Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821

'Η 'Ελληνική ἐπανάστασις του 1821, ἐκ τῶν μεγαλυτέρων κατορθομάτων τοῦ 'Ελληνικοῦ Ἐθνος, εἶχε χαρακτήρα πανελλήνιον. Τὴν ἱστορικὴν ταίτην ἀλήθειαν, ὁσονδήποτε καὶ ἄν ἤγγισαν ἄδαιες καὶ ἀμελεῖς ἱστοριογράφου, ἀποκαλύπτουν τόσον ἡ ἔκτασις τοῦ ἑκατέρντος ἀγώνας, ἀπὸ τοῦ Δωδεκάβεως ἕως τὴν Κρήτην, ὅσον καὶ τὰ κατὰ καιροὺς δημοσιευμένα ἀνέκδοτα ἱστορικὰ κείμενα. Μεταξὺ τῶν ἀνέκδοτων τουρχικῶν ἐγγράφων τοῦ 'Ιεροδικείου τῆς Βεροβίας, ἄπτινα λίαν προσεχῶς δημοσιεύτω εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν βραβευθέσσαν ἐργασίαν μου, ὑπάρχει καὶ τὸ ὑπὸ χρονολογίαν 30 Ρετζέπ 1236 (= 3 Μαΐου 1821) αὐτοκρατορικὸν φιλομάνιον, τὸ ὅποιον μεταξὺ ἄλλων διαλαμβάνει τὰ ἐξής: «Τὸ ἐν Μολδαβίᾳ κίνημα τῶν ἀπίστων καὶ κατηγομένων 'Ελλήνων, μεταδόθην εἰς τὰς πέρας τῆς Θεσσαλονίκης χώρας, προσκάλεσε τὴν ἄναρχαν καὶ τῶν ἀναβρασμῶν μεταξὺ τῶν ἱπτεῖ κατοίκων... Ἡ ἐκ τῶν γεγονότων τούτων ἀπαξ ἐτι κατεδέχθη δι’ ἃ ἐπανάστασις αὐτῆ τῶν ἀπίστων, φέροντα γεγονός χαρακτήρα, ἔχει ἐξυφρανθῇ καὶ προσθεδιασθῇ κατόπιν συνανοίας ὅλον γόμφον τῆς φυλής αὐτῶν.»

'Η ἐκρήξεως λουτρόν τῆς ἐπαναστάσεως ἐν Μακεδονίᾳ, ἔργον τοῦ μεγάλου πατριωτισμοῦ τῶν τέχνων τῆς ἄλλα καὶ τῆς 'Ιδέας τῶν Φιλελλήνων, ἢ ὅποια διὰ Μακεδονῶν διεδοθὲ καὶ ἐκαρποφόρησαν ἑδώ, ἀποτελεῖ μίαν τῶν ἐνδοξῶν ἄλλα καὶ τραγικῶν σελίδων τῆς ἐπαναστάσεως. Ἀραξειμένη ἐν τῇ Χαλκιδικῇ τῆς 23 Μαρτίου 1821 ὑπὸ τῶν Σερβικῶν τραπεζῆς καὶ μεγαλεμποροῦν Τ'Εμμανουήλ Παπάν περί τὰς τέλη Μαΐου τοῦ 1822 ἐν Βεροβίῳ, Ὀλυμπιωδικῇ καὶ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ. Διήρησε δηλαδὴ περὶ τοὺς δικαστήριος μένας, κατὰ τοὺς ὅποιον ἐλαβόν χώρον γεγονότα ἐξαιρετικὰ καὶ ὑποία ἀπαράμιλλον. 1) Τὸ ἀπότελομα, τὸ ὅποιον ἐπέφεραν ὁ ἀντιπερισπαιμός καὶ ἡ καθῆλωσις ἐν Μακεδονίᾳ σοβαρῶς ἐχθρικῶν δυνάμεων προοριζομένων νὰ κατανεῖσουν τὴν ἐν Πελοποννήσῳ καὶ Ἐλλάδα ἐπανάστασιν ύπήρξειν εὐρυγεικῶς καὶ ὅλως σημαντικῶς διὰ τὸν ἄγωνο τοῦ 'Εθνος. Τὸ γεγονός τοῦτο ἔδωκε τὸν ἀπαιτούμενον καρφῶν εἰς τοὺς ἐν τῇ Νοτίῳ Ἐλλάδι νὰ ὀργανώσουσιν τὸν ἄγωνα καλύπτοραν.

1. Τὰ γεγονότα ταῦτα πραγματεύουμε ἐπενέστερον εἰς τὸ ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν λίαν προσεχῶς κυκλοφοροῦν ἔργον μου: Οἱ Μακεδόνες κατὰ τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγώνας (1796 - 1832).
'Οτε δὲ ἡ Μακεδονία, παντοφέρειν βαλλομένη καὶ ἀλλαγῇ μὲν ἀμυνομένῃ ἀλλαγὴ δὲ ὡραιμεθεύσασθαι καὶ ἐν τέλει ὑποκύπτειν πρὸ τοῦ τεραστίων ἐξηρωκοῦ δόγματος ἐθνικοῦ, ἐθνικαίτετο χάριν τοῦ ἦπερωτού ἔθνους, οἱ ἑνοπολεμήθεντες ἐκ τῶν ἄρχων τῆς καὶ Ἱκάνον ἄρμαθα πολεμιστῶν ἔγκαιρεσσόντις μὲ βασιλευμάζοναί τινὰ μαθὴ ὁ προσωμάς ἐκεῖνος τῆς Ἰδρομεῖν τῶν πατρίδος καθῆλθον εἰς τὴν κάτω τοῦ Ὁλίμπου Ἔλλαδα, ἐνα διὸ τοῦτο τῶν λοιπῶν Ἐλλήνων συνεχέσθων τῶν μετὰ τοιούτων θυσίαν ἐξελίσσομεν ἐκ τῆς παραίσθησιν μας μελέτην.

Τὴν δεύτερα τάξιν τῶν τεχνών τοιῶν τῆς Μακεδονίας, ἤτοι ἀποτελεί συνέχειας τῆς ὁλὴς ἔνεργειας τῶν Μακεδόνων, ἐκθέτομεν εἰς τὴν παραίσθησιν μας μελέτην.

1. 'Η κάθοδος τῶν Μακεδόνων εἰς τὴν Ἐλλάδα καὶ τὰς Σποράδας

Μετὰ τὴν καταστροφὴν τῶν ἑπαναστατικῶν ἐρεισμάτων τῆς Χαλκιδικῆς, τοῦ Βεροίου καὶ τοῦ Ὁλίμπου οἱ ἑνοπολεμήθεντες ἐκ τῶν ἄρχων καὶ ἱκανῶς ἀρμάθα πολεμιστῶν συνεκεφαλήσθησαν εἰς τὰ χορηγοῦσα τοῦ Ὁλίμπου. Κατ' ἀρχάς ἀπεφυγότο τις συνεχομέναις τῶν ἐργάσιμοι εἰς τὴν περιφέρειαν τάξιν καὶ ἦσαν ὑπερήφανοι στρατολόγοι ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἐξερχόμενοι περιφέρειαν, αὐτοίς εἰρήνη διαφύγει τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν ἐρήμωσιν. Περὶ τὰ τέλη τῆς Ἀθηναίας ἡ δύναμις αὐτῆς τῶν συγκεντρωθέντων, ἠρώτησα ἐπὶ τῶν Γέρων-Καρπασίων καὶ τῶν Δαματηίνων, κατοίκησαν δὲ εύφρονος πολέμισμα σχηματίζοντος νὰ καταλῦσθη καὶ ἐξολοθρεύσεται παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Μπαμπάθη τοῦ Σμιλέρα περίκεντρον τοῦ Γενιτσάρων, τοὺς ὅποιαν ὁ Κεραυνός τοῦ Ρούμελη Βαλκονία εἴχεν ἀποτελεῖ ἐκ Λαρισῆς πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεις τῆς Καταφύγης. Ἀλλὰ τὸ μερονομένον αὐτὸ γεγονός Ἰῳ τὸ δυνατὸν νὰ ἐφ᾽ ἑκείνοτερα ἀποτελεῖσθαι ἐπὶ τοῦ ἀνοίγοι τῆς Μακεδονίας. Ὁλόκληρος ἡ χώρα εἴχε πλημμυρίσει ἀπὸ τὰς στρατιάς τοῦ Ειρινοῦ Δομοπούλου, τοῦ Χοπούτη καὶ τοῦ Μπελιμπαίο Μπαμπά, τὰ μαχητικά κέντρα εἶχαν καταστροφῆς καὶ τὸ πλέον τῶν πολέμου καὶ ἑκατοντάδες ἔτη ἀπαθανᾶτε ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς. Αἱ ζηλοὺσαι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Βεροίας ήσαν πληρέες Ἐλλήνων, αἱ περιουσίαι εἶχον διαφυγήν

1. 'Ομα παρὰ ΠΟΥΚΕΒΙΑ, Ἰστορία τῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἐλλάδος, Μετάφρ. Χ. Ζαγόφρα, σελ. 635 καὶ 639. Ὁ συγγραφέας ἀποστραφῇ ὅτι ἡ τουρκικὴ δύναμις ἦται καταστράφηκε εἰς Μπαμπά, ἀνάχειτο εἰς 2,000 Γιαντασάρους καὶ ἔδωκε τὸν Καρπασίας ἡ ἡμιλούσιες τοῦ τοῦρκσκον ταρκείου ἐκ 2 έκαστος. Εὐελπίζεται ἐνεργητικὰ πρὸς εὐπρόσωπον τῶν πλημμύρων ταίνισι καὶ ἀνείκε χαρακτηρικὰς πρὸς τὸ καθαρεύον τοὺς, μὴ διακολούθων τῆς περισσοῦ τοῦ ἐκ Μακεδονίας πολεμιστῶν, ως αὐτὴ ἐξελιχμένη μετὰ διημέρου εἰς τὰς Βορείους Σποράδας καὶ τὴν Εὐβοίαν.
καὶ τὸ φάσμα τοῦ θανάτου ἐκλανθὸ ὄξθρῳ ὁ Ἐκδόσεις εἰς τὴν Μακεδονική γην'). "Ὅτα αὖτα τὰ γεγονότα καὶ οἱ πανταχὺς φιλοσοφοῦσα πληθυσμοί παρουςίαν ὡς ἀδιάκοπον τὴν συνεχίσειν τῶν ἀγώνων ἐς συνήφασμα τῶν τῆς Μακεδόνιας. Μετὰ σύντομα γεγονεῖν ἐς τὸ Μακεδονία τῶν Ἀθηνών. Καὶ τὸ παραπολεμὸν ἐπικύρωσθαι ἡ πόλης ἔς τὴν κάτω τῆς Οἰκίαν ἢ Εὐξίων ἀπευλοκρινθὲν τῶν ἐπιπολείτον ἄνθρωπων.

Ὁ Διονυσίας ἕγιν ἕτερον παραπολεμήτης καὶ ἐνετέραν ὑμηττοῦ, παραλατοῦ ἡμῶν Ἀθηνῶν, Ἀθηνῶν ἂν. Μετὰν ἐκ τῷ ἑιδοῦς τῶν πολεμιστῶν, ἀνεγέρθη διὰ τὴν Σύνολον καὶ τὴν Ἐκδοσεως. Ἀλλ' ἡ Συμβολή, δὲ ἡ Ἐκδόσεως, ἄλλον ἐπαραμένει ἐκ τῶν Μακεδόνων ἄνθρωπων, ἦ τὸ καλόν τῶν Γάτσων καὶ τῶν ὑμηττήσας Λαυρεώτηται, Σφοδροσιᾶς, Ἀθηνῶν, Κόσων καὶ τῶν πολεμολόγων τῶν Ταύτων Καπετάνων, ἔφυγεν. Υἱὸς πολεμιστῶν διήλθη καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ κατεχόμενης καὶ τὸν Ἀρχετάτομον. Ανεφεικτήτας ἐς τὸ γηρίων Μεσαρόβοις τῶν συμμαχεῖ τοῦ καθος καὶ τὰς σκυθίες τῶν συνυπολογίων τοῦ. Νεώπολις ἐς τὴν Καπετάνια καὶ τὴν Ρέης ἐς τὴν Ἀρχετάτας, πάντως ἐπὶ τὸν Αργείων ἐς τὴν Αρχετάτας. Καὶ τὸν τρόπον ἐπὶ τὴν Παλέας καὶ Καπετάνης. Αἱ ὁ ἄνδρες οὗτοι, γιαρέι ἄρα φαναγράφημα τῶν Αθηνῶν καὶ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ

1. Παρατεθέντας ἐνεδύθη ἀποκάμπτα ἡ ἐπιφάνεια, ἐπὶ τοῦ ἐπεκλάνθην τὸν Καπετάνιαν τὴν 1882 Μάρτιον τῶν κατὰ τὴν Ἀρχετάτας τῆς Εὐξίων τῆς. ΙΑ Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224. Ἕδη καὶ τὸν Ἁργείου τῆς τῆς Ἐκδόσεις τὸν. ΙA Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224. Ἕδη καὶ τὸν Ἁργείου τῆς τῆς Ἐκδόσεις τὸν. ΙΑ Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224. Ἕδη καὶ τὸν Ἁργείου τῆς τῆς Ἐκδόσεις τὸν. ΙΑ Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224. Ἕδη καὶ τὸν Ἁργείου τῆς τῆς Ἐκδόσεις τὸν. ΙΑ Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224. Ἕδη καὶ τὸν Ἁργείου τῆς τῆς Ἐκδόσεις τὸν. ΙΑ Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224. Ἕδη καὶ τὸν Ἁργείου τῆς τῆς Ἐκδόσεις τὸν. ΙΑ Παραλάμ. σελ. 223, 228, 224.
μετέπειτα συνταγματάρχης Χ. Βασίλειος'), «υπήρξαν εξαρτητικοί πατριώτης, αριστοκρατείς, καρτεροκρατικοί εἰς κακομίας και στερήσεις, ἄνδρευτον ἐν πολέμῳ καὶ εὐπειθέστατοι. Ἡθον εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ διηπτρεσθοῦν τὴν Πατρίδα· μὴ ἔχοντες ἐνετάδα ὦικείους ἡ γνωρίμοις, εὑρὸν καταφύγιον ἐντυμον εἰς τὸ τακτικὸν Σῶμα...».

Κατὰ τὸν Ἰουνίου τοῦ 1822 ὁ ήγετὴς τῆς Δυτ. Ἑλλάδος Ἀλ. Μαυροχώρδατος ἐκστρατεύεται ἐναντίον τοῦ Μεχμέτ Πετσή καὶ τοῦ Ἰωμήλ Πλάκας, οὕτως, κατηχόμενοι πρὸς τὸ Μεσολόγγιον, ἐχθρὸν πολιορκήσει τὴν Κάσαφα. Μετὰ γενομένην σύσκεψιν εἰς τὸ Κομπότι τῆς 21 Ἰουνίου 1) ὁ Ἡπείρος κ.κ. 300 Σοιλιώτας, ὁ Καρατάσιος μὲ 300 Μακεδόνας καθὼς καὶ ὁ Ἰσκον καὶ ὁ Βλαχόπουλος μὲ δύναμιν ἐν συνόλῳ 1200 πολεμιστῶν ἀνεχώρησαν διὰ τὴν Πλάκα, εἰς τὸ Κομπότι παρεμένουν ὁ Ντόβας, ὁ Πετραλούδης καὶ ὁ Γκαλφίνος μὲ τοὺς Πτολεμαίοις." 2)

Το ἐκστρατευτικόν σώμα εἰς τὸ ὅποιον μετείχεν ὁ Καρατάσιος, ἐπιτεθεὶν αἰρετικαίς κατὰ τὴν Πλάκας διέλευσε καὶ κατέστηκε στὴν Τουρκικήν φρουράν, προχωροῦσαν δὲ πρὸς τὸ Σίδερον, εὑρέθη ἀντιμετωπίσαν πρὸς τριπλασίαν ἐξαρτησίαν ἑδύναμον. Οὐ τῆς Ἑλληνικῆς καταλαβόντων τοὺς ὑποχρεωμένους βεβαίας τῆς ὑποστήριξιν ἱδρύματος προσεβαλόν τοὺς Τουρκοὺς ἱππεῖς δυσχερῶς κυνομιμένους εἰς τὴν ἀκατάλληλον δὴ ἵππων ταύτην ἰσιδρεύσαν, ἔφρωνεσαν 180 ζ. αὐτῶν μετα τὸ ἄρχηγῶν τούς καὶ τελικῶς τοὺς ἔφεραν εἰς ἔναντιν. Ἀλλα τοὺς ἐξόρων, λαβόντες ἄνευσίας, ἀντεπετέθησαν, ἐξετόπισαν τὸν Κουτελίδαν καὶ ἤμαχαν τὸν Θρύβαν καὶ τὸν Ἰσκον νὰ ὑποχωρήσουσαν. Μόνος ἐξ ὅλων ὁ Καρατάσιος 3) ὅτι μόνον ταραχοῦσα νὰ διατηρήσῃ τὴν κατεχομένην θέσιν, ἀλλὰ καὶ νὰ συλλάβῃ αἰχμαλώτους 150 Γενισσάριους καθὼς καὶ τὸ Ἱπποδήμος τελικώς φρονούμενος κυκλοφορεῖ μετέβη εἰς συνάντησιν τῶν ἄλλων φέρον μεθ' ἐπαντοῦ τοὺς αἰχμαλωτισθέντας.

Οἱ ἄρχηγοι ἐξαρχοῦσαν ὑπὸ τὴν Βαρναβίτιν, ὡς ἀπέργα ὡς συγκροτοῦσαν πρὸς τοὺς Ἀλβανοὺς, προειδοποιοῦντο τὸ τὸ περιέργου μετέπειτα διαγωγής του, συνεκτροφόθησαν καὶ πάλιν παρὰ τὴν Πλάκαν, τὸν ὅποιον κατέχεν συνεκαρόθησαν γεγονοῦν τοῦ Μ. Ἡπείρου.

Τὴν 30 Ἰουνίου ἐκφόρταις στρατός ἐκ 10000 ἄνδρων ἱππαὶ τοῦ Ἀχιμέρας Βρούνιν, ἀποτελοῦμεν ἀπὸ Ἰκέχαδες καὶ Τόσχαδες, προεβαλε τὸ Ἑλληνικὸν σῶμα εἰς τὴν Πλάκαν. Ὁ ἐκπειρασμός Ἀλβανῶς ἡγετής κατοχύρωσε νὰ δημοσιεύσῃ ὄργανον καὶ κατὰ τὴν 4ῃν ἡμέραν τῆς μάχης νὰ εἰσχωρήσῃ μεταξὺ Μπότασης, Βλαχοπούλου καὶ Μπουκανβάλα, παραλύσας οὕτω τὴν ἁμαρτιανήν ὑποθέσιν τοῦ Ἀχιμέρας.

1. Ἐπί τοῦ ἀρχον τοῦ σελίδα 52, Ἑλληνικὴ πηγὴ πρὸς παρακολούθησιν τῆς ἀτομικῆς δράσεως τῶν ἐκ Μακεδονίας καταγομένων τακτικῶν τοῦ Ἀχιμέρας.
2. Προβλ. Διον. Κοκκίνου, 'Η Ἑλληνικὴ Σπανίστασις, τόμος Ε. σελ. 94 - 97.
3. Πούκεβλα, 'Ιστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀναγεννήσεως, σελ. 712.
'Η Μακεδονική Δειγμα κατά το 1821

ναν τῶν 'Ελλήνων. Προσκεμένου να διαταγή, ύποχώρησας τις Καρατάσιος, μήτης άνεξάνως να ἔγκαταλείψῃ ἀπό τοὺς 37 νεκροὺς Μακεδόνας ἐν αἷς καὶ θέρητος, κατάφερε πρὸς τὸν ὄμματος τῶν 'Αλβανῶν να παραλάβῃ τοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίας καὶ να ὑποχωρήσῃ εἰς τα ὑδάτινα συγκροτήματα τοῦ Σουλίου. Ἀι ζημία τοῦ Τούρκων ὑπηρέτησαν μεγάλα κατά την τετραήμερον μάχην τῆς Πλάκας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐλληνικοῦ σώματος ὅσιατος σημαντικὰ.

