковић родом из села Црљенац (општина Мало Црниће крај Пожаревца). Мајор Трифуновић постхумно је одликован Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог степена и унапређен у чин мајора, пуковник Пејчић одликован је Орденом за заслуге у области одбране и безбедности другог степена а генерал-пуковник Величковић Орденом ратне заставе првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Бориса Кидрича, између кп 4214 и кп 4231, иде дуж дела кп 5303/1 и завршава се између кп 4223 и кп 4220, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА АДАМА РАДУЛОВИЋА**

Адам Радуловић - рођен у Поповцу. Погинуо приликом бомбардовања НАТО агресора у Поповцу.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Пољске улице у насељеном месту Поповац (мат. бр. улице 729469006247), и почиње од постојеће Пољске улице, између кп 1437/1 и кп 1358, иде дуж дела кп 3041/1, кп 862, прелази преко кп 863/2, кп 870, кп 871, кп 872, кп 876, кп 872, кп 873 и завршава се између кп 874/1 и кп 867, КО Поповац, утврђује се назив **ПОЉСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Баштованске улице, између кп 4281 и кп 4283, иде дуж целе кп 4282 и завршава се између кп 4280 и кп 4284, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ПУКОВНИКА БОЖИДАРА ПЕЈЧИЋА**

Божидар Пејчић - У селу Омољица код Панчева, ватрени положај 310.срп ПВО погодиле су противрадарске ракете. Погођена је радарска станица за осматрање и навођење у којој се гине мајор Светомир Трифуновић рођен у селу Пресека (општина Зубин Поток), у то време командир самоходне ракетне батерије и уједно руковалац гађања. Са њим у возилу гине и пуковник Божидар Пејчић рођен у селу Рсовица (општина Пирот) који је те ноћи био у обиласку јединица испред више команде. Током овог дејства непријатеља гине и легендарни пилот, један од наших најбољих на авиона МиГ-21 и 29, својевремено командант РВ и ПВО генерал-пуковник Љубиша Величковић родом из села Црљенац (општина Мало Црниће крај Пожаревца). Мајор Трифуновић постхумно је одликован Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог степена и унапређен у чин мајора, пуковник Пејчић одликован је Орденом за заслуге у области одбране и безбедности другог степена а генерал-пуковник Величковић Орденом ратне заставе првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Миле Ђурђановића, у кп 1037/1 – КО Трупале, од кп 830, иде дуж дела кп 8557 – КО Трупале и завршава се код кп 806/2, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАСТАВНИКА МИЛАНА БУНДАЛА**

Заставник прве класе ВЈ Милан Бундало је рођен 25. новембра 1950. у селу Жегар, општина Обровац. Завршио је Пешадијску подофицирску школу 1970. године. У ратним сукобима на Косову и Метохији учествовао је као припадник извиђачке чете 78. моторизоване бригаде на дужности четног старешине. Погинуо је приликом обављања борбеног задатка, 30. септембра 1998, у рејону Карауле „Морина”, када је моторно возило у којем се налазио наишло на противтенковску мину.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Јабланичке улице у насељеном месту Поповац (мат. бр. улице 729469006245), и почиње од постојеће Јабланичке улице, између кп 729/2 и кп 586/4, иде дуж целе кп 3036/9 и завршава се између кп 680/1 и кп 614/3, КО Поповац, утврђује се назив **ЈАБЛАНИЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 656/2 и кп 655/1, иде дуж целе кп 656/3 и завршава се између кп 656/4 и кп 655/2, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ВИТОМИРА ВИТЕ СОВРОВИЋА**

Витомир Вита Совровић (1937. – 2012.), фудбалер, од септембра 1955. године долази у Раднички из Ниша који је био члан 4. Зоне, као појачање на позицији нападача. Јуна 1962. године, Раднички из Ниша постаје прволигаш поготком Витомира Совровића. У једном периоду био је члан младе репрезентације СФРЈ. Био је спортиста Ниша 1962. године. Одиграо је преко 450 утакмица за Раднички из Ниша, постигао велики број голова, често одлучујућих. Био је део стручне комисије клуба са Нишаве у периоду највећег успеха у Купу УЕФА.

1. Неименованој улици у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Драгољуба Ђорђевића, између кп 3932 и кп 3939/1, иде дуж целе кп 5299/2 и завршава се између кп 3936 и кп 3938, КО Поповац, утврђује се назив **УЛИЦА ПОРУЧНИКА НИКОЛЕ ВУЈИЧИЋА**

Никола Вујичић - Дана 15. августа 1998. године, полиција је ушла у добро утврђени Јуник. У суседном селу Вокша тог 15. августа погинула су четворица припадника МУП-а Србије. Погинули су мајор полиције Милорад Рађеновић (1962), капетан Драгољуб Шуковић (1960) и водници полиције прве класе Здравко Мишкин (1957) и Гојко Војновић (1958). Страдали су на осматрачници коју су терористи погодили минобацачем. Полиција је иначе поподне тог дана, поред Јуника, преузела контролу и над Вокшом. Разбијене снаге албанских терориста су покушале из ширег рејона Јуника да се извуку из блокаде и побегну у Албанију. Граничне јединице Војске Југославије спречиле су те покушаје и у обрачуну нанеле бројне губитке терористима. У одбијању напада ОВК погинуо је поручник Војске Југославије Никола Вујичић (1970) а тешко је рањен војник Миша Убоја (1978), који је од задобијених повреда преминуо у току превожења хеликоптером на ВМА.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 2950/1, кп 2950/2, КО Поповац, утврђује се назив **ДОЊИ ПОПОВАЧКИ ЗАСЕОК**

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 3799, КО Поповац, утврђује се назив **ВЛАЈКОВАЧКИ** **ЗАСЕОК**

Манастир Влајковац је манастир Српске православне цркве у Епархији банатској који се налази близу Вршца

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, који обухвата део кп 3018/3, КО Поповац, утврђује се назив **ВОЈЛОВИЧКИ** **ЗАСЕОК**

Манастир Војловица је манастир Српске православне цркве који се налази код Војловице, у југоисточном предграђу Панчева, на око 5,5 километара према Старчеву, у кругу Рафинерије „Панчево“. Према најстаријој верзији, манастир је основао 1383. године деспот Стефан Лазаревић, син кнеза Лазара, а најстарији поуздани извор оставио је јеромонах Партеније 1542. године (нека предања говоре да су цркву подигли монаси - њих 46, који су се доселили из српских крајева). То је писало у старој књизи "Саборник", која је међутим изгубљена. Заиста, у јужној Србији у месту Велико Војловце постоје остаци старог манастира истог имена, чији су калуђери по предању избегли у Банат. Године 1567. потписао се на једном Минеју тадашњи калуђер кир Сава. У манастиру постоји запис из 1799. године који наводи на то да је деспот Стефан Лазаревић обновио манастир 1405. године. Одувек је био важно духовно средиште овог дела Баната

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 2698/1, кп 2709, КО Поповац, утврђује се назив **ЗАСЕОК КЉУЧ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Поповац у Градској општини Црвени Крст, који обухвата део кп 458/6, кп 3018/4, КО Поповац, утврђује се назив **ГОРЊИ ПОПОВАЧКИ ЗАСЕОК**

**Члан 68.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 943 и кп 2444, иде дуж целе кп 942, кп 945/5, дуж дела кп 2444, прелази преко кп 2443, кп 241, дуж дела 2433 и завршава се између кп 236 и кп 221, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА СМИЉЕ АВРАМОВ**

Смиља Аврамов (1918 - 2018) била је српски стручњак за међународно право и члан Сената Републике Српске. У јавности је највише позната по обелодањивању и писању о злочинима и геноциду над Србима у двадесетом веку.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње од кп 1465, између кп 1466 и кп 1445, иде дуж дела кп 1464, кп 1461/1 и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 1483 и кп 1461/2, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА ЏОНА ФРОТИНГАМА**

