ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ

ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΧΕΡΤΣΒΕΡΓ
Δ. Φ. και καθηγητών τῆς Ιστορίας ἐν τῷ Πανεπ. τῆς Χάλλης

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
Καθηγητών τῆς Ιστορίας ἐν τῷ Εθν. Πανεπιστημίῳ

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΦΕΣΗ
1916
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

'Από τής εἰς Μεθώνην ἀποδάσεως τοῦ Ἰδραίμ. πασά Μέχρι τῆς ἐν Ναπαρίνῳ μάχης
(1825 μέχρι 1827).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Οἱ Ἀγώπτεοι διαλύουσι τὴν πολιορκίαν Πατρών καὶ Κορώνης.— Ἐπετευχόμεναι παρασκευαῖς τῶν Ἐλλήνων.— 'Ἡττά αὐτῶν παρὰ τὸ Κρεμ-μόδι.— Ὁ Ἀγώπτεοι κυριεύουσι Σφακτηρᾶς καὶ Ναπαρίνων.— 'Ἡ καταθάλασσαν νίκη τοῦ Σαχτούρη παρὰ τὴν Ἀιδρον.— 'Ἡττά καὶ βάναυσως τοῦ Δικαίου παρὰ τὸ Μακανί.— '()' Κολόκκωνις γίνεται ἀρχιστράτηγος. — Θάνατος τοῦ 'Οδυσσέως. — 'Ὁ Ἰβραίμ πασάς παρὰ Δράμβαλα. — Καταλημβάνεται τὴν Τρίπολιν. — Μάχη παρὰ τοὺς Μύλους.— Υποχώρησις Ἀγώπτων ἀπὸ τοῦ Ναυπλίου.— Μάχαι παρὰ τὴν Τρίπολιν καὶ ήτα τῶν Ἐλλήνων παρὰ τὰ Τρίκορφα,— 'Ὁ Ἰβραίμ ἐν Μεθώνῃ. — 'Ἡ πειστεία. — 'Ελληνικά πολεμικά πλοῖα κατασκευαζόμενα ἐν Λονδίνῳ καὶ Νέα 'Τόρκη.

Εἴθεος ὡς ὁ Ἰδραίμ πασάς ἐπάτησε τὸ ἔδαφος τῆς Μεσ-σηνίας, ἔσπευσε ν' ἀσφαλίσῃ τὴν πρὸς κατάκτησιν τῆς Πελο-ποννήσου ἀναγκαίαν ἀσφαλῆ στρατηγικήν βάσιν. Ἐνῷ μέρος τοῦ στόλου αὐτοῦ ἐπέστρεφεν ἀμέλλητι εἰς Σούδαν, ἵνα μετα-θείαση καὶ δευτέραν μοίραν εἰς Μεθώνην· ἐνῷ τὰ πολιορκοῦντα
τὴν Μεθώνην Ἕλληνικὰ στρατεύματα ταχέως ὑπεχύρωσεν τρε-
πόμενα πρὸς τὰ ἁρχῆς, ὁ Ἰδραῖος ἱροεψιν ἐν τῷ πεδίῳ τῆς πόλιν στρατόπεδον ὕχωρωμένον καὶ ἠρέτατο νὰ ἐνεργῇ καταπτεύεσθαι ἐναντίον τοῦ γελίτονος Νασαρίνου. Ἀργοὶ δὲ τῇ
5) 17 Μαρτίου ἀφίκετο εἰς Μεθώνην ἡ δευτέρα αὐτοῦ μοῦρα, ἡ
συγκειμένη ἡ 7000 ἀνδρῶν (ὧν οἱ 400 ἤσαν ἱππεῖς) καὶ ἔχουσα μὲθ' ἑαυτῆς ἑλάν πολλὰ πεδινὰ πυροβόλα, ἠρέτατο τῶν πρῶτων σπουδαιότερων ἑπιχειρήσεων. Πρὸς τὸν σκοτὸν τούτων ἐπέμφησαν εὕθως ἔνδεικια πολεμικὰ πλοῖα ὑπὸ τῶν Χαλλη-καπε-
τῶν εἰς τὸν Κορινθιακὸν κόλπον, ἀτίνα εὐκόλως ἐξεδίωξαν τοὺς ἑνταῦθα περιπλέοντας Ἐλληνας καὶ ἑπεστίσαν τὸ φρούριον (τῶν Ἡπτρών) διὰ νεῶν τροφῶν. Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Χαλλη ὁ Ἁλγυπτιακὸς στόλος ἀπέπελευσεν αὐθίς ἑνα παραλάβῃ ἀπὸ τῆς
Σοῦδας νέα στρατεύματα καὶ ἑφοδία πολεμικὰ. Ὁ δὲ Ἰδραῖος,
πρὸς ἡ προελάσῃ εἰς τὰ ἔνδον τῆς Πελοπονήσου, ἤθελε νὰ
καταστῇ κύριος τοῦ λαμπροῦ λιμένος καὶ τοῦ συστήματος τῶν
φρουρίων τοῦ Νασαρίνου. Τῇ 9) 21 Μαρτίου, ἄφος ἤνωξε τὴν
πρὸς τὴν Κορώνην συγκοινωνίαν καὶ ἤναγκασεν εἰς ὑποχώρη-
σιν τοὺς πολιορκοῦντας τὸ φρούριον Ἐλληνας, κατέλαβε θέσιν
ἀχιράν πρὸ τοῦ Νασαρίνου. Περὶ τὸ σημεῖον δὲ τοῦτο ἐνεργοῦν-
ται νῦν ἐπὶ Ἰσαχὸν χρόνον αἱ μεταξὺ τῶν Ἁλγυπτίων καὶ τῶν
Ἐλλήνων συγκρούσεις.

Οἱ Ἐλληνες ἐξεπλάγησαν ἐκ τῆς ὅλης ἀπροσδοκήτου εἰς
Μεσογείαν κατὰ τὴν χειρότητα ὧραν τοῦ χειμώνος εἰσοδηλῆς τοῦ

1. "Ἰδε ἐν τούτοις Φωτάκου Β' σελ. 23 : "Τὸ δυστύχημα τῆς Πελο-
πονήσου ἦτο ὅτι τότε δὲν εὐγέβησαν εἰς αὐτὴν οἱ στρατιωτικοὶ καὶ
πολιτικοὶ ἄνδρες αὐθίς ἐνεκα τῆς καταδώξεως τῶν ὑπὸ τῆς Διοικήσεως,
διότι ἐν εὐρίσκοντο, ἤθελον κυτεύσει τὴν πρώτην κίνησιν τῶν πλοίων,
ἡ ὁποία δὲν ἦτο περισσότερα τὸν πέντε χιλιάδον τακτικών, οὕτως μά-
λιστα ἦσαν ἦλισμοι καὶ ἀρριστοὶ ἀπὸ τὴν θάλασσαν καὶ εἰς μεγά-
λην ἀταξίαν, καὶ ἐπιεικῆ ἔβραδυναν νὰ ἔλθουσιν καὶ ἄλλοις ἐκπλήσσαν
ὁμοξενία ἐξὸς τῆς Μεθώνης, καὶ ἔδων ὅλους δὲν τοὺς ἐφοκόρων,
tοῦλὰχουσον δὲν περιμόιζαν αὐτοὺς διὰ τὴν χρόνον, ἔως ὅτου ἄρη
 τὸ Ἑκτελεστικὸν τὰ ἀπαιτοῦμενα μέτρα καὶ συγκεντρώσῃ περισσότερα δυ-
νάμεις. Ἐβράδυναν ὅμως τὰ τῆς ἐστρατείας καὶ διὰ τοῦτο αἱ Τούρκοι
ἐνδυνάμουσαν, διότι ἤθελε καὶ δευτέρα καὶ τρίτη δύναμις καὶ ἔγειναι σχέ-
δον 15 χιλιάδες". Σ. Μ.
Σφαστηρία πρὸς ἄμυναν παρασκευὴ τῶν Ἐλλήνων

..."Ἰδρατίμ. Καὶ νῦν ἡρῴατο πάντως παρ’ αὐτοῖς κίνησις μετά σπουδῆς γενομένη καὶ τὶς βραδύτερον τοῦ δέσιντος ἐνεργουμένη δραστηριότης ἡ, ἱτίς, μεθ’ ὅλην τὴν εὐθὺς πανταχοῦ ἱσχυρᾶς ἀργυριζομένην ἐθελοθυσίαν πολλῶν τῶν γενναιοτάτων ἀνδρῶν, ἀπέτυχεν ἐπὶ τέλους τοῦ σκοποῦ, διότι ἡ ἐν Ναυπλίῳ Κυθέρης καὶ δὲν ἐγένοσε νὰ λαμβάνῃ τὰς προποθήκας ἀποφάσεις. Ἡτι νῦν φαίνεται οὐ ὑπετήμων τὸν μέγαν καὶ δεινότατον κίνδυνον. Διὰ τοῦτο οὖδες ἐγένετο λόγος περὶ διαλλαγής πρὸς τὸν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καὶ τοὺς συντρόφους αὐτοῦ. Ἄλλα καὶ ὁ Κωλέττης ὑπεθήκετο νῦν ὑπόπτως καὶ ζηλοτύπως ὡς τὶς ὠφιγένης δικτάτωρ. Ως φαίνεται, κατὰ τὴν ἐν τῇ προσεκμένη περιτριτώσει λίαν ἀνυντώς δοθείαν ὑπὸ τὸν Μαυροχρόδατος συμβούλην, ὁ Κωλέττης, ὡς τῆς μεγίστης ἀπήλαυν τιμῆς παρά τοῖς Ρωμηλιάταις ἀρχηγοῖς, ἀνεκλήθη, λίαν ἀκαίρως, ἀπὸ Ἀχαίας εἰς Ναύπλιον. Εἶναι ἀληθῆς δὴ συγχρόνως ἐν πολλοῖς τόποις λίαν ἥωρα ἀνεπίθετο πολεμική ἐνέργεια. Αἱ νῆσοι ὑπεχερεθήσασιν νὰ παρασκευάσωσιν εὐθὺς πλοῖα 22, ἔτινα ἐξέπλευσαν μὲν ἀπὸ τῆς 27)11 Μαρτίου, ἄλλη ἐν ἄρχῳ οὐδὲν ἢδυνήθησαν νὰ διαπράξωσιν, ἄλλα, μεθ’ ὅλην τὴν ἀκαταπόνητον ἐνέργειαν τοῦ Μικαύλη, περιφρίζοντο ἐν ἄρχῃ εἰς τὸ νὰ ἐπιτηρῶσιν ἀπλῶς καὶ νὰ ἐνοχλῶσι τὸν πολέμο. Ἔν Ναυπλίῳ ἰδίᾳ, ἐν ἑνδείκτω ὅποιοι ἀρχιμένοι Φιλέληνες, καὶ ἐφ’ ὑπὸ πέμψει εἰς τὴν Ἐλλάδα μεθ’ ὅπλων καὶ ἐπιστηθῶν πολέμου ὁ μετ’ ἑθνικῆς ἀμιλῆς πρὸς τὴν Ἀγγλίας ἱσχυρῶς ἐργαζόμενος

1. Φωτάκος Β’ σελ. 25: "Πανταχοῦ ἐσπαυσθῆσαν φροντιστήρια τῶν τροφῶν, καὶ ἔτοιμασαν πολλαὶ ἐγένοντα. Ὄλη δὲ ἡ Πελοπόννησος ἦτο εἰς τὸ πόδι καὶ οἱ ἀνθρώποι μετεφέρον τὰς τροφὰς καὶ τὰ ἄλλα ἀναγκαῖον τοῦ πολέμου." Σ. Μ.

2. Ἐν αὐτῇ τῇ Ἡδος εὐθὺς μετὰ τὴν εἰς Πελοπόννησον ἀπόβασιν τοῦ Ἰδρατίμ. ἐσχήματος, κατὰ Κολοκοτρώνην (σελ. 140), ἔταρχη ὑπὸ τοῦ ἱερῶν ἱεροῦ τὴν ἀπόλυσιν τῶν περὶ τὸν Κολοκοτρώνην. Σ. Μ.

3. Ἐδὲ ἐν τούτοις Φωτάκον Β’ σελ. 5: "Τὸ ἐκτελεστικὸν δήμησθε τὴν ἀκαταθρείαι τῶν Πατρίδων μὲ ἀλλήλης δυνάμεις. καὶ διέταξε τὰ λοιπὰ συναπτόματα νὰ ὑπάγουν διὰ κατὰ τὸν Ἰδρατίμ. Τούτῳ τῷ μέτρῳ ἐπιρρόετεν ὁ Μαυροκρόδατος, διὰ τὰ καθήσιμα τὴν τότε ἑπάργυρους πολιτικὴν ἀνωμαλίαν, ὁ δὲ Κωλέττης παρεδέχθη αὐτὸ καὶ ἐνίαχος μάλιστα ὡς ἐθνοστήριον." Σ. Μ.
Φιλελληνικός Σύλλογος τῶν Παρισίων (οἱ δεόντες δηλοντί Lalochefaauld, Choiseul καὶ Dalberg, ὁ κέμης Chateaubriant, Φωὺ καὶ ἄλλοι), ὡς ὁ Στρατηγὸς Ρός (Roche), ὁ ἐκ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Πεδεμόντιου γνωστὸς στρατηγὸς Σανταρόζικς, ὁ Πεδεμόντιος ταχιματάρχης τοῦ μηχανικοῦ Colegno ἐν Ναυπλίῳ λειπόν τὰ ὁχυρώματα παρασκευάσθησαν δεόντως πρὸς ἄμυναν, ἀλλὰ πρὸ πάντων ἔγενετο φροντίς περὶ τῆς ἁμύνης τοῦ Νασαρίνου. Εὐθὺς μετὰ τὴν εἰς Πελοπόννησον ἀπόβασιν τοῦ Ἰθραὶ ἐπηρεάθησαν ἐνταῦθα αἱ ἀποθήκαι, ἀνήλθον δὲ εἰς τὸ φθορίον 1500 Μανιάται, Ρουμελίωται, Κρανδιώται (ὑπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ Πετρομπεῦ Τέωρηκον καὶ Ἶσανην καὶ τοὺς Γιατράκον καὶ Μακρυγιάννην), ἦτο δὲ λόγος ταχυτικῶν τοῦ πυρεθολικοῦ ὑπὸ τὸν Κρήτην Ἐμμανουὴλ Καλλέργην καὶ λόγος Κεφαλληνίων μαχητῶν ὑπὸ τὸν Στύρον Πανᾶν. Εἴτε δὲ ἡ Κυδέρνης ἐπεμψε τὸν Ικανώτατον Colegno πρὸς τεχνικὴν διεύθυνσιν τῆς ἁμύνης, ἦτο δὲ ὡς διοικητὴν τὸν τοῦ ναυάρχου Σαχτούρη ἀδελφὸν Δημήτριον. 'Εν τῇ νῆσῳ Σφακτήρα ἐτοποθετήθησαν κανονιστηχίαι ἐνταῦθα δὲ ἐδροκετο ὁ 'Αναγνωστάρας μετὰ ἐκατοντάδων τινῶν παλληκαρίων. Τέλος δὲ καὶ τὰ ἀρχαῖα ὁχυρώματα τοῦ παλαιοῦ Νασαρίνου κατελήφθησαν ὑπὸ τῶν παλληκαρίων τοῦ ἔπισκοποῦ Μεθώνης Γρηγορίου καὶ τοῦ Χατζῆ Χρήστου καὶ τῶν Βουλγάρων αὐτοῦ, τὸ δὲν χιλίων ἀνδρῶν. Ἀλλὰ πρὸς ἄμυναν κατὰ τῶν Αλγυπτῶν ἤσαν ἀναγκαστὶ ἵμαρότερες στρατιωτικαὶ δυνάμεις. Διὰ τοῦτο πάντες οἱ ἐν τῇ χερσονήσῳ Ρουμελίωται, ὡς δὲν ἔμελλον νὰ στρατευοῦν μετὰ τοῦ Γούρα ἐναντίον τοῦ 'Οδουσέως ἦ δὲν ἔμελλον νὰ ἐγκατασταθῶσιν ὡς φρουρᾶ ἐν Ναυπλίῳ (ἐνθα ἦσαν 1200 Ρουμελίωται) καὶ ἐν Ἀκρωτιρίνθῳ (ἐνταῦθα ἦσαν 500 Ρουμελίωται), διετάχθησαν νὰ μεταβοῦσι ταχέως εἰς Μεσσηνίαν. Πολλοὶ ἰκανώτατοι ἄρχηγοι, ἰδίως ὁ Καρατάσος, ὁ Τζαβέλλας, ὁ Κωνσταντίνος Βόσκηρος καὶ ὁ Καραϊσκάκης (ζώσης μετὰ τὴν ἐν Ἕβροι Ἀγράφοις καὶ ἐν Ἀσπροποτάμιῳ ἐναντίον τῶν ἀνταγωνιστῶν αὐτοῦ καὶ προσώπικων ἐχθρῶν Ράγκου καὶ Στουρνάρα πολλὰς
Η ἀνεπιτηδεύτης τοῦ Προέδρου Γ. Κουντουριώτου

ἐπιφέρων ζήμιας εἰς τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς ποιμένας, τέλος δὲ ἦττηθείς εἰς μετάσχει ἐσχάτως τοῦ ἐναντίον τῶν ἐν Πελο-
πονηνήσῳ ἀνταρτῶν πολέμου), μετέβησαν μετὰ τῶν ἀρματολόνων
αὐτῶν εἰς τὸ νέον θέατρον τοῦ πολέμου, ἵνα κυλύσωσιν ἐξωθέν
τὴν ὑπὸ τῶν Ἀιγυπτιάκων στρατευμάτων πολιορκίαν τοῦ Να-
θαρίου. Αἱ Πάτραι ἐν τῷ μεταξῷ ἐπολιορκήθησαν ὑπὸ τοῦ
Πιλατουτῆς, ἔχοντος ὑπὲρ ἑαυτῶν 2000 ἀνδρῶν.

Εἰ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ χερσοκοῦ μέρους ἀποκλεισμὸς τοῦ Ναθαρί-
νου δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ κυλήθη, ὥστε ἢττον αἱ μεταξὺ τῶν
Ἐλλήνων καὶ τῶν Αἰγυπτίων ἀπὸ τῆς 15)27 Μαρτίου συγκρο-
τούμεναι μάχαι οὐδαμοὶ ἦσαν δειναὶ καὶ καταπληκτικαὶ πρὸς
τοὺς Ἐλλήνας. Πιθανότητες μάλιστα ὑπήρχον περὶ τῆς τῶν Ἐλ-
λήνων ἐπιτυχίας. Ἄλλοι οἱ Ἐλληνες ἐστερόφυτο ἀξίου ἀρχιστρα-
τήγαυ. Δεινὸν δὲ σφάλμα διέπραξεν ὁ Πρόεδρος τεσπείς ὑπὸ τοῦ
Μαυροχορδάτου τὸ ἀναλάβῃ αὐτὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ πολέμου 1.
Τῇ 16)28 Μαρτίου κατέληπτον ὁ Πρόεδρος τὸ Ναύπλιον ἀκο-
λουθομένος ὑπὸ τοῦ Μαυροχορδάτου καὶ πολλῶν Φιλελλήνων.
Αὔτην μὲτ' ὅλιγον ἑγένετο φανερὸν ὅτι δὲν ἦτο ἀνήρ ἱκανὸς κἂ
ἀντέχει εἰς τὰς κακοχυλίας τῆς στρατείας, μὴ ἔχων ἄντοχην μηδὲ
ἐν τῷ ἰππεῦειν. Μέχρι τῆς 5)17 Ἀπριλίου μόλις ἀφίκετο
εἰς τὸν Πάμιον, τότε δὲ προσέμιστε νὰ μείνῃ ἐν Καλάμαις
καὶ ἐντεύθην νὰ ἐπανέλθῃ εἰς Ὡδραν, χωρὶς νὰ ἵνῃ τὸν ἐξηθοῦν.
Ἄλλο οἱ Μαυροχορδάτος, ἐξ τῆς ἐν τῷ Σανταράζα καὶ τῶν ἄλλων Φιλελλήνων καὶ ἑκατοντάδων
πινῶν νεαστὶ συλλεγέντων παλληκαρίων εἰς τὸ πεδίον τῆς
μάχης. Ἀτυχώς ὁ Κουντουριώτης ἐν τῇ περισυμμηνίᾳ αὐτοῦ
τοπικῆς Ὡδραίαν ὕποπτης εἰς διαμετρᾷ καὶ ἐδέσφοι σφάλμα
διορίζου ἀρχιστράτηγα τῶν ἐν τῷ μεταξῷ ἐναντίον τοῦ Ἡδραῖος
συνηγμένους παλληκαρίων Ὡδραίων τινα. Ἄρας δὲ διὰ τῆς

1. Τὸ σφάλμα τούτῳ ὑπέτει ο Ἐυστάχης (Β' σελ. 25) εἰς τὸν Κωλέττην.
Ο Μαυροχορδάτος, λέγεται ο Φωτάκος, ἤτο ἡ ἀληθος διουσάν τα πράγ-
ματα, ἕνω ο Κουντουριώτης εἰς μόνον τὸ ὄνομα. Ο δὲ Κωλέττης ἐπι-
τῆς ἐσμφόνησε καὶ ἐνήμησε διὰ τῶν τοιαύτων ἀλλαγμάτων τὴν ἐκοτα-
πείας τοῦ Προέδρου, ὅπως ἐν ἀποτυχίᾳ νὰ ἐκθέσῃ τὸν Μαυροχορδάτον,
ὅστε εἰς τούτῳ ἀγελάδηθη καὶ δὲν ἐνόησε τῶν σκοπῶν τοῦ Κωλέττην. Σ. Μ.
εκλογής ήδη ταύτης προσχάλεσε τήν βαθύτατην ἀγανάκτησιν τῶν δεδομένων Ρουμελιωτῶν ἄρχηγῶν, ἵδιως τοῦ Καρατάσου, μεγάλην ἐπήνεγκε ζημίαν εἰς τὸν ἄγνων τὸν Ἑλληνικὸν διὰ τῆς ἐκλογῆς τῆς Δημητρίου Σκούρτη. Οἱ χρόνοι τοῦ ναυάγου Κολινοῦ καὶ τῶν «ἀμφιθέων» στρατηγατῶν τῆς ἀρχαίτητος καὶ τοῦ Μέσου αἰώνος εἶχον παρέλθει νῦν καὶ ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως διόρισεν ὁ Πρόεδρος ἀρχιστράτηγον ἄνδρα γενναίον μὲν εἰς τὰ ναυτικὰ, ἀλλ’ οὐδόλως ἐμπεριον περὶ τούς κατὰ γῆν πολέμους. "Ἀλλ’ ἢ πρᾶξις αὐτὴ τάχιστα ἐπήνεγκε τὰ κάκιστα αὐτῆς ἀποτελέσματα. Κατὰ μικρὸν εἶχον συναχῆ 6—7000 χιλιάδες παλληκαρίων, Ρουμελιωτῶν, Πελοποννησίων καὶ νησιωτῶν, τὸ ἄνθος τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς Ἑλλάδος, ἐν ταῖς παρὰ τὴν κώμην Κρεμμύδι θέσει, εἰς δύο ὄρῳν ἀπὸ τῆς Μεθώνης ἀπόστασιν. "Ενταῦθα λυτοῖν ἀπεράσιον ὒλης "Ελληνες νὰ διακόψωσι τὴν μεταξό Μεθώνης καὶ Ναδαρίνου συγκοσμώναν τῶν Αἰγυπτίων. "Ἀλλ’ ὁ Ἰδραίμ προλαβὼν ἐπετέθη ἑωράως καὶ αὐτὴν τὴν πρωίαν τῆς Τη’19 Ἀπριλίου μετὰ 3000 πεζῶν καὶ 400 ἱππέων. Οἱ "Ελληνες παραταχθέντες ύπὸ τοῦ Σκούρτη ἐν σχήματι ἡμισελήνου ἀντέσχον μὲν εὐσταθίας ἐναντίον τοῦ πορὸς τῶν τεσσάρων ἐχθρικῶν κανονίων ἀλλ’ ἡ Εὐρωπαϊκὴ τακτική καὶ ἡ διὰ λογχῶν ἐπίθεσις τῶν Ἀιγυπτίων κατέσχεσε τῆς τῶν παλληκαρίων ἀνδρείας. Τὸ ύπὸ τοῦ Σκούρτη διακούομενον κέντρον αὐτῶν διεσπάσθη, ἢ ύπὸ τὸν Τζακέλλαν, Καραϊσκάκην καὶ Καρατάσου μαχημένη δεξιὰ αὐτῶν πτέρυξι, ὡς καὶ ἢ ύπὸ τὸν Κων-

1. Κατά Φωτάκου (πελ. 24) ἢ "Ἐνεκα τοῦ διορισμοῦ τούτου ὡς ἀρχιστρατήγου διότι οἱ στρατιωτικοὶ τῆς ξηρᾶς, ὡς ὅτι ἐπόμενον, ἐθεώρησαν τὴν τιμήν τῶν προσβεβλημένην, καὶ ὅτι εἰς ἑκάτερον τοῦ ἄρνος, ἐπιέρωσαν τὴν καταστροφήν ταύτης, τὸν ἀνεγνώρισαν καὶ διὸ ἐξασφάλισαν ὑπὸ τὰς διαταγάς τοῦ. Κατόπιν δὲ τοῦ ἐκταταμένων Σκούρτη ἀκολούθουσαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ καὶ ὁ γερμανικός τοῦ Μαυροχωρύδατος, καὶ μετὰ τοῦτος ἀκολούθουσαν πολλά φορτώματα ἀπὸ λῖθας "Αγγλικὰς, πολεμικοὺς καὶ ἄλλα ἐφοδιά. Πανταχοῦ δὲ, δάιμον πτερυγήματος ἐπέφαν, οἱ ἀνθρώποι προὔπαντος αὐτῶν μὲ ἐθεωρήματα. Σ. Μ."
σταντίνων Βόσσαργην ἀριστερὰ ἀντέστησαν γενναλῶς, ἐωςοῦ οἱ Ἀραβεῖς ἐπέεις ὑπερθάντες δύσηταν τινα κοιλάδα ὑπερφαλάγγε•

γειαν τὸν Βόσσαργην καὶ ἔτρεψαν αὐτὸν εἰς φυγήν μεγάλας παθόντα ζημίας. Ἐξακόσιοι Ἐλλήνες, ἐν οἷς καὶ τὸ ἄνθος τῶν 

Σουλιώτων ἔπεσαν ἐν τῷ μάχη ταύτῃ.

Ἡ μάχη αὐτή διέστειρε πανίκοι τρόμον ἐν τοῖς Ἐλλησι. Καὶ ἀπέτυχες μὴ ἢ τὴν ἐπομένην ἤμεραν γενομένη ὑπὸ τοῦ Ἱθραὶ ἐναντίον τοῦ Παλαιοῦ Νεξαρίνου ἔροδος. Ἀλλὰ οἱ Ρουμελίωται, οὗτοις ἤρξαντο νῦν φοβοῦμεντα τὴν μετὰ τῶν Ἀγρικάνων συνάντησιν, δὲν ἔκρυτον πλέον τὴν ἐναντίον τῆς καταστάσεως τῆς στρατιωτικῆς διασχέσεων αὐτῶν. Ἰδίως δὲ ὁ εὐφυὴς καὶ δυστιχὸς Καραϊσκάκης δριμεῖς ἔξεστομίζει κατὰ τῆς Κυβερνήσεως κατηγορίας. Ἐπειδὴ δὲ καὶ η ἤπειρωτικὴ Ἐλλάς τότε ἔνεκα τῆς εἰς τὰς παρὰ τῶν Ἀχελόων χώρας προε- λάσεως τοῦ Κιούταχθα δεινῶς ἠπελείποτο, Ρουμελίωται τρισχιλιοὶ ἔστρεφον ἐπὶ τέλους ὅργης τὰ νῦτα πρὸς τὸ ἐν Μεσσηνίᾳ στρα- τόπεδον καὶ, μὴ δόντες προσοχήν εἰς τὰς ἀντιρρήσεις καὶ τὰς ἀπειλὰς τοῦ Κοσμοπολίτου, ἀπεχώρησαν τῆς Πελοποννήσου περὶ τὰ μέσα Ἀπριλίου.

Ἐξ τοῦτον ἐμακραίωθη ἥλιος, ἦν εἰκόνις ὁ Ἐλλήνες τὸν ἀναγκάζοντας, πολεμοῦντες κατὰ αὐτῶν κατὰ γῆν, νὰ καταλήψαι τὴν πολιορκίαν τοῦ Ναδαρίνου. Ἀλλὰ πρὸς τὸ μέρος τῆς θαλάσσης ἢτο ἐτὶ ἐλεύθερον τὸ φρουρόν, καὶ ἐνταῦθα ὁ ἕξαιρετος Ὕδραίος πλοίαρχος Ἀναστάσης Τσιμαλδάς εἰχεν ἀγάγια ὑκτώ βρίσκεα πρὸς ἐνίκησιν τοῦ φρουρόν. Ἀλλὰ καὶ

1. Ἀλλὰ οἱ Ρουμελίωται πρῶν νὰ ἀπέλθουσιν ἄπο τῆς Πελοποννήσου ἀπήτησαν μετὰ τοῦ άλλου στρατοῦ τὴν ἐλεύθερους τοῦ Κολο- κοτρόφην. ὁ λαὸς ἄρχις νὰ λέγη ὅτι δὲν πολεμοῦμεν (λέγει ὁ Κολο- κοτρόφης, σελ. 141), ἦν δὲν βγάλει τοὺς ἄρχηγος μας. Τὰ Ρουμελιώτι- κα καὶ Σουλιώτικα στρατεύματα, μάλιστα ὁ Καραϊσκάκης καὶ ὁ Τσα- βέλλας ἐπρόβαλαν διὰ νὰ μὲ βγάλουν ἔκει ἔκαμαν ὅλα τὰ στρατεύματα μίαν ἀναφορὰν καὶ ἐξήτουν τὴν ἐλευθερίαν μας ἐπαφοισίας τὴν ἀνα- φορὰν εἰς τὸν Ἀναγκοσσαράν, ὥσπερ ἦτο Ἅρης τοῦ Πολεμίου, καὶ αὐτὸς τὴν ἔσχισα λέγοντας: «Μὴν ἀνακατωνύσεα σε αὐτὰς τὰς δούλειας, ἄρθησε αὐτὴν τὴν ύπόθεσιν εἰς τὴν Κυβερνήσιν». Περὶ άλλων ὑπὸ τῶν φίλων τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν άλλων πεπεισμένων γενομένων πρὸς ἐλευθέρασιν αὐτῶν ἐνεργεῖον, ἱδὲ Φωτάκου Β’ σελ. 28 – 32. Σ. Μ.
ἔνταθα ἔμελλον τὰ πράγματα ταχέως νὰ μεταβληθῶσιν. Ὁ κράτιστος Μιαούλης, καίπερ ἀκαταπονήτως ἐργαζόμενος ἀπὸ τῶν μέσων Ἀπριλίου, μετὰ 17 πλοίων καὶ 5 πυρπολικῶν μάτην ἐγωνίζετο νὰ κυκλώῃ τὸν ἀπὸ Σοῦδας εἰς Μεθώνην πλοῦν τοῦ Ἀιγυπτιακοῦ στόλου. Τῇ 19/1 Μαίου ὁ στόλος οὕτως ἀπεβίασεν αὐθεντικά εἰς Μεθώνην 4000 μαχητές καὶ νέας προμηθείας σχμαντρικὰς. Ἔν τῷ μεταξὶ ὁ Ἰδραίμι καὶ ὁ Χουσείν συνέλαβον τὸ σχέδιον πρὸ παντὸς ἄλλου ἔργου νὰ καταλάβωσιν εἰς ἐφόδου τὴν νῆσον Σφακτηρίαν, ὡς τῆς κλείδα τοῦ συστήματος τῶν φρουρίων τοῦ Ναξαρίνου. ὁ Ἔλληνες ηδονήσαν τὴν φρουράν τῆς νῆσου μέχρι 800 ἀνδρῶν. ὁ Μαυροχρυσάτος, ὁ κόμης Σανταρόζας, ὁ Υδραίμι Τσαμάθης καὶ Σταύρος Σαχίνης, ὡς καὶ ὁ Δημήτριος Σαχτούρης προσήλθον βοηθήσει τῷ γεραιῷ Ἀναγνωστάρα. Ἀλλὰ μάτην ἐγένοντο ταῦτα πάντα. Τῇ 26/8 Μαίου 52 πλοία πολεμικὰ Λιγυπτιακὰ ἠξέπεμψε τῆς ἐπιθέσεως. Τὸ πλήθος τῶν βριθῶν ἐκανονισθέλει κατὰ τῆς νῆσου, ἐνῷ δέκα φρεγάται καὶ ἕξις χορδόται ἡμύνοντο ἐναντίον τοῦ Μιαούλη, ὡς καὶ ἅλλοι νηνεμίας ἑνεκα λίνιον βραδέως προσχώρησε. Τοῦτον δὲ 50 πλοίαρια Λιγυπτιακὰ ὑπὸ τὴν σκόνην τοῦ τὰ πάντα συγκαλύπτοντος καπνοῦ τῆς πυρίτιδος ἢ Ἰγγανὸν εἰς τὴν Σφακτηρίαν στῆθη Ἀράβων καὶ Κρητῶν Μωμεθανῶν ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Χουσείν, ὡς ἑνεκα ἐκλείψεως ὁμορραμάτων κατάρθρωσε νὰ καταλάβῃ ἐντὸς μίας ώρας τῆς νῆσου ἐξ ἐφόδου. Οἱ πλείστοι τῶν ἐνταθά Ελλήνων ἐπέταξαν μαχόμενοι, ἐν οἷς καὶ ὁ Ἀναγνωστάρας, ὁ Σαχίνης καὶ ὁ Τσαμάθης, ὁπωριθ-
τος δὲ καὶ ὁ Σανταρόζας. ὁ βουλευτὴς καὶ πρόκριτος Ἀστρούς Ζαφειρόπουλος ἤχμαλωτισθη καὶ ἀνθηλλάγη ἀντὶ τοῦ πρῶην βοεβόδα τῶν Καλαβρύτων. ὁ Σαχτούρης καὶ ὁ Μαυροκορδάτος μετὰ τοῦ γραμματέως αὐτῶν Grasset ἔσωθησαν ἐπὶ τοῦ βρίσκου «Ἀρεως» τοῦ Τσαμαδοῦ: διέφυγον δ’ ἐπείτα ἐν μέσῳ δεινῶν κινδύνων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πλοίου ἔνεκα τῆς τοῦ Σαχτούρη δεξιότητος τὸ πῦρ τῶν Αλγυπτίων καὶ ἴλθον εἰς Καλάμας, ἐντεύθεν δὲ εἰς Ναύπλιον 1. Νῦν ἐν πρώτος δὲν ἦτο δυνατὸν πλέον νὰ ἀντέχῃ τὸ Παλαιὸν Νασαρίνον 2, διότι ἐκκανονισοδελεῖτο ταυτοχρόνως ἀπὸ τε τῆς ἐξηράς, ἀπὸ τῆς Σφακηρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ στόλου, ἐπασχε δὲ ἠλλειψεν ὅδας, ἄρτος καὶ ἑφοδιῶν. Ἔν τινι πρὸς διάσπασιν τῆς πολιορκίας ἀποπέφραξε συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι ὁ Χατζη Χρήστος καὶ ὁ Ἠπίσκοπος Μεθώνης Γρηγορίος. ὁ Ἑπίσκοπος οὗτος, δὲν τὸ Τοῦρχοι ἔθεορον ὡς αἰτιο τῆς πρὸς τεσσάρων ἕτον παράδοσιν τοῦ Νασαρίνου σφαγῆς τῶν Τοῦρχος, ἐξακάθη δεινῶς ὑπὸ τῶν Μουσουλμανῶν, καὶ ἀπέθανεν ἐν σκληρῷ φυλακῇ. 'Ἀλλ’ ἡ φρουρὰ, συγκειμένη ἦταν ἀπὸ 786 ἀνδρῶν ἀπεχώρησε (κατὰ τὰ συμφωνήσαντα μεταξὸ αὐτῆς καὶ τοῦ Ἰβραίμ) ἐλευθέρα (28/10 Μαΐου) παραδόθηκαν τὰ δπλα 3. ὁ Ἰβραίμ φερόμενος ἦτο τότε ὑπὸ τῆς ἐλπίδος ὅτι ἐμεῦλε νὰ προσαγάγῃ τοὺς Ἐλληνας πρὸς ἑαυτόν, πολὺ δὲ φροντίζων νὰ διαθέσῃ τὰς Ἑβρωπάλους εὐμενῶς πρὸς ἑαυτὸν διὰ τοῦ εὐπρεποῦς τρόπου τοῦ πολεμεῖν, λοιπὸν προθύμω συνωμολογεῖ συμβάσεις πρὸς τὰς Ἐλληνικὰς φρουρὰς τῶν φρουρίων ἐντίμους, δὲ καὶ ἐπιμελῆς ἐξετάζετε 4.

'Ἀλλά καὶ τὸ μέγα πλήγμα, ὅπερ ὁ Μιχαὸλης καθήγετε

1. Κατὰ Φωτάκιον (σελ. 41) κατέφυγον εἰς τὸ Νεόκαστρον. Σ. Μ.
2. Τὸ Παλαιονομαρίνον ἡ Παλαιόκαστρον. Σ. Μ.
3. Εἰς χιλίους καὶ διακοσίους ἀνοβίματε ὁ Φωτάκιος (σελ. 54) τῶν ἀριθμῶν τῶν καταθέντων τὰ ἄλλα Ἐλλήνων μοχητὸν τοῦ Παλαιοῦ Νασαρίνου. Σ. Μ.
4. Πρβλ. Κολοκυτωφίνη σελ. 141: ὁ Ἰμπραίμ ἐφέσθηκε μὲ γλυκὸ τρόπο εἰς αὐτὴν τὴν περίστοις διὰ νὰ τρομήσῃ τοὺς Ἐλλήνας διὰ νὰ προσκυνήσουν}. Λεπτομερεῖς πολλάκις, τινάς παραδοξοτάτας περὶ τῆς παραδόσεως τοῦ Παλαιοῦ Νασαρίνου, ἢδε παρὰ Φωτάκιο σελ. 49—54.
κατά τοῦ Τουρχικοῦ στόλου τὴν ἐσπέραν τῆς Ματοῦ βοηθούμενος ὑπὸ εὐνεῖκωτάτου ἀνέμου, εἰσπλεύσας εἰς τὸν λιμένα τῆς Μεθώνης ἐν μέσῳ τοῦ κατ' αὐτὸν διευθυνμένου πυρὸς τῶν Τουρχικῶν καὶ τῶν Αἴγυπτιῶν, καὶ μετὰ 6 πυροπλοιάκων (ἀτίνα νὸν πολλὴ τεχνικότερον ἢ σον παρεσκευασμένα ἢ τὰ πρότερον 1) καταστρέφας 20 πλοῖα ἐχθρικὰ (ἐν εἰς τὴν λαμπρὰν φρεγάταν Ὀσὶῶν; τρεῖς χορδέτας, καὶ τρία παλαιὰ βρίσκα), ἔτι δὲ ἀνατινάξας ὁλοσχερῶς ἀποθήκην τινα τροφίμων ἐν τῇ παραλίᾳ κειμένην, αὐτὸς δὲ ἔνα μόνον ναῦτην ἀπολέσας 3, ὁδὸν αὐτὸ, λέγομεν, τὸ κατάρθωμα τοῦ Μιασύλης ἐπέσχε τὴν πτῶσιν τοῦ Ναυαρίνου 4. Οἱ Ἕλληνες ἐν τῇ φρουρῇ τούτῳ δεινῶς πολεμοῦμεν: ὑπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ στόλου καὶ τῶν νέων Αἴγυπτικῶν κανονιστικίων, βορεώς δὲ πιεζόμενοι καὶ ὄπις ἐλλείψεως βάτος, τροφίμων καὶ ἔρεινον πολέμου ἡναγκασθέντων ἐπὶ τέλους νὰ παραδώσωσι καὶ ταυτήν τὴν θέσιν. Τῇ 11)23 Ματοῦ εἰσῆλθον ἐντὸς αὐτοῦ οἱ Αἴγυπτιοι, οἱ δὲ Ὁ Ἕλληνες, δυνεῖς ἔτι 1180, μετὰ τὴν παράδοσιν τῶν ὑπών ἦχησαν εἰς Καλάμας ἐπὶ τῶν χάριν αὐτῶν ναυλωθέντων οὐδετέρων μεταγωγικών πλοίων. Ο Ἰδραίμ ἐκράτησε μόνος τὸν Γεώργιον Μιαορμιχάλην καὶ τὸν Γιατράκον, ἦν ἀνταλλάξῃ αὐτοῦς πρὸς τοὺς ἔν Ναυπλίω αἰχμαλώτους κρατουμένους πασσάτις. Ὁ δὲ στόλος τοῦ Ἰδραίμ ἀπήλθεν εὐθὺς πάλιν εἰς Σοῦδαν ἧνα μεταγάμη νέαν Ἀλβανικὴν ἐπικυρίαν 5.

Ἡ πρώτη αὐτῆς μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Αἴγυπτιου ἀρχιστρατήγου ἐκέχρητο στρατιωτικῶς καὶ πολιτικῶς ἐκτακτῶν ὅλως σπουδαίτητα. Ἰδίως δὲ ἡ κατάληψις τῆς Σφακηνίας καὶ

1. Ἀκριβεστέρας περιγραφὴν τῶν πυροπλοιάκων τού τινών ἰδίω παρὰ Gervinus, σελ. 77 κχξ.
2. Ἐν τοῖς καταρθώμασι τοῦ Ἕλληνικοῦ στόλου μετὰ τὴν εἰς Μεθώνην ἀπόβασιν τῶν Ἀἴγυπτιῶν ὑλαφέρει φοιτάκος σελ. 28 καὶ τῆς καταβούλας. Σ. Μ.
3. Τοῦ Νεοκαστρου δηλούτω. Σ. Μ.
τοῦ Ναδαρίνου μετὰ τοῦ λαμπροῦ καὶ μεγάλου λιμένος αὐτοῦ καθίστα τήν ἐν Μεσσηνίᾳ στρατιωτικήν βάσιν τοῦ Ἰδραμοῦ τοσσότον εὑρείαν καὶ τοσσότον ἁσφάλη, ὥστε ἐνταῦθα οἱ Ἑλληνες δὲν ἦδοναντο ἄπλως διὰ τῶν ἱδίων αὐτῶν δυνάμεων νὰ κατασταθῶσιν εἰς αὐτῶν ἐπικίνδυνοι. Τό γε νῦν οἱ Ἑλληνες περιπρόσεντο σχεδόν ἄπλως εἰς τὰς θαλασσάς αὐτῶν πολεμικὰς δυνάμεις. Διότι ἐν Πελοποννήσῳ τὰ πράγματα παρεῖχον διὰν ἄλλα κακήν. Ἡ ἁναχώρησις τῶν πλείστων Ρουμελιωτῶν κατέλιπε τήν Κυδέρνην ἁνει στρατοῦ ἀξιομάχου ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μάχης. Ὁ Πετρόμπειος ως στρατηλάτης μικρῶν εἰς σπουδαίοττα, οἱ δὲ Μανιάται πέραν τῶν ὀρέων αὐτῶν ὄλγον μόνον εἰχον διακινοῦσιν τήν πολεμικήν αὐτῶν φήμην, οἱ δὲ πρόκριτοι καὶ οἱ γεωργοὶ ἤσαν σφόδρα διυθρεστημένοι ἐναντίον τῆς Κυδέρνης καὶ ἤθελον νὰ πολεμῶσι μόνον ἐὰν ἀνήρ τῆς ἐμπιστοσύνης αὐτῶν, ὡς ὁ Κολοκτόνων, ἐγενέτο ἀρχηγὸς αὐτῶν ἀλλ᾽ εἰς τοιοῦτον διάδικον οἱ ἄπνειες ἐν τῇ Κυδέρνῃς πολιτικῶν ἀντιπάλου οἱ γηραιοὶ στρατηλάτου σὐχλε ἐυχόλως ἦδοναντο νὰ προβῶσιν. Ἡτο δὲ εὐτύχεια δεῖ τὸ Ἑλληνικὸν ναυτικὸν τουλάχιστον ἐν τίνι σημείῳ ἢδουνήθη σπουδαιότατήν νὰ νικήσῃ νίκην. Ἔνφα δηλοῦντι δεῖ ἀκαταπάντητος Μιασύλης, δοσὶς μετὰ 34 πλοῖων μένων ἐν τῷ Δασκυνῖκῳ κόλπῳ ἐπετήρησι τὸν εἰς Σοῦβαν πλοῦν τοῦ στόλου τοῦ Ἰδραμοῦ, χωρίς ἐν τούτοις νὰ ἐπιφέρῃ βλάβην τινὰ εἰς αὐτῶν, ἐπάλαυε δεινῶς ἐναντίον τῆς δυσμενοῦς μεταβολῆς τῆς καταστάσεως τῶν πραγμάτων, ἢς ἦν ὡσα τὰ μικρὰ εἰς πολεμικὰ μεταπομετείπετα ἐμπορικά πλοῖα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ πυρπολικά αὐτῶν δὲν ἦδοναν μετὰ μεγάλης ἐπιτυχίας νὰ πολεμῶσι πρὸς τόν δι᾽ Ἐδραμαίκης συμπράξεως καλῶς διευθυνόμενον καὶ περὶ τὰς ναυτικὰς κινήσεις ἐπιτηδείου Ἀλχυπτιαχὸν στόλον ἐνφά, λέγομεν, πρὸς τὴν οὕτως ἄλλωσθεν κατάστασιν πραγμάτων δει- νῶς ἐπάλαυεν ὁ Μιασύλης, ὁ ὑπὸ τὸν Χοσέβ πασσαν ὁΘωμανι- κὸς στόλος ἀπέπλει τῇ 14)26 Μαΐου ἀπὸ τὸν Ἑλλησσόντου. Συν- έκειτο δὲ ὁ στόλος οὗτος, πλὴν πολλῶν μικρῶν πολεμικῶν πλοίων καὶ μεταγωγικῶν, ἀπὸ τρίων φρεγατῶν, ἄχτω χρόνοι καὶ 30
Λαμπρὰ κατὰ θάλασσαν νίκη τοῦ Σαχτούρη

βριχλῶν, ἐμελλε δὲ νὰ χομίσῃ τότε εἰς Μεσολόγγιον μέγα πλῆθος πολιορκητικῶν ὄργανων, νὰ προσβάλῃ ὡς ἐξ ἐμαυτῶν καὶ τὴν Σάμου καὶ τὴν Ἰδραν. Ὁτε ἔμαθε τοῦτο ἐν Σάμῳ ὃ ναύαρχος Σαχτούρης, διότι απὸ δύο μηνῶν μετὰ 28 πλοίων (ἐν οἷς ἄκτω πυρπολικά) ἐφύλαττε τῷ Ἀλκαιῶν πέλαγος, ὁ ἀδραστήριος οὕτως ἐνέχυσεν εὐθὺς τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ κατέλαβεν αὐτοὺς τῇ 20/1 Ἰουνίου ἐν τῷ μεταξῷ τῆς Ἀνδρου καὶ τῆς Εὐδοκίας περιφρῶ. Ἐνταχθὰ Σαχτούρης, Ἀνδροῦσσα καὶ ᾿Αποστόλης ἠγνώσαντο σφοδρῶς κατὰ τῷ Ὀθωμανικῶς στόλου. Τέλος ὁ Ὁλληνικὸς διέφρηζεν τὴν δεξίαν Τουρκικήν πτέρυγα. Αὐτῷ δὲ πυρπολικά ἀνετίναξαν εἰς τὸν ἀέρα τὴν νέαν ναυάρχονα φρεγάταν μετὰ 66 κανονίων, 800 ἀνδρῶν καὶ τοῦ πολεμικοῦ ταμιείου. Ὑπεκύρησε δὲ καὶ ἡ ἀριστερὰ πτέρυξι ότε ὁ Ἰωάννης τυρπολήτης Βούτης κατέστρεψε μιᾶν κυρήταν. Ὁ Τουρκικὸς στόλος διεσχοριάθη, 20 πλοία ἔφυγον εἰς Κάρυστον, ἄλλα εἰς Βόλον, ὁ Χαράδνιος δ’ αὐτὸς ἄφικεν περὶ τρομοκρατέας τῇ 27/8 Ἰουνίου εἰς Σοῦδαν μετὰ 30 πλοίων. Ἀλλὰ πέντε μεταγωγικὰ πλοία ἀπόλοντο κατὰ τὴν φυγήν ταύτην τοῦ Τουρκοῦ ναυάρχου καὶ μία φρεγάτα, ὡς ἐναυάγησε παρὰ τὴν Σύρου, ἐπιτυχαρθη ὡπὸ τοῦ ἑδότι αὐτῶς πληροφόρητου 1.

"Εν τῷ μεταξῷ σπευδαίᾳ ἐπῆλθεν ὡς Πελοποννήσῳ πραγμάτων μεταβολή. Ὁ Πετρόμπετος ὡς καὶ ἔνομα ἀρχιστράτηγος ἐλέγα καταλάβει τὰς Καλάμας, καὶ ὁ ἀρειμάνιος ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν Λυκαίος, διότι τὸ καθ’ ἐκεῖν ἐγκατέστη ἐπιγόνως πρὸς διαλλαγὴν τῆς Κυβερνήσεως μετὰ τῶν ἐν φυλακῇ διαμενὸν Πελοποννησίων ἀρχηγῶν, ἠστράτευσεν ὁσαίτως (ἀγνώστων ἐν τίνως αὐτῶ ὡς ὀδήγησε). Μετὰ χιλίων παλληκαρίων κατελάβατε θέσιν τινὰ παρὰ τὸ Μανιάκι καὶ Πεδιμένου ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ ὄρει Μάλια, ἔπον ἐλέγχον ἐλθεί περὶ τὰ μέσα Ματου. Ἄλλ’ ὁ ἀνδρείος θυσιώτης τῆς τῶν Φιλικῶν

'Εταιρείας δὲν ἦδυνήθη να ἀντιστάτη εἰς τὴν πολεμικήν τέχνην τοῦ πασσά. Ὁ Ἰδρατίμ ἐξέπεμψεν ἀπὸ Ναδαρίνου δώο φάλαγ-γας στρατιωτικὰς πρὸς βοηρᾶν. Ἐνψ δὴ ἡ μία τοῦτων, ἢ τὸ πλείστουν ἐξ ἐπείων συγκεκεμένη, προῆλαυν κατὰ τὴν παραλίαν καὶ ἀμαχητὶς κατελάμβανε τὴν Ἀρχαίαν (Κυπαρισσίαν), αὐτὸς δὲ πασσάς ἐπετίθετο μετὰ 6000 ἄνδρῶν ἐναντίον τῆς θέσεως τοῦ Δικαίου συγχρόνως ἀπὸ βοηρᾶ καὶ ἀπὸ Δουμών. Ἀπειληθέντος δ' οὕτω τοῦ 'Ελληνικοῦ στρατοῦ ὑπὸ τοῦ κυνδύ-νου τῆς κυκλώσεως, μέγα μέρος ἐτράπη εἰς φυγήν. 'Ἀλλ' ὁ Δικαίος μετὰ 300 τολμηρῶν παλληκαρίων ἀνέσχεν ἐν τρισὶν ὁχυρώμασι (20/1 'Ἰουνίου). 'Ἐντόθι δὲ δ' ἀληθῶς ἡρωικὴς ἀνδρείας καὶ ἰπποτικοῦ ἀθάνατος ἐξήγησε τὰ πολλὰ σφάλματα τοῦ τοῦτο πολιτικόν καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ οὗτος βίου. Μετὰ πολύφωνον φονικῆς μάχης, καθ' ἢ πλεῖον τῶν 600 'Ἀράβων εὑρὼν τὸν θάνατον, ἔπεσον πάντες οἱ 'Ελληνες μέχρι τοῦ. Ὁ Δικαίος, ὁ Κεφάλας καὶ ἄλλοι ἀξιωματικοὶ ἔπεσον μαχόμενοι ἀνδρείας. 'Ἡ ἀντοχὴ αὐτῶν κατέπληξε καὶ αὐτῶν τὸν πασσάν, καὶ διὰ τῆς ἐνδόξου καταστροφῆς αὐτῶν ἡνοθωθή αὕτης τὸ φρόνημα τῶν Πελοποννήσων 1. 'Ἐν τῷ μεταξὶ ή ἐν Ναυπλίῳ κυθέρνησις εὐφράκτητο πρὸ τοῦ ἀπαρχητήτου. Πιεζομένη αὐτὴ ὑπὸ τῆς δραμα-τικῆς ἐξέγρεσες τῆς κοινῆς γνώμης, εὐρισκομένης ἡχοῦ καὶ παρ' αὐτῷ τῷ λαῷ τῆς "Ὑβρᾶς", καὶ ἄνευθες ὑπὸ τῆς βουλῆς πεισθεὶσα ὑπέλυσε (10/22 Μαΐου) τοὺς ἐν "Ὑβρᾶ ἐν φυ-λακῇ κρατουμένους καὶ τῇ 18)30 Μαΐου ἐκήρυξε γενικὴν ἀμνη-στείαν. Ὁ γηραιός Κολοκοτρώνης ἐκαρκετίσθη ἐν Ναυπλίῳ μετ' εὐφρήμων καὶ τιμῶν' ἐκήρυξε δὲ ὅτι ἐπανερχόμενος ἔρριψε τὴν μήνιν εἰς τὴν τάλασσαν 3. 'Ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἀγίου Νικολάου

2. Καὶ πρὸ τοῦ πάντων ἐν "Ὑβρᾶς" Σ. Μ. 
3. Κολοκ. σελ. 142: «Ἐγκρίμενοι εἰς τὸ Ναυπλίου ὕρισθοσκαμέ τὸ Βουλευτικόν, τὸ Ἐκτελεστικόν καὶ ἤμες εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὅτι νὰ ἀφήσουμεν τὰ περασμένα, νὰ τὰ λημονύσουμεν, νὰ ἐνοθωμένε καὶ νὰ μὴν ἔχωμεν ἄλλην ἀιδών παρὰ νὰ δουλεύσουμεν τὴν Πατρίδα μας. Ετοι μὲ ἔκαμεν γενικὸν ἀρχηγόν». Σ. Μ.
ητελέσθη επίσημος έσφετη γενικής διαλλαγής και ο Κολοκοτρώνης τής 201 Ματου διωρίσθη γενικός αρχηγός μετά ευρείας αυτέχουσώτητος. Καί ή μην πρότασις, ήν ἐπολήσεν ο Κολοκοτρώνης, ήν πρός ἄμυναν ἐναντίον τοῦ Ἡδρατι ἔρημωθη ή χῦρα ἐν εὐρείᾳ ἔκτασε, καταστράφη δὲ πάσα ὑδάμενη νὰ χρησιμεύσῃ εἰς αὐτόν ὡς στήριγμα, καὶ ἱδιῶς ἡ Τριπολιτσά, δὲν ἑνεκρίθη ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως'. Ἄλλα τὸ ὄνομα τοῦ Κολοκοτρώνης ἠκούσης ἐν Πελοπόννησῳ τὴν ἐλκυστικήν ἄυτον δύναμιν καὶ αἱ διαταγαὶ, ὡς ἔδωκεν εἰς τοὺς φίλους πρὸς ἄυτὸν ἔχοντας προκρίσεως καὶ τοὺς ὀπλαρχηγοὺς, ἦν συλλήγωσι πανταχοῦ στρατιώτας, ἐξετελοῦντο μετὰ προθυμίας, καὶ τὰ παληκάρια τοῦ Μωρέως συνέρρεον εὐφροσύνως πανταχόθεν ὑπὸ τὰς σημαίας ἄυτοῦ. Εἰς μῶνον Ἑλλήνων ὀπλαρχηγῶς ἔδωκεν ἀκριβῶς κατὰ τὰς ἁμέρας ταῦτας τῆς νέας Ἡθικῆς ἐξάρσεως

1. Περὶ ἐρμημόσυνος τῆς Πελοπόννησου οὐδὲν λέγει ὁ Κολοκοτρώνης εἰς τῇ αὐτοβιογραφίᾳ αὐτοῦ. Ἐσχενό, ὅπερ εἰπὲν ἐν Ναυτήρῳ ἐνώπιον τοῦ Ἐκτελεστικοῦ καὶ τοῦ Βουλευτικοῦ, ἀνέφερεν ἀπόλυτα εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς καταστροφῆς τῆς Τριπολιτσᾶς (τῶν τειχῶν δηλονότι) στρατηγικῶς, ὅπως λέγει (σελ. 1313): «Τῆς Τριπολιτσᾶς τὸ κέντρον πρέπει νὰ τὸ χαλάσωμε, διὰ τι δὲν συμφέρει μέσα εἰς τὴν Πελοπόννησον νὰ εἰναι μια τέτοια μάνδρο, διὰ τι βγάνει ἀπὸ μέσα διὸ ἐμφάνεται πολέμως, καὶ ὁχι τώρα ὅπου ὁ Ἡμιράμης εἶναι μὲ πενήντα χιλιάδες στρατεύματα εἰς τὴν Πελοπόννησον, καὶ κρατεῖ τὰ κέστα τῆς Λεσσινής τριά, καὶ κρατεῖ καὶ τὴν Πάρον, καὶ ἔκαμε τόσας νίκας εἰς τοὺς Ἑλλάνας... ὅπως ἐτέρα καὶ τὴν Τριπολιτσᾶ, καὶ σὺν ἐξῆς στὴν Τριπολιτσᾶ πιάνει καὶ τὰ κάστρα, καὶ τότε χαλάσει καὶ ὅλη τὴν Πελοπόννησον, διὰ τι εἶναι εἰς τὸ κέντρον». Μὲ ἀποκρίθηκαν: «Δὲν ἔχουμε ἐξοδα». Ἀποκρίθηκαν ἔγω: «Ἀντὶ μου τήν άδειαν, καὶ μὲ τὸν λαὸν τὸ χαλὸ διὰ πέντε ἡμέραις» καὶ τότε δὲν εὑρίσκει ὁ Μεθράμης νὰ κάμη φωλιὰ καὶ τὸν κτισμὸ ἀπὸ δλα τὰ μέρη. Ἀν πιάσῃ τὴν Τριπολιτσᾶ, δὲν τὸ χρεάζεται ἄλλη φωλιὰ διὰ νὰ χαλάσῃ τὴν Πελοπόννησον ἕνα καὶ χαλάσμα τὴν Τριπολιτσᾶ, δὲν εὑρίσκει φωλιὰ καὶ τὸν κατατρέχει μὲ τὰ στρατεύματα τῆς Πελοπόννησου. Τότε ἐνώνονται τὰ στρατεύματα, ἀλλὰς δὲν ἔνωνᾶνται διὸτι φρονοῦνται ἀπὸ διὰ τὰ μέρη». Αὕτου ὅπως ἔστημεν ἄλλι έκφα μίσος νὰ χαλάσῃ ἡ Τριπολιτσᾶ τὰ τείχη καὶ ἀποκρίθηκαν: «Νὰ Ἰδοῦμεν». Ἐπίγα εἰς τὸ Ἁργος, ἔκαμα ἀναφορὰν, ἔκαμα καὶ ἀπὸ τὴν Τριπολιτσᾶ... καὶ ἀπὸ τὴν οὐδούθηκαν. Σ. Μ.

Τὸ σίκτρον τέλος τοῦ 'Οδυσσέως

οίκτρον τέλος, καὶ οὔτος ἦν ὁ 'Οδυσσέως. Εἶτε διότι οἱ σφοδρότατοι αὐτοῖς ἐν Ναυπλίῳ πολέμιοι, ὁ Κωλέττης καὶ ὁ Μαυροχρωδάτος, τοῦτον ἀχρίδως τοῦ ἀρχηγοῦ ἐφόδισεν τὴν ἀπόλυσιν, εἶτε διότι οἱ Γοῦρας ἔξ ἱδίας πρωτοσκύλως ἐνήργησαν εἰς τῷ προσκείμενη περιστάσει φοβοῦμεν τὰ χείριστα εἰς ἕαυτον ἐξ ἐνδεχομένης νῦν ἀπολύσεως τοῦ 'Οδυσσέως, ὁπωσοδήποτε τῇ πρωὶ τῆς 5)17 Μαίου ὁ γνησίως ὑπερήφανος ἡκίμιος κείμενος νεκρὸς κατὰ τὴν βάσιν τοῦ φραγκικοῦ πύργου, ἐγγὺς τοῦ ναὶ-δρόου τῆς 'Απτέρου Νίκης'. Εἶχε στραγγαλισθῇ διὰ νυκτὸς ἐν τῇ εἰρκτῇ αὐτοῦ καὶ ἡ Κυθέρνης ἐθεώρησε φρόνιμον «νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς» ἐν τῇ υποθέσει ταύτῃ 2.  

Ὁ Κολοκτόρωνς ἦλπιζεν ὅτι ἦδύνατο ἐτί ἐγκαίρως νὰ ἀποκλειόη εἰς τοὺς Αιγυπτίους τὴν ἀπὸ τῆς ὁμαίας Μεσσηνίας εἰς τὴν Ἀρχαῖαν ὁδὸν, καὶ διηγήθηκεν πάσας τὰς πολεμικὰς αὐτοῦ δυνάμεις πρὸς τὸ Χάνι τὸ κείμενον κατὰ τὴν πάροδον τοῦ Μακρυπλαγίου, διὰ ἡς διέρχεται ἡ μεγάλη ἀπὸ Μεσσηνίας εἰς Λεοντάριον ἄγουσα ὁδὸς. Ὁλλ' ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Ἡρακλῆς παρασάς μετὰ 7800 περίπου στρατός καὶ 4 κάνονιelia εἶχε στρατεύει ἐπὶ τὴν κοιλάδα τοῦ Παμίσου, καταστρέφει ἑνταῦθα τὸ Νησίον καὶ τὰς Καλαμάς (27/8 'Ιουνίου), καὶ ἐργάσατο τὴν παράλληλα τῆς Μάνης μέχρι τοῦ Ἀρμυροῦ καὶ τῶν Κιτρίων. Καταλιπὼν δ' εἶτα ἐν τῇ κάτω Μεσσηνία 2000 ἄνδρας ἐστράφη (5/17 'Ιου-νίου) πρὸς τὸ Λεοντάριον. Ὁλλ' ἡδὲ ὁ Κολοκτόρωνς εἶχε κατα-

1. Ἐπὶ τοῦ λιθοστρώτου έδάφους τοῦ ναοῦ (Τρικούπης. Γ. 230). Σ. Μ. 
2. Gordon-Zinkeisen, σελ. 221 κφξ. Finlay, σελ. 94. Mendelsohn-Bardholz, σελ. 332. Tricoump. σελ. 249 κφξ. (296 κφξ.). Gervinus, σελ. 61. Εἰς προϊδίν ἡμετα κείμενον προθέτη ἡ Ἑλληνική Κυθέρνης ἐπιτρέψασα κατὰ τὸν κατά μήγα ὅν ὁ Σκότος Φέντον (Fenton) καὶ ὁ Αγγλός Whitecomb ἐκτελέσατο φωνικὴ ἀπόπειραν ἐναντίον τοῦ (ὑποψίαν παρέχον- 


Τομος 17

'Ἰσογέια Ἐλληνικῆς Ἑσααναστάσεως, Τόμος Γ'.