Μετά τὰ γεγονότα τῆς Πλάκας καὶ τὴν καταστροφὴν τοῦ Πέτα ὁ Καρατάσιος μὲ τοὺς πολεμιστὰς τοῦ μετεπίδημους εἰς τὴν Εὐβοίαν, ὡς οὖν εὐρίσκετο ἐν ἀναστατώσει ἦδη ἀπὸ ἐξαμήνου.

2. Τὰ γεγονότα τῆς Εὐβοίας. Τοπικιστικὴ αντίγραφο.

Περὶ τὰ τέλη του Ιουνίου του 1822 ὁ Ἀρείος Πάγος, τὸ πολιτικὸν Ἀσία τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος, μὴ δυνάμενος νὰ ἔχει μνήμην διαμονῆν ἐνεκά τῶν ἐπιχειρήσεων ἀλλὰ καὶ τῆς εὐθύτητος τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούσσου, ἀπέστειλεν εἰς τὰς βορείους Σποράδας, ἑνῶδα εὐρύσκοντο πολλοὶ Μακεδόνες ὑπὸ τὸν Διαμαντήν Νικολάου, τὸν ἀφοβαγήτην Θεόδωρον Φαρμακάδην, ἐνα ἐπιτίχῃ τὴν περιορίζων τῶν Μακεδονικῶν στρατευμάτων εἰς τὴν Εὐβοίαν. Ὁ Διαμαντῆς δεμος ἀποστάμενες εἰς τὸν Ὀλυμποῦ, ἑνῶδα εἰς μεταβη πρὸς παραλαβὴν τῶν οἰκογενειῶν καὶ 150 πολεμιστῶν, οὔτες εὐρύσκοντο διασφορεῖσαι εἰς τὰ δάση, ὅσει μοῦνον 600 περίπου Μακεδόνας κατάφερε νὰ μετεφέρῃ ὁ Φαρμακάδης εἰς τὴν Εὐβοίαν μὲ τὸ πλοῖον τοῦ Χατζησβερᾶς ὑπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς Μιτσιάν, Διάκον καὶ Καρακόσταν. Ὥσω ἦτον ἡ μικρὰ αὐτή δύναμις καταρθοῦσα νὰ ἐκτίσῃ μετὰ καταραθῆν ἐνεκά τοῦ Τούρκων ἀπὸ τὰ Βρασάκια τῆς Χαλίκος καὶ νὰ μεταδώσῃ τὸ ἀπολεπθὲν ἅφος εἰς τοὺς ἐντοπικοὺς, οὔτες ἤρξαντο πικνιοῦντες τὴν δύναμιν τοῦ Διαμαντῆ. Λυστηρὸς ἐνεκὰ διαφοροῦντος πρὸς ὀρισμένους εἰς τῶν ἐντοπικῶν, τῆς κατῆς διατροφῆς καὶ τῆς ἐλλεύψεως χρημάτων τὸ σώμα τούτο τῶν 600 πολεμιστῶν ἀπεχώρησε εἰς Ὕρεως. Ἐξ ὂλου ὁ ἐπισυμβας ἄνατος τῶν Ἀγγελῆς Γοβίναν περιέπλεξε τὴν

1. ΠΟΥΚΕΒΙΛ, ἕνθ' ἀν. σελ. 713.
2. Ὁ Ἀρείος Πάγος κατηγορίας εἰς τὰς Σάλωνα ἐν τῇ ἀναλειτουργεῖ τῆς 15 Ἡλικίας του 1821, εἰς ἡ τοῦ Μετέπειτα καὶ αὐτοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Μακεδονίας Ἰωάννης Σκαλαλίδης, Ἰωάννης Βυζούλας καὶ Γεώργιος Ιωάννου Κασανδρίνος. Περίπλο. 'Α. Μάρινα, ἐνθ' ἀν. τόμ. 1, σελ. 84, 85, 87 καὶ τομ. 1A παράρτημα, σελ. 329.
3. Θ. ΤΡΙΚΟΥΡΗ, Ἐλλήν. Ἐπανάστασις τόμ. 2 σελ. 144, 146, 157 κεφ. Περίπλο. ΒΑΛΑΧΟΓΙΑΝ, Ἀρχείων Μακρογράφων, 2 σελ. 51-59 καὶ 'Αρ. Βακλαστίνου, ἐν Μακεδον. Ημερολογία τῆς 1939 σελ. 82 κεφ.
4. Ἀρχεία Ἐλλήν. Παλιγγενεσίας. τόμ. 1, σελ. 496-497.
κατάστασιν, καθ' οσον δ διάδοχος αυτοῦ Κρεζώτης δὲν ήτο δεδομένος ειδέτει καὶ ἡ Εὔβοια εἶχεν ἀνάγκην ἐμπειροπολέμου ἀρχηγοῦ. Ὅ δ' ἐκ τῶν προχρήματος τοῦ Πηλίου Γρηγόριος Κονσταντάς τὸν Αἰγοποταμὸν μεταβὰς κατ' ἐντολὴν τοῦ Κωλέτη εἰς τὴν Σκόπελον διὰ νὰ λάβῃ μέτρα πρὸς καλλίτεραν ἀρχηγὸν τοῦ κινήματος τῆς Εὔβοιας καὶ τῆς Θεσσαλομαγνησίας, ἔγραψεν εἰς τὸν Ὑπουργὸν τῶν Στρατιωτικῶν τὴν 27ην Αὐγούστου 1822 ἐκ Σκιάθου, ὑποδεικνύων ός καταλήλην ἀρχηγὸν τὸν Διαμαντή, διότι εἶχεν ἐπιστρέφει ἐξ Ὕλιμπου 1). Του η αυτοῦ πολέμαρχος διορίσθη γενικὸς ἀρχηγός τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ πρὸς τὴν Χαλκίδα τιμίματος τῆς Εὐβοίας καὶ κατὰ τὰς ἀρχὰς Σιβυρίου, ἐπὶ κεφαλῆς ἐπανήσης δυνάμεως πολεμιστῶν ἀποβιβασθεὶς διὰ τοῦ πλοίου τοῦ Χαζιβιβίζη εἰς τὰ Βρυσσικα, ἐπέτεθεν καὶ διέλευσε τὸ τουρκικὸν στρατόπεδον τῆς Λιβάδας.

'Εκ τῆς ἐπιτυχίας ταύτης τῷ Διαμαντὶ κατεφάνη πόσον χρήσιμος ἦδυνατο ν' ἀποβῇ διὰ τὴν Εὔβοιαν ἢ σύμπτωτος τῶν Μακεδῶν μὲ τοὺς ἐντοπίους. Διαστυχῶς δὲν ὁ Ἀρχείος Πάγος δὲν ἐπολιτεύθη καλῶς καὶ συντόμως ἢρμον ἀντίζηλλα μεταξὺ τῶν Εὐβοῖων θεωροῦντον ξένους τοὺς διακεχομένους πολεμιστάς.

Ὁ Πανανάκης Δημητρίου καὶ ὁ Τομαράς, τέως ἀρχηγοὶ τοῦ στρατοπέδου τῶν Εὐβοῖων, ὑποκατάστηκαν ὁπότεν τὸν Ὑπουργὸ καὶ τοὺς προχρήματος τῆς Εὔβοιας, ἐδήλωσαν εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὅτι δὲν ἀνέχοντα ὡς ἀρχηγὸν τὸν ἐπίλεμο Διαμαντήν καὶ ἔσπερε τῶν ἑαυτῶν. Ἄλλα καὶ ὁ Διαμαντῆς δὲν ἐμενὲν ἀπράξας· ἀντίτεθες εἰς τὰ Καμάρια ἐνίκησε τοὺς Εὐβοῖς καὶ τοὺς ἐξεπέκτηκε διὰ τῆς Ἀταλαντῆς καὶ κατευθυνθηκόν πρὸς τὰ ἐνδέοτα τῆς Στερεάς διὰ νὰ ἐξουσιοδοτήσων ἐπιτροπὰς πρὸς ἐκδοξωθεῖν τῷ Διαμαντῇ 2).

Ἡ Κυβέρνησις διατελοῦσα ἐν γνώσει ὅλων τῶν περὶ τὴν Εὔβοιαν συμβαίνοντον ἐνέκρινε τὸν προβάσιμον εἰς τοὺς βαθμοὺς τοῦ στρατηγοῦ ἀμφότερον τῶν Μακεδῶν ἀρχηγον, διορίζοντα τὸν νέον Διαμαντῆς ἀρχηγὸν τῆς ἐκστρατείας ἑαυτῶν τῷ Φροινίῳ τῆς Χαλκίδας, τὸν ὁ Καραταίον ἀρχηγόν τῆς πολιορκίας τῆς Καρυάτου μὲ πλήρη συνεργασίαν ἀμφότερον. Ἐπειδὴ δὲ ἦτο ἀδύνατον τὰς δασάκες τῆς ἐκστρατείας ταύτης ν' ἀναλάβησαν τὰ δόλια ἐπαναστάτησαν χωρία τῆς Εὔβοιας ἐδωκέν ἑντολήν, ἦν οἱ στρατηγοὶ μὲ

1. ΔΙΟΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Ἔλληνική Ἐπανάστασις, τομ. Ε, σελ. 207-209. Ποβλ.
2. ΑΡΧΕΙΟ ἘΛΛΗΝ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΙΑΣ, Σ. 427. Τὸν διορισμὸ τοῦ Διαμαντῆς ἐξήγησαν καὶ ἀπέστειλεν οἱ ἐν Σκοπέλῳ καὶ Σκίάθῳ προσφυγοῦντες κάτοικοι τῆς Ζαγορᾶς. Ὁ ΧΡ. ΕΛΛΗΝ. ΠΑΛΙΓΓ. τόμ. 1, σελ. 426-427.
κάθε τρόπον ἐξαναγκάσωσαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα χρόνια εἰς ἑπανάστασιν καὶ συμ-
μετοχήν εἰς τὰς διαπάνω τῆς ἐκστρατείας.

'Αλλ' ὁ Κρεζώτης, εὐφροσύνης διά τοῦ Δημητρίου καὶ Τουμαρᾶ εἰς ἔ-
παρθὲν ἐκ τοῦ Ἀνδροῦτσου, ἤρθη ἵνα δεχθῇ τὴν ἀπόφασιν τῆς Κυβερν-
σεως καὶ διεμήνυσεν εἰς τὸν Διαμαντή ὅτι δὲν τὸν ἀναγνωρίζει γενικὸν ἀρ-
χιτόν. Μουραῖος ἐπήλθε νέα σύγχυσις καὶ ὁ Διαμαντῆς ἀπέστειλεν ἐναντίον
τοῦ Κρεζώτη τὸν σύγγραμβον τοῦ Καρακώστα, τὸν Βασιλείου καὶ τὸν Κό-
ταν ἐπὶ κεφάλις 1000 Μακεδόνων καὶ Θεσσαλῶν, οὕτως διευκρίνισαν τὰ
στρατεύματα τοῦ Κρεζώτη εἰς τὸ Μακρυχώρι καὶ τὸν ἐξηγάδωσαν νὰ ἀπο-
χωρήσῃ εἰς τὸν Ἀγίον Δούκα. Ὁ Διαμαντῆς ἤτο ὑποχρεούμενος νὰ υπερα-
σπισθῇ τῷ ἀξιόματι του, ἐν τῇ πραγματικότητῃ δὲ ὁ Κρεζώτης ἦτο στασιώτης
ἐναντίον τῶν ἐστῶ καὶ περιόλου ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως.

Τῇ ἐπεμβάσει τοῦ Καρατάσου, μῆ ἐπιθυμοῦντος να ἀντιταχθῇ εἰς τὸ
τοπικὸν ἀξίωμα τῶν κατοίκων, ἐπιτίθετε σχετικά ζήσεις, ἐσπευσθηκαν μάλι-
στα καὶ ἀρχηγαὶ ἐπιτίθεαν ἐκ μέρους τῶν οἱ Ολυμπίων).

'Αλλ' ὁ Ανδροῦτσος δὲν ἴδυναι να ἀνέχθη τοὺς Μακεδόνας ἀριματο-
λοὺς καὶ ταχέως ἤρξατο νὰ υπολαυσθῇ ἐμφανίσιοι ταραχῆς εἰς τὴν Εὐβοίαν.
Ἡ Κυβέρνησις ἀντιλήφθη ἐγκαίρως τὴν προσπάθειαν ταὐτὴν τοῦ γενναῖο
καὶ περιέχουν Ρουμελίωτη ἄρχηγον καὶ ἰδοὺ τὸ ἔγγραφον αὐτή ἀπὸ τὴν Έρ-
μόνην πρὸς τοὺς προκατόχους τῆς Ὑδρας τῆς 21 Δεκεμβρίου 1822):

«Τα ἐφορήματα τοῦ ἀντιδιακεφαλείου Οὐσιώδους τὰ γνωρίζετε τοιά καλά;
ἀπεστείλης εἰς τῇ Λυκιάς τοὺς λαοὺς ὧν άρχηγός σας ὠροθύθης τό τὸν Ἀρ-
χιστάγης τῆς Ἀναπολίκης Ἐλλάδος καὶ Εὐβοίας καὶ διὰ τοῦτο μὲ ὅλην
ἐνθαρρύνοντας ἐβλέπει τοὺς στρατηγοὺς Διαμάντηκαὶ Καρατάσου ἄρχηγον
τῶν ἀριματόν Ἐβδομάδος νὰ μὴ συμφωνοῦντας μὲ τοὺς διέθεσιος σκοποὺς τοῦ
ἄρχηγος τὸν ἐξηγάδοσας μὲ κάμη ἀπόφασιν μὲ στρατεύματα, διὰ νὰ κτυπήσῃ,
ὅμως νὰ προσεξάρει ὑμένους εἰς τοὺς διατηρητέας κατοίκους τοῦτος τῆς
νή-
σου... κ.λ.π.».

'Ιδιαίτερως ὁ προβομασιοῦ τοῦ Διαμαντῆς εἰς στρατηγὸν δυσοφίστης
τῶν Ἀνδροῦτσου, ἀνείκηθαι οὖν τῆς πολεμικῆς ἐπαναπάτης τοῦ Ἀρχηγοῦ
Πάγου

Ἐλλήν. Πολιτευματικοῖς τοῦ 1., σελ. 131 - 132.
2. Ιστορ. 'Αρχηγοῦ 'Υδρας, τοῦ 8., σελ. 96. Εἰσαγενστατον ψίχοι πρὸς τὸν
'Υδρας... Ἡ μέλαινα στίς τῶν πραγμάτων ἤρθε τὸ αὖ άλλος μορφήν... οἱ γενναῖοι κα-
τελευτηκοί 'Ολένθιος Τάκος καὶ Διαμάντης μὲ 2000 ανθρώπους ἐβρήκαν εἰς τῇ Κοινοφύσεις,
κατάκεισαν τὰς οἰκίας τῶν καὶ δημιουργοῦν τὰ πράγματα τῶν καὶ εἶναι ὄλης βασι-
καὶ αὐτὴ μὲ αὐτὰ ισχύς διὰ τὴν ἐπανάκαμπταν τῶν ἐχθρῶν εἰς Κυκλόν. Ἐν τούτω ὢν
'Αναπολής Ἐλλάδος ἐπικείται καὶ πάλιν ἐλευθέρως... τῇ β' Νοεμβρίων 1822 ἐν Κεφαλήν. Τῆς
ἐγγενείας πρόθυμος δοῦλος καὶ ἀδελφός Ἀνδρόπος Ζάμης.
3. Ὁμοίως 'Αρχηγοῦ 'Υδρας τοῦ 8. σελ. 688,
καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἄχη ἀπολύτως εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Εὐλάδα, ἀπεστείλε τοὺς ἐντοπίους φίλους τοῦ ἀρχηγοῦ Τιμοράνθη, Χαλκάν καὶ Βερούσην εἰς τὸ Ἑροχόριο, ὦτινες δύσαντες καὶ λειπασμός τὰ πάντα παρ’ ὅλον νὰ συλλάβουν τὴν γυναίκα τοῦ Διαμαντῆ αὐξηλῶν). Ὁ Διαμαντῆς βλέπον περιπλεκόμενη τὴν κατάστασιν ἄφεν τὸν ἐπατελοῦμενον ἄφεν ἐτέρου ἐμφύλιον πόλεμον, πειθοῦς ἡ ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τῆς ἀδυναμίας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἤπαρκήθη νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸ Ἑροχόριο, ἐκείθεν δὲ ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Σκάπαθον παραλάβοντα καὶ τὴν γυναίκα τοῦ. Μὴν ἀναχώρησαν τοῦ Διαμαντῆ ἐπικοινώνησαν ἐντὸς ὅλον καὶ ἡ ἀναχώρησις τῶν ὑπακόων τοῦ, ὦτινες «ἀνεν ἄρτος, ἀνεν μισθοδοσίας, πειναλέοι καὶ γυμνητεύοντες» πρόσφυγες, ἐξήρρησαν ἀσύλου εἰς τὴν Σκάπαθον καὶ τὴν Σκόπελον, ἢθαν τυφόσκοντα αἱ ὄλυγενειά τῶν ἐγκαταλελειμμέναι καὶ εἰς οἰκτιαρὰν κατάστασιν).

Ἀποχωρήσαντος τοῦ Διαμαντῆ ἐκ τῆς Ἕβοιας, παρέμεινεν ἀρχηγὸς τῆς πολιορκίας τῆς Καρατάσιος ὕπερ ἂν τοῦ Καρατάσιος μὲ τὴν μεγάλητέραν δύναμιν τῶν Βορειοανατολίτων πολεμιστῶν. Μετὰ τοῦ Καρατάσιος ὅ Ἀνδρούπολος εὐφράκιοτο εἰς σχετικὸς καὶ δύναμις σχέσεις λόγῳ παλαιότερον ὁσμῶν καὶ προεπαναστατικῆς συνεργασίας.