Џон Фротингам (Јохн Фротхингхам, Бруклин, 1879 — 1935) био је амерички правник, индустријалац, савременик и учесник Великог рата и велики љубитељ музике преко које дознао за судбини словенских народа у рату, коме је помогао прикупљањем деце – ратне сирочади и оснивањам четири Америчка васпитна дома за ратну сирочад и напуштену децу. Носилац је Карађорђеве звезде са мачевима и Краљевског ордена Белог орла. Са својом сестром и ујацима 1914. године, када је чуо о судбини Србије у Великом рату, потражио је начин како да помогне. Фротингам је најпре донирао је 10 хиљада долара што је био само почетак његовог рада на помоћи Србији и њеном народу. Потом је у новембру 1914. године послао читаву једну болницу за Београд, са опремом и особљем од укупно десет лекара и помоћника. Вредност болнице са свим пратећим материјалом износила је око 200 хиљада тадашњих долара. Такође је у Србији основао и до краја постојања финансирао два дома за српску ратну сирочад: Први дом, је био Српско-амерички дом, који је са огромном преданошћу и залагањем водила Даринка, позната као мама Грујић. Дом је прошао цео ратни пут од Београда, преко Битоља, Солуна, Атине, Нице, поново Београда и на крају Сремске Каменице где је постојао док и последњи питомац није ишколован и отиснут у живот. Други дом, је био Дом у Врању смештен у две новоизграђене двоспратне зграде за смештај ратне сирочади (кроз који је прошло око 600 питомац) и треће за пријем гостију.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1466 и кп 1468, прелази преко кп 1467, кп 1462, кп 1483, кп 1461/1 и завршава се код предложене улице бр. 7 између кп 1456 и кп 1486, КО Рујник , утврђује се назив **УЛИЦА АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2012/1 и кп 1469, иде дуж целе кп 1473 и завршава се код предложене улице бр. 5 између кп 2006/1 и кп 1477, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА ЖИВОЈИНА ПАВЛОВИЋА**

Живојин Павловић (Шабац, 15. април 1933 — Београд, 29. новембар 1998) био је један од најзначајнијих српских редитеља црног таласа југословенског филма, као и еминентни књижевник, сликар и професор Факултета драмских уметности у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 241 и кп 2013/3, иде дуж дела кп 2443, кп 2433 и завршава се код предложене улице бр. 7 између кп 1479 и кп 1999, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА ПОТПОРУЧНИКА АЛЕКСАНДРА ДРАЖЕТЕ**

Потпоручник ВЈ Александар Дражета је рођен 10. јуна 1974. у Приштини. Завршио је Војну академију Копнене војске, смер пешадије. У ратним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 125. моторизоване бригаде на дужности командира пионирског вода. Погинуо је у рејону Карауле „Ђеравица”, 25. октобра 1998, обезбеђујући државну границу према Албанији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње, између кп 202 и кп 2003, иде дуж целе кп 2005, прелази преко кп 2432, дуж дела кп 2017 и завршава се између кп 193 и кп 2019/1, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА РАДЕТА ЈАШАРЕВИЋА**

Миодраг Раде Јашаревић (Крушевац, 1916 — Колари, 10. октобар 1976) је био српски виолиниста, признати уметник народне музике и дугогодишњи шеф Народног оркестра Радио Београда. Раде Јашаревић је рођен у Крушевцу 1916. године. Виолину је почео да свира у петој години, да би своју дечачку страст касније претворио у животни позив. У Београду је уписао музичку школу, затим и Музичку академију, а његов таленат био је запажен када је 1947. године положио аудицију за Забавни оркестар у Радио Београду. Наредне године је прешао у Велики народни оркестар, на чијем је челу био Властимир Павловић Царевац. Када је Царевчева виолина заувек заћутала 1965. године, Раде је стао на чело Народног оркестра Радио Београда. Октобра 1976. године, у тешкој аутомобилској несрећи, која се догодила на ауто-путу Београд-Ниш, код места Колари, поред певачица Силване Арменулић и Мирјане Барјактаревић, погинуо је и естрадни уметник и маестро на виолини Миодраг Раде Јашаревић.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1442 и кп 1581, иде дуж дела кп 2440/1, кп 2433, прелази преко кп 2432, дуж дела кп 2434 и завршава се између кп 1946 и кп 2249, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА РУЈНИЧКИ ВЕНАЦ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 2440/1 и кп 1585, иде дуж дела кп 1581, кп 1580 и завршава се код предложене улице бр. 7 између кп 1506 и кп 1507/2, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА БРАЋЕ ГРИМ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1493/1 и кп 1499, иде дуж целе кп 1495 и завршава се код предложене улице бр. 7 између кп 1494 и кп 1496, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА ВЛАДИМИРА ЂОРЂЕВИЋА**

Владимир Ђорђевић (Брестовац код Бора, 1. децембар 1869 — Београд, 22. април 1938.) је био фолклорист и композитор. После завршене учитељске школе, студирао музику на конзерваторијима у Бечу и Прагу. Био је наставник музике и хоровођа по унутрашњости Србије, за време Првог светског рата у Француској, а после рата у Музичкој школи „Станковић“ у Београду. У току службовања у унутрашњости бележио је народне мелодије и сакупљао инструменте. Објавио је велики број радова из области српског и македонског музичког фолклора и две књиге својих записа народних мелодија: Српске народне мелодије (Јужна Србија), 1928. и Српске народне мелодије (Предратна Србоја), 1931. Компоновао је хорску музику, песме за глас и клавир, виолинска и клавирска дела. Прикупљао је грађу из историје српске музике, која је највећим делом објављена пострхумно, с насловон Прилози библиографском речнику српских музичара (Музиколошки институт САН 1950.) По њему је названа Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић” Јагодина.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1986 и кп 1980, иде дуж целе кп 1982, прелази преко кп 2432, наставља дуж целе кп 2075 и завршава се између кп 2074 и кп 2080, КО Рујник, утврђује се назив **ДУЧИЋЕВА** **УЛИЦА**

Јован Дучић - (1874. -1943.) био је српски и југословенски писац, песник и дипломата. Један је од најзначајнијих песника српског модернизма и најзначајнији лиричар. Био је и један од оснивача Народне одбране, националне невладине организације у Краљевини Србији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, која почиње од кп 1580, између кп 1579 и кп 1507/2, иде дуж дела кп 2449 и завршава се између кп 1565 и кп 1537/2, КО Рујник, утврђује се назив **УЛИЦА БОРИВОЈА ИЛИЋА**

Боривоје Илић (Струмица, 25. март 1918 — Београд, 4. децембар 1987) био је српски композитор, диригент, аранжер, дугогодишњи музички уредник Радио Београда. Рођен је 1918. године у Струмици од оца Димитрија, учитеља и мајке Анете, учитељице. Композицију, дириговање и наставнички одсек завршио је на Музичкој академији у Београду (М. Живковић). Посветио се раду у Радио Београду. Компоновао је претежно вокална дела, као и обраде народних мелодија. Био је уметнички руководилац и диригент хора КУД АБРАШЕВИЋ Београд 1965—1966. године. Уметнички је обрадио, вредно, предано сакупљао народне и градске песме, као и народна кола. Најпознатије музичке обраде Боривоја Илића су: "ТЕШКОТО", мушка игра из Лазаропоља, "ТРОЈНО", чобанско надигравање, Источна Србија, "ГО ПРАТИЛЕ ДЕДО", игре из Скопске Црне Горе, "ИГРЕ ИЗ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ", које се налазе на редовном репертоару Ансамбла Коло. Радио је аранжмане и композиције за ненадмашну, "златну" генерацију певача и музичара, којој су припадали: Василија Радојчић, Душица Стефановић, Лепа Лукић, Мерима Његомир, Нада Мамула, Радојка Живковић, Цуне Гојковић, Станиша Стошић, Тозовац и многи други. Као један од оснивача Драгачевског сабора трубача у Гучи, дао је велики музички допринос заједно са музичким прегаоцима тог доба: Миодраг Васиљевић , Драгољуб Јовашевић, Драгослав Девић, Живојин Здравковић, за шта Бора Илић добија награду: “ЗЛАТНА ТРУБА - ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА ГУЧА” 1970. године.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 2198, КО Рујник, утврђује се назив **ДОЊИ РУЈНИЧКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 1857, КО Рујник, утврђује се назив **ЗАСЕОК СТАРИ ГАЈ**

Манастир Стари Гај је манастир Српске православне цркве у Епархији банатској који се налази близу Ковина

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 1393, КО Рујник, утврђује се назив **ЗАСЕОК ХАЈДУЧИЦА**