2
λάβει μετά 70001 περίπου παλληκαρίων την πάροδον τοῦ Μακρυπλαγίου καὶ ὑψώσει αὐτὴν. "Αλλὰ ὁ Ἰδραμῆ δηγούμενος ὑπὸ ἀργυρωνήταν καλῶς γινοσκότων τὴν χώραν δὴν ὑπερφαλάγγισε τός Ἐλληνας κατὰ τήν ἀνιστερὰν πλευράν (6/18 'Ιουνίου) μεθ' ὑλῆς αὐτοῦ τῆς δυνάμεως, διαδέχθη τὴν ὑψηλότεραν κειμένην πάροδον τῆς «Πολιανῆς» 2. Καὶ ἔπεμψε μὲν νῦν ὁ Κολοκοτρώνης εὕθες τὸν Κανέλλον Δεληγιάννην καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Γεννατοῦ εἰς τὴν ἐγγύς κειμένην χόμην "Ἀχοῦν, οὕτω δὲ ὑψωθῆσαν ἐν τῇ ἀπέναντι τῆς θέσεως τάτης θέσει Δραμπάλα. Ἀπὸ τοῦ Μακρυπλαγίου δὲ ἐξορμήσαντες ἦλθον ὁ Πλαπουτᾶς, ὁ Τισκρῆς καὶ ἄλλοι ἄρχηγοι, ἀνατολικῶς δὲ τῆς Πολιανῆς ἐν Δυραχίῳ κατέλαβον θέσιν τὰ παλληκάρια τοῦ Μιστρᾶ. Ἡ μάχη ὑπήρξε σφεδρά: οἱ Ἐλληνες ἀντέταξαν ἐν Δραμπάλας γενναίαν ἀντίστασιν πρὸς τοὺς "Ἀραδᾶς. "Αλλ' οἱ ἐν Δυραχίῳ Ἐλληνες ἔτραπται εἰς φυγὴν, καὶ οὗ ἄδος ἡ ἄγουσα πρὸς τὴν κοιλάδα Ἑριλλοῦ καὶ πρὸς τὸ Λεοντάριον ἔμεινεν ἀνοικτῇ, οἱ δὲ ἐν Δραμπάλας μαχητὰ δυσκόλως πλέον ἦδυναντα νὰ κρατήσωσι τὴν θέσιν αὐτῶν. Καὶ ἄμως καὶ οὕτως ἀντείχον έτι ὁ Γεννατού καὶ ὁ Δεληγιάννης· μόνον δὲ ἄφοι ὁ Ἰδραμῆ τὴν ἐπαύριον (7/19 'Ιουνίου) ἀπέκρουσε τῇ ἑκ τοῦ πλαγίου ἐνεργήσαντα καὶ αὐτὸς ἐπίθεσιν τὸν Πλαπουτᾶς, ἡγαγάθησαν καὶ οἱ ὑπερασπίστα τῆς Δραμπάλας, ἐκτιθεμένοι εἰς τὸ πῦρ τῶν κανονίων αὐτῶν, νὰ καταλίψωσι τῇ ἐποιμένη νυκτὶ τὴν θέσιν αὐτῶν. Νῦν ὁ Κολοκοτρώνης ἀπεχώρησεν εἰς τὰ 'Αρχαδικὰ δρῆ τὰ παρὰ τὴν Στεμνίτσαν καὶ Χρυσδίτσιον καὶ ἔπεμψε διαταγὴν εἰς Τριπολίτσιαν νὰ κατακαύσωσι τὴν πόλιν. Θύτο καὶ ἐξετε—

1. 3—4 χιλιάδοι κατά Τρικούτην (Γ. Υ. 2110). Σ. Μ.
2. ὁ Κολοκοτρώνης συνήγη στρατὸν ἵνα καταλάβῃ καὶ ταύτην τὴν πάροδον. "Αλλὰ προκατέλαβεν αὐτὴν ὁ ἄρηδσ. Ἰδε Κολοκοτρώνης, σαλ. 1441: "Ἐνας Τούρκος Διονυσίδης, σκλάβος εἰς τὴν Μπολιανήν, ἦσον φευγὼς εἰς τὸν Ἰμοραμήν, εἶπεν: "Ἐγὼ ἦμεραν ἐνά τόπον νὰ πάμε ἀπὸ ταῖς πλάταις, νὰ ἀναβοῦμεν εἰς τὸν ἀπᾶν κάμπουν". Ἐτεὶ ἐγὼ μὴ ἤξιοντος (ἀλέγε ὁ Κολοκοτρώνης) ὅτι θα περάσῃ ἀπὸ ἐκείνο τὸ μνήμα πάτει, ὅπου ἔγω δὲν ἦλπίζα ποτὲ, ὅμως μὲ παρεκάλεσον ὅτι οἱ Μεσσήνιοι ἤτον τραβήμενοι εἰς τὰ βουνά καὶ ἐκίνησα νὰ κινῶμεν ἐκείνην τὴν θέσιν, ὅπου ἐπέφασεν". Σ. Μ.
λέσθη ἐν μέρει καὶ οἱ Ἀλγυπτίοι εὐρον ἐν τῇ πόλει οἰκίας καιομέναι ὅτε τῇ 10)22 Ἰουνίου ἄφικοντο εἰς τὴν κενὴν ἀνθρώπων γενομένην πόλιν 1. Ὁ ἄγων τῶν Ἑλλήνων καθότατο καθ’ ἐκάστην μᾶλλον ἀπελπίζει. Διότι μετὰ δεινῆς ταχύτητος προὐχόρει νῦν ὁ Ἱθραὶμ πασᾶς μετὰ ἄναπαυσιν βραχεῖαν καὶ τῇ 12)24 Ἰουνίου αἰ μέλαιναι καὶ μελαφαὶ φάλαγγες τῶν Ἀφρικανῶν ὑπερέβαινον τὰ ὄρεινα ὑψώματα, τὰ χωρίζοντα τὴν Ἀρκαδίαν ἀπὸ τῆς πεδιάδος τοῦ Ἀργοῦς. Ὁτε ὁ Ἱθραὶμ ἀπὸ τῶν υψώματός τούτων ἐνέγχει ἐν μακρῇ χυμηνῇ ἀποστάσει τὰ ὄξεια διαγράμματα τῶν Σπετσῶν καὶ τῆς Ὑδρας ἀνεφάνησε τὸ περίφημον λόγιον: «Ω! Μικρὰ Ἀγγλία! ἐπὶ πόσον ἔτι χρόνον ἤθα διαφεύγεις τὰς χεῖρας μου!». Ἡ ἐπικίνδυνος κρίσις, ἡν διηρυχεὶ ὡς Ἐλλάς, ἀφίκετο ἐν ταῖς ἕμεραις ταύταις εἰς τὸ χινδυνώδειον αὐτῆς ὕφος. Κατὰ τὴν κρίσιν Ἐδροπαλόν τινῶν, οἴνηνς τῶν χρόνων ἐνείλθον δηλὴν μετὰ τῶν Ἑλλήνων, ἔνεκα τῆς ἁσοῦλες, τῆς ἐκπλήξεως καὶ τῆς ταραχῆς, τότε κατὰ τὴν πρῶτην στιγμὴν ἐπελθοῦσης ἐπὶ τὴν Ἐλλάδα, καὶ αὐτὸ ἔτι τὸ Ναυπλίον ἠθελε πέσει εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ἀλγυπτίων, ἐάν ὁ Ἱθραὶμ ἐνείλθη εὐλογεῖ τὴν θέσιν τῶν πραγμάτων καὶ ἐξηκολούθη ἡν τὴν πορείαν αὐτοῦ μεθ’ ἡς μέχρι νῦν ἀστραπαιάς ταχύτητος 2. Ἡδὴν τότε ἐσώθη τὸ κυριώτατον φρούριον τῆς Ἑλλάδος καὶ μετὰ τούτου καὶ τὸ πολιτικὸν μέλλον τῆς ἐπαναστάσεως, τοῦτο αἰτία ἣτο μὲν καὶ ἰδίαξοσία τις σύμπτωσις περιστάσεως, ἀλλὰ κατὰ πρῶτον λόγον καὶ ὁ ἡρωϊσμός ἀξιωματικῶν τινῶν, ὃν ἡ γεννικότης καὶ δραστικότης καὶ ἡ φιλοπατρία, ἱσχυρῶς ἀνέλαμψε νῦν ἀρχιδῶς ἐν τῇ ὄρῃ τῆς ἀπεγνωσμένης ἄπορολας.

Οἱ ἐν Ναυπλίῳ Ἑλληνες οὐδαμῶς ἀνέμενον τοσοῦτον τα-


2. Ἀλλὰ καὶ ὁ Τιμούχης (Γ. σ. 213) λέγει δέ: «Τόσα πλῆθη καρφοφόρων ἦσσον συσσωμενένα καὶ τόση σπάνις τροφῆς καὶ ποτοῦ ἐπικρατεῖ, ὡστε θὰ ἐκυμενοῦσο ἡ πόλις, ἀν οἱ ἄρτι φηοὶ τὴν ἐποιεῖν ὄλλας ἕμερας διὰ ξηρᾶς καὶ διὰ ψαλάσας». Σ. Μ.
χείαν προέλασιν τῶν Ἀγυπτίων. Διὰ τοῦτο ἐμενὸν ἐλος ἀφορούρητοι κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον παρὰ τοὺς Μύλους μεγάλαι ἄποθήκαι τροφῶν, ὡν ἡ διάσωσις ἦτο ἀκριβῶς ζῆτημα ζωῆς καὶ θανάτου ἐν περιπτώσει πολιορκίας τοῦ Ναυπλίου. Διὰ τοῦτο, ὅτε ὁ Ἰδραμί τῇ 13)25 Ἰουνίου μετὰ 5000 περίπου στρατιωτῶν κατέβη ἐις τὸ πεδίον τοῦ Ἀργοὺς, ἔσπευσαν κατὰ θάλασσαν εἰς τοὺς Μύλους ὁ ἀνδρεῖος Μάκρυγγαννης καὶ ὁ Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, πρὸ πάντων δὲ ὁ Δημήτριος Υψηλάντης, ὅσις πανταχοῦ ἦτο παρόν, ἔνθα ἡ ἐσχάτη ἀνάγκη τῆς πατρίδος ἀπῆτε τὴν ἀπόλυτον μέχρι θανάτου αὐτοπάργησιν, μετὰ 350 παλληκαρίων καὶ ἀπάντων ὅμοι τῶν Φιλελλήνων, ἵνα ἐνταῦθα φρούρομενοι ὑπὸ τοῦ ἔλους τοῦ Δερναίου, ὑπὸ βαθείας τινὸς λίμνης καὶ λιθίνου τινὸς χόρματος καὶ ὑπὸ Ἑλληνικῶν κανονιστικῶν πλοιαρίων ὑποστηριζόμενοι, παραταχθῶν εἰς ἅμων ἐναντίον τῶν Νιγρίτων καὶ τῶν Ἀράβων τοῦ Ἰδραμί. Ὅτε ὁ Ἰδραμί παρετήρησε τοῦτον, ἔπεμψε τὸ πεζικὸν αὐτοῦ ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς θεσεως. Ἔν τούτω τὸ δλον τῆς θεσεως ως πρὸς τοὺς Ἑλλήνας δὲν ἦτο γνωστὸν εἰς αὐτῶν, ἀλλὰς ἦθελεν ἐνεργῆσαι ἐνταῦθα ἔτι ἰσχυρότερον καὶ ἀποτελεσματικότερον. Ὀπωσδήποτε οἰ Ἑλλήνες, οἴνινες διαρκεύσει τῆς μάχης λαβόντες ἐπικουρίαν ἀπὸ τοῦ φρουρίου ἀνήλθον μέχρι 900, ἐπολέμησαν ύσπερ λέοντες καὶ ἤναγκασαν τοὺς Ἀραβάς νὰ ὑποχωρήσωσιν ἀπρακτοὶ τὴν ἐσπέραν καὶ μετὰ μεγάλης ζημίας. Ἀλλὰ καὶ ὅτως ὁ τρόμος ἐν Ναυπλίῳ ἦτο ἐτὶ νῦν μέγας, ὅτε ὁ πασσάς τῇ 14)26 Ἰουνίου ἐνέπρησε τὸ Ἀργος καὶ τὰς παρασκευαίνας κόμισ. Ἀλλ’ ὅτε τῇ 15)27 Ἰουνίου προσχώρησε μετὰ 80 ἐπτέων μέχρι ἀποστάσεως βολῆς κανονίου ἀπὸ τοῦ Ναυπλίου, ἔνθα ἐνεκα τῆς γενικῆς φωγῆς μόλις κατωρθώθη καὶ κλεισθῆ ὡς κεραία πῦλη, μετεβλήθη ἤ κατάστασις τῶν πραγμάτων.

Ὁ θερμός φιλέλλην, ὁ Ἀγγυλός μούραρχος Ἀμιλτόν, ὅσις ἀπὸ τινῶν ἡμερῶν εἶχε πλεύσει μετὰ τρίων πολεμικοὶ πλοῖων ἀπὸ Σπετσῶν εἰς Ναυπλίουν, ἐνέπνευσε όρκος εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἕτες ἀνέθηκε νῦν τὴν διεύθυνσιν τῆς ἀμύνης καὶ τοῦ τυ-
ροδολικοῦ εἰς τὸν Γάλλον φιλέλληνα συνταγματάρχην Φαβέρουν, ἰσιτίς, ὡς πρῶτον ὁ στρατηγὸς Νορμάννος, εἶχε τελείως ἐξοπεινοθῆ ἐπὶ τῶν βίων τῶν παλληκρίνων. Ὅ δέ εἰδος οὗτος ἀξιωματικός κατάρθησε νὰ ἐμφυχώσῃ αὖθις λαὸν καὶ στρατόν, καὶ δὲ τῇ 15)27 Ἰουνίῳ ὁ Ἰδραῖμ ἐβάφη πρὸ τῶν πολίων τῆς πόλεως, ἐπετέθη κατὰ αὐτοῦ ὁ Φαβέρος μετὰ 80 Βουλγάρων καὶ Σέρβων ἵππων καὶ διὰ στίφως Κρητῶν ἀκροβολιστῶν.

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἥρξατο ὁ Ἰδραῖμ νὰ διασάξῃ. Ἡ αἰφνιδία κατάληψις τοῦ Ναυπλίου δὲν ἦτο πλέον δυνατή. Ἀνευ συμπράξεως τοῦ στόλου, ἀνευ βαρέως πυροδολικοῦ, μετὰ μόνων 5000 άνδρων δὲν ἦδονατο νὰ ἐπιχειρήσῃ πολιορκήσῃ, ἢτις ὑπήρχε ρόδος ὄτι ἔμελλε νὰ γεινή μαχιοχρόνιος, ἄν πάντες οἱ Ἑλληνες ἐμάχησον αὐτῶς, ὡς ἐπολέμησαν οἱ τοῦ Υψηλαντοῦ μαχήται παρὰ τοὺς Μύλους. Πρὸς τούτος ἤδαιρον φρόνησης ὑπήργορευεν εἰς τὸν Ἰδραῖμ καὶ ἡ ἀνάμνησις τῆς τύχης, εἰς ἦν ἐν τῷ κυρίῳ τόπῳ πρὸ τριῶν ἔτων περιέστη ὁ Δράμαλαχ. Περὶ πλέον δὲ, ἦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ναυπλίου παροσία τοῦ Ἀμιλτον καὶ τοῦ Γάλλου ναυάρχου Δερίνου (de Rigny), στινες σύνδες ἀπεκτυπτῶν τὰς πρὸς τοὺς Ἑλληνας συμπαθείας αὐτῶν, ἐνέπνευσεν αὐτῷ τὴν σκέψιν ἐτο ὑπὸ φρονήμον νὰ ἀποφύγῃ σύγχρονα τινα πρὸς τὴν πολιτικήν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων. Ἐπισυνεθῇ δὲ τότε καὶ τι σπουδαῖον γεγονός. Διεδόθη τότε μετὰ μεγάλης θετικότητος ἡ φήμη ἐτο ᾧ Ἐλληνικῇ Κυβέρνησις εἶχε περαδώσει νὸν ἐκυψην ὅλως εἰς τὴν διάκρισιν τῆς Ἀγγλίας καὶ διὰ τοῦ πλοίαρχου Ἀμιλτον εἶχε λάβει παρὰ ταύτης τὴν ἀδειαν ἵνα, ἐν περιπτώσει προσβολής τινος τῶν Αλμπτίων ἐναντίον τῆς πόλεως Ναυπλίου, νὰ βῆσθε ἐκύψη νῦν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Ἀγγλίας καὶ ἐπὶ τῶν ἐπάλλος τοῦ φρουρίου νὰ ἀναπετάσῃ τὴν Ἀγγλικῆς σημαίας. Ὅ Ἰδραῖμ, ὡς φαίνεται, ἐνόμισεν ἐτο ἡ κίνησις αὐτοῦ ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ συνεκρούετο πρὸς τὴν πολιτικήν τοῦ Κάννικ. Ὅπωσθε- ποτε ὁ Ἰδραῖμ κατ᾽ αὐτὴν ἐτο τὴν 15)27 Ἰουνίῳ ἀπεκτυπή- σεν ἀπὸ τῆς παρὰ τὸ Ναύπλιον χώρας, καὶ ἦ ἐπὶ τὸ Ναύπλιον ἄρεσε αὐτοῦ παρεστάθη ἄπλως ὡς τὶς μεγάλη κατάπτυσες.
'Επισηθείς ἐπὶ μικρὸν ὅπως μάχης τινὸς ἐν Ἀχαλάδεκάμψφ πρὸς τὸν Κολοκτρώνην καὶ τὸν Πλατοῦταν, ἀφίκετο τῇ 17/29 'Ἰουνίου αὖθις εἰς τὴν Τριπολιτσάν'.

Ἡ ἀπακτὸς ἀπὸ τοῦ Ναυπλίου ἀποχώρησις τῶν Αἰγυπτίων ἐγένετο ἡ κρίσιμος τροπή τῶν πραγμάτων ἐν τῇ φάσει ταύτη τοῦ Ἐλληνικοῦ ὑπὲρ ἔλευθερίας ἀγώνος. Ἡ Ἀφρικανικὴ πλημμυρὸς ἦρξατο ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης βραδείας, πάντως βραδείας, λιαν βραδείας, νὰ μεταρρέγῃ. Τὸ ὑπὲρ Ἐλλάδος διαφέρον τοῦ πεπολτισμένου κόσμου εἶχε κατὰ μικρὸν τοιαύτας πάντως κατάβαλεν πρίζας, διότι οὐ μόνον ἡ δημοσία γνώμη, ἀλλὰ καὶ διάφοροι μεγάλαι αὐθαίρετοι καὶ κυβερνητεῖς αὐτῶν δὲν ἐστηργόν πλέον τὴν ἀπέλην ὑπὸ τὸ χράτος τῆς ἡμισελήνου ἑπάνωδον τῆς Ἐλλάδος, εἶτε ὑπὸ τὸν τύπον τὸν παλαιὸν Τούρκικον τῶν κράτους τούτου, εἶτε ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ Ἑλληνικοῦ κεχρωματισμένου Φαραονισμοῦ. Εἰναι ἄλληθρος ὅτι κατ' οὖσαν ἢτο ὕψειμον εἰς τοὺς Ἐλλήνας ὅτι τὰ κατ' αὐτοὺς διετέλευν τότε ἐν ἡμισαβράφῳ καταστάσει, ὅτι οὔτε στρατὸν ἔλεγεν, οὐ̂ ἡ καταστροφή ἥδυνατο νὰ καταθραύσῃ ἀπασαν αὐτῶν τὴν δύναμιν, οὔτε μεγάλην μητρόπολιν (πρωτεύοναν δηλαἶτε), ὡς ἡ ἀλώσις ἥδυνατο νὰ ἐπενέγχῃ ὅμοιον ἀποτέλεσμα. Μεθ' ἡλικία ταῦτα διός δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι «ἡ διατήρησις τοῦ Ναυπλίου ἐσήμαινε τὴν σωτηρίαν τῆς Ἐλλάδος». Ἡ πτώσις τοῦ φρουρίου τούτου θελεῖν αὖθις καταρρίψει εὐθὺς τὸν Ἐπετοποννῆσφον πόλημον εἰς τὴν βαθμίδα πολέμου κλεφτικοῦ καὶ πολέμου δρέων καὶ ραχιῶν.

'Αλλ' ἀτυχώς ἡ διάσωσις τοῦ Ναυπλίου ἦτο ὅς πρὸς τὸν δύστην Ἐλληνικόν λαὸν ἅπλως οἶονει τις παροδικὴ ἔκλαψις τοῦ Ἡλίου. Ἐνῷ ὁ Ἰδραῖμ πασσάς ὁπισθὲν τῶν τειχῶν τῆς Τριπολιτσᾶς ἐδωρεῖτο μικρὸν χρόνον ἀναφυχῆς εἰς τὸν δεινὸς ταλαιπωροῦντα στρατὸν αὐτοῦ, ὁ γιρλιᾶς Κολοκτρώνης ἱδονολαύετο νὰ ἐπαναλάβῃ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων τὴν τακτικήν.

---
δι' ἡς πρὸ τριῶν ἐτῶν εἰχὲ καταβάλει ἐν Ἀργολίδι τῶν Δράμα-
λην. Πρὸς τούτο κατελάμβανε διὰ τῶν παλληκαρίων αὐτοῦ τῆς
στεφάνης τῶν υφωμάτων, ἀτινα περικελέουσι πανταχόθεν τὸ
ὀμοσπέδιον τῆς Τριπολιτασὶ καὶ τὰς εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς
Ἀρκαδίας ἀγούσας παρόδους, καὶ ἦλπιζεν δτὶ ἡδύνατο νὰ λιμο-
κτονήσῃ οὔτω τοὺς Ἀρριχανοὺς. Καὶ οἱ μὲν Καλαβρυτινοὶ ὑπὸ
tῶν Νικήτων, Δόντων καὶ Ζαβήν Ισταντο ἐν Λεβίδιφι, οἱ Καρυτα-
νιώται ὑπὸ τὸν Κολοκτόρην καὶ τοὺς Δεληγιανναίους ἐν Χρυ-
σοδίτισι, τὰ παλληκάρια τῆς Ἀνδρούσης καὶ τοῦ Λεονταρίου
νοτοδυτικῶς ἐν τῷ Μακρυπλαγῆ, οἱ Ἀργείοι καὶ οἱ Ἀρκαδεῖς
tῆς Ἀνατολικῆς Ἀρκαδίας ἐν Τσιπάνη βορειανατολικῶς ἐν
tαῖς φάραγγεῖ τοῦ Μαλεδοῦ (Ἀρτεμισίου) καὶ ὁ Ὑψηλάντης
μετὰ τῶν Ἀγιοπετρίων, Τσιχώνων καὶ τινῶν Ρουμελιωτῶν
πρὸς νότον παρὰ τὰ Βέρδαια. Ἀλλ' ἡ ἐμπειρική στρατηγική τοῦ
Κολοκτόρην δὲν ἦτο ἐφαμίλλος πρὸς τὴν πολεμικὴν τέχνην
tοῦ Ἰδραίμ. Ὁτε δὲ ἀρχαίος ὀπλαρχηγός διέταξε μετ' ἀκαί-
ρου σπουδῆς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Γενναίον νὰ καταλάβῃ ὀρμώμε
νος ἀπὸ Βαλτέσιον τὰς ἀρχαιότερης περιφήμως χιλίως τῶν
Τρικόρφων, καὶ αὕτης ἐνταῦθα συγκεντρώθη τὰ πλήθη τῶν
παλληκαρίων, 8000 περίπου μαχητῶν προσελήξει ἀπ' εὐθείας
tοὺς Αἰγυπτίους, ἐξόρμησεν ὁ Ἰδραίμ τῇ 24) Ἰουλίῳ μετ'
ἰσχυρῶς δυνάμεως ἐκ Τριπολιτασὶ. Ὁ Γενναῖος (ὁ καλούμενος
χυρὸς Ἰωάννης) δότες τότε ἔνεκα τῆς γενναιοτήτος αὐτοῦ
ἡμείρθη διὰ τῆς τιμητικῆς ταυτῆς προσωνυμίας', ἀντέσχεν ἐπὶ

1. ὁ Τρικώπης (τὸν. Β' σελ. 366 σημ. α. (Κεφ. ΙΔ'). Τὸ γεγονός τοῦτο
ἀναφέρει ὡς γενόμενον κατὰ τὴν πολιορκίαν τῆς Τριπολιτασὶ ἀλλαγ-
ῆς ἡμέρας πρὸ τῆς 5 Ιουνίου 1821 'Ο μέχρι τότε Γεν. νις (Θεσσαλι-
ου Κολοκτόρης) καλούμενος νέος, μόλις τὸ ἐκκαθάρισμα τῆς ἡλ-
κίας ἐτῶν ἄγων, κρυβεῖς μετά τριῶν ὥς τεσσάρων ὀπλοφόρων πλησιεῖ-
τος τῆς Τριπολιτασὶ συνέλαβεν "Ἀραβὰ ὀπλασμένον, διὰ τὸ ἀνδραγά-
ήθημα δὲ τοῦτο ἀνομάθθη ἑκτὸτε Γεν. νις (Σημειωτέον δὲ ὅτι καὶ
ἀλλα ἐπεισοδία τοῦ περὶ τῆς Τριπολιτασὶ πολέμου του 1821 συγχέονται
πρὸ τοῦ περὶ τῆς αὐτῆς πόλιν πολέμου του 1825. Ὑδοὺς ὁ Τρικώπης
(Β' σελ. 64) ἀναφέρει δὴ ὁ Κάστος Μπουρᾶς ἕφηβη ἐν τῶν πρὸ τῆς
Τριπολιτασὶ τῇ 5 Ιουνίου 1821 γενομένη συμπλοκῆ, ἐκ' ἐν τῇ βιογραφίᾳ
τοῦ Θ. Κολοκτόρην (σελ. 152) τὸ ὄνομα τοῦ Κώστα Μπουρᾶ κατα-
τὸ μετὰ τὴν μάχην τῶν Τρικόρφων

όρας ἀνδρεῖς Ἀλλ' ἐπείδη οἱ πρὸ νότον Ἐλληνες ἔμενον ἀπρακτοῦντες, οἱ δὲ Πλατούσας προσεδήληθα καὶ ἦττηθα ὑπὸ τοῦ Ἀλυττικοῦ ἰππικοῦ, ἐν δὲ τῷ ἀριστερῷ πτέρυγι ἦττηθεν· ὁμίλησαν καὶ ἦσαν ἦσαν Ἐλληνες νὰ ὑπο-
χωρήσωμε ἀπολείψας 400 φοινικέντων καὶ 800 αἰχμαλω-
τισθέντων. Ἐκτετείοιν Πελοποννήσιοι δὲ ἐπολέμησαν πλέον ἐναντίον τῶν Ἀλυττικῶν ἐκ τοῦ συστάδην. Καὶ νῦν ὁ Πασάς κατέλαβε τοὺς μύλους τῆς Πανάκης, τῆς Ζιροκόβας καὶ τῶν Δα-
είων, ἔτι ὁ Ἀρουάρ τῆς Τριμολίας ἐπορίζετο ἐπὶ ἐπιτή-
δεια, καὶ ὅχυρώσας τὰς θέσεις ταύτας ἔσφαλε τὴν συγκοινω-
νίαν διὰ σεφαρὶς σταθμῶν στρατιωτικῶν καὶ περιπολιῶν. Ἀκοῦν
dὲ ἐπικουρίας σημιτικάς παρὰ τοῦ Χουσαέν διεσκόρπιε δὲ
ἐπανηλεμένων παρὰ τὴν Ἀλυνίστακιν καὶ εἶτα πάλιν παρὰ
tὰ Μαγούλιαν (δυτικῶς τῆς Βυτίνης) νικημέρων ἐπιθέσεων
tούς Ἐλλήνας. Μετά τῆς αὕτης δὲ εὐκολίας διεσκόρπισε τῇ
27) Αὐγούστου παρὰ τὰ Δολιάνα καὶ τὰ Βέρσανιν τά ἐνταῦθα
mένοντα, διὰ Μανιατῶν ἐνισχύθεντα, στήφη.

Οἱ Πελοποννήσιοι, καὶπερ ἐμενοντες πάντοτε ἀκλήνητοι εν
tῇ βουλή τοῦ μηδέποτε ἐπανελθεῖν ὑπὸ τὴν μουσουλμανικὴν
ἐξουσίαν, σύχ ἤτοι κατὰ μικρῶν ἀπέβαλλο τὸ ἥρρος, κατα−
lαμβανόμενοι ὑπὸ ἀπογνώσεως καταφανοὺς. Τοῦ λοιποῦ δυ−
nάμενοι νὰ διεξάγωσιν ἀπλῶς μικροπόλεμον διηνεκὴ ἐναντίον
tῶν Αλυττικῶν φαλάγγων, κατάφρον ἐτί τὸ πολὺ νὰ ἀπο−
κόπτωσι τὰς συναγωγὰς τῶν Ἀλυττίων καὶ τὰ στήρια τὰ φέ−
ροντα ἐπιτήδεια πολεμικά. Ὁ δὲ Ἰδραὶ ἐποιεῖτο ἀκωλύτως

λέγεται μεταξὶ τῶν φοινικέντων ἐν τῇ ἐνταῦθα ἱστορουμένη μάχη
tῶν Τρικόρφων (1825). Ἐ. Μ.

1. Ὁ Κολοκυτρώνης (σελ. 159) ποιεῖται λόγων περὶ 180 χαθέντων
(lib 110 ἠδὲ ἄδει Κορυταίνης) ἄλλοι ἀναφέρουσιν 185, ἄλλοι 200.
Ἀλλ' ἐκ τῆς ἀκολούθους τῆς ἀφηγήσεως τοῦ Κολοκυτρώνη ἔξαγαγε ὅτι
180 ἐφονεύθησαν μόνον ἐν τῇ μεγάλῃ ἐπιθετῇ τοῦ Αλυττικοῦ ἰππι−
κού. Ὁ Φωτάκος, διὸς ἂν καὶ αὐτῶς παρὼν ἐν τῇ μάχῃ, λέγει (σελ. 154)
ὅτι ἔπεσαν ἐν αὐτῇ Ἐλληνες ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους. Ἐ. Μ.

2. Καὶ δῶμας ἀκριβῶς περὶ τοῦ χρόνου τοῦτου προκειμένου λέγει
αὐτὸς ὁ Ἀδυττικός Πρόκες—Οστέν: ἡ Ἐλλάς ἔπληξεν ἐπὶ τῶν μελά−
γους τῶν συμφορῶν ἔχουσα ὑψηλά τὸ μέτωπον. Ἐ. Μ.
κατὰ Αὔγουστον καὶ Σεπτέμβριον καταστρεπτικῶς στρατεύα
λιγνητικῶς ἐναντίον τῆς Μονεμβασίας, καὶ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ
Εὐρώτα ἐναντίον τοῦ Μιστρᾶ καὶ Μαραθώνησίου, εἶτα δὲ πάλιν
καὶ ἐπὶ τὰς κοιλάδας τοῦ Λάδωνος καὶ τοῦ Ἀλφειοῦ καὶ πρὸς
tὰς πεδιάδας τῆς Μεσσηνίας. Ἐκ τῆς στρατείας δὲ ταύτης,
χωρίς νὰ διαπράττῃ ὑμότητας δυναμένας νὰ ἅπερβαινως τὸ
μέτρον τοῦ πολέμου τοῦτου, ἦργον τὴν χώραν. Ἐν τῇ ὀργῇ
αὐτοῦ ἐπὶ τῇ πείσματι τὸ ἀντιστάσει τῶν Ἐλλήνων ἐπέτρεπε
τοῖς στρατιώταις αὐτοῖς νὰ φονεύσωι κατὰ τὸ δίκαιον αὐτοῖς,
καὶ οἱ αἰχμάλωτοι δὲ οἱ «κατωτέρας τάξεως» δῆσισταν νὲν
κακοὔσεις, ἦνεφχη ὅτι ἀγορὰ ἐν Μεθόνῃ, ἔσσα ἐπωλήθησαν ὡς
ἀνδράποδα πλήθος Ἐλλήνων καὶ Ἐλληνίδων. Δὲν ἦτο δὲ
πλέον παράδοξον ὅτι κατὰ μικρὸν διεδίδετο καὶ ἔκαστην
εὐρύτερον ἡ φήμη τοῦ Ἀλγυπτίου πασσᾶς ἐπεδίωκε τὸ φοβο-
ριὸν σχέδιον τους μὲν Πελοποννήσιους νὰ μετοικήσῃ εἰς Ἀλγυ-
πτον καὶ εἰς Κορυνόν, τὴν δὲ Πελοπόννησον νὰ ἀποικίσῃ ἐκ
νέου διὰ Σουδαναίων καὶ Φελλάχων. Ἡ κάρως τῆς Πελοπο-
νήσου διεκόπτη μόνον ἐπὶ τινα χρόνον, δὴ τὸ Ἰδρατὶ ἀπεφά-
σας νὰ περατώσῃ τὴν στρατείαν τοῦ ἔτους τοῦτου τῇ
19') Ὀκτωβρίου, ἑνά ἀναπαυθῇ ὁ καταπονηθεὶς στρατὸς αὐτοῦ, καὶ
ἀπορεύσων τὸν ἐν Ναβαρίνῳ, Μεθόνῃ καὶ Κορώ νῃ μακινομένου
λοιμὸν νὰ διαχειμάζῃ ἐν Τριπολιταῖς. 1

τὸ Νασαρίτην κατάπλου τὸν 'Αλγερίνων όλων, Αἰγυπτιακῶν καὶ Ἀλγερινών πλοίων, τὸν γενόμενον τῇ 245 Ἰουνίου, καθ’ ὅν ἀπεθάνασεν ὁ Χουσαείν 400 Ἀλβανοῦς, 600 Ἑπτείς καὶ 1200 σκαπανείς στρατιώταις καὶ μεταφοράς ἑροδίων δὲν ἦδυνήθησαν νὰ καλύσουσιν ὁι 'Ὑδραίοι, μεθ’ ὅλας τὰς ἔπιθεσις, ἀς ἀπεπιράθησαν ἐναντίον τοῦ ἑχθρικοῦ στόλου. Καὶ ὁ Κανάρης δεῖ, ὡς τῇ 234 Αὐγούστου ἐπλευσεν εἰς τὸ Δέλτα μετὰ τριῶν πυρπολικῶν, φρουρουκωμένων ὑπὸ δύο πολεμικῶν πλοίων, ἵνα καταστρέψῃ τὸν Αἰγυπτιακὸν στόλον ἐν αὐτῷ τῷ λιμένι τῆς Ἀλεξανδρείας, οὐδὲν ἐνταῦθα ἦδυνήθη νὰ καταρρόσῃ (29/10 Αὐγούστου) καὶ μόνον κατὰ τὴν ἐπάνοδον κατέστρεψεν ἐν βρίσιον πολεμικῶν. Ἡ δὲ ἔνεκα τῶν ἄποτυχίων τούτων καταλαμβάνουσα κατὰ μικρὸν τοὺς Ἐλληνας ἀθυμία διῆται εἰχέν ἀποτέλεσμα. Ἐξ ἐνὸς ἔνεκα τῆς ὁργῆς καὶ τῆς ἔνδειας, ὑπ’ ὅλων καταλαμβάνοντο τὰ βίαια, ἀρταγμάς καὶ ἀἵματος ἔρεγόμενα πλήθη τῆς Ὑδρας καὶ τῶν Σπετώων, ἔνθα πληθὺς ἄλλων ἐν τυν ταραχῇ ἐφονεύθη ἡ Μπουμπουλίνα (κατὰ Ἰουνίου τοῦ 1825). ἔτει δὲ ἔνεκα τῆς ἀθλιότητος καὶ τῆς ἐκδικητικῆς ἐπιθυμίας τῶν ἀναριθμητῶν Ἐλλήνων φυγαδῶν ὡς τε γενικῆς ἐξαγρίωσις καὶ ἡ πειρατεία ἐλαβον ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μεσογείῳ (ἱδίως μεταξὺ Τενέδου καὶ Ἐλλησπόντου, καὶ μεταξὺ Ρόδου καὶ Κύπρου) ἐκτασιν ἀληθῶς φοβεράν, ὡς ἔνεκα εἰς αὐστηράν εὑρίσκοντο δοκιμάζοντας αἱ φιλελληνικαὶ συμπάθειαι τῶν ἐν Ἀνατολῇ Ἑπωρωπαίων ναυτικῶν. Ἡδίως δὲ τὰ ἐμπορικὰ πλοία τὰ φέροντα τὴν μικτήν μελάγχλωρὸν Ἀθριατικὴν σημαίαν, ἦταν ἡςαν γνωστὰ ἐπὶ τῷ θράσει, μεθ’ ὅς διέσχιζον τὸν ἀποκλεισμόν, συχνότατα δὲ ἀνελαμβάνον ὑπερείςας παρὰ τοῖς Ὥσομανοῖς καὶ τοῖς Ἀλγεριτίοις, ἀλλὰ δὲν ἐπροστατεύοντο ἐπαρκῶς ύπὸ τῶν πολεμικῶν πλοίων τῷ κράτους αὐτῶν, ἐθεωροῦντο ύπὸ τῶν Ἐλλήνων πειρατῶν ἀντικροὺς ἀγώνια (ἐπικεχυρημένα). Ἀλλὰ καὶ ἄλλαι Ἑπωρωπάκαι σημαίαι, καὶ αὐτῶν τούτων τῶν Ἐλλήνων μὴ ἐξαιρομένων, ὑπέφερον ἐνίοτε δεινά'.
'Ως ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Σῶλλα καὶ Πιμπῆνου, οὕτω καὶ νῦν ἡ πειρατεία, ἡς κεντρικὴ ἔστι ἡτο ἡ Μύκωνος, ἔτησάτο ἵσχυρὸν ἔρεισμα, ὅτε περὶ τὰ μέσα Αὐγοῦστου 1825 ὁμᾶς τις φυγάδων Κρητῶν ὑπὸ τὸν Δημήτριον Καλλέργην καὶ ἄλλους ἀρχηγοὺς ἀπὸ Τσακωνίας ὑμηθεῖσα δι᾽ εὐτυχοῦς τινὸς ἐπιδρομῆς ἐπάρθησε τὸ ἱσχύρον καὶ ἐν ἐπικαίρῳ θέσει κείμενον Κρητικὸν φρούριον Καραδούσαν ἢ Γραβοῦσαν. Τὸ ἐπιτυχεῖς κινδύνευμα εἰχε ἀπειλούτητα καὶ ὦς πρὸς τὸν Ἐλληνικὸν ἄγωνα. Διότι οὕτως ὑποσήπατο ἐγένετο τὸ πρῶτον διάδημα. Ὑπὸ αὐτὸς ἀνάφελε τῆς ὑπὸ τὴν ἑτοιμασίαν ἐν Κρήτῃ ἐπαναστάσεως καὶ πρὸς παρασκευὴν ἑπαναστάτης οἰς τοὺς Αὐγοῦστος ὑσχερεῖν.

'Εξ ἄλλου οἱ Ἐλληνες ἐνὸσον καθ’ ἑκάστην σαφέστερον ὅτι ἔπρεπε ν’ ἄκολουθησοι τῇ συνετῇ συμβουλῇ τοῦ Φιλέλληνος Χάστιγγος καὶ τὰς περὶ τοῦ κατὰ θάλασσαν πολέμου ἐπίδας αὐτῶν νὰ θέσωσιν εἰς ἄμμοςεν πολεμικά πλοῖα. Ἄλλα ἀτυχώς οἱ Ἐλληνες ἐν τοῖς πρὸς παρασκευὴν τοιούτων ὅπλων ὑπὸ αὐτῶν γενομένως τὸ ἐνεργείας πολλὰς ἐδοκίμασαν πικρὰς. Ἔν Αὐγοῦστος εὔθες μετὰ τὴν συνομολόγησιν τοῦ δανείου κατὰ Φεβρουαρίου ἤρξατο ἡ κατασκευὴ τῆς ἄμμοςεντού κορδέτας «Καρτερίας». Ἄλλη ἡ συμπλήρωσις τῆς παρασκευῆς τοῦ πλοίου τοῦτοῦ, ὅπερ περὶ τὰς ἀρχὰς Αὐγοῦστου 1825 ἔπρεπε κατὰ τὰ συμπερωνυμένα νὰ ἢ ἔτοιμον, ἔδρασεν παραδόξως. Ἰσχυρὰ ὑποφίλα ὑπήρχην ἐναντίον τοῦ ἐπιτετραμένου τῆς κατασκευῆς μηχανικοῦ Γαλλόβαθος (Galloway), οὗτος ὁ ὦς διέτελε ἐν Καΐρῳ ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ Μεχμήτ-Αλῆ. Ἡ «Καρτερία», ἢς ἡ μηχανὴ βραδύτερον οὐχ ἢ, ἠπαξ ἐπαύσατο ἐνεργοῦσα, μόνον κατὰ Μάιον τοῦ 1826 ἐγένετο ἐτοιμὴ καὶ μόλις κατὰ Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους τοῦτού ἐπέτευχεν εἰς τὴν Ἐλλάδα. Ὑπὸ ἡσοῦν ἀτυχῶς παγινθίων πρὸς ἡσσάν τῆς Ἐλλάδος ἐπαίρχηθε ἐκ μέρους τοῦ οἰκοῦ Ρικάρδου, συγχρόνως δὲ

1. Gordon-Zinckeisen, σ. 267 κτ. Cervinus, σ. 82. Ἄρηνδος, σ. 246 κτ. (Γ. μ. ο. 246 κτ.).
καὶ ἐν Νέα Τύρκη. Ὅτε δηλονότι κατὰ Ἰουλίου τοῦ 1825 ὁ περίφημος θαλάσσιος ἦρως λόρδος Θωμᾶς Κόχραν, κόμης Μαρανθάο, μαρκήσιος Μαρανγχάο (Maranhao), δοτικά ἀπὸ τοῦ 1818 λαμπρῶς εἰς διακρίθη ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς Χιλῆς καὶ τῆς Βραζιλίας, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς Ἀμερικῆς εἰς τὴν Αγγλίαν, συνεδρύεισαν οἱ σὺρ Φράνςις Βουρβέτος (Francis Burdett), Ἐλλης (Ellice), Ηοβους καὶ Ρικόρδος ταῖς ἐν Λονδίνῳ Ἐλλησιν ἐπιτρόποις ἵνα προσελκύσωσι τὸν ναυτικὸν τοῦτον ἄνδρα εἰς τὸν Ἐλληνικὸν ἀγώνα. Ἔσχησαν δὲ εἰς τῇ 5)17 Ἀὔγουστον 1825 μετὰ τοῦ Κόχραν σύμβασιν πολὺ ἐπι-
ζήμιον ἀποδόσαν τῇ Ἐλλάδῃ. Διότι δὲ αὐτῆς οὐ μόνον εἰς τὸν νέον ἀρχηγὸν ἐδόθη ὑποσχέσεις περὶ χορηγίας 57 χιλ. λιρῶν στερλίνων, ἐξ ὧν ἐλαθεὶς οὕτος παραχρήσια 37 χιλιάδες, ἀλλὰ καὶ κατ' ἀπαίτησιν αὐτόν ἔδει νὰ ναυπηγηθῶσι καὶ πέντε ἅλλα πλοῖα, ὧν τὴν ναυπήγησιν ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Ἐλλήνων ὁ ὁίκος Ρικόρδου ἀνέθηκεν αὕτης εἰς τὸν ὑποπτὸν Γαλλοβαΐνην, χωρὶς νὰ καθορισθῇ κἂν χρηματικὴ ποινὴ καθ' ἣν περίπτωσιν οὕτος δὲν ἔμελλε νὰ ἐκτελέσῃ τὰς ὑποσχέσεις αὐτοῦ. Ὁ λόρδος Κόχραν πάλιν, δοτικὰς μόλις κατὰ Μάρτιον τοῦ 1827 ἀφίκετο εἰς τὴν Ἐλ-
λάδα, ἐνήργησε πρὸς τούτοις καὶ δοκιμὰς μηχανῶν ὑψηλῆς πιέ-
σεως. Ἀποτελέσια τούτων πάντων ἦτο ὅτι ἐκ τῶν νέων τούτων πέντε πλοίων, τὰ τρία ἐσάπησαν ἐν τῷ Ταρμέσει, τὰ δὲ ἄλλα μόλις ἑκατὼν ἑκατὸν τοῦ 1827 παρασκευάσθησαν, μόλις δὲ τῷ 1828 ἀφίκετο εἰς τὴν Ἐλλάδα. Οὔτω δὲ 160000 λίραι στερλίναι τοῦ δευτέρου Ἐλληνικοῦ δανείου ἔχθανωσθησαν ἐν Λονδίνω. Ὅμως, Βελτίωνα ἐκβασίν ἔλαθον τὰ πράγματα ἐν τῷ βορεῖρ Ἀμερικῆ. Ἐνταῦθα ἔμελλε νὰ παραγγείλῃ ὁ Λουρίτης ἐπὶ ἀνάμματι τῆς Ἐλληνικῆς Κυβερνήσεως τῆς ἐν Νέα Τύρκη ναυ-
πήγησιν δύο φερεγατῶν ἑχουσῶν ἀνὰ 64 χανόνες. Διὰ τοῦτο ἐπεμφίσε τὸν Γάλλον στρατηγὸν τοῦ ἔπικου Λαλλεμάνδον ὡς πράκτορα αὐτοῦ εἰς τοὺς οἰκοὺς Ρ. Ῥαβτάρν καὶ Ηοβους, ἐξ ὧν ὁ δευτέρου οἰκοῦ ἀρχηγὸς ἦτο πρόεδρος τοῦ ἐν Νέα Τύρκη φιλελληνικοῦ συλλόγου. Ο Λαλλεμάνδος δὲν ἔθεσεν ἀναγκαῖον νὰ συνομολογήσῃ προκαταρκτικῆς σύμβασις περὶ τῶν


Τὰ οἰκονομικὰ τῶν Ἑλλήνων

δαπανῶν. Ὅτε δὲ Ἑλληνες, οἶτινες εἶχον ἰδῆ πέμψει εἰς τὴν Ἕλεα Ὑόρκην συνάλλαγμα 156000 χιλ. λιρῶν, ἀλλειπόν ἡσυχάζειν ἐκπράξειν ὅτε κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1825 οἱ φιλελληνικοὶ τῆς Ἕλεας Ὑόρκης οἰκο άνήγγειλαν ὅτι, ἐν μή κατέθαλλον ἄλλας 50000 λιρὰς, αἱ φρεγάται ζημελλον νὰ πω-
ληθῶσιν εἰς τὸν μειοδοτοῦντα ! 'Αλλ' οἱ ''Ελληνες ἡδυνάτωσιν νὰ ἐκτελέσωσί την ἀπαίτησιν ταύτην. Σάτε δὲ διὰ τῆς δρα-
στηριότητος τοῦ Χίου ἐμπόρου Κοντοστάλου, ὡστε ἀντί τοῦ Ἀυριώτου ἔσπευσαν εἰς 'Αμερικήν, καὶ πολλῶν ἐντίμων 'Αμε-
ρικανῶν, αἰσχυνομένων ἐπὶ τῇ ἐπονειδήστη ταύτη ἐπὶ τὴν δυσ-
τυχίαν τῆς Ἐλλάδος γενομένης κερδοσκοπικῆς, κατωρθώθηκα νὰ σωθῆ τῷ ὑ ἐκ τῶν πλοίων. Τό πράγμα ἤθελεν ἐνώπιον τῆς
'Αμερικανικῆς βουλῆς καὶ ἡ 'Αμερικανική κυβέρνησις (ἥτις ἦδη κατὰ Νοέμβριον τοῦ 1823, ἐν ὁμοφωνίᾳ πρὸς τοὺς ἐν Νέα
Αἰγύπτια (New'Orlean), Φιλαδέλφεια καὶ Νέα Ὑόρκη φιλε-
ληνικοὺς συμμάχους, εἰχεν ἐκφράσει τὰς ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος τοῦ
Ἐλληνικοῦ συμπαθείας αὐτῆς) ἠγάρασα τὴν μίαν φρεγάταν καὶ
διηκόλουν ὅτω τὴν ἐλευθερώσιν τῆς ἄλλης φρεγάτας διότι νὰ
πλεύσῃ αὐτὴ τέλος κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1826 εἰς τὸ Ναύπλιον,
'Αλλ' ἐνῷ ὅτω 400 χιλιάδες τοῦ δανείου ἡφαιστίζοντα, κατὰ
Ὀκτώβριον ἦδη τοῦ 1825 ἡ 'Ελληνική κυβέρνησις περιήχηκε ἐις
dεινοτάτην ἀποβλάτ. Ὅ οἶχος Ρικάρδου, δότης ἔθεορφο ἀπε-
γυμνομένην τὴν τότε κατάστασιν τῆς Ἐλλάδος, ἐξέπει δὲ τὰ Ἐλ-
ληνικά χρεώγραφα καταπίπτοντα εἰς 26 οἰο, ἡρνήθη νὰ κατα-
βάλῃ περαιτέρῳ χρήματα. Καὶ ἀρκεῖ ἐτὶ ὁ λόρδος Κόρναν ἐκ-
νυμεν ἀπὸ Βρυξελλῶν ὅτι τὸ γε νῦν ἦκεῖτο εἰς ἐν ἀτόμοπλοιν,
μίαν σχοῦν καὶ τέσσαρα κανονιστήρια πλοία, ἡρνήθη ὁ Ρικάρ-
δος ν' ἀποτέθη τὰ κατατεθέμενα παρ' αὐτῷ χρήματα. Ἐν
'Ελλάδι αὐτῇ, ἐνθα μέχρι τοῦ χρόνου τῆς ὑπὸ τοῦ Ιβραίων
ἀλώσεως τῆς Τριπολίσας εἶχε καταρθώθη ήκα δὲ εἰσαγωγῆς
κανονικοῦ συστήματος τῆς εἰσπράξεως τῶν φύρων (τῶν διακάτω
καὶ τελωνείων) αἱ δημόσια πρόσοδοι ἀνέλθωσι μέχρι 5,589,000
χρυσίου, ἐν τῇ ἐπελθοῦσῃ κατὰ τοὺς χρόνους τῶν υπο-
ρία, αἱ πρόσοδοι αὐταί, περιλαμβανομένων ἐν αὐταῖς καὶ τῶν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Οι Τούρκοι ὑπὸ τῶν Ρεσιτ πασαῶν ἐναντίων τοῦ Μεσολογγίου. — Μάχαι παρὰ τὴν Ἀμφίασαν μεταξὺ Γούφρα καὶ Ἀυπάς πασαῶν. — Η ἄλλη μέτα τῆς τοῦ Μεσολογγίου. — Ο Μαχμούτ προσκαλεῖ τοὺς Ἀλγυπτίους καὶ ἐναντίων τοῦ Μεσολογγίου. — Ο Προμήθης πασάς περὶ τὰ μέσα Νοεμβρίου 1825 προελαύνει ἀπὸ Μεσοπόταμος εἰς Αιτωλίαν καὶ ἄρχεται κατὰ Ιανουαρίου τῆς ἐναντίων τοῦ Μεσολογγίου ἐπιθέσεως. — Ἀρχίζει Φαμέρου καὶ τῶν τακτικῶν ἐν Εὐβοίᾳ. — Μεγάλη ξοδοῦ τῶν Μεσολογγίτων καὶ πτώσεις Μεσολογγίου. 10—11 Ἀπριλίου.

Κατα τῶν πραγμάτων ἐξυδερχείς, οὐδεμίαν εὐνοιαν τρέφοντες πρὸς τοὺς Ἐλληνας, εἰχον πάντως νοήσει διτῇ Ἐλληνικῇ ἐπανάστασις, μεθ' ὅλης τῆς ἐπιτυχίας τοῦ Προμηθῆ, μαχράν ἔτι ἀπέχει τοῦ νὰ χειρωθῇ ἐντελῶς. Αἱ ναυτικαὶ νήσοι, ἢ ἄλλον Ἠνδρα εἶχε νῦν φρουράν στρατιωτικήν 1200 Ρουμελίων, ἱσταντο ἔτι ἀκατάθληται. Τὸ Ἐλληνικὸν ναυτικὸν οὐδεμίαν ἔτι εἰχε πάλιν καριλαν βλάθην. Τὸ Ναῦπλιον διὰ τῶν Γάλλων φιλελλήνων ἀξιωματικῶν εἶχε παρασκευασθῇ λαμπρῶς πρὸς ἀμυναν. Ἡ ἀντοχὴ τῶν Πελοποννησίων ἐφαίνετο ἀκατάθλητος ὑπὸ τῶν Ἀγυπτίων, κἀκεῖ ὃ Κολοκυτρώνης καὶ ὁ Νικήτας μετὰ 4000 μαχητῶν ἦσαν περισσομείνει ἐν τοῖς ὀβρεί,


δπως ο Πετρόμπετς ήτο περιωρισμένος έν Μάνη καί έτι νύν έν άπάση τή 'Ελλάδι ο αριθμός τών έν δπίους άνδρων άνήρ-χετο περίπου εις 17 χιλιάδας καί ή άπό 28)10 'Οκτω-βριού 1895 γενομένη άπαριθμησις 15 χιλιάδων Πελοποννησίων έθεωρετό ώς κόμπος λόγων άποτεινόμενος πρός τήν Ευρώπηνί.

'Αλλα καί ο έν Πελοποννήσι άπατός τού 'Ιβραίι μπασά ένεκα τών κακουχιών, τού πυρτού καί τών έπιδημιών νόσων ειχε κατέλθει περίπου έις 9000 πεζούς τακτικούς, 5000 'Αλ-βανούς, 1400 έπι πεπετα καί τινας έκατοντάδας πυροδολητών καί σκαπανέων, εξ ου πάντοτε κατά τήν περαιτέρω έξακολουθησαν τοι πολέμου τού έν τρίτον έδει καί μείνη ώς φρουρά τής Τριπο-λιτσάς καί τών παραλιών φρουριών. 'Εν τού μεταξύ ή τού Σουλ-τάνου θέλησις, ώς καί ή τού άντιβασιλέως, ήτο τοσούτον ισχυρά καί έπιτακτική, ώστε νύν έτι έδει καί γείνη πάν, δπερ έμειλε νά κατασυντρήση έλοσχερος κατ' άλλον τήν κατά μέρος συν- τριβεσάν ήδη δύναμιν τών 'Ελλήνων. Καί κατ' άκολουθιαν τών ταούτων διαθέσεων τών δύο ισχυρών προμάχων τού έν τή 'Ελληνική 'Ανατολή; 'Ισλαμ νύν έπι μήνας πολλούς άπασα ή προσοχή τών διαμαχομένων συνεκεντρώθη είς τήν γενναίαν πρωτεύουσαν τής έν ταύς Αλτωλικάς λιμνοθάλάσσαις χειμένης πρωτευούσας τής Δυτικής 'Ελλάδος, ένθα έμελλον αυθίς νά δεξίωσον οί 'Ελληνες δι' έδει νά πιέση αυτούς ή έσχατη άπόγνωσις και απορία, ένα εκ τής πλησιμονίας τής άλλιστερος έξαγάγωσι τού γνήσιον χάλυβα τού χαρακτήρος αυτών.

'Η 'Ελληνική χυδέρνησις, ήτις εγκύνεσεν δι' ή Δυτική 'Ελλάς ήπειλείτο τή 1825 ύπο τού ισχυρού καί δραστηρού Κιουταχή, εν άρχη τού έτους τούτου δια μεγάλων οικονομικών άγωνων ειχε καταρθώσαν διά διατηρήση είς τά ἄπλα 4—8 χιλι-άνδρων, οίτενες ύπο τήν ανωτάτην άρχηγιαν τού στρατάρχου Τσάγκα έμελλον νά φρουρώσοι τάς χωριωτάτας παράδοσις τού

1. Ποβλ. v. Prokesch-Osten, τόμ. 1 σ. 399—406.
2. 'Εν τή 'Ανατολή δηλ. ύπο τήν άνομοσια χωρίσαται οί Ευρωπαίοι τών δυνάμει Levanti. Το καίμενον δέχεται 'La vtantina Islm'. Σ. Μ.
Ο Πεσιτ πασσάς έρχόμενος ἐναντίον τοῦ Μεσολογγίου

Μακρυνόρους καὶ τοῦ Καρβασαρᾶ, ἐνὶ δὲ Γούρας μετὰ τὴν εἰς Ἀθήνας ἐπάνωδον αὐτοῦ ὦτο ἐπιτετραμένος τὴν προώρησιν τῆς Ἀνατολικῆς Ἐλλάδος. Ἀλλ' ἡ ἀραστηριότης καὶ ἡ ταχύτης τοῦ Κιουταχῆ, τοῦ Γεωργιανοῦ τοῦτοῦ ἐξωμότου, ὅσθε νῦν ἄπασαι αὐτοῦ τὴν προσωχὴν ἑστρεφὲν εἰς τὸ Μεσολόγγιον, ἐμπαιώσας πᾶσαν ἐλπίδα περὶ μακροχρονίου ἐν τοῖς εξεστὶν πολέμου.

Ὁ Πεσιτ πασσάς εἰχεν ἐσχάτως ἐν Ἀρτῆ 20 χιλιάδας περίπου μαχητῶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ, ἐν οἷς ὑπήρχον 8000 πράγματε ἀξίωμαχοι στρατιώται, Ἀλβανοὶ, Βόσνιοι, Ὀθωμανοὶ, ἀλλὰ καὶ 4000 ἐκ Μακεδονίας καὶ Θεσσαλίας βίωσαν τριήμερον ἐν τοῖς ἐξορμητικοῖς σχεδίαις. Τῇ 20/1 Απριλίου 1825 ὤριζε τὸ ἐναντίον τῶν Ἐλλήνων προέλασε. Ὅ Ισμαχή Πλάσσας πασσάς μετὰ 7000 ἁνδρῶν ἤριζε τῆς πρὸς τὸ Μακρυνόρος πορείας, ἣν δὲν ἤδυναν νὰ κυκλώσω τὰ ἀσθενὴ στήθη τῶν ἀρματωλῶν. Ὅ λαος τὸῦ Βάλτου καὶ τοῦ Επομένου ὑπεκωρεῖ εἰς τὰ ὅρη ἢ ἐφευγεν εἰς τὴν νῆσον Κάλαμον. Ἔνεπ δὲ ὡς μισρά αὕτη τῶν Τούρκων, ὥστε τοῦ προδότου Βάρνακιου ἀκολουθημένη, προῆλαμεν μέχρι Βονίθης, ἐπεὶ δὲ ἐκείθεν νοτίως μέχρι τοῦ Επομένου, περὶ τὰ μέσα Ἀπριλίου οἱ Σουλεϊμάνι πασσάς τοῦ Βερατίου καὶ οἱ Βανοῦτ ἁγάς μετὰ 6500 ἁνδρῶν καθηρχεῖτο κατὰ τὸν Ἀχελώον πρὸς τὴν Γούριαν. Οἱ Ἐλληνες ὑπεχύρωσαν πανταχοῦ, καὶ δὲν ἤδυναν νὰ ἐπισχωσὶν παρὰ τῶν Ἀχελώων τὴν πορείαν τοῦ ἐχθροῦ. Ἡδη τῇ 11/23 Απριλίου οἱ Τούρκοι ἀφίκοντο ἐμπροσθεν τοῦ Αλταλικοῦ, ἀφόε ἐξέβαλον τοὺς Σουλιώτας ἐκ τῆς παρὰ τὸν Κεφαλόδρομον ἡσεσθενῶς αὐτῶν, καὶ τῇ 15/27 Απριλίου αἱ προπορείαι τῶν φαλάγγων αὐτῶν ἐφάνησαν ἐν τοῖς προθύροις τοῦ Μεσολογγίου.

Ἐνὶ δὲ Κιουταχῆς προῆλαμεν κατὰ τοιούτων τρόπον, ἐπειτε 1500 Ἀλβανοὺς διὰ ὅδων, ὅτι δὲν ἤφαντο ἔτι μέχρι νῦν οἱ Τούρκοι, ἵνα διὰ τῆς τοιοῦτος καταλήψεως παρασκευάζῃ συγκοινωνίαν πρὸς τοὺς ἐναντίον τῆς Ἀνατολικῆς Ἐλλάδος ἐργαζόμενος Ὀθωμανοὺς. Ὅπῃ ἐπισκεψάνες ἐν ἠρχῇ ὑπὸ τοῦ ὀπλαρχηγοῦ Σήφακα, ἐπεὶ δὲ ἐνισχυθέντες ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς Ναυπάκτου, διέθεσαν τὸν Εὐθύνην (Φίδαριν) καὶ διὰ τοῦ χωρίου
Κραδδαρλου προιχόρθησαν προς το Μαλανδρίνον, κατέστρεφαν
την (δυτικώς του Γαλαζείδου) παρά των Κορινθιακῶν κόλπων
κειμένην Βετρινόνον και ἐστράφησαν εἰς ἐναντίον τῶν Σαλώ-
nων. Ὁ ἀνδρεῖος Γούρας μετὰ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἐναντίον τῶν
ἐκ Θεσσαλίας εἰσδαλόουσών φαλάγγων τοῦ 'Αβδά πασσά ἐπιτυ-
χίας ἐπετήριε ἀπὸ τῆς Ἀμπλιανῆς τὰς κινήσεις τοῦ πολεμικοῦ
τοῦτοῦ στρατηλάτου. Ἀλλὰ ἔνειργάζετο μετὰ ζήλου ὑπὲρ τῆς
φρουράς τῆς καλάδος τοῦ Κτίρισσου, οἷς Ἀλβιανῶν ἔκειναι,
ἐνεργοῦντες κατὰ τὰ νύτα αὐτοῦ ἐρμώμενοι ἀπὸ Μαλανδρίνου
ἐπέπεσον αἰφνίδιος (5/17 Μαίου) ἐπὶ τὰ Σάλωνα. Νῦν ἡναγ-
νασθή ὁ Γούρας ν’ ἀποχωρήσῃ εἰς τὸ Δίστομον τῆς Φωκίδος
(τὴν ἀρχαῖαν Ἀμπρυσον), ἔνοι ὅ 'Αμπάς πασσάς ἤνοτο μετὰ
τῶν Ἀλβιανῶν καὶ κατέσχε τὸ ἐγγύς κείμενον Λεοντίρλκιον.
Ἀλλὰ πλέον τι δὲν κατώρθωσον ὁ στρατηλάτης οὗτος. Διότι ὁ
Γούρας ἐνισχύθη τὸν διὰ τῶν ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν
μάχην τοῦ Κρεμμυδίου πρὸς βωρᾶν ἐλαυνόντων στρατιῶν τῶν
ὄρπαρχηγῶν Καραἰσκάχη, Τζαβέλλα καὶ Κωνσταντίνου Βό-
τσαργ καὶ μετὰ εὐτυχῆ τινα περὶ τὸ Καστρί (Δελφοῦς) μά-
χην, μετὰ 4000 μαχητῶν ἐκράτη διαρκῶς μετέφυρον τὸν
'Αμπάς, ἔνειρυ μετὰ τὴν εἰς Αιτωλίαν ἀνάχλησιν τῶν στρατευμάτων
τοῦ Ρεσι τοῦ ὑπαρχηγοῦ Σήφακας καὶ Σκάλτσοδήμος μετὰ
2000 ἀνδρῶν ἐπέτηρον τὰ Σάλωνα καὶ κατὰ τὸ δυτικὸν μέρος
τῆς πόλεως. Ὅπως δὲ αἱ ἀπὸ τῆς Εὐβολας γινόμεναι ληστι-
καὶ στρατεύεται τῶν Τούρκων ὡς ἀπότελεσμα εἶχον μονὸν τὴν
ἐμφασιν τῆς 'Αττικῆς καὶ Βοιωτίας, οὕτω καὶ περὶ τὰ Σάλωνα
διήγει μονὸν ἐγκινοῦσι σμαντικὰ μάχαι, μονὸν ἀπότελεσμα
ἔχουσαι την καταστροφήν τῆς χώρας. Ἐλληνικῆς τροφῆς ἦνἀγ-
καπαν ἐπὶ τέλους τὸν 'Αμπάς πασσᾶν νὰ ἐκχενώσῃ τῇ 25/6
Νοεμβρίου τὰ Σάλωνα καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Θεσσαλίαν. Ὁ
Γούρας δὲν ἐτόλμησε νὰ ἀποπειραθῇ κἂν νὰ ἐνεργήσῃ τινὰ
ἀντιπερισσουμένων, ἔνειρυ ἐν τῷ μεταξὺ τὸ Κιουτάχης, εἰς ὅ
ἐν τὸ τραγοῦλα εἶχεν ἀνατεθή ἐπὶ τῷ δρῷ: «ἡ τὸ Μεσολόγγιον πίπτει

'Ἰστορία Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Τόμος Γ'.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
'Ο Ρεσίτ πασσᾶς πολιορκεῖ τὸ Μεσολόγγιον

η η κεφαλή η σή !», ἐπίεζε μετὰ δεινῆς δρμῆς καὶ ἐνεργείας τὸ λιμνοθαλάσσιον φρούριον ἱ.

'Ο Ρεσίτ πασσᾶς ἤρξατο τῇ 17)29 'Απριλίου τῆς πολιορκίας τοῦ Μεσολόγγιον. Ἡ πόλις νῦν δὲν ἦτο τοσοῦτον ἀθένας ψυχρωμένη ὡς πρὸ τριῶν ἔτων. Διὰ τοῦτο ἐν Ρεσίτ βοηθοῦμενος ἀποτελεσματικῶς ὑπὸ φράγκων μηχανικῶν, ἡδυνήθη νὰ ἐκτελήσῃ μεθοδικῶς τὰ τῆς πολιορκίας. Εἶχε νῦν πρὸς τοῦτο ὑπὸ τὴν διάθεσιν αὐτοῦ, πλὴν τῶν σκαπανέων καὶ τῆς τούτων ἀκολουθίας, ἀνδρῶς περίπου μυρίων. Τὰ λοιπὰ δὲ στρατεύματα (πλὴν τῆς εἰς Σάλωνα διευθυνομένης φάλαγγος) ἐτέθησαν νὰ φρουρῶσαν σειράν σταθμῶν στρατιωτικῶν μεταξὺ τοῦ στρατοπέδου αὐτοῦ καὶ τοῦ Μαχρυνόρους, ὡς καὶ τὴν μέχρι Καρθασαρᾶ δδὸν, νὰ φυλάττωσε δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ ἀνατολικῇ Αἰγυπτίῳ κατὰ τὴν παραλλαγὴν πάροδον τῆς Κακῆς Σκάλας τὴν ἀσφαλίζουσαν εἰς αὐτὸν τὴν πρὸς Ναύπακτον καὶ Πάτρας ὅδων. Τὸ πυροβολικὸν κατὰ μικρῶν μόνον ἀφίκετο παρὰ τὴν πολιορκουμένην πόλιν. 'Ὁ Κιουταχῆς μεθ’ ἐαυτοῦ ἐκόμισε τὴν μόνον κανόνια πρὸς τούτοις ἡλικίας καὶ τὰ κανόνια, ἄτιμα πρὸς δύο ἐτῶν εἴχον κατορθίζει παρὰ τὸ Αἰγύπτιον ὁ Ὁμέρ Βρυώνης καὶ ὁ Μουσταφᾶς πασσᾶς τῆς Σκότρας. Ἀλλὰ βαρὺ πυροβολικὸν, ἐφόδια πολεμικὰ καὶ τροφὰς ἐμελέτε νὰ πέμψῃ εἰς αὐτὸν κυρίως ὁ Γιουσούφ πασσᾶς, ὅστε, ἄρ’ εὐποῦς ὁ Πλαποῦτας κατὰ Μαίον τοῦ 1825 κατέληπε τὸν ἀποκλεισμὸν τῶν Πατρῶν, ἐμενεν ἀνενόχλητος ἐν τῷ φρουρίῳ τοῦτῳ καὶ διὰ πέντε πολεμικοὺς πλοίους διετήρη τὴν πρὸς τὸν Ρεσίτ συγκανονιάν. 'Ὁ Κιουταχῆς ἤρξατο τῶν κατὰ τῆς πόλεως ἐνεργειῶν ἀφοῦ τῇ 17)29 'Απριλίου ἐν ἀποστάσει 600 βημάτων ἀπὸ τῶν 'Ελληνικῶν ψυχρωμάτων παρασκεύασε τὴν πρώτην παράλληλην, ἡτὶς κατελήφθη ὑπὸ στρατοῦ τῇ 25)17 Μαίου.