3. Ἡ μάχη τοῦ Τρίκκερι

Νέα ὄμως ἐν τῷ μεταξὺ πολέμων γεγονότα ἐξελίχθησαν. Ὁ ὅπαρχηγὸς τῶν φαλάγγων τοῦ Κωνσταντίνου Σελίτη Πασά, ἐνωθείς μὲ τὸ Ἀλβανικὰ στρατεύματα τοῦ Πεσκόρτσαλη καὶ κατεχόμενος ἐκ Λαρίσης πρὸς τὴν Στερεάν Εὐλάδα, καταλαμβάνει τὰ Βρυσόχια, ἢν ἄλλη φάλαγξ ὑπὸ τὸν Ἰσμαήλ Μικότα, ἀρχηγός τῆς Λαξωνίας τοῦ Πελάτου, τὴν 1ην Μαΐου 1823 προχωρεῖ πρὸς τὸ Τρίκκερι, ἢθαν ἢ ἡττητεσεμένος ὁ ἀρχηγός τῶν Πελοπονησίων Μήτος Βασιλέαςς. Οἱ Τρικκερίται κατεκαθόρθησαν ἐκ τῆς εἰδήσεως τάξις καὶ ὁ Βασιλέας ἐξήρρησεν κατεπερασμένος τὴν συνδρομήν τὸν Γέρον Καρατάσιο, δύσι πρόγνωσεν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ μεγαλύτερον τμῆματος τῆς «Μακεδονικῆς Λεγενδῆς» ἀποτελούμενης ἐκ 2000 ἐμπελοπολέμων καὶ κατὰ πάντα ἁρίστους πολεμιστῶν. Φθάσας εἰς τὸ Τρίκκερι κατῆρξα τὴν ἡμέραν Θεσίαν Παναγία καὶ προβῆκε εἰς τὴν κατασκευὴν ἡχοφωνικῶν ἔργων. Τὴν 14ην Μαΐου ἁρίστας τῶν Ἀγγέλου Γάτσην ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀμύνης τοῦ Τρίκκερι, παρέλαβε 500 Μακεδόνας παλαιοὺς συναγωνιστάς τοῦ Βερμίου καὶ τοῦ Ὀλύμπου καὶ ἐπικουρούμενος ἄπο τῆς ἱκανότός Μαντώς Μαν—

1. Ν. Σημαιάδος, 'Ἀποκρυμμονεύματα τόμ. 1, σελ. 518. Παράβαλε καὶ Τιμικόπτη, Έλλην. Έκδοσες τίμημα, σελ. 3, σελ. 29.
2. Βλ. Σημαιάδος, ἔνθιστο αὐτοῖς, τόμ. 1, σελ. 519, Τιμικόπτη τόμος 3 σελ. 29-30. Προβλήματα καὶ Γούναροπούλου, Εὔβοια σελ. 289.
ρογένους ἀπεβιβάσθη εἰς τὴν νῆσον Ἄλαταν κατεχομένην ἀπὸ ἱσαρίθμους Τούρκους. Ἡ ἐπίθεσις τῶν Μακεδόνων ὑπήρξε ὀρμητική οἱ Τούρκοι κατετροπώθησαν καὶ κατεσφάγησαν μαζὶ μὲ τοὺς ὁμοφύλους τῶν κατοίκων τῆς νήσου. 240 ἐξ αὐτῶν ἠρνήθηντες εἰς παλαιὸν μοναστήρι τῆς νησίδος, ἀρ' οὖν ἠμύνθησαν ἀπεγνωσμένοι, ἔξορμοι σίδερες Ἐνα διαστάσει τοὺς πολιορκητὰς κατεσφάγησαν ἄπαντες πλὴν ὁ σημαντότερος, τοὺς ὅπως εὑράτησεν ὁ Καρατάσιος, σκοπόν ν' ἀντάλαξεν τοὺς μὲ Ἑλληνας αἰχμαλώτους. Τὴν ἐπομένην τῆς μέχρις ταύτης ἀνεχόμενης καὶ πάλιν διὰ Τρίκκηρο ἐνῆδο οἱ Σελήν Παγάς προσβαλὸν τὴν ύπο τοῦ Γάτσου δύναμιν μὲ 10000 ἄνδρας ἀπεκφούσθη συνεναργός ἀπὸ τὸν ἀρματωκὸν τῆς Ἐδέσσης. Ἡ ἐπίθεσις ἐπανελήφθη καὶ τὴν ἐπομένην μὲ μεγαλυτέρα ὁρμὴν ἐναντίον τῶν ὁμοφυλῶν τῆς Παναγιάς ὑπὸ τῶν Ἀλβανῶν. "Ἀλλ' ἢ ἀμίνα τῶν Ἑλλήνων ὑπήρξε ἀνωτέρα τῆς ἐπιθέσεως" ὁ Γέρον Καρατάσιος ἦς ὁ ἑκάστοε ἀπὸ τοὺς συμπληρομένους τοῦ Γέρων Τσεκούρας καθήμενος ἐπὶ λίθων ἀτάραχος καὶ ψύχραιμος ἔδιδε τὰς διαταγὰς καὶ τὸ εὐθύνον πρὸς τοὺς πολεμιστὰς κατεχομένης σωφρονόν τοὺς ἐπιτεθεμένους Ἀλβανοὺς. Οἱ ἐνθεομοσία τῶν Μακεδόνων βουμίς ἀντιπαρατάθησαν εἰς τακτικὸν ἀγώνα ἐναντίον ἀρτίου στρατού δυνατομένου ἀπὸ ἀξιοματικοὺς ἐγνωσμένης ἀξίας καὶ μαχητικότητας καὶ μετὰ καταρροῦ καὶ φονικότατον ἀγώνα ἐξῆδον νυκταί. Ὁ ύπερήφανος Σελήν ὑπερήφανος πρὸ τοῦ Καρατάσου καὶ ἐγκατέλειψε τὸ Τρίκκηρο. Ἡ διός πός περιγράφει τὸν Καρατάσιον κατὰ τὴν ἑαυτὸν τὸν Τρίκκηρο δημοσίευμα εἰς τὸν «Φιλοσοφίαν» τῆς 29-3-1857. 1." Παλαιόθρα τοῦ Παπού (Καρατάσιον) καθ' ἄλας τὰς ἐπιστρατείας τοῦ διὰ τῆς ἀγωνιζομένης Ελλάδος μονοφαντεῖ ὅτι βλέπει ἀκόμη τὸ ἀργενιτόν καὶ εὐχαρι πρόσωπον τόν, μονοφαντεῖ ὅτι τὸν ἀκοῦσι ἀκόμη προφέροντας τὰς μονοσιλλάδους τὸν προστασίας καὶ μισήσεως συγχωροῦντα. "Ἀγνὸν φίλον, τὸ ἐνθυμώμαι ἐξος τόρα, μάς κατέλαβεν δόλους διὰ τὴν παραιτήμαθα ἐμφασισθὲν τόν τὸ νέομα τὸν ἄνθρωπο καὶ οὔτε εἰς τὸν παραβατή αὐτὸς; ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἔνοχον τοῦ κατ' ἔνοχον τοῦ μαχοῦ ὑπὸ ἀρχαίων ὀρειάκων ὀπαραθαίρετο σκότει ἐδώντες εἰς αὐτὸν ἐρ' ἄλω τοῦ τῆς ἱστος ὑποκατάστασαν ἐνότων τῶν ἐξώσιον. Τὸν ἐνθυμώμαι, ὅταν ἦλθεν ἡ ὁμορραγία διάφοροις ἢ μάχη ἐπὶ τῆς αὐτῆς πέτρας, ὁ Γέρων ἅλωσεν ὁ οὗ ἔφη αὐτὴ καὶ τὴν σήμερον ἀκόμη δεικνύεται ἀπὸ τοῖς ἐντρόμους κατοίκους ὁ τόπος ἔρ' οὗ ἐκάθετο κατὰ τὴν τετελεσμένην ἐκείνην σφαγήν. «Κι' ἤδελα τότε νά φύω, ἐλεγεν ἔλειτα γελών, μηδὲ μ' ἀφήνων τὰ γεγομένα;»

1. "Ορα μ. Βαλαχογιάννη, Ἱστορικὴ ἄνθολογία σελ. 268."
Παραδέτομεν διαστός ἀπόσπασμα τῆς χαρακτηριστικῆς ἀναφοράς, τῆς ὑπολογίσεως ὁ Καρατάσιος εἰς τὴν Κυβέρνησιν σχετικοῦ μὲ τὴν μεγάλην μάχην τοῦ Τρίκκερα ἡμ. 1)

Πρὸς τὸ Ὁλυνουμένον τοῦ πολέμου τὴν ἐπιστησαντὴν ὑπόκλισιν ἀπονέμοι

........ "Εγὼ πρὶν λάβω τὰς ἐπιταγὰς σας, ὅρων τὸν εἰς Τρίκκερα πόλεμον καὶ τὴν ἀνάγκην τῆς Πατρίδος, αἰθινούτης μὲ δόσους συναγωγικάς μου καὶ στρατιώτας εἴχα ἤδη εἰς τὸ ἐδῶ κάμνοντας τὸ πατριωτικὸν μου ἀπαραίτητον χρόνο καὶ θέλω κάμει καὶ εἰς τὸ ἔξης ἃς ἂν ἐπιταγαὶ σας μὲ διατάσοντα διὰ τὸ μὴ ἵππον τοῦτο τὸ ἀνθρώπινον διότι τὸντο (δὲ μὴ γένοιο) χαθεῖτο, χάνεται δόλο τὸ δικαίωμα τῆς Θεσσαλίας τὸ δοσφέξι μας σὺν θεῷ πνειάντει ἄριστα εἰς τὰς τάσσοντες μάχας ὅπως ἔκαμμεν οἱ "Ελληνες ἐκείθεν

\[
\text{Τὴν πρώτην (καίτοι ἀπόντος μαι) ἠγήσαν ἡ μάχη τρομοθεὶ ἐἰς τὴν ἄσιν τῆς Παναγίας, ὅποτε ἐθανατώθησαν πολλοὶ ἐν τῶν ἔξωθοι καὶ ἐκατομμύρνησαν:} \\
\text{δεύτερα μάχη ἐἰς τὸ ἐν Αλατά 2) μοναστήριον ἀπεκέλεσα 241 καὶ μετὰ} \\
\text{ἐξ δέρας παρεδόθησαν μὲ συνχός πυροβολισμοῦς τοὺς ὅποιονς οἱ "Ελληνες διὰ ξύρων ἐπέφεσαν, πλὴν ὅ τοις ὅσιοις ὅσιον κεφαλὴν τὸν ἀποκλιστὸν ἐμπόδισα μάνος ἀλὰ τὰς σχετικοῦς ζητήσεως πυραὶ ἀπελευθερώσαμεν.} \\
\text{Τὴν αὐτὴν ἡμέραν εἰς τὴν ἄσιν τῆς Παναγίας ὁμορράσαν οἱ ἔξωθοι μὲ μεγάλην δομήν εἰς τὰς ταμασίας τῶν "Ελληνων νυκτὸς καὶ ἑκράτησαν ὁ πόλεμος ἐκ τῆς ἔξης ὅρας τῆς ἡμέρας, θανατωθήσασι καὶ κακομηθήσασι παρὰ} \\
\text{τῶν "Ελλήνων ἱκανότατοι ἔξωθοι ἠφίσαν καὶ τὰς μαχαίρια τους καὶ ἐκ τῶν "Ελλήνων δίδο μύον ἐσκοτώθησαν ἐκ αὐτῶν τῶν λαφύρων. Τετώθη δὲ μάχην ἐξήλθον μὲ τὰ πλοῖα ἐκ τὸ ἄντικον μέρος Πατρίδα καλούμενον διὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὰς τροφὰς τῶν ἔξωθοι καὶ αὐτοὶ ὀρίσαν ἐνθαντη καὶ ἐνθαντη διὰ νὰ μᾶς ρυθμοῦν καὶ ἠμέτας τῶν ἐξέφυγας πρότερον πέργασεν τὸν κατά τὸν κατὰ 16 κεφαλία καὶ 2 ἐκακεδονοὺς καὶ ἐκ τῶν "Ελλήνων εἰς μύον ἀλλὰ μὲν ὅπον δύναμεν θετική ἀριστεῖε τὸ "Ελληνικό νουτρική καὶ ἐρήμισεν ἱκανοὺς ἔξωθοι, αὐτοὶ δὴς σέκοιαν. . . . . . . . . . ἐγὼ ὅς πασίδη ἄνω ἐπεισάλλε ἀπὸ τὸ νὰ πολέμῳ κατὰ τῶν ἔξωθοι ἐς ὅ ὅρας ἐγχάσα καὶ σπάσει μου καὶ πράγμα μου καὶ ραμελίσκαι μου. 3) καὶ εἰς "Ολίμπων καὶ εἰς Πέταν καὶ εἰς Σουλι καὶ Μορέαν καὶ Εὐρίπων καθὼς καὶ τῶρα ἐδῶ . . . . . . . 1823 Ἰονίλου 20 Τρίκκερα

"Ο Στρατηγός τῆς Θεσσαλομαγνήσας

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ

1. ΧΡ. ΠΕΡΡΑΒΟΥ. "Ἀπομνημονεύματα πολεμικά, τόμ. 2, σελ. 15.
2. "Ορα Ἀρχ. "Ελλην. Παλιγγεν., τόμ. 2 σελ. 80.
3. Παραεἰσέβαλε ἀκόποσαμα τοῦ ὁ, ἀριθ. 431 / 15 - 10 - 23 ἐγγράφῳ τοῦ Βουλευτικοῦ σχετικοῦ μὲ τὰς εἰσοδευτικὲς τῶν Καρατάσιος καὶ Γάτσου . . . . . . . Εσείδη καὶ
Παρά τὴν ἦτταν τῶν ὁμοίων οἱ ἐναπομείναντες Ἀλβανοὶ τοῦ Περσικότατον, λαβόντες σοβαρὰς ἐνισχύσεις ἐκ μέρους τοῦ Κιουταχῆ, ἤρθαν καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ Ἐλληνικόν στρατόπεδον. Ὁ Καρατάσιος ἔγραψε διαφοράς εἰς τὸ Μινιστήριον τοῦ Πολέμου ἢτοίν οἱ ἐνισχύσεις εἰς ἄνδρας, πολεμικὸν ὑλικὸν καὶ τρόφιμα 

Οἱ Τρικερέωται δὲν ἔδειξαν προθυμίαν ἀνάλογον πρὸς τὴν περίτεχαν καὶ τὸ στρατόπεδον ἐπιβάλλετο ἐς μυρίας στερήσεις 

μισθοὺς οἱ στρατηγοὶ δὲν ἐλαμβανοῦν καὶ οὐκ ἔκαψαν αὐτοῖς εὐφρακμένα ὡς πρόσφυγες εἰς τὴν Σκίαθον καὶ Σκόπελον ἔστερον καὶ ἄρτου ἀκόμη 

Εἰς αὐτὴν τὴν κατάστασιν ἔφραζεν καὶ εἰς τὸ Τρίκχερι ἐσπρωτοπεδευμένοι Μακεδόνες ὁτὲ ἄφικαν ἄρ' ἐνός μὲν ὁ Κιουταχῆς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὑπολοίπων φαλάγγων, ἄρ' ἐτέρου δὲ ὁ Χριστόφορος Περραΐμπς προερχόμενος ἐκ Πελοποννήσου.

Τὸν Περραϊμπὸν ἀπέστειλεν ἡ Κυβέρνησις ἕνα συνεργασθῇ μετὰ τοῦ ἐπάρχον τῆς Ελληνικῆς Κοιλῆς διὰ τὴν καλύτεραν ὑγιὰνον τῷ ἀγάνος καὶ τὸν ἀναφορυδισμόν τῶν στρατευμάτων. Δυστυχῶς οἱ Περραϊμπὸς ἀπεδέχθη ἄρρομανίς καὶ ἐλάχιστα συνέβαλε διὰ τὸν κατεύθυνσιν τῶν παθῶν 

καὶ τὴν προαγωγὴν τοῦ κυρίου σκοποῦ δὴν ἀπεστάλη. Ἐπὶ τῆς πρώτης στιγμῆς φαίνεται ὅτι δυσπερσεῖτη μὲ τὸν Καρατάσιον καὶ συνετάξθη μὲ τῶν κατοίκων τοῦ Τρίκχερι ἀποβλέπεσαν εἰς τὸ νὰ ὑποσκελίζῃ τὸν στρατιωτικὸν ἥγετην τῆς Θεσσαλομυγνησίας.

Ὁ Κιουταχῆς, εὐφρακμόμενος ἐπὶ κεφαλῆς 7000 Τούρκων εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Τρίκχερι, στερούμενος τροφῶν καὶ ἀσθενήσας, ἀντιλήφθη τὸ δὲν ἦδυντο νὰ ἔξαναγκάση τὸν Καρατάσιον νὰ ὑποχωρήσῃ, ἔπροτεινεν

---

1. Ὅστο Ἀλβανοί καὶ Γάτας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ καὶ ἑαυτῶν ὑγιῶν ὑπερβαίναντες ἠπάτησαν πολλά καὶ τὸ τραυματισμον ꠽ῶν τὰς ὑγιήνες τῶν, διατέκτην ἑνὸς καθορίσας ὁ Κύριος τὴν παράδοσιν τῆς 'Ἀκροκορίνθου νὰ κρατήσῃ διὸς τῶν σιγματικῶν Τούρκων διὰ τὸ διασπαρακάθητη ἡ λύτρωσις καὶ ἀπαλάγη τῶν κοινωνοῦν 

2. Ὅσταν Ἄρεων Ὕδας τῶν 9 σελ. 371. «Τοὺς εὐγενεστάτους πρωτοπάτους τῆς Νήσου Ὕδας... Ὑποστείλαντες ὤστ' ὁ Χρ. Περραϊμπὸς ἠδόθην αὐτὸν, σκοποῦ ἔξων ἢτος νὰ μεταβῇ εἰς Λυ. Ἐλλάδα καὶ ἐπιθυμένος ἐν ταὐτῷ εὐφρακμόμενος προτείνεται εἰς Λυ. Ἐλλάδα ἔδεκεν ὑποεργάζεται διχοτομεῖ, παρακαλεῖτο μὲ πολλῶν τρόπον νὰ τὸν ἡπισταῖ 

3. Ὅστα τὸ 31 Ἰουλίου 1833 ὧν Ἀρχηγε 

4. Ἐρευνᾶς. Περραϊμπὸ τοῦ 2 σελ. 19 - 21.
Ι. Κ. Βασιλεβίλλη

εἰς αὐτὸν εἰρήνην, ὑποσχεθεῖς νὰ παραδώσῃ τὴν ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐν αἰχμαλω-
σίᾳ εὐφροσυνομένην οἰκογένειάν του καθὼς καὶ τὴν τοῦ Γάτσου. 'Ὁ Περραιμὼς
ισχυριζότατο ὅτι ὁ Κουταπῆς ἐξεπέμψε τὸν Καρατάσιον διὰ νὰ διαφύγῃ τὸν
βέβαιον ὄλεθρον τοῦ στρατόπεδον του. 'Αλλὰ καὶ ὁ Ὀρλάνδος ὄλος ἀβασανί-
στως, στηριζότας ἐς τῆς ἀναζωοτιστώς 1) πηγὰς τοῦ Περραιμοῦ, κατηγορεῖ τὸν
ἀνδρεῖον Καρατάσιον ὡς συνθηκολογηθέντα αἰχμαλώτους μὲ τοὺς Τούρκους 2).
'Ὁ Περραιμὼς διαφώς ὑπέβλεπεν τὸν συνετὸν γέφυραν Καρατάσιον καὶ οὐδὲν
καταφθάσας κατ' αὐτοῦ ἤθελεν νὰ τὸν ἐκδικηθῇ καὶ μετὰ ἄνατον. Παρ' ὅλον
dὲ ὅτι προσπαθεῖ νὰ περιγράψῃ καὶ τοὺς ὄρους τῆς συνθήκης διὰ τῆς
ἀποκαλυτικῆς τῆς σύζυγος του καὶ τῶν νιῶν του Γαλαννάκην
αἰχμαλώτους ἐν Θεσβήνη, ἐλάμβανε δόξαλην τὴν νήσου Εὐβοίαν καὶ μεσοῦς
800 στρατιωτῶν, δὲν μᾶς δικαιολογεῖ τὸς οὖν ἐξ αὐτῶν ὄνομα ἐς τὴν
πραγματικότητα καὶ τῶν ὁ Καρατάσιος εὐθὺς μετ' οὗ τῶν καταφθάνει
πόλεμον τοῦ Σκίαθον πολλοὺς τὸν Τούρκον πασάν. 'Η διχόμενα
τῆς ἐποχῆς δὲν ἐγνώμοις ὀρία, προδότας τὸς ἐξὶ ἀποκληθῇ ἐκ περιτοσπῆς οἱ
ἐνδοξοτέροι τῶν ἀγωνιστῶν. 'Ἀντὶ παντὸς ἄλλον κρίνομεν σκόπιμον νὰ παρα-
θέσωμεν ἀπόστασιμα τὸν ἀγωνιστὸν Κασαμουήλ ἐπὶ τῶν γεγονότων 3): «Ὁ
Καρατάσιος ἢς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἐγράφηκεν μὲ ὄλους τοὺς
Μακεδόνας ἐπὶ τὰ νησία καὶ προκατέλαβε τὸ Τούρκερ καθὼς καὶ τὸ στενὸν τοῦ
κόλπου καὶ ἐνίκησεν τὸν Σαλτσ Πασάν ἐς δίους τοὺς πολίμους. 'Ο Ἰσούφ
πα-
σίος Περρούφτζαλς εἶχεν ἀπεράσσει εἰς Εὐβοίαν καὶ ἐκνήθη κατὰ τὸν στρα-
τοπέδον ὅπων διοικοῦσαν ὁ Διαμαντής Νικολάου. 'Ὁ Διαμαντής ἀμελήσας καὶ
ἀντὶ τὰ χρή του, ἐκμάθησεν ὁ στράτος τοῦ μετὰ δύο ἡμερῶν μάχη καὶ ἐξα-
σεν καὶ μερικῶς καλῶς αἰχμαλωτικῶς... 'Αρ' οὐ ἐκατορθώσεν ὁ πολιο-
ρακτικὸς στράτος τῆς Εὐβοίαν ἐληφθαν αἰ προμήθειαι τὸ στρατό τοῦ
Καρατάσιον. Ὁ Τούρκος βιομορμότατος ἀπὸ ἀδυναμίας ἠρέσαν νὰ διαπραγματευό-
ται τὴν ἐποχάζωσιν τοῦ στρατοῦ, ἐπὶ λόγῳ νὰ ἀρνηθῇ ἡ λογία. 'Ὁ Καρατάσιος
δυσκολευόμενος καὶ αὐτὸς ἀναγκασμένος καὶ ἀπὸ τὸν στρατὸν ἐνδοξοτέροι ἔς
μᾶν συνθήκην ὅπου ἐκλήθη ἀναμεταφέν τὸν καὶ ἐπιβάζην τὸ στράτευμα ἐς
τὰ νησία Σκίαθον καὶ λυπᾶται... ». Αὔτη εἶναι ἡ περιβολὴ καὶ καταστα-
θηκαλαίπεια ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Καρατάσιον συνθήκη.