Манастир Хајдучица је био мушки манастир Српске православне цркве који се налази код села Хајдучица у источном Банату, Епархија банатска. Изграђен је 1939. године. Манастирска црква је посвећена Светим Архангелима, задужбина је Олге С. Јовановић, ћерке грофа Дунђерског. Од скоро у њему бораве монахиње које су прешле из манастира Месић

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Рујник у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 904, КО Рујник, утврђује се назив **ГОРЊИ РУЈНИЧКИ ЗАСЕОК**

**Члан 69.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1151/1 и кп 1156, иде дуж кп 5480 и завршава се између кп 240/2 и кп 274, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА ДИМИТРИЈА ДАВИДОВИЋА**

Димитрије Давидовић (Земун, 23. октобар 1789 - Смедерево, 6. април 1838) био је српски политичар и дипломата, уставописац, новинар и публициста. Давидовић је каријеру у Србији започео као лекар и кнежев приватни (породични) секретар, наставио као кнежев државни секретар, истакао се у Цариграду као дипломата, да би своју делатност крунисао писањем Сретењског устава и стекао положај попечитеља (министра). Био је привржен просветитељским идејама и слободоумљем; бавио се и књижевношћу и историјом. Године 1835. године је израдио Сретењски устав, који је обнародован исте године у Крагујевцу и у уставном периоду је био министар унутрашњих послова и просвете. Димитрије Давидовић и Димитрије Фрушић, подстакнути Јернејем Копитаром, поднели су 2. фебруара 1813. године Врховној полицијској управи у Бечу захтев за издавање новина. Међутим, канцелар Метерних одбио је њихов захтев због ратовања у Србији и нерешеног њеног положаја. На Копитаров наговор, они су се обратили 10. марта 1813. године лично цару Францу, добили царску сагласност, а после полицијске провере добили су позитивно решење 26. априла 1813. године. Први број изашао је из штампе 23. августа 1813. године под називом Новине сербске из царствујушчег града Вијене. Од 1816. године штампане су под скраћени називом – Новине сербске. У почетку су штампане сваки дан сем недеље и празника, а од 1817. до 1822. године два пута недељно. После слома Првог српског устанка и великог турског терора појавиле су се српске избеглице у Аустријском царству. У Беч су пристигли Вук Караџић и Прота Матеја Ненадовић, којима су се нашли на услузи новинари Давидовић и Фрушић. Они су били на услузи Проти Матеји, званичном представнику устаничких Срба. Они су преводили, састављали европским владарима званичне молбе, водили Проту Матеју на аудијенције. Аустријски цар Франц примио је Проту Матеју и Давидовића у аудијенцију 20. маја 1814. године, том приликом су тражили заштиту и помоћ за избегле Србе. Главно његово историографско дело, "Дјејанија к историји српскога народа", објављено је 1824. године, а затим 1846. и 1848. године под насловом "Историја народа србског". Радован Самарџић, један од најистакнутијих изучавалаца развоја српске историографије, сврстао је ово дело у прелазни период српске историографије између дела Јована Рајића и првих модерних српских историчара (Александра Стојачковића, Николе Крстића и Илариона Руварца). Иако се попут сличних дела углавном ослања на раније радове ово дело је, према речима Симе Ћирковића, остварило знатан утицај јер је доживело више издања а коришћено је и као уџбеник.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 435 и кп 437, иде дуж кп 436, делом кп 450, кп 449, дуж кп 445, дуж кп 486, кп 1259 и завршава се између кп 1258 и кп 1272, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА РАНКА ЖЕРАВИЦЕ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 493 и кп 1128, иде дуж кп 5483 и завршава се између кп 752 и кп 792, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА ЛЕПЕНАЧКА**

Манастир Лепенац је манастир Епархије крушевачке Српске православне цркве из 15. века. Манастир се налази на десној обали реке Расине, и удаљен је од главног пута Брус-Крушевац свега 700 метара. Манастир посвећен Светом Стефану спада у једне од највећих и најлепших манастира Моравске школе и тог времена уопште. Представља непокретно културно добро као споменик културе.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 510 и кп 513, иде дуж кп 512, кп 569 и завршава се код предложене улице 3, између кп 494 и кп 615/1, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА ЈОВАНА РАЈИЋА**

Јован Рајић (Сремски Карловци, 21. септембар 1726 — Ковиљ, 22. децембар 1801) је био српски калуђер, историчар, писац и педагог.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 593 и кп 611, иде дуж кп 610, прелази преко кп 5483, наставља дуж кп 1069, кп 1073 и завршава се код раскрснице предложених улица 1, 7 и 8, у кп 1017, између кп 1068 и кп 1151/2, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1071 и кп 1151/1, иде дуж кп 1073 и завршава се између кп 1074 и кп 1103, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА СИМЕ ЋИРКОВИЋА**

Сима Ћирковић (Осијек, 29.јануар 1929 — Београд, 14.новембар 2009), је био српски историчар и академик Српске академије наука и уметности. Био је један од највећих познавалаца српског средњег века. Објавио је велики број радова и монографија од којих су најзначајније Историја средњовековне босанске државе и Срби у средњем веку.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1067/1 и кп 1068, иде дуж кп 1017, кп 2250 и завршава се између кп 2247 и кп 5475/2, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБОМИРА ЉУБОМИРОВИЋА**

Заставник полиције Љубомир Љубомировић је рођен 21. априла 1966. у Крушевцу. Завршио је Вишу школу унутрашњих послова. Запослио се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 1. новембра 1990. године. Био је помоћник командира у Полицијској станици Одеqења унутрашњих послова Трстеник, Секретаријата унутрашњих послова у Крушевцу. Погинуо је у борби с албанским терористима, 26. септембра 1998, у рејону планине Чичавица, општина Глоговац. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1156 и кп 1067/1, иде дуж кп 5480, кп 5486/2 и завршава се између кп 2763 и кп 1730/1, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА БОЈАНА ДЕНИЋА**

Капетан ВЈ Бојан Денић је рођен 8. новембра 1967. у Лесковцу. Завршио је Војну академију Копнене војске, смер артиљерије. Као капетан био је на дужности командира батерије. У ратним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 549. моторизоване бригаде, на дужности командира самоходне батерије. Приликом заробљавања велике групе албанских терориста, 28. јула 1998. у селу Брзина, код Драгаша, погођен је из митраqеза и погинуо.

1. Неименованој улици у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1721 и кп 1723, иде дуж кп 1722, кп 1707, кп 5487/2 и завршава се између кп 1691 и кп 1643, КО Сечаница, утврђује се назив **УЛИЦА ВОДНИКА ВИТОМИРА КУЗМАНОВИЋА**

Водник прве класе ВЈ по уговору Витомир Кузмановић је рођен 29. априла 1969. у селу Угодновић, општина Теслић. За време службовања био је на дужности командира 2. одељења 1. вода Војне полиције специјалне намене. Учествовао је у ратним дејствима у Републици Српској и Републици Српској Крајини. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 5. батаљона Војне полиције, на дужности командира вода. Водник Кузмановић је, 7. августа 1998, погинуо у сукобу с албанским терористима који су поставили заседу у рејону села Јасић и, Дечани.Одликован је Орденом за храброст.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 6064 и кп 6065, КО Сечаница, утврђује се назив **ДОЊИ СЕЧАНИЧКИ ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 5596, КО Сечаница , утврђује се назив **РЕЧКИ ЗАСЕОК**

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 1495, КО Сечаница, утврђује се назив **ГОРЊИ СЕЧАНИЧКИ** **ЗАСЕОК**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Сечаница у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 5642, кп 5666 и кп 6108, КО Сечаница, утврђује се назив **ЗАСЕОК ЂУРЂЕВАЦ**

Манастир Ђурђевац је српски средњевековни манастир који је откривен археолошким истраживањем 2008. године. Манастир се налази у Кривој Ријеци крај Козарске Дубице. Припада Епархији бањалучкој Српске православне цркве