Τὸ Μεσολόγγιον διετέλει τότε ἐν καλῇ καταστάσει ἀμύνης. Ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς εἰς τὴν πόλιν ἀφίξεως καὶ τῆς ἐν αὐτῇ

1. Πρβλ. ἀνατέρω καὶ Gordon-Zinkeisen, σελ. 47.
Διαμονής του Βύρωνος ή θέσεις είχεν ἐνισχυθῇ σημαντικώτατα ὑπὸ τοῦ μηχανικοῦ Κοκκίνη. Τὸ διὰ λίθων περιβεβλημένον ἐν γῆς κυριότατον χαράκωμα τὸ κατὰ τὴν βορείαν καὶ ἀνατολικὴν πλευράν, ἢτοι τὴν χερσαίαν πλευράν τῆς πόλεως, ἔχον μήκος 2300 ὀργυών, διὰ σειράς προμαχώνων καὶ περιτειχίσματων καὶ ὑμίνων κατασκευασμάτων φερόντων τὰ ὄνοματα Ἐλλήνων καὶ ἕνων ἡρώων τῆς ἐλευθερίας εἰς καταστῆ ἰμυντικώτερον. Τὸ χαράκωμα τοῦτο κατὰ τὸ δυτικὸν μέρος ἐφυρεῖτο ὑπὸ κανονιστάσιον ἤδρωτον ἐπὶ τῆς ἐγγύτατα κειμένης λιμνοθαλασσίας νῆσου Μαρμάρους, εἰς δὲ τὸ κέντρον ἐγγὺς τῆς πρὸς τὸ Ἀιτωλικὸν ἔδοξος ψυχοῦντα τὰ δύο κυριότατα περιτειχίσματα Φραγκλίνου καὶ Βόσαρης, ἐν τῇ ἀνατολικῇ πλευρᾷ ἤκειτο τὸ κανονιστάσιον Βύρωνος, καὶ τὸ καρχιστίδες πρόφραγμα («Μονταλμπέρτου»). Κατὰ τὸ μέτρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς πολεμικῆς ὀχυρωτικῆς τέχνης δὲν ἦδονατο βεβαιάς νὰ μετρηθῇ τὸ φρούριον. Ἐξωτερικὰ ὀχυρώματα κατὰ τὴν χερσαίαν πλευρᾶν δὲν εἶχε, καὶ αὐτὴ δὲν ἦ λεγομένη καθαλυμμένε ὅδος ἐκτὸς τῆς τάφρου, ἡ φρουρομένη ὑπὸ μιᾶς ἐπάλξεως, κατασκευάσθη ἐν ἄρχῳ τῆς πολιορκίας. Ἀλλ᾽ εἴς ἀλλοι οἱ Ἐλληνες εἶχον ἐν ἄρχῳ πυροδολικὸν σημαντικός ὑπέρτερον τοῦ τῶν πολεμίων. Ἐκείνη τῶν 48 κανόνων σιδηρά ἀπὸ 4 μέχρι 48 λιτρών, προσέτε δὲ δύο βομβιστικούς καὶ δύο διδοθόλους Haubstzen καὶ ἐναντίον τῶν Τούρκων, οἰκίνες ἐστησαν τῇ 26)8 Ματοῦ τὸ πρῶτον αὐτών κανονιστάσιον κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν ἀπέναντι τοῦ κανονιστασίου καὶ τῇ 28)10 ἤρξαντο τοῦ τυρώς τῶν βομβῶν, διετήρουν ἀπαυστὸν κανονισθολισμόν. Ἀμυντόρων ἡ πόλις δὲν ἔστερετο. Οἱ εἰς Μεσολόγγιον ἀποχωρήσαντες ὀπλαρχηγοὶ Τούρκας, Μαχρῆς, Στουρνάρας καὶ Νότης Βόσαρης εἶχον υφ᾽ ἐκατοσάκχαρον περίπου 4000 παλληκάρια καὶ ἄλλους ὁπλιτάς ἐγχωρίους προσέτθεντο δὲ εἰς τούτους χλιδοὶ ἐτὶ ἄξιοι-μαχοὶ πολέται, ἀλλεὶς καὶ ναύται, πάντες ὡς ἡ ἀστική τάξις.

1. Τὸ σχέδιον τὸν ὄχυρωμάτων τοῦ Μεσολόγγιον εὑρίσκεται ἐν παραρτήματι, προσθήκη εἰς τῶν πρώτων τομῶν τῆς συγγραφῆς τοῦ κόμη-τος v. Prokesche-Osten.
δέμορομέναι ἄριστου πνεύματος. Εἶναι ἀληθὲς ὃτι ἀπερίτετο
τροφή καθ' ἐκάστην διὰ 12 χιλιάδας ἀνθρώπων. ὅλη ἡ πόλις
dὲν ἐστερείτο τροφῶν, ὥσ ὑπὸ ἐστερείτο ἐπιτηδείων πολεμικῶν.
"Ὁ Νότης Βότσαρης μετὰ τῶν ὁνομαστικῶν ἀπλαρχηγών
ἀπήρτευσε συμβούλιον πολεμικόν, ὃ ἐπὶ πολιτικὴ διείσδυσις διεξή-
γετο ὑπὸ ἐπιτροπείας τριῶν ἄνδρων ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ
προεστοῦ τῶν Πατρών Παπαδιαμαντοπούλου.

Ἡ πολιορκία ἐγκύκλου ἐπὶ μακρὸν χρόνον ἄνευ σπουδαίων
μαχῶν. Συναρώτερα κατεστάθησαν τὰ πράγματα ὅτε ὁ Ρεσίτ
ἐλάβε βαρὺ πυροβολικὸν ἀπὸ Πατρών καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸ κέντρον
τῶν Ἑλληνικῶν ὄχυρωμάτων διευθύνει, πρὸς τὸν προμαχῶνα
Βότσαρη, συνεπλήρωσε καὶ τὴν δευτέραν παράλληλον. Ἐν ὑφί
Τούρκων μετὰ ὀκτὼ βαρέων κανονίων, τεσσάρων βομβιστικῶν
καὶ μυροβόλων ἑκανονισδέκοντα ἔδωκε τοὺς προμαχῶνας Βότσα-
ρην καὶ Φραγκίλινον, ὃ καὶ τὸ μεταξύ τῶν κείμενον κανονιο-
στάσιον Κοραθήν, ὃ Ἐλληνες, οἵ τε δὲν ἦμελον νὰ κτίζωσιν ἐν
κανονιστάσια, κατεσχείσαν καὶ νέαν ἐντὸς τοῦ φρουρίου γραμ-
μήν χαρακόματος. Κατὰ μικρὸν ἐνεκτέσθη ἡ ψηφιότερος ὁ πο-
λιορκητικὸς πόλεμος, καὶ πρὸ πάντων κατὰ τρόπον τοιοῦτον,
καθ' ὅν πρὸ τῆς χρήσεως τῶν ἑκανονισδέκοντα κανονίων πόλεμος το-
αύτης φύσεως διεξήγετο δι' ἐξόδων καὶ ὑπονόμων. Ἔξοδος τῶν
Τούρκων ἐναντίον τῆς νῆσου Μαρμαρώς γενομένη τῆς νύ-
χτα τῆς 8)20 Ἰωνίου ἐντελῶς ἀπέτυχε.

Τὸ γεγονότον καὶ εἰς ἐθελθυσιαν πρόθυμον πνεύμα τῶν πολιορ-
κουμένων, οἵτινες ἀναλόγως τῶν ποικίλων ἐν τῇ τοῦ εἰς Πελο-
πονήσου καὶ ἐν τῷ κατὰ ἀλλασαν θεάτρω τοῦ πολέμου ἀφι-
κουμένων ἀγγελιῶν κατελαμβάνοντο ἀμισθαδὸν ὑπὸ ἀνθρώπων ὑπὸ
θάρρους, εὐρήλει κατὰ μικρὸν πολλῆς εὐκαιρίας νὰ ἀπο-
δείχθη ἐν τῇ δοκιμασίᾳ. Ἡ πολύτιμος βοηθεία, ὃν παρέσχεν
αὐτοῖς ὁ ἀριστεῖς τοῦ πλοιάρχου Νέγκα μετὰ ἐπτὰ Ἑβραϊκῶν
πλοίων (28/10 Ἰωνίου), ὡς ἐμπροσθιν ἐκτάσει εὐθὺς εἰς φυγὴν
ὁ τοῦ Γιουσούφ στολίσκος, καὶ ὁ ἀριστεῖς ἐπικουρών τῶν ἐν
Πελοπονήσου ἑνίσχυσε τὰς ἑλπίδας αὐτῶν ἀπέναντι τῶν Τούρ-
κων, οἵτινες ἐπὶ μάλλον καθ' ἐκάστην προσήγγιζον εἰς τῶν τά-
ψων αυτών πρὸς τὸν «Φραγκλίνον» καὶ (ἀνατολικῶς τοῦ «Βότταρχος») πρὸς τὸ κανονιστάσιον ἵππας καὶ ἀπέναντι τοῦ κανονιστάσιον Νορμαίου καὶ τοῦ «Φραγκλίνου» ἀνέβαλλον τάφρον μεγάλην, πλάτους πέντε ύψων. Ἀλλὰ τότε ἄντι τοῦ ἀναμενομένου μεγάλου στόλου τοῦ Μισόλη ἐγέρνη ἐν τῷ δρμῷ τῆς 28)10 Ἰουλίου ὁ μέγας στόλος τοῦ Καπετάν πασαγράφημεν ἀπὸ Σουδάκης καὶ Ναυαρίνου, διότι, μεθ' ὅλας τὰς ἀπολείποντας ἰδίαι ἀπότασις τῆς Ἀνδρέα,' παρέσχε νῦν εἰς τὸν στρατὸν τοῦ Ρεσίτ μέγα πλῆθος ἀναγκαίων βολῶν καὶ παντολον πολεμικῶν ἐπιτηδείων, ἐτί δὲ καὶ κανόνια καὶ στρατικά τα. Ἐμφανισθέντων τῶν 55 πλοίων τοῦ Χούρσκτ ο Νέγκας ἀπεκλήσειν εὐθὺς πρὸς νότον. Καί ἐνηθ' ὁ Ρεσίτ διηνεκέως ἰσχυρότερον ἐπείτε τοὺς πολιορκουμένους καὶ ἦδη ἐκ του στόχους ἐπιλήσει τὴν περὶ τὸ τείχος τάφρον καὶ ἤνοιξεν ἰσχυρά ρήματος, ἤγε τότε καὶ ὁ Γιουσόφι πασάς ἀπὸ Πατρών 30 Τούρκων πεπληρωμένη ἄδαθη πλοίαρχα ἀτίνα πλέοντα ἐπὶ τῶν λιμνοθαλασσών διέκοπτον τὴν πρὸς τὸ Αϊτωλικὸν συγκοινωνίαν καὶ ἐκανονισθέντα τὴν πόλιν ἐκ μέρους τῆς θαλάσσης. Βοηθεία δὲ τῶν λέμβων τούτων κατάρθηκαν ο Κιούτακης νὰ καταλάβῃ τὰ νησίδα "Ἀγίων Σώστην καὶ Προκοπάννιστον.

Ὁ Ρεσίτ πάλι, διότι εἰς ἠδύνατο ἐν ἔτει κανονιστάσιον κανονών τῶν 60 λιτρῶν κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευράν, εἰς τὸ συμπληρώσει τὴν τρίτην παράλληλην προσεκάλεσε τῇ 11)23 Ἰουλίου τὴν πόλιν διὰ τοῦ Ταχίρ Ἀμπά νὰ παραδοθῇ. Ὅτε οἱ "Ελληνες ἀπέκρουσαν τὴν πρόσκλησιν ταυτῆς, ἐπειράθη ὁ Ρεσίτ ἐφοδόθων ταῦτα τὸν προμαχῶν Βότταρχη, συμπράξει καὶ τῶν πλοιαρίων τοῦ Γιουσούφ, ἀλλ' ἐπέθεσε ἀπεκρούσθη λαμπρῶς. Νέας προτάσεις καὶ προσκλήσεις τῶν Τούρκων περὶ παραδόσεως ἀπέκρουσαν μετὰ ὑπερηφάνου χλεύης οἱ ἄνδρεις. Ρουμελιώται, ως ὁ ἡρωισμὸς ἐπεσκίαζε τὸν πλαν τὴν

1. Τοῦ Καρυκέρας δηλονύτι. Σ. Μ.
2. Η ἀπάντησις τῶν πολιορκουμένων ἦτο: 'Ο μεταξὺ 'Ελλήνων καὶ Τούρκων συμβιβασμὸς εἰναι τὸ ἄλλα. Σ. Μ.
δόξαν τῶν Πολιτονομησίων.

'Η ἀγγελία τῆς προσεγγίσεως τοῦ Ἐλληνικοῦ στόλου (οὗ ἡ ἄφιξις εἶχε χρονίσει μέχρι νῦν ἑνεκά τῆς ἄκαλρου ἀπατήσεως, ἃν εἰσὶν οἱ ναῦται θέλοντες νὰ κατα-
θληθῇ εἰς αὐτοῦ διπλάσιος μισθός καὶ νὰ προκαταβληθῶς δύο
μηνιαία), ἐπειδή τὸν Κιουταχήν νὰ προδῷ τῇ 31)12 Ἀθηναίου
ἐς νέαν ἰσχυρὰν ἑρωδον, νῦν ἑναντίον τοῦ προμαχῶνος τοῦ
Φραγχίνου, συγχρόνως δὲ καὶ κατὰ τοῦ «Βότσαρη», τοῦ κα-
γονιοστασίου Μαχρή καὶ τοῦ «Μονταλμέντρου». Μετά δεινή
μάχην ἡναγκάζονται οἱ Τούρκοι νὰ ὑπεχυρύβουσι μετὰ ἀπω-
λείας 500 νεκρῶν.

Εἰς τοὺς Ἐλληνας δύο μόνον ἐτι ὑπελείποντο πιθανο
τίτικος. Τότε δὲ τέλος ἐφάνησαν ἐν τοῖς ὑδατι τοῦ Μεσολογγίου
τῇ 22)3 Ἀθηναίου 40 πλοῖα ὑπὸ τὸν Μιαούλην, Σαχτοῦ-
ρην, Ἀνδροῦτου καὶ Ἀποστήλην. Ἐν τῇ ἑπικειμενῇ νυκτὶ
όχι ὁδιορόμησαν ἑναντίον τῶν πολεμίων, εἰτα δὲ διεσχορ-
πίσαν μίαν μοίραν σταθμεύοντας ἔγχυς τῆς παραλίας καὶ κατε
στρεψαν δύο πλοία. Περὶ δὲ τῆς μεσημβρίας προσέκλασαν τολ-
μηρῶς εἰς μάχην τὸν κύριον στόλον. Ἡ ναυμαχία οὐδὲν παρή-
γαγεν ἀποτέλεσμα σπουδαῖον: ἀλλ' ἡ τέλμη, μεθ' ἡς τρια πυρ-
πολικα ἑσταφῆσαν ἀπ' εὐθεῖας ἑναντίον τοῦ Καπετάν πασσά,

1. Ἡ τοιαύτη σύγχροις καὶ ἀνικαιμενική οὐδένα ἔχει λόγον ἐναθάν
εἶναι δὲ καὶ κατ' οὕσιν ψευδῆς καὶ δικοὶ ἡ κρίσις, ἃν ἀποβλέψῃς
εἰς τὰ πρὸ μικρὸ ἐν Μανιστόρῳ καὶ Μύλοις ὑπὸ Πελοποννησίων τελε-
σθέντα ἀνδραγαθία. Ἀλλ' οἱ τοιούτῳ τοῦ συγγραφέας λόγοι εἰναι
ὑπηχώς ἄπιθησεις τῶν ἐν τοῖς χρόνοις ἐτι ἑκεῖνος ἐν αὐτῇ τῇ Ἐλλάδι
ληγομένων. Ἀφοῦ ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κουντουριώτου διὰ Ρουμελιωτῶν
πρὸ πάντων στρατιωτῶν κατέβαλε τοὺς δόλου ἀπαρακενίους εἰς τὸν ἔν-
φυλικὸν πόλεμον παρασφυλέντας Πελοποννησίως, οἱ Ρουμελιώται ἑκεῖνοι
νικηταί κατὰ Φατάκον (Β. σελ. 25) κατεστάθησαν εἰς ύποθυρία-
νοι, ὡστε, ὅπου ἐφύσιον καὶ ὁμίλουν, κατηγοροῦν πάντως τοὺς
Πελοποννησίους ὡς ἀνάδονας καὶ ἀψυχοὺς εἰς τὰ πολεμικά, καὶ δὲ
αὐτοὶ ἡποὶ ἠμένας καὶ ἀνθρειούν, καὶ μεγαλαυχοῦντες ἔλεγον δηλ. ἢ:
ὅταν πλησιάσαμεν τοὺς Ἀραπάδες, τότε ἢ ὤθητε τί ἢ τοὺς ὑπομενοῦν, καὶ
τοὺς πετάξωμεν ὅλους εἰς τὴν ἔλασσαν. Ἔγινον ὁμορος καὶ ἀνόη-
τος. Οἱ φράννοι διώκαν τὸν Πελοποννησίων ἀκούοντες τὰς τοιαῦτας
μορας καὶ ἀσυλλογισμὸν ἀλλοτρείας τῶν στρατιωτῶν τῆς Διοικήσεως
ἀποζυγεῖ καὶ ἀπηλθῆντο φοβοῦμεν νέαν ὑποδούλωσιν τῆς ἐπεισόδων
αὐτῶν. Σ. Μ.
εἰς τοσοῦτον τρόμον ἐνέβαλε τὸν Χωρέθω, ὡστε ἐδράξατο εὐθὺς τῆς φυγῆς καὶ ἐπέλυσε μετὰ τοῦ στόλου αὐτοῦ εἰς Ζάκυνθον, καὶ εἶτα ἐπέστρεφεν ἀπ’ εὐθείας εἰς τὴν Ἀλέξανδρειαν. Νῦν ἤσυνήθησαν οἱ Ἔλληνες οἱ ναυτικοὶ νὰ ἐφοδιάσωσαν ἀνθρώπως διὰ τραχεῖον τῆς γενναίας πόλειν.

Οἱ μέχρι τούτου παρὰ τῷ Γούραξ μένοντες Ρουμελιώται στρατηγοὶ! Καρακτικής καὶ Τζαθέλλας νῦν μετὰ τῶν στρατευμάτων αὐτῶν μετέβησαν εἰς Άιτωλιὰν, ἕνα, εἰ δυνατόν, λύσσωσι τὴν πολιορκίαν τοῦ Μεσολογγίου. Καὶ τῇ νυκτὶ τῆς 25)6 Αὐγοῦςτοι ἔθενεν μὲν τὰ πλοίαρια τοῦ Ἐλληνικοῦ στόλου εἰσέδυσαν εἰς τὰς λιμνοθαλάσσας καὶ καταλαβόντα τὰς πέντε λέμβους τοῦ Ρίουσούφ ἤγναγκασαν τὰς λοιπὰς ν’ ἀποχωρήσωσι εἰς τὸν αἰγαλόν καὶ ἔξεβαλον τοὺς Τούρκους ἐκ τῶν νῆσων τῶν λιμνοθαλάσσων· εἰς ἀλλον δὲ Ρουμελιώται ἀνερχόμενοι εἰς 500 ἄνδρας προσῆλθον τὸν Ρεσίτ κατά τὰ νύστα, ἐνὶ χίλιοι, ἄνδρες ἐκ τῶν ἐν τῇ πόλει ἐπεισόδιον ἔξοδον λιαν ἐπιτυχή. Εἶτα οἱ Μιαουλῆς καταληψιν ἐπέτα πλοῖα πρὸ τῆς πόλεως ἐπέστρεφεν εἰς τὸ Ἀιγαίον πέλαγος.

Ὁ Ρεσίτ, ὡς τοῦτο ἀπώλεσε καὶ σημαντικῶν πλῆθος ἐφοδίων ἄρπαγέντων ὑπὸ τῶν Ἔλληνων, ἐνετέθεν δὲ καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ ἐκπορθήσας τὴν πόλιν διὰ τοῦ πικρός τοῦ πυρός τοῦ πυρὸς τοῦ πυρὸς, στενοχωρομένος καὶ ὑπὸ ἀπόριας ἁρμάτων περιῆλθεν εἰς δυσχερεστήτην θέσιν. Κατείχετο δὲ νῦν καὶ ὑπὸ τοῦ εὐάγχου φῶδου μὴ οἱ Ρουμελιώται ἀπειλήσωσιν αὐτῶν λιαν σκέψις ἀπὸ τῶν νότων. 'Alive δὲν ἄπωλε τὸ θάρρος. Μετὶ ἀνηκούστου ἐπιμονῆς καὶ δραστηριότητας ἐξέτεινε τὸ ἐναντίον τοῦ προμαχόνος Φραγκίλου διευθυνόμενον πρόχωμα εἰγνώτατα πρὸς τὸν προμαχόνον τούτον, οὗ ἡ διατήρησις κατέστη αἰβάνατος ἀπὸ τῆς 30)11 Αὐγοῦςτο. 'Alive οἱ Ἔλληνες ὁπισθεὶν τοῦ προμαχόνος τούτου εἴχαν ἐγείρει νέα ἁρμώματα καὶ ἐκ τούτων ἐμάχθησαν μετὰ καλοῖς, τοιούτως καὶ ἐφοῦ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας μετὰ μαγείας ἀντοχῆς, εἰς τούτο ἐπὶ τέλους ἤδυνηθησαν να ἀνατινά-

1. Ὅχθην καθώς ὄνομάζει αὐτὸν ὁ Τρικώτης. Σ. Μ.
ξώσι τῇ 19)23 Αὐγοῦστου ὑπόνομον τινά καὶ εἶτα ἐν λυσιόθεν διημέρη μάχη ἐξόδου νὰ καταλάβωσι καὶ τὸν προμαχώνα αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ μετὰ τοῦτο συνεχόμενα Τούρκικα ὁχυρώματα καὶ μέρος τοῦ προχώματος. Οἱ Ἑλληνες αὐξηθέντες αὐθίς μέχρι 4000 πάλην τρίων διὰ τῆς προσέδου τῶν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων Οσμαντῶν καὶ τοῦ ὑπὸ τὴν Γεωργιου Βαλτινὸν Ρουμελιώτων (7)19 Αὐγοῦστου) καὶ τοῦ ὑπὸ τὸν Φωτομάρον ἐκ Ναυπλίου σταλέντος πυροβολικοῦ ἐκτήσαντο νῦν τὴν ὑπεροχὴν. Ἔνας δὲ ὁ τῷ Κιουταχῆς στρατός διελέξετο ὑπὸ πέλης, ἐπιδημικῶν νόσων καὶ τῆς λπατσικής τῶν Ἔλληνον, οἱ πολιορκοῦμενοι ἐποτησάντος δίσ. τῇ 9)21 Σεπτεμβρίου καὶ τῇ 1)13 Ὀκτωβρίου ἐξόδουις τοσούτων χραταράς, ὅστε κατάρθωσαν νὰ καταστρέφωσα τὸ πρόχωμα τοῦ Ρεκτά καὶ τοὺς Τούρκιους φραγμοὺς. Βραχὴ φθινοπωρινῆ καὶ χειμῶν ἀπετελέσατε τὴν καταστροφὴν τῶν λειψάνων τῶν Τούρκικων πολιορκητικῶν ἐργασιῶν.

Ὅτως ἐπήλθη κρίσιμος στιγμή εἰς τὴν πολιορκίαν. Ἔνας δὲ Ῥεκτά πασαίζα μετὰ 3000 μόνον ἄνδρων παραμείνη νῦν εἰς ὅμοιαν καὶ ἐκροῆς εἰς τὰς κατὰ τὴν ὑπάρχειν τοῦ Ζυγοῦ ("Αραχόνθου) θέσεις καὶ μόνον δὲ ἐπιθετόν οἱ ἀνθρωπομάξων διετήρει τὴν πρὸς τὸ Κρυνερί καὶ Ναύπακτον συγκοινωνίαν, ἢν Ἑλληνες τοῦ Μεσολογγίου, δικαίως ὑπομαζόμενοι ὑπὸ τῆς Εὐρώπης, ἰδοναντο νῦν νὰ μεταπεμποῦνται νέας ἐπικοινωνίας φάλαγγας καὶ νὰ ἀποκαταστήσωσι τὰ χαρακτώματα αὐτῶν καὶ νὰ ἐνισχύσωσιν αὐτῶν. ὥστε δὲ νῦν λίην ἐπικαιρον τοὺς πολιορκουμένους ἐνα διώντων παραδομένους εἰς τὴν χαράν, καὶ ἐνεργοῦντες ἐν συμπάξει τοῦ Καραϊσκάχη καὶ τοῦ Τσάλκα, ὀπτείνει ἀπαύστως νῦν παρηγόρητον τὰς συγκοινωνίας τοῦ Ρεκτά, κατενέχωσιν ἐγκαύρως καταστρεπτικῆς τῶν πληγην ἐναντίων τὸν πελόμενος Σερασίκης. Ἀλλὰ ἀτυχώς τοῦτο δὲν ἐγένετο ἀτυχώς δὲν ἐλήφθη καὶ φροντὶς ἦν ἡ πόλις ἐφοδιασμὴ ἐπὶ πολλοὺς μὴνας δὲ ἐπαρχοῦς τροφῆς. Καὶ ὅμως ἀκριβῶς νῦν

ό Μέγας Κύριος διενεστώ νέον φοβερῶν πολέμων νά ἐξαπο-
στελλή ἑναντίον αὐτῆς.
Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β’ ἀπεφάσισε, μετά τινας δισταγ-
μούς, νά ἐπικαλεσθῇ τὴν τοῦ Ἀλγυππιακοῦ στράτου βοήθειαν
καὶ ἑναντίον τοῦ Μεσολογγίου. Ἔνθι ἐκ τοῦ ἐκανονιστοῦ ἀπὸ Κων-
σταντινουπόλεως αἱ σχέσεις τῶν ἐνταῦθα ἀνταγωνιζομένων πρὸς
ἀλλήλους στρατηγῶν καὶ νέαι σπουδαίαι ἐνηργοῦντο ἐν τῷ
Ὀθωμανικῷ κράτει παρασχευσά, ὁ Μεχμέτ Ἀλής κατὰ τὸ θέρος
ἡ ἐγυμναζέ νέα συντάγματα στρατοῦ διὰ τῶν Γάλλων στρα-
τηγῶν Μπογγε (Bougé) καὶ Λιβρών (Livron) καὶ ἐξέπεμπε
πάλιν ἑναντίον τῆς Έλλάδος ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Καπετάν
πασσά (5)17 μέχρι 19 Ὁκτωβρίου τὸν ἑκ Τουρκικῶν Ἀλγυ-
πιακῶν καὶ ἄλλων Ἀφρικανικῶν πλοίων συγκείμενων στόλων,
ητοῦ 135 πλοία (τὸν τὰ 75 πολεμικά). Ὁ στόλος ἦγε 10 χιλιά-
δας περίπου τὸ πλεῖστον τακτικοῦ στρατιωτικῆς, οἱ τοῦτοι ὡς
ἀνήκοντες εἰς τὰ νεότερα τάγματα ὕπελεύσαντο
σπουδαίως τῶν παλαιόχων στρατιωτῶν τοῦ Ἰμπεράτορι κατὰ τὴν
στρατιωτικὴν ἔξιαν καὶ χρησιμότητα. Τῇ 24)5 Νοεμβρίου τὰ
στῆθη ταῦτα ἀπεδιδάσχησαν εἰς τὸ Ναύπλιον. Καὶ ο μὲν ἀκα-
ταπόνητος Μιασοῦλης ἔπλευσεν εὐθὺς ὑπὸ τοῦ Καποτάν
πασσά μετὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου, ἀλλὰ ἀτυχία καὶ τολὴ
πλοῖο ο ὅ τῶν νησιωτῶν ἀδράνεια καὶ ἡ πρὸς ἀλλήλους διεῖδοι
ἐποίησαν ὡστε μηδὲν νά ἐπιτευχθῇ σπουδαῖον ἀποτέλεσμα.
Τὰ πυρπολικὰ δὲν εἶχον τὸ θάρρος νὰ εἰσέλθουσιν ἀφόδης εἰς τὸν
λιμένα τοῦ Νασαρίνου, καὶ ὅτε ο Τουρκικὸς στόλος κατέλησε τῇ
3)15 Νοεμβρίου τὸν λιμένα τούτον, ἦ να ἐκπλεύσῃ πρὸς τὰς
Πάτρας, ἑναντίον ἄνεμοι καὶ θυελλὴ ἦναγκασαν τοὺς Ἐλλήνας
νὰ ὑποχωρήσωσιν εἰς τὰς Λακωνικὰς ἀκτὰς, ἐνθα δὲ Σπέτα-
τας καὶ οἱ Παρισιανοὶ ἐχωρίθησαν ἀπὸ τοῦ Μιασοῦλη. Ἀλλὰ ὁ
Μιασοῦλης καὶ οὕτω μετὰ τοῦ Ἑλεφρικοῦ στόλου (2 καρβιττῶν,
25 βρισκέται καὶ 9 πυρπολικῶν) κατέδιωκε τοὺς Τουρκοὺς, ὅτινες

Jurieu de la Gravière, σελ. 324—327.
τῆς 6)18 Νοεμβρίου ἀφίχοντο εἰς Πάτρας καὶ διὰ τῶν πολλῶν τροφῶν καὶ ἑφόδιων πολεμικῶν, ἅ ἐκόμισαν, ἔσωσαν τὸν Κιουταχῆν ἀπὸ μεγάλης ἀποφάσις. Ἀπὸ τῆς 13)25 Νοεμβρίου ἐγένοντο ἐν τῷ κόλπῳ τῶν Πατρῶν πολλαὶ συγκρούσεις καὶ κινήσεις τῶν πλοίων, οὔδεν πρὸς οὔδετερον μέρος ἐπενεγχοῦσα ἀποτέλεσμα. Ἔν τούτοις οἱ Ίδραίοι καταφύγοντας ἀπὸ κομίσουν πολλάκις εἰς Μεσσολογγίον κατὰ τὸ τέλος Νοέμβρίου ἐπὶ τῶν λέμβων αὐτῶν νέας τροφῆς, ἔσωσον αὐτοῖς ὁ Ἰδίος ἔγενεν ἐλλεῖψις τροφῶν ἔγνωκήσησαν ἀπὸ τῆς 28)10 Νοεμβρίου νὰ ἐπιστρέψωσιν οἰκοδ. Τούτως ἀντικατέστησαν τὸν Σπευδιστικὸ πλοῖα 17 καθ’ ἑν χρόνον ὁ Χουσέλι εστάθημεν ἐν τῷ κόλπῳ τῶν Πατρῶν.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Ἰμβραῖμ πασάς παρεσκευάζετο νὰ ἐπιληφθῇ ἱσχυρός τῆς πολιορκίας τοῦ Μεσσολογγίου. Μετὰ τῆς ἀφίξεως τῶν νέων Ἀγιουππικῶν στρατευμάτων ἀπεφάσισε νὰ ἐκτελέσῃ τὴν διαταγήν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τὴν ἀποστέλλουσαν αὐτῶν εἰς τὰς λιμνοθάλασσας τῆς Ἁλτωλίας. Ἐν τῇ πυλοδρομίᾳ αὐτοῦ ἦπερλήσε πάντας αὐτοῦ ἐν μέσῳ χειμώνος μετὰ τῶν Ἀράβων αὐτοῦ ἐν ἔνι δρόμῳ, ὡς ἐφρώνει, τὸ ὑπερήφανον φρούριον, εἰς χρήσιν ἑξεπορθησάν οἱ Ρεότ καὶ πρότερον ὁ Ὁμήρος Βρουνῆς καὶ οἱ Ἀλβανοὶ αὐτοῦ μάτην ἐπὶ τοσοοῦτος θερίνους καὶ μεταπωρινοὺς μῆνας ἤγωνις. Αἱ αὐτοῖς ἄφεντες δὲ ἐν πρώτοις νὰ καταστήση τὰς Πάτρας στρατοπεδαρχείον αὐτοῦ. Ἀφοῦ ἐν Τριπολιτσά ἀφέθη ἱσχυρά φρούρα, τὸ πυροβολικόν μετὰ μεγάλου μέρους τοῦ πεζικοῦ (1000 άνθρωποι) ἐπιδιδοθῆκεν ἐπὶ τοῦ στόλου τοῦ Χοσέλι ἴχθυαν μέχρι τῆς 6)18 Νοέμβρίου εἰς Πάτρας, ἐνώ ὁ πασάς μετὰ τοῦ Ἱππικοῦ καὶ τῶν ὑπολοίπων μαχητῶν στρατευμάτων (7000) ὀδενει κατὰ γῆν ἀπὸ τοῦ Ναυαρίνου πρὸς τοῦ αὐτοῦ μέρους. Οὔτε ἢ ἐν Ναυπλίῳ κυβέρνησις, οὔτε οἱ Ἕλληνες διπλαρχηγοί ἐπηράζαν τι ἤνα παρεμβάλω τῶν συμφερεῖας εἰς τὴν πολείαν τῶν Αιγιπτίων. Αἱ μεγάλαι προμηθεύεται αὐτοῦ, ἄτι ἐν Γαστούγη καὶ αἱ ἐν ἄλλοις τόποις τῆς παραλίας, αἱ οἰκείων ἄντιγκα βᾶς ἀντίτιμων τοῦ ἑγγελοῦ φόρου καὶ τοῦ δεκατου καὶ αἱ οἱ ἐν Ναυπλίῳ κυβερνήται ἡμέλησαν ἐν δεινῷ
οι γιωργια να κομίζουν εις Μεσολόγγιου, περιέπεσεν άπασα εις χείρας του Ίμβραμ. Ουτός ευθεν άφθορητον τήν σπουδαίαν και ευφρούρητον παραλλαχήν και λυμοθελασίαν πάροδον τόν Κιάρφα τήν εν τῇ θέσῃ τοῦ άρχαλον Σαμικών ως καὶ τα ἐν τῇ παράλιᾳ τῆς Τριφυλίας ἔρειπια τῶν Κλεϊδίων καὶ τῇ 8)29 Νοεμβρίῳ ἀφίκετο εἰς τήν νοτίαν δήχην τοῦ 'Αλφειοῦ. Οὗ ἐν 'Ηλίου ὀπλαρχηγοὶ δὲν ἐσκέφθησαν περὶ κοινῆς ἀμύνης· δια τότε δὲ καὶ πάσαι αἱ κατὰ μέρος πρὸς ἀντίστασιν ἐνέργειαι, καὶ τέτε ἐπιτυχίᾳ πολλαχοῦ γενόμεναι, ἀπέδησαν ἀνωφελεῖς εἰς τόν κοινὸν ἄγωνα. Ἐπίθεσις τῶν Αἰγυπτίων ἐναντίον τῶν ἀγροτῶν τῶν διασωθέντων εἰς τὰς νῆσους τῆς μεγάλης λίμνης τῆς 'Αγουλιντίζης, ἀπέτυχεν ὀλοσχερῶς. 'Αλλὰ τὸν 'Αλφειόν ἦδυνθη νὰ διέλθῃ ὁ πασάς (9)21 Νοεμβρίῳ) ἀνευραντιστάσεως. Καὶ νῦν ἢ 'Ηλίως ἡγεμόνια δεινός, αἱ κυριώταται θέσεις τῆς χώρας ἐνεπερήθησαν, ἀσαίτως δὲ καὶ ἡ Γαστούνη, ἐνθὰ ἡ τοῦ 'Ιμβραμ προπορεία συνήνθηση μετὰ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ Πιούσοφ. Ὁ λαὸς ἐφευγεν ἀδρός τὸ μὲν εἰς 'Αρχαδίαν, τὸ δὲ ἐς ἀλλὰ τινὰ ὄχυρα σημεῖα τῆς παραλίας, οὐδὲ ήσαν τὸ Χλωμοῦταί (Τορνήσιον, Castel Tornese), ἢ μονή Ἐκαφίδα καὶ τὸ Ποντικόκαστρον ἐν Βαρβολομαίρ, ἐγγὺς τῆς Γαστούνης 250 ἄνδρεια παλληκάρια ἠμόνοντο μέχρις οὐ 45 μόνον εἰς αὐτῶν ἐμείναν ἐν τῇ ζωῇ.

Τῇ 17)29 Νοεμβρίῳ ἀφίκετο δ 'Ιμβραμ εἰς Ρίον ἡ «χάστρον τοῦ Μιρήσα» καὶ συνενώσας αὐτὸν τῶν στρατὸν αὐτοῦ παρασκευάσθη πάση νομικῆς διάφορας ἐν τῷ μεγάλῳ νόμῳ πολέμου. Τῇ αὐτῇ τῇ ἦμέρᾳ συνδιελέκτη βεβαιωμένων ἐν Ναυπάκτῳ περὶ τῶν περαιτέρως γεγονόμενων ἐργασίᾳς μετὰ τοῦ Χοσρέος, τοῦτον ἐπείπε καὶ τοῦ Πιούσοφ πασσά τῶν Πιτρών, ὡστε μετὰ μικρον προσήκθη ὑπὸ τοῦ Συκύλλανε εἰς πασσάν τῆς ἐν Μικρά 'Ασία. Μαγνησίας (Μάνιάσα). Καὶ δὲ μὲν Χουσείν ἀνέλαβε νὰ ὑποτάξῃ ὀλοσχερῶς τῆς Ἡλίν, δ 'Ιμβραμ δὲ αὐτὸς κατόπτευσεν ἐπὶ πλοίου τόν κόλπον μέχρι τῆς «Σχάλας» τῶν Σαλώνων, εἰτα δὲ.

1. Gurtius, Pelopones, τόμ. 2, σ. 78 χψ.
κατέληπτε τον ιππικόν αὐτοῦ, ἐνα ὑπὸ τὸν Δελη. Ἀχιμέδειαν διαχειμάσῃ παρὰ τὰς Πάτρας καὶ τὴν Γαστούνην καὶ διεθάσα ἀπὸ τῆς 27)9 Δεκεμβρίου 1825 εἰς Ἀιτωλίαν τὰς πολεμικὰς αὐτοῦ δυνάμεις, συγκειμένας νῦν ἐκ 17 χιλ. ἀνδρῶν. Καὶ ἐν ἀρχῇ μὲν ἐστρατοπέδευσε (12)24 Δεκεμβρίου παρὰ τὸ δῶρ ὦρας ἀνυστικῶς τοῦ Μεσολογγίου χείμενον Κρουνέριον, ἐνθα ἴδρυσε χολοσσιάς ἀποθήκης καὶ ἤθροισε μέγιστον ὑλικὸν πολεμικὸν, ἀπ' εὐθείας δ' ἐνετέθεν συνεκατώνει πρὸς τὸν στόλον.

'Ὁ πόλεμος αὐτὸς ὁ περὶ τὴν πολιορκουμένην πόλιν διετέλει σχεδὸν καθ' ὄλοκληριαν ἐν ἱρεμίᾳ. Εἶναι ἀλήθες ὅτι ὁ Ρεσίτ πασσᾶς καὶ οἱ Μεσολογγῖται ἐκανονισθέντων ἀλλήλους ἀσκότως ἠλίκην, ἐγένετο δὲ καὶ ἐξοδός τις ἀστήματος. ἀλλ' αἱ φοβεραὶ μοραῖοι ῥαγδαῖοι τῶν χειμερινῶν μηνῶν ἐκῶλοις Τιωρχοὺς καὶ Ἀιγυπτίους πάσας πολιορκητικῆς ἐργασίας καὶ μεταβάλλουσα τὴν μέχρι Εὐδήνου πεδίάδας εἰς ἔλος παρείχον ἀρμομὴν ἑκατοχήν ὡόσιον ἐπιθυμῆσθαι ἐν μέσῳ τῶν ὑπὸ ἄρχοντας καὶ φύσις ταλαπωρουμένων 'Αράβων. Τέλος ἀπὸ τῆς 26)7 Ἰανουαρίου 1826 δ' ἐποιεῖ τις πασσᾶς προσήγγειν ἐπὶ μᾶλλον πρὸς τὴν πόλιν, στῆσας τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ εὐθὺς παρὰ τῇ ἀριστερᾷ πλευρᾷ τοῦ Ρεσίτ πασσᾶ. Ἐνταῦθα λοιπὸν παρῆκεν εὐθὺς ἐκεῖνος τις καὶ ἀδιάλλακτος μεταξέντων διὸ στρατηγικῶν ἐχθρῶν, ήτις καὶ πολλή ἐπὶ μοραῖοι, τὸ τέλος τοῦ 'Ελληνικοῦ ἄγωνος, ἡξιωματωθείς κατὰ τρόπον ὀλέθρων εἰς τὸ τοῦ 'Ὀθωμανικὸν χρόνον. Ὁ Ρεσίτ ἀρχηθὲν δὲν ὅλον δυσηερεστεῖν διὰ τὴν εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀνάμειξιν τῶν Ἀιγυπτίων καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ αὐτῶν καὶ τὴν ἐνετέθη προερχομένην ἀπαραίτητον μείωσην τῆς στρατηγικῆς αὐτοῦ ὑπολήψεως. Ἀλλὰ νῦν προσε-φέρεται πρὸς καὶ τὸ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὁ 'Ἰμπραζ' μετ' ἀγεροχλάς, ἐμπνευσμένης αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ταχείων αὐτοῦ ἐναντίον τοῦ Ναβαρίνου ἐπιτυχιών. Ηρώτα τοὺς τοῦ 'Ὀθωμανοῦ ἐμπαιτητικῶτατα σύμφωνος εἰς τὸν 'Τουρκικόν στρατὸς κατηγορίαν τοσοῦτον χρόνον ἐμπροσθεὶν τοῦ 'φράκτου τούτου' ἐνοῦ τὸ Ναβαρίνον ἐντὸς ὁχτὸς ἡμερῶν περιε-πεκόμεν τὰς χεῖρας τῶν Ἀιγυπτίων. Ἐν μέσῳ δὲ σφραγίας λογομαχίας προετείνεις τὸν Κοινότηταν νὰ ἐκλέξῃ ὅσον
θάτερον ἢ μόνος (ὁ Κιουταχῆς), καθ" ἐαυτὸν ἐργαζόμενος νά ἐκπορθήῃ τὸ Μεσολογγίου ἐντὸς ἐνδὲ μηνὺς ἢ νά καταληυτῇ εἰς αὐτὸν (τὸν Ἰδραίμ) ἦν ἑντὸς δύο ἐθνομάδων ἀγάγῃ τοῦτο εἰς πέρχα. Κατὰ συμβούλην τοῦ Ταχίρ Αμπά προμελήθησεν ὁ Ῥεσίτ τὸ δεύτερον καὶ ἀπεκδόχη πάσης εὐθύνης ἀπέναντι τοῦ Πατισσάχ καὶ ἀπαθών τοῦ λοιποῦ ἐν τοῖς πορφάτῳ ὑμνήμων καὶ τοὺς ἐναντίον τῆς πόλεως προσεκλήμενος σταθμοὺς ὑπὸ μεγάλης κατεχόμενος κρυφίας ὁργῆς καὶ ὑπὸ σωπηλῆς ἐλπίδος ἐπὶ ταχέιαν ἐναντίον τῶν Αιγυπτίων ἐκδίκησιν. Εἶτα ἤξετο ὁ Ἰδραίμ πασσάς, πρὶν ἡ προβῇ συναράξῃ εἰς τὴν ἐπίθεσιν, νὰ ἐκτελῇ σειράν ἐργῶν ἀποβλητῶν ἐν χρείττειν ἀπεκλείσον καὶ μέλλουσαν ἐνέργειαν ἀποτελεσματικῶτεραν, ἀτίνα ἐπὶ ξέ ἤτι ἐθνομάδας ἀπηχώρον τὸν στρατὸν αὐτοῦ.

Οἱ ἡρωικοὶ Μεσολογγίται εὐδόλως ἐπιτηθήσασιν ἐκ τῆς ἀφιγείως τῶν Αιγυπτιακῶν στρατευμάτων. Ἐτι νὸν ὁ ἐν τῇ παραλήτῳ αὐτῶν πλέοντες ζυγεῖται κατάφθονον ἐκ διαλειμμάτων νὰ κομίζων εἰς αὐτῶς  φρότα προσφάτων τροφῶν καὶ πολεμιφόδιων καὶ διάφορα. ὡς ἐπίσχεσι τῷ Ἐλλήνων παλληκαρίων κατάφθονον ἐς εἰσέλθωσι eis τὴν πόλιν. Ἀκλόνητος ἐτι ἦτο ἡ τῶν Μεσολογγιτῶν καὶ τῶν Ρωμελιστῶν αὐτῶν ἄρματολων ἐπίς, ὃτι ἡ κυθήρνητος τοῦ Ναυπλίου ἐξῆλθε καταρθώσῃ νὰ εὑρῇ τὰς ἀναγκαίας δυνάμεις πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀπαραμβλῶς σπουδαίον Αἰγύπτιον προσφυγοῦν. Ἀπὸ τῦ χρόνου ἐς τῆς ἐπανόδου τοῦ Μικούλη ὁ πρόκριτος τῆς Ἰδρας ἔξητον παρὰ τῆς Κυθήρνησις καταπείγοντως ἔνα παράσχη αὐτῶς τὰ ἀναγκαία πρὸς διὸν τὸ δυνατὸν ταχύν ἐξπλοῦν τοῦ στόλου αὐτῶν χρήματα. Ἡ Κυθήρνησις ἐν τῇ δεινῇ χρηματικῇ ἀπορίᾳ, ὡς ἦς κατείχετο τότε, ἐξῆλθε νὰ προδῇ εἰς τὴν ἐκποίησιν τῶν ἑθνικῶν χτημάτων. Ἀλλʼ ἐπειδή ἐνθεὶ μὲν εἰς μίαν τειαύτην ἐνέργειαν τῆς Κυθήρνησις ἀντέθηκα διάταξις τῆς ἐν Ἀστρεί συνελεύσομεν, ἐς ἄλλον εἰς τὰ Ἀγγλικὰ δάνεια εἶχον συνομολογηθῇ ἐπὶ ὑποθήκη τῶν χτημάτων τούτων, ἡ βουλὴ ἴσην ἡ συναίνεσι εἰς διάθεσι πλέον ἡ ἀμφίδελον, εἰς
ην τὸ προκείμενον. Ἀντι τούτου ἐπεκαλέσατο τὴν φιλοπάτριδα συνδρομῆς τῶν Ἐλλήνων, καὶ ἡ ἐπικλήσεις αὐτὴ ἐστέφθη ὑπὸ μεγάλης ἐπιτυχίας. Ἡ βουλὴ αὐτὴ ὑπέγραφε διὰ 82 χιλιάδας γρασίων, τὰ μέλη τῆς κυβερνήσεως καὶ οἱ ὑπουργοὶ (7)19 Δεκεμβρίου 1825) 42005, οἱ ἐν Σύρῳ ἔμποροι 30000 καὶ ἡ εἰς ἑθελούσας πρόθυμος φιλοπατρία πολλῶν ἰδιωτῶν διεφάνη ἐν καλλίστῃ φωτὶ. 'Αλλ' ἡ ἀπόπειρα τοῦ ἐκδοῦναι ἐν αὐτῇ τῇ Ἐλλάδι δάνειον προαιρετικὸν ἀνερχόμενον εἰς ἐν ἑκατομμύριον Ἰσπανικῶν ταλλήρων (24)5 Ἰανουαρίου 1826) οὐδὲν ἐπήνεγκεν ἀπότελεσμα. Ἔν τούτοις διὰ τῆς προαιρετικῆς συνδρομῆς κατορθώθη ὡστε, μεθ' ἔλητη τὴν τῶν ναυτικῶν νόσσων πρὸς ἀλλήλας διήγησαν, νὰ καταστῇ πλώμος νέος στόλος συγκεκριμένος ἀπὸ 20 Ὕδραϊκων καὶ τεσσάρων Ψαριανῶν πλοίων, μεθ' οὗ ὁ Μιαούλης ἐνώθης μετὰ τῶν ἐν τοῖς δδαί συν τοῦ Μεσολογγίου ὑπολειπομένων τριών μόνον Σπετσιωτῶν πλοίων ἄρθρευτο τῇ 9)21 Ἰανουαρίου 1826 εἰς τὸ λιμνοθάλασσαν φρουρίου Βεκιλέαδι καὶ ἤρξετο τῆς μετὰ τοῦ Τουρκικοῦ στόλου ναυμαχιας. Εἰ καὶ ἐν ἄρχη δὲν ἦτο αὐτὴ εὐδυναμία εἰς τοὺς Ἐλλήνας, ἐν τούτοις καταράθηκαν νὰ ἀνατινάξωσιν εἰς τὸν ἀέρα κατὰ τὴν νόκτα τῆς 15)27 Ἰανουαρίου παρὰ τὴν Προχοπάνιστον Τουρκικὴν τίνα κατεβάταν καὶ τῇ 16)28 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς τὸν ἀκόμη ἄρχηκονα πλοίων συγκεκριμένον ἵσχυρον ἐχθρικὸν στόλον νὰ ἐκδιάλεξαι, νικηφόρως ἐκ τοῦ σωστά ἔγνωσιμου, ὅπισθεν τῶν «μικρὸν Λαρδανέλλων». Νῦν τέλος ὁ ὅρμος τοῦ Μιαούλης καὶ ἡ πρὸς τὰς Ἰονίων νῆσοις ὅδος κατέστη αὐθημέρεια ἀνοικτή, καὶ κατορθώθη νὰ εἰσχωρισθῶσιν πολεμοφόδια καὶ τροφὴ ἔλλοις δύο μηνάς εἰς τὴν πόλιν, ἐνθά εἰχον ἤδη καταβρωθῇ πάσαι αἱ κάμπης, ἡμῖνοι καὶ δνοί, εἰχεν ἐξαρατοθῆ ὁ ἄρτος καὶ ὁ μη ἀληθεομένος σίτος διενέμετο ἐν ἠμερησίαις μερίσιν κινδυνώδους γλυκρότητος (50 δραμάλων). Περὶ τὰ τέλη Ἰανουαρίου ὁ Μιαούλης ἐπέστρεψε εἰς τὴν ᾽Υδραν. Ἡ κατάστασις τοῦ Μεσολογγίου ἦτο λίγα δεινή. Ἐντεῦθεν ἀπὸ τῆς ἄρχης τῆς πολιορκίας μέχρι νῦν εἶχον πέσει 1500 παλληκάρια, ἡ πόλις ἔκειτο νῦν ἐν ἐρειπίσει, αἱ δὲ ἐν
ταίς λιμνοθάλασσαις καὶ τηλώδεσι τάφροις ἐργασίας καὶ αἱ ἐκ τῆς κακοκαρίας ταλαιπωρίαν παρέχον τοῖς πολιορκομένοις μεγάλας θλίψεις καὶ στενοχωρίας. 'Ἀλλὰ καὶ οὕτω τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν Ἦλληνων ἢτο ἀχαμπτον' πᾶσι: αἱ περὶ παραδοσεῖς προτάσεις τοῦ Ἰδραίμ ἀπερρήθησαν μετὰ σχημάτω ἀποφασιστικότητος. 'Η θέσης τῶν πραγμάτων ὑπὸ ἔτοιμον στρατιωτικήν καθίσματο καθ' ἐκάστην κινδύνωδοςτέρα. Ὁ Ρεῖττ πασαῖς εἰχὲν αὐθεντήσει αἴθις τῶν στρατῶν αὐτοῦ μέχρι 10 χιλιάδων ἄνδρων καὶ ἠδύνατο κάλλιστα νὰ ἀποκρούῃ τὰς ὀλίγας ἔκχοντας τάς ἄρματολῶν, μεθ' ὅν ὁ Καραϊσκάκης, ἀλλικάς λίγον ἐν ταῖς κινήσεις αὐτοῦ στενοχωρούμενοι ἐκ τῆς φοβερᾶς ἐρημώσεως τῶν τῆς Αυτικῆς Ἡλλάδος χωρῶν, ἤπειλει αὐτῶν ἐκ τῶν νόμων. Ἡ χυρία ἐπείδης τοῦ Ἀγιοπιτείου στρατοῦ, ἀνερχόμενος ποι ἐς 13 χιλιάδας ἄνδρας, ἀρίζκτο τῇ 12)24 Φεβρουαρίον. Τὰ πολλὰ νεοτικά ἐγερθέντα καινοιστασία ἤρξατο ἐρευγόμενα ἀπὸ 40 πυροβόλων πῦρ ἀλήθως τρομερῶν, ἕπερ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ὀλίγος μὲν ἐφόνευσεν Ἡλλῆνας, ἀλλὰ κατέστρεφεν διόμηκερός τό λοιπὸν τῆς πόλεως. Τῇ δὲ 15)27, δόο ὀρας μετά τὸ μεσονύκτιον ἐπετείθη ὁ Ἰδραίμ μετὰ κρατερᾶς δυνάμεως πρὸς ἐξωτερικοὺς τοῦ ὀχυρωμάτων νεοτικά ἐγερθέν πρὸ τοῦ προειρήματος Ὀδοιπορία καὶ κατέληκαν αὐτῶς ἐξ ἐρεύνου. Ἀλλὰ τῆς ημέρας ἐπιγενομένης οἱ Μεσολογγίται ἐξελήλυθαν αἴθις τῆς θέσεως τύχης διὰ λυσσαλεῖς εἰρήνης ἐπιθέσεως τῶν Ρουμελιώτων, καὶ αὐτὰ τὰ στρατεύματα τῆς φρουρᾶς τοῦ Ἰδραίμ μᾶχην ἐπειράθησαν δις μέχρι μεσημβρίας νὰ κατακλάσως τοὺς ἀνδρείους Μεσολογγίτας. Ὀρισμενικῶς νῦν ὁ Ρεῖττ ἤρώτα τὸν ἀντιπάλον αὐτοῦ: «Φρονεῖς ἐπὶ νῦν ὡς πρὸ μικροῦ διδ εὑρίσκεσαι πρὸ φράκτου;». Καὶ ὁ Ἰδραίμ ὑπερεχρεώθη νῦν νὰ παράσχη ἀυτῷ κατηχημένως διπλῆν ἐκανοπτήσην, οὐ μόνον ἐξαιτούμενος τὴν συνδρομὴν αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ γράφων πρὸς τὸν Σουλτάνον διὶ εἰχὲν ἀνάγκη τῆς συνδρομῆς ταύτης.
κατὰ τῆς πόλεως ἐπίθεσιν νὰ διευθύνωσι πρὸς τὸ κατὰ θάλασσαν μέρος. Ὁ Ἰδραῖος διέταξε νὰ ἐπισκευασθῶσι τὰ λείψανα τῶν πλοιαρίων τοῦ Γιουσουφ, ἐτὶ δὲ νὰ ἐξυποσιν ἐν Ἐπαρτων καὶ πολλαὶ νέαι σχεδία καὶ λέμβοι λίαν ἀδαμαντίοι (αἱ ἀλατογενὲς λανσάνες) καὶ νὰ ἐξοπλισθῶσι. Τότε δὲ ὁ Χουσέιν μετὰ 1900 Ἀράβων κατέλαβαν ἐξ ἐρώτου τῇ 2610 Μαρτίου μετὰ σφοδρῶν μάχην τὸ φρούριον Βασιλιάδι, καὶ τῇ 2812 Μαρτίου (ἀκριβῶς καθ' ὅσα ἐν χρόνον ὃ Τζαβέλλας ἐπεχείρησε δεινὴν κατὰ τὸν Ρεσίτ ἐξοδον), τὸ νησίδιον Νολμά, τὴν κλείδα τοῦ Ἄιτιλικοῦ. Μετὰ τὸ γεγονός τοῦτο τὸ Ἄιτιλικὸν παρεδόθη τῇ 11313 Μαρτίου, συμφώνως δὲ πρὸς τοὺς ὅρους τῆς παραδόσεως οἱ νικηταὶ ἐφείσαντο τῆς ζωῆς τῶν 3000 κατοίκων, ο将士εις μετάφθησιν εἰς Ἀρταν.

Ἡ μεσιτεία, ἡν εὔθυς μετὰ ταῦτα ἀπειράθη νὰ ἐνεργήσῃ ὁ Ἄγγελος λόρδος ἐν Κερκύρᾳ ἀρμοστής, ὁ στρατηγὸς σιρ Φρειδέρικος Αδάμ, ὅστις καὶ αὐτός εἰχε γινακία Ἐλληνίδα Κερκυραίαν, ἀπερρίφθη ὑπὸ τέ ποι τῶν Μουσουλμάνων καὶ τῶν Ἐλληνων. Οὐχ ἦσσον ζωηρώς ἀπέρριψαν οἱ Ἐλληνες σύμβασιν παραδόσεως λίιαν εὐνοίκιην ὑπὸ τοῦ πασά αὐτοῦ προτάθησιν (212 Αὐγούστου). Οἱ Ἐθνομανοὶ στρατιλάται, ο将士εις νῦν μετὰ νέας δυνάμεως καὶ ἐνεργείας ἐστράφησαν ἐναντίον τοῦ Ἡμερογόνου, ἔζησαν νὰ καταλάβωσί το ἐν μετὰ τὸ ἀλλὰ πάντα τὰ ἐξωτερικὰ ὁχυρώματα. Ἐν πρώτοις ἐπέτεθησαν ἐναντίον τῆς λιμνοθαλασσίας νῆσου Κλεισόβας, τῆς κειμένης νοτιοανατολικῆς τῆς πόλεως εἰς ἕνας τετάρτον τῆς ώρας ἀπ' αὐτής ἀπόστασιν, ἐνθα οἱ Ἐλληνες ἐλέγαν ὁχυρώσει ἴσχυρῶς τὴν μονήν τῆς Ἀγ. Τριάδος. Ἐναντίον τῆς νῆσου ταύτης, ἐν ὑπερήπτιζον μόλις τριακόσιοι Ρομμελίοται ὑπὸ τὸν Τζαβέλλαν ἔχοντα τέσσερα μόνον κανόνια, ἤγεν ὁ Ρεσίτ αὐτὸς 2000 Τούρκους καὶ Ἀλβανοὺς ἐπὶ 93 λέμβων ἄλλα τραυματίσθησι καὶ ὁ ίδιος ἐν τῇ ἐπιθέσει ταύτῃ ἄρχησες ἐν προσδρότητι μάχη, καὶ οἱ Ἀλβανοὶ ἔπαθον δεινοτάτην ζηταν. Καὶ ἔτε τέλος ὑπεχώρησαν κατά
τὴν ἐσπέραν, ὁ καταδιώκων αὐτοῦς Τζαβέλλας ἐκυρέωσεν ἐπὶ τὰ ἐπὶ λέμβους· καὶ οἱ μὲν "Ἐλληνες ἀπώλεσαν· κατὰ τὴν μάχην 35 ἀνδρας, οἱ δὲ μουσουλμάνοι πλείονας· ἢ χιλίους πολεμιστές· (25[6 ἀπριλίου). Η καταλαβοῦσα δὲ τὸ τοὺς μουσουλμάνους ἀθυμία ἤτοι ὑπ' ἑαυτοῦ μεγάλη, ὅπερ οἱ Μεσολόγγιται ἦδοναν τὸν νῦν νὰ σωθῶσι πιθανῶς, ποιοῦμενοι ἔξοδον τολμήρουν ἐκ τῶν ἐρε- πίων τῆς πόλεως αὐτῶν, ἵνα ἐλαμβάνων εὐθὺς τοιαύτην ἀπό- φασιν. Ἀλλ' ἄτυχώς ἠλπιζόν ὅτι, ὅπως μέχρι τοῦ τοσοῦτον θαυμασίας διεσώθησαν ἐκ πάντων τῶν κινδύνων, οὕτω καὶ νῦν ἐμελλε νὰ ἐλευθερωθῶσι τῆς πολιορκίας διὰ βοηθείας ἔξωθεν ἐρχομένης· ἀλλὰ νῦν μάτην, πρὸς ἀίσχος τῆς λοιπῆς Ἐλλάδος, προσεδόνας τοιαύτην σιωπήριαν.

Ἀμηχανία, ἀπορία, ἀτολλία εἶχον τότε πανταχόοι παραλύ- σαι τοὺς Ἐλληνας. Οὐδὲν ἐκινεῖτο ἐν τῇ λοιπῇ Ἐλλάδι ὑπὲρ τῶν ἐν ταῖς Ἀλτιφιλίαις λιμνοθάλασσαι ἡρώων. Μόνον δὲποιο- ναὶ τινες καὶ δεσποινίδες Ἐλληνίδες ὀνομαστῶν οἶκων, ἐν αἷς ἢ τοῦ Καίρη ὴραλα καὶ ὑψήλης μορφώσεως ἐμοιροῦσα ἀδελ- φῆ, ἢ ποιήτρια Εὐανθία, οἱ θυγατέρες τοῦ Ἰακώβου Τομπάζη καὶ τοῦ Ἀναστασίου Σαμαρίτου, ἡ γυνὴ τοῦ Γεωργίου Σαχίνη, ἦτε δὲ καὶ τὶς ἀδελφῆς τοῦ Ἀντωνίου Μελιδώνη, ἀπηύθυναν ἀπε- γνωσμένην τινὰ βοηθείας ἐπίκλησιν, μάτην ὡς νεέταις ὑπὸ δὲ τοῦ νεολελυκέναν γυναικεῖον κόσμον τῆς Ἐδρίσης ἐξα- τούμενα ἢδον ῥεμάζει τὴν ἀνάκλησιν τῶν ἐν ταῖς μωσαικοντιν- καῖς ὑπηρεσίαις Φλάγχιν 1. Ἀλλ' ἢ πρὸς τὸ Μεσολόγγιον ἀκα- ραξία τοῦ Ἐλληνικοῦ κόσμου ἐνήργησαν ἐπὶ τέλους κατὰ τρό- πον θανάτηρον, διὸ οἱ κάτοικοι καὶ οἱ στρατιῶται τῆς πο- λιορκουμένης πόλεως πάσχοντες νῦν δεινὴν ἐλλειψιν ἄρτου διέ- τρεχον τὸν κίνδυνον νὰ καταβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ δραστικωτάτου συμμάχου τοῦ Ἰβραίμ, ὑπὸ τοῦ λιμοῦ. Κατὰ γῆν δὲν ἦτο δυνατὸν πλέον νὰ ἐνεργῆσῃ τις λύσις τῆς πολιορκίας. Εἶναι ἀληθεῖς ὅτι κατὰ τὸ ἱδροτοὺ τοῦ 1825 ἢ δεινὴ ἐντύπωσις, ἢν ἢ ἀρχαῖα καὶ νικηφόρος ἐναντίον τοῦ Ναυπλίου προέλατος τοῦ


'Ἰστορία Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Τόμος Ι'.
'Ιβρατέ ἐνεποίησεν ἐπὶ τοὺς Ἑλλήνας, ἀπαξ ἔτι εἰχὲν ἐμβάλει ἀδθής εἰς τοὺς Ἑλλήνας σκέψιν νὰ γυμνάσωσι τὰ παλληκάρια τὰ Ἑλληνικὰ κατὰ σύστημα Ἑλληναῖον. Ο Γάλλος φιλέλλην Φαβιέρος, γενόμενος ἀπὸ τῆς 22)4 Ἰουλίου ἀρχηγὸς τάγματος ἡμετρικῶν νεώτεροι σχηματισθέντος, ἴσχυοι τράγματι κατ' ἐντολήν τῆς Κυβερνήσεως νὰ ὁργανώση καὶ ἅσκηση νέαν φάλαγγα τάγματι, στρατιωτῶν, φάλαγγα, ἢτε κατὰ μικρὸν ἐμελλέ 
ν' ἀδίκηθη μέχρι 4000 ἀνδρῶν. Μεθ' ὁλην δὲ τὴν δυσχέρειαν, ἢν παρεῖχε τὸ ἔργον τοῦ συναρμολογεῖν ὁμολόγῳ τὰς ἄριστος ἀρχιβόλης ἑιδικής τῶν ἀτάκτων παλληκαρίων: μετὰ τῶν τύπων τῶν Ἑλληναῖων, ὁ ῥήτης καὶ δραστήριος Γάλλος ἐπράξε πάν 
διὶ ἱδύνατο πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ. 1. Ἀλλ' ἐνεκὰ τῆς ἀποξηράνσεως τῶν χρηματικῶν πηγῶν κατέστη ἐπὶ τέλους ἀδυ 
νατον νὰ μεταχώσει τὰ νέα στρατεύματα εἰς τὴν ἐκμειουσιμέ 
νην ὅλως τειτωλίαν. Καὶ πρὸς μεγάλην συμφορὰν τῆς Ἑλλά 
δος ἀπέτυχεν ὀδοσχέρας καὶ τις ἐπίθεσις, ἢν ο Φαβιέρος μετὰ 
2000 τάγματι καὶ 800 παλληκαρίων ἐπερείσχθηκεν ἀπὸ τῆς 
2)14 Μαρτίου ἐναντίον τῆς ἐν Ἑβσοῖα Καρύστου. Ο Φαβιέρος, 
ὅν ἀπαύστως κατεδίωκεν ἐν Ἑλλάδι ἡ ἀτυχία, μόλις 600 ἄνδρας 
ἡδυνήθη νὰ ἀγάγῃ (τῇ 21)2 Αὐγοῦστου) ἐπὶ πλοῖον σφόνω τοὺς εἰς 
Τήνον, ἄθεν ἀδθής τῇ 2)5)6 Ἀπριλίου ἀφίκετο ἐν Ναυπλίων. 
Ἡ ἀπὸ τοῦ ἅρμου δὲ τοῦτο ἐν τῇ χερσονήσῳ Μεθάνοις παρὰ 
Δαμνίλλα ἀρξαμένη ἀναδρομάνως τῆς φαλάγγας αὐτοῦ ἢτο 
ἐπιχείρησος δυναμένη νὰ ἐχῃ σπουδαιώτητα ἐν τῷ μαχράν κει 
μένῃ μέλλοντι. Τὸ γε νῦν αἱ ἐλπίδες, ὧς οἱ ἐν Ἑλλάδι συνέ 
δεσον μετὰ τῶν τύπων τῆς Ἑλληναῖας τάγματι, ἀπεδείχθησαν 
ἀντελος ἀπατηλαί. 