Εἰς τὴν Σκίαθον γενομένην συνείσηζαν τῶν Ῥωσίων ἀρχηγῶν πα-
ρωσταμένοι καὶ τοῦ Περραιμοῦ ὑπεγράφη συνυποθετεῖκαν τὸν ἀγώνος ὕπο
χρονολογῶν 26 Αὔγουστου 1823. Παρών ἡμείς 9 ἀρχηγοὶ Ῥωσίων, ὑπο-

1. Περὶ τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ Περραιμοῦ βιέτε Π. Ζερλέντη ἐν «Παρανοα»
tόμων, 15 (1888) σελ. 311, 324, 369. Προβ. Ὀσαύτως Κ. Ραλού, ἐν Δελτίον Τσαρ, Ἔθν.
'Εταιρ. τόμων, 7 σελ. 261 καὶ 'Α. Βακαλοπουλοῦ ἐν Μακεδ. Ημερολογία 1939.
2. Ψαλάντου, Ναυτιάτη, τόμων, 1 ἰτος, 9, σελ. 374 εξ.
3. Β. Ν. Καζομουάν, Ένθεμεν στρατιωτικά, τόμων, 1, σελ. 310 ὑποσημ. 2.
όρθωσήσαν καὶ πρὸς ἐξυπηρέτησίν του Ἡ. Αγώνος ἄνεγνωρίσαν παμψηφεὶ ὡς Γενικὸν Ἀρχηγὸν τοῦ στρατηγῶν Καρατάσιον 1) καὶ ὑπεσχέθησαν ὑπακοῦν εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀποφασίσαντα νὰ συνεργασθῆ  ἡδὲ μετ’ αὐτοῦ Ἄνθρωπον Χριστ. Περραΐβον 2).

Εἰς τὴν Σκλαίδον, κατόπιν συναίνεσιν τῶν διευθυνόντων τὰ Μακεδονικά στρατεύματα, ἀπεφασίσθη νὰ ἐνεργηθῇ ἐκστρατεία πρὸς κατάληψιν τῆς Θεσσαλίας καὶ κλέασμιν τῶν σεντῶν τῶν Τειμών. Εἰς 3000 ἄνδρας ἄνθρωπον οἱ Μακεδόνες τῆς Σκιάδος, Σκοπέλου καὶ Ἑδρίπου, ὑπελογίζετο δὲ ὅτι διπλάσιον ἑάν τὸν ἄγνων Πηλορέτα καὶ ἄλλοι Θεσσαλοὶ 3).

Ἡ Κυβερνήσεως ὁμοίως ἔχουσα ὡς ἤμη τὴν γενομένην ἔξοδον τοῦ ὸδομανικοῦ στόλου, τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Παῦσα τῆς Σκόδρας καὶ τὰς πολεμικὰς προσαραγήσεις τοῦ Κιουτέχη ἐν Λαρίσῃ, ἀπηγόρευσε δὲ ἰδιαίτερον ἐγγράφον καὶ πρόφρομαν διαπαγῶν τὴν ἐνέργειαν ταύτην τοῦ Καρατάσιον καὶ Περραΐβον, οὔτε καὶ συνεμφώνησαν.

Οὔχ ἦτον ὄνομας ἐκ 1200 πολεμιστῶν Μακεδόνων, τῶν ὅποιων οἱ πλεῖοτα κατηγοροῦν ἐκ τῆς Χαλκιδικῆς, διαταγῆ τῆς Κυβερνήσεως ἀπεστάλησαν εἰς τὰ Ψαραία ἵνα συμπολεμοῦσαν μετὰ τῶν Ψαραϊάνων διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἱρωτικῆς ταύτης νήσου, ἀπελομένης ἐκ τῆς ἀποβάσεως ἄγματος. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Μακεδόνων ταύτων ἐπαρκίου ἦν ὅπλον για τῆς Χαλκι-

1. ΓΡ. ΚΩΜΠΟΥΡΧΟΥ, Ἀρκαδιώτης καὶ χλέφτης σελ. 104.
2. Σχετικάς μὲ τὴν συνεργασίαν Καρατάσιον - Περραΐβος κατέχομεν εἰς τὸ προ-
τότυπον καὶ δημοσιεύομεν ἕνα τοῦ ταὐτοῦ ἐπιστολῆν τῆς ὅποιαν μὲς παρεχώρησαν ὁ πελώττης Κυρίος καὶ ἐγκαινίσας δικηγόρους τῆς Θεσσαλίας τῆς Μαργαρίτης, ἀπόγο-
νος ἀγωνιστῶν τοῦ Ἁρτοῦ.

"Γενναίοτατε στρατηγέ καὶ ὀδηγηθῇ ἐν θυρεῖ ἃ ἀσανσοῦμεν. Ταύτην τὴν ὅραν ἐβε-
ραιώθης ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐμβῆκαν εἰς 'Όμοιας καὶ κατέκαυσαν αὐτοὺς. Ὁθεν ἦ ὅπλον Φιλίπ-
πος τῆς Εὐφύσεως ἐπελέγησε. Ὁ Καπετάν Λάμακτης καὶ Ἐκαρχος Κολλητῆς ἠθέου ἐδοὺ εἰς τὴν
οἰκίαν μίαν εἰς εἰς γαρνόν καρφί, ὃ Ὁδοσίας ἐπήγαγεν εἰς Ταλαντοῦρα καὶ ἦνος ἕως τῆς
ὅρας νὰ ἐπάθη τε καὶ τὴν Συμπαθής δὲ ἐξέλεξε ἐκ τοῦ οἴκου εἰς ἄγγα μετὰ ἐν ἰδιαίτερα

Τῇ 27 Ἰουλίου 1823

Τρίκκερα
"Ολοι ἀδελφοὶ σοι
Χρ. Περραϊβός

Καιρὸν δὲν ἔχουμε νὰ στεκόμεθα καὶ νὰ συνλογίζομεθα, ἀλλὰ νὰ ἐνεργηθοῦμε μὲ τα-
χύτητα. Εἰδοὺ καὶ νὰ ἔσχοη τὴν ὅρας νὰ ἐπάρασων ὅλα τὰ γυναικόπαιδα εἰς τὰ πα-
λαία Τρίκκερα καὶ νὰ μένοι νὰ ἄνθρωπον ἐδώ μὲ τ' ἐρυμα.

Ἡ Διεύθυνος τῆς ἑπιστολῆς

Τῷ γενναίοτάτῳ στρατηγῷ Κυρίῳ Κωρὶ Καρατάσῳ
Εἰς τὸ στρατόπεδον

Ἡ ἄνωτέρω ἑπιστολὴ ἐνδημοσιεύθη εἰς τὸ ἡμερολόγιον "Φήμη" τοῦ 1888 σελ.
22, Πελεκηνία, καὶ Ἀρχεία Παιλτά, τόμ. 2 σελ. 241.
3. ΧΡ. ΠΕΡΡΑΪΒΟΥ, Πολέμιος. Ἀπομνημονεύματα, τόμ. 2 σελ. 21 - 25.
δικής Γρύλας Κασσάνδρινος 1) και κατετάν Κότας, ὁ Σκλαβόνος, ὁ Νάνος Τουρούντζας Σκατστεί, ὁ Κοζάνης Ιωάννης Τσόντζας καὶ κατὰ πάσαν πυθανότητα ἐπὶ διήμερον ἕναντίον τῶν 10000 Ἀλβανῶν καὶ Τούρκων, ἀπολέσαντες δὲ πάσαν ἐλπίδα ἔθεσαν πῦρ ἐκ τῆς πυρυτίδαποθήκης τοῦ φρούριον καὶ 600 περίπου ἐκ αὐτῶν ἀνέπνευσαν εἰς τὸν ἁέρα μετὰ τῶν ἔτριαμούτων ἐχθρῶν. Τὸ ὀλοκλάπωμα τῶν Μακεδόνων τούτων εἰς τὴν ἡρωϊκὴν νίκην, ἡ δυσία τοῦ Γεωργάκη Ολυμπίου καὶ ὁ συγγανάτης θάνατος τῶν παρθένων τῆς Ναυάσης, ἀπετελοῦν παραδείγματα μεγαλειώδεις αὐταπαραμήνειος καὶ αὐτοθυσίαι τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας.

Ἡ συγκεντρώσεις διὸς τῶν πολυκατημέων Μακεδόνων καὶ θεσσαλῶν πολεμιστῶν εἰς τὴν Σκίαθον καὶ τὰς άλλας Βορείους Σποράδας, ἡ ἐλλευψις τροφίμων καὶ μισθοδοσίας, ἡ χειρότερη κατάστασις τῶν προσφυγικῶν οἰκογενειῶν καὶ οἱ ἐμφανισθέντες ἀδένεια ἐθνομορφίγησαν μεταξὺ Μακεδονο-θεσσαλῶν καὶ ἐντολίων ἐρίδας φοβερᾶς. Ἠ ἀπολείποντος ἐξ ἅλλος τῆς ἐλπίδας ἐπιστροφή ἐς τὰς πατρίδας τοῦ καὶ ἔναντι τῆς ματαιωθείσης, ὡς ἀνυπόκτου ἐξεταθή, ἐκστρατείας πρὸς τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὴν Μακεδονίαν ἦρμησαν νὰ διατρέψουν ἐξ τῶν πόρων τῆς χώρας, ὁδονὶς φειδομένης καὶ ὀδούμενης ὑπὸ τῆς πείνης καὶ τῶν ἄλλων στερήσεως καὶ ἀναγκών, ἡδίκως τοὺς ἡμέρας νησιώτας, ἀδυνατοῦντας νὰ ἀνταπεξέλθουν κατὰ τῶν πολεμικώτατων Ὀλυμπιών.

Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Σεπτέμβριον τοῦ 1823 μερίμνη τοῦ Καλέτη ἐπάρχου τῆς Εὐβοίας καὶ κατ' ἐντολήν τῆς Κυβερνήσεως 2) τέσσαρα πλοία τῶν Ψαρφῶν, ἀποστελεῖτας εἰς τὴν Σκίαθον καὶ Σκόπελον, προσελάθησαν νὰ μεταφέρουν τὰ Ὀλυμπιακά στρατεύματα εἰς Ὀρεινής πρὸς ἀναζωπύρωσιν τῆς ἐκαταστάσεως εἰς Εὐβοία. Ἡ νέα αὐτῆ ἐκστρατεία καὶ πάλιν ἐναπάθης ἐλλείψει τῶν ἀνεπάγων καὶ διότι οἱ Ὀλυμπιών δὲν ἦνοσσα νὰ ἐγκαταλέυσό τας οἰκογενείας τοῖς εἰς τὴν Σκίαθον, ὁδουμένως τὴν ἀναστημένης ἐν τῷ μεταξὺ ὄψιμενος τῶν νησιωτῶν ἔναντίον τῶν, τῆς ὁποίας καὶ ἀποτελέσματα δὲν ἠγογήσαν νὰ παρουσιασθῶσαν.
4. 'Ἡ Μάχη τῆς Σκαίδου

Περὶ τὰ τέλη τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ὁ τουρκικὸς στόλος ὑπὸ τὸν Καπουδάν Μογκαμέτ Χορσέφ Τοπάλ Πασάν ἐξήθεσεν εἰς τὰ παράλληλα τῆς Χαλκιδικῆς καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὰς νήσους Σκότελον, Σκάθαν καὶ Σκύρον τὸν διημερνέα Στέφανον Βογορίδην, ἵνα ξηπήσῃ τὴν υποταγήν αὐτῶν. Οἱ Σκαθαδώται καὶ κυρίοις οἱ πρόκριτοι τῆς νήσου ταύτης ὑπὸ μόνον ἐδήλωσαν ὑποταγήν, ἀλλὰ παρεκάλεσαν τὸν τοῦρον ναύαρχον ν’ ἀποστείλῃ ἀγήματα ἵνα ἀποδιώξῃ ἑκείθεν τὰ Ὁλυμπιακὰ στρατεύματα μὲ τὴν περίεργον δυναστολογίαν ὅτι κατεχόταν τὴν νήσον καὶ ἐπεβάρυναν τοὺς κατοίκους. Πράγματι ὁ Χορσέφ Πασάς τὴν 8ην Ὁκτωβρίου ἀνεβάνει πρὸ τῆς Σκαίδου μὲ 13 πλοῖα καὶ περιέπλησε ταύτην ἵνα εὑρήσῃ κατάλληλον μέρος δι’ ἀποβαίνει. Πρέπει νὰ σημειωθῇ ἑν ταῦτα ὅτι ὁ Χορσέφ εἶχεν ἀποστείλει καὶ ἀντιπορόσωπον τοῦ, τὸν ὅποιον οἱ Σκαθαδώται ἐδέχθησαν ὡς διοικητὴν εἰς τὸ φρουρὸν τῆς νήσου τοῦτο ἑσῆμαν ὅτι τὸ φρούριον ἐπέκρινε ἐν τῷ μέρος τῶν τοῦρχων.

Ἡ κατάστασις ἦδη εἰς τὴν νήσου ταύτην παρουσιάζετο λίγον χρόσιμοι καὶ ὁ θέσεις τῶν Μακεδονικῶν στρατευμάτων καὶ τῶν ἐν τῇ νήσῳ οἰκογενειῶν αὐτῶν αὐτόχριστα τραγικά. Γενομένης συνεχείας, εἰς τὴν ὅποιαν ἐλαβόθη μέρος ἐκτὸς τοῦ ἄρχηγον Καρατάσου, ὁ Διαμαντῆς, ὁ Γάτσος, ὁ Περραϊβός, ὁ Μπίνος, ὁ Γούλας καὶ ὁ Συρόπουλος, ἔγενε δεκτὴ ἡ γνώμη τοῦ Γάτσου καὶ ἀπεφασίσθη πάση θυγατὴ ν’ ἄντικριθοῦν κατὰ πάσης ἀποβάσεως ἀγημάτων εἰς τὴν νήσον. Τὰ γνωματικὰ παρά τῶν Ὁλυμπίων ἀπεστάλησαν μαζί μὲ ἀπόσπασμα πολεμιστῶν εἰς τὸ Μοναστήριον τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας, διοργανότοι ἀπέστειλον ἀπὸ τῆς πρωτευούσης τῆς νήσου, 150 ὁποῖος ἔπεσεν τὴν ὁδηγίαν τοῦ Τσάμη Καρατάσου ἐκλήθη για ἐκτίθησιν τους ἐπὶ τὸ φρούριον Σκαθαδώτας ὑπὸ τοῦ τοῦρχου διοικητήν ἱ, οἱ δὲ ἄρχηγοι μὲ τοὺς ἐναποσιμαίνοντα καταλαμβάναν τάς κατοιχίας καὶ τὸ ψυχολόγου μέρος τῆς κοινωνώς, ὁ Περραϊβός τὴν ἐκκλησίαν τῶν Τριών Ἱεραρχην, ὁ Μπίνος τοὺς Ἀνεμιστέους ἔχουν καὶ τὸν Συρόπουλον συμπαραστάσιμην, ὁ Γάτσος τὴν πλέον ἐκκλησίαν θέαν ὅμοιοκαταστρεφον καὶ ὁ Διαμαντῆς μὲ τὸν Γούλαν τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ λιμένος. Ὁ Λή ἡ δύναμις ἀνήχετο εἰς 800 πολεμιστῶς. Τὴν ἐποιήθην, 9ην Ὁκτωβρίου 1823, ὁ πολέμως, ἀφ’ ὅς ἐπηλέησα καὶ ἐξομβριάσας ἀφοδοτώσα τὰς κατεχομένας θέσεις ἀνεύ σχεδόν ἀποτελείματος, ἐπεχείρησε ν’ ἀποβιβάσῃ ἀγήματα. Οἱ Μακεδόνες κατέχοντο καταλλήλους θέσεις μὲ συνεχείς πυροβολισμοὺς ἐπέφεραν μεγάλας βλαβές εἰς τὸν ἥχον καὶ ἱνατήρα.
Γκασαν τὰς λέμβους νὰ ἀπομακρυνθοῦν 1). Τελευταία ἀπόπειρα ἀποβιβάσεως ἔγινε τὸ ἄπογευμα. Ἐπὶ κεφάλῆς τῶν ἄγνωστῶν ἐπέθη ὁ ὄστεος τοῦ στόλου ἑπισκεφτάς Ταύρος παρά ἀποφασισμόν νὰ καταλάβῃ πάση ὅψη τὴν νῆσον. Παρὰ τὸ πυκνὸν καὶ εὐστοχὸν τοῦ τῶν Ἔλληνων αὐτὸν κατάρθησαν νὰ ἀποδείξανται στρατεύματα εἰς τὴν παραλίαν καὶ τὸτε ἔγινε ἱερά ἁπάντως ἐπὶ τὰς ἑπίκους σελίδας τοῦ ἀγώνος τῆς ἀνεξαρτησίας. Ὁι ἀριστούργημα πολεμοῦ θέλουσαν νὰ ἐξελάπτῃ ἐκ τῆς παραλίας 2). Τεταράκοι ηετά ματα ἑξερχήθη ἐκεῖνο ἐς τὰ γραφικά ἐκρογιάλα τῆς Ἑλλάδος, αὐτὸ ἀπέλευσε τῶν ἀνυμομένων ἤδη ἐξάχονται. Τὴν ἐπισκήψι ὁ Χορσέφ πασάς, ἀπηλευμένος εἰς τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ πληροφορηθεῖς τῶν ἐκπλοῦν τοῦ ἐλληνικοῦ στόλου ὑπὸ τὸν Μισούλην εἰς τῆς "Υδρας", ἀνεχόμενη διὰ τὸν Παγασσικοῦ, ἐνθα καὶ ὁ στόλος τοῦ καταστράφη ὑπὸ τῶν Ὕδραιῶν. Ἐκτὸσι οὐδεμία ἔπειρε ἡμῖν ἐπομένως τοῦ βραχών τῆς "Σκιάθος" 3).