**Члан 70.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која је наставак - продужетак постојеће улице Пеке Дапчевића у насељеном месту Мезграја (мат. бр. улице 729337000348, и почиње између кп 158/1 и кп 158/4, иде делом кп 158/3, кп 160/2, кп 161/2, кп 163/2, кп 164/2, кп 2246, кп 204/3, кп 203/3, кп 202, кп 201/3, кп 193, кп 192/4, кп 192/2, кп 191/2, кп 190/2, кп 189/2, кп 180/2, кп 177/2, кп 356/2, кп 357/2, кп 360, кп 363/2, кп 364, кп 2244, кп 371/2 и завршава код границе са насељеним местом Мезграја, се између кп 2256/54 и кп 726, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 158/1 и кп 123/1, иде дуж 2248 и завршава се између кп 1156 и кп 1154/2, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ВИКЕНДАШКА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 123/3 и кп 123/1, иде делом 123/2, кп 122/2, кп 121/2, кп 584/2, кп 583/2, кп 582/2, кп 581/2, кп 580/2, кп 579/2, кп 578/2, кп 577/2, кп 576/2, кп 574/2, дуж кп 635 и завршава се између кп 914 и кп 606, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА КАПЕТАНА СРЕЋКА АНДРИЋА**

Резервни капетан ВЈ Срећко Андрић је рођен 23. маја 1947. у Краљеву. Завршио је школу резервних официра оклопно - механизованих јединица. Учествовао је у борбеним дејствима на територији Републике Српске Крајине. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу механизоване чете 2. оклопног батаљона 252. оклопне бригаде, на дужности командира чете. Борећи се у разбијању албанских терориста, живот је од дејства авијације НАТО-а изгубио 4. јуна 1999. у рејону села Ландровац. Одликован је Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Улице Карађорђеве у насељеном месту Велики Дреновац (Општина Алексинац), и почиње између кп 123/2 и кп 158/4, иде дуж 2248 и завршава се код границе са насељеним местом Велики Дреновац, између кп 131/1 и кп 132/1, све у КО Суповац , утврђује се назив **УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Улице Вука Стефановића Караџића у насељеном месту Велики Дреновац (Општина Алексинац), и почиње између кп 131/1 и кп 129/7, иде делом кп 131/2, кп 129/2, дуж кп 128/1 и завршава се код границе са насељеним местом Велики Дреновац, између кп 127/2 и кп 130, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 127/4 и кп 127/2, иде делом кп 127/3, кп 118/3, кп 114/3, кп 114/5, кп 113/2, кп 112/2, кп 107/1, кп 106, кп 102 и завршава се између кп 92 и кп 101/3, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА КЛАДЕНАЧКА**
4. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 117/1 и кп 115/1, иде дуж кп 115/6, делом кп 115/5 и завршава се између кп 116/1 и кп 111/1, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ИВАНА ТУРГЕЊЕВА**
5. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 111/3 и кп 580/3, иде дуж кп 111/4, кп 580/3, кп 579/3, кп 108/5, кп 105/1 и завршава се између кп 103 и кп 108/1, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА РАНЂЕЛА АНТИЋА**

Војник ВЈ у резерви Ранђел Антић је рођен 11. новембра 1950. у селу Лешане, општина Сува Река. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 70. војнотериторијалног одреда Сува Река, као стрелац. Дана 17. априла 1999. изгубио је живот, упавши у заседу коју су поставили албански терористи у рејону села Сопино, Сува Река. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 664 и кп 666, иде дуж кп 665 и завршава се између кп 176 и кп 717, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ШАНАЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 626 и кп 820/3, иде дуж кп 876 и завршава се између кп 875/1 и кп 606, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА**

Момчило Настасијевић (Горњи Милановац, 6. октобар 1894 — Београд, 13. фебруар 1938) је био српски песник који је припадао модерним тенденцијама у српском песништву између два рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 816/5 и кп 1140, иде дуж кп 2249, кп 2250, кп 1068, делом кп 1074, кп 2251, кп 1255, кп 1260, кп 1256, кп 1261, кп 1262, кп 1263, кп 1270, кп 1271, кп 1272, кп 1273, кп 1274, кп 1294, кп 1288, кп 2251, кп 1343/1, кп 1342, дуж кп 1345, делом кп 1319, кп 1318, кп 1320, кп 1322, кп 1323, кп 1324, кп 1307, кп 1308 и завршава се између кп 1311/1 и кп 1306, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОГ ЛАЗАРА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 883 и кп 1114/4, иде дуж кп 1106 и завршава се између кп 1103 и кп 910, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА СТАРЕ ЧЕСМЕ**

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак Нишке улице у насељеном месту Велики Дреновац (Општина Алексинац), и почиње између кп 921 и кп 918, иде дуж кп 920, кп 93, делом кп 63/1 и завршава се код границе са насељеним местом Велики Дреновац, између кп 62/1 и кп 94, све у КО Суповац, утврђује се назив  **НИШКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 928 и кп 940/1, иде дуж кп 951, кп 930 и завршава се између кп 921 и кп 922, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ЖАРКА БАБИЋА**

Војник ВЈ у резерви Жарко Бабић је рођен 2. фебруара 1970. у Крушевцу. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 7. пешадијске бригаде, као стрелац. У сукобу с албанским терористима изгубио је живот, 15. маја 1999, у рејону села Овчарево, општина Клина. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1091 и кп 912, иде дуж кп 2249, кп 1224, кп 1237 и завршава се између кп 1248 и кп 1231/1, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1221 и кп 1111, иде дуж кп 2249, кп 2255 и завршава се између кп 1964 и кп 1979, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИНА**

Захарије Стефановић Орфелин је био истакнути српски песник, историчар, бакрорезац, барокни просветитељ, гравер, калиграф и писац уџбеника. Рођен је у српској породици у Вуковару 1726. године, у периоду после Бечког рата 1683-1699.

1. Неименованој улици у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1000 и кп 1087, иде дуж кп 1074, кп 1048, кп 1224 и завршава се код предложене улице 15, између кп 1236/2 и кп 1076/2, све у КО Суповац, утврђује се назив **УЛИЦА СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА**

Слободан Селенић (1933.-1995.) је био српски писац и критичар, писао је романе, драме и позоришну критику. Био је дописни члан САНУ и добитник многих награда, између осталих НИН-ове награде 1980. године за роман Пријатељи. Био је и редовни професор на Факултету драмских уметности где је предавао драматургију 20. века.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Суповац у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 2108, све у КО Суповац, утврђује се назив **ЗАСЕОК** **ЛИПЉЕ**

Липље је православни хришћански манастир који се налази у селу Горње Липље између Котор Вароша и Теслића, у Републици Српској, БиХ

**Члан 71.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Железничке улице, између кп 10140 и кп 10142, пролази дуж целе кп 10141, кп 10294, делом дуж кп 8572 и завршава се између кп 7850 и кп 7822/1, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ОРЕШКОВИЧКА**

По манастиру Орешковица у централној Србији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 10147 и кп 7782, пролази делом дуж кп 8571, кп 8569 и завршава се између кп 7815 и кп 7763, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ВИТОВНИЧКА**

По манастиру Витовница у централној Србији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће Железничке улице, између кп 9201 и кп 10296, пролази делом дуж кп 10268, прелази преко кп 2354/7, пролази делом дуж кп 8493 и завршава се између кп 6435 и кп 9113, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА СРЂАНА ЈАЋИМОВИЋА**