Εἰς τὴν ἐν Ναυπλίῳ κυβερνήσιν, ἢς τὸ ἡθικὸν ἀξίωμα ἐπὶ 
μᾶλλον καθ ἐκάστην κατεπίπτε, ἢ δὲ θέσις καθιστάτο διηνεκῶς 
μᾶλλον ἄπορος καὶ σικτρά, οὐδὲν ἄλλο νῦν ὑπελείπετο ἢ ἀπαξ 
ἔτι νὰ ἐπιχειρήσῃ νὰ ἔλθῃ εἰς βοήθειαν τοῦ Μεσολογγίου ὑπὸ 
τοῦ ναυτικοῦ. Ἀλλὰ τοῦτο ἢτο σφόνα δυσχέρας. Διότι τὸ 

1. Cervinus. σλ. 103 πφ.
'Η δυσχερής θέση του Μεσολογγίου 51

'Ελληνικόν ναυτικόν περιέστη τότε εἰς ὁλεθρίαν διάλυσιν. Τά ἀναρχικὰ πλήθος τῆς Ὡρακής καὶ τῶν Σπετσών προετίμουν τότε πάντοτε νὰ ἐνεργωῦν κατὰ θάλασσαν ἐν πλοῖοι πειρατικοῖς καὶ νὰ λεγαλώσου ἐν τῇ ἀνατολικῇ Μεσογείῳ ἀπηνὼς τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα πασῶν τῶν σημαίων. Μόνον δὲ μετὰ ἀπεγνωσμένων προσπαθειῶν κατάφερον ἡ Κυβέρνησις καὶ οἱ ναύαρχοι Μιαούλης καὶ Σαχτουρής νὰ παρασκευάσωσιν ἅπαξ ἔτι τριάκοντα πλοῖα, ἀτινα τῇ 19)31 Μαρτίου 1826 ἔπλευσαν εἰς Αιτωλίαν. 'Αλλ' ὁ στόλος οὐτος δὲν ἦτο ἀξιόμαχος. Τινὰ πλοῖα εἴχον μόνον 20 ναύτας, ἔλειπον δ' ἐν τῷ στόλῳ ὀλοσχερῶς ἀβαθεῖς κανονιοφόροι λέμβοι, ἐπιτήδειοι δὲς τόν ἐν λιμνοθάλασσαις πόλεμον. Ο δὲ Μιαούλης οὐδ' ἐλάχιστον ἐμπροσθεν τοῦ Μεσολογγίου ἠδυνήθη νὰ διαπράξῃ ἑναντίον τῶν Ὀθωμανῶν, εὑρε δ' ἔτι τὰς εἰς τὰς λιμνοθάλασσας ὁδοὺς ἀποκεχλεισμένας ὑπὸ τῶν πυροδολοστασίων καὶ τῶν ἐξωπλισμένων λέμβων. Ο δὲ Ἰβραίμ πασάς, ὡς τοῦτο καλῶς ἐγίνωσκε, ὡς ἁραδύτερον ὑμολύγησε τοῦτο, ἔτι πιθανῶς θὰ ἤναγκάζετο νὰ ὑποχωρήηῃ, ἐὰν τὸ Μεσολογγίον ἐλάβανε τροφῆς ἔπε τρεῖς μόνον ἐβδομάδας ἑξαρχοῦσας, εὐφρασύνως πάνυ ἐξέλετε τὸν 'Ελληνικὸν στόλον ἀναγκαζόμενον νὰ καταλίψῃ πλέον τὴν πόλιν εἰς τὴν τύχην αὐτῆς.

Οἱ ἐν Μεσολογγίῳ 'Ελληνες περὶ τὰς ἀρχὰς 'Απριλίου εἴχον ἔτι ἐν ταῖς ἀποθήκαις αὐτῶν μερίδας τροφῆς εἰς δύο μόνον ἥμερας ἀναλογοῦσας. Ὅ λιμὸς νῦν ἐπήρχετο μεθ' ἕλεων τῶν φρικαλεσθησίων αὐτῶν. Ἡδὴ οί κάτοικοι ὡς μόνην τροφῆν εἴχον τοὺς μόος. Ἐχθοὺς καὶ ἀσταχοὺς μόνον μετὰ κυνδύνου ζωῆς ἠδυνήτω νὰ πορίζωνται ἢ δὲ γεώτος τοῦ φίλους καὶ τῶν δερμάτων τῶν ζημῶν παρήγα γυνετερίαν, τὴν μάστιγα ταῦτην τοῦ νέτου. ἦ δὲ ἄθλητος τῶν νοσούντων ὑπερέβαινε πάσαν περιγραφὴν. Χαλεπῶν δὲ φύσις ἐπίζε ἐν τοὺς ἐτί ὁγιεῖς. 'Αλλά καὶ οὐτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων οἱ Μεσολογγίται ἀπέρριψαν αὐτῆς εὐπαθῶς τὰς προτάσεις, ὡς ἐπανέλαβεν ὁ Ἰβραίμης περὶ τῆς ἐπι θρος παραδόσεως τῆς πόλεως, ἀπόφασιν ἐχόντες πλέον, μετὰ δημοσίᾳ γενομένῃ κοινῇ σύσκεψιν, νὰ διανοίξωσιν ἑαυ-
τοίς διεξόδουν διὰ τῶν ἐπιλων εἰς τὰς μεσογείους Ἐλληνικὰς χώρας. Ἐξήτουν νῦν ἕρω τιθητοτε κινδύνῳ νὰ διέλθωσι ξεφή-
ρεις τὴν νύκτα τῆς 10)22 Ἀπριλίου, ἡμέραν Σαββάτου μετὰ γυναικῶν καὶ παιδῶν διὰ τὸ στρατοπέδου τῶν Μουσουλμάνων.

Πρὸς τὸν σχοπόν τούτων ἑπεμψαν μετὰ σπουδῆς ἀγγελια-
φόρους πρὸς τὸ ὄρος Ζυγόν, ἑνθα ἐστρατοπέδευον τότε ὁ Καρα-
σκάκης καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἁρχηγοὶ μετὰ 2000 παλληκαρίων.
Ἀτυχώς ὁ Καρασκάκης ἔκειτο, καὶ διὰ τούτο τὸ σχέδιον αὐτοῦ,
καθ'o τὰ παλληκάρια αὐτοῦ ἔμελλον νὰ κατέλθωσίν ἀπὸ τὸν
Ζυγόν τῇ 10)22 Ἀπριλίου καὶ νὰ ἐπιτελθοῦσι κατὰ τῶν Μου-
σουλμάνων, ἦνα ὦτοις ἐν τῷ μεταξὺ οἱ Μεσολογγίται δυνηθῶσι
νὰ ἐξορμήσωσι τῆς πόλεως, ἀτελῶς καὶ ἐν μέρει μόνον ἐξετε-
λέσθη. Μόνον ὁ Κωνσταντῖνος Πέτσαρης ἀπεφάσισε νὰ προσβάλῃ
τοὺς Τσέρπκους μετὰ 800 ἀνδρῶν. Οὗτος λοιπὸν ἔβαδε κατὰ
dιεύθυνσιν ἀνατολικὴν πρὸς τὰ δασώδεις Βαρβάσαρον καὶ τῇ 10)22
Ἀπριλίου μικρόν πρὸς τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου κατῆλθεν εἰς
tὴν πεδιάδα τοῦ Μεσολογγίου καὶ διὰ τὸν κρότον Ἰθυρρήνων
cῆσαν τὸ πυροδολισμὸν γενομένου ἐγώς τῆς Μονῆς τοῦ Ἀγίου Συμεώνος
ἐδωκε τὸ συμφωνηθὲν σύνθημα. Ἀλλ' ἀτυχώς ἔνοχοι ποτὲ
Ἱβραίοι καὶ ὁ Ρεσίτ, ὡς ο strtokος τὰς αὐτομολος εἰχὲ
προδώσει τὸ σχέδιον τῆς ἐξέδοι τῶν Μεσολογγίτων καὶ τὴν
σημασίαν τοῦ συνήθημας καὶ διὰ τοῦτο συνήγαγον ἐν πάσῃ
σπουδῇ τοὺς ἐξωτερικοὺς αὐτῶν ἀπὸ Στάμνα καὶ Αἰτωλικοῦ
μέχρι Γαλατά καὶ Κρουνερίου ἐκτεινομένους σταθμοὺς, τὰ μὴ
ἀπαραίτητα ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτῶν στρατεύματα, παρασχεύα-
σαν δὲ ἐνέδραν ἔπειτα ἐν ἀποστάσει ἡμισείας ἀπὸ τῆς πόλεως
ὁρας, καὶ προσέπληθιντες 2000 Ἀλβανοὺς ἠγάκασαν τὸν
Κωνσταντῖνον Βόσσαρην νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπὸ τοῦ Ἀγίου Συ-
μεώνος.

Ὅ άρχηγοι τῶν Μεσολογγίτων μὴ γινώσκοντες τὴν ἀπα-
σίαν ταύτην τροπῆν τῶν πραγμάτων παρασχέοσαν τὰ πάντα
λίαν συνετῶς πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς πόλεως ἐξόδουν. Μικρὸν τὰ ἁμοῦ
νον πλῆθος γερόντων ἅθεον καὶ ἄλλων κατοίκων, εἶτεν δὲν
ηθελον ἢ δὲν ἤδυναντο νὰ καταλίπωσι τὰ αἰματα καὶ δόξης
χεκορεσμένα ἑρείπια, ἀπεχώρησαν εἰς τὸ φυσιγγοδετεῖον, εἰς τὰ λείψανα ἄνεμμομάλου τινος καὶ τινων συνεχομένων οἰκίων. Ὁ ἄρχηγος τῆς ἔξοδου, δὲ γηραιὸς Νότης Βόσταρης, ἀνεκόλυνσε τὸ σχέδιον εἰς τὰ ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς πλευράς τῆς πόλεως, περὶ τὸ πρόφρογμα τοῦ «Μονταλεμβέρτου» καὶ τὸ κανονιστάσιον τοῦ Ῥήγα συνηγμένα πλῆθος. Κατὰ τὸ σχέδιον χίλιοι τῶν μαχηματικῶν παλληκαρίων ἐμελλον νὰ ἐξέλθωσι κρυφῶς τῆς πόλεως καὶ νὰ χρυσώσον ἐν τῷ περιτόμῳ. Ἔσθε δὲ ὅτε νέος πυροβολισμὸς ἀπὸ τοῦ Ζυγοῦ ἦθελεν ἀγγείλει τὴν ἐναρξία τῆς τῶν παλληκαρίων τοῦ Κωνσταντίπου Βόσταρη μετὰ τῶν Τούρκων μάχης, ἔμειλε νὰ ἀρχίση ἡ ἐξοδος. Καὶ μέρος μὲν τῶν Ἐλλήνων ἔμειλε νὰ ἐπιτίθητε ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τοῦ Ρεσίτη ἢ δὲ ἔτερα φάλαγγες ἡ ἐμελλον νὰ ἀναλυθῆσωσιν οὗ ἀπόλεμοι, ἐμελλε νὰ ἐπιτίθητο ἐναντίον τῶν ἱσσον φρεβρῶν Ἀράβων τοῦ Ἰβραίμ, τέλος δὲ ἀμφότεροι αἱ φάλαγγες ἐμελλον νὰ συναντηθῶσιν εἰς 1 1/2 ὀρας τῆς πόλεως κατὰ τὴν ἀμέλειαν τοῦ διημογέροντος Ραζικώτατα τὴν καθέμνην ἐπὶ τῆς ὀδοῦ τῆς ἐπὶ τοῦ Ζυγοῦ μονῆς τοῦ ἅγιος Συμεώνος.

'Ὁ θόρυβος τῶν εἰς ἔξοδον συναγομένων καὶ ἐν μέρει μὲν ἄλληθες ἀπογνώσεως τῶν πατρίδας καταλεπότων Ἐλλήνων ἐφεύλωσαν ἂν ἴδη τὴν προσοχὴν τῶν πολιορκητῶν, οὔτε εἰς ἔπαυσιν πυροβολοῦντες ἐναντίον τῶν προμηχαγόρων τοῦ ἀνατολικοῦ μέτωπον. Ἐπελθόντος δὲ τοῦ μεσονυκτίου καὶ οὐδενὸς ἐπὶ ἀκόλουθον πυροβολισμοῦ, ἡ ὁμήρη τῶν στρατευμάτων ἐγένετο ἀδάκραστος. Τέλος δὲ ἡ σελήνη ἐφάνη ἐν τῇ ὕλῃ λάμψει αὐτῆς, οὐχὶ πρὸς ὕφελος τῶν Ἐλλήνων, καὶ νῦν ἐξώρισάν πάντες ἐκ τῆς πόλεως διὰ τῶν πρὸς τὸ σκοτίν τοῦτον ἐπὶ τῆς τάφρου ῥητορικῶν γεφυρῶν. Ἐμπροσθέν ἐπορεύετο τὸ πλῆθος τῶν μαχητῶν ἐπὶ ἄνδρον, περὶ ποινεὶς ἄγρεις, ὅπο τὸν Νότην Βόσταρην, Κίτσουν Τζαβέλλαν καὶ Μαχρήν, εἶτα τις γέφυρος, οἱ ἥλιοι ὑποστῆσιν ἀπεδυχότοι πάντες, ἀι ἀνδρικὰς ἐνδεδυμέναι γυναικεῖς μετὰ τῶν μικρῶν παιδιῶν αὐτῶν, πάντες ἐνοπλοί. Ὑπόλοιπον τοῖς μαχητῶν ἔπλευροι τῆς πορείαν. Οὔτως 9000 περὶ πνοῦ ἀνθρώποι ἐπεξεργάζαν τὴν διέξοδον. Ἡ ἐπιχείρησις ἐπαὶ—
νετο δι έμελλε να ἐπιτύχη. Καὶ δὲ μὲν Μαχρῆς ἐμελλε να προελάσῃ πρὸς τὸ Αιτωλικὸν, δὲ Νότης πρὸς τὸ Μποχφρίον, δὲ δὲ Τσαβέλλας να ἀκολουθήση τὴν μέσην μεταξύ ἀμφοτέρων ὅδων. Τὴν φοβερὰν ξεφήρη ἐπίθεσιν τῶν ἀνδρείων Ρουμελιώτων δὲν ἤδυνήθησαν να ἐπίσχωσι οὔτε τὰ ὁχυρώματα, οὔτε τὰ πυροθόλα οὔτε τὰ ὕπελα τῶν Μουλσουμάνων. Μετ’ ἀκατασχέτου ὄρμῃς διέρρηξαν τὰ παλληκάρια τῆς ὄλης ζώνης τῶν ἑχθρικῶν γραμμῶν, ὅπισθεν δ’ αὐτῶν καὶ τὸ πυκνὸν τῶν ἀπολέμων πλήθος, καὶ προῆλασαν εἰς τὴν συστάδα χωρίς να διαίρεθοσιν. Ἀλλὰ μετὰ ἡμίσειαν ὥραν συνηντήθησαν πρὸς 500 πολεμίους ἱππείς, οἵτινες δὲν ἤδυνήθησαν μὲν να βλάψωσι ἀλλὰ κατέσφαξαν μέγα πλῆθος τῶν γυναικῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν καὶ κεφαλικῶν, μεχρισόταν εἰς βοήθειαν τῶν ἦλθον ἑκατὸν “Ελληνες, οἵτινες ἀπὸ Κλεισόδας εὐχόμενοι διέθησαν τὰς λιμνοθαλάσσας καὶ ἤνωθησαν μετὰ τῆς συνοδείας. Τέλος ἡ Ἐλληνικὴ φάλαγξ ἄφικετο εἰς τὸν Ζυγὸν καὶ ἐνόμιζεν ὅτι ἐλεφαίσθη. “Ἀλλ’ ἐνταῦθα περιέπεσαν ἄπαξ ἐτ’ εἰς Ἀλβανικήν ἐνέγραπο, ἢς τίνος αἱ ἐπιθέσεις παλλοῦσι ἁθῆ ἐκ τῶν “Ελλήνων οἴλεσαν ἄνδρας, ἐσωσόδοται συνηντήθησαν μετὰ λόχου τινὸς Ρουμελιώτων τοῦ ὀπλαρχηγοῦ Δράκου, οἵτινες παρέσχων αὐτοῖς ὀλίγας τροφᾶς καὶ ὀδηγήσαν αὐτοὺς εἰς τὰς κορυφὰς τοῦ ὄρους. Τὴν ἐπομένην ἡμέραν ἦλθον εἰς Δερβεκλότην, ἐνθα εὗρον τὰ ὀλίγα παλληκάρια τοῦ Κωνσταντίνου Βόσσαρη, ὅτις δὲν ἤδυνήθη να σώσῃ αὐτοὺς. Τὴν ἐπομένην ἡμέραν ἄφικοντο τέλος εἰς Πλάτανον. “Ἀλλὰ 500 στρατιωτῶσι καὶ φοβερὸν πλῆθος ἀπολέμων ἀπώλετο κατὰ τὴν ἐξοδον ταύτην. Μόνον δὲ 1800 ἄνθρωποι, ἐν ὅλῃ 200 γυναικεῖς διεσώθησαν εἰς Πλάτανον.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐν τῷ Μεσολογγίῳ αὐτῷ διεδραματίζοντο σκηναὶ φοβερὰ ἔχουσα ἐν μέρει μὲν τὸ ἄρχατον πάθος, ἐν μέρει δὲ χαρακτῆρα φρικώδης. “Ὅτε τὰ παλληκάρια διέρρηξαν τὰς ἑχθρικὰς γραμμὰς, τὸ πλῆθος τῶν ὄπισθεν ἀκολουθοῦσιν Μεσολογγιτῶν περιήλθεν ἐν ῥυθμῷ καὶ ταραχῆν. Ἡ φωνὴ ἀπλῶς, ὁπλῶς, εἰς τὰ ὁχυρώματα, εἶτε ἐν προδοσίᾳ ἐκστατιζότα-

54 Καταστροφὴ του Μεσολογγίου
οθείσα', εἴτε ἐκ τῆς παραφρονοσ ἄγωνις καὶ ἀπογνώσεως, ὅθησε τὸ πλήθος εἰς τὴν ἄρτι ἐγκαταλειφθέιςαν πόλιν, οἷς ἔμαθενοι ἐπικείμενοι τοῖς Ἐλληνεσι εἰσῆλθαι εἰς τὴν πόλιν. Καὶ νῦν τὰ ἑρείπτα τῆς πόλεως ἔγενοντο θέατρον ἀρταγης, φῶνοι καὶ ἀναριθμητών φοβερῶν κατ’ ἱδίαν συμπλοκῶν, ἐνῷ συγχρόνως οἱ τοῦ Ρεσίτ καὶ τοῦ Ἰσραήλ ἐμποτίζαν πολλάκις ὕφονευον ἀλλήλους, ἕνα ἀρτάσασιν ἀπ’ ἀλλήλων τὰ λάφυρα. Μία ὑμᾶς παλληκαρίων ἡδυνήθη νὰ διανοξεῖ ἐκώτῃ ἐδὼν πρὸς τὸ Μποχάρι: ἄλλοι ἔφυγαν διὰ τῶν λιμνοθαλασσών. Ἀλλὰ τὸ μέγα πλῆθος τῶν Μεσολογγιτῶν καὶ μετὰ τῶν πολλῶν ἱνω- μαστῶν ἀξιώτατων, ὡς ὁ Κοκκίνης καὶ ὁ Στουρνάρης, ὁ γηραιὸς πρόκριτος Παπαδιαμάντοπουλος, δυὸ Τρικοῦπα, πολλοὶ Γερμα- νοὶ Φιλέλληνες, ὡς καὶ ὁ Ἐλκέτος ἰατρὸς καὶ δημοσιογράφος Αρ. Μέιερ, εὐρόν τὸν ἡρωικὸν θάνατον. Ἀλλὰ καὶ ἦ τῶν Μου- σουλμάνων ἀπώλεια ἦτο μεγάλη: διότι πανταχοῦ σὲ Ἐλληνεσι ἀνετινάσαντο εἰς τὸν ἁέρα ἀνάπτοντες τὰς πυριτιδαποθήκας αὐτῶν καὶ ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν ἔθαπτον καὶ ἀληθεῖς ἐκατόμβως πολεμῶν.

Τοῦτο ἐγένετο πρὸς πάντων ἐν τῷ φοβερῷ προμαχών Βό- τσαρη. Ὁ δὲ γηραιὸς πρόκριτος Γεώργιος Καψάλης συνήθροισεν ἐν τῇ κυριωτάτῃ πυριτιδαποθήκῃ καὶ τῷ φυσικευδετέω πλῆθος ἀπολέμων. "Ὅτε δὲ πολυπληθεῖς Μουσουλμάνοι εἰσῆλθασιν ἐν- ταῦθα, ἀνεφώνησεν δὲ γηραιὸς ἀνήρ τῶν ψαλμῶν «Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε», καὶ ἀνήψει εἶτα τὴν πυριτίδα πρὸς φρικώδη καταστροφήν φίλων τε καὶ ἑχθρῶν. Καὶ ἡ μεγαλοπρεπὴς αὕτη σκηνή τῆς φρίκης ἐλαμπρούνθη παντικώς ὑπὸ τῆς Ἐλληνίδος ποιητρίας Εὐχνῆλας Καΐῳ ωθῆς μετὰ τὴν πτώσιν τῆς πόλεως.

"Ἰδε ἐν τούτων Τρικοῦπ. Γ. σελ. 341—341: «Ἄλλος ἐγώ ταυτηρωφόρος ἔκειν θείος τοὺς στρατεύντες εἰς τὰ ὀπίσω φωνὴ δὲν ἦτο φωνὴ ἐπι- βολῶν χειλέων. Τείνει τῶν προφοροφόρων ἐκ τῆς διεξόδου ἐθεώρη- σαν ὡς ἀντιπερθήτων ἐμπόδιας τῆς προδόδου τὸ ἐλκυσθῆ τοῦ χαιρεκακία καὶ τὰ φρούρια τῶν ἑχθρῶν καὶ ὡς τόσον πλήρως ἤνωμομένω;» διὰ τοῦτο προτιμάντες τὸν ἐκ τοῦ πυροβολοστασίου τοῦ τείχους θάνατον ὡς ἐνδοξότερον ἐξηγοῦν «ὀπίσω, ὀπίσω» καὶ ἐστραφήσεις καὶ αὐτῶι ὀπίσω». Σ. Μ.
ἐν τῇ πατριωτικῇ τραγῳδίᾳ «Νικηφάτῳ». Ο πόλεμος ἐν τῷ φυσιγγοδετέω τῷ ἐν τῷ Ἀνεμομύλῳ ἐξηκολούθησεν ἐπὶ μέχρι τῆς 12)24 Ἀπριλίου, ὅτε καὶ ὁ τελευταῖος σταθμὸς ἄνετιναχθῇ εἰς τὸν ἀέρα ὑπὸ τῶν ὅπερασπιστῶν αὐτοῦ. Οἱ Μακεδοναῖοι ἀπώλησαν κατά τὴν ἀλώσιν τοῦ Μεσολογγίου 2300 ἔλους ἀνδρῶν. Ὡς λέαιν δὲ ἐκόμισαν μεθ᾽ ἐκαύτων 3000 κεραλας περφυνεμένων. Τετρακιχάλιοι περίπου γυναικεῖς καὶ παιδίας ἐξηνδραποδήθησαν, ὅπως πολλαὶ ἐκατοντάδες ὢστερον ὑπὸ Φιλελλήνων ἐξηγοράθησαν. Ὁ Ρεῖτι ἐμείνεν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐν ταῖς λι- μνοθάλασσαι. Ὁ στόλος δὲ μετεδή ἐν πρώτοις εἰς Μεθώνην, δὲ ὁ Καπητὰν πασσάς μετὰ τῶν πλοίων τοῦ Σουλτάνου ἐπέστρεφεν εἰς τὸν Ἑλλησποντον. Ὁ Ἰδραίμι πασσάς τῇ 16)28 Ἀπρι- λίου ἐπέστρεψεν εἰς Πάτρας.

Οἱ δὲ εἰς Πλάτανον διασωθέντες ἀμύντωρες τοῦ Μεσολογ- γίου ἐμείναν ἐτί μίαν ἐδομιάδα ἐνταῦθα ἵνα συναγάγωσι περὶ ἐκαύτως τοὺς διασωσμένους ἐκ τῆς συνοδείας. Εἶτα δὲ τὰ λει- ψανα ταῦτα τῶν ἅρων καὶ ἡρωίδων ἀπαντάτων δόξης, οἱ παν- ταχοῦ καὶ πάντοτε θαυμαστοὶ τελευταῖοι μάρτυρες τῆς μεγί- στης πασών τῶν μαρτυρικῶν θουσίων τῶν γενομένων ἐπὶ ἑλπίδι μελλούσης ἐλευθέρας τῆς Ἑλλάδος, ὠδευσαν περαιτέρω πρὸς τὰ Σάλονα. Πολλοὶ οἱ αὐτῶν ἀπέθανον ὑπὸ πείνης καὶ καταπο- νήσεως. Μένον 1300 ἀνθρωποὶ ἐν εἰς ἐπίτε γυναικεῖς καὶ τινὰ κοράσια καὶ παιδίας ἤχοντες ἤλειχαν κατωτέραν τῶν 12 ετῶν, ἀρίθμον ἐν ἅρχῳ Ἰουνίου εἰς τὴν Φωκικὴν πόλιν ².


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

'Η σημασία τῆς καταστροφῆς ταύτης.—'Η ἐν Πετρουπόλει συνδιά-
σκεψις 1824.— Προσφυγή καὶ πεποίθησις τῶν Ἐλλήνων ἐπὶ τὸν Γεώρ-
γιον Κάννιγκ.—Τὸ πρωτόκολλον τῆς Πετρουπόλεως : 26/7 'Απριλίου
1825).—Ρωσική, Γαλλικὴ καὶ Ἀγγλικὴ μερίδες πολιτικοί ἐν Ἐλλάδι
—'Η Ἐλλάς τίθησιν ἐστὶν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Ἀγγλίας (κατὰ τὸ
θέρος 1825).— 'Ὁ Στατόρφος Κάννιγκ.— 'Ἀγγλοφωνοί πρωτόκολλον
23/4 'Απριλίου 1826.—'Ευρωπαϊκή συνέλευσις ἐν Πιάδα ('Απριλίου 1825).
καὶ νέα Κυβέρνησις ὑπὸ Ἀνδρέαν Ζαΐμην.

'Ἡ πτώσις τοῦ Μεσολογγίου ἀπετέλεσε περίπολον ὑπὸ πολλὰς
ἐπόπτες θαυμαστὴν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ ὑπὲρ ἐλευθερίας Ἐλληνικοῦ ἀγώνος. 'Εξ ἐνὸς ἢ ἀντοχῆς καὶ ὁ ἀπαράμιλλος ἱρωισμός,
μεθ' οὗ ἡ μεμονωμένη ὑφ' ὅλου τοῦ κόσμου ἐγκαταλελειμμένη
μητέρα πόλεως τῶν λιμνοθαλασσῶν τῆς Αἰτωλίας ἐπὶ μήνας πολ-
λοις ἴμοντο ἐπιτυχῶς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, καὶ ἐπὶ τέλος
οὐχὶ ἐκφυγεῖ, ἀλλὰ πολλοὶ μᾶλλον κατεβυθήθη εἰς ὑποχαλκὸν
ἀλματος, ἔγχειρε τὸν θαυμασμὸν καὶ τὴν διάπυρον συμπάθειαν
σύμπαντος τοῦ πεποιτημένον κόσμου καὶ οὕτω νέαν παρέσχεν
ἐξαρσίν εἰς τὸν φιλελληνισμόν, ὥστε κατὰ τὰ δύο ἐπόμενα ἐτή
ἐμελλε νὰ καταστῇ ἐξόχως ὑφέλιμος εἰς τοὺς Ἐλλήνας. 'Εξ
ἀλλοῦ ὅμως μετὰ τῆς πτώσεως τοῦ χρυσωτάτου ἐν τῇ ἀνατο-
λικῇ Ἐλλάδι προσπυργίου ἐπίπτε τότε εἰς τῶν ἱσχυροτάτων καὶ
ἀριστῶν στύλων τῆς ἐλπίδος, ὅτι ἡ Ἐλλάς ἠθέληε κατορθώσει,
χυμίζοντα τῶν ἰδίων αὐτῆς δυνάμεων νὰ διατηρήσῃ τὴν στεραν
αὐτής αὐτονομίαν. Ἡθὴ ἐπολλαπλασιάζοντος αἱ ἐνδείξεις ὅτι αἱ
μεγάλαι δυνάμεις τῆς Ἐφρόπης ἔμελλον νὰ ἀπαραίβισαν νὰ
ἐκπληρώσωσι τὴν ἐπίθυμαν τῆς δημοσίας γνώμης καὶ νὰ σώ-
σωσι τὰ ἑρέπτια τῆς Ἐλλάδος ἐκ τῶν χειρῶν τῶν Μουσουλμά-
νων. Ἀλλ' οὕτω ἱστορικῶς νῦν ὑπεθέλοντο ὅτι ἡ μέλλουσα ἀνα-
πτυξίας τῆς ἐλευθερίας Ἐλλάδος ἔμελλε νὰ προσερχοῦσθαι εἰς νέους
δῶς σκοποὺς, καὶ νῦν ἦδη κατέστη ἐπαναθηκὴν ὅτι εἰς τὰς
παλαιὰς αἴτιας τῆς τῶν Ἐλλήνων πολιτικῆς θαυμαστικῆς δια-

57
ρέσεως ἦξετο να προστίθηται καὶ τις νέα λίαν ἐπικίνδυνος ἐν τῷ μέλλοντι ῥοπῇ.

Εἰπομεν δ' ἐν ἠρχῇ τοῦ 1824, μεταξὺ τῶν μεγάλων Ἑλληνικῶν δυνάμεων, καὶ ἰδίως μεταξὺ Ρώσιας καὶ Αὐστρίας ἐγένετο ζωήραι διαπραγματεύσεις περὶ συνθηκήσεως συνδιασκέψεως ἐν Πετρούπολει, πεπερασφόνευσι περὶ τὸ τάτο ὑπὸ τῆς Ρώσης δηλωθέν πρόγραμμα τῆς 9/39 Ἰανουαρίου 1824. Ἄλλα ἐναντίον τάσης προσδοκίας τῶν συνετῶς λογιζομένων Ρώσων πολιτικῶν ἄνδρῶν τὸ Ρωσικὸν σχέδιον δὲν ἐτυχε καὶ χυμονοῦ ὑποδοχῆς οὔτε παρὰ τῇ Πόλῃ, τῇ ἀποκρυψιίς ἀποτόμῳς τῶν εἰδος ἔννησ ἀναμίλεις εἰς τὴν μεταξὺ τῶν Πατισάχ καὶ τῶν Ραγίδων ἐριν καὶ παρὰ τοῖς Ἐλλήνων, κύριες σοφεμάν ἀλλην ἢθελον να στερήσαι λύσιν εἰμί τὴν τελείαν αὐτῶν ἁνεκαρτησίαν. Ἄλλα καὶ αἱ Εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις, ἰδίως ἡ Ἀγγλία, θεωρητικῶς μόνον προσεχώρησεν εἰς τὰς Ρωσικὰς ἰδέας, μόνον ὡς πρὸς τὰς βάσεις αὐτῶν, ἐπιφυλαττόμεναι ἀλλὰ νὰ ἐκφέροσιν ὡς πρὸς τὴν ἐκτέλεις τὰς κατὰ μέρος δίκαι διαφωνοῦσας γνώμας αὐτῶν. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων αἱ ἐργασίαι τῆς Συνδιασκέψεως, τῆς συνελθούσης τῆς 5/17 Ἰουνίου, σοφεμάν, ὡς εἰκός, ἐποιοῦντο πρόσοδον. Ἔπισυνάθησαν δὲ καὶ πολλὰ γεγονότα περακωλύοντα διὸς τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς. Σποουδαίτης δὲ ἐκτέλειστο τότε αἱ νεωτά ἀναπτυχθέασε μετεξῆ Αγγλίας καὶ τῶν Ἐλλήνων σχέσεις. Ἡ τοῦ Κάννικα ἀπέναντι τοῦ Ἐλληνικοῦ ἅγωνος πολιτικῆς καὶ ἡ ἰσχυρὰ ὑπὲρ τῶν Ἐλλήνων ἐνέργεια τῶν Ἀγγλῶν καὶ τοῦ λόρδου Βόρωνος, οὗχ ἡσον δὲ καὶ ἦν Δονδίνῳ διαπραγμάτευσες Ἐλληνικῶν δανείων τοσοῦτον σφοδρῶς ὡς εὐνόητον, ἤθελον εἶναι τὸν τέλος τοῦ Διβανίου ἐναντίον τῆς Ἀγγλικῆς κυριεύσεως, ὧσον εἰς ἀλλο ὑπετέφερον ἰσχυροῖς τὰς Ἐλλήνων ἐπὶ τὴν συνδρομήν τῆς Ἀγγλίας ἐλπίδας.

1. Ἡ Ἀγγλία δὲν μετέσχε τῆς ἐν Πετρούπολει συνδιασκέψεως τοῦ 1824· δ' ἐν Πετρούπολει ἀγγλός προσεμέρεις Βαγνίου παρέστη μὲν εἰς τὴν πρώτην συνεδρίαν, ἀλλ' ἀπεδοκιμάσθη ὑπὸ τοῦ Γ. Κάννικα, διά τούτου. Ὅ Γ. Κάννικα ἔθεσε ἄκαιρον τὴν ἐκτέμβιαν, δὲν ἤθελε δὲ νὰ συμπράττει μετὰ τῶν δυνάμεων τῆς Ἱερᾶς συμμαχίας ὅλων ὁμοὸς ἐργαζομένων. Ἰδὲ κατωτέρω. Σ. Μ.
Καὶ δὲ τὸ γένετο γνωστὸν εἰς τοὺς Ἐλληνας τὸ Ρωσικὸν ὑπόμνημα τὴν προσέλθειν τὴν λύσιν τοῦ Ἐλληνικοῦ ζητήματος, ἑσπευσμένη ἡ τότε Ἐλληνικὴ Κυβέρνησις διὰ τὸ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑπογραφῶν αὐτῆς Ροδίου ἐν τιν πρὸς τὸν Κάννιγχ (ἀπὸ 12) 24 Ἀγούστου 1825 χρονολογουμένη διακοινώσει νὰ διαμαρτυρῆση ἰκανοτάτα ἐναντίον πάσης ἐκ μέρους τῶν μεγάλων Δυνάμεων παραδόχησε τὸν Ρωσικὸ σχεδίο. Τὸν διανόητον δὲ οἱ Ἐλληνες ήταν σαλτάντο παρὰ τῆς Ἀγγλίας νὰ πράξῃ καὶ ἐν Ἑλλάδι ὑπὲρ τῶν ἐν Ἀμερικῆ Ἰσπανικῶν ἀποκινῶν ἰ.

1. Ταύτα εἶναι ἀναφριβὴ καὶ συγκεκριμένα. Αἱ ὑπὲρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἰσπανικῶν ἀποκινῶν πράξεις τῆς Ἀγγλίας ἡ μάλλον τοῦ Γ. Κάννιγχ ἦσαν: 1ον. ὲσι, ἔνω τὸ 1822—1823 αἱ Δυνάμεις τῆς Ἰσραής Συμμαχίας αἱ ἑπεμβαίνουσαν ἐν Ἰσπανίᾳ ὑπὲρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς μοναχικῆς ἀπολυταρχίας ἐναντίον τῆς ἐπαναστάσεως, ἁθελον τὰ ἑπεμβαῖνον ἐν Ἀμερικῇ ἡ ἑν υποτάξεως τὰς Ἰσπανικὰς ἀποκινίας εἰς τὸν ἀπολύταρχον βασιλέα τῆς Ἰσπανίας, ὦ Γ. Κάννιγχ ἐκαλώσει τὴν τοιαύτην ἀνάμεσα τῶν Δυνάμεων ἐς τὰ τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἰσπανικῶν ἀποκινῶν πράγματα. 2ον. ὲσι ἡ Ἀγγλία τὸ 201 Ἰανουαρίου 1825 ἀναγνώρισε πρὸς μεγάλην ἐκπλήξει καὶ ἀγανάκτησε τῆς ὅλης μοναχικῆς Ἑρωτίας τὴν ἀναβολή τῶν Ἀμερικανικῶν ἀποκινίας. Ἰγνωστὶ δὴ τὶ τὴν πρᾶξη τῶν πράξεων τοὺς τὸν Κάννιγχ δὲν ἦσαν νὰ ἑπικαλεθῇ καὶ ὑπὲρ τῆς Ἐλλάδος ἡ κυβέρνησις ἡ Ἑλληνικῆ, διὸ ὡσοῦ ἐπεκείντα ἐνεπέλευσε ἡ Ἐλλάδα ἑπεμβάσεως τῶν Δυνάμεων τῆς Ἰσραής Συμμαχίας, ἵνα βία καθυστέρησε τὴν χώραν ταύτην εἰς τὸν Σουλτάνον. Τοιαύτην ἑπεμβάσεων ἀπέκρυσε καὶ αὐτὸς ὁ Μετερεντίχος, ἑνεκα τῆς σεβασμοῦ τῷ ὁρειλομενοῦ πρὸς τὴν θρησκείαν τῶν ἐπαναστατῶν. Τὴν δευτέραν πράξην ὡσάντως τὸν Κάννιγχ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἑπικαλεθῇ ἡ Ἑλληνικῆ Κυβέρνησις διὸ τὴν πρᾶξην τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ἐκεῖνο δὴ ἐκεῖνο νὰ εἰς ἡ συγγραφεῖς εἶναι δὴ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβερνήσις ἐν τῇ πρὸς τὸν Κάννιγχ κατὰ τὸν Ῥωσικὸ ὑπογράμμητος τῆς 289 Ἰανουαρίου 1825 διαμαρτυρῖα αὐτῆς ἐλέγει πρὸς τῷ ἄλλῳ: «Καὶ ἐπιθυμοῦμεν ὅτι ἡ Αὐτοῦ Βρετανική Μεγαλειώτης, ἡ δεῖξα φιλανθρωπίαν διαθέτει διὰ τῶν λαὸς τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, θέλει ἐπιτρέψῃ διὸ καὶ οἱ Ἐλλήνες νὰ διεξασθοῦσιν ἐκ τὸν κατάλογον τῶν πειστικῶν ἐγθῶν»· οἱ Ἐλλήνες ἔχουσι υπέρτερα τῇ νοτίῳ Ἀμερικῆς δικαιώματα ἐπὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς Ἀγγλίας. Ἐν παρόμοια ἀδέλφει ἑπιτρέπῃ ὅτι ὁ Γ. Κάννιγχ ἐν τῇ πρὸς τῶν νοτίων Ἀμερικανῶν παρατηρήσεις τῆς Ἐλληνικῆς Κυβερνήσεως ἀπαντῶν ἐλέγειν: «Οφείλω νὰ παρατηρήσω ὅτι ἐν τῇ μεταξὺ τῶν πολιτειών τούτων καὶ τῆς Ἰσπανίας πάλι ἡ Ἀγγλία ἐκφύγῃ καὶ διετύχησε αὐτῷ ἐνδεχόμενον διάθεσιν πρὸς τῶν λαῶν τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, θέλει ἐπιτρέψῃ διὸ καὶ οἱ Ἐλλήνες νὰ διεξασθοῦσιν ἐκ τὸν κατάλογον τῶν πειστικῶν ἐγθῶν»· Ξέγερσι ἐν παρατηρήσῳ ἀπό τῶν Ἑλλήνων αὐτῷ ἀντίληψιν τῆς Ἀγγλίας. Καὶ ὡς ὁ Κάννιγχ ἔνα μήνα ἀφής μετὰ τὴν ἐπανάληψις τις ἀνεγνώρισε τὴν ἀντίληψιν τῶν Ἱσπανικῶν ἀποκινών τῆς Ἀμερικῆς ἄντιφάσεων πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς τὸν θρησκευμένον φιλελεύθερον ἅπαντι. Σ. Μ.
"Ἀλλως δὲ τὸ φρόνημα τὸ ἐπικρατοῦν τότε ἐν Ἐλλάδι πάν ἄλλο ἦτο ἡ φιλορώσιον. Τοῦτο ἐδοκίμασε κατὰ τρόπον λίγων ἐκείνῳ ἧλικιώτης, ὁ γηραιός, ὁ πλούσιος ἐπὶ πολλὰ ἐτή γενναίος, εὐεργέτης τοῦ θύνους αὐτοῦ διατελέσας Ψαριάνδος Βασίλακης. Ὅτε ὁ ἄνηψ οὗτος ὁ ἀγωνίσαμενος τῇ 1771 ὑπὸ τῶν Ὀρλάντ έναντίον τῶν Ὀθωμανῶν καὶ εἶτα κτησίμενος περισσαίαν τὸ πλεῖστον ἐν Μάχαι, ὁργηκοντούτη τερίσκῳ ἡγῇ γέρων ὅν ἐπεσκέφθω αὐτὴ τῇ Ἐλλάδα κατὰ Νοεμβρίου τοῦ 1824 ἐλθὼν αὐτῷ ἀπὸ Ὀθησσοῦ, καὶ ἐδώρησα τοὺς πλούσιας δωρεὰς τοὺς Ψαριάνος καὶ ἄλλως δὲ σημαντικώτατα προσήνηγε κεφάλαια ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὐτῶν, ἐξυμνηθῆ ἐν ἀρχῆς διὰ εὐεργετῆς.

"Ἀλλ' ὅτε ἤρθη τῷ ἀντιδρα ἐναντίον τῶν μεταξὺ τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ἐλλάδος συναπτομένων χρηματιστικῶν δεσμῶν καὶ ἐξήτει νὰ δημιουργηθῇ πολιτικὴ μερίδα Ρωσίκην, συνιστῶν ἵδως τῇ εἰς τῇ προεδρείᾳ τῆς Κυβερνήσεως ἄνδον τοῦ πρωτοῦ τοσοῦτον κλείσιμον κόμης Ἰωάνου Καπεδίστρου, ὑπὲρ οὗ ἦσαν κεχηρυγμένοι καὶ ὁ γηραιός Κολοκυκτάνης καὶ τινὲς ἦτον ὁνομαστῷ "Ελληνες, τότε ἔστηερε καὶ ἐμπορεύεται εἰς τὴν Ῥωσίαν καὶ συνεισερχόμενοι ἐν τῷ κατακόρυφον καὶ ψυχρότητα καὶ περιφρόνησιν, καὶ καὶ ὑπέρ οὗ καὶ ἐστι αὐτὸς ἀπερχόμενος ἐν πρώτοις εἰς Σίρουν, εἰς τῇ Σάκυνθον, ἐνθίμητα. Οὗ δὲ λέρος Κάννιγκα, ὅστις τῷ Ἐλληνικῷ ὑπόνομῳ ἐλάβε τῇ 23/4 Νοεμβρίου ἐπηνησίων εἰς αὐτῷ τῇ 20/1 Δεκεμβρίου ἐγγέφος δε, πρὸς χαράν καὶ ἐνθεοσοφοῦς καὶ τῶν Ἐλλήνων, εἰς τὴν ἐν Ναυπλίῳ κυβέρνησιν ὡς ἀνδρῶν ἐμπόλομον. Ἀλλ' ὁ Κάννιγκα, τὸ μὲν ἐκ τοῦ προσείμανεν ἐντενεργήσῃ ἀποτελεσματικῶς.


2. Ὅ τονικών ἐν ἤτο λόγος. Μόνον μετά τῶν θάνατον αὐτοῦ ἤ χήρα αὐτοῦ προσήχθη εἰς τὴν τάξιν τῶν ὁμοτιμῶν, γεννομένη lady, παρά ταύτης δε καὶ μετά τῶν θάνατον αὐτῆς (1837) δ'ὑπὸ αὐτοῦ Κάρολος Ἰωάννης Κάννιγκα ἔλαβεν ὡς κληρονομίαν τῶν βαθμῶν τῆς ὁμοτιμίας γεννομένου κόμης Κάννιγκα." Ἐποίητος καὶ ὁ ἐξάδειφος τοῦ Γεωργίου Κάννιγκα Στρατηρόφορος Κάννιγκα ὡςτ' ἐγνήση τῇ 1786, μετὰ μικρῶν διπλωματικῶν ὑπηρεσιῶν προσήχθη τῇ 1852 εἰς ὁμότιμων, γεννομένου ὑποκόμης Ρέδκλιφ. Σ. Μ.
κατά τοῦ Ῥωσίκου σχεδίου, τὸ δὲ ἦν ἀντιπράξῃ εἰς τὰς τότε καταβαλλόμενα ἐνεργείας γαλλικοῦ σεισμοῦ τόνες ἐν Ἔλλαδι πολιτικής μεριδίως, βουλευομένης νὰ προτείνῃ εἰς τοὺς Ἔλληνας ὡς μέλλοντα βασιλέα τὸν δευτερότοχον ύιὸν τοῦ τότε δούκας Αὐρήλιας, ἔλεγεν ἐν τῇ ἀπαντησὶ αὐτοῦ ὅτι ως εἴχον τότε τὰ πράγματα, μεσολάβησις τῆς (μεταξύ Ἐλλάδος καὶ Τουρκίας) δὲν παρεῖχεν ἐπίπεδας ἑπιτυχίας. Ἀλλ’ ἦν πραγμάτευσιν οἱ Ἔλληνες ὑδελον ἐπικαλεσθῆ τῆν μεσημερία τῆς Ἀγγλίας καὶ ὁ Σουλτάνος ἔθελε δεχθῆ αὐτὴν, τότε ἦθελε συμπράξει προθύμως πρὸς τὰς ἄλλας δυνάμεις πρὸς ἐπίτευξεν τῆς εἰρήνης. Τὸ γε νῦν ὁ Κάννιχ ὤπισθεντὸ κύριον ὑπερετήσας καὶ ἐκήρυττεν ὅτι ὁμολόγως ἔμελλε νὰ μετασχῆ ἐνεργείας γνωμονδὲς χάριν ἀναμικτοῦ ἀντικειμένου εἰς τὴν θέλησιν τῶν Ἔλληνων."
Πρὸς τούτοις ὁ Κάννιγχ περὶ τὰ μέσα τοῦ Δεκεμβρίου 1824 ἔκρηξεν ἐν Βιέννη πρὸς τὸν Μετερνίχον, ὅτι ὡς εἴχε τὸ πράγμα νῦν, καὶ ὡς εἰχον τότε ἡ Πόλη καὶ ὁ "Ελληνες προ- νήματα καὶ διαθέσεις, ἡ σιγή τῆς μεσολάβησες τῆς ἐξίσους

tοῦτο ὑπὸ τῆς "Ἀγγλίας τοῦ Κάννιγχ εἰλικρινῶς ὡς μόνος τρόπος σωφ- 
ρίας. Καὶ δομὸς ο Κάννιγχ ἤζου ἱνα ἡ μεσολάβησης ἀναβληθή μεχρισοῦ 
ἀμφότερα τὰ μέρη ἐπικαλεύονται αὐτὴν, ὅπερ ὡς πρὸς τὸν Σουλτάνον 
ουδέποτε ἰδιωτάτο να συμβῆ. Τούτῳ ἐνδει καλῶς ὁ Κάννιγχ, ἀλλὰ διὰ 
τῶν ὑπὲρ ἀναβολῆς αξίωσεν ἐξήτει πρῶτον πάντων να ματαιώσῃ τὸ 
داول τῆς Συνδιασκέψεως τοῦ 1824 καὶ να καλύψῃ ολανδήσατο λοιπὸν 
διπλωματικήν τοῦ Ἐλληνικοῦ ζητήματος ἄνευ πρωτοβουλίας τῆς "Αγ- 
γλίας ὑπὸ τῆς Ρωσίας καὶ τῶν συμμάχων αὐτῆς γινομένην, ἔχαν ὡς ἐπι- 
χείρημα διὰ οὔτε οἱ Τουρκοὶ οὔτε οἱ "Ελληνες ἐστεργόν τὴν μεσολάβη- 
σιν. Ὄτι δομὸς κατὰ βάθος οὔδέν πλέον τῆς ὑποτελείας εἰς τὸν Σουλ- 
tάνον ἐξήτει καταραταίται εἰς τῆς ἀπαντήσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν Ἐλληνι-
κὴν Κυβέρνησιν: "Ἄν ἡ κυριαρχία τῆς Πύλης, ἠλευγεν ἐν συνθή, δὲν 
πρέτει να ἐπανέλθῃ, ἂν ἡ ἀνεξαρτησία τῶν Ἐλλήνων δὲν πρέπεται να 
ἀναγνωρισθῇ (διότι ἀμφότερα ἀντικείμενα πρὸς τὸν συμβιβασμόν), καὶ 
οἱ μοστάν δὲν δύνανται να ἀποφασίσουν ἀνευ τῆς συγκατάθεσεως τῶν 
διαμαχομένων, τότε δὲν μένει παρά να τροποποιηθῇ καὶ η κυριαρχία 
τῆς Πύλης καὶ η ἀνεξαρτησία τῆς Ἐλλάδος, καὶ τότε να συνεχθοῦσιν δὲ 
τόπος καὶ δ ῥαβδὸς τῶν τροπολογίων. Οὔτως ὁ Κάννιγχ υπαινίσσεται 
προδήλους μέσων τὸν νεότερον τῆς ἐπανόδου τῆς ἐνελθοῦσας κυρια-
ρίας τοῦ Σουλτάνῳ καὶ τῆς ἐνελθοῦσας ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος. Τὸ 
σαβρὸν τῆς ὀλίσθης πολιτείας τοῦ Γ. Κάννιγχ εἶναι ὅτι τὴν λοιπὴν τοῦ Ἐλληνικοῦ ζητήματος ἐξήτα ἀπὸ μεσολάβησιν, καὶ ταύτην ἀπὸ 
τῆς συμφωνίας ἀμφότερον τῶν διαμαχομένων, ἐνῷ ὡς πρόδηλον ὅτι ἡ 
Τουρκία οὔδεποτε δῇ ἐστεργεν ἄνευ βίας τὴν μεσολάβησιν καὶ ὅτι ἡ λύσι 
τοῦ ἀμφότερος καὶ ἡ μυνημονευσία τελεσφόρος μεσολάβησες ἦτο ἡ 
ὑπό τῶν συνάδελφων ἄνευ εὐθείας παραρτομην τῆς Ἐλλάδος βοήθεια καὶ ἡ 
ἐπιβαλλομένη εἰς τὴν Τουρκίαν τοιάδε ἡ τοιάδε κατὰ τὰς ἀποφάσεις 
τῶν Δυνάμεων λόγος. Καὶ κατὰ τούτο ἡ ἀναβλητική πολιτική τοῦ Κά- 
νιγχ οὐδὲν ἄλλο εἶχε ἀποτελείμα ἡ ἡ ἐπίτασιν τῶν συμφορῶν τῆς 
Ἐλλάδος καὶ τῶν φοβηρῶν καταστροφῶν τῶν έτῶν 1825—1826, ὡς ἐξή-
τει να προλάβῃ ἡ Ρωσία τοῦ 1824 διὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπεμβάσεως (σύμμ. μεσολάβησιν). Τὸ ἡθικὸς καὶ λογικὸς σοφιστικάτατον ἐν τοῖς ὑπὲρ ἀναβολῆς ἐπιχειρήμασιν τοῦ Γ. Κάννιγχ ὃς δὲν ἐθέωρε 
tοῦ 1824 ἐπίκαιρον τὴν μεσολάβησιν διότι ἀμφότεροι οἱ διαμαχομένοι, 
κατ' αὐτὸν, ἔχοντες συμπάθεια, ὃ μὲν τὴν Ἀγυπτον, ὃ δὲ (ἡ Ἐλλάδος 
τὸ Ἀγγλικὸν χρυσόν (τὸ δάνειον τοῦ 1824) δὲν δἀ ἐστεργεν τὴν 
μεσολάβησιν, ἐδει δὲ ἱνα ὠριμάσῃ αὐτὴ να καταποθησια μάρτος, 
ὅτε κατὰ τὴν ἀδικωτητῆς λογική τῶν πραγμάτων, ἡ μὲν Τουρκία ἡ 
μᾶλλον ἡ Ἀγυπτος ἐδει να κατασκοτηθῇ ὁικονομικῶς, ὃ δὲ Ἐλλάδος μυθι-
ξομένη εἰς συμφορᾶς φοβηρὰς, πολεμοῦσα κατὰ Τουρκίας ὁμοῦ καὶ Ἀγυ-
πτου, να καταστραφῇ ἑντελῶς, καὶ τότε Τουρκία ὁμοῦ καὶ Ἐλλάδος στέρ-
ζουσιν μεσολάβησιν ! ! ! Σ. Μ.
διπλωματίας κατά την γνώμην αυτοῦ δεν εἶχεν ἑτὶ ἐπιστῇ καὶ
dἰ Ἡ Ἀγγλία δὲν ἦθελε νὰ μεσολαβήσῃ ἐναντίον τῆς θελή-
σεως ἀμφότερων τῶν διαμαχομένων. Ἡ Ἀγγλία λοιπὸν ἀπε-
χώρησε τὴν ἐν Πετρουπόλει Συνδιασκέψεως. Ἡ Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἡπείρος ἐν τῷ μεταξὺ εἴχε μεταβάλει τὸ σχέδιον αὐτοῦ καὶ
ἐφόρετε νὰ σχέσῃ τὸ Ἑλληνικὸν χήτημα ἐδεῖ νὰ λάβῃ τε-
λεῖάν τινα λύσιν. Κατ᾽ αὐτὸν, ἑάν δὲν ἦδον ἁπάνταστα-
ταθῇ ἐν Ἑλλάδι ὀλοκλήρως ἀπὸ τὸ Σουλτάνου ἐξουσία, τότε ὡς
μόνη ποθὲς λύσις ἐδεί νὰ θεωρηθῇ ἡ τελεία ἀνεξαρτησία τῶν
Ἑλλήνων. Ἡ Ἀλλὰ ἡ γνώμη αὐτῆς ἐπὶ τοῦ παράντος ἐμενεν

1. Πολὺ πρὸ τοῦ χρόνου τοῦτον ἀπὸ τῆς περὶ συνδιασκέψεως καὶ
μεσολαβήσεως ἐν ἀρχῇ τοῦ 1824 γενομένων διαπραγματεύσεως, εἴχε
προβῆ ὁ Κάννιγκς εἰς ὁμοίων διακήρυξεν. Σ. Μ.

2. Καθι ἡ ἀνατέρω εἴηομεν, ὁ Κάννιγκς δὲν μετέχει τῶν Συνδια-
sκέψεων τοῦ 1824, ἀπεδοκίμασε δὲ τὸν ἀνείαν ἀδίκα αμαθῶν ἐν ἀρχῇ
tοῦτον Ἀγγλὸν ὡς Πετρουπόλει προτέρων τῶν. Ὄς πρόφασαν αὐτός
μὴ μεταχεῖ αὐτοῦ εἴχε νὰ διακήρουν τῆς μεσολαβήσεως. Ἔλλα
παραγόμεθα καὶ ἂλλα διαφθοράς. Ἡ Ἐθγήνη ὡς ὁ ὅρος τῆς συμμετοχῆς
αὐτοῦ τὴν ἐπανάληψιν τῶν μεταξὺ Ῥωσίας καὶ Τουρκίας σχέσεων διὰ
διορισμοῦ Ῥώσου προέβεβε Κανκαντίπουλος. Ὀτε δὲ ὁ αὐτοκρά-
tως προβῆ εἰς τὸν διορισμὸν τοῦτον καὶ ὁ Βαγιότος ἐνεκα τοῦτον ἐνό-
μησα ὅρο ἄναται νὰ μεταχεῖ τῆς Συνδιασκέψεως, ὁ ἀποδοκίμασε τῆς
πράξεως αὐτοῦ τὴν Π. Κάννιγκς, ἔθηκε τὸν μέρος τῆς συμμετοχῆς
τῆς Ἀγγλίας ἐν τῇ Συνδιάσκεψε, ἀπαιτοῦν ἵνα ἀποφάση ἐκ τῶν
προτέρων συνενοχός περὶ ἐπανάλησιν τῶν προτεραιοτή-
τος μοῦν ἐν τῇ Συνδιάσκεψε ξημήματος, εἶτα δὲ διὰ τῆς Συνδια-
sκέψεως νὰ ἀποφασίσασαν παρά τοῦ τρόπου τῆς ἐκτέλεσιν τῶν
ἀποφάσεων, «ἀποκλειστικά παντὸς μέτρου καταναγκαστικοῦ».
Τῶν τοιοῦ-
των ὄρων, ἕδω ὁ περὶ ἀποκλεισμοῦ τῶν βεβιον μέτρων, ὡς μα-
tαιούσας ἐκ τῶν προτέρων πάσαν ἐκλείπα μέρος τῆς ἔγγον οὐχ Ἡ-
νομοσύνης, ἀπορριφθῆναι ᾧτο τῆς Ῥωσίας, ὁ Κάννιγκς ἀπέσχε 
τῆς Ἐλληνικῆς κυριαρχίας τῆς ἰντιρρητικῆς ἐπιτίκης τῆς
Ἀγγλίας ἐν τῷ Ἡπείρου ζη-
tήματι συμπράξεως. Διὰ τοῦτο ἔτε Ἡ Ἡπείρος τῆς Πετρουπόλεως
ἐπανέληψη κατὰ Μάρτιον τοῦ 1825, ἡ Ἀγγλία διὸ τοῦ Κάννιγκς
ἦθελε νὰ μεταχεῖ αὐτής ἐπὶ τὸ ὅρο ἧνα ὡς Ῥωσία κυριαρχή ἐν τῶν
προ-
τέρων ὅτι οὐδέποτε ἐμείλε νὰ προβῆ εἰς τόπον κατὰ τῷ Ἡπείρου κυριαρ-
χίας. Ἡ Ἡπείρος ἔπ. ὁ ὅρο ὅτε εἴη τῆς Ἡπείρου νὰ μετα-
χαί τῆς Ἡπείρος τοῦ 1825, μένουσα πιστὴ εἰς τῷ διακήρου
τοῦ Δεκεμβρίου 1824. Σ. Μ.
άπλως θεωρητική 1. Νύν εξ ένως διά τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Στρατη-

1. Ο συγγραφεὺς, μὴ πολυμερὸς καὶ ἐπισταμένος μελετήσας τὰ κατὰ τὴν διπλωματικὴν ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἄγωνος καὶ ιδίως τὰ κατὰ τὴν πολιτικὴν τοῦ Μετερνήξου ἐν τῷ ἀγώνι τούτῳ, ἀποδίδει σοβαρός εἰς τὸν Μετερνήξου γνώμας καὶ σχέψεις περὶ ἀνέξαρτησιας τῆς Ἑλλάδος, ὡς οὐδέποτε οὔτος σοβαρός καὶ εἰληφωνός ἐπεριβεβευς, ἐξέφερε δὲ καὶ μόνον ἵνα περιπλέξη τὰ πράγματα καὶ παρέλθων τὰς συχνής τε ματαιότης τῶν ἐργον μεσολαβήσεως Ἐυρωπαϊκῆς καὶ διὸ ἀκριβῶς εἰς τῶς Τούρκων πρὸς τελείαν καθυστέραξαι τῆς Ἑλλάδος. Τὸ θήτημα δὲ τῆς ἀνέξαρτησιας ἐφοβητὼν εἰς τὸ μέσον ἐπὶ τὴν ρωσίαν. Ἐγίνοσαν δὲ ἡ Ἀλέξανδρος, καθά εἶχον εἰπεῖ καὶ ἐν Βερολίνῳ πρὸς Στρατοφόρου, τὴν ἐνελή ἀνέξαρτησιαν τῆς Ἑλλάδος δὲ ἦθελεν, ἡθέλε δὲ ἀπόλος αὐτοῦ ὑπογράνασιν τῶν ἀπὸ Ἀλβανίας καὶ Μακεδονίας μὲρας Κρήτης χωρῶν παρεμφερῆ πρὸς τῶν Τούρκων Ἐμερωβεῖων Ηγεμόνων. Τοιαύτην δὲ αὐτονομίαν τῶν εἰρημένων χωρῶν προσέειται καὶ τὸ Ρωσικὸν ὑπόρειμα τοῦ 1824. Γνώρισαν λοιπὸν ὅτι ἡ Ρωσία δὲν ἦθελεν ἐνελή ἀνέξαρτησιαν, φρονοῦν δὲ ὅτι οἱ Ἑλληνες οἱ διαμαρτυρηθήνες τῇ 1824 ἔναντι τοῦ εἰρημένου ὑπονόμους δὲν θὰ ἔστεφον τὴν ὑποτέλειαν, προσέετειν κυκοτάτης τῆς ἀνεξαρτησίας μόνον, ἵνα ταράττῃ τὰ Ρωσικὰ σχέδια. Αὐτὸς δὲ οὕς ὁ Μετενήξος καλὼν τῷ 1825 πρὸς τὸν Στρατοφόρου, τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος θέωρησε χαίρειν, ἐλεγε δὲ μετὰ κυνισμοῦ ὅτι μετείχε τοῦ Σινδιάλεψεος τῆς Πετρούπολεος ἀπόλος καὶ μόνον ἵνα ἀμφιβολοῦσα τὰ Θάρρης τῶν Ἑλλήνων ὅσ πρὸς τὰ περὶ ἀνεξαρτησίας ὑποκολομέματα αὐτῶν, ἔτι δὲ ἵνα καλύβη πᾶσας μεμονωμένης ἐνέργειας τῆς Ρωσίας. Κατὰ περίκεισας τοῦ Στρατοφόρου τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος προτεινειν ὡς μέτρον προληπτικὸν τῶν ἐξελισσικῶν κατὰ τὰς Τουρκικὰς μητρώοις, καὶ τὸ πολέμου, ἄναντι τῶν βουλευτῶν παρατηρήσεως τοῦ Νεασελίωδε τὴν Τουρκίαν καὶ καταστήσει αὐτὴν ἔτι μᾶλλον ἀνέγοροιν εἰς τὰς προσετές τοῦ Δικαίου. Ἀλλʼ ὁ Μετενήξος ἦθελεν ἀνέξαρτησιν τῆς Ἑλλάδος μὴ ἐπιβαλλομένην ἡ Τουρκία, καὶ ὅμως προλαμβάνεις τῶν πόλεων, ἀφιεμένης, ἔννοεις τὴς Τουρκίας νὰ καταβάλῃ τὴν ἄνεξαρτητήτον ὑπὸ τῆς Εὐρώπης θρησκευμένην, ἀλλʼ εὑρίσκοντες ὡς ἐπαναστατήσια ἔθερον τὴν Ἑλλάδα!! Ο Μετενήξος γράφει τῷ 1825 πρὸς τὸν Ἐν Πετρούπολει Αὐτοκόραν πρεσβευτὴν ἐλεγεν: ἤ Πύλη οὐδένα ἄλλον τρόπον πλὴν τῆς βίας ἑνήναο τὸν Ἐλληνικοῦ ζητήματα ὑπάρχον: ἢ ὁ Ἑλληνικὸς καθυστέρας τῶν Ἑλλήνων ἢ ὁ Ἐλληνικὸς καθυστέρας τῆς ἐπαναστάσεως: πρὸ τοῦτο ἢ ἐπεμβα-

άτης Ἑπώπης ἦτο ἄνδρας. Ἐγὼ πεποιήσαμεν, ἔγραψε, πρὸς τὸν Ἐν Κοπηνταντινουπόλει Αὐτοκόραν πρεσβευτὴν ὅτι τὸ τῆς ἐπαναστάσεως ζή-

τημα εἶναι ἐκ τῶν φύσει ἀλλών. Καλὸν ὅτα ἂν ἐπαφέρηκαν αὐτὸ ἀλλʼ ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι ὑδόνατον, αἱ βάσεις καὶ ἡ τοιχεία τῆς ἐπει-

νατακ λαμβάνεται.
Ψήφου, δεσ τίτα κατέληπτε ἐπὶ πνεῦμα τὸ Πέραν (29/11 Ὄκτωβρίου 1824) καταφθάνηθη η ἐρημική λύσις τῶν μεταξύ

βάσεως ἀνάγκη νὰ κανονισθῶσιν οὕτως, ὡστε αἱ ἡμετέραι ἐνέργειαι νὰ ἀποδείξωσιν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ λύθη τὸ ξήμημα τοῦτο διὰ τοῦ τρόπου τοῦτο. Τοῦτο εἶναι δὲ ἐμὲ μονοίν γῶν ὡς ἐννοίητε διὰ τὴν ἀναμνηρόορος εἰς τὸ πράγμα οἱ Τοῦρκοι δὲν θέλουσιν ἐπέμβασιν, οἱ Ἐλληνες δὲν θέλουσιν (;) τοῦτο μοὐ ἵνα προχορήσωσιν. Ὅστε ὁ Μετατροπής ἔσχερον ἠλίτον τὸ ξήμημα τῆς ἐπέμβασις, ἐξ ἀνάγκης δὲ μετέχον τῶν περὶ ἐπέμβασις συζητήσεων, δia τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ ἕνα μόνον ἐπεδίωκε σκοπόν, νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἦτο ἀδύνατον νὰ λύθῃ τὸ ξήμημα διὰ τοῦ τρόπου τοῦτο. Ἐκ τῶν δύο λόγων, ὡς μόνος ἐστι ἐπεξεργάζεται ἡ τῆς ἐντελείας καθολοτάξεως τῶν Ἐλλήνων, ἡ τῆς ἐντελείας νίκης τῆς ἐπαναστάσεως, ἐθεώρησε εἰκότως τὴν πρώτην λύσιν ὡς τὴν μόνην ἐφικτήν, τὴν μόνην λογικὴν, τὴν μόνην σωθηνήν. Ὅτε κατὰ τὸ 1822 ὁ φίλος αὐτοῦ πόλεως Χάττερλεϊ, προσέβαλε τῆς Προφασίας ἐν Βιέννη, ἣ προ-

ησαν ἀναφέροντα: «Ћι ἐμελεῖτε ἐπὶ τέλεσ τὸ νά γείνε ἐὰν οἱ Ἐλληνες καταβο-

ῦνοι διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ὁλίγων νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν.» ὁ Μετατροπής ἐκαίλευ τὴν τουλάχιστον σχήμιν ἀποστολικὴν, καὶ ἀπέφυγε νὰ συνειδητεί τὴν ὑποστίαν ταύτην σαφῶς ἐκλόγην ἀπόλλον, ἀπὸ τὴν ἐκλογήν τοῦτο οἱ καθολοτάξεις τῆς ἐπαναστάσεως, ἐπειδή οἱ καθολοτάξεις τῶν ὁλίγων διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ὁλίγων νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἐλλήνων καὶ αὐθων αὐτῶν ἀνάγκη νὰ τὴν ἐπεκτάσῃ. Τὴν αὐτήν ὑποστίαν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ εἴναι λόγων μέθοδον μετατρέπεται ὁ Μετατροπής καὶ ἔν το ἐξήκτημα τῶν ὁμολογίων τῆς ἐλευθε-

ροθησσομενής Ἐλληνικῆς χώρας. Ὅτε ὁ Γ. Κάντυμης ἑρμηνεύει περὶ τοῦ τῆς ἐπιστήμης τοῦτο οἱ τελειότηται ὡς τὴς Ἀργυρίας ὧποι ἐκεῖ πάντως ἐπὶ τοῦ περιστέρι θυμίζουν καὶ τίμησις ὑποστίας, ὡς καθαρῆς ἐξ ὧν ἔφη βεβαιωτικῇ τὸ μέλλουν ἀπόλλον κράτης, ὁ Μετατροπής ἐκβιομενὲς ὡς τοιαύτου μικρόν κράτος δὲν ἠδυνατό νὰ ἔπραξα ὡς κράτεις ὑποτελεῖς καὶ ἀνεξάρτητος. ἐνα δη-

μιομομομιν Ελληνικῶν κράτος, κατὰ τὸν Μετατροπής, ἔθει τὸ κράτος τοῦτο γαὶ περιβάλλῃ ἀπό ὅπως ἐν τοῖς Ἐλλήνων οἰκομε-

νες χώρας, ἀλλὰ τότε ἐλέγε ἔδει νὰ διαφύγουν ἐκ τῆς Ἕβραϊς ὁ Τοῦρκοι. Ἀλλὰ ἐφοδιάσεις αἱ Δυνάμεις περὶ τουλάχιστος λύσεως; ἢρωτα ὁ Μετατροπής. Οὕτω καὶ ἐν τῷ ἐπιστήμης τοῦτο ὡς ἐκ τῆς ἀνεξαρ-

τήσας, ἐπεῖς τὴν λύσιν εἰς τῷ δύο ἀντίδοτα ἀκρά, ἡ δημιουργεῖ ἐξήκτημα Ἐλληνικῶν κράτος περιπλανάτω ἀπό ὅπως Ἐλληνικῶς χώρας, ἐκδο-

χομένων τῶν Τοῦρκων ὑπὸ τῆς Ἕβραϊς, ἡ οὔδε συμμορφοῦ ἡ Ἐλληνι-

νής. Ἰνα δὲ περιβάλλῃ ἐλληνικῶν τῶν τῆς ἰδεοδομῆς ταύτην τῷ νοτοπολογεῖν τὴν λύσιν τῆς αὐτο-ὁρομο Ελλάδος καὶ ἔτει μιᾶς χρόνων τῶν ἡμι-πλη τῆς Ἕβραϊς πρὸς δημιουργεῖ ἐκλεισθεῖται κράτος Ἐλληνικοῦ μεγάλου ἐθεώρησε συμφοροτική εἰς τὴν ἀνεξαρτητὴν τὴν δημιουργίαν μεγάλου Χριστιανικοῦ βασιλείου ὁμορο καὶ ἑφαυτός συμμορχεῖ καὶ Ἕβραϊς. Ἐς ἐφοδιάσας ἀρά αἱ Δυνάμεις ἢρωτα ὁ Μετατροπής περὶ τουλάχι-

τῆς λύσεως. Οὕτως ὁ Μετατροπής προσέτην ἐν τῷ Ἐλληνικῶς ἐπι-

Ἰστογία Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Τόμος Γ. 5
Ρωσίας καὶ Πόλης ἔνεκα τῶν Παραδανουθελίων Ἡγεμονικῶν καὶ ἄλλων ζητημάτων παραχθείσαιν ἐρήμων: ἢ δὲ Ρωσία ἀπεφάσισε κατὰ Αὐγούστον τοῦ ἵππου τοῦτο νὰ διορίσῃ τὸν βαρώνων Μιντωίκην ἐπιτετραμένον αὐτῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, συγχρόνως δὲ νὰ προσδιορίσῃ εἰς τὴν θέσιν ταὐτὴν ἐκταχτον ἀπεσταλμένων προσέτε περὶ τὰ τέλη τοῦ 1824 ἡ Πόλη τὸν ἀριθμὸν τοῦ ἐν ταῖς Παραδανουθελίωι Ἡγεμονίας στρατοῦ αὐτῆς ἠλλιτοσε σε εἰς τὴν πρὸ τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς δύναμιν τοῦ στρατοῦ τοῦτον: ἀλλ’ ἢ ἄλλοι αἱ ἀπὸ τῆς 12)24 Λεβρούση οἱ ἀρχάριοι οἱ ἀρχαίοι οἱ ἐν Πετρούπολει ἐγραφαί τῆς Συνδιοικήσεως εἰς σημαντικά, ὡς οὖν οὐκ οὐκ οἰκεῖται, προσέχομεν διασχερίζει ἐνεκα τῆς εἰς Πελοπόννησον ἀποδάσεως καὶ τῶν ἐπιτυχῶν ἐνταθέω σελεμικῶν πράξεων τοῦ Ἰδραίμου. Πρὸ πάντων δὲ η παράφης τοῦ ἐπενεγκεν ἐν πρῶτος ἀνακωχῆς τινα μεταξὶ τῶν δύο διαμαχομένων ἀπεδείχθη ἀνεκτέλεστος. Ἐξ ἄλλου δὲ ἐν Πετρούπολει Ἀὐστριακῆς προσθεςυς, κόμης Δεβελτέρν, κατώθισε νὰ ἀναγκάζῃ τὴν Ρωσικὴν διπλωματία νὰ προβῇ εἰς τὴν σπουδαίαν ομολογίαν «ὅτι ἡ Ρωσία δὲν δύναται νὰ θέλη μηδέποτε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἐλλάδος, θέλει δὲ οἱ Ἐλληνες νὰ ὠςιν ὑπὸ τὴν χυμαρχίαν τοῦ Σουλτάνου, εὐνομεύ- μενοι, καὶ δὸς ἐγχωρεῖ, ἀνεξάρτητοι εἰς τὴν διοικήσει αὐτῶν».