"Ὁ Περσαῖος μετὰ τὴν μάχην τῆς Ἑλλάδος διαφεύγεσθαι εἰς νέον πρὸς τὸν Καρατάσον ἀνεχόμενος εἰς τὴν Ἰδραν καὶ εὐσεβῶς κατηγορῆθη εἰς Μεσολογγίο(182,523),(993,961). "Ἄρθα εἶπε δοῦ Καρατάς εἰς οἱ κρατάς 1000 πολεμιστῶν, ἐντολὴ τῆς Κυβερνήσεως, μετέβη εἰς τὴν Κάρυστον προκειμένου νὰ συμπερασθῇ μετὰ τοῦ Ὀδυσσέας Χρυσότλου εἰς τὴν πολυρρίαν τῆς πόλεως ταύτης. Ὁ Ὁμήρος πασάς τῆς Εὐρύδεας, ὑποφέρον ἐν λαμψίῳ καὶ μὴ ἑξερχόμενος νὰ ἀνεχομένη ἀπὸ θαλάσσης ἐνεκεῖ τοῦ ἀπολέομον ὑπὸ τοῦ ἐλληνικοῦ στόλου, ἐπεστράφη διὰ δόλου ἐν ἀποχύρω ἐκ τῆς Καρύστου. Ὁ Εὐλήνης ὅμως τῆς πόλεως ταύτης ἀξιόπην ἐπεστράφη διὰ ἀνεχόμενη τὰ ἐλληνικὰ σώματα, τὰ ὅπως διὰ τῶν ληφθέντων μέτοχον ἐξισορρόπασαν τὸν Ὁμήρο πασάν εἰς τὰ στενὰ τῆς Κασίας Ἑλλάδος παρὰ τὸ ἐνδυμασίαν ἐς τὴν Κάρυστον ἐπὶ πολλῶν ἀπολείπων 4). Ἐκ τῆς Καρύστου δοῦ Καρατάς ἐπανέλθη εἰς τὴν Ἑλλάδον. Δυστυχῶς ἐδομηνυγήθη καὶ νέα διάστασις μεταχεί τῶν πολεμιστῶν καὶ τῶν προκρίτων τῆς νῆσος τῶν προκρίτων καταπολεμοῦντον τοὺς Σκαικώτας ἐπὶ εἰρήνης ἐν ἀλλὰ καὶ διαφορομείνους βιαῖς εἰς βάρος τῆς περιοχῆς τῶν. Ὁι Σκαικώτα διεκηρύχθησαν πρὸς τὴν Κυβερνήσιν ἐπὶ ἐπανάληψι καὶ τελικά ἐπιστελεί ὡς χρονικάς τῆς νῆσον ὁ Ὅδρας ἡμῶν -

1. Ἀρχεία Ἔλλην. Παλικ. τόμ. 2 σελ. 636. Πρεβ. κ. Νικολαίμου, Ἀνοίγουμενονείματα ἑκατέρεται καὶ νικημασίαν τῆς Ἐλλ. στόλου σελ. 35.
2. Δ. Κούτσονικα, Γενεαὶ Ἀισθησία τῆς Ἐλλην. Ἐπαναστάσεως, τόμ. 2 σελ. 78.
3. Ἀναγνωρίζει τοὺς ἑπαίνος καὶ τὴν εὐφυεσεύμονας τῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸν Καρατάσον διὰ τὴν μάχην τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ διὰ ἀρχικ. 856 καὶ 557 τῆς 31 Δεκεμβρίου 1823. Ἔγκρασα τοῦ Βουλευτικῆς ἐν 'Αρχ. Ἐλλην. Παλικ. τόμ. 2 σελ. 679 - 680.
4. Πούκεβίκα, Ἀισθησία Ἐλλην. Ἀναγν. σελ. 989. Πρεβ. κ. Ἀρχεία Ἐλλήν. Παλικ. τόμ. 2 σελ. 635.
στης Μπολής ός και ο Παύλος Παρασκευάς ήνα συγνώμονή μετά τον γενικού άρχηγον Καρατάσιον διά την ευταξίαν της νήσου και τήν κατάπαυσιν τῶν ἐρίδων 

Κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως ὁ Καρατάσιος ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ σώματος του κατηγορήθη εἰς τήν νήσου "Υδράν, ἡ ὡποία ἠπειλεῖ τοῦ ἀποβάσεως στρατευμάτων ὑπὸ τοῦ Ἀγνωπίτου Ἴμπερα. Παραμένεις ἐκεῖ μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου ἐπέστρεψεν ἀκολούθως εἰς "Ἄθηνας 

5. Ὁ Μακεδόνιος εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ ἡ μάχη τοῦ Σχοινόλακα

Εὐρισκόμεθα εἰς τὸ τέταρτον ἔτος τοῦ ἄγωνος ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας. Ἡ Ἐπανάστασις εἰς τὴν Πελοπόννησον εἴχεν ἐμπληθῆ, διότι οἱ ἁγόνες τῆς Μακεδονίας, τῆς Ρούμης ἄλλα καὶ τῆς Δυτικῆς Ἕλλας εἶχον ἀπαρχηγήσει τὰς σημαντικότερας τῶν τούτων δυνάμεων.

Ἡ δόξα τοῦ Κολοκοτρώνη ἀντιλαμβάνεται ἀπ' ἁρχον εἶς ἁρχον εἰς τὴν Πελοπόννησον, ὁ ἄφιγμα ἀρχηγῶν ἀναδείχθης διὰ τὰς τοπικὰς νίκας τοῦ Ἰρίσιη τυχόνδιν τῶν ἐπίδοντι τῆς ἀγονιζομένης περιαίρου Ἕλλας ἐν ἀναγνώσει εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ νὰ παρεκτέθηται.

Εἴχεν ἐκλεγεῖ τῇ ἐπιμονῇ στρατιωτικῶν κύριων, ἄλλα καὶ τινῶν πολιτικῶν δυσηρεστημένων, ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ εἶς τὸ Ναύπλιον. Ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν Πελοποννησίων ἤγετον συνε-

1. Ἰστορ. Ἀρχείον Ὕθρας, τόμ. 10 κελ., 43, 51, 86 καὶ 271.
2. Λεγόμενον τοῦ ἀγωνίστου τ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ, (Ἀρχείον Μακρυνάνης σελ. 288) λέγει τ. Στία 1524 ἐπεφάραμε εἰς "Υδράν όλων οἱ ἄρχοντες τῆς Θεσσαλίας καὶ Μακεδονίας ὅσων ἔχον ἄρχοντος τοῦ Καρατάσιον, τῆς ἐκείνης ὑπό τοῦ Ἱμπερατοῦ ἴμπερατοῦ καὶ τῷ Σακάτῳ νὰ τὸν καθῆκαν καθῆκαν καὶ τὰ Παράρια. Ὁροστὰ ἔστε ἐφελθῆκας καὶ τὸν Ἐπανάστασιν καὶ συνωμόλογω μὲ τὸν Καρατάσιον καὶ μὲ τὸν Μακρυνάνην καὶ συνωμόλογω μὲ τὸν Καρατάσιον καὶ μὲ τοὺς ἄλλους ὑπίτατους διὰ χρείας Λαυκοῦ εἰς τὸν Νάους καὶ Νάους δὲν ἔπαθεν καὶ νὰ ἔπαινε ἐν ἡ διάκοπεν ὅλων ἦν τὸ Ἐθνικὸν, τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῆς συνωμολογούσας καθῆκαν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ ἔπολεμου καὶ πολλὰς ἐκφεύσεις ὑπεράτωσαν, ἔτειναίς εὔπροφοι νὰ εἰμαστε ἐνίοτος καὶ ἔπαινεν ἐπάνω τῶν Νάους τῆς Παράριας Καὶ δόσι εἰμένη μὲ τὸν Καρατάσιον ἀναχωρήσαμεν ἀπὸ τὸν Ἕραν καὶ ἐπέδραμεν ἐν ἡ διάκοπεν ἐν ἡ διάκοπεν. Ὁροστὰ ἔστε στὴν Ἰἄθηνα ἐμάθημε ὑπὲρ σὴ-κῶς ὁ Κολοκοτρώνης, Ζαγίτης, Πτολεμαίος, Νασαρίας, Δεσπότης ὁ Νάους ἡ Πελοπόννησος ἔναντι τῶν Νάους. Ἡ Διοίκησις ἐστελεῖ τὸν Ἀδραμπουξάνης ὑπὸ τὴν Ἀθήνας καὶ συνωμόλογως μὲ τὸν Καρατάσιον καὶ μὲ τὸν Χριστίνου τὸν Νάου καὶ τοῦ Τατάρα καὶ του Παναγίου. Ἀφόεις μὲ παρανομή ἐκάνεις δὲ τὴν καθήκαν καὶ τὴν καθήκαν καὶ ἐποδήθη τὸν Ἐθνικὴν καὶ τοῦ Παναγίου καὶ τοῦ Τατάρα καὶ τοῦ Χριστίνου. Ἀφ' ὑπὸ εἴδο οἱ Σαλαίοι πάντως ἔβαλε τὸ Καρατάσιον, τότε ἐξέπει οἱ στὸν Ἀγιο Γρήγορο ...."
κρόνοντο μὲ τοὺς νησιώτας. Μόλις ο ἄρο τῆς ἐλευθερίας ἦρχησε νὰ ὑπενεῖ τοὺς σκληροὺς ἀγωνιζόμενους Ἕλληνας ἐνεργοποίησαν τὰ ἐνθορόδομα πολιτικὰ πάθη καὶ τὰ κακά του ἐμφυλίου σταραγμοῦ, τὰ ὁποία ἦσαν ἀσυγκρότους με-
γιλότερα καὶ φοβερότερα ἀπὸ τοὺς εχθροὺς.

Ὁ Ὕδραῖος Γεώργιος Κουντουριώτης, γόνος ἐνδόξου ἀιχμαλεια, ὣς ὁποία τὰ πάντα εἶχε προσφέρει εἰς τὸν ἁγῶνα τοῦ Γένους, τυπικάνων πρό-
δρος τοῦ Βουλευτικοῦ, συνεχοῦσθη πρὸς τὸν Κολοκοτρώνην. Ὑπὸ τῆς συγ-
χρονας ταύτης προσέχησης ἀποτέλεσμα, τὰ ὁποία ἔπεσαν εἰς μέγιστον κά
δενον, οὐ μόνον τὸν ἁγῶνα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστοία τοῦ Ἕλληνικοῦ Ἑθοῦς.

Ὁ Κουντουριώτης ἔκτις τῶν νησιωτῶν εἶχε συνορίας τοὺς Μανιά-
τας, ἄλλα καὶ ἄρχοντος Πελοποννήσιος ἀντιπάλους τοῦ Κολοκοτρώνη. Παρ’
ὁλα ταῦτα μὴ δενάμενος νὰ καταβάλλει τοὺς ἐπαναστάτες απέστειλε τὸν Ἑἰ-
δαμ Λουκα καὶ τὸν Μαχαγιάννην εἰς τὴν Στρατείαν Ἕλλαδά1) ἵνα μετακαλέση
toὺς Ρομελιώτας τοῦ στρατηγοῦ Γκούτα, τοὺς Σουλιώτας τοῦ Τσαβέλλα καὶ
eῖ Ἁθηναῖοι τοὺς Ὀλυμπιάδος τοῦ Καρατάσιου, προτυπώμενοι νὰ χρησιμο-
ποῖσαν τὰ σπατατικά ταύτα, ὡς λίαν ἐμπεριπολέμεα, κατὰ τῶν ἀνταρτῶν
toῦ Κολοκοτρώνη. Ὁ στρατηγὸς Μαχαγιάννης ἐνεργοθείς ὁ μᾶλλον ἐνδεδε-
ιμένος διὰ τὴν ἐνέχυραν ταύτην, ὅτε ἱδαιτέρας φύσι τοῦ ὑπογραφό τῶν
Στρατιωτικῶν Κολέτ ἀντὶς καὶ τῶν Ρουμελιωτῶν καὶ Ὀλυμπίων.

Τὴν 22 Νοεμβρίου ὁ Γκούτα καὶ ὁ Καρατάσιος φιλάνθουν εἰς τὴν Κό-
ρινθο. Ὁσ ἐπαναστάταν μόλις ἐξηλοροφήθησαν τὴν ἄρειάν τουν, γνωρίζο-
ντες καλῶς τὴν πόλεμικὴν ἐξέλεξαν τῶν Ρουμελιωτῶν καὶ τῶν Μακεδῶν, κατα-
δοθήκησαν, συνηλθὸν εἰς τὴν Καρώτιαν καὶ προεδρεύουσας τοῦ Ἀνα-
γνώστης Δελευγάνη ἐπεστέλλαν εἰς τὸν Καρατάσιον καὶ τὸν Γκούτα τὴν ἐξῆς
λίαν ἀξιομηνυμένουτον καὶ περίεργον διὰ τὰς ἀντιλήψεις τῶν ἐπιστολὴν.

 Decompiled Report of the Macedonian

Γεναιώτατοι Καστανοί Ρουμελιώται,

'Ἡμᾶς μὲ τὸ νὰ ἔχουμεν δικαίωμα καὶ ἱντερέσια τῆς πατρίδος μας Πε-
λεοπονήθουν ἐκνεὺρόμενον ἔναντι τῆς νυσαρίας μερίκων ἀτόμων καὶ ἐπειδὴ
ἐξεδρά πατρίσται ὑπὸ ἐπιθυμοῦμεν νὰ κινθύνωμεν μεταξὺ μας εἰς ἐμφυλίον
πόλεμον. "Ὀθέν ἄν ἐλθοῦ "Ἐλλῆνες καὶ πατρίσται δὲν πρέπει νὰ ἀνακατοθῆτε
ἐς τὰ τῆς Πελεοπονήθουν πράγματα, ἀλλὰ νὰ σταθήτε ἀδιάφοροι καὶ ἅ 
ἐμπεριπολέμεα διὰ τὸ λάβετε ἐν καρυκι τὸ ἄλοιπον. ὕδε 

Ἀγνώστης Δελευγάνης
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

1. Ι. Βαλαχογιάννη, 'Αθην. 'Αρχείων. "Εγγραφα στρατηγοῦ Γκούτα, σελ. 328, 331, 335, 337.
'Εκτελούντες τις διαταγές τῆς νομίμου Κυβερνήσεως ο Καρατάσιος με τὸν Γκούραν ἐπετείθησαν ἐναντίον τοῦ Ἀχροφούριδου καὶ ἐξηγήκασαν τοὺς μετὰ τοῦ Κολοκοτρώνη συμπράττοντας 1) Δόντον καὶ Νοτάχιν καὶ πολιορκοῦντας τὸν Ἀχροφούριδον καταχώμον ὑπὸ κυβερνητικῶν στρατευμάτων νὰ λύσουν τὴν πολιορκία καὶ ν’ ἀπέθανον εἰς "Ἀγιον Γεώργιον, ἔνθα δώσαντες μάχην ἐνυπήκοον καὶ διεσχορίσθησαν ὑπὸ μιᾶς φαλάγγας τοῦ Καρατάσιος.

Ο Ἀρχηγομαχιτης Παπαφλέσας εἶχε ταχθῆ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ τὴν Κυβέρνησιν. Δὲ ἐπιστολῆς 2) ἀπὸ 3 Δεκεμβρίου 1824, ἀπευθυνομένης πρὸς τὸν Καρατάσιον προτρέπει τοὺς νὰ συντρίψῃ τοὺς ἐπαναστάτας καὶ προσθέτει ὅτι "μὲ τὸν ἀνψηλὸν τὸν ἀντιστάτηγον Δ. Διαλόγον ἀποστέλλει διὸ τὸ πιο μεγάλη μπαλάμισσα καὶ ντουφέκια διὰ τὰ ντουφέκια." Ο Καρατάσιος μὲ τὸν Γκούραν προσπήραξε καταλαμβάνον τὴν Κερποκή καὶ πολιορκοῦν τὸν Ζαίμην εἰς τὰς Καλάριτα. Ἔτερα κυβερνητικῆς φάλαγξ μὲ ἑπὶ κεφαλῆς τοῦ Χατζηχρήστου συνεπτυσσόμενον ἀπὸ τὸν Βάσιλικον καὶ ἀπός τοὺς Μακεδόνους ὑπὸ τὸν Τσάμην Καρατάσιον βαδίζει πρὸς τὴν Τριπόλιτσαν 3). Πιὸν ὑπήρξε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐμφύλιου σειραγμοῦ; Η ἐξήρωσις τῆς Πελοποννήσου, ἡ σύλληψις τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ἡ ἀνασχοπαθής ὄλων σχεδὸν τοῦ Πελοποννήσου ἠργυρών καὶ πολεμιστῶν καὶ ταῦτα πάντα καθ’ ἂν ἐποχήν ἡ Ἱμβρανή πασίδος ἀναχωρῶν ἐκ τῆς Κρήτης κατατυπώθηκε εἰς τὴν Πελοποννήσου μὲ ἀναπτερικον κοχτόν νὰ καταστεῖ διὰ παντὸς μέσον τὸ ἐθνικὸν κίνημα τῶν Ἕλληνων.

Η Κυβέρνησις τοῦ Γεωργίου Κουντουριώτου ἐναντίον τοῦ Ἰμβραμ διέθεσε 700 Μακεδόνας τοῦ Καρατάσιου, 600 Ρουμελιώτας τοῦ Γκούρα, 1200 τοῦ Καραϊσκάκη καὶ τοῦ Τζαβέλλα. Ἔτεροι 1000 περίπου ἦσαν μὲ τὸν Μακρυγάννη καὶ Χατζηχρήστον, 600 Ὑδραίον, Σπετσούπιστος καὶ Κρανδίωται ὑπὸ τὸν Σκούφην καθός καὶ 300 Ἀγιοπετρίται ὑπὸ τὸν Ζαφειρόπουλον. Ἐκτός αὐτῶν οἱ Πελοποννήσιοι ἦρται Γιατράκος, Παπατσίωρης καὶ Γηγοροάχας διέθεσαν περίπου 1500 ἀνδρών. Ο Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, παρασυρμομένος ἀπὸ ἀδειές ἀλλὰ καὶ πείσμανας συμβούλων, ὑπέσεν εἰς τὸ σφαλμα νὰ διορίσῃ ἀρχηγότητας τῶν κατὰ ἔρμων δυνάμεως τῆς Πελοποννήσου τὸν πλοίαρχον Σκούφη τῆς Ἐθνικῆς μας ἱστορίας.