Срђан Јаћимовић (4. октобар 1960 — 10. мај 2006) је био српски композитор, професор и продуцент. Студије започео код проф. Василија Мокрањца, а дипломирао на ФМУ у Београду, на Одсеку за Композицију и оркестрацију. Магистрирао на истом факултету у класи проф. Властимира Трајковића. Професионалне активности: асистент за Хармонију и Полифонију, најпре на ВМШ у Нишу од 1987, на Факултету уметности од 2002; продуцент за снимања класичне музике у Радио Београду (1995-2006); Из композиторског опуса: Варијације на Бартокову тему за два клавира (1981); Гудачки квартет (1985); Соната за виолину и клавир (1983); Њен тата љубичастих власи (1983); Ла фламме де л'оранге за симфонијски оркестар (1987); Сцене са погледом у назад за симфонијски оркестар (1989); Оут оф Пое, кантата за два сопрана и електронику (1988); Мадригал де ла Хонте за мешовити хор (1988, прво извођење на ЈХС у извођењу хора Станко Пауновић из Ниша); Шта се дешава? за симфонијски оркестар (1990); Три става за гитару соло (1991); Мирска пјенија, кореографске слике за солисте, велики оркестар и хор (1993, премијерно извођење у Нишу, Академски хор СКЦ (ЦД); Трахињанке, кантата по Софоклу за солисте, велики оркестар и хор (1994, наручено дело за отварање ЈХС у Нишу, Академски хор СКЦ (ЦД); Кругови за виолину и клавир (1995); Сени за клавир соло (1996); Став за кларинет соло (1997); опера Под знаком Мефиста, према Гетеу (1997); Мали рег с мирисом из руске земље за гудачки квартет (1998); Једноставне молитве за хор а капела (2000); Шест песама са Севера по Милошу Црњанском за сопран и гудачки квартет (2000); Акатист Светом апостолу Андреју прозваном за мешовити хор (посвећено Академском хору СКЦ Универзитета у Нишу, прво извођење на Васкршњем концерту у нишкој Саборној цркви, ЦД издање 2001). Књиге из области теорије музике: Основи технике полифоније Универзитет у Нишу (1990), Увод у стилистику хармоније Универзитет у Нишу (1991). Огледи о музици Цркве у Византији: О савременим интерпретацијама византијске црквене музике, Источник, Београд, 1994, Трећи програм Радио Београда; О аутентичном у музици српске цркве, Д. К. Студентски град, Београд, 1993, Трећи програм Радио Београда; О разликама у црквеном појању у источном и западном хришћанству, СКЦ, Београд, 1995; О неправославном у музици српске цркве, Свечаник, Београд, 1994; и др. Симфонијске оркестрације вокалних и инструменталних нумера за потребе РТВ Београд; Учествовање на ЦД издању Светске премијере ТВ Београд и ПГП РТС (1997); позоришна музика, оркестрације Брехтових сонгова на ЦД-у у издању ПГП РТС (1998); Музика за филм Бело одело (1999) са пратећим ЦД-ом.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Железничке у насељеном месту Трупале (мат. бр. улице 729574006317), и почиње од кп 10295, пролази дуж целе кп 10296, кп 8500 и завршава се између кп 6572 и кп 7215, све у КО Трупале, утврђује се назив **ЖЕЛЕЗНИЧКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 7239 и кп 10198/1, пролази делом дуж кп 10297, дуж целе кп 10216 и завршава се између кп 10228 и кп 10224, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ИГЊАТА ЈОБА**

Игњат Јоб (Дубровник, 28. март 1895 — Загреб, 28. април 1936) је био српски сликар. Игњат Јоб један је од представника колористичког водећег стила у српској уметности тридесетих година 20. века. Међутим, Јоб се издваја од других по избору тема и мотива. Реч је о призорима који по маштовитости и необичним ситуацијама одударају од смиреног и озбиљног представљања детаља из свакодневног живота, какво се може видети на сликама његових савременика.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 10200 и кп 10209, пролази делом дуж кп 10208 и завршава се између кп 10205 и кп 10210, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА АЛЕКСАНДРА БАЈИНА**

Војник ВЈ Александар Бајин је рођен 29. августа 1979. у селу Турија, општина Србобран. За време одслужења војног рока био је на дужности у противпожарном одељењу позадинског батаљона Гардијске бригаде. Рањен је 25. маја 1999. од дејства авијације НАТО- а, обављајући војну службу у Београду, а од последица рањавања преминуо је 28. маја 1999. на Војномедицинској академији. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 6568 и кп 6567, пролази делом дуж кп 8502 и завршава се између кп 6586 и кп 6533, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИЛИВОЈА БАЈИЋА**

Војник ВЈ у резерви, добровољац Миливоје Бајић је рођен 5. августа 1949. у селу Забрђе, општина Пљевља. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је у саставу 549. моторизоване бригаде као добровољац стрелац. Живот је изгубио у борби с албанским терористима, 17. маја 1999, у рејону Призрена. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 9283 и кп 9068/2, пролази делом дуж кп 10286, дуж целе кп 9055/1, кп 9055/2 и завршава се између кп 9046 и кп 9054/3, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТРА ДОБРОВИЋА**

Петар Добровић (Печуј, 14. јануар 1890—Београд, 27. јануар 1942) је био познати српски сликар и политичар рођен у граду Печују, данашњој Мађарској. Један је од водећих представника модернизма југословенске уметности између два светска рата. Као представник српског колоризма, био је познат по портретима и пејзажима. У раним годинама био је импресиониста и кубиста.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 9097 и кп 9098, пролази делом дуж кп 10286, кп 8493, кп 8494, прелази преко 6442 и завршава се између кп 6443 и кп 6441, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОРАДА МИХАИЛОВИЋА**

Милорад Бата Михаиловић (Панчево, 8. фебруар 1923 — Париз, 23. април 2011) је био српски сликар. Михаиловић је започео сликарство у духу реализма и традиционализма, да би убрзо пронашао језик експресионизма који је у каснијим фазама мењао у неколико стилских поетика.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Бранка Миљковића у насељеном месту Трупале (мат. бр. улице 729574006324), и почиње између кп 6417 и кп 9381, пролази делом дуж кп 8489, кп 10284 и завршава се између кп 9357 и кп 8943, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА БРАНКА МИЉКОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Бранка Миљковића у насељеном месту Трупале (мат. бр. улице 729574006323), и почиње између кп 4365/2 и кп 7938, пролази дуж целе кп 8576, кп 10370, прелази преко кп 5919, наставља дуж целе кп 10371/1 и завршава се код границе са насељеним местом Поповац, између кп 5211/1 и кп 7596, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 7661 и кп 7657, пролази дуж целе кп 8560 и завршава се између кп 7644 и кп 7635, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА** **ВОЈНИКА МИХАЈЛА БАНДУРА**

Војник ВЈ Михајло Бандур је рођен 31. децембра 1974. у Сиску. У борбеним дејствима на Косову и Метохији био је изви|ач у саставу извиђачке чете 37. моторизоване бригаде. Живот је изгубио 8. априла 1994. у рејону села Горње Обриње, од дејства авијације НАТО-а на моторно возило у којем се налазио. Одликован је Орденом за заслуге у областима безбедности и одбране првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Вртишке улице у насељеном месту Трупале (мат. бр. улице 729574006327), и почиње између кп 6257 и кп 6338, пролази дуж целе кп 8484 и завршава се између кп 6209 и кп 6271, све у КО Трупале , утврђује се назив **ВРТИШКА УЛИЦА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 8807 и кп 8817, пролази дуж целе кп 10280 и завршава се између кп 8792 и кп 8829, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ДЕЈАНА ДИНИЋА БУКЛИЈЕ**

Дејан Динић - познатији као „Буклија“ рођен је 1977. године у Нишу. Буклија је био играч у националном ансамблу „Венац“, директор ансамбла „Оро“ Ниш. У Белој Паланци држао је 4 фоклорне групе, а сарађивао је са многим Култорно – уметничким друштвима у земљи и иностранству. Човек који је скоро цео свој живот посветио фоклору, основао је КУД у Трупалу јер је то било родно село његових предака. Основао је друштво из љубави, да покрене живот у село и да активира младе људе. Они су га назвали по његовом уметничком имену „Буклија“ и основали фестивал у сећање на њега и његов рад. Дејан Динић је преминуо у 39. години. Друштво које је основао наставило је да постоји и после његове смрти, а тренутно има омладински и ветеренски ансамбал, са више од 50 чланова.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 9517 и кп 9501, пролази дуж целе кп 9511 и завршава се између кп 9516/2 и кп 9515, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ЂОРЂА КАРАКЛАЈИЋА**