ματί πάντοτε τὰ ἄδυνατα ἵνα κωλύσῃ τὸ δυνάτον. Ὁμίορον λόσιν τοῦ ξητήματος σχετικῶς ἀρίστην ἐθεωρεῖ ὁ Μετεπερίγχος ἐν τῶν πρῶς τοῦ ἐν Πετρούπολει Αὐστριακῶν προσβετευτῆς ἀπὸ 3)15 Ἰανουαρίου (1825) διαποίνασεν τὴν ἀπονομὴν ἀμυνστείας εἰς τοὺς ἑπαναστάτας καὶ παροχῆς εἰς αὐτοὺς ἐγγυήσεως αὐτικῆς ἐφημερίας συμβιβασμομένης πρὸς τὴν ἐξουσίαν τοῦ Σουλτάνου. Πάσα δὲ ἄλλη ἐπισήμως ὑπὸ τῆς Αὐστριακῆς ἐπικουρίας γενομένη πρότασις ἑπάρ Ελλάδος ἀπέβλεπε θυρίσι εἰς τὴν ματαίωσιν πάσης πραγματικῆς ὑπὲρ αὐτῆς ἐνεργείας».Σ.Μ.

1. Δἐν γινώσκω πῶς ἢ ἂν ὅτε ὁ ἔμετερος συγγραφεύς τὴν περὶ τῆς τοιοῦτης ἐν μέρος τῆς Ρωσίας δηλώσεως εἴδεσθαι, ἓν καὶ ἔκφερεν ἐντὸς εἰσαγωγικῶν ὡς ἤρθην αὐθεντικὴν. Ἐν τούτω τοιοῦτω δηλώσεως Ρωσικὴν δὲν ἀναφέρει οὗτο ἢ Πρόκες, οὗτ’ ἄλλος οὗτες, δὸς ήγα γινώσκω, τῶν περὶ τῆς ἐν Πετρούπολει Συνδιοικήσεως τοῦ 1825 γραφάναν. Ἐκεῖνη, ὅπερ γινώσκομεν ἐν τῆς ἱστορίας τῆς Συνδιοικήσεως τούτης εἶναι δὲν ὁ ἐν Πετρούπολει Ἀὐστριακᾶς προερευτῆς κατά τὴν ἐν Πετρούπολει Συν- διάσκεψιν τοῦ 1824 ἐλεγε σοφιστικάτατα κατ’ οὕσιαν δὲ: «ἡ κυβέρνη-
Επειδή δὲ Αὐστρία καὶ αἱ λοιπαὶ Δυνάμεις δὲν ἦσαν ἀπευθύνωσιν ἀπελάξας πρὸς τὴν Πύλην καὶ νὰ προβάσων εἰς τις αὐτοῦ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ γίνῃ λόγος περὶ ἐκβιοτικῶν ἐνεργειῶν καὶ περὶ κατοχῆς χωρῶν (Τουρκικῶν) καὶ στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων προτιμᾷ δὲ ἐνὸς πρθήματος νὰ ὑπερβῆ τὸν λάκκον, ἀναγνωρίζουσα καὶ εὐθυνεῖ τὴν ἀνέξαρτησιν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀνύσσων οὕτω τὰ πανταχόθεν ἀναφεύγει κατὰ τὴν λύσιν τοῦ ξητήματος προσκόμματα. Εἰς ταῦτα ὁ Νεσσελώδες ἀπήτησεν ὅτι τοιαῦτῃ πρὸς τὴν Πύλην ἀπελήνη οὐδὲν ἐμέλλε καὶ ἀποτέλεσμα καὶ ἀποφάσις ἐνεπέλεξεν ἐν τῷ Ἐπικράτειαν κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Πύλης ἃ ἐλάμβανε πάντα ἐξ ἐξορίας κατὰ τῆς Ῥωσίας αὐτῆς ἐπισεβεύσασθαι οὕτω τὸν πόλεμον, ἐθεώρησε δὲ τὸ στρατός ἑπερώτησε δή ἡ Τουρκία ἑυκολότερον τὰ ἐκδηλῶν τῷ μῦχα βουλευτήματος τῆς Αὐστριακῆς πολιτικῆς ἐλέγει συγχρόνως: «Παρακάλω τὸ μη παρανοεῖτε· η γνώμη αὕτη· η Αὐστρία ἐπιθυμεῖ πρόωτα καὶ μάλιστα τὴν ὑποτάγην τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐν τῷ μέλλων έξασφαλίσει αὐτῆς διὰ καλῶς λελογισμένοις συνοπτικῶς διαιτάζων καὶ ἐάν δὲ καταράκτους τὸν πόλεμον, ἡ Ἀὐστρία θα προτιμήσῃ ὡς ἐχάρακτον εἰρήνης τὸν ἀνάγκην τῆς ἀνέξαρτησιας. Τὸ δεινὸς λογικός εἶτε καὶ ἠλικίας συμφωνικῶς καὶ δὴ καὶ καταφάρως παράλογον τῆς Ἀὐστριακῆς διήλωσις εἶναι προφανέστατον. Ἡ Αὐστρία ἐθεώρησε τὴν ἀνάγκην τῆς ἀνέξαρτησιας ως ἑτερον δρόμον τοῦ διλήμματος (τοῦ πρῶτο ντο τοῦ πολέμου). Ἀλλὰ πῶς άνθρωποι λογικῶς διανοουμένου δύναται νὰ τροχόσκαι τὸν πόλεμον καὶ τὴν ἀνέξαρτησιν ως δύο δύος διλήμματος ἀποκλειοῦντας ἄλλης, ἐνώ ό τῆς ἀνέξαρτησιας ἀναγόρασις ἡ ἡμικυκλώτερη νὰ ἀγάγη εἰς πόλεμον ἢ τῆς ὑποτελείας. Τὸ ζήτημα λογικῶς δὲν δύναται νὰ τεθῇ μεταξὺ ἀνέξαρτησιας καὶ πολέμου, ἀλλὰ πρῶτον μὲν μεταξὺ εἰρήνης λύσιος τοῦ ξητήματος καὶ τῆς διὰ πολέμου, ἐτὰ ἐντάξει τῆς ὑποτελείας αὐτονομίας καὶ τῆς ἀπολύτου ἀνέξαρτησιας. Εὖν δὲ ἡ περὶ ὑποτελείας αὐτονομίας πρόοδος τῆς Ῥωσίας δὲν ἡτο δυνατὸ νὰ κατορθωθῇ ἄνυν πολέμου, καθά ἐφορόντες δὲ Μετερνίχως, πῶς ἡτο δυνατὸ νὰ κατορθωθῇ ἡ ἀνέξαρτησις ἄνυν πολέμους; Αὐτά, καθὼς εἴπομεν, ό πρὸς τῆς Αὐστριακῆς διπλωματίας ἡ ἀνέξαρτησις ἤτο λέγει κυρίως, μόνον σκοπὸν ἔχουσα νὰ ἐκφρασθῇ τῇ Ῥωσίᾳ· τὸ πολὺ ἡδυνατὸ νὰ χρησιμεύκῃ καὶ όσο ἀνώδυνος ἀπελλάθη πρὸς τὴν Τουρκίαν χωρίς μηδέμιος νὰ δομευθῇ τῶν τείχων αὐτῆς, ἔνοφος δὲν ἐγίνετο προσφυγῇ εἰς ἐκβιοτικὴς ἐνεργείας. Ορθὸς δὲ χαρακτηριζόμενος ὁ Στρατόφρος Κάννιχ τὴν πολιτικὴν ταύτην τοῦ Μετερνίχου, ἔγραψεν ἄφοβο ἀπὸ Βιενής πρὸς τὸν Γ.Κάννιχ περὶ τὰ τέλη του 1825 : Εἴρηκεν πεπεισμένος ὅτι ὁ κύριος σκοπὸς τοῦ Μετερνίχου ἐν τῇ οὕτω τῆς Συνδιασκέψεως ἐνεργεία αὐτοῦ εἶναι νὰ χρησιμοποιήσῃ οὕτω ἀλλήλη βίαι ὑπόδειξεν ἀπελλήνιας βίας κατὰ τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ τῶν συμπάχων πολιτικῆς δύναμιν καὶ ροής· ἡν ἐμβάλη εἰς ἄθρωμα· τοῖς Ἐλλήνων, διαφωτοῦσα αὐτοὺς καὶ οὕτως ἐξασφαλίσας πάσαν ἐλπίδα, ἦν δύναται νὰ ἔχουσαν οὐδοὶ πει χοῦ τῆς ὑποκατάστασις τῆς ἀνέξαρτησιας αὐτῶν. Σαρφέστερον εἰπείς, ὁ Μετερνίχος προτείνει ὡς Πετρουπόλις αὐτογνώρωσιν ἀνέξαρτησιαν ἄνευ ὑποστάσεως ἐξήτει ἐνδεν μὲν νὰ ἐκβιοτήσῃ παρὰ
βιολαν ἐπέμβασιν ὑπέγραφαν ἐπὶ τέλους τὸ πρωτόκολλον τῇ 26)7 Ἄπριλίου 1825, δι' οὗ ἀπεφασίζετο ίνα αἱ Δυνάμεις ἐμ-

τῇ Ῥωσίᾳ ὑμολαγήσουν μὴ συναινέσεις εἰς τὴν ἀνεξαρτησίαν, ἐνεπὶ δὲ διαφέρεσιν μεταξὺ τῶν Ἐλλήνων τῶν μὲν ἐμμενόντων ἐν τῇ ἀξίωσει τῆς ἀνεξαρτησίας, τῶν δὲ στεγχόντων τὴν ὑποτέλεσιν, δι’ ἀμφότερον δὲ τῶν ὁπλῶν τούτων, τῆς τε ἐκ μέρους τῆς Ῥωσίας ἀποκηρυγεῖσθαι τῆς ὀλοσχε-

ροῦς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς μεταξὺ τῶν Ἐλλήνων παραγομένης διαμέ-

σεως νὰ καταστρέψῃ πᾶσαν ἔλευθερωσῆς καὶ αὐτονομίας. Ση-

μειοτέον δὲ ὅτι πλὴν τῆς Ἀντιφέρες τῆς μετὰ κυνικής ἀνυστηρίας ἐς δια-

λειματόν ὑπὲρ τῆς ἐντελοῦς ἀνεξαρτησίας κηρυσσομένης οὐδὲνα ἄλλη Ἰνάμες κατὰ τὰ ἔτη 1824—8 ἐποιεῖτο λόγον περὶ ἀνεξαρτησίας. Καὶ ὁ Γεωργίου δὲ Κάννιγχ δὲν ἐπεθύμει Ἐλλάδα ἐντελῶς ἀνεξάρτητον, θεω-

ρῶν ἀδύνατον τὴν ἐπίτευξιν τουαίτης ἀνεξαρτησίας ἄνευ πολέμου πρὸς τὴν Τουρκίαν. Φιά τούτω καὶ ἐν τῷ Ἀγγλορωσικῷ ἱπτακόλοπ τῆς 25)4 Ἄπριλίου 1826 μόνον περὶ ὑποτελοῦ Ἐλλάδος ἐγένετο λόγος, ἐπίτασις δὲ καὶ ἐν τῷ Δονινέα πυνθήσει τῆς τοιαύτης συμμαχίας (Ἀγγλίως, Γαλλίως καὶ Ῥωσίως) τῇ συνομολογηθείσῃ τῇ 24) Παύλου 2827. Περὶ ἀνεξαρ-

τήτου Ἐλλάδος σοβαρός λόγος ἐγένετο μόνον κατὰ τὸν Ῥωσοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1828—1829 καὶ κατ’ ἀκόλουθον τοῦ πολέμου τούτου. Ἕναι αὐθήσεις ὅτι μετὰ τὴν ὑπογραφήν τοῦ ἱπτακόλου τῆς Πετρο-

πόλεως (23)4 Ἄπριλίου 1826) ὁ Κάννιγχ ἀλαβόν πλήρως εἰς ἡπηγι-

κὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἱπτακόλου τούτου διπλωματικὴν στρατείαν προετείνει ὡς ὅρον εἰρηνικῆς πρέσεως τῆς Τουρκίας πρὸς τὸν ἀνά-

κλήσιν τῶν πρέσεων ἀπὸ Κωνσταντινούπολεος, διέστησεν δὲ μετὰ τὴν ἀνά-

κλήσιν τῶν πρέσεων σὲ διεξέχων οἱ Δυνάμεις δὲν ἔμαθαν διεξεῖσθαι 

νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἐλλάδος. Αὐτὸ γὰρ τὴν πρόστασιν τῆς ἀναγνώρισε τὴν ἀνεξαρτησίας σοβαρός διε-

νευτοῦ σοβαρός ἀλλὰ τὸ νὰ δεῖξαι ἁπλός οἱ Δυνάμεις ὑπὸς ἐνορθο-

θείμααι νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν ἀνεξαρτησία προετείνει ἀπλῶς ὡς 

ἀπειλὴν ἑνναίον τὴς Τουρκίας ἴσα ὑπὸ συνανάληα εἰς Ῥωσίαν εἰς τὸ 

σχηματισμὸν ὑποτέλους τῇ Τουρκίᾳ αὐτοῦ Ἐλλάδος. Ἀντιπαρα-

βάλλον δὲ ὁ Γ. Κάννιγχ τὸ ἑαυτῷ διὰ τὴν ὑπόμονα τῆς ἀνεξαρτησίας 

στρατηγήματος πρὸς τὴν ἀνεξαρκήν καὶ διαλογιστήν τοῦ Μετερεψίου 

περὶ ἀνεξαρτητικοῖς πρόστασιν ἔγραψε πρὸς τὸν Στρατόπεδον Κάνнι-

γχ δηλητικότατα κατειρρυθμίσεις τοῦ Μετερεψίου (κατὰ Νέμβρον τοῦ 1828) ἐν τῷ τῆς ἀνεξαρτησίας ξητήματι: "Πῶσον ἐν θρόνοι, ἐλεγε, διὰ τὴν χαράν, ἢν ἄλογα κολονῆς ἀναγνώσκον, ἐν χαρῷ τὸ δεσθεί 

τοῖς ἐντιμοι Διάγγελοι (Ἀστερίου ἔρδευσιν) τῆς ἑπανενέργειας μαρτυρή-

σιν τῶν αἰσθημάτων τῆς ἀκαλήματος ὑπὸς τὸν ἀναγνώρισιν τῆς ἀνε-

ξαρτησίας τῶν ἑπανενεργείας ἑπαρχῶν. Ζήτησαν οἱ Συνδιακέφαλες αὐτοῖς 

τοιαῦτα παράγοντας ὑποελεύσεται καὶ διδούσιν εὐδοκίαν ἔραξεν 

βοήθειας Διὰ συνεχής μεταξὺ φίλων τὰ ἀληθή αἰσθήματα τῆς Ἀδ-

στροφικῆς διδακτικῆς. Ἔναν Βρετανὸς ἀντιπρόσωπον συνετέλεσε ἰ

τῆς Συνδιακέφαλος τῆς Πετρούπολεος, δὲν ἐν τῷ τῶν ἀναγνώρισι 

ὁ Χρήσις τῆς φιλελεύθερος τῆς προγίον τοῦ Μετερεψίου. Βέβαια δὲ τό 

ἀναγκάζομαι νὰ περιστελλόμενα τὰς παραφορὰς τῆς Αὐτοῦ Ἡροδότεος 

καὶ νὰ ὑπενθυμίζω αὐτὸν ὅτι δὲν ἔπαιδα αὐτὸ ἣς τὴν ἀναγνώρι-
πιστευτικῷ τῷ τρόπῳ «πείθω τὴν Πόλιν, ἵνα αὕτη ἐξ ἡδός πρωτοσυνάξες ἐπικαλεσθῇ τὴν ἐπέμβασιν τῶν Δυνάμεων». 'Αλλ' ἡ Πόλις ἔνεκα τῆς νικηφόρου ἐν Ἐλλάδι προδόο τῶν ἐπιλῶν αὕτης τότε ὅσον οὐδέποτε ἦτο οἰκίστης εὐδίαθος νὰ συναινέσῃ εἰς οἰκισθῆναι μεσολάβησιν.

Ἐνὶ ό Μετεπνήχος ἐν τῷ Ἐλληνικῷ ζητήματι σημαντικῶτα ἐξεριζότα ἀπὸ τῆς δῶδε τῆς Ρωσίας ἐκ ἡλίου δὲ κατὰ Μάρτιον του 1825 ἐν τῳ εἰς Παρίσιος ταξιάν αὐτού, πρὸς μεγάλην αὐτοῦ εὐκρίσειαν καὶ πρὸς σπουδᾶν ἐνλάχυσιν τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ἐν τῷ Ἐλληνικῷ ζητήματι δράσεως κατόρθωσε νὰ ἐλθῇ εἰς τελεῖαν συνεννόησιν πρὸς τὴν Γαλλίαν καὶ νῦν (περὶ τα μέσα Μαρτίου 1825) ἐντονώτατα ἀπεφαίνετο ὅτι ἀπέναντί τῶν ὑπὸ τῆς Ρωσίας προτεινομένων (4/16 Ἀπρίλου) ἑκπαιδευτικῶν κατὰ τοῦ Διδασκά ἐνεργείων ἦδυνατο νὰ συμβουλεύσῃ μόνον ἡθικῆς καταναγκαστικῆς ἐνεργείαν πάρανθες καὶ ἀνευ δρών. Οὕτω! ἔλεπτε ὅτι χρηματίζονται νηφαλίας καὶ κατὰ μικρὸν καὶ φιλαινικῶς εἰς τὸ ἐγχόν δὲν ἀμοιβζε ἐν ἡμᾶς ἡ Γερμανική γοργότος καὶ η Ἀθηναϊκὴ σπουδὴ». Καὶ ὅμως τὴν τοιαύτην ἀκατονόμαστον, ὅσον δεινὸς συγκατατομένη, Μετεπνήχους πολιτικῆς τῆς ἀναγνώρισις τῆς Ἐλληνικῆς ἀνέξαρτησις ὃς ἡμέτερος συγκραφείς μετα μεγάλης ἐπιστολαίτιστος ἐξαραθημένης ὡς πολιτικῆς ζητοῦσας σφαξιαὶ καὶ θραίσικης τὴν ἐλάσσαν καὶ τελείαν λύσιν τοῦ Ἐλληνικοῦ ζητήματος, κατὰ τοῦτο μόνον λέγων ἀλλήδας ὅτι ὁ Μετεπνήχος ἐξήιοτα πράγματι, ἐκ ὑπὸ ἐννοιαν ἀρρητισμῆς, τὴν ἐλάσσαν καὶ τελείαν λύσιν τοῦ Ἐλληνικοῦ ζητήματος διὰ τῆς παντελοῦς ἐγκαταλείψεως τῆς Ἐλλάδος εἰς τὴν διάκρισιν τῶν Τουρκῶν ὡς τὸ πολύ διὰ τῆς ἀποτυχούς ἀνεμοστασίας διὰ τὸ παρελθόν καὶ κρείττονος διοικήσεως ἐν τῷ μέλλοντι, ἀφόε ἐνεργός ἐκ τῶν προτέρων καθυστερεῖ εἰς τῶν Σουλτάνων. Σ. Μ.

1. Ὁ συγγραφέας τῆς αὕτης τῆς ἀναγνώσιόν πορευόμενον ἀναφέρων ἔννετα ὅλη τὴν ἀνότητα περιγραφεῖται κατηγορική περί ἀναγνώρισις τῆς ἀνέξαρτησις τῆς Ἐλλάδος πρότασιν τῆς Ἀθηναίων παρότι τής ἀδύνατον ἀπὸ τῆς ὑδροπ ϊδος τῆς Ρωσίας. Ἀλλ' ἡ Ἀθηναία τῇ ἀληθείᾳ μὲν καὶ κατὰ βάθος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἐλληνικοῦ ἀγώνος ἐπιδίασε πολιτικὴν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετον πρὸς τῆς Ρωσίας, κατ' ἐπίσημον δὲ καὶ ἀκόμη ὑποκρίσιμον ἐπετυχθεῖσα πάντοτε σιμφωνίαν πρὸς τὴν Ρωσίαν ἢ τὰ δύναμεν νὰ περιστάλλη τὰς ἐπιθετικὰς πολεμικὰς ὁρμὰς τῆς δυνάμεως ταύτης. Θεωτικῶς δὲ ἀπαθῶς ἀνετάζω πρὸς τὰ ὑπὸ τῆς Ρωσίας προτεινόμενα ἑκπαιδευτικὰ μέτρα τήν ἀναγλώφισιν τῆς ἀνέξαρτησις δι’ ὅτι λόγων διὰ μακρὸν ἐξηγηθήμεθα ἐν ταῖς ἐμπροσθενισμοῖς σημείωσει. Σ. Μ.
γείας 1, ός ίδιως τήν αναγνώρισιν τής ανεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος 2, ἐνφι λοιπὸν τασίατα ἔπραττεν καὶ ἠλεγέ γεό Μεττερνίχος, εἷς ἄλλου ἐν Ῥωσία ὑπὸ τήν διπλήν ἐντύπωσιν, ἢν αἱ μὲν διπλωματικαὶ δυσχέρειαι ἐνεπούλησαν ἐπὶ τῆς αὐθεντική ἢ δὲ τῆς Ἑλλάδος διηγεσίας δεινοτέρα καθίσταμεν θέας ἐνεπούλη τις τὸν λαον καὶ τὸν στρατόν, τὰ μέγιστα ἐπετείνετο ἡ συγκίνησις καὶ ἡ πολεμική ὁρμή. Ἀλλὰ τότε ἄκριβος ἤλλοιθη ἡ διπλωματική κατάστασις ἐνεκα δύο ἀπροσδοκήτως παρεμβλήθηντων γεγονότων.

Καὶ ἐν πρῶτοι ἦσον τι ἐγένετο ἐν Ἑλλάδι αὐτῷ. Ἡ δεινὴ ἀθλιότης ἢ ἐπελθοῦσα ἐν Πελοποννήσῳ κατὰ τὴν τοῦ Ἰδραμί ἀπὸ Νασαρίνου μέχρι Ναυπλίου πρόπληθεν καὶ ἡ ἀθλιωτάτη κατάστασις ἢ ἐπικρατοῦσα ἐν Ναυπλίῳ αὐτῷ, ἐνθα πρὸς στιγμὴν καὶ αὐτοῖς οἱ καρτερικότατοι τῶν Ἑλλήνων ἀπόλυσαν τὸ θάρρος, τὰ δὲ πλήθω κατέχοντο πανταχοῦ ὑπὸ ἄθμισις, δὲ πόθος ξένης βοηθείας εἰς καταστά τὸν ἀκαθάρχους, προάλαξαν διάθεσιν, ὑπὲρ μεγάλης ἐκτύπου παμμαθών ἐν τῇ περαιτέρῳ πορείᾳ τῆς διπλωματικῆς ἐπεμβάσεως, ὡς καὶ ἐν τῇ ἀναπτύξει νέων μέχρι τῆς βασιλείας τοῦ Οθωνος ἐξελισσομένων καὶ

1. Ἡ μετά τῆς Γαλλίας συμφωνία τοῦ Μεττερνίχου δὲν πρέπει μηδὲν νὰ ἔριξεν ὑπὸ τῆν ἔννοιαν ὅτι η Γαλλία ἀκολούθησα τῷ Μεττερνίχῳ ἐν τῷ ὄντες ἀπὸ τῆς Ῥωσίας χορηγείαν ὅπως τούτως προσπαιράθηκε εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Αδελφικῆς πολιτικῆς ἐν Πετρουσάκει ἡμεθῆσαν πρότασι τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ τουτόσον οὐδὲ η Γαλλία ἤθελε, οὐδὲ ὁ Μεττερνίχος προέτεινε, διότι η πρότασις οὗτος ἐκείνη ἢταν ἄθροικη, ἡς στιγματικὴς χώρας τοῦ ἐκείνου ἤθελεν νὰ ποιήθη καὶ χρήσης. Ο σκοπὸς γῆς Αδελφογαλλικῆς ταύτης συνεννοήσεως ἦτο νὰ ἀντιπράξεων αἱ δύο Συνάψεις εἰς πᾶσαν διαϊσχέταις Ἀγγλορωσικής συνεννοήσεωι, συμπράξεωυ καὶ ἐπιφάνειαν πάντως πρὸς τῆς Ῥωσίας ἢν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ ἀρχήματι πολιτικῆς ἐνέργειας ἤθελε νὰ προήγορε ἡ Μεττερνίχος διαφορῶς ὑπὸ τὴν ἐναντίον ἀρχήματον ἐντύπωσης καὶ διενέχει καὶ νὰ περιστελλῆ τὴν φιλοπολεμικὴς ὀρμήν. Σ.Μ.


1. Προβλ. τὰς παρὰ Γερβίνῳ λεπτομερείας (σελ. 162 κεφ.)
Γαλλικοί καὶ Ἀγγλικοὶ κόμμα ἐν Ἑλλάδι

ἐπὶ ταῦτας ἔτι ἀχρίζουσών πολιτικῶν χορματικῶν διαφόρεσσεων (αἰτινές ἐν μέρει μόνον συνέπιπτον πρὸς τὰς πρώτας καὶ στοιχείωσις, οὔτως εἰποῦν, ἐν ᾿Ελλάδι πολιτικάς διαφόρεσσεις). Ὅ Γάλλος στρατηγὸς Ρόζ (Roche), ὁ χυριστάτος ἐπίτροπος τοῦ ἀπὸ τοῦ Φεβρουαρίου 1823 ἱσχυρώς ἐργαζομένου Παρισιανοῦ φιλελληνικοῦ συλλόγου (τῆς «φιλανθρωπικῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ᾿Ελλάδος ἑταείας»), ὅπες ἀπὸ τοῦ Ἄπριλιοῦ τοῦ ἕτους τούτου εὐφράσκετο ἐν Ναυπλίῳ, καὶ περὶ ἐχιδόν ἐντολήν ἐπὶ ἀπέχα πάντως ἀναμένεις εἰς τὴν ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῆς ᾿Ελλάδος, ὅμως, συμπραττόντων καὶ πολλῶν ἐν ᾿Ελλάδι εὐρισκομένων Γάλλων Φιλελλήνων, εἰργάζετο ὡς ἐνέργους ὀπαδὸς τῶν ῾Ορλεανίδων νὰ συγχροτήσῃ ἐν μέσῳ τῶν ᾿Ελλήνων μερίδων μέλλοντας νὰ ἀναβιάσῃ βαραύνων εἰς τὸν θρόνον τῆς ᾿Ελλάδος προκειμένα τινὰ ῾Ορλεανίδην. Ἡ κεντρική ᾿Ελληνική κυβέρνησις ἔπεμψε ἐναντίον τῶν γινομένων πολιτικῶν ὑπεκφεύγειν καὶ ᾿ἔφεστικην. Οὐχ ἦτον ὅμως διὰ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ στρατηγοῦ, πολλοὺς πρὸς τὸ τοῦτο ὑπόλοιπος, καὶ ὡς τήν πίστιν τῆς ᾿Αραβικῆς ἐπιδρομῆς καταρθόθη νὰ συγκροτήσῃ εἰς τὸ «Γαλλιζούσης μερίδος», εἰς ᾗν ἄνηκόν ὁ Κωλέττος, ὁ Γουδές, ὁ Δημήτριος ῾Υψηλάντης, καὶ πολλοὶ ἄλλοι Ρουμελιώται ἐρχόμενοι καὶ τίνες ἄλλοι νέαροι ᾿Ελλήνες. Ἄλλα καὶ ᾗ μερίς αὕτη, ὅπως καὶ ᾗ Ἀγγλικη ᾗ μερίς, ἐνεκα τῆς γενικῆς τῶν ᾿Ελλήνων πρὸς τοὺς ἕνους ἀπροβομάς δὲν ἕκτεβαλε ῥίζας βαθυτέρας ἐν τῷ λαῷ καὶ αὐτῆ ἡ προσωπικῆς πολίτεια τοῦ Γάλλου ναυαρχοῦ Δερίν μὴ παραδίδομένου εἰς τοιαύτας ραδιοργίας, πολλῷ δὲ ἢ σοινὶ ἐπιδιεικνυμένου φιλελληνικοῦν ἡ ᾗ ᾿Αγγλικός στόλαρχος ᾗ Ἀμίλτον, ὅλιγὸν ἐπιτίθει ἢτο νὰ συντελῇ εἰς τὴν πρόσδοκα τῆς νέας μερίδος. Ἔξ ἄλλου ὅμως ὁ πρίγκιψ Μαυροχορδάς θεωρῶν ἐπάναγκες νὰ παρασχῇ τοῖς ᾿Ελλήσοντι νέαν τινὰ ἐν τῇ ἀπορίᾳ τῶν ἁρώνων τούτων ἁγκυραν ἐλπίδος, ἐπιφέρασε τὰ κινδυνεύματα ταῦτα ἢν προβῇ εἰς τολμητὸν τῷ διάδομα πρὸς τὸ μέρος τῷ ῾Αγγλικῶν.

Ἡ δημοτικότης τῆς ᾿Αγγλίας παρὰ τε τοῖς προκρίτοις τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐν ταῖς ναυτικαῖς νήσοις ἀκριβῶς ἐν τοῖς
'Η Ἑλλάς τίθησιν ἐαυτῆν ὑπὸ Ἄγγλικήν προστασίαν.

ἐσχάτοις τούτοις χρόνοις ἡδέζηθη ἐνεκα τῆς πολιτικῆς τοῦ Κάνναγι καὶ τῆς πολιτείας, ἤν μετήρχοντο πρὸς τοὺς Ἐλληνας δὲ Ἀμιλτον, πάντως μὲν, ἱδιαίτερα δὲ ἐν τῇ στιγμῇ τοῦ μεγάλου ἐπὶ τὸ Ναύπλιον ἐπικρεμαζόντος κινδύνου, ἐνὶ ἔξι ἄλλῳ ἀπὸ πολλῶν ἤδη ἐτῶν παρὰ τοὺς όνομαστοὺς τῶν Ἐλλήνων προήγετο ἡ σκέψις νὰ προσενέγχωσι τὸ στέμμα τῆς ως συνταγματικῆς μοναρχίας λογιζομένης νέας Ἐλληνικῆς πολιτείας πρὸς τὸν εἰς τὸν Ἄγγλικον βασιλικὸν οἰκὸν διὰ χρῆσεις συγγενεῦοντα πρὸνιτα Λεοπόλδον τοῦ Σαξονικοῦ Κοβόργου. Νῦν ὁ φρόνιμος Μαυροχρυσάτος, στηριζόμενος ἐπὶ τῆς τοῦ Κάνναγι πρὸς τὴν Ἐλληνικὴν Κυβέρνησιν διακοινώσεως τῆς 1911 Δεκεμβρίου 1824 εἰργάσατο τὸ πρῶτον ἐν Ὕδρα ὑπὲρ τοῦ σχεδίου αὐτοῦ. Ἐτησὶ τῇ 201 Αὐγούστου 1825 ἐπέστρεψε μετὰ τοῦ Ἀμιλτον εἰς Ναύπλιον καὶ τῇ αὐτῇ ἐπὶ ἡμέρᾳ συνεκάλεσεν ἐνταῦθα τὴν Κυβέρνησιν εἰς ἐκτακτὸν συνεδρίας καὶ ἐπεισεν αὐτὴν νὰ ἀσπασθῇ τὸ σχέδιον τοῦ νὰ θέσῃ ἐαυτὴν ἐν ταῖς συμφοραῖς τοῦ παρόντος ὑπὸ τὴν προστασίας τῆς Ἀγγλίας. Τῆς ἐπομένης δὲ ἡμέρᾳ ἀκολουθοῦμενος ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως μετέβη εἰς τὴν φρεγάταν «Καμβρίζ» καὶ ἀνακοινώσας τὸ φήμισμα τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸν στέλαρχον, δοτικα ἐδωκε τοῖς προσελθοῦσι τὴν συμβουλήν νὰ ἀποσταθῶσιν ἀπ' ἐνζηθεῖς πρὸς τὴν αὐλὴν τοῦ Ἄγγιον Ἰακώβου καὶ νὰ μὴ ἀποκάλυψαν ἐν τῷ μεταξὺ ἀγανάκτομοι καρτερικῶς πρὸς ἀμινᾶν κατά τῶν Τούρκων. Νῦν ἐνηργήθη εὐθὺς περιφορὰ ἀναφορᾶς τινος ἢ ἐγγράφου «ἐπικλήσεως προστασίας», δι' ἧς (συνταχθείς, ως λέγεται, ὑπὸ τοῦ 'Αγγλικάς) ὃ κλήρος, οἱ βουλευταὶ, οἱ στρατιωτικοὶ ἀρχηγοί καὶ πάντες οἱ ἔγχρωτοι τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ ἔθετον τὴν ἐκεῖν παρακαταθῆκαν τῆς ἐαυτῶν ἐλευθερίας, ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ πολιτικῆς ὑπάρχουσας ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον προστασίαν τῆς Μεγάλης Βρετανίας. Τα μέλη τῆς μὴ ἀνε-

1. Πρβλ. Gordon Zinkeisen, σελ. 16.
2. Τὸ κείμενον τῆς ἀναφορᾶς δήλος ἐν τῇ Ἐλληνικῇ ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ μεταφόρασε ἐν τῷ παρὰ Τρικούτη (Τόμ. Γ', σελ. 388—396). Η μετάφρασις αὐτῆς ἦν ἑκατον ἀκριβῆς. Διὰ τοῦτο παραθέτομεν ἐνταῦθα τὴν παρά τῆς
'Η περί 'Αγγλικής προστασίας πράξεως

γνωστικής έτι κατά τα διεθνή νόμιμα κυβερνήσεως υπερασπιζόταν νά υπογράψων επισήμως το ψήφισμα ήνα έκδηλώσιμο

Prokesch-Osten, Gesh. des Abfalls de Gr. 4 Band. Beilage s. 175 άρθρο περίλημνης μεταφράσματος αυτής έκ του Γερμανικού:

(Ο χλήρος, οι αντιπρόσωποι (παραστάται) οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί άρχηγοι του Έλληνικού έθνους άναλογίζομενοι

1. Οι Έλληνες εδράζοντο των δικαϊώματος της έλευσις, της ιδιοκτησίας, της θησαυρικής και των νόμων, δικαίωματος, άνευ είναι φυσικού και ανεξάρτητου την δικαιολογία και έπειτε είναι αντίστοιχην έναντι των κοινωνικών δυνάμεων Αλγότου, Ασίας και Αφρικής και εκτός ομός δικαιομαινόταν ενάντια έλευσις πολιτικής έπαρξιν.

2. Οι πρόσωποι ήπειροι επικοινωνιών των ιστορικών Δυνάμεων προσηγόθηκαν κατά τρόπον αντιστάθηκαν προς τις υπό των Δυνάμεων εκτός χρονικής αρχής και δις τις των προστάτων τουτού ξη- τούν διά των υποτέλεων αυτών νά προαρέσουν τους προέλευσις ες τον πόλεμο πολιτικής έπαρξιν.

3. Οι Έλληνες ναυτικοί παρακολουθεί εις τος ιστορικούς αυτών και καθαίρεσαν άπο των ναυτικών παραβάθαινον άναφανθήν την ένεπεραδρέτην αυτών, ήν έκμην εν Λαβάκα ιεν Ερμοία.

4. Οι χρησιανοί διπλοιοί άρχηγοι του Κορανίου έναντι των πα- σεωντών εις το Χαλκίδες διδακτική και καθαίρεσαν της των βαρ- βάρων ατιστη τά ηρμιανοί την παράδει γε το Κίμωνος, του Λεονίδου και του Βόστορον.

5. Οι μάνη ή έλευσις Κυβερνήως της Αγγλίας διεστήσασε αθέ- στην ένεπεραδρέτην, άλλη δις η ένεπεραδρέτην αυτή δεν είναι πλέον ικανή νά προσταστεί την Έλλαδα έναντι του νόμου και διηγήκες ανά- νυμένον καταδίκημο.

6. Οι χαρτί της θέσης Προναίας ή δύναμις της Α. Μ. του βασι- λέας της Ελλάδας Ερενείος είναι έγγυς ήμων και δις ήμεῖς εν τού τό απεγνωσμένον τούτον άγων οφείλεμεν νά ξημέρωμεν καταβύψιμον εν τό τό Φιλανθρώπων κυβερνήσει αυτής.

'Αναλογιζόμενοι ταύτη θεσπίζομεν τό έξω νόμον:

Α'. Δια τής παρουσίας πράξεως το Έλληνικον έθνος τήν τεράν παρα- θετήκη τής έλευσις, άνεξαρτητικής και πολιτικής υπάρξεως αυτής τίθην εν τήν απόλυτον προτοσπον τής Ελλάδας

Β'. Εις τήν πράξιν έμπειρον προσαρτηθήκαν δύο άντιγραφα υπομνήμα- τος, υποβαλλόμενον εις τήν υπολογισμόν της Κυβερνήσεως τής Ατού Μεγα- λειτούργος τού βασιλέως τής 'Αγγλίας

Γ'. Εις τήν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως άνατιθέτεται ή έγκαιρος έκτέλεσις τό νόμον τούτου.

'Εγένετο έν Ναυσαίο τή 20 (1 Αύγουστο) 1825. Σ. Μ.

1. Ως το παρα πορά το Τρικόντα κείμενο λέγεται κατά τρόπον άκατα- νόμητον ήμιν: Ο Πρόεδροι τήν έκπληκτων βουλευτηρίων τού Κράτους δίκαιως και διαδόσεως θέλων άντιμος εκπληκτεί τόν παρόν νόμον.

'Αλλα τό κείμενον τούτον έμπειρος ή παράξεις έκπληκτη τήν τό παρόν νόμον. Σ. Μ.
τὴν ὁμοφωνίαν αὐτῶν πρὸς τὴν θειικὴν βούλησιν. Ἡ ἀντιληψις
tοῦ στρατηγοῦ Ρόδης, τῆς γαλατικῆςς μερίδος, ἐτί δὲ τῶν φίλων
tῆς Ρωσίας ὡς καὶ τῶν ἄναντιν τῆς 'Αγγλίας ἐργαζόμενων
ἐπιτρόπων τῶν 'Αμερικανῶν φιλελλήνων Τουσκανί Οὐάσιγκτον
(Townshend Washington) δὲν ἔκλεισαν ὡστε ἐν ταῖς ἐπομέναις
ἐκδομαμίας τοῦ μηνὸς Ἀυγοῦστοῦ ἡ ἀναφορὰ αὕτη νὰ λάθῃ ἐν δια-
φόροις τόποις τῆς 'Ελλάδος 2000 ὑπογραφάς. Ἐκ τῶν ὄνομα-
στῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχηγῶν ἠρνήθησαν νὰ ὑπο-
γράψωμεν μόνος ὁ Κοντοτσιρίτης (οὗτος ἐκ τοπικῆς ἀπλῶς ἀντι-
ζηλίας πρὸς τὸν Μιασοῦλη καὶ τὸν Τομπάζην'), ὁ Κωλέττης,
ὁ Γούρας καὶ ὁ Δημήτριος Τσιφλάντης. Περὶ τὰ μέσα δὲ Ἀυ-
γοῦστον ἀπέπλευσαν ἀπὸ Ναυπλίου ὁ ὑδὸς τοῦ ναυάρχου Μιασο-
λῆ καὶ ὁ Σπυρίδων Τριχοῦπης μετὰ τεσσάρων ἀντιγράφων τῆς
ἀναφορᾶς ταύτης. Καὶ δύο μὲν τῶν ἀντιγράφων ἔμελλον νὰ
ἐγχειρισθῶσιν εἰς τὸν λόρδον ἀρμοστὴν, δύο δὲ ἐν Λονδίνῳ πρὸς
tὸν Κάννηχα.

Ἡ πολιτικὴ ἀξία τοῦ διαβήματος τοῦτοῦ συνήστατο ἐν
tούτῳ, ὅτι ἡ 'Ελληνικὴς ὁμοφωνίᾳ ἐν τῇ μεγίστῃ αὐτῶν ἀπορίᾳ ἀνε-
θάρησαν ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἀπὸ τῆς 'Αγγλίας βοηθείας, ὁ δὲ
Ἰδραίμ καὶ ὁ Μεχμέτ Ἀλῆς κατελήφθησαν ὑπὸ φόβου μὴ ἐν
tῇ κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐνεργεῖα αὐτῶν προσορούσισι ἐπὶ
tέλους εἰς φανερὰν ἀντίπραξιν τῆς 'Μεγάλης Βρετανίας. Οἱ
ἀρχινοῦστεροὶ δὲ τῶν ἐν Ἑλλάδι πολιτικῶν ἐφρῶνον πρὸ πάν-
tων διὸ τὸ διάθησιμον τοῦτο, ὅπερ τοσοῦτον ἰχυρῶς ἐξέστη
tὴν πρὸς τοὺς Ἐλληνας συμπάθειαν τῆς 'Αγγλίας, ἢτο ἐπιτήδειον
νὰ ἐκπλήξῃ τὰς Ἕλληνας σινάμεις καὶ νὰ ἐξαγάγῃ αὐτοὺς
ἐκ τῆς πρὸς τὴν Ἑλλάδα αδιαφορίας αὐτῶν τοῦτον.

Πράγματι δὲ καὶ ὑπὸ τῆς ἐποφήνα ταύτης τὰ πράγματα ἐλαθοῦν

1. Ἡ ἔν τούτῳ Τρικούπη. τόμ. Γ'. σελ. 390 σημ. δ. Ἡ ὑτὶ Ἐνον-
tοτιτατιτικής τῆς ἐνυπερβολής, διότι ὑπερβολής τὸ ἐγχειροῦν ἕως τὴν προ-
νοισιν τῷ Μιασοῦλη καὶ τῷ Κολοκοτρώνη καὶ οὐχι αὐτῶν. Σ.Μ.

Prokesch-Osten, τόμ. 1 σελ. 371—380 καὶ 406. Mendelsshon-Bartholdy, 
νέαν ἐξέλιξεν. Ὄτε δὲ νεαρὸς Δ. Μιασούλης περὶ ταῦ τέλη τοῦ Σε-
pτεμβρίου ἐκόμισε τὰς ἀναφορὰς εἰς τὸ Λονδίνον, ἔλαβε παρὰ τοῦ
Κάννιχα ἀπάντησαν ῥητῶς ἀρνητικῶς ἐπὶ τούτου στηριζόμενην, ὅτι
ἡ Ἀγγλία ἀποδεχομένη τὴν ἐντολὴν τῶν Ἑλλήνων ἐμελλέ σα
περιπλακώς εἰς πόλεμον ἄδικον πρὸς τὴν Πόλιν, δικαιο ἐπερ-
χοῦσα ἁρματὴν καὶ εἰς τὰς λοιπὰς δυνάμεις νὰ βλέπωσιν ἐν τῇ
ταινίᾳ ἐπεκτάσει τῆς δυνάμεως αὐτῆς παραδίσκος τῶν συνθηκῶν.
Αλλὰ πράγματι δὲ Κάννιχα σφάδα εὑρωνθεὶς ἐπὶ τῇ ἔπειτας
ταύτη τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πολιτικῆς, προδηλοῦσα σαφεῖστα
μέλλουσαν τίνα ταχεῖαν ἐπίδοσιν τῆς ἀνεξαρτητοῦ Ἑλλάδος ἀπε-
tρεπε συγχρόνως τοὺς Ἑλλήνας ἀπὸ τοῦ νὰ προσφύγωσιν εἰς
ὅλην τινὰ δύναμιν, καὶ ἐπεφυλάσσετο, ἐν ἐνδεχομένη κατὰ
νομα
συμπράξει τῆς Ρωσίας, νὰ κατωρθώσῃ χρήσις διὰ τῆς Ἀγγλι-
χῆς πρωτοδοιολίας νὰ ἀναλάβῃ τὴν μετοχὴ τοῦ Δικαίου καὶ
tῶν Ἑλλήνων μεσολάβησιν. Διὰ τοῦτο ὦτε μετ᾽ ὁ πολὺ ὁ ἄνε-
ψις αὐτοῦ Στρατόφροδος Κάννιχα, εἰς τῶν σπουδαιότατῶν δι-
pλωματῶν τῆς Ἀγγλίας διωρισθή προσδευτὴς ἐν Πέραν διάδο-
χος τοῦ λόρδου Στρατόφρου, ἔλαβεν ὅστος τὴν ἐντολὴν κατὰ
tὴν εἰς Βόστορον μετάβαςιν αὐτοῦ νὰ συνάψῃ διαπραγματεύσεις
μετὰ τῶν Ἑλλήνων. Καὶ νῦν ἔφαγε τοῦ πράγματι ὦτε ἡ πολιτική
του μεγάλου Ἀγγλοῦ πολιτικοῦ ἀνδρὸς ἐμελλέ νὰ στεφθῇ ὑπὸ
ἐπιτυχίας. Ὅ Στρατόφροδος Κάννιχα μεταβάςιν εἰς Κωνσταν-
τινούπολιν, γενόμενος τῇ 28) 9 Ιανουαρίου 1826 ἐν Περιβολαῖοι
τοῖς κείμενοι ἀπέναντι τῆς Ἐθες, συνδιεσκεφαλίαν ἰδιωτικῶς μὲ
μὲ τῶν ναυάρχων Μιασούλη καὶ Τομπάζη, ἐπισήμως δὲ μέχρι
τινὸς μετὰ τῶν ἀπεσταλμένων τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. 1
Ἐν τῇ δεινῇ πολιτικῇ ἀμηχανίᾳ, τῇ καὶ ἐξάστην δεινοτέρᾳ
καθοικικήν, ἐν ὑ σύτοις διείλουσιν οἱ Ἑλληνες, οὐ μόνον προ-
θυμοὶ ἦσαν νῦν νὰ ἐπικαλέσονται τὴν τῆς Ἀγγλίας παρὰ τῇ
Πόλι περιβάλλωσι, ἀλλὰ καὶ νὰ κατάλησοι τὴν ἐξίσου τῆς
διορίας ἀνεξαρτησίας, καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἀναγνωρίσωσι τὴν

1. Οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς Κυβερνήσεως ἦσαν ὁ Μανουηλάντος καὶ ὁ
Ζαχαράδος. Σ. Μ.
Θάνατος του Αυτοκράτορος Αλέξανδρου

διερτάσαν τής Πύλης καὶ νὰ τελέσωσι φόρον. Ἐν τῷ μεταξὺ δὲ κατώρθωσε καὶ ὁ Κάννιγκ νὰ ὑπερφαλαγγῇση τὴν πολιτικήν τοῦ Μετερνύχου καὶ νὰ συνάψῃ σχέσεις πρὸς τὴν τότε σφόδρα ἐναντίον τῆς Αὐστρίας δυσηρεστημένην Ρωσικήν αὐλήν. Αἱ νέαι πρὸς τὴν Ρωσιάν σχέσεις ἐποιοῦντο ἦδη κατὰ φθινόπωρον τοῦ 1825 σπουδάζας προὸς ὅτε τῇ 19)1 Δεκεμ-

βρόλη 1825 ὁ αὐτοκράτωρ 'Αλέξανδρος Α' ἀπέθανεν αἰφνιδίως ἐν Ταγανρόψῃ. Ὁ δὲ διάδοχος αὐτοῦ Νικόλαος ἄφοι καταδε-

λών αἰματηράν τινα στρατιωτικήν ἐν Πετρούπολεί ἐπανάστασιν ἐστερεώθη ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ, κατέστησε τάχιστα δὴν ὅτι: ὁ νέος αὐτοκράτωρ τῆς Ρωσίας, μεθ' ἄλα τὰ αὐστηρῶς νομιμο-

φρονο βουλεύματα αὐτοῦ καὶ σφοδράν πρὸς πάσαν ἐπανάστασιν ἀπέχειεν, ἔνεκα τῆς ἱσχυρᾶς αὐτοκράτορας αὐτοῦ ἐπεθύμει ἱσχυ-

ρῶς νὰ μὴ ἀπολέσῃ ἐντελῶς τὴν ἐν τῇ 'Ανατολῇ θέσιν, ἢ ἢ Ῥωσία ἀνέκαθεν κατείχεν ἔνεκα τῶν πρὸς τὸ ἐν τῷ Οθωμανικῷ κράτος Ἑλληνικῆς στοιχεῖον σχέσεων αὐτῆς. Ἐκ τοιούτων δὲ 

ρευμάτων παρῆχθην νῦν ἰδιάξιον τι διπλῶν πολιτικῶν παῖν, ἀφοῦ ἐνθεύν μὲν ἐπὶ μᾶλλον διηνεκέως προσήγησεν πρὸς ἄλληλα τῷ Ἀγγλικῶ καὶ τῷ Ρωσικῶ ἀνακτοδούλλοιν, ἐνθὲ δὲ ἀμφότερα 

τὰ μέρη ἡμιλλόντα πρὸς ἄλληλα ζηλοτύπως περὶ τῆς ἐν τῇ 'Ανατολῇ ἐπεστάσεως τῶν ἀμοιβαίων συμφερόντων αὐτῶν.

"Ο αὐτοκράτωρ Νικόλαος πρὸς οὐχὶ εὐφράσθην ἐκπληξὴν τοῦ προέκυπτος Μετερνύχου, ὅπ' οὗ τῆς φρονίμου καὶ περὶ-

σταλτικῆς σχετικῆς πολιτικῆς δὲν ἤθελε νὰ περιορίζεται ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ, προσήγησεν ὁ ἡγεμόνος οὗτος λινὸ 

σαρώς πρὸς τὴν πολιτικὴν τοῦ Κάννιγκ, καὶ λινὸς ζωηρῶς παρη-

τήθη τὴν συνδρομὴν τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Γαλλίας ἐν τῷ πρὸς 

σφαίρησιν τῆς 'Ανατολῆς ἑξῆκαμιτι'. Ὅ Κάννιγκ εἶχε συμφωνήσει

1. Ταῦτα εἶναι ἀνακριβή. Οὐχὶ ο Νικόλαος, ἀλλὰ ο 'Αλέξανδρος 

μικρὸν πρὸ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ ἐκηρύξε (κατὰ Σεπτέμβριον τοῦ 1825) ὅτι ἀπεκατορίζετο ἐν τῷ Ἑλληνικῷ ἑτήρματι, οὐχὶ ἀπλῶς τῆς Ἀὐστρίας, ἀλλὰ τῶν συμμάχων αὐτοῦ (τὰλλ' ἐννοεῖται τῆς 'Αγγλίας, τῆς μὴ μετα-

σχούσης τῆς Συνδιασκέψεως τῆς Πετρούπολεως). Ἀλλ' ο Νικόλαος ὁ 

κηρύγγα ἔξ ἀρχής ὅτι ἐν τῷ ἑτήρματι τότε ἄτα προβαίνει καὶ μετὰ 

τῶν συμμάχων καὶ μόνος, πολλῷ βραδύτερον διὰ τῆς ἀξίας 21)3 Μαλα
μετά τοῦ ἐν Λουδίνῳ Ρώσου πρέσβεως Λίθεων περὶ τριῶν πραγμάτων, λήθης τοῦ παρελθόντος (Oubli du passé), ἐμπιστοσύνης ἐνδομόχυκτον τῶν δύο κυβερνήσεων πρὸς Ἀλλήλας (Confiance intime entre les deux Gouvernements), καὶ μυστικῆτος (Le secret). Ἀλλὰ ὁ δοῦξ Ὑδέλλικτων «ὁ πεμφθεὶς (τὴν 27)8 Φεβρουαρίου» εἰς τὰς ὅχθας τοῦ Νέβα ως ἐκτάκτους ἀπεσταλμένος ἵνα χαριτάρη τὴν νέον αὐτοκράτορα ἐνέσχε στὸν οὕτως ἐπέμενεν ἵσχυος νὰ λίγη μόνος καὶ ἀποτελεσματικός τὰς ἱδιαιτέρας Ρωσοτουρκικὰς ἔριδας. Τῇ ὑπὸ τοιαύτην ἐννοιαν ὑπὸ χρονολογίαν 5/15 Μαρτίου ἑτερουπολην πεμφθεὶν ἐντόνωσαν τελεσίγραφον ἐγένετο πράγματι δεκτῶν ὑπὸ τῆς Πύλης (18)30 "Απριλίου" συμβούλη τοῦ Μετερνίκχου. Ἀλλὰ ἡ ἡδονὴ ὁ δοῦξ Ὑδέλλικτων, ἵστε τῇ 11)23 Μαρτίου εἴχε χινώτει τὸ ἕξθημα τῆς διὰ κείνης συμ-
πράξεως Ρωσίας καὶ Ἁγγλίας εἰρήνευσες τῆς Ἐλλάδος, καταρ-
θώσεα ἐπὶ τέλους νὰ ἔλθῃ εἰς συνεννόησιν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Νικόλαον. Τῇ 23)4 "Απριλίου 1826 ὑπεγράφη ἐν Πετρούπολις ἐν μεγάλῃ μυστικότητι πρωτόκολλον, δι' ὅδε Ρωσία καὶ Ἀγγλία ὑπεχειροῦν ἀμοιβαῖος νὰ μεσολαβῆσω περὶ συμβραβευμο-
ματοῦ τῆς Πύλης καὶ τῶν Ἑλλήνων. Κατὰ τὸ πρωτόκολλον ὁ Ἑλληνικὸς ἐμελλέ νὰ διατηρήσῃ τὴν ἐπὶ τῆς Ἐλλάδος κυρία-
ρικὲς, ἡ δὲ Ἐλλάς ως κράτος ὑποτελὲς νὰ μεγάνυμεν πρὸς τὴν Πύλην διὰ προσωπικῆς ἐνώσεως ἱ. Ἐν τοὺς Ἐλλήνας ἐμελ-

1827 ἐγκύκλιον διαφορώσεως τοῦ νόμιμος Νισσελρόδε ἐκήρυξεν ὅτι ὑπὸ ὑποτελὰ συμμαχίαν εἰς τὴν μετὰ τῆς Ἀγγλίας σύμ-
πραξιν, χωρὶς νὰ ὀπωκλεῖσθα τὰς ἄλλας Δυνάμεις τῶν. Μικρὸν μετὰ τὴν δια-
κήρυξιν ταύτην ἡ Λυστρία καὶ ἡ Πρωσία ἀλέξεθαιν ἄντι λέως ἐντός τῆς κατὰ Ἰουνίου τοῦ 1827 συνομολογηθεῖσις τριλής συμμαχίας, ἡς ἐν 

1. Ὅτα ονεὶ ἐνανθά τὸ συγχροφεῖς ἐλέγχω: «προσωπικῆς ἐνώσεως», μοι ἐπεὶ ἀκατανόητον. Προσωπικῆς ἐνώσεις κράτων λέγεσται συνήθως ὅταν δύο κράτη ἀυτοτελή ἄλλος κεχωρισμένα καὶ ἀνεξάρτητα ἢι ὑλήνων ἐνόιναι πρὸς ἂλλα διὰ τὸν προσωπίτου ὑπόλογο τοῦ ἔνος καὶ μόνου ἡγομόνος ἄρχοντος ἢμφότερον τῶν κράτων ὑπὸ τὴν αὐτήν ἡ διά-
θαρον ἡγεμονικὴν προσωπικήν καὶ διὰ συνθήκων (ὅς ἡ Λυστρία καὶ ἡ Οὐγγαρία, Σουήδα καὶ Νουρμεγκρά), ἄλλα δὲ ὑπο-εξεστία τὸν ἢ ἡγεμό-

νος τοῦ ἐνός κράτους πρὸς τὸ τοῦ ἐτέρου καὶ τῆς κυριαρχίας τούτου ἐπὶ 

τὸ δεύτερον ἐνώσεις δύο κράτων δὲν λέγεται ἐνώσεις προσωπικῆς. Σ. Μ.
λον νὰ παραχωρηθῶσι ἡλευθερία θρησκευτικῆς, ἐμπορικῆς καὶ
dιοικητικῆς καὶ ἡλευθερία ἑκλογῆς τῶν ἁρχῶν, οἱ δὲ ᾧθωμανοὶ
ἐμελλῶν νὰ ἐκκενωσῶσι τὴν ὅπ’ αὐτῶν ἐτὶ κατεχομένην ἐν Ἕλ-
λάδι περιοχὴν γῆς ἀπέναντι ἀποζημιώσεως. Τὰ πρῶτα διαβῆ-
ματα πρὸς μεσολάβησιν ἐμελλε νὰ ἐνεργήσῃ ἡ Ἀγγλία. Περὶ
dὲ τῶν Ἕλληνικών χωρῶν, εἰς ὃς ἐμελλῶν νὰ ἐφαρμοσθῶσιν
ἀι διατάξεις τῆς συνθῆκης, ἐμελλὸν νὰ γίνωνται περαιτέρω συμ-
φωνιά. Τὸ πρωτόκολλον τούτο, ὧπερ ὁ Κάννιγκ ἐπεκύρωσε τῇ
3)15 Μαΐου, ἐγένετο ἡ ἀφετηρία τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τοῦ
πολέμου, δι’ οὗ ἡ Ἕλλας ἐπὶ τέλους ἐσώθη πράγματι.1

Ἐνψὶ προπαρεσκευάζετο ἡ πρώτη αὐτὴ σπουδαία συνομολο-
γίας Ἀγγλορωσικῶν σχεδίων ἐπεμβάσεως, ἡ Ἕλληνική κυβέρ-
νησις ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἐν Περσιδαλαχίας διαπραγματεύσεων
ἐκτείνετο ἐν πάσῃ ἐπιστημονῇ παρὰ τοῦ σου Στρατόφροδου Κάν-
νιγκ νὰ μεσιτεύσῃ πρὸ τῷ Σουλτάνῳ, ἵνα δοθῇ εἰς τὴν Ἕλλαδα
θέσις κράτους διατηροῦντος ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τῆς Πύλης ἀπο-
λαυσώςτος μείζονος ἥλευθερίας. Ἀλλ’ αἱ ἢ μέραι τῆς Ὑπερνή-
σεως ταύτης ἤσαν ἢδη μετρητημέναι. Εἰχεν ἢδη αὐτὴ κατ’
ἐπείγουσαν ἀπαίτησιν τοῦ Δρ. Κωλέττου τῇ 25)7 Ὁκτωβρίου
συγκάλεσε νέαν συνέλευσιν ἐθνικῆς μέλλουσαν νὰ συνέλθῃ κατὰ
tὸν ἐπόμενον Ἰανουάριον, παρετάθη δὲ συγχρόνως ἢ διάρκεια
tῆς ἁρχῆς αὐτῆς ἐπισήμως τῇ 28)10 Ὁκτωβρίου 2. Ἀλλ’ ὡς
πρότερον οὕτω καὶ νῦν παρενεβλήθη βραδύτης εἰς τὴν συγκρό-
τησιν τῆς Συνελεύσεως. Ἀλλὰ καὶ ἡ Κυβέρνησις, ἐξαιρομέ-
νον τῶν πρὸς τὴν Ἀγγλίαν συναφθείσων σχέσεων, οὐδὲν ἤδη
νήθη νὰ διαπράξῃ σπουδαῖον. Καὶ αὐτὴ ἡ κατὰ τῆς Ἀλγητια-
κῆς φρουρᾶς τῆς Τριπολίτσας περὶ τὰς ἁρχὰς Ἰανουαρίου γενο-
mένη ἀθεονεστάτη ἐπίθεσις οὔδ’ ἐλάχιστον ἐπήνεγκεν ἀποτέλε-
σμα ἐπιτυχεῖς.

1. Προθ. ν. Prokesch-Osten, τόμ. 1 σελ. 393—398, 408—414,
tόμ. 2 σελ. 1—28, τόμ. 4 σελ. 176—254. Zur Ceshichte der Orientalis-
chen Fraghe, σελ. 86—132. Cervinus, σελ. 119 κφξ. 147—189. Men-
delssohn Bartholdy, σελ. 398—406.

2. ν. Prokesch-Osten, τόμ. 1 σελ. 407.
Νέα Κυβέρνησις υπό τον 'Ανδρέαν Ζαήμην

"Ότε δὲ μετὰ ταῦτα συνήλθε τέλος κατὰ 'Απριλίου τοῦ 1826 ἡ Ἑθνικὴ Συνέλευσις ἐν (τῇ γνωστῇ ἡμῖν ὡς ἔδρα τῆς πρώτης Ἑθνικῆς Συνελεύσεως κόμης) Πιάδα καὶ συγκεκριμένη ἀπὸ 127 ἀπεσταλμένων συνετάχθη τῇ 6)18 'Απριλίου ύπο τὴν προεδρείαν τοῦ γνωριμοῦ Πανούσου Νοταρά, κατέθενεν ή τέως Κυβέρνησις τῆς ἐξουσίαν αὐτῆς eἰς τὰς χειρὰς τῶν ἀπεσταλμένων. Ἡ Συνέλευσις ύπο τὴν ἐντύπωσιν τῆς διπλῆς θλίβερας εἰδήσεως τῆς ἐν Εὐβοίᾳ ἀποτυχίας τοῦ Φαβιέρου καὶ τῆς πτώσεως τοῦ Μεσολογγίου, ἐνέκρινε πάσας τὰς μέχρι νῦν μετὰ τῶν Ἀγγλῶν καὶ ιδίως μετὰ τοῦ Στρατοφόρου Κάννιχ γενομένας διαπραγματεύσεις καὶ προτάσεις τοῦ Σπυρίδωνος Τριχούπη, ἐψηφίσατο δημοφόρως (12)24 'Απριλίου ἦνα ἀνατεθῇ εἰς τὸν Ἐπαρχον προσβευτὴν τῆς Ἀγγλίας νὰ ἐνεργήσῃ ὑπὸ ἀνακωχῆς παρὰ τῇ Πύλη. Ἡ ἀπότομος ἀντίρρησις τοῦ Δημητρίου Υψηλάντου ἐναντίον τοῦ διαβήματος τοῦτο τῆς εἰς μάν χιλὸν Ἑλληνικῆς δύναμιν προσφυγῆς ἔτιμωρήθη διὰ ψηφίσματος ἀφαροῦντος ἀπὸ τοῦ στρατιωτικοῦ τοῦτο ἄρχηγοι τὸ δικαίωμα τοῦ Ἐλληνος πολίτου.