1. Μεταξοῦ τῶν ἄντιπάλων τῆς Κυβερνήσεως συγκαταλέγεται καὶ ο Ἀθαν. Έμμ. Παπάς ἐν τοῦ ἀρχηγερήγος τῆς Χάλκιδας, ὅστις μετὰ τοῦ Ζαίμη, Δόντον, Ξανθίνη κ.λ.π. κατέφερε εἰς Μεσσηνίαν. Πρβλ. Ν. Κασομουλία, Ἐνθυμήματα στρατιωτικά τόμ. 1 σελ. 451.
2. Ι. Βαλκοτζιάννη, Ἀθανασίου Ἀρχείου σελίς 348-349.
3. "Αν καὶ τὰ γεγονότα ταῦτα συνδέονται μὲ τὴν δράση τῶν Μακεδόνων πολεμιστῶν, θεωροῦντες τὸν ἐμφύλιον σειραγμὸν ὡς μίαν ἐκ τῶν ἀμαρών σειδῶν τοῦ Ἕλληνικον μεγαλουργημάτος, ἀντιπαραχωροῦσθα τὸ θλιβέρον τοῦτο κεφάλαιον τῆς Ἐθνικῆς μας ἱστορίας.
θόν μὲν καὶ τίμιον πατριώτην ἄλλος ἀπειρον τῶν κατὰ ξηρὰν ἀγώνων καὶ δὴ τῆς τακτικῆς τῶν ἀπιδίδοσαν καὶ ἀπάτων πολεμιστῶν τῆς Ρούμελης, τοῦ Σουλίου καὶ τοῦ Ὀλυμποῦ.

Οἱ ἄρχηγοι βαφέως ἔφερον τὴν προσβελητὴν ταύτην, πολλοί δὲ τῶν πολέμιστῶν, μὴ ἔχοντες ἔμπιστοις εἰς τὴν ἱκανότητα τοῦ ἀχιματρήτου, ἤρχισαν νὰ λυποταχτοῦν. Ὁ Καρατάσος, εἰς ἀκρόν φιλότεμως, ἀκούση ἧ παρατη fireEvent πρὸς τὰς ἱππεῖς τῶν Σκωτῶν εἶναι η πρώτη καὶ μόνη ἀπείθεια, τὴν ὑπὸ τῶν ἀποδείξει καὶ ὑµῶν τὸ διάστημα τοῦ Ἀγῶνος. Ἄλλος ἡ πολέμαρχος γέρων, ὁ διδασκάλος τῆς πολεμικῆς τέχνης ἀγαθότερος καὶ παραλαβόν 200 πειρανούς τοῦ συναγωνιστῆς, τῶν ἄλλων Μακεδών παραμείναντός ὕπο τῶν Γάτσων, ἀνδρόμηθε εἰς τὸ χρόνον Σχοινώλακα τῆς Μεσσηνίας, ἐναντίον τοῦ ὅποιον κατηχοῦντο ἡ ἐμπροσθοφυλακή τοῦ Ἰμβραμίου πασά. Ὁ ἡπείρους ἄρχηγος τῶν συμμάχου ὑπὸ τῶν Σκωτῶν παρετάχθησαν εἰς τὸ Κρεμμύδι ἀνθιμοῦντες καὶ χωρίς ὑδρών διὰ πόλεμον.

Τὴν προφανὴν τῆς 18ης Μαΐου 1825 *) ἡ ἐμπροσθοφυλακή τοῦ Ἰμβραμίου ἀποτελούμενη ἀπὸ 3000 λογαρίθμους τοῦ ταξικοῦ στρατοῦ, 1000 ἀπάτως τοῦ Ἀλβανοῦς καὶ 700 ἵππες Μαμελούκους ἐκπαιδεύθη λυσσοδίκας κατὰ τῶν εὐαρίθμων Ἔλληνων. Οἱ ἀμφότεροι κατέχοντες ἐπίκαιρον ὑψηλὴν καὶ δεσποτικὴν τοποθεσίαν βάλλον ψηφαίμως καὶ μὲ συνοχήν, οἱ δὲ Αιγύπτιοι ἀσχολοῦντες ὁ ἀρχηγὸς Καρατάσος ὑπὸ τοῦ ἀκάλλυτος κατα σύνθετης διατρέξει τὸ πεδίον τῆς μάχης, ἐμπνεύσει τῆς πολέμιστας καὶ ἀναγκάζει τοὺς στρατιώτας τοῦ Ἰμβραμίου εἰς ἑποχήν. Δευτέρα καὶ τρίτη ἐπίθεσις τῶν Αιγυπτίων ἀποτυγχάνου ἀδόξους ὅπως καὶ ἡ πρώτη. Τὸ ἀπογευματικὸ καὶ περὶ ὅρον τὴν ἐπαναλαμβανόμεθα ἡ ἐπίθεσις καὶ τίθεται ἐπὶ κεφαλῆς ὁ ἀντιστροφής. Ρηθῶν μεῖσθαι ἄρχηγος τῶν Μαμελούκων. Καὶ πάλιν ἡ ἐπίθεσις τῶν Αιγυπτίων ὑπέρεσπε ὁμιλητικὴ ἄλλος εἰς μάχην. Οἱ Αιγύπτιοι ἀποδεκατίζονται, η ἐπίθεσις τῶν μενεῖ καὶ πάλιν ἄνευ ἀποτελέσματος. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ Πελοποννήσιοι ἄρχηγοι Παπατεόρως μὲ 500 Ἀραχάδας, Ἰατράκους μὲ 600 Μανατάς, οἱ Χατζηχοστός, Γάτσος καὶ Κοντογιάννης μὲ 1400 Ρουμελίωτος καὶ Μακεδόνας σπεύδουσι εἰς ἑνσφυγήν τοῦ Καρατάσου. Διεφύργον ἐγκεκριμένον ἀντιληπτοὶ ὅλον πρὸς φθάσαν τοῦ τὸ πεδίον τῆς μάχης, εὐρυχώμενοι δὲ εἰς πεδίον μέρος ἑδέχθησαν τὴν ἐπίθεσιν 2000 ἵππων Μαμελούκων καὶ 1500 πειρανό τῶν Αιγυπτίων καὶ μετὰ μικρῶν ἀντίστασις, μη προλαβόντες κἀν ἡ συνταξιδῶν,

έτραχθησαν εἰς φυγήν ἐγκαταλείποντες 45 νεκροὺς καὶ πολλοὺς τραυματίας καὶ αἰχμαλώτους. Ἐν τῷ μεταξὺ κατὰ τὰς ἐπεχείρησις ἄριστος ἤρχομεν βροχῇ μεγαλειοτάτῳ μετ’ ἀστραπῶν καὶ βροντῶν ὁ δὲ Καρατάκος, τοῦ ἀποίης ἡ θέσς καθάστατο κρώμῳ ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμὴν, ἐπισφελθεῖσας τῆς κακοκαμίας καὶ τοῦ ἐπελθόντος σκότους ἀπεσέρθη εἰς τὴν Λεγονίδαν, συναντηθεῖς μὲ τοὺς Ἀρκαδάς. Ἡ μάχη τοῦ Σούνολακα συμφώνως πρὸς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ Πελοπόννησίου στρατηγοῦ Γρηγορίαδος διήρκεσαν ἕως ἁμαρτος. Ἐξ τῶν ἁνδρείων Μακεδόνων ἐφρονεύθησαν 13 στρατιώτα, ἕξπληγῳθῆσαν καὶ 6 συνέλθησαν αἰχμαλώτους. Ἀπὸ τοὺς Αιγυπτίους ἐφρονεύθησαν ἀδελφισμήδοι, 150 στρατιώτα καὶ ἐπιληψθῆσαν 63'). Ὁ Κ. Παπαρρηγόπουλος εἰς τὴν μικρογραφία τοῦ Καρατάκα τοῦ Αγιορείτη τοῦ Σούνολακα γράφει: "Ο νικηφόροι Μακεδόνες ἐπεμφάνισαν τοὺς Πελοπόννησίους ἐπὶ Μείριναν ὥς ἑπαγγεῖον τῆς ὑποτελείας τοῦ πόλεμου, ὅταν ἐπείραξαν ἐνιοῦσαν οἱ Ελληνες, 100 ιπποφόροι δέλα. Τούτων τότε κατὰ πρῶτον τὰ ἀρµατὰ ἤµεραν στήρη τριῶν τακτικῶν ἀντεπαρτήριζησαν τάγμα καὶ μολόνι οὐδεμίαν ἐλεβον εἰς Κρεμνικὺν ἐπικοινωνίαν, ἀλλά ὡς διὰ τὴν ἀπορίαν ἁνδρείακα καὶ μάλιστα διὰ τὴν ἐπιτηδεύσια τοῦ ἄρχηγου, κατορθίσαν νὰ κατασχήσουσαν."

Ἡ νίκη τοῦ Καρατάκα εἰς τὸν Σούνολακα ἐνεύρεσθαι οἰΚὶ τὴν Ἐκφρασίαν, ὃς τῶν Κοντογιάννης μετάβας εἰς τὸν Ρούμπλετον ἀπεφάσισε μὲ τὸν Μανφορδάκτον καὶ τὸν Κουλέτην νὰ διοργανώσωσι τὸν ἁγιαν κατὰ τὸν Ἴβραμή. Ἐπηρήμων ὅμως τὰ θήβαια γεγονότα τοῦ Κρεμνικοῦ καὶ οἱ μετὰ τοῦ Σκοριότη Ρουμπιλίστα ὑπέστησαν πανολαγμένοι, διεκεκτιζόμενοι εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ ἐπιφανέστατον ἀπὸ τὸν Κουλέτην ἄλλοι μὲν ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Δυτικὴν Ἐλλάδα, ἄλλοι δὲ ἤρχοσιν νὰ φιλολογούσι καὶ νὰ βασανίζουσι τοὺς κατοίκους. Πλήρους ἀναφορὰ ἐγράφει εἰς τὴν Πελοπόννησον. Συμπλοκαὶ συνήπτοντο καθισμένος εἰς τὸν Ἐλληνα. Συμπλοκαὶ συνήπτοντο καθισμένος εἰς τὸν Ἐλληνα. Συμπλοκαὶ συνήπτοντο καθισμένος εἰς τὸν Ἐλληνα.
διήρευσε ριάριαν κρίσιν. ὁ Καρατάσιος ἐπιτραπεζευμένος εἰς τὰς χώρας ἔζησε τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Κυβέρνησιν καὶ ἔζησε νὰ ἀποχωρήσῃ ἐκ τῆς ἀναρχικούπεντες Πελοποννήσου πρὸς κατευναίμον τῶν παθῶν. ἦν τῷ μετατρέψι τοῦ Ῥωμαίον Ἀγυπτίων ἀναγέννησαν, ἀπεμβενετὶ δὲ τέλως μόνον ὁ Καρατάσιος, ο Ὁσίος, ὁ Κατεχριστής καὶ ὁ Σκούτης μὲ 2000 πολεμιστὲς 1).

6. Ἡ ὑπεράσπισις τῆς Ὡδάς

Ἐν τῷ μετατρέψι τοῦ Θρήσκεια ἐπιρροής καὶ ὁ Ἀττικεύκτες θόλος ἥττειε δᾶς νήσους καὶ ἱδιαίτερως τῆς Ὡδάς. Ὁ Υμηρίαν διὰ τῆς ὑπὸ 29 Ἀπριλίου 1825 ἐπιτολῆς τῶν πρὸς τὸ Ἐκτελεστικῶν ἐξήστησαν τὴν ἀποστολὴν δυνάμεως 1500 - 2000 ἄνδρων ὑπὸ τὸν Καρατάσιον καθός καὶ τὴν ἐκ 500 ἄνδρων δύναμιν τῶν Ὁλυμπίων ὑπὸ τὸν Μήτρου Λικαστούλην, ὁ ὅτι οἰκίσκετο μὲ τὰ γυναίκατα τῶν προσφυγόντων Βορείων Σαράδων. Ἰστορία τοῦ Καρατάσιον ἀνεχώρησαν ἐκ Μεσσήνης καὶ ἔρθασαν εἰς τὴν Ἐρικύνην, ἔκεισαν δὲ διὰ πλοίων διεσπαρακάθι ἐπὶ κεφάλης 1200 Μακεδονίων πολεμιστῶν εἰς τὴν Ὡδάν, ἔνταξι συνέγινε τὸν Μήτρου Λικαστούλην μὲ 300 Ὁλυμπίων, τῶν Ἀποστολάραν μὲ 170 καὶ τὸν Ἰωάννην Ἑμμ. Παύσιν, μὲ ἐπόρους 70 Μακεδόνας. Ἡ παρακαταργεῖται ἐπιτυφλωτέον καὶ γνωστοτάτον εἰς τὴν Ὡδάν ἐκ τῆς πρόοδος ἐκτραπεζείς ὅς καὶ ἐκ τῶν λαμπρὸν καταγραφαίματος τοῦ ἀπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος διεκδίκησε τὸν φόβον τῶν Ὡδαίων. Ἐντός ἑλίκην ἔρθασαν εἰς τὴν Ὡδάν καὶ ὁ Ἡθοποιός Γρίβας μὲ 400 Ρουμελιώτακα καθός καὶ 200 ἄλλοι ἑκ Σαλαμίνας, τις ἐπιθετικὲς ἀπαντεῖς ὑπὸ τὸν Καρατάσιον.

Ὁ ἀρχηγὸς ἔπειθε σαφῆς ὑμένως εἰς τὴν ὀξύρωσιν τῆς νήσου· οἱ πρόάρτοι τῆς νήσου, ἀδειες εἰς τὸν κατα ξηροῖς ὄγιον, φανερωτεί ὅτι δὲν κατέβαλον τὴν προσφύγους ἐπιμέλειαν εἰς τὴν ὀξύρωσιν τῆς νήσου τῶν ἐννατῶν τιράνων ἀπομείωσας ἐξήθεμας ὄγιοι (1). Τέλος καθότι τῆς ἐπι-

1. Ν. Συνάδου, Ἀποφυγοκεφαλαία, τόμ. 2 σελ. 277.
2. Ἡσυρ. Ἄγιος Ὡδάς, τόμ. 11 σελ. 641. Ἐνεργοποιείται πρόοδος. Καὶ ὅπως καὶ προχείρις πάλιν ἔφερα δαί να αὐτοκτονήσει να το ταυταγμα καὶ παραπάνω δὲν βλέπω να πηγαίνω. Σας γράφω πάλι για προσφυγική, όπως να σταλώ μαθήσεις, ἐπεξετάζω ὅ τόσο ελπίζω ἀνοιχτά καὶ μένω.

Ὑ. Γ. Καὶ ὁμίλησε τὰ παραίνεσα χωρίς ἄλλο ὅλο εἰ μάθημα τῶν ἐκ τὸν παράγον ἐγγυής δι' ὅλη τὰ ἀναγκαία. Ὑποστήριξη τῆς 6·19·25 ἀπεστάλη καὶ ἔτειον ἐπιτολήν εἰς τὸν Δημόσιον καὶ ἐπιταχυνότερη τῶν τόνων.
'Η Μακεδονική Δεξιοτητή κατά το 1821

μονής του Καρατάσιου ή διάφορας τής νήσου έπεφτατώθη, ο δέ τουρκικός στόλος πληροφορήθηκε τάς ἀποσταλέσσεις ἐνστάσεις δὲν ἐπόλεμον να προσβάλη αὐτήν. Διευθύνος ὅμως τά ύπεροφύ θάρη τοῦ 'Αγίου καὶ αἱ μεγίστα ἀλονομακα θήναι τῆς εἰσάγουν ταύτης νήσου, τῆς ἐξυπηρετησάς τῶν 'Αγίων ὅσον οὐδεμία άλλη, εἶχαν ἐξαντλήσας τῷ ταυτίσιον τῆς. Οἱ στρατιώται τοῦ Καρατάσιου, τοῦ Γρίμβα καὶ τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ ἀγφηνής Μακρυγιάννη δὲν ἔλαμβανον τοὺς μισθοὺς καὶ τὰ καθιερωμένα στιχούς. 'Ο Καρατάσιος ὁ γενικός ἀρχηγός τῶν ἀποβιβαζόντων διὰ τῆς ἀπὸ 14 Νοεμβρίου 1825 ἐσπευσότης τοῦ ἐγγέφαρα πρὸς τῷ προκρίτους τῆς νῆσου, «Σήμερον ἡμᾶς ὅλοι ὑπὸ κατεσκεύα ἐδὸ καὶ μὲ λέγοντι ὅτι τοῖς έβλασκαν οἱ στρατιώται διὰ τὰ στιχοῖς. Ἕκει ἡ ἐτοιοθέτης καὶ ἐκεῖ ἀποκρίθηκαν ἐκεῖ ἐπιστρέφειν ἐντος τῆς προόδου τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἰησοῦ.»

Εἶτε τὴν "Υδραν ὁ Καρατάσιος παρεμείνει μέχρι τέλους τοῦ 1825, ὅτε καὶ ἀνεκάθισε καὶ τὴν Πελοπόννησον, ἐπικεφαλής η κατάστασις ἐκεῖ ἐξωρίζειν ἐντος τῆς προόδου τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἰησοῦ."

Τὸ παραθέσαμεν ἕνα τάκτικα ἀπόπεμπτα τῆς ὲπὸ ἀρ. 15934/31 - 12 - 1825 Διαταγῆς ἀνεκάθισε πρὸς τοὺς προσκόπους τῆς "Υδρας"), ὡς ὅποια ἔτι 

Αλλὰ καὶ τὸ ἀρχαιότατος Κολοκοτρώνις βιέτων τῆς διάλευσε τῶν Πελοποννησίων παρασκεύασε κατ’ ἐπικαλούμενα τὴν Διοίκησιν να ἀνακαλείσθη ἐν σύντομα Πελοπόννησος τὸν γενικόν Καρατάσιον, ὡς ἐν Διοίκησις ἀπαντώνα διὰ τῆς ὲπὸ ἀρ. 55/25 - 6 - 1825 ἐπιστολῆς τῆς πρὸς τὸν Κολοκοτρώνιν ἔγραφε: "..."Oσον λυθή καὶ ἄν εἰναι ἡ περίσχος, ἀρχηγοῖ "Ελήφης, δὲν πρέπει ὅμως νὰ μᾶς ἀποκεφαλοῦση. "Η Διοίκησις ἔγραψε μετ’ ἐπιτοχός ὅτι τὴν "Υδραν διὰ νὰ μεταφέρῃ ὅπ τά ἐκεῖ εὐφυίσχοντα οἰκοτά τὸ τὸν ὑδρά γράφων τὸν στρατηγοῦ Καρατάσιον νικομονήμενα εἰς 3 χιλιάδας περίπου...".

"Ο Καρατάσιος ἐντολή λή τῆς Κυβερνήσεως ἀνακρίβως ἐς τὴν "Υδρας ἐπανένθη εἰς τὰ Βέρβηνα τῆς Πελοποννήσου ἡμα ἑμπροeee σε τῆς ὑπὸ τὸν Χα-
τ' ἤμηρον οὐκ ἑκάτερος τῶν ἑνεκερισμένων Ῥωμαίων ἔχει ὡς ὑπαχύγον τοῦ πολεμιστή τῶν Βοιωνίων Ἀγγελίαν Γαύτου. Ἡ ἡγούμενος δυνάμεως ἐξ 2000 πολεμιστῶν κατέλαβε τὴν περιφέρεια ἀπὸ τὸν Τίττανον ἔτοι τὸ Παρθῆνα ἧνα ἀντιμετωπίσει τὴν πρὸς τὴν Καράταναν προελαύνουσαν φάλαινα τοῦ Ἰερουσαλήμ.