Ђорђе Караклајић (Ужице, 24. март 1912 — Београд, 3. април 1986) био је српски композитор, диригент, аранжер, музички уредник Радио Београда. Рођен је 1912. године у Ужицу. Дечачке и гимназијске дане Ђорђе је провео у родном граду. По завршеној гимназији, дошао је у Београд на студије права, али му музика и виолина и даље нису давале мира. Ускоро постаје члан студентског џез-оркестра Џоли бојс. Године 1933. отварају му се врата Радио Београда. Постаје повремени, хонорарни виолиниста у Народном оркестру Властимира Павловића Царевца. Сарадња са овим бардом наше народне музике, као и са другим врсним музичарима и радио-певачима, за Ђорђа је била веома драгоцена. Убрзо долази бурна 1941. година и одлазак у ратно заробљеништво, где проводи пуне четири године по логорима широм Немачке. Имао је среће да ту упозна професора Предрага Милошевића, истакнутог композитора и диригента, који му је и у тим тешким временима помогао да прошири и обогати своје музичко знање. После ослобођења 1945. године, долази у Радио-Београд и запошљава се у Редакцији народне музике. Временом постаје и њен уредник, а упоредо почиње и његов стваралачки рад — композиторски, диригентски и етномузиколошки. Оснива велики народни оркестар Радио-Београда и групу певача, те постаје и њихов први диригент. Окупио је ненадмашну, "златну" генерацију радио-певача, којој су припадали: Даница Обренић, Душица Стефановић, Анђелија Милић, Радмила Димић, Вуле Јевтић и други. Вредно и предано сакупља народне и градске песме, као и кола, уметнички их обрађује, снима их за радио-програме и нашу дискографију и штампа их у бројним зборницима и збиркама. Компоновање музике за многе позоришне представе, за филмове и телевизију, за значајне фестивале и смотре, као и његов ангажовани рад у Удружењу и Савезу композитора — део су његове свакодневне активности. Пред крај радног века са младалачком енергијом и ентузијазмом оформио је врсну женску групу "Шумадија" са којом је радио и наступао и као пензионер, све до смрти, која га је задесила 1986. године у Београду.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 9819 и кп 9802, пролази делом дуж кп 10273/1 и завршава се између кп 9774 и кп 9805, све у КО Трупале , утврђује се назив **УЛИЦА ЛАЗЕ РИСТОВСКОГ**

Лаза Ристовски (Нови Пазар, 23. јануар 1956 — Београд, 6. октобра 2007) је био југословенски и српски музичар који је најпознатији по раду у групама Смак и Бијело дугме. Ристовски је Смаком снимио албуме: "Смак" (1975); "Р. М. Точак" (1976); као и синглове "Улазак у Харем" (1975); "Сателит" (1976); и "Људи није фер" (1976); касније скупљене на компилацији „Улазак у Харем“ (1977). У октобру 1976, на наговор Горана Бреговића, је прешао у Бијело дугме, што је одјекнуло попут фудбалског транфера. Са Бијелим дугметом је снимио албум "Ето! Баш хоћу!". Средином 1978. напустио је групу и са Ипетом Ивандићем снимио албум „Стижемо". У пролеће 1979. на предлог Точка, Зорана и Кепе, вратио се у Смак и са њима снимио још два сингла : „На Балкану“ (1979); и „Рок циркус“ (1980); и два албума: "Рок циркус" (1980); и "Зашто не волим снијег" (1981). Учествовао је и у снимању плоче "Из профила" (1982) Бориса Аранђеловића, која је заправо остатак материјала припремљеног за албум "Зашто не волим снег". Након распада Смака у јесен 1981, Лаза почиње да ради као студијски музичар и убрзо је постао најтраженији клавијатуриста у земљи. Списак људи с којима је радио или их пратио на турнејама изузетно је велики. Сарађивао је с Џез-оркестром РТБ-а, а неколико је година радио на солистичкој каријери у електронској музици. Снимио је један сингл - „Тражиш опроштај“ (1982), и три албума: "Мерге" (1983), "2/3" (1983) и "Росес фор Генерал" (1984). У „Бијело дугме“ се вратио у фебруару 1985. и са њима снимио албуме "Пљуни и запјевај моја Југославијо" и "Ћирибирибела". Компоновао је музику за више домаћих филмова, од којих су најпознатији: Лазар (1984), Свето место (1990), Велика фрка (1990), Мрав пешадинац (1993), Пакет аранжман (1995), Лепа села лепо горе и Нечиста крв (1996). 1994. годије у сарадњи са Сашом Локнером, клавијатуристом Бајаге и Инструктора, објавио врло запажен албум "Наос". Такође је издао ЦД класичне музике „АВЕ МАРИА“, са оперском певачицом Дубравком Зубовић. Пратио је на турнеји гитаристу Алвина Лија, бившег члана групе Тен јерс афтер. Због тешке болести Ристовски је везан за инвалидска колица неколико година уназад, али је наставио са радом и чак је учествовао на повратничкој турнеји Бијелог дугмета 2005. 1. јануара 2003. је објавио албум "Гондола". Радио је на новом материјалу за некадашњег бубњара Бијелог дугмета Милића Вукашиновића и певача групе Смак - Бориса Аранђеловића. Умро је у Београду 6. октобра 2007. године у 52. години живота.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 9718 и кп 9719, пролази делом дуж кп 10270 и завршава се између кп 9682 и кп 9744/2, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ЗОРЕ ПЕТРОВИЋ**

Зора Петровић (Добрица, 17. мај 1894 — Београд, 25. мај 1962) је била српска сликарка која се убраја у најзначајније представнике експресионизма у сликарству Србије између два рата.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 9580 и кп 9573/1, пролази делом дуж кп 10270 и заврашава се између кп 9579 и кп 9575, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА МАРКА ЧЕЛЕБОНОВИЋА**

Марко Челебоновић (Београд, 21. новембар 1902 — Сен Тропе, 23. јул 1986) је био један од најистакнутијих српских сликара 20. века. Челебоновићево дело је у стилу генерације француских уметника из 1930-их. Ипак, његова дела показују балканске и оријенталне карактеристике, нарочито у жестини употребе боје, уздржаним гестовима и масама људских фигура.

1. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Лоле Рибара у насељеном месту Трупале (мат. бр. улице 729574006326), и почиње између кп 9597 и кп 6088, пролази делом дуж кп 8465 и завршава се између кп 6071 и кп 6103, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ЛОЛЕ РИБАРА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Јастребачке улице у насељеном месту Вртиште (мат. бр. улице 728985000399), и почиње од кп 6491, пролази делом дуж кп 4668 (КО Вртиште) и заврашава се код кп 6652, у КО Трупале, утврђује се назив **ЈАСТРЕБАЧКА УЛИЦА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 733/1 и кп 733/4, пролази дуж целе кп 733/3 и завршава се код границе са насељеним местом Чамурлија, између кп 733/1 и кп 733/4, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ**
4. Неименованој улици у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 864/1 и кп 866, пролази дуж целе кп 865 и завршава се између кп 864/1 и кп 866, све у КО Трупале, утврђује се назив **УЛИЦА ОРЛОВОГ КАМЕНА**

Колоквијални назив који користе мештани насељеног места.

1. Улици са два званична назива у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која пролази дуж кп 5888 у КО Трупале, утврђује се јединствени назив **УЛИЦА** **БЕОГРАД – ДРЖАВНИ ПУТ – НИШ**
2. Неименованом засеоку у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 2090/1, кп 2094/1, кп 2096/2, кп 2097/1, кп 2114/1, кп 2113/1, кп 6694, у КО Трупале, утврђује се назив **ГОРЊИ ТРУПАЛСКИ ЗАСЕОК**
3. Неименованом засеоку у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, који обухвата кп 7522, у КО Трупале, утврђује се назив **ДОЊИ ТРУПАЛСКИ ЗАСЕОК**

**Члан 72.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним местом Миљковац, између кп 3833 и кп 5428, иде дуж кп 4092/1, кп 6127, кп 6126 и завршава се код границе са насељеним местом Палиграце, између кп 5373 и кп 5378, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА КРАЉА УРОША ВЕЛИКОГ**
2. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће улице Пети Конгрес КПЈ у насељеном месту Кравље (мат. бр. улице 729230000352), и почиње између кп 5504 и кп 5497, иде дуж кп 6128, кп 4099/2, кп 4097/1 и завршава се код границе са насељеним местом Кравље, између кп 388/1 и кп 387/2, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ПЕТИ КОНГРЕС КПЈ**
3. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5496 и кп 5431, иде дуж кп 5434 и завршава се између кп 5417 и кп 5436, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА**