Ἡ πτώσις τοῦ Μεσολογγίου ή παραγαγότα ἐν τῇ Συνελεύσει τῆς βιωτάτην κατάπληξιν καὶ ταραχὴν κατεδάφίσεις μὲν τὰ πάθη τῶν πολιτικῶν μερίδων, ἀλλ᾿ οἱ ἀνδρεῖς σε κατέχοντες μέχρι νῦν τὴν ἐξουσίαν ἐσκαρφάθησαν ὑπὸ τῆς θυέλλης ταύτης ὡς ἀνίκανοι. Οἱ ἀνδρεῖς οὕτω τὸ γε νῦν ἦτο ἄδυναν ὅταν διατηρήσω στὴν ἀρχὴν ἐν Ἐλλάδι. Ἡ ἕκαστος ἡ Συνέλευσις προέδρη εἰς διορισμῶν νέας χυδανήσεως, ἂς ὁ τύπος, ὃπως καὶ ὁ τρόπος τῆς ἐν αὐτῇ ἐκπροσώπησες τῶν διαφόρων Ἐλληνικῶν χωρῶν, ὑπεύθυνος νῦν διοχετεύσαν χωρίς ἐντεύθεν νὰ περιστάλη ἑσύχωσῃ ἡ ἑλευθερία περὶ τῆς σκολῆς τῆς ἐξουσίας ἀντι-ζηλία. Ἡ χυδανήσης χυδανήσης συνέχειτο ἀπὸ ένδεια προοποτῶν, προστάτω δ᾿ αὐτῆς ὁ ἐξαιρέτους προστάτως Ἀνδρέας Ζαήμης, ὁ τοῦ γνωριμοῦ Ἀσημάκη Ζάημη χρηστὸς ὑδατς, ὃς ἐνὶ ἤτο μὲν στρατιωτῆς, ὡς ὁ ἀνδρεῖς, δραστήριος, ἀλλὰ καὶ βίας καὶ ἄκρολητος φίλος αὐτοῦ Δόντως, ἄλλ᾿ ἄνηρ μεγάλης κτητημένος ἑδύπεται καὶ πνεῦμα δεξίων (εἰ καὶ ἐνδεχὴς γνώσεων) φημιζόμε-
νος ἐπὶ φρονήματι εἰρηνικῷ, προφήτη πρὸς τοὺς ἐνδεείς, μετριοπαθέως πρὸς τοὺς ἀντιπάλους καὶ ἀποστροφῇ πρὸς σχέδια παράβολα. Καίπερ κατεχόμενος ὑπὸ ἀλαζονικῆς τινος ἐπιθυμίας δέξης, ὅτῳ ἀπηλλαγμένος φιλοδοξίας ἐπικινδύνου καὶ, μεθ᾽ ἐλην τὴν ὑπερήφανον ἀριστοκρατικὴν στάσιν αὐτοῦ, πάντοτε ἀξιαγαστοὶ καὶ ἐν τῷ φιλοπατρίᾳ αὐτοῦ ἐμφορούμενος πνεύματος μᾶλλον πανελλήνιον ἢ στενῶς Πελοποννησιακοῦ. Μετ᾽ αὐτοῦ μετείχον νῦν τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πετρόμπετος, Ἰ. Αναγνώστης Δελιγιάννης καὶ Σιζήνης πρὸς τούτους ἄπο Ρουμελίας ὁ Σπυρίδων Τρικούτης, ὁ Ἀθανάσιος Ἁλάχος καὶ ὁ Ἀνδρέας Ἰσκοτέλος δὲ ὅς ἀντιπρόσωπος τῶν νήσων ὁ Τσαμαδός ὁ Ύδρατος, ὁ Πετρούπολης Ἀνδρέας Χατζη - Ἀναγνώστης, ὁ Ψαριάνος Μοναρχίδης, καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τῶν ἄλλων νήσων ὁ Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Ἀντὶ δὲ νομοθετικῆς βουλῆς ἐμελλέ τοῦ λοιποῦ διαρκῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐθνοσυνειδησεως νὰ ἐπιτηρῇ τὴν κυβέρνησιν. Τῆς Ἑπιτροπῆς δὲ τούτης προέσταντο νῦν ὁ γηραιὸς ἀρχιεπισκόπος Γερμανὸς καὶ παρὰ τούτου ὁ ἀρχιεπισκόπος Ἀρτέμις Πορφύριος, ὁ Πανούστος Νοτσαράς, Κοπανίτζας ὁ Μιστρίωτης, ὁ Λόντος, καὶ Ἀρκάδες Δαρειώτης καὶ Βούκουρις, ὁ Δρ. Καλλικράτους, ὁ Κερκυραῖος, ὁ Ἐμμανουήλ Ξένος, ὁ Βασίλειος Βουνόβρης ὁ Ἅρδατος καὶ οἱ Ρουμελίωται Γεώργιος Αλικάν ὁ Ἐ. Υπάτης καὶ ὁ Βελοσάριος καὶ ὁ Κρής Δρ. Βενιέρης. Νῦν άθης ἐπικράτει ἡ ροπὴ ἢ τῶν Πελοποννησίων, ἄλλα πάντως ἢ τῶν ἄγγλων συνταγμάτων Πελοποννησίων. Ὡς στρατηλάται ἐπεκυρώθησαν ἐν τοῖς ἀξιωμασίν αὐτῶν ἐν Πελοπονήσῳ μὲν ὁ γηραιὸς Κολοκυτρώνης, ἐν Ἀνατολικῇ δὲ Ἐλλάδι ὁ Γουρας. Ἡ αὐξανομένη ἐκ τοῦ πολέμου ἀπορία ἐγένετο βραχύτερον ἀφορμή νὰ διορισθῇ κατά Ἰουλίαν του 1826 γενικῶς ἀρχιστράτηγος τῆς Στερεάς Ἐλλάδος ὁ ἐπαρχιακός Καραϊσκάκης, διότι ἐπὶ ἐσχάτων ὡς στρατηλάτης λαμπρότερα καὶ ἐκάστην παρείχε δείγματα τῆς ἱκανότητας αὐτοῦ καὶ ἐξεν ἀπαλλαγὴ τῶν παλαιῶν αὐτοῦ φαύλων συνθήκων.

1. Ἡ ἐπιτροπή αὐτῇ ἐγένετο ἐντολὴν ἀπλῶς νὰ συντηρηθῇ πρὸς τὰς ἔνας Δυνάμεις καὶ ἰδίως πρὸς τὸν ἐν Κοσσάτοις ἡμᾶς Ἀγγέλον πρεσβευτήν Στρατιώτου Κάννιγκ, Σ. Μ.
Περὶ τα μέσα Ἀπριλίου ἀνέβαλεν ἡ Συνέλευσις τὰς ἐργασίας ἀυτῆς μέχρι μέσων Σεπτεμβρίου. Ἡ νέα Κυβέρνησις εἰσήλθε τῇ 17)29 Ἀπριλίου εἰς Ναύπλιον ἀλλὰ θέσεις τῶν πραγμάτων ἦτο τοσοῦτον ἀθλία, διότι ἐν τῷ ἑντάθα ταμείῳ εὑρεν ἀυτῇ μόνον 16 γρόσια 1. Καὶ ὁ Δρ. Κωλέττης ἐτι πρὸ τῆς ἀποχωρήσεως αὐτοῦ ἐκ τῆς Κυβερνήσεως εἰχε προσφύγει αὖθις εἰς τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ τὸ ἱατρικόν ἦνα πορίζηται τὰ πρὸς ὑπαρ-ξιν αὐτοῦ 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Δεινὴ θέσεις τῆς Ελλάδος.— Ἐνεγκώς βοήθεια τοῦ φιλελληνικοῦ.— Ο Εὐσάρδος.— Ο κατὰ θάλασσαν πόλεμος (κατὰ θέρος 1826) ἐν τῷ Αλγαΐῳ πελάγει.— Ιδραίμα παισά, πολεμικά ενέργεια ἐν Ἀρχαδίᾳ καὶ ἀποτυχοῦσα ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς Μάνης.— Ο Ρεσίτ παισάς ὑποτάσσει τὴν Στερεάν Ελλάδα.— Η κατάστασις εἰς Ἀττικήν.— Ο Ρεσίτ πολιορκεῖ τὴν ἀρχόπολιν Ἀθηνῶν (ἀπὸ 16 Ιουλίου 1826).— Τοῦ Καραϊσκάκη πολεμικά ενέργεια ἐν τῇ Στερεά Ελλάδα κατὰ φθινόπωρον τοῦ 1826.— Μεγάλη νίκη τῶν Ελλήνων παρὰ τὴν Ἀράχωβαν καὶ (κατὰ Φεβρουαρίου 1827) παρὰ τὸ Διατομον. Αἱ περὶ τὴν ἀρχόπολιν Ἀθηνῶν ἀπὸ Δεκεμβρίου 1826 μάχηι.— Ο Καραϊσκάκης προελαύνει εἰς Ἀττικήν (κατὰ Μάρτιον τοῦ 1827).

Ἡ ἀθυμία ἢ καταλαβοῦσα τὴν στιγμὴν ταύτην τούς Ἔλληνας ἢτο ἐκϊς μεγάλη, ὅτε ἢ Πύλη ἢ ἦδυνατο πιθανῶς νά ἀποκαταστήσῃ νῦν τὴν εἰρήνην ἐν ταῖς ἐπαναστάσεις διατελοῦσαι χώραις ἢν ἤθελε προσχωρήσει εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Στρατόπεδου Κάννιχχ γενομένας προτάσεις μεταλαβήσεως. Ἀλλ' ἔνεχα τῆς τοῦ Σουλτάνου κατὰ τῆς Ἀγγλίας, πολλῷ δὲ πλέον κατὰ τοῦ Στρατόπεδου Κάννιχχ ἕτοι δργής αὐτοῦ,


2. Ποβλ. Ι., Ross, Erinnerungen auf Griechenland, σελ. 65.

'Ιστορία Ελληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Τόμος Ι'.
όπω το κράτος μάλιστα τῆς ἀγγελίας τῆς πτώσεως τοῦ Μεσο-
λογγίου, δεν ἦδυνατο ἢ Πύλη να σκεφθῇ περὶ τοιαύτης μετρι-
pαθοῦς πολιτικῆς. Κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, καθ’ ὑ β’ τὸ Διδά
κνών ἀπεδέχετο πράγματι τὸ ῾Ρωσικὸν τελεσίγγαρον, ἀπέρριπτεν ἀπο-
tόμως καὶ πεισμόνως τὴν Ἀγγλικήν ἐν τῷ ᾿Ελληνικῷ ἦτήματα μεσολάβησιν. Πάσοι αἱ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον γενόμεναι ἐνέρ-
γειαὶ τοῦ ᾿Αγγλοῦ πρεσβεὺς αἱ τείνουσαι εἰς τὸ να ἐπενέγκασι κατὰ μικρὸν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀγγλικῆς μεσολάβησες δια-
πραγματεύσεις ἀπ’ εὐθείας μεταξὶ τοῦ Διδάκνου καὶ τῶν ᾿Ελλή-
νων συναπτομένας καὶ ἀποκλειόμενας πᾶσαν περαιτέρω ἀνάμιξιν ῾Ρωσικῆς ἀπέτυχον. Ἡ Πύλη δὲν ἦθελε νὰ συγχωρήσῃ εἰς τοὺς ἐν Δονδίνῳ φίλους αὐτῆς τὴν ὑπ’ αὐτῶν διδομένην τῇ ᾿Ελλάδι βοήθειαν καὶ οὕτω ἐνόει οὐδαμῶς τὴν δυσχερῆ θέσιν, ἣν ἣ εὐρι-
σκετο ἢ ᾿Αγγλικὴ πολιτικὴ, ἀναλαβοῦσα τὸ δυσχέρες ἔργον τοῦ να ἐπιδιώκῃ ἐνταυτή πράγματα τοσοῦτον ἀντιμαχόμενα πρὸς ἀλληλα, τὴν τε δηλοντί διατήρησιν τοῦ ᾿Οθωμανικοῦ κράτους καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ᾿Ελλήνων, τὴν τε ἀναχάλισσι τῆς ῾Ρω-
σίας ἀπὸ τῆς ᾿Ανατολῆς καὶ τὴν ἀσφαλὴ διατήρησιν τῶν πρὸς τὴν ᾿Αγγλιαν ᾿Ελληνικῶν συμπαθείαν καθ’ ἐν χρόνον αἱ τῶν ᾿Ελλήνων συμπάθειας ἀπὸ τῆς εἰς τὸν θρόνον ἀναρρήσεως τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἥξιοντο κλίνουσαι αὐτῆς πρὸς τὴν ῾Ρωσίαν.

Ἡ θέσις τῆς ᾿Ελλάδος αὐτῆς ἐφαίνετο σχεδὸν ἀπεγνωσμένη. Διότι ἐνεκα τῆς δεινῆς ἀχρηστίας οὔτε παλαιὰ συσσωρευμένα πρὸς τοὺς στρατιώτας χρέα διελόντον, οὔτε κατωρθοῦτο νὰ συγ-
κρατοῦνται ἀσφαλῶς οἱ φιλοτάραχοι ναυτικοὶ τῶν νῆσων. Κατὰ μικρὸν ὁ γενικῶς διαδιδόμενος φόδος ἐπιθέσεως τίνος τοῦ ᾿Οθωμα-
νικοῦ στόλου ἐναντίον τῶν Σπετσών καὶ τῆς ᾿Υδρας ἐπεισε τοὺς Σπετσιώτας νὰ φύγωσι (περὶ τὰς ἀρχὰς Ἰουνίου) εἰς τὴν ᾿Υδραν.
Ἐν ᾿Υδρα αὐτῇ παρὰ πολλαίς μεγάλαις οἰκογενεῖσις ἢξετο ἐπικρατοῦσα ἡ ἐπιθυμία τοῦ φυγεῖν μετὰ τῆς κινητῆς πε-
ριουσίας εἰς τὰς Ἰουνίους νῆσους, τοῦτ’ ἐπὶ ἐκτελούμενον ἔμμελε νὰ καταστρέψῃ τὸ κάλλιστον τῆς ᾿Ελλάδος ὑπὸν, τὸ ναυτικὸν. Δὲν ἦγεντο δὲ τούτο, διότι ἦθελεν μὲν αἱ ᾿Ιόνιαι ἀρχὰὶ ἀπηγόρευσιν τὴν ὑποδοχὴν τοιούτων μεταναστῶν, ἐνθέν ἐν ᾿Ε ᾿Ε ᾿Ε ᾿Ε
'Η δεινή θέση τής 'Ελλάδος

νόμενος δήμος τῆς "Τάξας παρεσκευάζετο νὰ κωλύσῃ διὰ τῆς βίας τὴν ἁναχώρησιν τῶν προκρίτων αὐτῶν, ἀνθέστατον δὲ ὑπε-

ρηφάνως καὶ σταθερῶς εἰς τὰ τοιαῦτα σχέδια ἄνδρες, οἷος ὁ Λά-

ζαρος Κοντουρίωτης. Πρὸς τούτοις κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1826

παρῆχθησαν ἐν Ναυπλίῳ αὐτῷ δεινὲς διχόνοια ἀπτόμεναι τῆς

Κυβερνήσεως. "Ἡ ἄπτο Σαλώνων εἰς Ναύπλιον ἄφιξις τῶν ἐνδό-

ξων ἥρωων τοῦ Μεσολογγίου ἐγένετο μετ' ὀλύνων ἀφορμή ἦν

οὗτοι ἐνούμενοι ἐνταῦθα μετὰ τῶν Ρομαλιωτῶν προδώσαν ἕνεκα

ἐνδελαχρήματων εἰς ὀλθρήσαν στάσιν, μόλις δὲ διὰ μεγάλων θυσιῶν

κατωρθώθηκα ἀυτὴ νὰ κατασταλῇ. Κατὰ Ἰουνίου δὲ ἐν τῇ κατοικίας

καὶ φυγαδών παντὸς εἴδους ὑπερπεπληρωμένη πόλει καὶ ἐν τοῖς

πέριξ ἀφήρησε πλῆθος ἄνθρώπων, ἐν οἷς καὶ τὸν ἀρχιεπισκο-

πον Γερμανόν. Αἱ διοικήσεις τέλος, εἰς ὧς προσέκρουσιν ἐν

Κωνσταντινουπόλει ἡ "Ἀγγλική μεσολάβησις παρώρτυρα τοὺς

ὀπαδοὺς τῆς Γαλλικῆς καὶ τῆς Ρωσικῆς μερίδος εἰς τολλάς

ραδιομαζίας καὶ ἀγρίας ἀπειλᾶς, ὑποθαλπομένας ἀναλόγως ὑπὸ

τοῦ Ἐλληνικοῦ τύπου. Πρὸς τούτοις κατὰ Ἀγγουστον ἔτι ἐπε-

γένετο τις ἀδιακαλολογήτως ἐδιδασκαλίᾳ ἔρει εἰς τῇ ἐπαρχίᾳ Κορινθία

μεταξὺ τῶν νεαρῶν προσετῶν Ἰωάννου καὶ Παναγιώτου τῶν

Νοταρᾶδων, δύο ἐξαδέλφων, ὁδῖζόντων ἀιματηρῶς πρὸς ἀλλή-

λους διὰ τῶν παλληκαρίων αὐτῶν περὶ τῆς νέας ἐσοδείας τῆς

Κορινθιακῆς σταφίδος ὡς καὶ περὶ τῆς χειρός ὁραίας τινὸς καὶ

πλουσίας κληρονόμου, δημοῦντων τὴν χώραν καὶ λεηλατοῦν-

των καὶ κατακαιόντων τὴν πόλιν Σοφίκων. "Ομοίως δὲ συγ-

χρούσις εἰς τάτω ἐπισφαλὴ εἰς τὰς ἐπαρχίας τοῦ

Μιστρᾶ, Βοστίτις καὶ Καλαβρύτων ἦσουσιν.

"Οτι ἡ "Ελλάς δὲν ἀπώλετο εἰς τὸν κατακλυσμὸν τῆς το-

σαύτης τότε φωτεράς ἀθλιότητος, τοῦτο ἀποδοτέον εἰς σύμπτω-

σιν πλῆθος εὐνοικῶν περιστάσεων. Καὶ ἐν πρώτοις ἦτο ἀλήθεια

λαῶν εὐνόμης διὶ ἡ ἡρωικῆς περὶ ζωῆς καὶ θανάτου ἄγων τῶν

Μεσολογγίτων εἶχε τὰ μέγιστα καταναλώσει καὶ καταρθῆση

τοῦς στρατούς τοῦ Κιουταχῆ καὶ τοῦ Τίραμ. Καὶ αὐτῶν ἀπόβλεψι

αὐτί δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναπληρωθῶς τότε εὐκαθαρέως. "Ὡς

πρὸς τοὺς Ἀλυπτίους δὲ ἔκτοτε ἤδη ἦτο ἐπαισθηθη δυσαρέσκεια
τις μεταξὺ τῶν αὐτῶν Καίρου καὶ Σταμπούλ. Ἔν τῇ Ἀνατολῇ καὶ μάλιστα ἐν τῇ Αλγυπτικῇ στρατοπέδῳ ἔθεσαν ἡ ἐνεκά τινων λόγων ὡς ἀλήθεια ὅποι πάντων ὡμολογουμένη διῆτο ὁ ἀρχαιός πολέμος τοῦ γύρο φιλονικὸν οἰκον τῆς Αλγυπτοῦ, ὁ Χορέφη πασσάς, ἀπέκλειεν οὐχὶ τοσοῦτον εἰς τὴν καθυπόταξεν τῶν Ἐλλήνων δότων εἰς τὴν ἐξολόθρευσιν τῆς χερσάκας καὶ θαλασσάς δυνάμεως τῆς Αλγυπτοῦ. Ὁ Μεσμέτις Ἀλῆς δὲ ἐλογίζετο ἡ ἣν μὴ ἦτο αἱρέτωτερον εἰς αὐτῶν νὰ παύσῃ τὴν εἰς τῶν Ἐλλήνων πολέμον μετοχῆς, τοῦτ᾿ ἀπερ ἄληθες ἐπραξε με ταῦτα. Ὁ δὲ Ὀθωμανός ἀπέτυχεν ἐπαισθητὰς κατὰ τὸ θέρος τοῦτο σπουδαῖων πολεμικῶν ἐργασιῶν διὰ τοῦτο ἐδὼς δὴ, ὡς γνωστόν, τότε ὁ σουλτάνος Μαχμουτ Β’ ἐκτελόν τὸ πρὸ πολλοῦ σχεδιαζόμενον ὅπερ αὐτὸ τὸν τόλημα προώθη ἐν μέσῳ φοβερῶν ἁγῶν τὴν παντελὴ ἐξολόθρευσιν τοῦ γιαννισσαρισμοῦ ἐν τῇ Κωνσταντινούπολε καὶ ἐν τῇ ἱρᾳ, καὶ τῶν ἁγῶν τούτων ἀνατηρᾶ ἀχμή συνέπεσεν εἰς τὴν 4)16 Ιουλίου.

Ἡ δὲ κυριωτάτη θετικὴ βοήθεια ἦλθεν εἰς τὴν Ἐλλάδα ἐκ τῆς φιλελληνικῆς Ἑσπερίας. Ὁ περὶ ζωῆς καὶ θανάτου ἁγῶν καὶ ὁ διέθρος τῶν Μεσολογγίτων ἀνέφλεξεν ἐν Εὐρώπῃ τῶν φιλελληνισμὸν καὶ προήγαγεν αὐτὸν εἰς πυρετῶδη ζέσιν καὶ παρώρμησε νῦν τοὺς Φιλέλληνας εἰς ἁπαστολὴν μεγαλουργῶν τῇ ἀληθείᾳ συνδρομῶν. ἐν πρώτῳ δ’ Ἀγγλος στρατηγὸς Γόρδων κατὰ Μαίον τοῦ 1826 ἀνίκητο εἰς Ναύπλιον μετὰ 14 χίλιάδων λιρῶν, ὡς ἐκρίμιμεν εἰς τὴν Κυθήραν ὡς εὐτυχὸς σεσωμένων λείψανον τοῦ δευτέρου Ἀγγλικοῦ δανείου. Ὁ λαὸς ὑπέλαθεν αὐτὸν ὡς τὸν πρόδρομον τοῦ πρὸ πολλοῦ ἡ ἐπισκοπούμενον ναυάρχου λόρδου Κόχραν, ἐφ’ ὅν τὰς συνάμειςς οἱ Ἐλληνες ἐστήριξαν τὰς τολμηροτάτας ἐπιδίδας. Διὰ τῶν ἁρμάτων δὲ τοῦ Γόρδώνος ἡ ἀνανθηκὴ ἡ Κυθήρης καὶ καταβάλῃ τοὺς ταξικοὺς τοῦ Φαθιέρου, νὰ καταπράξῃ τοὺς Σουλιώτας καὶ Ρουμελιώτας καὶ ἔδως νὰ παρασκευάσῃ προσκόπτετο εἰς ἄμυναν τὴν κατὰ τὰ φαινόμενα βαρέως ἀπειλούμενην Ὠδραν, πρὸς ὅν ἄμυναν παρασκευάζοντες ἐπὶ 6 ἐρυθομάδας 60 πλοία, 21 πυρπολικά, 500
ναύται καὶ 4000 στρατιώται. Ὅτως δὲ ἦδυνθησαν ν’ ἀντίσχω-
σιν οἱ Ἑλληνες μεχρισοῦ συνέρρεσαν τὰ ρέματα τῶν φιλελ-
ληγικῶν χρημάτων, δι’ ὅν πράγματι ἐπὶ ἐκλήσιον ἔτος κατε-
διήλθησαν ἀπασι χειδῶν αἱ δαπαναὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολέμου.
Τὸ ταὐτὸν κατωθώθη ἰδίως διότι κατὰ τὸ 1825 ὁ Φιλελληνι-
sμὸς καὶ ἐν Γαλλίᾳ ἔλαβε τερατίαν ἐπίστοιον. Ἐν τῇ χώρᾳ
ταύτῃ πανταχοῦ σχεδὸν μέχρι τῶν σπάγχων τῶν κύκλων τῶν
αὐτηπρότατων βασιλεύρών ἐξηγείρετο καὶ διηνεκῶς ἐπετεινεν
βαθυτάτη ἀγανάκτησις ἕπι τῇ μετὰ τῶν Μοαμεθανῶν συμπρά-
ζει πολυπληθῶν Γάλλων ἐξωματικῶν τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς θα-
λάσης ἐν τῇ κατὰ τῶν χρυσανῶν Ἑλλήνων πολέμῳ τῶν Ἀ-
γυπτῶν. Πνεύμα μεγάθυμον, ἰπποτισμός, τέλος δὲ καὶ ἐνθουσια-
sμὸς θρήσκευτικὸς κατέστησαν μετ’ ὁλίγον ἐννάν οἰκονομικὴν
σπουδαιότατην τὸν ἐν ἄρχῃ τοῦ 1825 ἐν Παρισίως νεωτέρᾳ ἱδρυ-
θέντα φιλελληνικὸν σύλλογον, οὗ ψυχὴ ὑπὸ τὸ περιφήμος συγ-
γραφεῖς καὶ πολιτικὸς Σατωβριάνδος, ἐν τοῖς τάξεοι δ’ αὐτοῦ
εὐρύσκοντο ἄνδρες ἄνηκοντες εἰς λίαν διαφόρους μερίζας. Διότι
μετ’ ὁλίγον συνεργόθησαν ἐν πάσαις σχεδίν τοῖς συνοδοι-
τέραις πόλεις τῆς Γαλλίας τοῖς σύλλογοι κομίζοντες τὰς
προσόδους αὐτῶν εἰς τὸ ἐν Παρισίως χυριώτατον ταιμίον. Νῦν
δὲ ὁ Φιλελληνισμὸς καὶ ἐν Γερμανία καὶ ἐν ταῖς Κάτω Χώρας
καὶ ἐν Ἑλδετία μετὰ νέας ἀρπυνίσσης δυνάμεως καὶ ἐνεργείας.
Ἡτο δὲ πολυμότατον τῷ Ἑλλάδι ἐτὶ ὁ προσμότατος ἐν Εὐ-
ρώπῃ φιλελλῆν, ὁ ἐν Γενεύῃς τραπεζής Ἐουάρδος, ὅστις τῇ
1814 ἔχει ἀντιπροσωπεύει τὴν Γενεύην ἐν τῇ ἐν Βιέννῃ συνε-
δρῳ, ἐγένετο μέχρι τινὸς ἡ ψυχὴ καὶ ἡ διευθύνουσα διάνοια
τοῦ φιλελληνικοῦ κυνήματος τῆς Δύσεως. Ὁ Ἐουάρδος συνήθιζεν
ἐν πρῶτος χρόνος πρὸς τὸν ἐν Παρισίως Σύλλογον πέμψας εἰς
αὐτὸν συνθρομήν 6000 φράγκων, ταῦτα δὲ ἐπηκολουθῆσαι μετ’
ὁλίγον συνθρομήν ἄλλον 25000. Καὶ ἐν τῇ νῦν δὲ ἐν Γενεύῃ καὶ
ὁ ἐν Παρισίως σύλλογοι διετέλεσαν ἐν ἁρίστῃ πρὸς ἀλλήλους
διμορφίας κατώρθωσαν ὁ ἐν Γενεύῃ φιλελλῆν ἐνεγκαὶ τῇ ἐν τῇ
ἐξεγερθείσας φιλελληνικῆς ἐνεργοῦ συμπαθητικῆς καὶ καταστήσας
τὸν ἐν Γενεύῃ σύλλογον κέντρον τῶν Ἑλβετικῶν, Γερμανικῶν
καὶ τῶν ἀρτισυστάτων φιλελληνικῶν συλλόγων τῆς βορείας Εὐ-
ρώπης, να συνενοι τὴν τούτων ἐνέργειαν καὶ να διευθύνῃ εἰς
πρακτικῶς φρονίμους σκοποὺς τὰς ἦν ἡμέρας δυνάμεις αὐτῶν.
Τῶν μεγάλων ἀγώνας κατέβαλεν ὁ φιλελληνισμὸς τῷ 1826.
Ἡ θείερα ἀγγελία τῆς καταστροφῆς τοῦ Μεσολογγίου, ἢ θρη-
νόδης ἐπίκλησις, ἦν όπερ τῶν εἰς δουλείαν ἀπαγομένων καὶ ὡς
ἀνθρωπόνων πυλευμένων γυναικῶν καὶ παιδών τοῦ Μεσολο-
γίου ἐποίησατο πρὸς τὸν 'Εὐνάρδον ὁ ἀρχιπείσκοπος τῆς Ἀρτης,
παρώρμησαν τὸν ἐστεμένου φιλέλληνα, τὸν ἀπὸ τοῦ Ὀκτω-
βρίου 1825 εἰς τὸν θρόνον ἀνελθόντα νεαρὸν βασιλέα τῆς Βαυα-
ρίας Λουδοβίκου Α' τῆς Βαυαρίας, να προσενέγκῃ ώς συνδρομὴν
ἐαυτοῦ τε καὶ τοῦ σώκου αὐτοῦ 126 χιλ. χράγκων πρὸς ἐξαγό-
ρασιν αἰχμαλωτῶν καὶ πρὸς ἀνακούφισιν τῆς ἐν 'Ελλάδι δυστυ-
χίας κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον μετέχει καὶ ὁ ἐν Βερολίνῳ βασι-
λικὸς σῶκος τῶν μεγάλων συνδρομῶν, αἰτίνες ἐπέμποντο νόν
ἀπὸ Βερολίνου εἰς τὸν 'Εὐνάρδον. Μέχρι τοῦ Αὔγουστοῦ 1826
ἐπέμβαιναν ἐν συνεργίᾳ 240000 φράγκα. Καὶ ἐν αὐτῷ ἔνα
Παρισίον ὁ μέγιστος δυνάμενος Γάλλοι φιλέλληνες ἦδη ἀπὸ τῆς
11/13 Μαρτίου 1828 ἔποιησαν ἐν τῇ Γαλλικῇ θεωρίᾳ τελεσφο-
ρωτάτας προτάσεις, τὸ μὲν ἵνα τεθῇ τέρμα πρὸς τὴν περαιτέρω
πρὸς καθυστεράζειν τῆς 'Ελλάδος σύμπραξην Γάλλων πολιτών, τὸ
δὲ (11/23 Μαΐου) ἔνα παραχωρηθεῖ εἰς τοὺς ἐν τῇ 'Ανατολή
προέζουσις τῆς Γαλλίας πίστως 300000 φράγκων, ἐξ ἄλλου
ἐκ πασῶν τῶν ἀπὸ φιλελληνισμοῦ συγκινομένων χωρῶν τῆς
Δύσεως καὶ ἐκ πάντων τῶν κύκλων, ἀγροτῶν, ἡμεροτῶν, καὶ
tῶν ὑπηρετῶν ἐν μὴ ἐξαιρομένων, συνέρρεια διαφόρων τοσοῦτον
σημαντικῶν κεφάλαιαν εἰς τὰ ταμεία τῶν ἐν Γενεύᾳ καὶ ἐν Πα-
ρισίον συλλόγων, ὡστε δ' αὐτῶν ἐσώζοντο πράγματι ἀπὸ τῆς
καταστροφῆς τὰ ναυάγια τῶν Ἑλλήνων ἐωσίν ἐπὶ τέλους οἱ
στόλοι τῶν ναυτικῶν δυνάμεως ἑλάλουν διὰ βροντῶν καὶ κεραυ-
νῶν πρὸς τοὺς Τούρκους τὸ σκωπτικὸν αὐτῶν «quos ego!».

1. Τὸ quos ego. (—ως ἐγώ...) εἶναι ἡ γνωστὴ ἐν ἀποσιωπητικῇ
θρασυλογίᾳ ἐκφρομένη παρὰ τῷ Λατίνῳ ποιητῇ Βιογλίῳ ἀπειλῇ τοῦ
Μοσειδόνος πρὸς τοὺς ἄνευ ἀδείας αὐτοῦ γῆν καὶ θάλασσαν ταράζοντας
Κατά το έτος 1826 η Εύρωπη κατέβαλε την Ελλάδα περίπου 2 1/2 εκατομμύρια φράγκων και τη 1827 εξηκολούθησε έργα-
ζημένη υπέρ αυτής. Δεν είχα, αλλά, άφοβος ιεροερημότητας, θεωρήσαμε την εκβολήν των εκδότων της Ευρωπαίων κράτων, έντονης συναινέσεως και την προτιμοποίηση ήτοι να συναντήσει ή Ευρωπαίων είς την μεταρρύθμιση της κρατικής διάταξης της Ελληνικής πολιτικής. Είναι δύσκολο να
συλλέγονται πράγματα υπέρ της Ελλάδος 2. Και εν Αμερική δεν ήξερε τότε νέα και κατελήφθησεν αναπόληπτουσα
ιδίως εις την διάσωσην έκτασιν εκ των Ελλήνων, οίντες άνθος προς το μάχεσθαι (άνθες δηλοντες, παιδες, γυναί-
κες, γεροντες, άσθενες) διετέλουν νυν εις ησαληθείς. Τά δε έλθουσαν ηλείαν κρατικα εφάλαια εδαπανώντο εις
πολιτική έθελοντον μαχησιν, ιδίως δε προς άγοραν άλληκο
νοικίου, ένδυματον και τρωφών. Καταχρήσιμες και οπεζαρί-
σεις των χρημάτων των προσλαμβάνοντο κατά δύναμιν. Η
νέα Ελληνική κυβέρνησις την δικήν είτε των βοηθημάτων έπι-
τρεπελον έθηκεν εις άμεσον συνάφεταιν προς τον Επιστόλον
συλλογον. Βραδύτερον ιδρύθησαν μικτα έπιτροπεία ή των Ελλή-
νων και Φράγκων (τοιούτοι ήσαν πολλάματα Χάιδεκ
(Haideck) ως προς την Βυζαντίαν, ο δρ. Γκες (Goss) ο Εκ-
νεύς ως προς την Ελλαδικήν και ο Γερμανός ο δρ. Κέρινγκ
(Kerling), ο Εκ Μεσολογγίου κόμης Πόρρο βραδύτερον και ο Αμε-
ρικάντος δρ. Χαμ (Home) μετά τολμών άμεσων αυτού, οίντες

ήρας, έντευθεν ή φράσεις αύτης εν τε καθολού λογία και ιδίως τη
πολιτική γλώσσα των Ευρωπαίων ενούν για μία προσεχέον μέρος της
λάθεος, άμεσης σοβαρός αλλάς τού μέρους των γνώμενης. Σ. Μ.

1. Δεν ήτο το τοιαύτη ή άκριβης έννοια της του Μετερνίχου προτά-
σας. Ίδιε τμ. Γ'. σελ. 64 σημ. 1 ήμετ. Σ. Μ.

2. Τότε έγένετο μόνον μετά την καταστροφή τον Μεσολογγίου και
χάριν άπλος φίλοντιακος σκοπού τού θυμάτον τον Μεσολο-
γίου. Σ. Μ.
διένεμον προσηκόντως καὶ ακοπήματι τὰς μεγάλας ταῦτας ψιλολογραφικὰς δωρεάς. Πάσας δὲ ταῦτας τὰς ἐργασίας διηγοῦντε· ὁ ἐγγενεῖς Ἔυνάρδος, διὸς μετὰ μεγάλης φρονήμεως καὶ προνοίας, καρτερίας καὶ ἀφιλόκερετας ἐνήργηε πάσας σχεδὸν τὰς ὑπὸ τῶν Φιλελληνικῶν Συλλόγων παραγγελλομένας ἀγοράς, εἰς δὲ ἰδίους αὐτοῦ πράκτορας ἐν Ὕδρα, Ναυπλίων, Κυθηραῖος, Ζακύνθιος καὶ Κερκυρῶν, κατώρθων δὲ νὰ λαμβάνῃ τὰς ἀραφαλεστάτας περὶ τῆς ἐν Ἐλλάδι θέσεως τῶν πραγμάτων εἰδήσεις.

Ὀστὼς ἔχοντων τῶν πραγμάτων κατώρθωσαν οἱ Ἐλληνες πράγματι νὰ διατηρῆσωσι τὴν ἐπανάστασιν ἐπὶ πολὺν ἐτὶ χρόνον καὶ μετὰ τὴν πτώσιν τοῦ Μεσολογγίου. Εἶναι ἀλῆθες δι’ ὅ πολυμνὴν τὸῦ Κόχραν μόλις κατὰ τὸ ἔαρ τοῦ 1827 ἀφίκετο εἰς τὴν Ἐλλάδα· εἶναι ἀλῆθες ὅσα ἦσαν δι’ ὅ ἐξαίρετος Χάστιγκς, ὅσις ἐρχόμενος τοῦ θέρους ἀφίκετο ἐπὶ τέλους μετὰ τῆς «Καρτερίας» εἰς Καλιάρι (τῆς Ἰταλίας), ἡναγκάζεθη νὰ μένῃ ἐνταῦθα ἐπὶ πολὺν χρόνον ἑνεκα βλάσης, ἡν ἐπαθεῖε ἡ μηχανὴ τοῦ ἀμπολλοῦ αὐτοῦ. Ἀκριβῶς δὲ τότε ἡ φοβέρα λύσα, μεθ’ ἢς οἱ Ἐλληνες καταδρομεῖς εἰχον συλλάβει πλοῖα Ἀστήρακα ὧν ἦσαν τῶν 102 ἐγένετο ἀφορμὴ ἵνα δε ταῦτα Μᾶτον τοῦ 1826 ὁ τραχύς καὶ βλαστὸς Ἀστήρακος ναύαρχος Παυλούκης ἀφίκετο εἰς τὸ Ἁγιάων μετὰ δυνάμεως ἱσχυρᾶς, καὶ προέθη εἰς πολλὰς ἐκθρικὰς πράξεις ἐναντίον τοῦ Ἐλληνικοῦ ναυτικοῦ καὶ πολλῶν νήσων Ἐλληνικῶν καὶ τοσάττας ἐνετικῶν προκάλεσε συγκρούσεις, ἢ ἐν Βιέννη κυβέρνησις ἐπὶ τέλους προέθη εἰς ἀντικατάστασιν αὐτοῦ διὰ τοῦ μετριοταθετεροῦ Δανδόλου. Αἱ εἰς τοῦτον δοθεῖσαι ἐνδήληκα ἐπέτατον νὰ σεβασθῆ πάντα πραγματικῶς ἐκτελοῦμεν ἀποκλεισμὸν Ἐλληνικῶν, ἀρα σωπηλῆς νὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ ὃς ἐμπολέμους τοὺς Ἐλληνας.

Ἡ τοῦ Γόρδωνος ἀφιξίς καὶ ἐπίκαιρος βοήθεια ἐνθηκε τέρμα εὐτυχῶς εἰς τοὺς χειρότερους χρόνους τῆς ναρκώσεως καὶ ἀθυμίας.

'Ηνδρώθησαν αὕτης τελείως οἱ Ἐλληνες, ἀφοῦ οἱ Μουσουλμάνοι δὲν ἐπεχειρήσαν τὴν φοβερὰν ἐναντίον τῆς Ύδρας ἐπίθεσιν. Ὁ τουρκικὸς στόλος καὶ ὁ τοῦ ἀντιβασιλέως τῆς Ἀλγυπτοῦ ἐπέ στρεφαν ὁ μὲν εἰς τὸν Ἐλλησποντον, ὁ δὲ εἰς τὸ Δέλτα. Ἐν τούτοις κατὰ τὸ πρῶτον ἦδη δεκαπενθήμερον τοῦ Ἰουλίου 1826 κατέληπτεν αὕτης ὁ Τουρκικὸς στόλος τὸν Ἐλλησποντον καὶ διη- ρέθη εἰς δύο μοίρας. Τοῦτον ἦ μὲν μία ἑπλευσεν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ναυαρίνου, ἕνα μείνῃ ἐνταῦθα τρεῖς μῆνας: ἦ δὲ ἐτέρα μοίρα ὑπὸ τὸν νέον ἄρχηγὸν αὐτῆς Ταχύρ 'Αθάν, ἡ συγκει- μένη ἐκ δύο πλοίων τῆς γραμμῆς καὶ ἄρθιμῳ τινος μεγάλων φρεγατῶν, ἐμελλε νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Σάμου, καὶ ἡς συνή- χθησαν συγχρόνως καὶ στήρι Ἀσιανῶν Τούρκων. Πρὸς ὑπεράπη- σιν τῶν Σκινῶν, οίνινς ὑπεσχέθησαν νὰ καταδάλωσι καὶ μέρος τῆς ὑπὲρ αὐτῶν μετασεμνενῆς στρατείας, ἐπελευσαν (10)22 καὶ 11)23 Ἰουλίου) πλοῖα 16 ᾿Υδραϊκὰ ὑπὸ τὸν Σαχτούρην, 12 ῾Ιπτησιωτικὰ ὑπὸ τὸν Ἀνδροῦτσον καὶ ὁ Ψαριανά ὑπὸ τὸν Ἀπο- στόλην, ἧκολοῦθουν δὲ τῷ στόλῳ τοῦτῳ καὶ 8 πυρπολικά. Συγκρούσεις τινὲς, ἐν αἷς ὁ ἤρως Κανάρης ἀπόλλεε τὸ πυρπολικὸν αὐτοῦ, ἐτραυματίσθη δὲ καὶ αὐτός, ἐπεισαὶ τοὺς Τούρκους νὰ ὑποχωρήσωσι εἰς Λέσβον, ἔνθα ἔμειναι τέσσαρας ἑδομάδας, ἐναὶ ὁ Ἐλληνες ἐπλευσαν παρὰ τῷ Ψαρὰ καὶ τὴν ᾿Ικαριλάν.

"Οτα δὲ μετα ταῦτα ὁ Μισούλης ἤγαγεν εἰς τοὺς Ἐλληνας τῷ 24)5 Σεπτεμβρίου 13 ᾿Υδραϊκὰ καὶ 8 ῾Ιπτησιωτικὰ πλοῖα καὶ ἀνέλαβεν αὕτης τὴν ὑπερτάτην διεύθυνσιν, ἐτόλμησαν οἱ Ἐλληνες νὰ προσδάλωσι ἐμπροσθὸν τῆς Μυτιλήνης τοὺς ἐνταύθα μετὰ 24 μεγάλων πολεμικῶν πλοίων ὑπὸ τὰ κανόνια τοῦ φρου- ρίου σταθεροῦτας Ὀθωμανοῦς. Τῇ ἐσπέρᾳ τῆς 29)10 Σεπτεμ- βρίου ἐφάνη ο Μισούλης, τῇ δ΄ ἐπαύριον τῆς ἡμέρας ταυτῆς ἔγενεν ναυμαχία πειραματοδετάτη ἐξακολουθήσασα καὶ τῇ ἐπο- μένῃ ἡμέρᾳ μέχρι μεσημβρίας, ὅτε οἱ Ὀθωμανοὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἀποχωρήσουσι εἰς τὸν κόλπον τῆς Σμύρνης. Εἰ καὶ ἀμφό- τερα τὰ μέρη ἐν τῇ ναυμαχίᾳ ταύτῃ πολλά ἐπαθον χωρὶς μηδὲν νὰ καταδάσωσι σπουδαίον, ἡ τιμὴ τοῦ πολέμου καὶ τῆς τέλης (ὅ)ν ὑθεύνεται καὶ οἱ θεώντοι τὴν ναυμαχίαν Γάλλος ναύαρχος
Δεσινῷ καὶ ὁ πρεσβευτὴς Γκιλλεμενώτος ἔμεινεν εἰς τοὺς Ἐλλήνας. Ἔκτετε οἱ Ὀθωμανοὶ ἐν τῇ ὅλῃν ἐνδόξῳ ταῦτα αὐτοῖς ναυτικῇ στρατείᾳ διέμενον ἐτὶ μόνον ἐν τοῖς ὅδεσι τῆς Λεσβίας καὶ τῆς Τενέδου ἐπιτηροῦμεν ἐτι ὅπω τοῦ Μιαούλη καὶ Ἁποστόλη, οὕτως ἔμεινεν ἐτι παρὰ τὰ Ψαρὰ μετὰ ὅτι πλοῦντα καὶ δύο πυρπολικῶν, καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς Ναυμῆρου ἐπέστρεφαν αὕτης εἰς τὸν Ἐλλήσποντον, ἐνθα εἶχε πλεύσει ἡ ᾧ αὕτης ἡ δολικὸς ἀπρακτοῦσα μεὑρα τοῦ Νασαρίνου. Τοῦταντίον δὲ τὸ φρόνημα τῶν Ἐλλήνων ἐπερρώσησε σπουδαῖος. Ἡγένοντο ἐκ ὁποίοι αὕτης τολμηρότατο, ὅτε τὴν νύκτα τῆς 214 πρὸς 315 Σεπτεμβρίου 1826 ὁ γεγυμνὸς πλοιαρχὸς Χάστιγκς εἰσέβλεφεν εἰς τὸν λιμένα τοῦ Ναυπλίου μετὰ τῆς ἀτμοκινήτου φρεγάτας «Καρτερίας» φερούσης 68 κανόνια τοῦ συστήματος Rainans, ἀφίκετο δὲ τέλος εἰς Αἰγίναν καὶ ὁ Κοντόσταυλος τῆς 2618 Δεκεμβρίου μετὰ τῆς λαμπρᾶς φρεγάτας «Ἐλλάδος» φερούσης 64 κανόνια, ἥν καὶ παρέδωκε εἰς τὸν ναυαρχὸν Μιαούλην 1.

Ἑν τῷ μεταξύ ὁ τε Ἰδραίμ πασσάς καὶ ὁ Κισταχῆς ἑξη- καλούθησαν τάς κατὰ ἔχον ἐργασίας, δὴ πρῶτος ἐν Πελοποννήσῳ ἐνθα οὗτοι οἱ Ἐλλήνες οὗτοι οἱ Ἁραβῆς ἡδυνηθήσαν νῦν νὰ κατορθώσωσι τι σπουδαῖον). Ὁ Αἰγύπτιος πασσάς ἐκ τοῦ στρατοπέδου καὶ ἐκ τῶν φονικῶν μαχῶν τῶν Αἰτωλικῶν λιμναθάλασ- σῶν 3500 μόνον περὶ ταῖς τῆς Ἀπριλίου ἐπανήγαγεν εἰς Πάτρας ἐξειρμακου ὑπερτάτας, μεθ' ὅν ἦτο ἡτὶ δυ- νατόν νὰ ταράσσηται ή Πελοπόννησος καὶ νὰ ἔργοθῆ, ἀλλ' ὅδι καὶ νὰ ὑπόταχθη. Τὸ πρῶτον ἔργον αὐτόν ἦτο νῦν νὰ φροντίσῃ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς σχεδόν λιμνοκομίους, καὶ ἕπο τῶν ἐν τοῖς Μεσσηνιακοῖς δρες παληκαράλων τοῦ Νικήτα τῆς πρὸς τὸ Νασαρίνον συγκοινωνίας ἀποκεκομιμένης φρουρᾶς τῆς Τριπολιτᾶς. Ὁ Ἰδραίμ ἐνισχύσας τὸν στρατόν αὐτὸ διὰ τοῦ ὅπω τὸν Δελή Ἀχμέτ Ἰππικοῦ καὶ μέρους τῆς φρουρᾶς τῶν Πατρῶν, καὶ ἀναδιάσας αὐτὸν εἰς 4000 πεζούς καὶ 600

Ἱππείς, ἔτράπη ἐν πρώτοις ἐπὶ τὰ Καλάβρυτα, ὅπως ὅλοι κάτοικοι ἐποιήθησαν ὑπὸ τῶν 400 παλληκαρίων τοῦ Σουλιώτου καὶ ἑνὸς τῶν Πετιμεζάδων κατεχόντων θείες ὄχυραν ἐν τῷ γειτνιάζοντι ὄρει Χελμή (τοῖς ἄρχαλοις οὖν Ἀρανόλοις) ἔγγυς τῶν Κυκκινοχωρίων. Ὁ Ἰσραήματος ὑπὸ τῶν κατοίκων ἐγκαταλείφθησαν πόλεις καὶ ἐπετέθη ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ἐν τοῖς ὅρεσι αὐτῶν καὶ διεισδύσαντες αὐτοὺς. Μετὰ χαλεπὴν μάχην συγκροτηθήσαν τῇ 5)17 Μαίου, ὡς ἢ ἑπετειοῦν πολλοὶ Ἑλληνες, πλεῖοι τῶν χιλιῶν ἔμπροσθεν οὕτως, 50 ἡ περίπολον ἄθλις κατὰ τὴν ἄνα τῷ ὁρῷ παρακαλούσαν, τὸ πλεῖστον ἐν τῷ μέσῳ τῆς βαθείας χιόνος. Ἀλλὰ τὸ εἰς ἐπίθεσιν σχεδόν ἀπρόσιτον, διὰ τῶν ἀνδρεῶν αὐτῶν μοναχῶν καὶ στίφους τῶν παλληκαρίων καλῶς φορουργοῦσιν πονοφόρῳ, ἐν στηλαμείρῳ μοναστηρίῳ, τὸ καλοῦμενον Μέγα Στήλαιον, δέν ἤγιόχοισαν ἐν τῷ ὅλῳ Ἀλγύπτεισι. Μετὰ ταῦτα ὁ Ἰσραήματος τῇ 10)22 Μαίου εἰς Ἀραβίταν καὶ ἔθηκεν ἐν αὐτῇ μεγίστας ποσότητας τροφίμων. Νῦν δὲ ἔμελλεν ὁ πόλεμος νὰ μεταστῇ εἰς τὴν νοτίαν Ἀραβίαν καὶ εἰς τὴν ἐπὶ ἀκατάλελητον Μάνην. Ἀλλὰ ἢ μέχρι τοῦλα παρασκολούθοισα τὰ Ἀραβικὰ ὡς δεύτερη ἡρῴα τὸ στρατεύμα πρὸς αὐτὰ τὰ νότα. Ὁ Κολοσσωρῶν μαζί οἰκοθεσαν ἐπὶ τέλους νὰ ἐξεγείρῃ εἰς κίνησιν τοὺς εἰς ἀπόγνωσιν περιπλανότας Πελοποννησίους. Εἰςδοὺς ως ἡρῴα αὐτὸς ὁ πασάς νὰ διελαῖη τὴν χώραν ἀρμανιας νὰ καταστρέφῃ τὰς κώμας, τοὺς κατοίκους νὰ φονεύῃ ἢ νὰ ἐξαναδιοπλὶζῃ, πᾶς ὁ λαὸς ἔφευγεν εἰς τὰ βουνὰ καὶ ἥνωτο μετὰ τῶν παλληκαρίων, ἵνα παρασκολοῦτῃ τῇ στήρε τῶν Ἀράβων, νὰ προσβάλῃ πανταχόθι καὶ νὰ κατατακτοῦ ἀυτοὺς, καὶ ὡς δυνατὸν νὰ ἐπιτίθεται αἰφνίδιος κατ' αὐτῶν. Ὁ Ἰσραήματος τῇ 17)29 Μαίου τὴν Ἀραβίταν καὶ ἐστάραξ ἐν πρώτοις ἐναντίον τῆς Καρταλίνης χωρίς ἐν τούτοις νὰ ἀνασταλῇ ἐνταῦθα τὴν πορείαν αὐτοῦ. Τῇ 22)3 Ἰουνίου ἐξεδίασε τῆς πάρθου τοῦ Μαχραπλάγου πολεμήσας ἐνταῦθα ἐναντίον τῶν στεφῶν τοῦ Κολοσσωρίων, Νίκητα, Ἀδντοῦ καὶ τοῦ νεωτέρου Τεττάνη κατέστρεψε τῆς Ἀνδρέτταν καὶ εἶτα πανταχόθι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐνοχλούμενος ἐπέστρεφεν εἰς
Μεθάνην. Ἅφω δὲ ἐνταῦθα ἐπὶ τέσσαρας ἐδομάδας ἀπράκτων ἀνταῦθην, ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ ἐναντίον τῆς χώρας τῶν Μανιατῶν, οὕτως νῦν ἐν τῇ ἀμύνῃ τῆς πατριόδος αὐτῶν ἐδικαίωσαν τέλος τὴν ἀρχαίαν, ἐπὶ ἐσχάτων ἐπισκιασθεὶσαν φήμην τῆς ἀνδρείας αὐτῶν.

"Ο Ἰδραίμ ἔρματο τῆς κατὰ Μάνης ἐπιθέσεως ὁμοίωνος ἀπὸ Μεσσηνίας. Τῇ 21)3 Ἰουλίου ἀπησχόλησε τοὺς Μανιατὰς κανονιοδοτῶν μετὰ δύο πολεμικῶν βριχῶν πολλὰς θέσεις τῆς Δακονικῆς παραλίας, ἐνώ ἡ χερσάλα δύναμις αὐτοῦ, ἡ συναγε-μένη ἀπὸ 7—8 χιλιάδων ἀνδρῶν, ἐξώρισεν ἀπὸ Καλαμῶν ἐναντίον τοῦ Ἀρμυροῦ. Ἀλλ' δε τὰ στρατεύματα ταῦτα ἀφί-κνυντο τῇ 23)4 Ἰουλίου ἐπὶ τὴν πάροδον τῆς Βέργας 1, ἀπέ- μακρύντο τοῦ Ἀρμυροῦ, εὑρέθη ἐνταῦθα ἀνθυσταμένους πρὸς αὐτοὺς 5000 ὅχυρως ψυχρομένους Μανιατὰς, οὕτως ἐν δεξαμερή μάχῃ ἀπέκρουσαν ἐπιτυχώς πάσας τὰς ἐπιθέσεις τῶν Ἀράβων. Οτε δὲ ὁ πασσᾶς ἀπεβίβασε κατὰ θάλασσαν 1500 ἀνδρῶν εἰς τὰ νότια τῆς Μάνης καὶ ἐνήγγει ἐναντίον τῆς Τσιμόδας, οἱ Ἀρα- βεῖς οὗτοι προσεδήλησαν τῇ 23)5, 24)6 καὶ 25)7 Ἰουλίου ὑπὸ τῶν πανδημεῖ προσδραμόντων Μανιατῶν τῆς χώρας ταύτης, ἄν εἰς ἕμαχον καὶ γυναικές ἀμυνόμεναι μετὰ δρεπάνως καὶ κυλώσας λίθους ἀπὸ τῶν κρημνῶν, καὶ ὑπὸ 200 καλῶς ὁπλι- σμένων μαχητῶν, τεταγμένων ὑπὸ τὴν ἄρχηγα τοῦ Κωνσταντίνου καὶ Δημητρίου τῶν Μαυρομιχαλίων, ἦττηθέντος ἐν πολ- λαῖς μάχαις καὶ μεγάλας ὑποστάντες ζημίας ἀπεκρύσθησαν ὅπιος εἰς τὴν θάλασσαν. Ἔν τῷ μεταξὺ τοῦ χώρου πλήθος τῶν Ἀράβων ἐπιχειρήσαν ἄθικς τῇ 24)6 Ἰουλίου νὰ ἐνεργήσῃ ἐναν- τίον τοῦ Ἀρμυροῦ μόνον διὰ ταχείας πρὸς τὰς Καλάμας ὑπο- χρησίας διέφυγε τῶν κίνδυνων νὰ καταληφθῇ ἐκ τῶν νότων ὑπὸ 2000 παλληκαρίφ τοῦ Κολοκοτρώνη. Ἀθμοῦν ὁ Ἰδραίμ ἐπὶ τοῖς γυναικεῖς ἐτσιράφη ἄθικς ἐπὶ τὴν Τριπολιτικάν, ἄροι

1. Τὸ ὄνομα βέργα, τὸ σημαίνον ἀπλῶς τὸ ὄχυρωμα, τὸ μέγα ταμ- πουρί, ἐκλαμβάνει ὁ ἥμετερος συγγραφέας, ως καὶ ἄλλοι Εὐθυμάτος -συγγραφείς, ὡς ὄνομα τοιχικῶν. Σ. Μ.
'Ο Ἰβραῖμ στρατεύει ἐναντίον τῶν Μανιατῶν

ἐλαβε νέας ἐπικουρίας ἀπό Κρήτης καὶ εἰσήγαγε νέα τροφίμα
eis ἀπὸ τὴν πόλιν ταύτην. Ἀλλὰ νῦν ὁ Κολοκοτρώνης ἐκάλεσεν ἔπι-
τυχὸς ἐν Ναυπλίῳ τὸν λαὸν εἰς τὰ ἐπί καὶ τῇ 12)24 Ἰου-
λίου, ἔνσχυθες ὑπὸ φάλαγγος Ροουμελίωτῶν καὶ 200 ἑπιπέδων
(ἐν μέρει Βουλγάρων τεταγμένων ὑπὸ τὸν Χαζῆ-Μιχάλην, ἐν
μέρει δὲ τακτικῶν τεταγμένων ὑπὸ τὸν Πορτογάλλων Ἄλματι-
δαν), μετέβη μετὰ τοῦ Νικήτα ἐν πρώτοις εἰς Βέροιανα καὶ
κατὰ τὴν νύκτα τῆς πρὸς 19)31 Ἰουλίου κατέλαβε μετὰ τῶν
στρατευμάτων αὐτῶν ἐν πρώτοις τὰς κόμις Ρίζαν καὶ Μεχμέ-
τ'Αγάν, ἐνφ' οἱ Αλγύπτεοι ἔποιησαν ἔξοδος κατὰ διαφόρους διευ-
θύνοντες. Καὶ νῦν κατάρθωσαν οἱ Ἑλληνες, ἑδώς οἱ τῶν Ἀλματι-
δαν χωνηγοὶ καὶ λογχοφόροι, νὰ ἐπιτέσσωσαν αἱρετικῶς ἐπὶ τρεῖς
Ἀραβικῶς λόγους καὶ νὰ διασκορπίσωσαν αὐτοὺς φονεύσαντες
200 ἐξ αὐτῶν. Ὁ Ἰσραήλης ἔξεδεικνύθη διὰ τῶν ἐυτυχῶν ἐξο-
δών, ὡς ἐνήργησε ἐναντίον τῆς Ἀλωνισταίνης, Βυτίνης καὶ
τῆς κοιλάδος τῆς Φενεοῦ (Φώνια). Καὶ δέτε ὁ Κολοκοτρώνης
κατὰ Αὐγούστου μετέβη εἰς Κόρινθον ἵνα συμβιβάσῃ τὰς μεταξ-
τῶν Νοταράδων ἔριδας, δ οποσάς ἐπεχειρήσει νέαν κατὰ τῆς
Λαχωνίας στρατεύει. Ἡ ἐν πρώτοις ἐδήμωσε τὴν ἐπαρχίαν τοῦ
Ἀγίου Πέτρου ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Ζαχαριαπόλου ἕγγυς τοῦ
Ἀστραυς ἐκτισμένον φρούριον ὑπέρησισεν ὁ Νικήτας καὶ ὁ
τοῦτο ἡθοδος τῆς Ζαχαρίαπολος (ὑλὸς τοῦ ἀρχαίου κλέφτου Ζα-
χαριά) τῇ 4)16 καὶ 5)16 Αὐγούστου μετὰ 800 ἀπὸ τοῦ Ναυ-
πλίου ἐλθόντων μαχητῶν ἐναντίον 1300 πολεμίων. Νῦν ὁ
Ἰσραήλ συνήγαγε τὸν στρατεύσιμον αὐτοῦ στρατόν ἐν Μιστρᾷ
ἵνα ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Μάνης ἀπ' ἀνατολῶν. Πρὸς τοῦτο ἐλατό-
νων διὰ τῶν 'Αναβρώτων καὶ Στόρτσας διήλθη μὲν κατὰ τὴν
21)2 Σεπτεμβρίου τὸ λεγόμενον «κακὸν Πέρασμα» τοῦ Ταύγε-
του· ἀλλ' εὑρίσκεται ἐνταῦθα ἀντίστασιν, ἐστράφη αὕτης πρὸς ἀνα-
τολάς καὶ ἐν μέσῳ φιλορώμων δημόσιων, ὡς ἐνήργησε παρὰ τὸν
Εὐρώταν, κατήλθε τοίς Μαραθονήσι, καὶ πανταχοῦ ὑπὸ τὸν
Νικήτα καὶ τοῦ Γενναίου καταδιωκομένους, προήλθε διὰ τῆς
χώρας τῶν Βαρδονιωτῶν ἐναντίον τῆς περιχερεῖας Μαλέβρι.
ἀλλ' ἐνεκά τῆς ἐρρωμένης ἀντιστάσεως, ἦν ἐφέ παρὰ τὴν
Μανιάκοδαν, ἀπεκρούθη εἰς τὴν πεδιάδα τῆς Πασάβας. Ὅτε δὲ νῦν ὁ Μανιάτης προδότης Βόσνιας ἦθελε νὰ δοθείη αὐτὸν εἰς Μολυάραβον, μάχη τις παρὰ τοὺς πύργους τῆς Δεσφίνης τοσσοῦτον χρόνον ἐπέσχεν αὐτῶν, ὡστε οἱ κάτοικοι τῆς ἀπειλουμένης χώρας εἰδοποιήθησαν περὶ τῆς ἐπικείμενης ἐπιδρομῆς. Καὶ τῇ 28)9 Σεπτεμβρίου πλεῖονες τῶν 2000 Μανιατῶν τοσσοῦτον ἐπαισθητὴν ἐπήνεγκαν παρὰ τὸν Πολυάραβον εἰς τοῦς Ἀραβᾶς ἦτταν, ὡστε τῷ Ἰδραίμ εὐδέν ἀλλο ὑπελείπετο ἢ νὰ ἐπιστρέψῃ ταχεῶς διὰ Μαλεβρίου εἰς Μαραθονήσιον καὶ ἐνέτειθεν εἰς Τριτολιστάν.

ὁ Ἰδραίμ ἐξηκολούθει νῦν πάντως ἐπὶ μακρὸν ἐτὶ χρόνων τὰς ἄγριας αὐτοῦ ἐπιδρομικὰς στρατείας. Τῇ 8)29 Σεπτεμβρίου ἐσπράτευσε βορείστερον ἐναντίον τῶν οὐχὶ μακράν τῶν ὁχῶν τοῦ Φενεύο κειμένων Δάρων, εἰτὰ δὲ τῇ 18)30 Σεπτεμβρίου ἐστάρη δυτικῶς πρὸς τὸ νότιον μέρος τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύτων καὶ ἐνταύθα ἐν τῇ χώρᾳ Σοποτώ (ἐγγὺς τῶν ἑρειπίων τῆς ἀρχαίας Ψωφίδος) συνήψε σειρὰν καταστραπτικῶν μὲν τῇ χώρᾳ, ἀλλὰ ὀδηγμένος ἀποτελεσματικῶς ἐναντίον τῶν μικρῶν ἐντοπίων Ἑλληνικῶν πολεμικῶν στιφών (guerrillas) τοὺς μαχῶν καὶ ἐπέστρεψε τῇ 29)11 Ὀκτωβρίου εἰς Τριτολιστάν. Ἐνετείθεν ἐγένοντο τινὲς ἐπὶ ληστρικαὶ στρατεύει εἰς Ἀργολίδα καὶ εἰς τὸν Ἁγ. Γεώργιον (Φλιοῦντα). Ὅτε δὲ τέλος ἔνεκα τῶν φρικώδων δημόσιων, τῆς ἀπορίας τῶν τροφίμων καὶ τῆς κακῆς ὀρας τοῦ ἑτοὺς οἱ Ἀραβὲς αὐτοῦ, οἱ ἀρξάμενοι ἤδη νὰ φοβώνται τὰ Ἑλληνικὰ κατὰ τόπους πολεμικὰ στήρι (guerrillas), δεινότερον καθ’ ἑκάστην ἐπιέζοντο, ἤναγκάζοντο ὁ Ἰδραίμ νὰ ὑποχωρήσῃ εἰς Μεθώνην, ἐνθα ἄφιετο τῇ 2)14 Νοεμβρίου 1826. Αἱ ἐπιτυχίαι αὐτοῦ κατὰ τὴν στρατείαν ταῦτην ἦσαν πάνω διλγαί. Καὶ ἐπήνεγκε μὲν κατ’ αὐτὴν ὑπερμεγέθεις ὅλικαι καταστραφᾶς εἰς τοὺς Πελοποννησίους, ἀλλὰ πράγματι ὁδημένων καθυπέταξε χώραν. Καὶ νῦν

1. Guerrillas εἶναι λέξεις Ἰσπανικῆς σημαίνουσα τὰ ἀπὸ τῶν κατὰ τόπους ποιμένων, ἄγροτῶν καὶ λοιπῶν κατοίκων συγκείμενα στήρι, ἄσινα ὑπὸ ἰδίους ἄρχηγους ἐπολέμουσα κατὰ τῶν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν εἰσβολήν τῶν ἐπιδρομικῶν στρατιῶν, ἰδίως κατὰ τόν ἐν ἀρχῇ τοῦ παρελθὸν ἰδίων καταλαβόντων τῆς Ἰσπανίας Γάλλων. Σ. Μ.
Ό έν τῇ 'Ανατολικῇ Ἐλλάδι πόλεμος

ηρέατο δ' Μεχμέτ Ἄλης νὰ ἀμφιβάλη φανερῶς περὶ τῆς ἐκδήσεως τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτοῦ. Ἐκ τῶν 24000 ἐν Πελοποννήσῳ πολεμιστῶν αὐτοῦ ὑπῆρχον ἕτεν εἰς τῇ ζωῇ 8000 μόνον καὶ ἐξ τούτων 1500 ἔστεκτο ἁσθενεῖς ἐν τοῖς νοσοκομείοις. Δέ ὡς αὐτοῦ γενόμεναι διατάναι τοῦ πολέμου ἀνήρχοντο ἦδη εἰς 25 ἑκατομμύρια 'Ἰσπανικῶν ταλάρων· καὶ ἐμός τὸ τέλος τοῦ πολέμου οὔδαμος ἔφαίνετο προσεχεῖς, ἡ δὲ πρὸς τὴν Πύλην θέσις τῆς 'Ἄγγλιας καὶ τῶν Ρώσσων καθίστατο δινικεῖς κινδυνωδεςτέρα. Ἑντεύθεν ἡ φρονήσεις ἐπεδαλλεὶς αὐτῷ νὰ προµουρῆ λιαν προνοητικῶς καὶ νὰ μὴ αὐξάη ἐπὶ πλέον τὸ κεφάλαιον τῶν εἰς τὴν στρατεύσια ταύτης διατηρείμενον χρηµάτων. Καὶ ἡ μὲν δεινή ἀπορία τοῦ στρατοῦ ἀνεκουφίσθη ὅτι τοῦ στόλου τοῦ κοµίσαντος (τῆς 20) Δεκεµβρίου 1826) ἀπὸ τοῦ Δέλτας εἰς τὸ Νασαρίνου πλωτοὺς προµηθείας καὶ ὁκτὼ ἑκατοµµύρια ταλάρων.