Ἐν τῷ μεταξὺ, ἔνεσε τῆς ὑποπαρίστης τῶν Τρικχεριστῶν καθός καὶ τοῦ Διαμαντῆ, ἀνέχωρησεν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον ἐπὶ κεφαλής 300 πολεμιστῶν διὰ τὴν Σκιάθον, εἰς τὴν ὅπως εὐθύσωσαν οἱ ὁλογένεως τῶν Ὀλυμπίων. Εῖς τὴν Πελοπόννησον παρεμείνειν ἐπὶ κεφαλής τῶν Μακεδόνων ὁ Ἀγγελίας Γάτσος, ἀλλοὶ δὲ 200 Μακεδόνες μὲ ἀρχηγὸν τὸν Τόλιον Δακὸν ἀνεχώρησαν μὲ τὴν ἀποστολὴν τοῦ Καλλέργη ἡ διὰ τὴν Κρήτην, ἦν συνδρόμουσαν τὴν ἐπιστρέφει τῆς Μεγαλονήσου.

Κατὰ τὸ διαφέραν διάτημα οἱ Θεσσαλοί, μὴ δυνητέρες νὰ ἀντισταθοῦν μετὰ τὴν ἀναχώρησίαν τῶν περισσοτέρων Ὀλυμπίων ὡς τῶν Καρατάσιων ἐς τὴν Πελοπόννησον, συνεχοῦσας δὲ καὶ τῆς διαγωγῆς τοῦ Ὀδυσσέας ὑπετάγχας εἰς τὸν Κοινοτήτην. Ὁ Διαμαντῆς ὁ παῖς ἐλέη τὴν ἀνδρείαν τοῦ διαφορόντος διαχώρος μὲ τὴν Κυβέρνησιν καὶ τὸν άλλον ἀρχηγό, ὑπετάγχας καὶ αὐτός εἰς τὸς Τούρκους μαζί μὲ τὸν Γοῦλαν καὶ τὸν Αιτιολοχαρινάν Μιχαήλ. Πιλάζουν. Οἱ πολεμισταὶ οὗτοι ἦμεν ἡ ἐπιστροφή τοῦ Καρατάσιου ἐς τὴν Σκιάθον ἵπτεστέλλαν τὸν Θεσσαλὸν Ἰ. Σπαράχην ἕνα κατα-

1. Ν. Σπαράξεσ, Ἀποκαλυπτέματα, τόμ. 2 σελ. 461. Ο. Κριτοβουλίας, εἰς τὸ ἐγγὺ τῶν, Ἀσομην. ἔρχεται Ἀντιν. τῆς Ἑλλάδος πολέμου τῶν Κρητῶν, σελ. 338, 340, ὑποτιμεῖται ὅτι μόνον 90 Μακεδόνες ἐπὶ τὸν Τ. Λάζον ἀνέχωρησαν εἰς τὴν Γερμοβίναν ἢ θεωρήσουμεν προσοφοράς τὴν ἐκστρατεύσεις τῶν Κρητῶν. Περισσοτέρα στοιχεία τῆς ἐς Κρήτη τῆς τῶν Μακεδόνων δὲν ἦμενεν.

2. Ὁ Κρίτωνας Νικόλαος, ἀνδρείας πολεμιστῶς ἀλλὰ ἐμπορίας χαρακτήριας, ἐξενέγεται ἀπὸ τὴν Σκιάθον καθός διαιρέσεις μὲ τὸν άλλον ἀρματωλοῦ καὶ συνδιαλλαγές προσφοράς μὲ τὸν Τάφρον Κονίτος παραμένειν ἐς χρόνον εἰς Θεσσαλίαν καὶ ἀκολούθως ἐπενεχθής ἐς τὸν Ὀλυμπίαν (εἰς τὴν περιμετρίαν τοῦ Λε- τσούμος) ἐνδεχόμενος ἢ ἡ ἐκστρατεύσεις Ὀλυμπίων πρὸς σύνοψιν Τὴν διὰ Νοεμβρίου 1827 συνεργοτήθη ἢ σύνοψις αὕτη εἰς τὸ μοναστή- ριον τοῦ Ἀγίου Δημητρίου καὶ ὁ ἐυπλέξετες ἐπέστειλαν ἡ καταστροφὴ ἔγραφεν: «Πρὸς τὸν περιπόθητον ἄνθρωπον καὶ σημαίνει χιλιάδες τοῦ δέσμου Χριστ. Περιβάλλον, ἐπὸ ἱππο- χεῖς ἐξοδεύει. Ἐξευτελίζεται ὁ παρὼν καθός μᾶς καθεὶ ἐκεῖ ἐνοῦσι καὶ ταχέως συνεργί- γειν ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ. Ἡμεῖς ἐν τοίχῳ ἄνωτά ἐίναντις καὶ προσδιορισμοῦς ἐκεῖ ἀπὸ τὸν ματαίον παράθυρον τοῦ τοιούτου καθός, ἐπανειλήμμους καὶ ἐκάμμον μὲ ὑποθάλυσαν ὑπὸ τῆς Παρθίδος καὶ τῶν διακρατίων μας. Καὶ καθὸς ὁρόθις χρειάζεται ἡ πολιτική εἰς τὰ πάθη, ὁπότην εἶναι ἀκαθάρτητος καὶ συνεξιφθής τῶν φρονίμων συμμα- τερωτῶν μας. Ἡθος καὶ σημαντικός ὁ λόγος τοῦ τούτου ἄγων ὡς ἕκατον παρωτίων καὶ ἐπερυθράρτων καὶ παρεξουσίωσης σας νὰ ταχύτετε τὸν ἐχθρο- μὸν σας μὲ ὅδεις διατήρητος συνεργοῦς στρατιώτης χρωτί, διατηρήσης καὶ συναγονισμόν καὶ συναφότητας νὰ ὑφελκθοῦμεν τοῦ νομίτα καθός, ὅποιο αἱ τρεῖς πηλάσθεσιν
πείση τὸν Μακεδόνα πολεμιστήν 1) καὶ τοὺς συνισχότας τούν νὰ ὑποταξθοῦν καὶ αὐτοὶ εἰς τοὺς Τούρκους.

7. Αἱ κατὰ τὴν Εὐβοίαν καὶ Στεφεδίν μᾶχαι

Ὁ ὑποκινῶν τοὺς ἀρματωλοὺς τοῦτον Ἀλβανὸς ἀρχηγός Ταχίρι Κονίταρα ἀπέστειλε διὰ τοῦ Τσαμμιάχ χρήματα καὶ διάφορα δῶρα εἰς τὸν Καρατάσιον. «Ἀλλ’, οὕτως ὁ ἂγαθὸς γέρων (Καρατάσιος), γράφει ὁ Σπηλιάθης, ἑρ’ οὐ ἐκτολέμησεν εἰς τὴν Μεσσήνιαν τὸν Ἰβραμί. δεὶν ὠτε δυνα-

τὸν νὰ συνδιαλλαγῇ μὲ τοὺς ἔχοντες». Ἀπέτειψε τὸν αἰσχρὸν Ἑλληνα ἀπε-

σταλμένον καὶ εἰδοποίησε πάραντα τὴν Κυβέρνησιν νὰ λάβῃ τὰ μέτρα τῆς,

διὸ ὁ Ταχίρι Κονίταρας καὶ ὁ Ὄμηρ τῆς Καρατύστου ἐπροέκειτο ἐπὶ ἐπιτεθεῖν κατὰ τῆς Σκαίδου, τῆς ὅποιας οἱ κάτοικοι καὶ πάλιν ἡρχοντας νὰ δεικνύουσιν διαθέσεις ὑποταγῆς εἰς τοὺς Τούρκους. Κατόπιν τῶν ἀνοτέρω κατὰ μήνα

Νοέμβριον τοῦ 1826 ἢ Κυβέρνησις διώκονεν ἐκ νέου τὸν Καρατάσιον ἀρχη-

γόν τῆς περιφερείας ταύτης.

Μετὰ τὸν ὀλικτὸν θάνατον τοῦ Ἀνδρούτσου καὶ τῆς πτώσεως τοῦ Με-

σολογίου ὁ Ι. Γκούρας διορισθεὶς ἀρχηγός τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος προσεκάθεσε τὸν Καρατάσιον 2) καὶ διὰ τὰ Ὀλυμπιακὰ στρατεύματα νὰ κα-

τέλθουν εἰς τὰ Μέγαρα ἵνα πολεμήσουν κατὰ τοῦ καταλαμβάνοντος τὴν Ἀττικήν Κιονταχτ. Οὕτω μετεστάθησαν δὶς Καρατάσιος εἰς τὰ Μέγαρα ἐνθά ἐδη-

μοιοφύτευτο τὸ νέον Ἑλληνικὸν στρατόπεδον ὑπὸ τὸν Καραϊσκάκην, ἀλλὰ πά-

λιν διὰ νέας διασταγῆς διετάθη νὰ διεκπεραίωθη εἰς τὴν Εὐβοίαν καὶ νὰ προ-

βῇ εἰς ἐπίθεσιν ἐναντίον τῶν ἑκεῖ Τούρκον. Ἀριστεῖς ἑκεῖ ἐλεηθῆσα τὴν νήσου καὶ κατορθώσει διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ νὰ ἐξαναγκάσῃ τούς μετὰ τοῦ

Κιονταχτ εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐκστρατεύοντας Τούρκους νὰ ἔπανελθοντας εἰς τὴν

νήσου. Τὸ τουρκικὸν στρατόπεδον τῆς Ἀττικῆς ἐξηράνθησαν ἀρχούντως ἐκ

Μεγάλα Ἐὐφορεία οἱ δυνάμεις ἀπεφαίρωσαν τὰ δικαιώματα μας, πρὸς ἐπεράσθηναν καὶ ἠμέις τῆς κοινῆς καὶ ἱδίας μας Πατρίδας».

Ὑπαίτες

Οἱ συμπελάται καὶ συνάδερφοι σας ὕληχηγοι Ἑλλάδος. Ἐκ τοῦ στρατοτέλους τοῦ

κατὰ τὴν μονήν τοῦ Ἀγίου Διονύσου ἐν Ὁλῖκῳ τῇ 3 Νοέμβριον 1827.

Ἐποντι έπίγραφε καὶ πλέοντας συμφιδίκες καὶ κάτωθι τὰς εξῆς ἱδοχει-

μοὺς ἀπὸ τὸν Διαμαντή. «Ἀδελφέ, Ἀνταπόκρισισ μὲ ὅλους συμπατριώτας μας. Ὁσοὶ ἀνατίθηναι ἢ ἐκοῦν νὰ συναγωγωθῆσαν ὅλοι μαζὶ διὰτε ἐμφανίζοις εἰς τοὺς λάκκους καὶ

στηλέας νὰ κατοικοῦ ὴνος τοὺς λόχος».

Διάμαντης

1. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, Ἀποκαταστάσεως, τόμ. 2 σ. 468, 470.
2. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, Ἀποκαταστάσεως, τόμ. 3 σ. 11.
τού ἀντιπερπηψαμοῦ, τὸν ὅποιον ἐδημιούργησεν ὁ Καρατάσιος, ἀλλὰ ἢ Κυβέρνησις δὲν ἐξεμπληκτεύθη τὴν παρουσιασθεῖσαν εὐκαιρίαν. Οὐ γὰρ ἦτον ὅμως ὁ Μακεδών στρατηγός περιφερόμενος εἰς τὴν Εὐθύμιαν καὶ λειπάτεν ἀυτὴν εἰς κατορθώσα τῷ ἀιχμαλωτίσῃ, συμφόροντος πρὸς τὰ γραφόμενα ὕστερο τοῦ ἄγονοτοῦ Καράφων ἀ), ὥστε τοὺς πλαίσια πλήρη πολεμοφρόνου καὶ τροφίμων καθὼς καὶ 80 ναῦτας, ἀτίμως ἀπέστειλεν εἰς τὴν Κυβέρνησιν. Παρὰ δὲ ἄλλας τῶν ἐπιτηδείας ταύτας καὶ τὴν ἐπίδειμαν νὰ δημιουργηθῇ ἰσχυρὸς περιπτασμὸς εἰς τὴν Εὐθύμιαν καὶ τὸν Εὐρίπον β) δὲν ἐπετείχσαν τὰ ἀναμένουμεν ἀποτελέσματα, διότι ἡ μεγαλυτέρα προσοχὴ ἦτο ἐστραμμένη εἰς τὴν Ἀττικὴν καὶ εἰς τὴν Πελοπόννησον. 'Εὰν διετέθησθον σοφάρα κατὰ ἐξοράν δύνα μις πολεμιστῶν ὡς καὶ ναιτικὴ τοιαύτη, τὴν ὅποιαν ἐπιμόνον ἐξῆτε ὁ Καρατάσιος ἀπὸ τοὺς Ἰδραίους γ) διὰ νὰ ἀποβίβασθῇ εἰς τὴν Ἰσαλάνην καὶ προσφάτῃ τοὺς σταθμίους ἀνεφοδιασμοῦ τῶν Τουρκῶν ἀπελιῶν τὰ νάτα τοῦ Κιουταχή, ἀλλοιο πιθανῶς ἢ ἢ ἐκβάσεις τῆς ἐκπατρείας ἐκείνης δ).

Κατὰ μήνα Σεπτεμβρίου ἡ Κυβέρνησις ἀπέστειλεν τὸν Κωλέτην εἰς τὴν Εὐθύμιαν, Ταλαντνήσει καὶ Σκιάδον πρὸς τὸν Καρατάσιον, ἵνα συνεννοηθῇ μετ' αὐτοῦ πρὸς ἐνεργεῖαν ἀποβάσεων εἰς Ἰσαλάνην καὶ ἐκείθεν προελάσαν πρὸς τὰς Ὄθονες, ἵνα διὰ τὸν νέον αὐτοῦ ἀντιπερπηψαμοῦ εὐδοκιμῆθη ἡ ἐκπατρεία τοῦ Καρασκάρκη δ). Τὴν 3ην Νοεμβρίου τὰ Ὀλυμπιακὰ στρατεύματα ἠρχοσαν ἀποβιβαζόμενα εἰς τὴν Ἰσαλάνην. Τὴν 8ην τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ὁ Γάτσος ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἀποσχιζθέντων ἐκ τοῦ γενικοῦ ἀρχηγοῦ Καρατάσιον πολεμιστῶν ἀνερχομένων εἰς 500 περίπου ἐκείθεν κατὰ τῆς Ἰσαλάνης δ') καὶ κατέλαβα τὸν σταθμὸν ἀνεφοδιασμὸν ἀκαλουθῆς πληροφορηθείς ὃτι ὁ Μουστάμπετς ἀφικνεῖται ἐκ Θηβῶν, κατέλαβε σημεῖον τὶς κεντρικῆς ὁδοῦ μεταξὺ Ἰσαλάνης καὶ Λεβαδείας ἵνα ἀντιμετωπίσῃ τοὺς ἐπεχο-
μένους Τούρκους. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ συνήρθη σφοδροτάτη μάχη, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ "Εὐλογής μοχόμενος εἰς τὰ πεδία καὶ προσβλήθητες ἀπὸ τὸ ἱππικὸν τοῦ Μουστάμπητε ὑπέστησαν μεγάλην φόβον. Ἐπεὶ ἐφονεύθη ὁ Ἀγαλμάτιτος ὁ Ἀριστοκράτης ὁ Ἱερός Κάλλιμαχος, ὁ Κάλλις, ὁ Καλλόμενος, ὁ Ἀρεαλόπητος ὁ Ἀδρανόεις Ἐμμι. Πατάκας, ἔτοιμος ὁ άτυχος ἀρχιστρατήγου τῆς Χαλκιδικῆς. Ὁ Γάτσος ἐπολέμησεν ἀνδρευτάτα ὅπως πάντοτε, ἀλλ' ἐποχώρησαν γὰρ αὐτῶς μαζί μὲ τὸν ἀδρατοῦν Ἐμμίου Βελέντζαν καταφέρθησε νὰ καταλάβῃ μίαν ἐφευρετικὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ ἀναφερθῇ μὲ 80 ἀνθρώπους. Ἐπεὶ ὁκτὼ ὄρας ἡμείνας ἠποκεντρώθησαν κατὰ τὸν Τούρκον, ἐφέσωσε καὶ ἐπλήγησαν ἀνὸς τῶν 150, ὅπως νῦν μᾶς ἠμαθίως, ἀλλ' ἐν τῷ κατεργαζόμενῳ οἱ πρωτοπορείᾳ τοῦ σώματος τοῦ Καρατάοου ὑπὸ τὸν γιά τὸν Θείου καὶ μὲ ἐπικρατείᾳ τῶν Μήνιτορ Διάκοπην, τῶν Ἀποστόλων, ἀνυποκριτοῦντα ἐκ τοῦ Γάτσου, καὶ τῶν Κεπτήνων Ἀναστάσεως (Χιονιστών) ἐκ Χιονιστῶν, ὅπως καὶ ἐκτείνοντας τοὺς Τούρκους εἰς φυγήν, ἀρχοῦν ἀπόλλους 34 πολέμιες καὶ ἀπόλλους 34 τὸν Γάτσου καὶ τὸν τραυματισθέντα Βελέντζαν ἀπὸ βιβασίαν ἧπεσίας καὶ ἀθάλασιας.

Δυστυχώς ἄνακτος τοῦ πλοίων τῶν περιπολυώντων εἰς τὴν Εὐβοίαν, Σκλάδον καὶ Σκότειν ἡγήθησαν τὰ Ολυμπιακὰ στρατεύματα νὰ ἐπενέλθουσιν εἰς τὰς νῆσους, ὡς καὶ τῶν Θείων ἀνίκειμαν ἐκστρατεία ἐμπαιδεύω καὶ τῶν λιθοκονίων ἀνὸς Ἀττικῆς.

Πρώτου ἦν προκειμένου μὲ τὴν Χαλκιδικῆς ἀναγεννήσεως καὶ Κιοντάχης ἔκει Τρίκκερι παρείσχεται ἐντὸς τῆς πόλεως μοῦ ὁ

1. I. Βαλαχιαννή, 'Αθηναϊκὸν Ἀρχεῖον σελ. 157. Εἰς τὸ Ἰμερολόγιον τοῦ Ἀγανιστοῦ Ν. Καπορά, εὑρίσκομεν τὰ κατοικεῖ κατακόρυφως μὲ τὴν τήχη τῆς τοῦ 'Αθαν. Ἐμμ. Πατάκας, ὅπου συλλήφθησαν ὑπὸ σώματος τοῦ Κιοντάχη λήγοντας τῆς λεβάδος προσκείται μὲ τὰ στρατιότατον τῶν Ἀριστοκράτης Ἐμμίου. Ὑπὸ τοῦ γιά τὰς τοῦ Τούρκον ἀμφότερον 2 Τρίκ."γραφεῖς ἐκ τοὺς Θείους καὶ ἐκ τοῦ Τόπους τοῖς νῆσοι. 'Επεὶ τὸν τῆς Ἀθαν. Ἐμμαντλ. Παλάν Σαράγιον, τὸν ὁποῖον ἠμαθάνεν ἐν τοῖς μούνων αἰλωνίαν εἰς τὰς ἀπὸ τὸν παλαιόν τῶν Καρατάοων εἰς Ταλάντην (Σημ. κατηγ. ὁ Παμάς ἤξεσεν ἡμέτερον σῶμα εἰς ἄνδρον). Τῶν ἀνικητῶν μὲ τὸν Τούρκον δέσμον ὧς τὰς μέρες. 'Ὁ δυστυχής ὁ Ἀγανιστής νὰ διαφερθῇ ἀπὸ τὸν τοῦ Παλάν (Κιοντάχης ὁμιλ. ταῦτα ταῦτα τὸν μαζῆς ἄλλας δέξατο τὰς μεγάλας κατάσκοπας μας. 'Ἐξ ἀναπτύξιος ἄν ἐπιμένους ὡς Εἰκότως καὶ τὸ Χαλκοῦ Παλάς ἔδωκε καὶ ὁ Κιοντάχης ἄλλος δέξατο τὰς μεγάλας κατάσκοπας τὰς ἐνδυνάμεις... Ὑπό αὐτὰ ἦλθεν ὅ δυστυχής μ' ὡς ὅτι ἦν σὲ τοὺς δάκους καὶ τὸν πλοῖον ἀντάρτας τὰς ἐνδυνάμεις...).