Вељко Дугошевић (Рума, 13. август 1910 — Нересница, код Кучева, 18. новембар 1941), учитељ, учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије. Након завршетка Учитељске школе у Сомбору, радио је неколико година као учитељ у селу Радња, код Кавадраца и Ранилуг, код Гњилана. Године 1937. је напустио учитељску службу и почео да студира на Вишој педагошкој школи у Београду. Током студија 1939. године је примљен у чланство тада илегалне Комунистичке партије Југославије (КПЈ). Био је један од организатора и руководилаца Учитељског удружења „Вук Караџић“, које је окупљало политички активне учитеље, а такође је био и члан Редакције часописа „Учитељска стража”. Непосредно пред почетак Другог светског рата, заједно са супругом Наталијом добио је учитељску службу у селу Турији, код Кучева истовремено политички делујући у Београду и Пожаревцу. Након окупације Југославије, 1941. године, активно је радио на организовању Народноослободилачког покрета (НОП) и учествовао у првим оружаним акцијама. Учествовао је у формирању првих партизанских група и био најпре комадант Звишког партизанског одреда, а од септембра 1941. године командант Пожаревачког партизанског одреда. Под његовом командом, одред је ослободио велику територију на подручју пожаревачког округа, а учествовао је и у ослобођењу Петровца, Кучева, Голубца, Жагубице и др. У току Прве непријатељске офанзиве, половином новембра 1941. године, Штаб Пожаревачког одреда се из Кувечва повукао ка Хомољским планинама. У знак сећања на првог команданта Пожаревачки партизански одред је носио његово име. За народног хероја проглашен је 9. маја 1945. године

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5679 и кп 5529, иде дуж кп 5680, кп 5546, кп 5487, кп 1576/1 и завршава се између кп 1577 и кп 5478, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА ДАРКА БЈЕЛОБРКА**

Војник ВЈ Дарко Бјелобрк је рођен 10. септембра 1979. у Бачу. За време борбених дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 53. граничног батаљона као војник граничар. У борби с албанским терористима изгубио је живот, 11. априла 1999, на Караули „Кошаре”, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5909 и кп 5911, иде дуж кп 5910, кп 5919, кп 5921 и завршава се између кп 5923 и кп 5649, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ЉУБЉАНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5776 и кп 5681, иде дуж кп 6129 и завршава се између кп 5765 и кп 5703, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ДИМИТРИЈА КАТИЋА**

Димитрије Катић (Црквенац, 21. јун 1843 — Црквенац, 20. март 1899), српски политичар. Био је председник Народне скупштине. Познат је по својим концизним и јасним и доказима поткрепљеним говорима. Својим тактичким држањем, објективношћу и опхођењем смиривао је узвреле политичке страсти. Изабран је 1891. за председника Народне скупштине. Положај председника заузео је захваљујући лепом опхођењу и тактичком држању и способности преговарања. Председавао је у народној ношњи, што је при сусретима са представницима других држава давало велики значај. Скупштинске седнице водио је са пуно такта, а скупштински пословник тумачио је као да је професор права. Био је обазрив према посланицима и објективан према свима. Уживао је глас председника Народне скупштине, који је умео да се уздигне изнад партијских страсти и сукоба међу параламенарним групама. Велика криза наступила је када се 1891. гласало о протеривању краљице Наталије. Заједно са неколико радикала и опозицијом гласао је против протеривања краљице Наталије. Био је огорчен што је радикална странка по жељи краља Милана протеривањем краљице погазила Устав и супроставила се народним жељама. Одмах након тога дао је оставку на место председника Народне скупштине. До смрти је остао члан Главног одбора радикалне странке. Основао је 1897. земљорадничко-сељачку задругу, другу по реду у Србији.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5785 и кп 5792, иде дуж кп 5808/1, кп 5807 и завршава се између кп 5835/8 и кп 5816, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ТРШЋАНСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5837 и кп 5836/1, иде дуж кп 5835/2, кп 5808/1 и завршава се између кп 5853 и кп 5727, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ЖИВОЈИНА ЖУЈОВИЋА**

Живојин Жујовић (Врачевић код Ваљева, 10. новембар 1838 — Београд, 25. април 1870) је био српски публициста и први српски социјалистички идеолог. Основе писмености стекао је у манастиру Боговађа, а затим наставио школовање на Богословији у Београду. Школовање је наставио у Русији на Духовној семинарији у Кијеву и Духовном академији у Петрограду. Своју публицистичку делатност започео је у Петрограду сарађујући са тамошњим часописима, међу којима треба издвојити „Савременик“ и „Отаџбински записи“. Кад му је у октобру 1864. укинута државна стипендија због наводне везе с вођама опозиције, Жујовић је после извесног времена отишао из Русије, живео до марта 1866. у Минхену, одакле је прешао у Швајцарску у Цириху. Ту је већ болестан на плућима, у лето 1867. завршио „Курс правних и социјалних наука“, а посебно се заинтересовао за учење француских, немачких и енглеских Социјал-утописта, од којих је нека после пропагирао и популаризовао у својим радовима, као што су „О надници“, „Упоредни напредак слободе и рада“, „Општа начела у савременом друштву, по Прудону“, „Закон о радњама“. Светозар Марковић га је назвао првим социјалистом међу Србима. По повратку у Србију Жујовић није успео да добије катедру на Великој школи, на чему је настојао, већ је постављен за чиновника у Министарству финансија. Писао је у „Гласнику Српског ученог друштва“, „Летопису Матице српске“ и у листу „Србија“.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5998 и кп 5903/3, иде дуж кп 5898/1, кп 5900, кп 5956 и завршава се између кп 5951 и кп 5963, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА МИЛОША ЗЕЧЕВИЋА**

Милош Зечевић (Брњица код Кнића, 7. април 1838 — Београд, 17. фебруар 1896), српски историчар и педагог. Био је наставник гимназије y Крагујевцу, Београду, Ужицу и професор на Великој школи у Београду. Милош Зечевић рођен је на Цвјети 7. априла 1838. у Брњици код Кнића. Основну школу похађао је у Забојанцима, манастиру Драчи и у Крагујевцу, а средњу школу похађао је у Крагујевцу и Београду.3) У Београду је завршио право. Од 1861. био је суплент, а од 1863. професор у крагујевачкој гимназији. За професора београдске гимназије премештен је 1865. Постављен је 1883. за директора ужичке гимназије, али касније је дао оставку, па је 1887. постао хонорарни професор на београдској гимназији. Постављен је 1889. за професора опште историје новога века на Великој школи. иза њега је остао иметак од 40.000 динара, који је стекао штедљивим животом и то је оставио крагујевачкој гимназији и Великој школи у Београду да се даје сиромашнима, али добрим ученицима те две школе. Бавио се историјом, географијом и белетристиком.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5897 и кп 5839, иде дуж кп 6129, кп 5826 и завршава се између кп 5827 и кп 5820, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ЉИЉАНЕ СПАСИЋ**

Погибија труднице Љиљане Спасић (26) из Ниша, која је изгубила живот од касетних бомби 7. маја 1999. године, једно је од најтрагичнијих страдања током НАТО бомбардовања Ниша и Србије. Тога дана, од касетних бомби страдало је укупно 16 грађана Ниша док их је 18 рањено, па становници највећег града јужно од Београда овај датум памте као један од најцрњих у новијој историји. Љиљана је кренула тога дана до Тврђавске пијаце да купи прве трешње када су налетели авиони и избацили касетне бомбе. Један гелер погодио је у врат и пресекао је артерију тако да је искрварила за неколико минута.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 6090 и кп 5893, иде дуж кп 6077, кп 3129/1 и завршава се између кп 6078 и кп 5882, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА БОЈАНА БОГОЈЕВИЋА**

Десетар ВЈ Бојан Богојевић је рођен 29. августа 1978. у Зајечару. За време ратних дејстава на Косову и Метохији био је у саставу 125. моторизоване бригаде на ду-жности командира одељења. Живот је изгубио у борби с албанским терористима, 21. априла 1999, у рејону Карауле „Кошаре”, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у областима одбране и безбедности првог степена.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5998 и кп 6076, иде дуж кп 6130, кп 4115/1, кп 4114/1, кп 5362 и завршава се код границе са насељеним местом Горња Трнава, између кп 5018 и кп 5081, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ВЕЛИКАНА СРПСКОГ СПОРТА**