Ἀλλὰ νέα στρατεύµατα δὲν ἀφίκοντο, καὶ ὁ Ἰερατὴς ἡναγκάσθη µέχρι Ἀπριλίου 1827 νὰ µένῃ ἄγων ἡ σιγή ἐν τοῖς στρατοπέδοις αὐτοῦ. Οἱ Ἐλληνες δὲν ἐτάραξαν αὐτῶν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ταύτης. Μόνον ὁ γιγαντιαίος Κολοκοτρώνης ὑψώθηκεν εἰς νέου διὰ τοῦ ύπο αὐτοῦ Γενναίου τὸ ἐν Κρατεινὴ φρούριον τῶν Φραγκικῶν χρόνων καὶ ἐφώθισεßεν αὐτὸ µετὰ ἐπιτηδείων πολεµικῶν καὶ τροφίµων.

Κατὰ τρόπον σπουδαίοτέρων καὶ συστηµατικότερων διεξήχον ὁ πόλεµος τῆς 1826 ἐν τῇ 'Ανατολικῇ Ἐλλάδι. Ὁ Ρεσίτ πασάς µετὰ τῆς ἀλογίας τοῦ Μεσολογγίου τῶν δεινῶς ἐλατωθέντα στρατοῦ αὐτοῦ ὑπέγιον αὐτοὺς κατὰ μικρῶν µέγεθος 10 χιλ. ἀνδρῶν, ἔχοντα καὶ ἀξιόλογον πυροβολικὸν (26 κανόνα). Ὡς ἤτον σπουδαίον ὅτι τὸ γεγονός ὅτι δὲν πασάς οὗτος διὰ τῆς περὶ τὰς διαπραγματεύσεις ἐκανόντης αὐτοῦ κατάρθωσε νὰ πείσῃ πολλοὺς τῶν Ρουμελιωτῶν Καπεταναίων, θεωροῦντων νῦν ἀπεγνωσµένον τὸν Ἐλληνικὸν ἄγωνα, νὰ εἰρηνεύσωσι πρὸς τὸν

Σωλτάνον καὶ νὰ προσέλθωσιν αὐτῆς εἰς τὴν Τουρκικὴν ὑπη-
ρεσίαν ὡς ἄρχηγοι ἀρματευλῶν· μεταξὺ δὲ τῶν οὕτω προσα-
θόντων ἦσαν καὶ ἄνδρες, οἴοι ὁ Ράγχος, Σήφακας, Δυσδούνιν-
τῆς, Ἀνδρέας Ἰσικος καὶ τὶς Κοντογιάννης. Ἑτὶ κατὰ Ἰουλίου
τοῦ 1826 ἄνεγκρισεν ἡ Ρεαλι ἀπὸ τῆς Αἰτωλίας, ἱνα καθ-
υποτάξη τὴν Ἀνατολικὴν Ἐλλάδα καὶ νὰ πολιαρχήσῃ τὰς
Ἀθήνας, τὸ ἄριστον τῶν Ἐλλήνων πέραν τοῦ Ἰσθμοῦ φρούριον.
Τὰ Σάλωνα ἐκυριευόταν ἄνευ πολλῆς δυσχερείας, ἐξησυχαλ-
θη δὲ ἡ κατοχὴ τῆς πόλεως καὶ τῆς περὶ αὐτῆς χώρας διὰ
tῆς ἀφεθείσης ἐνταῦθα ἐκ 3000 Τουρκῶν συγκειμένης φρουρᾶς·
tῇ δὲ 28)10 Ἰουλίου κατελήφθησαν ἦδη καὶ ἂν Ῥήθαι. Καὶ νῦν
ἐμέλλε νὰ ἐπιχειρήσῃ στρατεία ἐναντίον τῆς Ἀττικῆς, καθ' ἦς
ὁ Ὀμέρ πασσάς τῆς Εὐθαλίας ἤρετο αὐτῆς τῶν συνήθων λῃστρι-
κῶν ἐπὶδρομῶν.

Ἡ τότε κατάστασις τῶν πραγμάτων ἐν Ἀττικῇ ἦτο σφέδρα
eυνοικὴ εἰς τοὺς Τουρκοὺς στρατηλάτας. Ὁ ἐνταῦθα ἄρχιστρά-
τηγος Γούρας, καὶ περὶ ὅν ἄνδρεις, ἵκανος ὡς στρατηλάτης,
eἰθισμένος δῆμος νὰ ἀργυρολογῇ ἀπηνως καὶ νὰ παραβλέψῃ
tὰ ἀδικήματα τὰ διαπραττόμενα ὑπὸ τῆς ἐκ τετρακοσίων ἄν-
δρων συγκειμένης σωματοφυλακῆς αὐτοῦ, τοσοῦτον, ἵνα ἐν τῇ
tῇ πεδινῇ χώρᾳ, εἴλε γαρ ἡ καταστή μισοτῆς, ὡτε κατὰ τὴν ἄριστον τῆς
Κιούταχῆς πολλοῖς τῶν ἄγροτῶν τῆς Ἀττικῆς (κατὰ Ἰουλίου τοῦ
1826) προοίμως ὑπετάσσοντο αὐτῶ. Ὁ φρόνιμος δὲ Τουρκοῦ
ἄρχιστράτηγος κατώρθων νὰ προσελκύῃ αὐτοὺς ἐνελθὼς πρὸς
ἐκεῖ, ἐπιτρέπων αὐτοῖς τὴν ἀτελὴ καλλιέργειαν δημοσίων

'Αλλ' ὁ λαὸς τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ἄλλως εἰθισμένος νὰ φεύγῃ
eἰς Σαλαμίνα δόσχις προσήγγιζον οἱ ὁθωμανοὶ εἰς τὴν πόλιν,
nῦν ἀπεφάσισε νὰ ἀντιστῇ γενναίῳ. Ὁ Ἀθηναῖοι ἄποτελέσαν-
tες φάλαγγα χιλίων περίπου ὀπλιτῶν ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ
Μακρυγιάννην, προσλαβόντες δὲ ἐπικουρίαν τῶν ἐκ Σαλαμίνος
σπευσάντων παλληκαρίων, ἀνέμενον τὴν ἄριστον τῶν πολεμίων.
Τὰ ἐν Ἀττικῇ καὶ ἐν Ἀθήναις

Ἡ Ἀκρόπολις ἦτο ἐξωπλισμένη μετὰ 17 κανονῶν ἔχουσα καὶ προμήθειαν τροφῶν ἐπὶ 18 μήνας. Ἡ κάτω πόλις δὲν ἦδοντο βεβαίως νὰ ἀντέχῃ ἐπὶ πολύ. Τῇ 11)23 Ἰουλίου ἀφίκησε ἐγγύτατα τῆς πόλεως ἡ προπορεία τοῦ Ρεσίτ ὑπὸ τὸν Μουσταφάν βένη, ἡ συγκειμένη ἀπὸ 1000 ὕππεων καὶ 2000 πεζῶν καὶ ἐναθείσα ἐν Καπανδρίτιν μετὰ τοῦ Ὀμέρ πασά, καὶ ἄφοι κατέλαβε τὴν ἀρχαλὰν Πνύκα καὶ τινὰς ἐχεκλησίας χρησιμοποίησες τοῖς "Ελληνικὰς ὡς προτειχίματα, ἐκυρίευσεν ἐκ ἐφόδου τὸν ἀρχαῖον λόφον τῶν Μουσών" καὶ ἴδρυσεν αὐτῷ τρία πυροδοστάσια ἐναντίον τῆς πόλεως. Ὁ Ρεσίτ πασᾶς, διδυκεὶ ἐν τῷ μεταξὺ ἰσφάλεια τῆς πρὸς τὴν Θεσσαλίαν, τὴν Ἕβδομαι καὶ τὸν κόλπον τῆς Κορινθίου συγκοινωνίας αὐτοῦ, κατασκευάζεις ὀχυρώματα ἐν Δομβραϊνή, Θήβαις καὶ 'Ωρωπῆ, ἀφίκετο εἰς Ἀθήνας τῇ 16)28 Ἰουλίου, ἐστρατοπέδευσεν ἐν Πατησίας καὶ ἠξετάζει σφοδροῦ κανονισθολίσμῳ ἐναντίον τῆς πόλεως. Ὁτε δὲ μετὰ πολλὰς μάχας οἱ Ὀθωμανοὶ ἔσθεν τῇ 31)12 Ἀὔγουστου ὑπὸ τὴν Σαλαμίνα καὶ Ἔλευσιν παρεσκευάζετο τις ἐπίθεσις ἐναντίον τῶν τάξεων αὐτῶν ἠξέραντο τῇ 2)14 Ἀὔγουστου φοβοῦντο ἐπικεφαλεῖς διαιρέσαντος 24 ὤρας καὶ τὴν ἐπομένην ἡμέραν κατέλαβεν ἐκ ἐφόδου τῆς κάτω πόλης. Οἱ Ἀθηναῖοι ἠγγαρεύασαν νὰ ὑποχωρήσωσιν ἐν πάση σπουδῇ εἰς τὴν ἀκρόπολιν.

Ἡ ἀκρόπολις δὲν ἦτο δυνατὸν βεβαίως νὰ κυριεύθη καθ' ἐν τρόπον ἐκυρεύθη ἡ κάτω πόλις. Τοῦτον τοῦ ὁ Κιουταχῆς ἠγγαρεύσῃ γιὰ, ὡς πρότερον ἐν Μεσολογγίῳ, νὰ ἐπιχειρήσῃ πολιορκίαν ἐκτάκτως μαχροχρόνιον καὶ δυσχερῆ. Οὕτω δὲ καὶ γιὰ ἄλλης μέχρι τοῦ Μαίου τοῦ 1827 ἄνευ διαφέρον τοῦ ἄλλου πολέμου περιστρέφετο περὶ τὴν διατήρησιν ἢ τὴν ἀλλοιαν ἡ τοῦ κλασικοῦ θεωρουμένου τούτου τόπου. Μετ' ἄλλων αἰματηρότατη συνήθεις μάχῃ. Ἡ κυβέρνησις τοῦ Ζαίμη, ὡς εἶδομεν μικρὸν πρότερον, ἀντὶ τοῦ νωθροῦ καὶ φανερῶς ἀνεπαρκοῦς εἰς τὴν ἥξιν τῶν πραγμάτων Γούρα εἶχε διορίσει ἀρχιστράτηγον Ρουμε

1. Τῶν νῦν λόφων τοῦ Φιλοπάππου, τῶν καλούμενων πάλαι καὶ 'Μουσαλῶν'. Σ. Μ.

'Ιστορία Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Τόμος I'.
λας τὸν θερμουργὸν Καραϊσκάκην, ὅστε κατασταθεὶς σὺν τῷ χρόνῳ ἀριστος στρατηλάτης, ἀποδαλών δὲ τὰς μέχρι νῦν παρα-
µορφώσες τὸ ἱδίος αὐτοῦ. φαύλας ἰδιότητας (σκωρίας), δηµόθυνε
τὴν νέαν στρατεύαν µετὰ τοιαύτης ρώµης καὶ φρονήµες, οἷς
οδόποτε µέχρι τότε εἶχεν ἀναπτύξει ὁ Κολοκυτρώνης, καὶ ἔδω-
κεν οὕτω ἀπαξ ἔτι εἰς τὸν ἐν Ρουµελί βασιλεὺς Ἑλληνικὸν ἀγώνα
ἀπροσδόκητον ὅλως δύναµιν καὶ ἐπίδοσιν. ᾮλλʼ ἡ πρώτη ἀπο-
πειρα ἀπέτυχε πάντως. Τῇ 19)31 Ἱουλίου δ Καραϊσκάκης ἔξωρ-
µῆσεν ἀπὸ Ναυπλίου µετὰ 600 ἀνδρῶν καὶ ἐν Ἑλευσίνι γεννη-
µένος ἤµωθε ἐνταῦθα µετὰ τῶν παλληκαρίων τῶν ὑπαρχήγων
Κριζώτου, Βάσου καὶ Πανουργία. Μετʼ ὀλίγον ἥλθε πρὸς αὐ-
τὸν καὶ δ Φαβίερος µετὰ 920 τακτικῶν, ἐν εἰς ἡσαν καὶ 70
πυροβολητα µετὰ τεσσάρων κανονίων τριῶν λιτρῶν, καὶ 70 φι-
λέληνες τετεθηµένοι ὑπὸ τὸν συνταγµατάρχην Πίσαν. Οἱ Ἑλ-
λήνες πάντες ὁµίῳ ἀνερχόµενοι εἰς 3500 ἀνδρὰς ὄρµησαν τῇ
5)17 Αὔγουστοι κατὰ τὴν ἑσπέραν καὶ ἔγγος τοῦ Χαίδαρνου,
ἀνατολικῷ τῆς μονῆς τοῦ Δαρνίου καὶ εἰς ἀπόστασιν 1 ½ ὥρας
ἀπʼ Ἀθηνῶν καὶ κατέλαβον κηπὸν τῶν περιπεραγμένων, ἐνθα τῇ
6)18 Αὔγουστοι ἀπέκρουσαν λαµπρῶς ἑπίθεσιν τῶν τοῦ Τωρ-
νικου ὑπικοῦ ἕνσχυοµένην διὰ δύο πυροβολῶν. Ὁφελιµὺτερον
Ισως θα ἦτο νῦν εἰς τοὺς Ἑλλήνας ᾗ κατελάµβανον τῶν
µέγαν ἐλαιώνα Ἀθηνῶν καὶ ἐστρατοπέδευσον εἰς αὐτῷ. Ὁ Ἕλ
οὶ ἄρχηγος τοῦ στρατοῦ δὲν ἦδύνατο νὰ συνεννοηθῶι πρὸς ἄλ-
λήλους περὶ ὅσωδήποτε σχεδίου. οὕτω δὲ ἔµειναν εἰς Χαίδαρς
ἐνθα τὰ παλληκάρια ὑχυρώθησαν εἰς ταµπουρλίως, τοῦτο ὅπερ Ῥ
τακτικὸ ἀπέφευγον νὰ πράξωσιν ἀπὸ ὑπερηφανείας ἡ ἕν ὑψη-
λιας. Ὄτε τῇ 8)20 Αὔγουστοι ὁ Ρεσιτ καὶ ὁ Ὁµέρ ἐπετέθησαν
ἦναντίον τῶν Ἑλλήνων µετὰ δυνάµεως µεγάλης, ὑπέστησαν σύ-
τοι τὴν ἑπίθεσιν εἰς μάχη σφόδρα καὶ ἐνδόξως. Ἑλλʼ ἡ γνω-
τικὴ ἑπίθεσις, ἦν προς ἐνεκουν ὁ Καραϊσκάκης, ἀπέτυχε, διὸτι πολ-
λοι τῶν ἄτακτων Ἑλλήνων εἰς ἀκαρελ κατελίπουσιν χρυσάς τὸ
στρατόπεδον τούτου ἔνεκα ἀπὰς δ στρατὸς ἡναγκάσθη νὰ ἐπι-
στρέψῃ εἰς τὴν Ἑλευσίνα καὶ ἐν Ξιλαμί νὶ τοιαύτῃ ἔνεκα τῆς
ἀποτυχίας ἦγερθη ἔρις µεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Γάλλως
ἀρχηγῶν, ὡστε καθίστατο ἄδινατος ἐπὶ τινα χρόνον ἢ μεταξὸς αὐτῶν σύμπραξις.

Νῦν αὕτης ὁ Ρειάτη ἐπιτάχθη ἐφρωμένως ἐναντίον τῆς Ἀχροπόλεως, ἔνθεν ἐν τῷ μεταξὺ διὰ Πούρας ἐπιφρελθεὶς τὴν εὐχαρίστην εἰς Σαλαμίνα (12/24 Αὐγούστου) πολλοὺς τῶν μιᾶς δυναμῶν νὰ μάχονται. Ἀλλ' ὁ οἶ ν τῇ Ἀχροπόλει Ἐλληνες, ἀνερχόμενοι ἦταν τοῦ 1630 ἀνδρῶν, ὅταν 800 ἦσαν ἐνοπλοί, τοσούτοι ἄρεθαλον τὸ ἄρρητο ἐνεκα τῆς ἀτυχοῦς ἐκβάσεως τῶν παρὰ Χαίδαρον μαχών, ὡστε μόλις κατώρθου ὁ Πούρας νὰ κυλῇ τὴν λειτουργία τῶν στρατιωτῶν αὐτῶν, εἰ καὶ αἱ ἀποπειράω, εἰς ὡς προέβηκαν οἱ Τοῦρκοι, νὰ ἀφαιρέσων ἀπ' αὐτό τῷ τῆς κληφύδρας καταστρέφοντες δι' ὀπονοῦ τὸν προμαχώνα τοῦ Ὅδουσσων, ἀπέτυχον ἀποκρουσθεῖσα δι' ἐνεκα ἐντυχόν ἔξοδων καὶ δι' ἀνθυπονομένων τοῦ μηχανικοῦ Κώστα Χερομοίτου, εὐφυεῖς φιλοδήμου. Ἀφεύτ ἔ το Πούρας αὐτὸς τῇ 30/12 Ὀκτωβρίου ἦν τῶν νυκτερινῶν κατατεύχεται ἐφονεύθη πυροδολθεῖς, τῷ φυσικῶς θένος καὶ ὡς δραστηριότης τῆς ἐξωρίτου γυναίκες αὐτοῦ καὶ ἡ ἀνάρχει τῶν στρατηγὸς Μαχρυγιάννη καφάρθωσαν νῦν τοσούτον ἁφαρλῶς νὰ συγκράτησαν τὰ παλληκάρια, ὡστε οὕτω ἀπέκρυψαν λαμπρῶς δύο τῇ 6/18 καὶ 7/19 Ὀκτωβρίου ἐναντίον τῶν πρὸ τῆς κληφύδρας ἀχυρωμάτων ὑπὸ τῶν Ἀλβανῶν γενομένας σφοδρὰς ἐφόδους. Ἡ γενναῖα τοῦ Πούρα γυνῆ ἀπώλετο ἀτυχῶς βραδυτέρον σωφρονεῖσα (περὶ τὰ μέσα Ἰανουαρίου 1827), διότι καταρρεγέντες τοῦ ἀραβῆς ἀποδείχθη τῶν δρῶν τοῦ μέλλοντος Ἐλληνικοῦ κράτους. Ἀπακτή ἐτη Φασιέρος, Κριεζίτης καὶ Καραϊσκάχης συγνόθησαν πρὸς μεγάλην τινὰ ἐπικεφήσαιν. Καὶ ὁ μὲν Κριεζίτης ἐμέλλε νὰ αἰσθάναται 300 ἐκλεκτοὺς στρατιῶτας εἰς τὴν Ἀχρόπολιν πρὸς
τον Καραϊσκάκη της "Ελλάδος ἐργα τοῦ Καραϊσκάκη"

διευκόλυναν δὲ τούτου δὴ Φαβίερος καὶ δὲ Καραϊσκάκης ἐμελλον νὰ ἐνεργησωσίν ἀντιπεριπασμοὺς ἐναντίον τῶν πολιορκητῶν ἐπιχειροῦντες ἐπίθεσιν, ὃ μὲν (Φαβίερος) κατὰ τῶν Θησών, ὃ δὲ ἐναντίον τοῦ Χαϊδαρίου. Τὸ σχέδιον ἐπέτυχε κατὰ τοῦτο, διὸ δὲ Κριεζώτης πράγματι εἰσῆλθε τῇ 11)23 'Οκτωβρίου διὰ νυκτὸς εἰς τὴν 'Αχρόπολιν 'Αθηνῶν καὶ ἀνέλαβεν ἐνταύθα τὴν διοίκησιν ἀντὶ τοῦ βαρέως τετραμαματισμένου Μαχρυγάννη. 'Αλλή ἢ τοῦ Φαβίερου ἐναντίον τῶν Θησών στρατεύει ἐπέτυχε, διὸ καθ' ἡν στυγμὴν ὁ οὗτος μετὰ τῶν τακτικῶν ἀρίστημον ἦδη εἰς τὸν 'Ασσοπόν, τὰ παλληκάρια ἔγκατέλιπον αὕτης τὰς ἐν Κιθαιρώνι κατὰ τὰ νῦτα τοῦ στρατοῦ αὐτοῦ εἰς φύλαξιν αὐτῶν παραδοθέοις θέσεις. Ὁ δὲ ἀπαύγητων ἀπετυχοῦν καταδιωκόμενος Γάλλος ἐν τῇ ἀγανακτήσει αὐτὸν ἐνόμισεν ὅτι καὶ ἡ τελευταία αὐτοῦ ἀποτυχία ἔδει τὴν θεωρηθῇ ἀποτέλεσμα τῶν ραδιοφραγμῶν τοῦ Καραϊσκάκη. Διὰ τοῦτο ἐπέστρεψεν εἰς Ἡθάνα σφοδρῶς παρωργισμένος καὶ ἀπέφυγε τὴν γενομένην αὐτῷ πρότασιν τοῦ Ελληνος ἀρχηγοῦ (τοῦ Καραϊσκάκη) νὰ διεξάγῃ, νὸν κυρίως πέλεμον εἰς τὰ ένδον τῆς Ρουμελίας.

Ὁ Καραϊσκάκης εἶχε συλλάβει λαμπρὸν τι σχέδιον πρὸς παράλυσιν τῶν ἔμπροσθεν τῶν 'Αθηνῶν Τουρκικῶν πολέμικῶν δυνάμεων. Ὁ Κιουταχής, δότις νὸν ἡδή ὅπερ εἰς ἐποίησε τούτων ἀπὸ ἐλλείφεις τροφῶν ἐν τῇ αὐχενρα 'Αττικῆ, ἐμελλὲ νὰ καταβληθῇ τῶν Ἐλληνων ἐνεργοῦντων πάση δυνάμει πρὸς διακοπὴν τῶν συγκοινωνιών αὐτῶν. Ὁ Καραϊσκάκης ἦθελε νὰ καταστραφῶς τὰ ἐν τοῖς μεσογείοις τῆς Ἀνατολικῆς Ελλάδος εὐρισκόμενα Τουρκικὰ ἀποσπάσματα, νὰ ἔκτησθαι δὲ οἱ σταθμοὶ οἱ Ἐλληνικοὶ ἀπὸ τοῦ Κορυνθιακοῦ κόλπου μέχρι τοῦ ὄρους τῆς Ἀταλάντης, νὰ ἀποκτήση πᾶσα εἰς τὸν ἐν Ἑλληναῖς Τούρκοι ἀρχιστράτηγον ἀποστολὴ τροφῆς, ἢ τοῖς ὁμοίως καὶ μὲν διὰ ἡδυνάτῳ νὰ ἐνεργηθῇ εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ, συγχρόνως δὲ διὰ τολμηρῶν ἐνεργειῶν καὶ οἱ Ρουμελιώται ἀρματωλοὶ ἐξεγερθοῦσιν αὐτίς ὑπὲρ τοῦ Ἐλληνικοῦ ἀγῶνος. Ἡ πρώτη προσοβολὴ ἐμελλὲ νὰ ἐνεργηθῇ ἐναντίον τῶν ἐν Ἑν Ἀταλάντη Τουρκικῶν ἀποθηκῶν καὶ ἐναντίον τῶν ἐν Ῥομβραίνῃ ἐχθρώματων τοῦ
Τὰ ἐν τῇ Σπερεῖ Ἑλλάδι πολεμικὰ ἔργα τοῦ Καραϊσκάκη 101

Κιουταχῆ. Ἡ ἄρχη τῆς νέας στρατείας δὲν ἦτο πάντως λίγαν ὀφθαλμῆς εἰς τοὺς Ἑλλήνας. Ἐνὶ δὲ Καραϊσκάκης μετὰ 2500—3000 παληκαρών, ὄντων τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν Σουλιώτων τῶν ἀμυντόρων τῶν τείχῶν τοῦ Μεσσολογγίου, ἐφιέμας τῇ 25)6 Νοεμβρίου ἀπὸ Ἑλευσίνος ἦλθεν εἰς τὸν Ἑλικόνα καὶ ἔνθαρκε ἐναντίων τῆς Δομβραίνης, δὲ τὸν Πανορρήγια δὲ καὶ ὁ αὐτὸς εἰς τὴν ἐπανάστασιν προσχωρῆσας Δυσοδοικίας ἐπολιορκοῦν τὰ Σάκλωνα, δὲ Βάσσος ἐφούλαττεν ἐν τῷ μεταξὶ μετὰ τῶν μαχητῶν αὐτοῦ καὶ τῶν Μεγαρέων τῆς Σαλαμίνα, τῆς Ἑλευσίνας καὶ τῶν πορημένων, δὲ Κωλέτης, ἀπολογοθεύμενος ὑπὸ τοῦ Ραύνδου (Rayhaud) καὶ τοῦ Βουτίρου (Boutier), μετὰ 1500 Ὀλυμπίων ἐκ τῶν νήσων Σκιάθου, Σχίρου καὶ Σκοπέλου προσελθόντων καὶ ὑπὸ τὸν Καρατάσου τεταγμένων ἄφικε τῇ ἐπιτροπῇ τῆς Ἀταλάντης παραλιῶν. Ἀλλὰ δὲ Ρεσίτ πασσάς, μαθὼν τὰ περὶ τῆς ἐπιχειρήσεως διὰ τῶν κατασκόπων αὐτοῦ, ἐπεμψεν εἰς Δοξάτα τοῦ Μουσταφᾶ βήγνην ἡ Μουστάθενη μετὰ 2000 ἐκλεκτῶν Ἀλβανῶν. Ὅτε λοιπὸν αἱ Ὀλύμπιαι ἀπέθαναν εἰς τὴν παραλίαν κατὰ τὴν νύκτα τῆς 8)20 Νοεμβρίου καὶ τὴν ἐπομένην ἀρθροῦ βαθέους ἀπετέθησαν κατὰ τῆς Ἀταλάντης, προσελήφθησαν αἰ- φυλίδως ὑπὸ τῶν Ἀλβανῶν καὶ μετὰ χαλέαν ἀγώνα ἡγαγα- σθῆσαν νὰ ἐπιδειώσουν αὐθικὲς εἰς τὰ πλοῖα. Ἡσυχρότερον ἀντέχετεν ἐν Βουτίρῳ τῷ Καραϊσκάκης. Αἱ ἀποσπείραι αἱ γενόμεναι ὑπὸ αὐ- τοῦ ἀπὸ τῆς 27)8 Νοεμβρίου πρὸς ἐκδιώξει τῶν Ὀθωμανῶν ἐκ τῶν ὄχυρωμάτων τῆς Δομβραίνης καὶ πρὸς διάδοσιν τῆς ἐπανα- στάσεως ἐν τῇ περὶ χώρας δὲ ἐπιδρομίκων στιφῶν, δὲν ἐπέτυχ- χον. Πρὸς τούτους καὶ δὲ σκιρός ἦτο λίγαν δυσμενής εἰς τὰς ἐπι- χειρήσεις ταυτὰς. Τότε δὲ ἀπεφάσισεν δὲ τολμήσας στρατηλάτης νὰ καταλήγῃ τὰς ἐναντίων τῆς Δομβραίνης ἐπιθέσεις καὶ νὰ μετενέχῃ τὸν πόλεμον εἰς Φωκίδα. Νῦν ὅτι ἀνάγκη νὰ συγκρούσῃ πρὸς τὴν μεταβατικήν φάλαγγα, ἢτις μετὰ τὴν παρὰ τὴν Ἀταλάντην νίκην τεταγμένη ὑπὸ τὸν Μουστάθενη, τῶν Ἑλιμάσθεων καὶ τῶν Καραμάθεων ἐμελέτε νὰ φρούρησῃ τὰς συγ- κοινωνίας τοῦ Ρεσίτ. Διὰ τούτο δὲ Καραϊσκάκης ἐνιαχθεῖς τῇ 11)23 Νοεμβρίου ὑπὸ τῶν ὑπὸ τῶν Χατζη-Μιχάλην Βουλγάρων
ιπτέων ὡρίμησε τῇ 14) 26 Νοεμβρίου πρὸς τὸ Φωκικὸν Δίστο-
μον. Ἡ ἐνταύθα δὲ τῇ 18) 30 Νοεμβρίου ἔμαθε παρὰ τινὸς μονα-
χοῦ διτὸς οἱ Μουστάβης ἐν υἱὸς ἐν τῇ πρὸς τὰ Σάλωνα ὑδόθι
καὶ διτὸς ὑπὸ τοῦ Καραϊσκάκη διὸ Γαρδικίωτης Γρίθας μετὰ 500 ἄνδρων, ἵνα κατα-
λάθη τὴν Ἀράχωβα, τὴν κειμένην ἐν ταῖς νοτίας προδολαῖς
τοῦ Παρνασσοῦ ἐν θέσει, ἢ χρῆ ἐκτείνοντα τρεῖς κοιλάδες κατὰ
διαφόρους διευθύνεις. Ἐθύθισ ὡς οἱ Γρίθας κατέληξε τὴν θέσιν τῇ
19) 1 Δεκεμβρίου καὶ ἐν τῷ ἁμαρίστα Μουσταφά ένοπλως ἐν 
Δεβέλλα ἀφίκετο ἐνταύθα καὶ ἐπειράτο νὰ ἐκδιδόῃ τὰ
παλληκάρια ἀπὸ Ἀραχώβης. Ἀλλ δὲ Γρίθας γενναίως ἀντέσθη
εἰς τὴν τετραπλασίως ὑπερτέραν δύναμιν καὶ διηκολουμένην οὕτως
τῇ Καραϊσκάκη νὰ συλλάθῃ ἐνταύθα τοὺς Τουρκοὺς ὡς ἐν μυ-
γρᾷ. Ὁ συνετὸς στρατηλάτης διὰ τῆς καταλήψεως τῶν μὲν
Τριός ἐκτὸς αὐτοὺς τῆς πρῶς Δεβέλλα ἐκτός παθοῦν, διὰ δὲ
τῆς καταλήψεως τοῦ Καστρίου (Δεκεμβρίου) ἀπεκλείειν αὐτοὺς τῆν
πρῶς Σάλωνα ὑδόθι, ἀπέκοπτε δὲ καὶ πᾶσαν οἰκομητέων τοῦ
ἐχθροῦ, καὶ μετὰ ὅλον εὐραθήσαν καὶ Τουρκοῖ δεινῶς πολιορ-
κοῦμενοι ἐν τίνι παρὰ τὴν Ἀράχωβαν λόφῳ, ἐνθα ἐπαχοῦν δει-
νήν ἀπορίαν. Ὅλος τῆς παραδόσεως, οἱ προταθέντες αὐτοῖς
ὑπὸ τοῦ "Ελληνος στρατηγήτου, ἐφάνησαν αὐτοῖς ἀπαράδεκτον","κλαίον καὶ ἔδωκαν 
νὰ ἀντέχω τοὺς μέχρις ἄφιξες ἐπικουρίας ἢ νὰ διέλθω 
μεταξὺ διὰ τῆς πολιορκητικῆς ζώνης. 'Αλλὰ
νῦν ὁ άνδρεὺς Μουσταφᾶ βέβαιο ἐπεσει μαχώμενος τῇ 22) 4 Δε-
κεμβρίου. Καὶ δὲ καίρος ἐς κατέστη φθερός εἰς τὸ ψύχος καὶ
eἰς τὰς ραγδαλὰς βροχὰς ἐπηκολούθησε τῇ 23) 5 Δεκεμβρίου 
φετωδής χειμώνιν, καθίστων, καθὰ ἀναφέροντας ἐς Ίδιας πείρας 
Πλούταρχος καὶ ὁ 'Αμερικάνδρος Τάιλορ', τὴν κήρυν τοῦ 
Ἐλλάδος τοσοῦτον ἄξενον, ὅσον περίπου εἶχα ή Δακωνία, καὶ
ἐκώλυσε μὲν τὰς μάχας, ἀλλὰ ἐπέφερε μεγάλην φθορὰν εἰς
tοὺς 'Αλβανοὺς. Ὅτε δὲ οὕτω κατὰ τὴν νύκτα τῆς 24) 6 Δεκε-

1. Πρόβλ. Ταύντον (ἐν Γερμ. μεταφρ.) Reisen in Griechenland, σελ. 44
—51 κρ. 62, 221 κρ. 4}
θρίσκεται πράγματι να ζητήσουν να εξετασθούν διά τῶν φα-  
ράγγων τοῦ Παρνασσοῦ εἰς τὸ παρὰ Δαυλίδα μεναστήριον Ἰε-  
ρωσαλήμ, ἥπας ὁ στρατὸς αὐτῶν καὶ αὐτὸς ὁ ἄρχηγος ἀπό-  
λοντο οἰκτρῶς ἐν ταῖς ἀποχρήμονοις ἀτραποῖς, ἐν μέσῳ βαθείας  
χίννους καὶ ὑπὸ τὰ ξίφη τῶν καταδιώκοντων αὐτούς Ἑλλήνων.  
Τριακόσιι δὲ μᾶνον ἔσωθησαν ἐκ τοῦ ὀλέθρου. Ἄτυχῶς οἱ  
Ἑλλήνες δὲν ὤννεσαν να ἐγείρσωσι τρόπιαν ἀπαίσιον πυραμι-  
δος ἐκ Τουρκικῶν χεραλῶν ἐσχηματισμένης.

Ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ τοῦ Καραϊσκάκη νίκη ἀνεπτερωθήσαν αὖθις  
αἱ ἐξέπειδες τῶν ἐν Πελοποννήσῳ Ἑλλήνων καὶ ἡ ἐπανάστασις  
ἡμωρθώθη χαραχρήμα ἐρρωμένη. Ο ἐξίχνισες στρατηγάτης  
ἐξηκολυθήσεν ἐν τῷ μεταξὶ λιαν συντόνως καὶ δραστηρίως τὴν  
τασώτερον λαμπρῶς ἀρβαριμένη χειμερινὴν στρατείαν. ΟΡيء  
pασάς, δὲν πολλὰ 'Αλβανοί και Βόσνια εὐγκατέλιπον άνεκα τοῦ  
χειμῶνος κατὰ τὴν φαύλην αὐτῶν συνήθειαν (τὰ ἄτακτα ταῦτα  
stήρη ἀντικατεστάθησαν μετ' ὀλίγον διὰ τῶν ἀπὸ Κωνσταντινο-  
pόλεως πεπομένων, ὑπὸ τοῦ Μαχμοῦτ Β'. μετὰ τὴν πτώσιν  
tῶν Γιαννιτσάρων συγκροτηθέντων Τουρκικῶν στρατευμάτων)  
ζηθάνετο έαυτῶν σοφρός ἀπειλούμενον καὶ ἔξεπεμψεν ἐν πρώ-  
tοις τῶν Ὄσμαν πασάν μετὰ 600 ἀνδρῶν ἑναντίον τῶν Ρου-  
μελιστών. Ἀλλ᾽ ἐνη ὀὐδεις διέμενεν ἐν Διστόμη, ὁ Καραϊσκάκης  
ἐπάθα τὰς Θερμοπύλας καὶ ἐκφέρεσεν ἑγγὺς τῆς Βελιτῆς  
tῇ 7)19 Δεκεμβρίου ιεμαντικοτάτην ἐλι τῶν Ῥείτι ἀποστέλλο-  
mένην συνοδεῖν τροφίμων. Οἱ δὲ ἀκροβλασταὶ αὐτοῦ διέτρεχον  
嗐ὴ τὰς μέχρι Παταραξίου καὶ Βεδώνης χώρας. Ἐν τούτοις  
ὁ δριμός χειμῶν καθίστα αὑτόν πάσαν σπουδαῖαν παρὰ τὴν  
Οἰκία καὶ τὴν Ὀθρον κλίνοντο. Διὰ τούτῳ ὁ Καραϊσκάκης ἐνήρ-  
γγεσε νῦν νὰ πολιορκήσῃ σοφρώτερον τὰ Σάλωνα. Ἑνταῦθα ἐμε-  
nέν κἀδι τὰ παλληκάρια τοῦ Πανουργία καὶ οἱ Σουλιώται. Ὅτε  
δὲ ὁ Ῥείτι διέταξε νὰ ἐκπεμφθοῦσιν ἀπὸ Μεσολόγγιον ἑναντίον  
tῶν Σαλώνων 1500 Ἀλβανοῖ, δ "Ελλην στρατηγάτης ἀντεπε-  
ξελθὼν ἑναντίον τούτων καὶ προσαγαγὼν αὖθις τὸ Λιδιαρίκιον  
eἰς τὴν ἐπανάστασιν ἀπέκρουσε τοὺς Ἀλβανοὺς εἰς τὴν Ναύπα-  
κτον (2/14 Ἰανουαρίου 1827), διέδραμε τὴν μέχρι Κραδα-
ρων χώραν καὶ ἀπέσπασεν ἀπὸ τῶν Ὀθωμανῶν τοὺς ἀρματωλοὺς Ἰσχον, Ράγχον καὶ Σήφακαν. Καὶ θετὶ τῇ 17)29 Ἰανουαρίου ἐμαθεν ὅτι ὁ Ομέρ πασάς τῆς Εὐθολας προτροπῆ διὸ τοῦ Ῥεσιτ ἡγόθη ἐν Τουρκχοωρφή τῆς Φωκίδος μετὰ τοῦ Ὄσιμαν, ἀμφότεροι δὲ μετὰ 4000 περίπου ἀνδρῶν ἐστράφησαν ἐναντίον τοῦ ὑπὸ 300 Σουλιωτῶν ὑπερασπιζομένου Διστόμου, ἐπευθεῖον αὐτός απὸ Κραβάρων διὰ τίνος τῶν θαυμαστῶν αὐτοῦ ταχυπορεῖον, καὶ περὶ τὰ τέλη ἡγῆ τοῦ Ἰανουαρίου ἄφικε τοῖς Ἀλίστομοι καὶ ὕμωρωθη ἐνταῦθα ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν στρατηλατῶν, πρὸς οἷς νῦν πολλὰς συνήφησεν ἄμφιμαχα. Ἀπὸ τῆς 30/11 Φεβρουαρίου ἐγένοντο πολλὰ σφόδρα μάχαι, μέχρις οὖ ὁ Ὀμέρ πασάς τῇ 6)18 Φεβρουαρίου ἦναγκάσθη νὰ ἐκκενώσῃ τὰς θέσεις αὐτοῦ καὶ ἐγκαταλιπτῖτες ἐνταῦθα πολλὰς προμηθείας τροφῶν νὰ ὑποχωρήσῃ εἰς Λεβάδειαν. Τὰ τελεῖ Ὀθωμανικὰ τακτικὰ στρατεύματα δὲν ἐφάνησαν τότε τοῖς Ἐλληνσιν ἵσιαζόντως φοβερά. Ἡπειρόθ ὃς μέτα ταῦτα οὐ μόνον τὰ Σάλωνα κατελήφησαν ὑπὸ τοῦ Πανοργία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν Ιερουσαλὴμ κἀν τὸν Δαυίδι Τουρκικὸ στάθμοι κατελήφησαν ὑπὸ τοῦ Καραϊσκάκη, καὶ ἰδίοντα οὕτως νὰ διευθύνῃ πρὸς τὰς Θερμοπόλεις τὰς πρωτοπορεῖας αὐτοῦ, διὰ τότε περὶ τὰ μέσα Φεβρουαρίου 1827, ἐξαιρουμένων τῶν θέσεων Βονίτης, Αἰτωλικοῦ, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου καὶ Ἀντιρρίου ἡ Ρουμελί ἀπὸ Καρθασαρὰ μέχρι τῶν τάφρων τῆς Λεβάδειας καὶ Ἀταλάντης περιήρχετο αὔτης εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ἐλλήνων!

Ἡ παρὰ τῆς Ἀράχωβαν νίξαι τῶν παλληκτρῶν ἐνεφύσισαν αὐθίς τὸ φρόνημα τῆς φρουρᾶς τῶν Ἀθηνῶν, συγχρόνως δὲ σφόδρα ἥρθος τῆς τοῦ Φασιέρου ἀντιζηλιαν. Εἶναι ἄληθες ἀν δὲ ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις ἐκεῖνοι ἐλλείψεως ἐφοδίων πολεμικῶν εἶχεν ἐπαγωγῆς μεγάλως ἡ ζωορροτῆς, μεθ᾽ ἣς ὁ Ῥεσιτ καὶ οἱ ἐν τῇ Ἀκροπόλει Ἐλλήνες ἐπολέμουσαν πρὸς ἄλληλους. Ἀλλ' ἡ φρουρὰ ἡ Ὑπερασπιζόμενος λιγούρας οὐχὶ μόνον ἐς ἐλλείψεως τροφῆς, ἀλλ' ες ἐλλείψεως πολεμικῶν ἐφοδίων καὶ ἱματιῶν χειμερινῶν. Τότε δὲ ὁ ἀνδρεῖος Μαχρυγιάννης, καὶ περὶ τετραμακτισμένος, κατώρθωσε νὰ ἐξελθῇ καὶ νὰ διέλθῃ μετὰ δὲ ἀνδρῶν.
τάς Τουρκικάς γραμμάς (17/29 Νοεμβρίου 1826), καὶ νὰ ζη-
τήσῃ κατεπειγόντως βοηθεῖαν παρὰ τῆς τότε ἐν Ἀλγίνυ εὐρι-
σκομένης χυδαρνήσεως. Τὴν βοήθειαν λοιπὸν ταῦτην ἦθελε νῦν
νὰ καμία δ Φαβιέρος εἰς τοὺς Ἀθηναίους. Ἐπιθαῒς λοιπὸν ἐν
Μεθόνη τῇ 28)10 Δεκεμβρίου βριχίου τινὸς Ψαριάνου μετὰ 650
ἐπίλεκτων τακτικῶν στρατιωτῶν ἀπέθη ἐν ὧρᾳ μεσονυκτίῳ τῆς
1)13 Δεκεμβρίου πρὸς ἀνατολάς τοῦ ἀρχαίου λιμένος τῆς Μου-
νυχίας καὶ ἔξετέλεσε τὸ ἴωρων τόλμημα, καὶ ἐκάκος στρα-
τιωτῆς, οὔτε αὐτοῦ τοῦ ἱδίου Φαβιέρου ἔξαρσυμένον, ἔβαινεν εἰς
τὴν ἀκρόπολιν φέρων ἐπὶ τῶν ὦμων σάκχον πλῆρη πυρίτοις
ἔχοντα βάρος πολλῶν ὕκάδων. Βοηθοῦμενος ἐτειλᾷ τινὸς ὑπὸ
τοῦ Κριεξάντου γενομένης ἔξοδου εἰς ἔρημα πράγματι εἰς τὴν
Ἀκρόπολιν ὑποπτῆς ζῆμιάς εἰς μόνον νεκρῶν καὶ 17 τραυμα-
τῶν. Ἐν μόνῳ κακῶν ἐγένετο βραδύτερον ἄπαραίτητον ὅτι
ἐνεχθεῖ τοῦ χαλεποῦ φύσου τοῦ χειμώνος τούτου οὐ νεαρὸς αὐτοῦ
στρατιωταὶ σφόδρα ὑπέφεραν ἀπὸ νευσημάτων. Σοδαραὶ μάχαι
ἐγένοντο αὕτης ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 'Ἰανουκρίου τοῦ ἑπομένου
ἐτούς 1).  Ἡ κυδέρνησις τοῦ προέδρου Ζατην ἐνεχθεῖ λόγων πολιτικῶν
tε καὶ στρατιωτικῶν λίαν σπουδαίων ἐπενθύμει ἵνα ὡς δυνατὸν
tάχιστα ἀναγκαθηθῇ τοῦ Κιουταχής νὰ ἄρῃ τὴν πολιορκίαν τῶν
Ἀθηνῶν. Ἀλλὰ δὲν ἤρεσεν αὐτῇ τὸ σχέδιον, ὦτε συνήθως
αὐτῇ οἱ Εὐρωπαίοι ἐξωματικοὶ, σχέδιον, καθ' ὃ ἔδει νὰ ἐπιτάχθη
Ἀμερική τοῦ Ρηττι κατὰ τὴν ὅποι Καραϊσκάκη ἐφαρμοζομένη
νὰ μέθοδον, νὰ ἀποκτῆσῃ ὀλοσχέρως πάσα πρὸς αὐτὸν χομήθη
τροφίμων, τέλος ἐτείλα τὴν Ἑλληνικὴ 'Ὀθωμανὸν νὰ περικλεισθῶσιν
ὅτι ἀλλοτρίως σταθμὸν στρατιωτικῶν ὑπὸ Μεγάρων μέχρι τοῦ πορ-
θοῦ τῆς Έβρος ἑκτεινομένων. Οἱ περὶ τὴν Κυβέρνησιν ἦθελον
νὰ συνδέσων αὐτὸς Αθήναι ὡς πρότερον ὀστῶ καὶ νῦν διὰ ταχέων
ἰσχυρῶν ἐπιθέσεων καὶ τεχνικῶς συνδυασμένων πολεμικῶς ἐρ-

nus, σελ. 243—254. v, Prokesch-Osten, τόμ. 2, σελ. 56—58, 94—107.
Mendelsohn-Bartholdy, σελ. 427—436. Jurien de la Gravière, τόμ. 2,
σελ. 82—103.
γασίων. Διά τούτο τὰ στρατεύματα, ἀτινα ἤτο δυνατὸν νὰ διατεθωσι νῦν πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, διηρθησαν εἰς δῦο μοίρας. Καὶ ἢ μὲν μοίρα ἢ ὑπὸ τὸν Βάσον ἐν Σαλαμίνι καὶ ἐν Ἕλευσιν σταθμεύθουσα, ἡ συγκειμένη ἐν ἀρχῇ ἀπὸ χιλιῶν μόνον παλληκαρίων, διὰ μεγάλου πρὸς τούτο καταβαλλομένων ἐνεργείαν καὶ δαπάνης χρημάτων, ἴδιως τῶν ἀπὸ τῶν φιλελλήνων προσφροχομένων (μάλιστα ἐκεῖνων, ἀτινα ὑ βασιλεὺς τῆς Βασιλίας κατὰ Δεκέμβριον ἐτί τοῦ 1826 ἐπεμψε διὰ τοῦ ὑπερπιστοῦ καὶ ἐν Ἕλλάδι ἐπιτρόποι αὐτοῦ, ἀντισυνταγματάρχου Καρόλου "Εἰδεκ) κατὰ Ἰανουάριον τοῦ 1827 ἡδυζήσαν μέχρι 5000 ἀνδρῶν. Τὰ παλληκάρια τῶν Νοταράδων τῆς Κορίνθου, Ἀθηναίοι φυγάδες τεταγμένη ὑπὸ τὸν Μακρυγιάννην, τὸ ὑπόλοιπο τῶν τακτικῶν τοῦ Φασιέρου καὶ ἄλλοι μαχηταὶ ἀπετέλουν τὸν στρατὸν τοῦτον, ἐν ὕν νῦν εὐρύσκετο μετὰ 800 νεοσυλλέκτων παλληκαρίων ὁ Ἰάννος συνταγματάρχης τοῦ Ῥππικοῦ Βοορδαχῆς (Βουνδάκης) πατὴρ τοῦ σήμερον πολυθρυλῆτον Γάλλου ἀρχιστρατάρχου ἡς ἔμεχρι τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1826 διατελέσας ἐν τῇ Γαλλία ὑπηρεσία ἐπέστρεψε νῦν εἰς τὴν Ἕλλαδα. Ὁ μικρὸς λοιπὸν ὁτος στρατὸς διηρύθη εἰς δύο φάλαγγας· ἀφοῦ δὲ τῇ 11/2 Φεβρουαρίου 1827 συνεπληρώθησαν πάσαι αἱ παρασκευαί, μετὰ τῆς μιᾶς τῶν μακρῶν τοῦ στρατοῦ, συγκειμένης νῦν ἐκ 3500 ἀνδρῶν ἠρημαντὸ Βοορδαχῆς, ὁ Βάσος καὶ ὁ Παναγιώτης Νοταράς τῷ 22/3 Φεβρουαρίῳ ἀπὸ Ἕλευσιν ἐρμομένου νὰ ἐνεργοὺς ἐναντίον τοῦ Μενιδίου καὶ τῶν Χασίων καὶ διὰ τῶν ἐνεργείων τούτων συστότων πράγματι ἀποτελεσματικῶς εἴληκαν τῇ προσχῦ ὁ Ἱστίτης, ὡς ὁ στρατηγὸς Γόρδων ( ἀκολουθοῦμεν ὑπὸ τοῦ Χαίδεκ) μετὰ 2300 ἀνδρῶν, (τῆς φάλαγγος τοῦ Ἰωάννου Νοταρά, τῶν μαχητῶν τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τῶν τακτικῶν, καὶ 15 κανονίων) φρουροῦμένου ὑπὸ τοῦ πλοῖτρου

1 Ὁ ως γνωστὸν περὶ τὸ τέλος τοῦ 1870 καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1871 ὁ Βοορδαχῆς (ὁ υἱὸς) ἦν ἀρχηγὸς ἐν τῷ τότε διεξαγομένῳ Γαλλογενομανικῷ πολέμῳ ἤδιας στρατιάς (Ἀνατολικῆς) ὑπηρεσίας (κατὰ Ἰανουάριον τοῦ 1871) καὶ ὑποχορησάς εἰς τὴν Ελβετίαν, καὶ ἔμεινεν ἐν τῇ ἐνεργῇ στρατιωτικῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς Γαλλίας μέχρι τοῦ 1881. Σ. Μ.
Χάσιμη μετά τῆς «Καρτερίας» καὶ πολλῶν μικρῶν πολεμικῶν πλοίων, ἀπελθὼν τῇ 24/5 Φεβρουαρίου ἀπὸ Σαλαμίνος ἡ ὀνο-
νήθη πράγματι νὰ εἰσπλέσῃ ἀκολούθως ἐν βαθεῖα νυκτὶ εἰς τὸν ἀρχαῖον Φαληρικὸν λιμένα, ἐνθα καὶ ὄχυρωθη παραχῶμα ἐπὶ τῆς ἀκτῆς. Ἐν ὃς δὲ ἦν ὅτι τῆς φάλαγγος ταύτης ἐναντίον τῶν ἐγγυτάτων Τούρκικῶν ὄχυρωμάτων καὶ τοῦ ὁπὸ 700 Γκέκωχ κατεχομένου μοναστηρίου τοῦ Ἀγ. Σπυρίδωνος, τοῦ δεσπόζοντος τοῦ Πειραιᾶ, γενόμενα ἐπιθέσεις ἔμενον, τὸ γε
νῦν, ἀνευ ἀποτελέσματος, ἡ πρώτη μοῖρα προῆλαυν ἀπὸ Χασ-
σίλον εἰς τὸ παρὰ τὸ Χαϊδάριον Καματηρᾶν, τὸ κείμενον, ἐν τῷ κρασπέδῳ αὐτῆς τῆς πεδιάδος τῆς Ἀττικῆς. Καὶ νῦν ὁ
συνταγματάρχης Βούρδαχης, δοσίς δὲν ἤθελε νὰ πεισθῇ διὸ τὰ παλληκάρια τὰ Ελληνικὰ δὲν ἦσαν Γάλλοι στρατιώται, προ-
νάλεξε μάχην ἄσυνετος ἐναντίον τῆς συμβουλῆς τῶν περὶ αὐτῶν.
Καὶ λυπῶν προσβλήθηει ὅπω τοῦ Ρεσιτ τῇ 27/8 Φεβρουαρίου μετὰ 2000 πεζῶν καὶ 600 ἱππέων καὶ δύο κανονών ἡττήθη ἄλωσερός, καὶ αὐτὸς ἔφονεθη, οἱ δὲ Ἑλλήνες ἀπολέσαντες 500 μαχητάς καὶ τὴν πόλιν Ἑλευσίαν ἰγνάχθησαν νὰ φύ-
γουσι εἰς Σαλαμίνα. Ἐξ ἔλλου ἔμος ὁ τοῦ στρατηγοῦ Γέρα-
δωνος μιρά, βοηθουμένη ὑπὸ τῆς «Καρτερίας» κατώρθωσε νὰ ἀποκρούσῃ λαμπρώς τῇ 30/17 Φεβρουαρίου ἐν πανημέρῳ μάχῃ τὴν κρατεράν ἐπιθεσίων Ἰν ὁ Ρεσιτ μετὰ 4000 ἀνδρῶν ἐπεχειρή-
σασαν ἐναντίον τῶν ἐν Φαλήρῳ ἐπὶ τοῦ πετρώδους ὑφώματος τῆς ἀρχαίας Μοινυχίας ὄχυρωμάτων αὐτῆς. Αἱ περαιτέρω πρὸς τὸ μέρος τοῦτο κινήσεις τῶν Τούρκων οὐδὲν ἐπήνεγκαν ἀποτε-
λεσμα: ἄλλα ὀχῦ ἤσαν ἄγονοι ἀπέδησαν καὶ πολλαὶ κατὰ θά-
λασσαν πρὸς Ὀμρωπὸν καὶ πρὸς Ἀταλάντην ἐπιχειρήσεις τῶν Εἰλλήνων.

Ὅτων προχοροῦντων τῶν πραγμάτων, ὁ πρόεδρος Ζαίμης ἔθεω-
ρησε φρονιμώτατον νὰ καλέσῃ πρὸς ἑλευθέρωσιν τῶν Ἀθηνῶν τῶν ἔξωρτον Καραϊσκάκην, δοσίς πρὸς μικρὸν διὰ τοῦ παρὰ τὸ Διστομον νίκης αὐτοῦ νέας ἐθρέφατο δάφνας. Ὁ Ἑλληνικὸς στρα-
τιλάτης ἠκολούθησε τῇ κλήσει ταύτη καὶ τῇ 19/91 Μαρτίου μετὰ χίλιων παλληκάριων ἀφίκετο εἰς τὴν ὁπὸ τῶν Ὀθωμανῶν.
Μάχαι περί τὰς Ἀθήνας κατὰ Φεβρουάριον καὶ Μάρτιον

εὐθὺς πάλιν ἐγκαταλειφθεῖσαν Ἐλευσίνα καὶ ἐνισχυθεὶς διὰ τῶν ἀπὸ Σαλαμίνος ὑπὸ τὸν Π. Νοταράν ἄφθονομένων ἐπικούρων καὶ αὐξήσας οὕτω τὸν στρατόν αὐτοῦ μέχρι 3000 ἀνδρῶν ἐσήλασεν εὐθὺς εἰς τὴν Ἀττικήν, ἔνθα παρὰ τὸ μικρὸν βορειοδυτικός τοῦ Πειραιῶς (εἰς ἀπόστασιν 1 περίπου ὦρας) κείμενον Κεραταίων ἐλαβεθέσιν ὁχυράν. Ἐνταῦθα δὲ κατάφθασεν εὐθὺς νὰ ἀποκρούσῃ τῇ 3/15 καὶ 4/16 Μαρτίου μετὰ μεγάς της ἐπιτυχίας δύο Τουρκικάς ἐπιθέσεις.

Ὁ Ρεστ πασσάς εἰς νέαν ἐντεύθεν περιήλθε δυσχερὴ θέσιν. Καὶ κατάφθασε μὲν διὰ κατασκευῆς νέων ὁχυρωμάτων ἐν τῇ Δαφνι—Βευνή (Κορυδαλλῷ) νὰ ἐπίσχυ χεὶρὶ τινὸς τὴν πορείαν τοῦ Καραϊσκάκη, καθόλου δὲ διὰ μεγάλων προσπαθειῶν νὰ καλύσῃ ἐπὶ πέντε ἐδραμάδας πάσαν μεταξὺ τῶν δύο ἐπιτικῶς καὶ ἀνατολικῶς τοῦ Πειραιῶς κειμένων Ἐλληνικῶν στρατοπέδων συγκατανοῦν, ἀλλὰ καὶ ὁ Καραϊσκάκης ὁξυροῦτο ἐν Κεραταίῳ καθ᾽ ἐκάστην ἰσχυρότερον· ἡ φήμη αὐτοῦ προσήγαγεν αὐτῷ ἐκ Πελοποννήσου 2000 ἀνδρῶν ἐπικούρικον στρατὸν ὑπὸ τὴν Ἰωάννην Κολοκοτρώνην. Πετυμεζᾶν τίνα καὶ τὸν Σιώνην, ὅπορχε δὲ πάσα ἐλπὶς ἔτι ὁ Καραϊσκάκης διὰ τῆς ἐσταθούς καὶ συνετῆς στρατηγίας αὐτοῦ ήθελε κατορθώσει ὡστε προχωρῆσαν καὶ ὁλίγον, συγκροτῶν ἀπαύστων μικρὰς μάχας καὶ ἀποχλυέντων κατὰ μικρὸν τὸν λίπαν ἐλαττωθέντα Τουρκικόν στρατὸν νὰ ἀναγκάσῃ αὐτὸν εἰς ἐγκατάλειψιν τῆς πολιορκίας τῆς 'Αχροπόλεως. Τότε δ᾽ ἀκριβῶς ἡ ἀσυνείδητα καὶ ἡ ἀκαίρος σπουδή τινος ἐν τῇ Ἐλληνικῇ ὁπερήδει μέγα δυναμένων Ἀγγλῶν ἡξιωματικῶν ἐπηνεγκόν ἐν μιᾷ δρίμῃ ὀλεθριωτάτην καταστροφήν'). Ἀλλὰ πρὶν ἡ περιγράφωμεν τῆν κακήν τροπήν, ἡν ἔλαβεν ἡ κατάστασις τῆς Ἐλλάδος εὐθὺς πρὸ τῆς ὑπὸ τῶν στόλων τῆς Ἑπτάνης σωτηρίας αὐτῆς, ἀνάγκη νὰ μνημονεύσωμεν ἐτὶ πρότερον συν-

τόμως τῆς κατὰ μιχρόν ἐπελθούσης ἐν τῇ ἐσωτερικῇ θέσει τῆς Ἐλλάδος καὶ ἐν τῇ διπλωματικῇ θεάτρῳ τοῦ πολέμου μεταβολῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Πολιτικὰ κόμματα ἐν Ἐλλάδι.—'Ἡ Κυβέρνησις μετοικεῖ εἰς Αἴγιναν (κατὰ Νοέμβριον 1826).—Αἱ δύο ἐν Αἰγίνῃ καὶ Ἑρμιόνῃ πρὸς ἄλλης ἁνταγωνιζόμεναι έθνικα συνελεύσεις (κατὰ Φεβρουαρίον 1827).—'Ὁ Τσούφης καὶ ὁ Κόχραν.—Κοινὴ ἐθνικὴ συνελεύσις ἐν Δαμαλί (Τροι-ζήνι).—'Ὁ κόμης Ισάκης Καποδίστριας εκλέγεται πρόεδρος (Κυβερνή-


ς) τῆς Ἐλλάδος (30 Μαΐου 1827).—'Ὁ Περθέβις ἐφέντης. —Τὸ σύν-


ταμμα τῆς Τροιζήνης.—Νέα πρὸς διάσοσιν τῶν Ἀθηνῶν ἀπόσπεραι.

—Τὰ κατορθώματα τοῦ Χάστιγς.—'Ἡ ἑπονείδιστος παρασπονδία ἐνα-


τιὸν τῆς συνθήκης τῆς Μονής τοῦ Ἀγίου Σπυρίδωνος.—Θάνατος τοῦ

Καραϊσκάκη.—'Ἡ ἣττα τῶν Ἐλλήνων παρὰ τὰς Ἀθηναίας (24 Ἀπριλίου).

Ἡ πτώσις τῆς Ἀχροτόλεως.—Ἀγρία καὶ ἀναρχικὴ κατάστασις ἐν Πελο-


ποννήσῳ καὶ ιδίως ἐν Ναυπλίῳ.—'Ὁ Ιβραῖμ πασάς καταλαμβάνει

(κατὰ Μαίου 1827) τὴν Γλαφέντζαν. —'Ἀνιπτυχεῖς κατὰ θάλασσαν

στρατεύεται τοῦ Κόχραν. —'Ὁ Ιβραῖμ κατὰ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.

—Ἀναχαίτισις αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Κολοκυτσώνη.

'Ἡ σώφρων, ἀλλ' ἀσθενῆς κυβέρνησις τοῦ προέδρου Ζαΐμη

ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς συγκροτήσεως αὐτῆς εἶχε νὰ παλαίη διαρ-

κῶς πρὸς μεγίστας δυσχερείας. Εἰς τὴν χρηματικὴν ἀποριὰν καὶ

τὰς τοῦ πολέμου συμφορὰς, καὶ εἰς τὸ βαρὺ ἔργον τοῦ μετ'

ἀσθενῶν δυνάμεων περιορισμοῦ μέχρι τινὸς τῆς καθ' ἐκάστην

ἰσχυρῶς αὐξανομένης πειρατείας τῶν εἰς ἔνδειαν περιελθόντων

Ἐλλήνων', προσετέθη τάχιστα καὶ ἡ σφοδρὰ τῶν Ἕλληνικῶν

πολιτικῶν μερίδων ἐν τῇ ἐσωτερικῇ ἀντίθεσις. Καὶ ἡ μὲν ἄρ-

χιστέρα μεταξὺ τῶν προχρήστων καὶ τῶν ἐπιλαρχηγῶν ἀντίθεσις

ἡράτο κατὰ μιχρὸν ἐλαττουμένη. Ἐλλ' ἐξ ἀλλ' ἐνεχά τῆς

σειρής καταστάσεως, ἐν ἡ διέτελε ἡ Χώρα, τῆς ὑποχρεωσθηθές

1. Ποβλ. ἀνωτέρω, σελ. 356 καὶ προσέτι ν. Prokesh-Osten, τόμ. 2

σελ. 58 κρ.σ.
ἐπὶ μᾶλλον τοὺς Ἑλληνας νὰ ζητῶσι τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἐν τῇ ἡξωτερικῇ βονθείᾳ, ἢ μεταξὶ τῶν μερίδων ἀντίθεσις καθίστατο διηνεκέος μᾶλλον ἐπαισθητή, μερίδων, ὅν ἐκάστη ἔστερεφε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ἐπὶ τὴν Ἀγγλίαν, ἢ ἐπὶ τὴν Ῥωσίαν ἢ ἐπὶ τὴν Γαλλίαν. Κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἐπεκράτει ἀληθώς ἢ ῥοπῇ ἢ Ἀγγλικῇ, ἡ χουσα τὰς βαθείας ρίζας αὐτῆς ἱδίως ἐν ταῖς νήσοις. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν δὲ ἐξῆτει στενώτερον καθ' ἐκάστην νὰ προσεγγίσῃ καὶ ἡ κυβέρνησις τοῦ Ζαΐμη. Ὁ πλοιάρχος Ὁμιλέτων ἦτο καὶ ἔμεινε δ' ὑπάρχει σύμβουλος καὶ φίλος τῆς Ἑλλάδος. Πλην τοῦτον ἡ Κυβέρνησις ἐκάλεσε τὸν Ἀγγλον στρατηγὸν Ροδέρτον Τσουρτζ (Church), ἐστίς πρὸ ἐτῶν ὑπήρξεν, ὡς εἰδομεν, ὁ ἀγαπητὸς ἀρχηγὸς πολλῶν Ἑλλήνων ἐν τῇ Ἀγγλικῇ ὑπηρεσίᾳ μισθοφόρων στρατιωτῶν, καὶ αὐτὸς τοῦ Κολοκοτρώνης ἐτείς ὑπηρετῶν ἐν τῇ στρατῷ τοῦ κράτους τῆς Ναπόλεως, ἔλαβε τὸν βαθμὸν ἀντιστράτηγον, ἵνα ἀναλάβῃ κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1826 τὴν ἀρχηγίαν πάντων τῶν χερσαίων Ἑλληνικῶν στρατευμάτων, ἄφοτο ὁ ἀπότομος χαράκτηρ τοῦ Φαβέρου καὶ ἡ θέσις αὐτοῦ ως Γάλλου, συνδεομένου στενῶς πρὸς τὸν Κωλέττην, κατέστησαν λίγαν χρήμα εἰς τὴν κυβέρνησιν ταύτην. Καὶ δ' ἐν Πέραν δὲ Ἀγγλος πρεσβεύτης Στρατόφροδος Κάνγκρα, οὗτος ἔνεκεν τῶν περὶ Ἑλλάδος γενομένων τότε διαπράγματεύσεως διέτηρε τὴν διαρκὴ αὐτοῦ πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν κυβέρνησιν ἐπικοινωνιάν, παρεῖχεν αὐτῇ σπουδαῖον ὑποστήριξιν. Ἀλλ' ἐξέκοιτο κυβέρνησις αὐτῇ καὶ ἱσχυροτάτους πολεμίους. Ὁ δὲ κινδυνωδότερος οὐδὲ ὁ δυνατότατος ἐν τούτοις ἦτο τὸτε ὁ Κωλέττης, διότι αἱ ἐπανειλημμέναι ἀποτυχαί οἱ Φαβέρος καὶ ἡ πολιτεία τοῦ δουκὸς τῆς Αὐρηλίας ('Ορλεάνης), μὴ θέλοντος, ἔνεκα σεβασμοῦ πρὸς τὴν Γαλλικὴν αὐλὴν, νὰ παρατηρῆτε ὑποψήφιος βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος πρίγκηπος Αὐρηλίανδρος, παρέλυε τὴν Γαλλικὴν μερίδα. Τούναντιν δὲ χέριονα ἀντίδρασαν κατὰ τῆς Κυβερνήσεως ἐνήργησε ὁ ὁ πρὸ ἐπόδρος τόσον οἰκτρῶς ἀποτυχών Κουντουρίωτης, δίτες ἀγανακτῶν σφόδρα διὰ τὸν δολοχερῆ τὸν παραγκονισμὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν δημοσίων, ἐμέμφετο τὴν κυβερνήσειν σφοδρότατα διὰ τοῦ τέρατον τοῦ Ὡδηραίου τόπου ἐπὶ τῇ μετὰ τῆς
Ἀγγλίας συμπράξει εὐτελεστάτους ἀποδίδων αὐτῇ (τῇ κυδερνήσει) συνοπός. 'Αλλ' ἐτι κυδυνωδέστερος πολέμιος ἐγένετο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὅστις δὲν πολέμιος μὲν πρὸς τὸν Μαυροκορδάτον καί τούς ἐτι νῦν μισητοὺς αὐτῷ Ὡδραῖους, ἐξων δὲ σύμβουλον καὶ τὸν φίλον αὐτοῦ Μεταξάν, τὸν ἀδιάλλακτον ἐχθρόν τῆς Ἀγγλίας καὶ θερμότατον φίλον τῆς Ρωσίας, ἐγένετο νῦν ἀρχηγὸς τῆς Ρωσικῆς μερίδος. Σκαφῆστερον εἰπεῖν, δὲ Πελοποννήσιος στρατηλάτης ἐγκινωσε κάλλιστα ὅτι τὸ ἀνακτοβούλιον τῆς Ηπερουπόλεως ἐπεθύμει νῦν ἡγησίας νὰ ἓθη τὸν Ἰωάννην Καποδιστρίαν ἀνερχόμενον εἰς τὸ ἄξιωμα τοῦ προεδροῦ τῆς 'Ελλάδος, καί ἐτε τὸ ἀνακτοβούλιον τοῦτο κατὰ τὸν χειμώνα τοῦ 1826)7 προσετείνει ἐπισήμως τὸν κόμητα εἰς τὴν Ἀγγλικὴν Κυβέρνησιν, τὸ Ἀγγλικὸν ἀνακτοβούλιον, καὶ τὴν ἀληθείαν ἢλιγγὴν ἐχον ἐμπιστοσύνην εἰς τὸ τοιοῦτον σχέδιον, ἐδωκεν ἑσωτερικῶς τῆς συνάντειν αὐτῶν εἰς τὴν πρότασιν «διὰτ' ἐν ἦθελε νὰ ἀποκαλύψῃ πολὺ τὸ κομματικὸν αὐτῆς παίγνιον».