6 Ἀυγοπανθ. 1826.

'Εκτίθη τὸν τῆς τοῦ Τούρκον ἀρχιστρατήγου τῆς Χαλκιδικῆς.

2. Α. Καντοσκία, Ἕν. 'Ιστορ. τῆς 'Ελλην. 'Επαναστάσεως τοῦ 2 σελ. 89, 90 ὡς καὶ 363, 364. 'Ωσπεύδως Ι. Βλαχογιάννη, 'Αθην. Ἀρχεῖον σελ. 192 (Ἰμερολόγιον Ἀγαν. Ν. Καμώ).
'Αλβανός δήτης Ταχήν Κονίτσας. 'Ο Κιουταχή, ώς γνωστόν, εἶχεν ἀναλάβει τὴν ὑποχρέωσιν ἐκόσ τῆς ἐκκενώσεως τῆς περιφερείας νὰ ἀρήθη ἑλεύθερα τὰ ἀρματολίκα τοῦ Βελέντη καὶ τῶν ἄλλων Θεσσαλῶν. 'Ο Τρίκκας ὁμι σπασός δὲ, μόνον ἠθέτησεν ἀγεύτων τὰς συμφωνίας ἀλλ’ ἀπέτυχε καὶ στρατεύματα εἰς τὸν Ταχήν Κονίτσαν, ὡς τὰς ἀναγόμενα τὸν Τρίκκαν καθὼς καὶ τὰς ἀποθέματα τοῦ ἱμέρου.

Βαρύστας φόροντες οἱ Μακεδόνες ἀρχηγοὶ τὴν ἀδύνατον τῶν συμφωνιῶν τοῦ Κιουταχή πρὸς τοὺς Θεσσαλοὺς συγαγωνιστὰς τῶν ἀπεράσαν νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τοῦ Τρίκκα, νὰ ὄχρωθοῦν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἐπεκτείνοντες τὰς ἐνέργειας τῶν ἐντὸς τῆς Θεσσαλίας νὰ δημιουργήσουν ἀντιπερσπασμοὺς εἰς τὸν ἐγχώρον. Τὴν ἐκπόντισαν τὴν Πασά τῆς Λάρισας ἐναρμοσθῆν ὁ "Αλβανός ὁ Ομέρ Βρυάννης, ὡς τὶς πρὸς ἀναχωρήσῃ διὰ τὴν νέαν τοῦ θέουν, ἐπετείμησεν εἰς Λάρισαν τὸν ὑπογράφον τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς ἱσχυρῆς ἰσχυρίας δυνάμεως Ἀλβανὸν διευθυνόμενον ἀπὸ ἐπιλεγμένους ἀξιομακομικοὺς, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ Νούφηα Σερβάνης.

'Ο Καρατάσιος εὐφρόσυνος εἰς τὴν Σκιάθον καὶ συνεπικουροῦμενος ἀπὸ τὸν Γάτσον — μετὰ τοῦ ὁποίου κατάπιν ἀπὸ τῆς ἀπογοήτευσις τῆς Λεβαντίας καὶ τῆς παρασκεύης συνδρομῆς, εἶχεν ἀναγόμενοι τοὺς παλαιοὺς ἀρχικοὺς διαμοίρας τῆς Βασιλείας συνεργασίας — τὸν Μάλιον, τὸν Διονυσίαν, τὸν Βελέντη καὶ τὸν Ἀποστολάριον, καθὼς καὶ ἀπὸ ἀπόστασις Ἠδονῶν σταλέταιν ὑπὸ τοῦ Κριετῆτος τὴν νύκτα τῆς 5 Νοεμβρίου 1827 ἐπεμβεβλητὴ αὐτοδιατήρησις κατὰ τὸν ἱμέρον τοῦ Τρίκκα, κατέλαβε ταῖς ἀποθέματις ἐφοδιασμοῦ, κατέθεμε καὶ ἤχεσαν τὴν Ἀλβανίκην φρουράν, ἀμέσως δὲ ἐπερεύθη κατὰ τῆς πόλεως. 'Ο Ταχήν Κονίτσας δυσμοὶ ἐπὶ κεφαλῆς ἱσχυρίας δυνάμεως καὶ καθαρὸς ὄχρωθόμενος κατώθηκε ὡς ἀναχωρήσῃ διὰ τὶς ἐρόθεν ὑπὸ τοῦ ἐπιτεθέντων, ἰσχυρῆς συνάρμα ἐπεγόνες ἐνσιχύσεις ἐς Λαρίσης. Πράγματι ἐστάλησαν 1500 πολεμισταὶ Ἀλβανοὶ μὲ ἑπὶ κεφαλῆς τὸν Νούφηα Σερβάνην, ἀλλὰ δὲν ἐπέλαβον νὰ εἰσέλθησαν εἰς τὸ Τρίκκα. 'Ο Καρατάσιος ἀρὰ ἔκαθε μικρὰς δύναμιν πολεμιστῶν ἵνα κρατή ἐν ἀπόστασιν τὸν ὄχρωθόμενον Ταχήν Κονίτσαν, ἐστήσασαν ἐς συνάντησιν τὸν Σερβάν ἐπὶ κεφαλῆς 2000 ἄνδρων. 'Η σύγκρουσις ἐγένοτε ἐν τὰ παλαιὰ ὄχρωμα τῆς Παναγίας, ή δὲ μάχη ὑπήρξε πεισματικῆς καὶ κρατερᾶ. Τελικῶς οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἠδυνάθησαν νὰ ἀντιτάσσοντο εἰς τὴν ἐπιθέσιν καὶ ἤχεσαν νὰ ὑποχωροῦσιν κυριακήτεροι δυσμοὶ διὰ στρατηγικοῦ τοῦ Καρατάσιος καὶ φορεθέντως τῶν ἀξιοματικῶν τοῦ Νούφηα Σερβάνη κατασφάγησαν σχεδὸν ἀπαντείς. 'Η νύκτα αὐτῇ ἐπέλησε χαράς τοὺς Ἐλληνας, αὔτες ἀκολούθησαν ἐπετείμησαν κατὰ τὸν Τρίκκα, μὴ δυνατοῦντες δυσμοὶ νὰ κυριεύσουν τὴν πόλιν, ἔδειξαν τὰς ἀποθέματα ἐφοδιασμοῦ, παρέλαβον τὰ πυρπολοχαὶ καὶ τὰ τρόφιμα καὶ ἀκολούθως ἐπέστρεφαν εἰς τὸ στερεότερον τῆς Σκιάθου καὶ τῆς Σκοπελίου.
"Ο Κριζώτης" επιστρέψησε στη μεταξύ είς την Σχίαδον εν συνεννοήσει με τον Καρατάσιον, τον Γάτσον και τους λοιπούς 'Ολυμπίους ένθρηγησε και έφευγε αποκλεισμόν του Εύριπου, διότι να καθιστάτατα αδύνατος ο Βόλος ἀνεφοδιασμός τού Κιονατζή και τού 'Ομήρου Πασά τής Καρατάσιον.

'Ενισχυόντος τού αποκλεισμοῦ του Ευρίπου 250 Μακεδόνες μὲ επί κεφαλής τού 'Αγγέλου Γάτσων ἀνεφόδωσαν διά την Πελοπόννησον ἐνδα παρέμειναν μαχόμενοι μέχρι πέρατος τού 'Αγγέλου, ἐτεροὶ δὲ 200 μὲ τον Μήτωρ Διακόπουλον καὶ τον Ψαρδήμον ἀπεστάλησαν ὡς ἐπικουρία εἰς τόν Κριζώτην δρόντα ἐντός τῆς Ἀλκίδος. 'Ο Καρατάσιος μετεπαύθηκες εἰς τήν Βασιλείαν ἐπί κεφαλής σημαντικοῦ τμήματος Μακεδόνων εἰς δὲ τήν περιοχήν τοῦ Ευρίπου παρέμεινεν ὁ Τσάφικος Καρατάσιος μὲ τόν Βελέντζαν. Καὶ αὐτὸν τοῦ τρόπου ὁ Μακεδονικὸς Λεγέων διεσκορπίσθη ἐν ὅλοκληρῳ τῆς Ἑλλάδας. Συγχρόνως καὶ αἱ πολέμικαι ἐπιχειρήσεις μὲ τήν ἀριθμόν τοῦ Κυβερνήτην διήνυσον τὸ τελευταίον στέδον.

"Ο Κριζώτης", μὲ τὸν Μήτωρ Διακόπουλον καὶ τὸν Τόλιον Δάζου δρόντες ὑπὸ τῆς διαταγῆς τοῦ στρατάρχου τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος Δ. Υψηλότητα κατέληβαν τὸν 18ν Μαίου 1829 τὴν ἐντός τῆς Ἀλκίδος θέαν 'Ανυφρίτην ἡ ἕλη ὑπὸ τῆς ὑπολοίπου δυνάμεως τὸν Κριζώτη κατοχῇ τοῦ φρούριου Καραμπαμπάτα; ἐντός τῆς Ἀλκίδος συνετέλεσεν ὡστε ὁ 'Ομήρος Πασάς νὰ εὑρίσθη εἰς δύσκολον θέαν. Ἐπὶ κεφαλῆς 1000 ἀνδρῶν τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ καὶ 500 ἄτοκων ἀπεφάσισε νὰ προσβάλῃ αἱρενδίαστικῶς τὴν ὑπὸ τὸν Κριζώτην δύναμιν ἀνεφοδιασμένην εἰς 800 ἀνδρας καὶ κατέγοναν τὸν 'Ανυφρίτην. Ὁταν οἱ ἔχθροι ἐπιτεθήκαν ἐπέφεραν σύγχυσιν μεγάλην εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐν γενναίος Κριζώτης εὑρίσθη εἰς θέαν ξειρετικά δύσκολον, ἄλλες εὑρίσκεις κατά τὴν πλέον κρίσιμον στιγμὴν ὁ πνευτικόνταρχος Νικόλαος Διακόπουλος (ἄδελφος τοῦ Μήτωρ) τεθεὶς ἐπὶ κεφαλῆς ὁμάδου 'Ολυμπίων καὶ ἐπιτεθεὶς ἀνέστειλε τὴν ὀμίχλη τῶν Τούρκων, δὲ δε συμπαρήκρισις τοῦ Ψαρδήμου ἰδοὺν τούρκων σημασίαρυφον πλησίασαν τα ὁχυρώματα καὶ μέλλοντα νὰ στήσῃ τὴν τουρκικήν σημαίαν, ἀνέσπασε μεγάλην μάχην καὶ πηδήσας ἐπὶ τοῦ ἔχθροῦ ἀρου ἐβόθησε ταύτην ἐπὶ τοῦ στήριξιν τοῦ κατάρθηκε νὰ ἀρπάξῃ τὴν σημαίαν παρά ὁ τραυμάτων, ἄτινα ἐδέχθη.

'Ἡ δημιουργηθεῖσα ψυχολογική στιγμὴ ἄνεπτερωθεὶς τὸ ἡθικὸν τῶν ἄγοντος μένοι καὶ μετὰ ἔλεγον ὁ ἔχθροι ἐτράπησαν εἰς φυγὴν ἐγκαταλείψαντες πολλοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίσας. Μετὰ πάροδον ἔλλογον ἠμετρὸν ἐφονεύτου πληθυσμὸν τῶν Θηρβῶν εἰς ἑκ τῶν πλέον μαχαίρισματών ὑπαρχηγῶν τῆς Μακεδονι—
κής Λεγεώνος δ’ Μήτρος Λιακόπουλος 1) εἰς ἑπίθεσιν κατὰ 500 Τούρκων, οἱ ὁποίοι μετέβαλον ἐκ Χαλκίδος εἰς Θῆβας. ὁ ἀνδρείος ὄστρος πολεμιστῆς, παλαιός κλέφτης τοῦ Ὁλύμπου καὶ ὀπαρχηγός τοῦ Διαμαντῆς εἰς τὴν ἑπιστάσαιν τῆς Χαλκιδῆς, ἔγινα ἐκ τῶν τελευταίων νεκρῶν τοῦ Ἄγγιος, διότι μετ’ οὗ πολύ κατά τὴν τελευταίαν μάχην τῆς Πέτρας ὑπεράφετο ἡ γνωστή εἰρήνη, ἡ ὅποια ἔστερε τὰ ἔνδοξα ὑπὸ τῆς Ἐλλάδος.

Εἶτον παρέλθει ἧδη ὁκτὼ ἔτη ἀπὸ τῆς ἑνάρξεως τοῦ Ἄγγιος. Οἱ Μακεδόνες πολεμισται μετὰ τὴν καθοδόν τῶν εἰς τὴν κατο τοῦ Ὁλύμπου Ἐλλάδα πολεμοῦντες παντὸς ἔνθα ἡ ἀνάγκη τῆς πατρίδος ἐπέβαλε τότε καὶ διαφόρους ἐνεχώρημαν μὲ νέους πολεμιστϊς στρατολογουμένους κατὰ περιόδους ἐκ τῶν διαφόρων μακεδονικῶν περιφερειῶν, προσέφερον δ.,τι ἡδύνατο διὰ τὴν δημοργίαν τοῦ ἕλληνικοῦ διάματος. Οἱ περισσότεροι ἤρεται μετὰ χυλιάδων ὑπαθῶν εἶχον πέει ἐπὶ τοῦ πεδίον τῆς τιμῆς, πολλοί δὲ άλλοι ὑπεράτους εἰς τὰ διάφορα ἔλληνικα στρατόπεδα. Υπὸ τὸ ὄνομα Ὁλύμπου ὁ ἀρχηγός τῆς ἱστορίας πανταχὸν ἀνευρείς ἄγονον. Εἰς τὸ Πέτα, τὸ Τρίκχερι, τὰς Θῆβας, τὴν Πελοπόννησον, τὴν Ἡπείρον, τὴν Ἀταλάντη, τὴν Εὐβοίαν καὶ τὴν Στερεάν, τὴν Ὑδραν, τὸ Ψαρά καὶ τὴν Κρήτην ὑπάρχου εἰς τῶν ἐκατομβῶν τῶν ἀγωνισμένων καὶ πεσόντων Μακεδόνες πολεμισται. οἱ ὁποίοι μετὰ τῶν τέχνων συμπάθειας τῆς Ἐλλάδος ὑπότισαν μὲ τὸ αἷμα τῶν τὸ δένδρον τῆς ἑλευθερίας, τὸ ὁποῖον ἐβλάστανεν ἡδη εἰς τὴν ἔρημον ἀναστηφεὶς μὲν, ἄλλα ἀναστηφεὶς Ἐλληνικῆς Πατρίδας.

Μὲ τὴν ἑναρξία τῆς τακτικῆς ὁργανώσεως καὶ ἀτάκτων πολεμιστῶν τῆς χιλιαρχίας, ὁ οὐσιαστικότερος ἀρχηγός τῶν Μακεδόνων, ὁ Γέρων Καρατάσιος, ἀνέβας τὴν διοίκησιν τῆς ἐβδομῆς χιλιαρχίας μὲ ἔδραν τὴν Ναύπακτον. Εἶχεν δὴ ὄρασις γηραιότερος ὁ ἀδάμας πολεμιστῆς, οἱ θάλασσαι τῆς ζωῆς, ἡ ἀπόλεια τῆς ἀγαπημένης ἰδιαίτερα τοῦ πατρίδος, ὁ μαρτυρικός θάνατος τῆς οἰκογενείας του, αἱ κακοχωρίαι τῆς ἐκστρατείας ἐξέδρασαν ἐπὶ τῆς ὅγειας του. Ἐξασφάλισαν πέντε ἔως ὑπηρεσία εἰς τὸν ἀγώνα τῆς δουλῆς Πατρίδος, ὑπηρεσία θετική, καρποφόρος, ἀνεκτελής ἀπὸ τῶν ὄλγων καὶ ὄλγων ἄγων ἄνθρωπων. Προσβλήθησε ἀπὸ πνευμόνιαν κατὰ τὰς ἀρχαῖς τοῦ 1831 καὶ ἀντίληψις ἐπεχόμενον τὸν άνθρωπο ἐξέλισσε τὸν ὑδατὸν τοῦ Τσάμην Καρατάσιον καὶ ἄρα τὸν ἐξώρισε να μὴν παύση ἀγωνιζόμενος διὰ τὴν ἑλευθερίαν τῆς Μακεδονίας 2), απέθανεν ἐν εἰρήνῃ τὴν 31 Ἰανουαρίου 1831 κηδευθήσεις μὲ ὅλα τὰς τιμᾶς εἰς τὴν Ναύπακτον.

1. Οἰκονομου, Ἰστορ. Ἐλλην. Παλίν σελ. 831.
2. Περίλ. Τὴν παρὰ Α. Μαμούτκα, ἐν ἀρχείοις Ἐλλην. Παλίν. 11 παρ. σ. 867, 870 ἀναφοράν Μακεδόνων πληρεξοσιον ἐπί τῶν ἐθνικῶν δικαίωμα τῆς Μακεδονίας, ὡς καὶ Ι. Βασιλαβέλλη, εἰς «Φάρον Βορέιον Ἐλλάδος», 1940, σελ. 241-246.
Διὰ τὸν χαρακτήρα καὶ τὴν δράση τοῦ μεγάλου ταύτου ἀγωνιστοῦ, τοῦ μέχρι χθές παραμεληθέντος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν, ἀντὶ πάντως ἄλλου ἀρχομεθα νὰ ἱστηθῶμεν: 1) «Γνωρίζετε ἄλλους ἀρχηγοὺς τοῦ Ἀγώνος, οἵτινες ἐπαγγελματίσθησαν τοιούτους πολέμικοὺς περιπάτους ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἀλιάκμονος μέχρι Σουλίου καὶ ἀπὸ Ναούσας μέχρι Ματάπα, ἀγωνιζόμενοι ὡς οἱ Καραγάσιος καὶ οἱ σύν αὐτῷ ὧς ἐκ στενοῦ τοπικοῦ ἐνδιάφεροντος ή ἐξ ἀνάγκης, ἄλλα μόνον διὰ τὴν Πατρίδα, τὴν ἱδέαν αὐτῆς καὶ τῆς ἔλευθερίας; » 2)

I. Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

1. Πρὸς. Ἀντ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ Βόρειοι Ἑλληνες κατὰ τὸ Εἰκοσιένα, Πρακτ. Ἀκαδ. Ἀδηνών 1988, σελ. 21.

2. Τὴν συνέχειαν καὶ γενικῶς τὴν δράση ἐπὶ τῶν ἐναπομεινάντων Μακεδόνων κατὰ τοὺς ἀγώνας ὑπὲρ τῆς Ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τοῦ Ρήγα Φερεσάου (1796) μέχρι πέρας τοῦ ἀγώνος (1832) ἐκθέσαμεν ἔπειτα ήτοι τῆς παρακάτως μνημειώδους ἑρωικῆς τῆς Ἀνεξαρτησίας (1796 - 1832).