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 6806 и кп 6088, иде дуж кп 6087, кп 2881/1, кп 4090, кп 2882 и завршава се између кп 2884 и кп 4889/1, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним местом Кравље, између кп 389/1 и кп 389/7, иде делом кп 389/2, кп 424/17, кп 424/20, кп 424/4, кп 423/8, кп 425/32, кп 425/31, кп 425/10, кп 424/10, кп 389/9 и завршава се код границе са насељеним местом Кравље, између кп 389/4 и кп 389/10, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА 2. ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА "КЊАЗА МИХАЈЛА"**
3. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 452/29 и кп 425/10, иде делом кп 425/12, кп 425/21, кп 425/26, кп 425/13, кп 426/10, кп 426/9, кп 427/2, кп 427/8, кп 420/8, дуж кп 450 и завршава се код границе са насељеним местом Кравље, између кп 397 и кп 451/1, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ВОЈНИКА МИЛАНА БОГДАНОВИЋА**

Војник ВЈ у резерви Милан Богдановић је рођен 29. јануара 1971. у селу Тавник, Краљево. У време борбених дејстава на територији Косова и Метохије био је у саставу 3. моторизованог батаљона 37. моторизоване бригаде, као стрелац. Приликом обављања борбеног задатка у рејону села Чирез, Каменица, Богдановић је 30. априла 1999. смртно погођен метком из стрељачког оружја албанских терориста. Одликован је Орденом за храброст.

1. Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње од границе са насељеним Кравље, између кп 428/18 и кп 430/2, иде дуж кп 431/19 и завршава се између кп 429/10 и кп 431/21, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **УЛИЦА ЧЕДОМИЉА МИЈАТОВИЋА**

Чедомиљ Мијатовић (Београд, 5/17. октобар 1842 — Лондон, 14. мај 1932) је био српски економиста, књижевник, историчар, политичар и дипломата, један од најзначајнијих либерала. Шест пута је био министар финансија кнежевине/краљевине Србије, три пута министар иностраних послова, кандидат за највише црквене положаје и председник Српске краљевске академије.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 405/7, кп 405/6, кп 405/5, кп 406/2, кп 406/3, кп 407, кп 408/1, кп 408/2, кп 416, кп 415/4, кп 412/8, кп 413/7, све у КО Веле Поље, утврђује се назив **ЗАСЕОК ПРЕМОВАЦ**

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 4082/59, КО Веле Поље, утврђује се назив **ЗАСЕОК МАРКА ПОПОВИЋА**

Марко Поповић (1806-1876) Засеок где се налази данашња црква и некадашњи, средњевековни, манастир св.Никола. У том манастиру био је први учитељ ђака из двадесетак околних села, од Вртишта, Дражевца, Катуна, Доње Трнаве, до Гојмановца, Давидовца, Лабукова, Церја, Врела, Копајкошаре, Лесковика, Крупца, Рсавца, и других села. Осим што је био учитељ, био је и организатор и вођа свих буна против Турака, заједно са другим поменутим устаницима из краја. У историји школства у Нишком крају име Марка Поповића је на првом месту, упоредо са именом учитељ Тасе и другим просветитељима српског народа у оно време.

1. Неименованом засеоку у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 4087, КО Веле Поље, утврђује се назив **ЗАСЕОК ВИДРИШТЕ**

Колоквијални назив засеока који користе мештани насељеног места.

**Члан 73.**

1. Неименованој улици у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Стевана Синђелића, између кп 392/81 и кп 3545, иде дуж кп 392/2 и завршава се између кп 392/3 и кп 3545, све у КО Вртиште, утврђује се назив **УЛИЦА ЕРНЕСТА ХЕМИНГВЕЈА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, која почиње од постојеће улице Стевана Синђелића, између кп 392/2 и кп 1074/4, иде дуж кп 3545, кп 1076, кп 3545 и завршава се између кп 479/4 и кп 629/2, све у КО Вртиште, утврђује се назив **УЛИЦА МАНАСИЈСКА**

Манастир Манасија или Ресава, је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној „Моравској школи“. Припада Епархији браничевској Српске православне цркве.Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића почео је да се зида 1407, а градња је окончана 1418. године. Манастирска црква је посвећена Светој Тројици, а освештена је о празнику Светог духа. Цео комплекс је опасан великим зидовима који су служили за одбрану. То је била утврђена целина која се састојала од укупно 11 кула, од којих се истицала донжон кула, познатија као Деспотова кула. Иако је сачувана тек трећина фресака у манастиру, живопис Манасије спада у ред највећих домета средњовековног сликарства.

1. Неименованој улици у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће Улице Светосавска у насељеном месту Вртиште (мат. бр. улице 728985000383), и почиње између кп 3887/1 и кп 3848/2, иде дуж кп 4617 и завршава се код границе са насељеним местом Мезграја, кп 3693, све у КО Вртиште , утврђује се назив **УЛИЦА СВЕТОСАВСКА**
2. Неименованој улици у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, која је продужетак - наставак постојеће улице Јастребачка у насељеном месту Вртиште (мат. бр. улице 728985000399), и почиње између кп 4369 и кп 5649, иде дуж кп 5672, кп 4668 и завршава се код кп 4377, све у КО Вртиште , утврђује се назив **ЈАСТРЕБАЧКА** **УЛИЦА**
3. Неименованој улици у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, почиње од кп 3091, иде делом кп 3090, кп 3089, кп 3088/2, кп 3088/1, кп 3087, кп 3086, кп 3085, и завршава се код кп 3082, све у КО Вртиште, утврђује се назив **УЛИЦА БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ**
4. Неименованом засеоку у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 4673/2, КО Вртиште, утврђује се назив **ЗАСЕОК НАИС**
5. Неименованом засеоку у насељеном месту Вртиште у Градској општини Црвени Крст, који се налази на кп 4112, КО Вртиште, утврђује се назив **ЗАСЕОК ДОЊЕ ПОЉЕ**

**VII**

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 74.**

Одлуку о утврђивању назива улица и засеока на територији града Ниша доставити Републичком геодетском заводу и Градској управи града Ниша - Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

**Члан 75.**

Одлуку и сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број:

У Нишу, .2019. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

Председник

Мр Раде Рајковић

**О б р а з л о ж е њ е**

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара поред Централног регистра становништва, Регистра привредних друштава и регистра непокретности.

Према подацима Министарства унутрашњих послова велики број грађана има пријављено пребивалиште у улицама без одређеног кућног број и пријављени су на адресама за које није одређен ни назив улице (познато као „нема улице бб“). Републички геодетски завод надлежан је за вођење Адресног регистра, али се упис адреса може извршити тек након давања назива улица од стране јединица локалних самоуправа.

Велики број државних и локалних органа и служби, због овакве праксе, креирао је интерне регистре адреса како би могли да комуницирају са странкама, али оваква ситуација онемогућава интероперабилност и ажурирање података. Као последица тога, у различитим евиденцијама могу се за исто физичко или правно лице појавити различите адресе. Након ажурирања података у регистру на целој територији, постојаће јединствен регистар који ће сви органи бити у обавези да користе и који ће се централизовано водити. Илустрације ради, да су подаци о адресама ажурни не бисмо имали редове за здравствене картице јер би свим грађанима биле достављене на кућну адресу.

Влада Републике Србије је на предлог Координационог тела приступила реализацији пројекта „Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. Пројекат укључује сва релевантна министарства и организације, и подразумева синхронизоване активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив улице и кућни број, то јест, да се званична база података адресног регистра у потпуности ажурира и да је након тога преузму и користе све државне институције.

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 93. став 1. Закона о локалној самоуправи којим је између осталог прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, засеока и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Чланом 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру између осталог је прописано да Влада Републике Србије, на предлог Републичког геодетског завода, прописује начин и поступак утврђивања кућних бројева, означавања зграда бројевима и означавања назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, као и изглед табли са кућним бројевима и називима улица и тргова.

Чланом 37. став 1. тачка 23а Статута града Ниша, прописано је да Скупштина града Ниша одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, засеока и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Комисија за називе делова насељених места и називе улица је на седници одржаној 7.6.2019. године, разматрала Елаборате уличног система Републичког геодетског завода за територију града Ниша, на подручју 72 насељена места и на основу истих утврдила предлог Одлуке о утврђивању назива улица и засеока на територији града Ниша.

**Комисија за називе делова насељених места и називе улица**