Ὁ Κολοκοτρώνης πάλιν εἰργάζεται παντὶ τρόπῳ ἵνα τὸ γε νῦν προλαγῇ ἐν 'Ελλάδι τὴν δὲν εἰς τὸ σχέδιον τῆς προεδρείας τοῦ Καποδιστρίου, βραβύτερον δὲ ἢν ἐκτελέσῃ πράγματι τὸ σχέδιον τοῦτο. Ἀλλὰ πρὸ τοῦτο περιήγαγε τὰ ἑσωτερικὰ τῆς 'Ελλάδος πράγματα εἰς τὴν ἐσχάτην στίγμας.

Ἡ θέσεις τῆς κυδερνήσεως τοῦ Ζαΐμη ὦτο λίκων ὁχληρά ἐν Ναυπλίω αὐτὴ ἐπάλαιε πρὸς τὰς ἐνσυρρείς, ὡς ἐθημιούργουν καθ' ἐκάστην ὁ ἐνταύθα πεπωρωμένος ὁχλος καὶ ίδιος τὰ φιλοτάραχα στρατιωτικὰ στήριγμα καὶ οἱ πρὸς ἀλλήλους ἐχθρικῶς διακείμενοι Σουλιώται καὶ Ρουμελιώται, ὅσοι μὲν πρῶτοι κατεῖχον ὑπὸ τὸν Φωκομάραν τὸ Ἰτζικάλε, οἱ δὲ δεύτεροι ὑπὸ τὸν Θεόδωρον Γρίθαν τὸ Παλαμῆδι. Ἡ κυδερνήσις μένουσα μέχρι νῦν ἐν τῷ Θαλασσοπόργῳ (Μπούρτζι) ἦθελε νὰ μεταβῇ στὴν ἐδραν αὐτῆς εἰς τόπον τινά, εὐθα νὰ δύναται νὰ ἐργάζηται ἡφθαῖ τῆς ἀνελεύσεως τῶν πλήθους καὶ τῶν παληπτοκολίων. Ἐχάλεσε δὲ διὰ τῆς διαρκοῦσας ἐπιτροπείας τῆς Συνέλευσιν τοῦ 113 Σεπτέμβρίου 1826 εἰς Πόρον, ἵνα ἐπαναλάβῃ ἐνταύθα τὰς διακοπέσις πρὸ τῶν μηνῶν ἐργασίαν αὐτῆς. Ἡ ἐπανάληψις
τῶν ἐγρασίων τῆς Συνελεύσεως ἀνεβλήθη ἐπὶ τινὰ χρόνον· καὶ ἄλλως δὲ ἡ Κυθέρνησις, ἀποθέλετοσα εἰς τὸν ἐν Ἑλληνικῷ διεξαγόμενον πόλεμον, ἀπεφάσισε νὰ μεταβῆσθε τὴν ἔδραν αὐτῆς εἰς Ἀλιγναν, ἔνθα ἐκλήθη καὶ ἡ Συνέλευσις. Ὁ Ζαμής καὶ αἱ δύο κεντρικαὶ ἔξωσιν ἄφικοντο ἐναντία τῇ 11/23 Νοεμβρίου.

Ὁ Κολοκυτρώνης, εἰς οὐ τῶν σχοποῦς δὲν συνήθες τὸ τοιοῦτον, μάτην ἡγούμενη νὰ ματαιώσῃ τὸ πράγμα. Καὶ νῦν ἦλθεν εἰς τελείαν ρήξιν πρὸς τὴν Κυθέρνησιν καὶ μετέβη εἰς Καστρὶ (Ἑρμιόνην) καὶ ἐκάλεσεν εἰς τὴν πόλιν ταύτην ἐξ ἱδίας πρωτοδουλίας μετὰ τῆς ἐκείνου μερίδος Ἑλληνικῆς Συνελεύσεως, ἀφοῦ κατέλιπεν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐπαρχιωτῶν νὰ ἐκλέξουν δυσὶν θάτερον, ἡ νὰ πέμψωσι τοὺς τέως ἀντιπροσώπους ἡ νὰ πέμψωσι νέους ἀντιπροσώπους. Οὕτω κατὰ τρόπον ἐπονειδίσταν καὶ σκαν-δαλώδῃ δύο συνήθειν Συνελεύσεις πρὸς ἄλληλας ἐχθρικαὶ, ἐν Ἑρμιόνῃ ἡ μιὰ, καὶ ἐν Ἀλιγνή ἡ ἔτερα. Καὶ νῦν ἐπὶ τινα χρόνου κατέσχεν ἡ πλάστιξις τοῦ Κολοκυτρώνη. Ἐνυὶ δηλονότι αἱ ἀγριαι μεταξὺ τῶν παλληκαρίων τῶν στρατηγῶν Γρίθα καὶ Φιλομάρα ἐν Ναυτλή Διογροῦσες οὐδέμια προσελάβασαν πολιτικὴν σημασίαν, ἡ ἰδιοτελῆς, ἀπιστος καὶ δολία ἐνεργεῖα τοῦ Γεωργίου Κοντουριώτου σφοδρὰς προοίκαλε ἀπὸ τοῦ τέλους Νοεμβρίου ἐν "Υδρα ταραχὲς τοῦ πεινῶντος δραχου ἐκαντοί πάντων τῶν ὀνομαστῶν ἄνδρων τῆς νήσου, οίνυν ἦσαν πολέμιοι τοῦ Κοντουριώτου καὶ ἐκ πεποτηθήσεως θιασώτα τῆς Ἀγγλικῆς μερίδος. Τὰ ἀτάκτα κινήματα, ἀτίνα ἐξηλοτούθων μέχρι 10/22 Δεκεμβρίου, κατέστησαν ἐπὶ τινα χρόνον τὸν Κοντουριώτη τόπον ἀλλοχρῆ τῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τοῦ ἀνέκαθος "Ἀμιλτον ἐπενεθῆ λαχμρῶς ὑπὲρ τῶν φιλῶν αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ὑπὸ τῶν Ὑδραϊκῶν πειρατικῶν πλοίων ἀπελουμένης Ἑλληνικῆς ναυτιλίας, τὸν Κοντουριώτης ἐν τῇ μανιῶδει ἀγανακτήσῃ αὐτοῦ παρεδόθη δόλως εἰς τὴν διάκρισιν τοῦ Κολοκυτρώνη καὶ τῆς ἐν Ἑρμιόνῃ ἐπικρατούσῃς Ρωσικῆς μερίδος. Μετέβη νῦν ὁ ἀνήρ εἰς τὸ Καστρὶ καὶ ἀνεγνώρισεν ἐξ ὀνύματος τῶν ναυτικῶν νήσων τὴν "Ρω-σικὴν συνελεύσιν" καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Ψαριάνοι, Κρήτες καὶ Σάμιοι ἀντιπρόσωποι μετέβησαν ἀπὸ Ἀλιγνῆς εἰς Καστρὶ. Πάσαι
"Ο Τσούρτζι και ο Κόχραν εν 'Ελλάδι.

αι υπο της εν Αιγίνη 'Αγγλικής συνελεύσεως πρός διαλλαγήν γενόμεναι απόπειραι ἀπέτυχον καὶ τῇ 11)23 Φεβρουαρίου 1827 οί εν 'Ερμιόνη συνελθόντες ἠρέσαντο τῶν ἐργασιῶν τῆς 'Εθνικῆς Συνελεύσεως ὑπὸ τὴν προεδρεία τοῦ Σιώπην, τὸ παρά-δειγμα δὲ τούτων δὲν ὄχυρωσαν νὰ μιμηθῶσι καὶ οί εν Αιγίνῃ συνελθόντες, πρὸς οὓς κεκηρυγμένος φίλος ἦτο καὶ ο Καραϊσκάκης.

Οἱ εν 'Ερμιόνη συνελθόντες ἐνήργουν ἐν ὁμονοίᾳ πρὸς ἀλλήλους εἰς τὰς ἀφορώσεις εἰς τὴν πρόθυμον συνάντησιν αὐτῶν πρὸς τὰς τοῦ Στρατηγόνου ὑπὸρ μεσολαβήσεως ἐνεργείας, ὡσαύτως δὲ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀκόρωσιν τοῦ ἐναντίον τοῦ Δημητρίου Υψη-λάτου εν Ἐπιδάρψῃ γενομένου ψηφίσματος. Τούναντίον δὲ ο Ἑνός τοῦ Γ. Κοντουριώτου ἑσάσθη ἐντελῶς εὐθὺς χώς ἐνόχησαν οὕτως τὸν σκοπὸν, δι εἴχον δ. Μεταξάς καὶ δ. Κολοκοτρώνης, νὰ καταστήσω τὸν κόμητα Καποδίστριαν ἄρχηγον καὶ Κυβερνήτην τῆς 'Ελλάδος.

Τότε ἡ μεγάλη πανοργία τοῦ Κολοκοτρώνου κατόρθωσεν ὅτα ἡ πολιτικὴ δύναμις καὶ ροπὴ πολλῶν ἔξοχων 'Αγγλῶν συνελέσθη τοῦτο ἀντιοργανώσεις πρὸς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης καὶ πρὸς μείωσιν τῆς δυνάμεως τῆς εν 'Ελλάδι 'Αγγλικῆς κράτους. Καὶ ἐν πρώτοις ὁ μετά σφόδρος πόθου προσδοκούμενος ἀπὸ Ριχάρδος Τσούρτζ υπὲρ τῇ 25)9 Μαρτίου 1827 εἷς τὰ ἀπέ-ναντι τῶν Σπεστῶν εἷς τριῶν ὅρων ἀπότασιν ἀπὸ τῆς 'Ερμιόνης κειμένον Πόρτο-Χέλι τῆς 'Αργολίδος. Ἑνταῦθα δε Τσούρτζ ἐνθουσιώδες προσαγορεύθη ὑπὸ τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ φίλου Κολοκοτρώνου ἐκήρυξε λίαν, ἀταράχως δι' ἑαυτὸν νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγίαν τῶν 'Ελλήνων, πρὸς ἡ ἐκπολίων γένονται πᾶσαν αἱ διχάσωσι. Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ εν Αιγίνῃ, ὅπως μετέβη ἀκολούθως τῇ 27)11 Μαρτίου μετὰ τοῦ 'Αμίλτον, ἐκήρυξαν ὅτι ἦσαν πρόθυμοι νὰ ἀναγνωρίσωσιν αὐτῶν ὡς διαιτητήν καὶ διαλακτην. Ἡ ἑστηκικήν οὖν εἰς τὴν 'Ερμιόνη, παρ' ὅλας τὰς ἐντό-νους συμβουλὲς τοῦ στόλου 'Αμίλτον καὶ μὲ πόλην τῆς τοῦ Κοντουριώτου καὶ τῶν συμπλεκτῶν αὐτῶν νησιωτῶν ἀπὸ τοῦ Κο-λοκοτρώνου ἀποστασισαν, ὅτε ἐφάνη ἐπί τέλους εἰς ἡγερία νῦν ἐν Ἐθν. τῇ 5)17 Μαρτίου καὶ ἐντεύθεν ἔσπευσαν εἰς Αιγίναν ὁ ἄπο τοσοῦτον χρό-να.

"Ιστορία 'Ελληνικῆς 'Επαναστάσεως Τόμος Γ".
νού μετά τοις επέκτατοις μεγάλων έλπιδών ποσούμενος Δόρδος Κόχραν μετά τού βρίσκιο «Σωθήρας» καί τῆς σκούνας αὐτοῦ. (τὸ βρίσκιο «Σωθήρα» φέρον 18 κανόνια εἰς δυοις εἰς αὐτόν ὅπως τοῦ ἐν Παρισίων Φιλαλληνικοῦ συλλόγου ἀγορασθῆν ὑπὸ τοῦτοῦ ἀνὰ 260 χιλ. φράγκων, εἰς δὲ δῶσεί τοῦ αὐτοῦ Σύλλογος καὶ 355 χιλ. φράγκων). Ὡς υφιλίς καὶ καταπλήττων τόνος, μεθοῦ ὥστε οὐ διὰ Κόχραν ὑπεστήριζε τάς συμβουλής τῶν ὁμοθνών αὐτοῦ Τσούρτζ καὶ Ἀμιλτον, ἑπέδρασεν ἐπὶ τέλους ἀποτελεσματικῶς. Ἀλ ἐν Ἐρμίνη καὶ ἐν Αλγίνη μερίδες ἔτεινον τάς χεῖρας πρὸς ἀλλήλας χάριν διαλλαγῆς. Συνεργάζεται δὲ τῇ κατά 12)24 ἐνεργείας τοῦ Τσούρτζ, γενομένη συμβάσει ὡς Κυθέρνης τοῦ Ζάμμη μετέφερε τῇ 18)30 Μαρτίου εἰς Πόρον, αἱ δὲ δύο Συνελεύσεις, συγκείμεναι ἀμφότεραι ὡς ἐν 200 ἀνδρῶν ἦν ὥστε εἰς οἰκίαν Ἐθνικῶν Συνεδρίων, ὑπὲρ ἡρίζετο τῶν ἑγασίων αὐτοῦ ἐν Δαμαλίᾳ (εἰς 3)1 ὡρας ἀπόστασιν ἀπὸ τῶν ἑρεπίων τῆς Αρχαίας Τροδικήνος καὶ μενοῦ) τῇ 20)1 Ἀπριλίου καὶ πάλιν ἐν την κυριακή ὑπὸ τήν προεδρία τοῦ Σιαίνη.

Ἡ μερίς τού Κολοκοτρώνου καὶ τοῦ Τσούρτζ ἐξούσιος ἐν Δαμαλίᾳ, ὁ δὲ Κοντουριώτης καὶ οἱ νησίωται ἐν τῷ παρὰ τῶν ἄρχατον λιμένα Πόρονα μοναστηρίῳ Καλανδερείᾳ, ὁ δὲ Κόχραν ἐν τῷ πλοίῳ αὐτοῦ. Τῇ 26)7 Ἀπριλίου ἡ Κυθέρνης τοῦ Ζάμμη κατέθηκε τῇ ἐξουσίᾳ, ἀφοῦ τὴν προτεραίαν ἐπὶ διάφορος τοῦ Κόχραν ἀνώτατον διοικητὴν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος. Τῇ δὲ 29)10 Ἀπριλίου δὲ λόρδος παρέστη ἐν μέσῳ τῶν ἀπεσταλμένων, ἀφοῦ τὸ ἐξωτικό αὐτοῦ ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως καὶ ὠμος ἄρχον πίστεως. Ὡς Μητρούλης, διὸς ὑπετάχθη εἰς αὐτῶν ἀνεπιφυλάκτως καὶ ἐνίκησε, εἰς πλείους εἰς Αλγίνη μετὰ τῆς φρεγάτας "Ελλάδος", ἡ ἐπέδειξεν οὗ τῷ Κόχραν. Ἀπὸ τοῦ πλοίου δὲ τούτου ἐξέδωκε τῇ 31)12 Ἀπριλίου τῆς μεγάλαυχον αὐτοῦ πρὸς τούς "Ελλήνας προσκήρυξαν, ὡς ἐνήργησαν εὐθὺς κατὰ τρόπον ἐμποιήσαντα μέγα ἡμέρας εἰς τοὺς "Ελλήνας.

Ὅτε δὲ τῇ μεταξὺ ἀπὸ τῆς 26)7 Ἀπριλίου ἦρξαντο συζήνης τῆς περὶ τοῦ διορισμοῦ τῆς νέας Κυβερνήσεως, τὰ κύρια τῆς
μανιώδους κομματικής πάλης ἔξωγκοήσασιν σφόδρα. Ἡ κοινὴ
gνώμη ἦθελε νῦν τὸν διορισμὸν ἐνὸς μόνον κυβερνήτου—πάσαι
αἱ μέχρι νῦν γνωσταὶ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων ἤκανότητες εἶχον
καταστῆσα ἣν τετριμέναι καὶ ὁ νέος προέδρος ἔδει νὰ ἱκτηθῇ
πέραν τῶν ὀρίων τοῦ ἐν Ἑλλάδι θεάτρου τοῦ πολέμου. "Ἀλλ' ἦτε
πρὸς τοῦτο ὁ Μεταξάς καὶ ὁ Κολοκοτρώνης προτείναν τὸν
τὴν Κόμητα Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ Κουντωρώτης καὶ οἱ
ησυχοῦσιν κατέληπτον μετ' ἀγανακτήσεως πολλῆς τὴν Συνέλευσιν 1.
"Ἀλλ' ἐπειδὴ δὲν ἐγένετο λόγος περὶ ἀλλων ὑποψηφίων, μὴ "Ἑλ-
λήνων ἐπειδῆ πρὸς τοὺς λείψανον της ἀρχαίας γονείς, ἦν τ' ὄνομα τοῦ Κόμητος ἦσαε πρότερον επὶ τοὺς Ἑλλήνας, ἐπὶ
νῦν ἐπενήργησε ἐπὶ τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ, ἡ δὲ μωρὰ πολιτικῆς τοῦ
Κουντωρώτου ἀποζημώθηκε πρὸς αὐτὸν ἀνδρας, οἷοι Μαυρο-
χορδάτοι καὶ Ζημῆς, καθίστα ἀδύνατον κοινὴν τινα κατὰ τῆς
Ρωσικῆς μερίδος ἐνεργείαν τέλος δὲ, ἐπειδὴ οἱ μεγίστης ἀπο-
λαύσεις τιμῆς φιλέλληνες Τσούφτζ καὶ Κόχραν, οὕτως ἔθεω-
ροῦντο μεμυημένοι τὰ τῆς Ἀγγλικῆς πολιτικῆς ἐκπροσώπησαν ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰωνίου καὶ Ρώσου χόμητος, ἀπλῶς ἦνα
ἀνοργυνοῦ «πᾶσαν ὑπόνοιαν περιουσιάσαν καὶ ἑστήκατος Ἀγ-
γλισμοῦ», διὰ τοῦτο ὁ Κολοκοτρώνης ἐπέτυχεν εὐκολῶς τόν σχο-
ποῦ αὐτοῦ. Ἀφ' ὧν δὲ διὰ τῆς τοῦ ἀνδρὸς τοῦτοῦ Ὀδυσσείου πα-
νορμάτικα καταφθάνθη ἐπὶ τέλους ὡστε καὶ αὐτὸς ὁ φρόνιμος στό-
λαρχος Ἀμίλτον φρονών ὅτι ὁ χόμης ἔμελλε νὰ ἀπορρίψῃ τὴν
γενομένην αὐτῷ προσφοράν, συνήχεσεν ἅχον εἰς τὴν ὑποψηφιό-
τητα ταύτην 2, ἐξελέγη τέλος ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας τῇ

1. Ἀνακριβῆ ταύτα. Ὁ περὶ τὸν Κουντωρώτην ἀπήλθον ἀπὸ τῆς
Συνελεύσεως ἀπλῶς ἦνα συνεφισθεῖν μετὰ τοῦ Κολοκοτρώνου καὶ ζητή-
σασι τὴν γνώμην τοῦ Ἀμίλτον περὶ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Καποδι-
στρίου μαθόντες δὲ ποιον ὁ συγκεκριμένης ἐγκαθιστήθη ταύτην, ἐξηγήσασιν πάντες ὑπὲρ τοῦ Καποδιστρίου, Ἰδ. Φιλ. Β. σ. 282, Ἰδ. καὶ τὴν κατοστέρω συμείωσιν. Σ. Μ.

2. Τὰ περὶ τῆς συναινέσεως τοῦ Ἀμίλτον καὶ τοῦ τρόπου, δι' οὐ
ἐξελθοὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ Κολοκοτρώνου νὰ συναινέῃ, ἱερὸς ἀνοργυνοῦ ἀυτοῦ ὁ Κολοκοτρώνης (Ιδ. Κολοκοτρ. Συμβ. Ἐλλην. Φ. 183 κφ). «Ἡδῆ
μᾶ ἡμέρα ὁ Ἀμίλτον ἐλεῖ τὸ κοσμάκι, ὅπως ἐκράτουσα εἰς τὴν Ἐβραϊκήν
καὶ πάντα εἰς ἐξαρμάτευτη τὸν Κόντα Ανδρέα Μεταξά, μὴν ἠἐσχοντας
30 Απριλίου 1827 επί έπταν έτη «Κυβερνήτης, ήταν αρχηγός τής εκτελεστικής εξουσίας, όφειλόν εν τούτοις νά κυ- 

tήν γλώσσα. Μου λέγει μία ήμέρα ο "Αμιλτόν: "Ερμάθα διτί ή δική 

σας Συνέλευσις ότι εν "Κυριόν δηλονότε κατά άντιδες τής προς τήν εν 

Αλγήν(ν)) έχει γνώση νά καλέσει τόν Καποδιστρίαν" και εγώ τό άπο-

κριθήκα: "Όποιος σέ το είπε, σέ εγέλασε" διατή ο Καποδιστρίας ήτον 

μεπίστηρος τής Ρωσίας κδεν μάς δίδει χερί κατά ώρας νά προσκα 

λέσομεν τοιούτον άνθρωπον, και ο καιρός θέλει μάς όδηγήσει δια 

κριμαίνεται από τήν "Αγγλία πού υπεσχέθη τήν διαφάνειά μας". Και 

έτσι άνεχόμεθε ο "Αμιλτόν. Ταύτα γένοντα πριν ή έτι αεν "Ερμόν 

και εν Αλγήν χαριταί συνελέυσες ένανθοδεύει ες μίαν "Εθνικήν 

Συνέ-

λευσιν τής Τροπήννος. Περί δε τής ύπο τής Συνελεύσεως ταύτης εκλο-

γής τού Καποδιστρίου και τής συνελεύσεως τού "Αμιλτόν λέγει ο Κολο-

κτρόννης (σ. 186): "Σέ δύο άμεσας έπαραμε συνέλευσιν και άποφασί 

σαμεν τήν αυθήν οτι τό άπόγεια νά υπογράψαμεν τόν Καποδιστριαν 

και έτσι έπήγα ελς τό κονάκι μου, εφαγα ψωμι και έπεσα νά κοιμηθών 

βλέπο και ήλευ ο κύριος Γεώργης Κουντουριώτης και Καρακατζάνης στε 

παιδό της Μαρκιο Ψαριανός να μοφ δημιουργοντα δα τήν υπόθεσιν τού 

Καποδιστριαν, οπου θέλου νά υπογράψομεν αμποθείρεμα. Μοι λένε οτι σε 

άποφθεγμα 

θα υπογράψαμεν δια τόν Καποδιστριαν... είναι καλον 

να στελέχων νά πάραμεν αμποθέμενον από τον "Αμιλτόν—αν έμπιστεύομε 

eις ήμένα (άπενήσε ο Κολοκτρόνης) νά πάγκο εγώ ο ιδιος. Σε έμ 

πιστευόμεθα τρεις φορές, με ελπιν, οε έμπιστευόμεθα. Ο Κουντουριώ 

τής ήτο με μίαν γνώμην οτι είχα ειπε τον "Αμιλτόν οτι δεν θα 

έκλεξομεν τόν Καποδιστριαν, και ένοιμεν οτι θα ευρό άντωτην 

απο τόν "Αμιλτόν. Και έπεροθήκα και έκραξα ον τόν Μεταξάν... και έπι 

γαμεν έπανο 1 τήν φεργάτα. Μάς εδήξεθή ο "Αμιλτόν και έκατομφον 

ες διμίλαν. Τον λέγω: Πώς σου φαίνεται τώρα, πού ένωσε ες τη 

Συνέλευσι και κοντέυεται νά τελείσω;—Χαιρόμαι τήν ένωσιν σας, έκα 

ματε πολλά καμιά—ον είπα: ακαπτάν "Αμιλτόν, ήλθαμεν νά πάραμεν 

τήν συμβουλήν σου, όση σου συμβουλές τότε διά τήν έλευσιν 

μας, σε γνορίζομεν ώσε εν ευεργετήν από άλος τους άλλους καλλιτέρους.Μάς 

είπα: «Πέοτε τήν γνώμην σας, και αν δύναμαι τι εγώ νά σας άποφθε 

γαμεν ες τήν γνώμην σας.»—Στουξίμα Καπετάν "Αμιλτόν, οτι τοις γνω 

ρίζες τους "Ελλήνας από τώδες και τόσοςς χρόνονςς τους βλέπαμεν διμ 

να μίας κυβερνήσουν και ποτε δεν μας εμπερημονει καθώς έπρεπε, και 

βλέπονται οτι δεν έχουμεν άνθρωπον πολιτικον να μίας κυβερνήση ήλθαμε 

να σε πάραμεν ες γνώμην διότι έκεινο, όπου ήστο της Συνελευσί 

από το χέρι του, το διορθώσαμεν έβαλε τόν Κόρον αρχιελάτος, τον 

Τουρκός άρχισατόν, τώρα χειμερείθηα ένας πολιτικον τίχα δεν 

μας δίδει η "Αγγλία ένα ένδεχον, ένα μπαλέα...» —Μάς άποφθεγμα: 

"Οχι, ποτε δεν γίνεται"—«Δεν μας δίδει ή Φράγκτα»—"Ομοίως μας 

άπεκριθή—"Δεν δίδει"—"Οχι;"—"Ερώποσα ή—"Οχι;"—"Η Ανά 

πολιτις;"—"Οχι;"—"Ο Ισπανία;"—"Οχι, δεν γίνεται;"—Αριθμό 

άμελ 

της δίκα βασίλεια—Σκάν δεν μας δίδουν τούτας οι αστάνες, τί θά 

γείνομεν ήμεσ;» —Μάς άπεκριθή ότι: "Τροπά εντός κανέναν 

"Ελλήνα;"—"Ημείς άλλον "Ελλήνα διάτορον δεν έχουμεν, μόνον νά εκλε-
βερνά την χώραν «κατά τους ορισταμένους νόμους». Μέχρι της 
απέλευσε του άνδρας έμελλε να διεξάγει τη κυβερνητική, η δε 
τάς πολιτικάς μερίδας διαφέρουσα ζηλοτυπία έποιήσεν ώστε ή 
πουδάκα αυτή άρχη να καταληφθή υπό τριών λιαν ανικάνων και άσιμων άνδρων, 
του νεαρού και άραλου, άλλοι απαρέθετοι υπό τού Πετρόμπη, 
Γεωργίου Μαυρομιχάλη, τού Ψαριανού Μαρκή Μιλεϊτου, άνθρω 
πού καθάρθης οπολήφεως, και τινος Γιαννούλη Νάκου, θεωρού 
μένου δι «της μεγάτης καθ' ἀπασαν τήν Λεβάδειν μωρᾶς κε 
φαλῆς». Οί άνδρες δ' ουτοί συγχρόνως πρὸ τόν άρχιστράτγο 
Τσούτζι ἔδωκαν ὄρκον και ἀνέλαβον τα καθήκοντα αὐτῶν 1.

"Η εἰς τήν ἔδραν τοῦ Κυβερνήτου τῆς 'Ελλάδος πρόσκλη-

ξομεν τόν Καποδίστριαν". — 'Εγώρησε καί ο' ἐκκινησαν ἢ οὐκοῦντας τῷ 
ὄνομα Καποδίστριας, καί μοῦ εἴπε: «Δὲν ἔσων σὺ πού 
μοῦ εἴπες δὲν τόν δεχόμεθα τόν Καποδίστριαν διότι εἶναι τῆς Ρωμαίας μισέστος;»

«Ναι, ἐγώ, τοῦ εἰμά: ἀλλα τοῖς καριφής ἦτον τότε, καί ἀλλας τόσοι διὰ τήν 
'Αγγλίαν πού ἔχομεν ὑπεράσπισιν, τό δεξί χέρι τῆς 'Ελλάδος εἶναι ἡ 
πάλασα, καὶ ἐβάλαμεν ἂγγλον ἐπὶ κεφαλῆς, καὶ τό τερβί χέρι ἂγ 
γλόν ὅπου εἶναι ἡ δύναμις τῆς ξιρᾶς» καὶ ἀν μᾶς ἔδιδε ἡ Ἀγγλία κα 
έξαν πολιτικοῦ, καὶ ἔκειν τόν ἐβάμοναν καὶ δέν ἐπακείμεν καὶ τό 
κεφαλί 
μας 'ς τόν ἐναν καί ς τόν ἄλλον, καὶ δι' αὐτό, ὅσο μοῦ λίκ, δὲν γίνε 
ται, πρέπει να καλέσουμεν τόν Καποδίστριαν". — Μοῦ ἀπόκριθησε ἐκ 
καθηγίας: Πάρτε τόν Καποδίστριαν ὃ όποιον διάβολον δέθειε, διατ 
ἐκχαβάκτατε. Αὐτό ἢθελα να ἄκουσα ἀπό τό στόμα του, τ' ἄκουσα κα 
εὔθυς ἀνεκφόρησα. 'Ἰδ. καὶ Φοιτή. Β. σ. 383. «Μόνον δὲ κατὰ τήν 
ἐκλογήν τόν Καποδίστρια οἱ ἂγγλοι ὄλεγον ἐμοδίσασαν, καὶ ἴδοις οἱ 
νησίωται καὶ κακοθεντεῖς οἱ πλημμένους τῆς νῆσος Ὕδρας, 
ἀλλα καὶ αὐτοὶ ὁμίλησαν περὶ τούτου τόν ἀγάθον Ἀμύλον, δυσμὲ 
καὶ ἀλλότε ἔδωκαν συμβουλής σωστηρίους διὰ τό Ελληνικὸν ἐθνός, καὶ τότε 
τούς εἴπε να παραδιεῖδον μόνον, ὅπως ὁ ἀρχηγὸς τοῦ πολιτικοῦ συστή 
ματος να εἶναι Ελλῆν τήν καταγωγήν καὶ δή ηττά να ο Καποδίστριας, 
καὶ οὔτας ἡ Συνέλευσις ἀπεράσσει τήν ἐκλογήν του».

"Ε αν ό νεν ουτινοὺς τούτους ἐξέγετε ὅτι τά λεγόμενα ὑπό τοῦ συγ 
γραφέως διτ τό Κοινοβουλίας καὶ οἱ Ὕδραιαν ἀπεξήγησαν τής Συνέλε 
υσις εν τῷ ἐφήμερι τῆς ἐκλογής τοῦ Καποδίστρια. (οἵνει διακριτι 
φόμενοι κατά τήν ἐκλογῆς ταύτης) καὶ δι τί ἄκρισθην ἀπό τοῦ Κοικο 
τράγην καὶ τέλος ὅτι μετ' ὀπίσθοβουλίας ἀπεδίδετο ὁ Ἀμύλον τήν περί 
ἐκλογῆς Καποδίστριαν γνώμην τοῦ Κοικοτράγην στεροῦται ἄρι 
βεῖς. Σ. Μ.

Bartholdy σ. 439—445.
σις τοῦ Καποδιστρίου ἦτο φανερὰ νίκη τῆς Ρωσικῆς πολιτικῆς ἐν τῇ ἀπὸ τῶν Ἀπρίλιον 1826 ἀρξαμένη πάλη, τῇ ἀποβλεποῦσῃ εἰς τὴν νικῶσαν πολιτικὴν ῥοπὴν ἐν τῇ λύσει τοῦ Ἑλληνικοῦ ζητήματος. Ἡ Ρωσία ὡς πρὸς τὰς ἰδιαιτέρας αὐτῆς πρὸς τὴν Τουρκίαν διαφοράς εἶχεν ἀποσπᾶσει παρὰ τῆς Πόλης τῆς 1826 ἐπουδαία πλεονεκτήματα. Ταῦτα τὰ ἰδιαιτέρα μεταξὺ Ρωσίως καὶ Τουρκίας ἀμφισβητοῦμενα ζητήματα, εἰς τὸ Ἴδανιον εἶχεν ἀποφασίσει νὰ ἐνδώσῃ εἰς τὸ Ρωσικὸν τελεσίγραφον, ἐλίθησαν καθ' ὅλουληρια ὑπὲρ τῆς Ρωσίας, ἰδίᾳ τῶν διαπραγματεύσεων τῶν γενομένων ἐν Ἁκκρεμάν τῆς Βεσσαραβίας ἀπὸ 25)6 Ἀὔγουστου μέχρι 24)6 Ὁκτωβρίου 1826, ὅπως τὴν πλεον, ἦν ἦσαν η Ρωσία ἐπὶ τὴν μετά τὴν ἐξολόθρευσιν τῶν Γιαννιτσάρων πρὸς στιγμὴν λίαν ἐξαναθήμασαν στρατιωτικῶς Πόλην καὶ ταῦτα χωρὶς νὰ δυνάμενο θα Πατισάα νὰ ἔχῃ τὸ λιπωμ βεβαιὸς πεποίθησαν ὅτι ἐξηγοράζησαν ὅτω τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ ἀπὸ νέων ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ζητήματι ἀπαιτήσεων 1. Ἕλληνες οἱ μάχθαι, οὗτοι κατήβαλεν ὁ Στρατόφροδος Κάννιχι ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἔμειναν ἀνεφ οποτελεύσιμος καὶ πρὸ τῆς συνθήκης τοῦ Ἁκκρεμάν καὶ μετὰ ταῦτην. Ἐν τῷ Ζητήματι τούτῳ ἦ Πόλη ἦτο καὶ ἐμεινήν ἀδιάλλακτος καὶ ἀνένδοτος. Ὁς οἱ ἐμπροσθεν τῶν Ἀθηνῶν στρατοπεδεύσεως Τουρκοῦ στρατηγοῦ, καὶ ἦτο ἐφελθέντο ἀπο τῆς Ελληνὸς τίνος αἰχμαλώτου, ἄλλα ἀπηγος ἀπεκεφαλήσωσεν πάντα Φιλέλληνα συλλαμβανόμενον ὡς αὐτῶν αἰχμαλώτων, οὕτω καὶ ὁ Σουλτάνος ἰδόνατο μὲν νὰ δώσῃ συγγνώμην τῷ ἡττημένῳ ῥαγί, ἀλλὰ τῆς Ἀγγλικῆς μεσολάβησαν ἀπέρριπτο τραχέως 2. Ἕλληνες μετὰ μικρὸν ὁ Κάννιχι κατόρθωσε νὰ προσ−

1. Mendelsohn—Bartholdy, σ. 410 κλ. v, Prokecho—Osten, τὸν 2, σ. 62—83. Rosen, Geschichte der Turkei, τόμ. 1, σ. 30—35. Καὶ ὁμοιοί περὶ τῶν Σουλτάνου εἰχον βεβαιαν πεποίθησαν ὅτι η Ρωσία διὰ τῶν παραχωρήσεων τοῦ Ἁκκρεμαν ἤθελεν ἀποστῇ τὸ λιπωμ πλοίων ἀναμικθεῖσα εἰς τὸ Ἑλληνικὸν ζῆτημα. Χ. Μ.

2. Ἡ σύγχρονη εἶναι λίαν ἀνεπιτυχής καὶ κατ' αὐτοῖς ἀνακηρύχθη, διότι η Πόλη τουλάχιστον μέχρι τοῦ 1827 ἐνοχήθη πάντως κατὰ τῆς ἀμφιτελίας, κηρυττόμενα εἰς τοὺς ὑπὲρ ταύτης συνηγοροῦντος ἐξόνους διπλωμάτους ὅτι οἱ ἰσχεῖ νόμοι ἀπήττη τὴν τιμωρίαν τοῦ ἐνόχου. Χ. Μ.
αγάγη εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς Πετρουπόλεως, οὐχὶ ἀνεύ ἐνεργείας Ρωσίκης, καὶ τὸ ἀνακτοβούλιον τὸ Γαλλικόν, καὶ κατὰ Ἰανουάριον τοῦ 1827 ὁ κόμης Γκουλλεμίνι διετάχθη ὑπὸ τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ νὰ συστήσῃ τῇ Πόλῃ τὸ περιεχόμενον τοῦ εἰρημένου πρωτόκολλο. Καὶ ὑπὸ τὴν ἐπασχητήτην πίεσιν τῆς Ρωσίκης πολιτικῆς, ὡς μετὰ τὴν λήξιν τῶν ἐν "Ἀκκερμαν διαπραγματεύσεων εἰργάζετο καὶ ἐν Λουδίνη, ὡς καὶ ἐν Κωνσταντινούπολε, ἐνθα τέλος τῇ 30/1 Φεβρουαρίου 1827 ἀφίκετο ὁ κόμης Ρίδεσπέρος ὡς Ρώσσις πρεσβευτής, ὑποδεικνυόν ἐπὶ μάλλον τὴν ἀνάγκην καταναγκαστικῶν κατὰ τοῦ Διδανίου ἐνεργειῶν, ὁ Στρατόφρος Κάννιχος ἐπέδωκεν ἐπὶ τέλους τῇ Διδανίῳ τῇ 23/4 Φεβρουαρίου ὑπόμνημα (pro memoria), περιλαμβάνον πάσας τὰς ὑπὲρ τῶν Ἐλλήνων ζητούμενας παραχωρήσεων. Ἡ ἐπὶ τῆς Ἐλλάδος κυριαρχίας τῆς Πόλης ἐμέλλε, κατὰ τὸ ὑπόμνημα, νὰ ἀναγνωρισθῇ κυριαρχία, εἰς δὲ τοὺς Ἐλλήνας ἀπέναντι φόρου τελουμένου ὑπὸ αὐτῶν ἑτοίμως καὶ καθορισθηθομένῳ ἀπαξ διὰ παντὸς ἐμέλλε νὰ παραχωρηθῇ τὸ δικαίωμα τελείως ἀνεξαρτητῆς ἐσωτερικῆς διακήσεως ὑπὸ ἀρχᾶς πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἐλευθέρως ἐκλεγομένης. Οἱ ἐν ταῖς Ἐλληνικαῖς χώραις εἰκονίζεται Τοῦρκοι ἔμελλον νὰ μεταναστεύσωσιν, ἀνακυκλὼμεν δὲ παραχρήμα ἑιδομένη ἐμέλλε νὰ προσδοκήσῃ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης. Ἀκολούθως ὁ Ἀγγλος πρεσβευτὴς ἀνεκδοτεί τῇ Πόλῃ τῇ 25/9 Μαρτίου ἐξαιτιευμένως τὸ πρωτόκολλον τῇ 23/4 Ἀπριλίου, τῇ 23/4 Ἀπριλίου ἐμοῦ μετὰ τοῦ Ρίδεσπέρου ἀνεκδοτεί τῇ Πόλῃ τὸ πρωτόκολλον ἐπισήμως ἀπαίτον συγχρόνως τὴν παραχώρησιν ἀνακωχῆς. Ὁ Σουλτάνος βαθέως πληγεὶς ἐν τῶν τοιούτων δηλώσεων ἀπήγγεισεν εἰς αὐτῶς ἐργῇ κατὰ τρόπον τραχύτατον. Ἀπέλυσεν

1. Εἰς τὴν Ἀγγλικὴν διαχώνυσιν τῆς 23/4 Φεβρουαρίου ἀπήγγεισεν ἡ Πόλη διὰ τοῦ Ρείτς Ἡφέστη Σαϊδά διὰ τὸς Σουλλάνος διὰ τοῦ Ἴρων νόμον καὶ διὰ τοῦ δικαίωμας τῆς κατακτήσεως ὡς τόμμος τῆς τῶν ἐπαναστάσεων ἐπαρχιῶν καὶ ὡς τοιούτου ἀναγνωρίζομεν ἐτοιήσεως καὶ ὡς πασῶν τῶν Δυνάμεων οὐδὲνες εἰς οὐδὲναν τὰ ἀναγνωρίσις ἀφήνεν τὸ δικαίωμα τοῦ ἐπεμβαίνειν μεταξύ Λύτου καὶ τῶν ἐπαναστάτων ἐπηρώτων Λύτου, δικαιούμενος τὰ ἀπαιτήσεις ὑπὲρ Ἒστου ἑκεῖ-
εὐθὺς (11)23 Μαρτίου) τὸν πρῶτον, συνετῶν καὶ τοῖς Εδραπαλίοις ἀγαπητῶν Πετᾶ "Εφέντη Σαιδᾶ καὶ προῆγαγεν εἰς τὴν τοῦτοι θέσιν τὸν ἱσχυρογνώμονα ἀμα καὶ μέχρις ἔχθρας ἀργαῖον καὶ ἀρχαϊόφρονα Τούρκων, τὸν τέως διευθυντὴν τοῦ γραφεῖου τῆς Πύλης Μουχαμμέτ Σαιδᾶ Πετᾶ ἐφέντη τὸν 'Αγγλορωσικῶν προτάσεων 2

Θέλομεν ἵδει βραδύτερον πῶς ὁ θεορημάτων οὕτως καὶ τὰ ἀπο-

1. Ἡ ἀντικατάστασις τοῦ Σαιδᾶ διὰ τοῦ Πετᾶ έγένετο δύο ἑβδο-

μάδας μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῆς Ἀγγλικής διακοινώσεως τῆς 25)9 Μαρτίου

(11)23 Μαρτίου) 12 ἡμέρας πρὸ τῆς ἐπιδοτίας τῆς Ἀγγλορωσικής δια-

κοινώσεως τῆς 23)9 Αρπουλίου 1827. Ἡ ἀντικατάστασις αὐτή έγένετο,

καθὰ ἐλεγεν αὐτὸς ὁ Σαιδᾶ Ἐφέντης, ἵνα ὁ νέος ὑποψύχος (Πετᾶ)

"λαλήσῃ πρὸς τὴν Ἑδρώπην διὰ γλώσσης φιλοματέρας καὶ ἀντωνωτέρας

κατὰ τὰς ἀπαίτησις τῶν συμφερόντων τοῦ κράτους". Ἡ ἐπίσης ἐπι-

καινολογία τῆς παύσεως τοῦ Σαιδᾶ ἴσος ἢ σιωπητική αὐτοῦ ἀθάνεια,

"Ἀλλὰ κατὰ τὸν Πρόκες ὁ λόγος τῆς ἀποκομίσεως αὐτοῦ ἦν ὅτι εἰς ἰβι​ draws a picture of a document, as well as some raw textual content that was previously extracted for it. It seems like the text has been cut off or is incomplete. However, if we try to read it naturally, we can see that it is discussing historical events, possibly related to military or political matters. The text refers to a person named Petes Ephented who took over a position after the arrival of an English commissioner in 1827. There are mentions of a Greek army officer named Saita Ephented, and his relations with the English and Russian delegations. The text also discusses the consequences of his actions and the reactions of others. The document seems to be a historical record or a letter, possibly written in Greek, referring to events that took place around the mid-19th century.
τελέσματα αὐτοῦ περιήγαγον τέλος τὰς μετὰ τῆς Πύλης δικαιογραμματευομένας Δυνάμεις εἰς διαθήματα καθαρὰ, ἄτινα ἔσωσαν τὴν Ἐλλάδα, δι᾽ ἐνεπλάσθη ἐν αὐτῷ ὦ καὶ ὡς δυνατόν νὰ σωθῆ, ἀπὸ τοῦ ὀλέθρου, καὶ ἦν στιγμὴ ἡ πλάστιξ τῶν Ἐλλήνων εἰχεν ἀνέλθει εἰς τὸ ἀνώτατον αὐτῆς ύψος. Μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ κόμητος Καποδιστρίου οἱ Ἐλληνες προσέσχον τὸν νοῦν εἰς πολλὰ καὶ διάφορα πράγματα. Η ἐν Τροϊζήνι ἑθνικῆ Συνέλευσις ἐν πολλαῖς συνεδρίαις συνέταξε, χάριν τῆς νέας συντάξεως τῆς Ἐλληνικῆς πολιτείας, σύνταγμα περιλαμβανόμενον εἰς 150 ἀθρόις (ἄτινα μετὰ ταῦτα ἐδημοσιευθήσαν κατὰ Μάιον καὶ ὑπὲρ γράφησαν ὑπὸ 171 ἀντιπροσώπων). Τὸ σύνταγμα τοῦτο σημειώμενον τὸ πλείστον ἐπὶ προγενεστέρων ἐργασίων ἐπιρύμπτε τὴν θρησκείαν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ως θρησκείαν τοῦ κράτους, ἐπηγγέλλετο δὲ καὶ εἰς πᾶσας τὰς ἄλλας θρησκείας ἔλευθεραν ἄσκησιν καὶ προστασίαν. Τὸ ἔνιατον καὶ ἀδιαίρετον Ἐλληνικὸν κράτος ἔδει νὰ περιλαμβάνη, κατὰ τὸ σύνταγμα, πᾶσας τὰς ἐπιρροής, ἄτινας εἰχον ἐγείρει τὸ ἄκηρον τῆς Τουρκικῆς δεσποτείας ή ἐμείλλον ἐτι νὰ ἐγείρωσιν αὐτά, καὶ νὰ στηρίζεται ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ. «Πᾶσα ἔξοδα πηγάζει ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ψηφίσταται χάριν τοῦ λαοῦ». Ἐλληνες πολίτης ἔδει νὰ λογίζονται πάντες οἱ αὐτόχθονες πολίτης τοῦ Ἐλληνικοῦ κράτους οἱ πιστεύοντες εἰς τὸν Χριστόν, προσέτι πάντες οἱ ἐκ Τουρκίας Χριστιανοι, οἱ ἐρχόμενοι εἰς τὴν Ἐλλάδα, οἱ συναγωνισταὶ ή μετανάστες ή καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ ἄλλοδικῇ ἀπὸ Ελληνῶν πατέρων γεννώμενοι, τέλος πάντες οἱ διμόνιοι δροκον πίστευες εἰς τὸ Ἐλληνικὸν κράτος, καὶ αὐτοὶ δηλοῦσι οἱ ξένοι, οἱ χτιστούντες καὶ λαμβάνοντες τὸ δικαίωμα τοῦ Ἐλλήνος πολίτου. Τὰ δικαίωμα τοῦ λαοῦ ἴσον νὰ αὐτὰ, ἄτινα καθορίτθησαν καὶ ἐν τοῖς προγενεστέροις ἡ συντάγμασι. Σχέσεται νὸν ἐξηγγέλθη ἡ καθολικὴ ἱστορία καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου ἀπετέλεσε ἢ ἡγγανὼ ὑπὸ τοῦ νόμου. Ἐξηγείναι καὶ τιμητικὰ προσωνυμαί, ἐκηρύσσοντο ξένα καὶ ἀποτεῖν τῇ Ἐλληνικῇ πολιτείᾳ. Μόνον εἰς τον Πρώσδρων ἐπετρέπετο
νά φέρη κατά τήν διάρκειαν τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ τήν τιμητικήν προσωνυμίαν «Ἐξοχάτης».

Ἡ κυριαρχία τοῦ Ἐθνος ἐμελλε νά εὑρή τήν ἔκφρασιν αὖθις ἐν τρισὶν ἔξουσιασ, ἐν τῇ νομοθετικῇ, τῇ ἐκτελεστικῇ, καὶ τῇ δικαστικῇ. Ἐνετείθεν δὲ ἐξεδηλώθη λίαν φανερῶς καὶ τὸ τότε περὶ ταῖς πολιτικαῖς μερίσει ἐπικρατοῦν φρόνημα. Ἀφοῦ πιεζόμενοι ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τῶν καρόντων δὲν ἦδοναν νά ἀντιτάσσονται ἐναντίον τῆς κυριαρχίας τῆς Πόλης, εἶτε ἡ ἐνέμενε καὶ ὁ φίλος αὐτῶν Κάννιχ, καὶ ἡ τοπικὴ δὲ ἐκτασὶς τοῦ Ἐλληνικοῦ Κράτους ἐξηρτάτῳ ἐπὶ κατὰ τρόπον κυνδυνωδεστάτου ἐκ τῆς αἰχμῆς τοῦ ἕρους, αἱ μερίδες ἡγονόθεντο νῦν νά πειρορίσωσιν ἐλ δυνατόν τὴν ἔξουσιαν τοῦ νέου Κυβερνήτου, οὗ ἡ ἐκλογή δυσηρέστη σφόδρα εἰς πολλοὺς τῶν ἀρχηγῶν. Καὶ λοιπών ἡ νομοθετικὴ ἔξουσια ἐμελλε νά ἀνήκη εἰς βουλήν, συγκροτουμένη εἰς ἀντιπροσώπων τῶν ἐπαρχιῶν κατὰ τριετίαν ἐξελεγομένων καθ᾽ ἐκαστὸν ἐτος κατὰ τὸ ἐν τρίτον τῶν συγκροτούντων αὐτὴν μελῶν ἀνασυμφέρειν. Οἱ δουλευται ἐλάμβανον ἀποζημιώσεις καὶ πάντες ὁμοῦ ὡς βουλή καὶ ἐκαστὸς καθ᾽ ἐκατόν βουλευτὴς εἰχον πάντα τὰ δίκαια, τὰ εὐθειμένα ἐν τοῖς ἀρχαίοις κοινοβουλίοις. Τὰς ἀποφάσεις δὲ τῆς βουλῆς ὠφείλει ὁ κυβερνήτης ἐντός διὸ ἐξομίζων νά ἐγκρίνῃ ἢ νά ἀπορρίπτῃ ἀλλ᾽ ἡ ἀρνησικρία τοῦ Κυβερνήτου διὸ μόνον ἢδύνατο νά ἀσχοληθῇ εἰς τὸ αὐτὸ βουλευμα. Καὶ πάλιν βουλευμα τοῦ Κυβερνήτου τρις πεμπόμενον εἰς τὴν βουλήν καὶ τρίς ἀπορριπτώμενον ὅπῃ ταὐτής ἔδει νά ἐγκαταλειφθῇ ὀλοσχερῶς. Ἡ βουλή εἶχε δικαίωμα πληρές νά κανονίζῃ τὸν προϋπολογισμόν, νά κανονίζῃ δὲ καὶ τὸ σύστημα τὸ νομοθετικὸν καὶ τοὺς μισθοὺς τῶν λειτουργῶν τοῦ κράτους, νά ἀποκλῆ ἐπιτήρησιν ἐπὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως, τοῦ τύπου, τῆς γεωργίας, τῆς ἐρμόρας καὶ τῆς βιομηχανίας, νά μεταβάλλῃ ἢ νά καταργῇ τοῦ ὑφισταμένου νόμου καὶ νά συντάττῃ νέους. Ἀνεν δὲ τῆς συγκαταθέσεως αὐτῆς ὁ κυβερνήτης οὔτε πάλιμον ἐπετρέπτω νά κρυφτῇ οὔτε ἐχόγην καὶ συνήθισας νά συνομολογῆ. Τέλος δὲ ὑπεξερεοῦτο ἡ βουλὴ νά ἐκπονήσῃ νέους νομικοὺς κώδικας εἰπὶ τῇ βάσει τῆς Γαλλικῆς νομοθεσίας. Μέχρις οὐ
δὲ ἐκτελεσθῇ τὸ τοιοῦτο ἔμελλε νὰ ἴσχύῃ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ὁ ἀρχαῖος Ἀρμενόπουλος καὶ ἡ ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως τοῦ Ἀ-στρούς καταρτίσθεισα συλλογὴ ποινικῶν νόμων, καὶ ἐν τοῖς ἐμ-πορικοῖς ἡ Γαλλικὴ νομοθεσία. Αἱ σούνδει τῆς βουλῆς αἱ διαρ-κεύσαι ἐπὶ 4—5 μῆνας ἔδει νὰ ἀρχισταυρά αὐτὸ ἀπὸ τῶν πρῶτων ἡμερῶν τοῦ Ὀκτωβρίου. Οὔτεὶς θουλευτικὴς ἡδύνατο νὰ λάβῃ ἄλλην τινὰ ὑπηρεσίαν τοῦ κράτους· εἰς οὔδένα δὲ θουλευ-τὴν ἔπετρέπετο νὰ μετέχῃ τῆς ἐκμισθώσεως δημοσίων προσόδων.

"Ο Κυβερνήτης ἐκηρύσσετο ἀνέυνυνος, ἀλλ' ἔδει νὰ ἕχῃ ὑπομο-γοὺς ὑπευθύνους δυναμένους νὰ παυτοῦσιν ὑπὸ τῆς βουλῆς. 'Εν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἕκειτο ἄπασα ἡ ἐκτελεστικὴ ἔξουσια καὶ τὸ δι-καίωμα τοῦ ἀπονέμειν χάριν. 'Ὡς πρὸς τὰ τῆς δικαιοσύνης δὲ, ἰδρύθη τῇ 15/27 Ἀπριλίου ναυτοδικείον, ἔμελλε δὲ νὰ ἱδρυθῶσι καὶ Εἰρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Ἐφετεία καὶ ἐν Ἀκυρωτικόν ('Ἀρείας Πάγος), ἢ δὲ εἰσαγωγὴ τοῦ θεσμοῦ τῶν δραχμῶν διακα-στηρίων ἑπεφυλάξθη εἰς τὸ μέλλον 1. 'Ἐφησιάθη δὲ καὶ τὶς ἐναντίοις μὲν ὀλοσχερῶς πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς μέχρι νῦν ἐξελλεξεῖς τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνικος διου, κατὰ πράξειν δὲ ἁχώριστος καὶ λιαν ἐπικίνδυνος, ἀποτόμως δογματικὸς καὶ προφανῶς ἀπὸ ξένους ἐπείσακτος, ἦτοι ὁ θεσμὸς ὁ ἀποκλειόμενος κληρικοῦς τῆς Ἀνα-τολικῆς Ἑκκλησίας ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ ἀπὸ τοῦ δικαίωματος τοῦ περιβάλλεσθαι οὐοδῆποτε ἀξίωμα κοιμικῶν 2.

Τὴν ἡμέραν καθ' ἡν (5/17 Μαΐου) ὁ Σιούνις ἐκήρυττε τὴν λήξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν Τροιζήνη Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, μα-κράν, εἰπερ ποτὲ πρότερον, ἐκείτο οἰαδῆποτε ἐλπὶς ἐτι ἡ Ἐλλάς ἔμελλε ποτὲ ἐξ ἰδιῶν δυνάμεων νὰ συστήσῃ κανονικὸν σύστημα πο-λιτείας. Ὁχὶ μόνον ἡ ὑλικὴ ἀπορία, μεθ' ἔλας τὰς μεγαθύμους βοηθείας τῆς φιλελληνικῆς ἀλλοδαπῆς, κατεπίεζε σφόδρα τοὺς Ἐλλήνας, ἀλλὰ καὶ τὰ δημοσία ταμεία ἦσαν κενὰ, καὶ τὰ τε-λωνεῖα οὔδένα ἔφερον πόρον. "Αν δ' ἥμισυ Καποδίστριας, εἰς δὲ

2. Gordon—Zinkeisen, σ. 429.
'Ο λόφος Κόχραν

η Συνέλευσις παρέσχε τὴν ἐξουσίαν (8)20 Ἀπρίλιου' ἦνα θέατον ὡς ἐνέχυρον τὰς ἐθνικὰς γαλας συνομολογήσῃ ἐν Λονδίνῳ τρίτων δάνειον ἀνεχόμενον εἰς πέντε ἐκατομμύρια δολλαρίων, ἐμελλε νὰ ἐπιτυχῇ ἐν τῇ τοιαύτῃ αὐτοῦ ἀποπείρᾳ, ἣτο σφόδρα ἀμφίβολον. Ὅπως ἦπερ εἰς τοῦ ἄνευ ἐν ταῖς Ἰονίαις νήσοις μεσιτεὶ τοῦ λόφου Γκυλ-φόρδου κατωρθώθη καὶ ἐκτεθῆ εἰς ἐγγραφὴν δάνειον, ἐπερ διὰ τῆς συνηγορίας τοῦ νέου Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως (τοῦ Κυ-βερνήτου) ἑπένευξε 150 χίλ. φράγκων.

'Αλλ' ἡ μεγάλη συμφωνία τῆς Ἐλλάδος κατὰ τὸν χρόνον τούτων ἦτο διὰ τὴν τελευταία μεγάλη πρὸς συντηριάν τῶν Ἄθηνῶν ἀπόπειρα ἀπέλεξεν εἰς ἀποτυχίαν ὡσ πολλάς ἐπίφειες χαλεπώ-τάτην. Ἡ λαναθάρρησις ἦ ἐπελθοῦσα εἰς τοὺς πνεύματος τῶν Ἐλλήνων ἔνεκα τῆς ἀφίξεως τοῦ Τσούρτζ καὶ τοῦ Κόχραν καὶ τῆς ἐν Λαμιλά ἐν νέου ἐπιτυχεῖταις ὁμονοίας ἔθεμοντας πρέπον νὰ χρησιμοποιηθῇ παραχρήμα. Ητὸ δὲ στιγμὴν κρισιμωτάτη, διότι κατὰ Ἀπρίλιον τοῦ 1827 δὲν ἦτο πλέον δυνατὸν νὰ ὑπο-τεθῇ διὸ ἢ Ιβραίων πατάς ἐμελλεν ἐπὶ μακρὸν χρόνον νὰ τηρή-σῃ θέσιν παθητικήν, ἢτο δὲ τότε προσδόχησι καὶ ἡ ἀφίξις τοῦ μουσουλμανικοῦ στόλου. Οὕτως ἔχοντων τῶν πραγμάτων ἦτο γεγονὸς λίαν ἀσύμφορον ὅτι δὲ Κόχραν δὲν περιώρισε τὰς ἐνεργείας ἐν τῇ οἰκείᾳ εἰς αὐτὸν χώραν ἐνεργείας. Ἐνεργῶν ἀπλῶς ὡς ἀρχηγὸς τοῦ ἐλληνικοῦ στόλου ἦθελε δυνηθῆ πλανῶς νῦν νὰ παράσχῃ ἐξερεύνητος ὑπηρεσίας ἑνᾶντων τῶν ἐχθρικῶν στό-λων. Ἁλλ' ἐπειδὴ ἴσθανε τοῦτου ὑποχρέωσις ἐυγνωμο-σύνης πρὸς τὰς μεγάλας ὑπὲρ αὐτῶν ἐνεργείας τοῦ Ἐπανάστατος φιλελληνικοῦ Συλλόγου, ἐθεώρησεν ὡς καθήκον τιμῆς νὰ σπεύσῃ πρὸ πάντων εἰς δοθήσαιν τοῦ συνταγματάρχου Φάβεροι καὶ ἁμήν τὸν μάλιστα ὁ στρατηλάτης οὕτος (καὶ ἄλλος δυσσυνεργητικός ἔνεκα τῆς τοῦ Τσούρτζ προσλήψεως) καὶ ἁλλοί ἐν τῇ Ἀκροπό- λει Ἀθηνίων ἀρχηγοῖ, κατεχόμενοι ὑπὸ μεγάλης αθωμας εἰκο-νιζον τὴν θέσιν αὐτῶν ἐν ἦς σφετερώτατος ἠχώμασις ὅποτε δὲ δὲ
Τσουρτζς ουτε δ' Κόχραν ήδυναντο να γινώσκωσιν δει η αχρό-
πολις τοιλάχιστον ειχε τροφας αρχοντας επι πολλαν επι χρονον.
Και νων προς μεγαλην συμφοραν της 'Ελλαδος δ' Κόχραν, δε-
σποτικος ουν και ανενδοτος εν ταις γνωμεις αυτου προς οιανθ-
ποτε αντιρρησιν και επιρρεμειν τουλευματων εμπλεως, εν τη νεχ-
τοτε έναντιν των εμπροσθεν των 'Αθηνων στρατοπεδευοντων
'Οθωμανων γενομενη επιθεσε δια της ακαριου αναμιξεως αυτου
εις δια τα ειδικα ζητηματα οθησεν αδυνα τα πραγματα εις τοι-
ουτον σημειον, ωστε τα παντα να εξαρτηθοσιν εκ μιας ρισης.

'Ελληνες και 'Αγγλοι εποιησαντο σπουδαλας ενεργειας, Ο
Κόχραν αυτος ειχε προσλαβει εις την εμμισον υπηρεσιαν αυ-
του 1000 'Υδραλους, ον την αρχη γιαν παρεδωκα εις τον άνε-
ψιον αυτου, τον ταγματαρχην Ουρκουάρτον (Urquart), προς το-
τοις δε 200 εκ Ναξου συνηγμενους Κρητας. Παρα τον Πόρον
συνήχθη φαλαξ Ρουμελιων μαχητων. Περιλαμβανομενων δε
και των δεη πτο τον Καραικακην και τον Γόρδωνα εν 'Αττικη
ενεργουντων παλημαρζ η παροχη ζηραν της εξοπτειας
ταυτης στρατης εκ 10000 μαχητων, εχοντων παντα τα επιτη-
δεια, εξιχυρωμενων μονον των χρηματων. Απο 4)16 μεχρι 6)18
'Απριλιου τα στρατευματα ήχθησαν εκ Πόρου και 'Υδρας εις
τας παραλιας της 'Αττικης και της Σαλαμινος. Τη δε 5)17
'Απριλιου Κόχραν και Τσουρτζς ανεχορησαν και αυτοι απο τον
Πόρον, η μεν Κόχραν μεταβαζον εις Αιγιναν, ένα ένωση μετα
των 'Υδραλων και Σπετσιωτων, δε Τσουρτζς εις Μεγαρα. Ο
δε πλοιαρχος Χαστιγς επλεε προς βερραν μετα της 'Καρτε-
ριας και πεντε μικροτερων πλοιων, ένα αποκοφη την των 'Ο-
θωμανων σταγωνιαν.

Η του Χαστιγς καλως διοικημενη στρατεια διστηθη ωτα λαμ-
πρου της εποιχας. 'Ο εξαρτος ουτος διοικητικος κτεστρεφε
τη 8)20 'Απριλιου έν τη κόλπω του Βόλου δητο Τουρκικα
τροφοφορα πλοης και τη 11)23 'Απριλιου μεχρινες υπας έπτα
περι τον Τρίκερι εξορικα παρακατα πυροδοσιασια κτεστρε-
ψεν επισης δια σφαιρων διαπυρων Τουρκικων πολεμικων βριχων,
ηδυνηθη δε κατα την επανοδον να λεγατηκη γηγης της Κομης.
τῆς Εὐδολᾶς τάς ἔκει χάριν τοῦ στρατοῦ τοῦ Ρεσίτ ἱδρυμένας πολυπληθεῖς ἀποθήκας. Ἕνα δὲ ἡ στρατεύσις ἐμπρόσπορος ἐκ νέου τὴν ὁρθότητα τοῦ πολεμικοῦ σχεδίου τοῦ συνετοῦ Καραϊσκάκη, ὁ ἐπίμονος ἀπαίτησις τῶν δύο Ἀγγλών ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν ἡνάγκας καὶ αὐτῶν τὸν πεπειραμένον Ἐλληνα στρατηγάτην νὰ δώσῃ ἅξων τὴν συναίνεσιν αὐτοῦ εἰς τὴν σχεδιασθεῖσαν κατὰ τὸν Ρεσίτ χυόλιν ἐπίθεσιν. Τῇ 7)19 Ἀπριλίου Κόχραν καὶ Τσόφρτζ' ἐξεδίδαν εἰς Κερατανίῳ τὴν συναίνεσιν ταύτην. Τῇ 8)20 Ἀπριλίου οἱ τοῦ Ὑδροσύρτου Ἑρόται καὶ Κρήτες ἡθοποιοὶ εἰς τὸ Φάληρον καὶ ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν ὤπο τὸν Μακρυγιάννην Ἀθηναίων συνεκρότησαν σειρᾶν μαχῶν ζωηρῶν πρὸς τοὺς Τουρκούς ἐν τοῖς ὑπὲρ τὴν Μουντζιαν ψωμίσασιν καὶ ἐν τῇ νοτίᾳ άκρᾳ τοῦ μεγάλου ἐλαίονος. Τῇ 13)25 Ἀπριλίου ἔγενετο μάχη, καθ’ ἣν οἱ Ἐλληνες μαχηταὶ ὑπεστηρίζησαν ὑπὸ πολλῶν Ἐλληνικῶν πλοίων. Ὅτε δὲ Κόχραν παρετήρησε τοῦτο, ἔλαβε τὴν ἄρχηγιαν τῶν παλληναρίων τοῦ Γενναδοῦ Κολοκοτρώνη μετ’ ἐλόγους ἡ μάχη ἐξετάθη ἐφ’ ἐλην τὴν ἀπὸ Φαλήρου μέχρι Κερατανίου γραμμὴν, κατὰ τὴν διάρκειαν δὲ ταύτης οἱ Ἐλληνες ἐν μιᾷ δρμῇ κατέλαβαν ἐξ ἐφόδου ἐννέα Τουρκικοὺς προμαχώνας καὶ ἀπεκατέστησαν τέλος τὴν μεταξὺ τοῦ Καραϊσκάκη καὶ τοῦ στρατοπέδου αὐτοῦ συρκοσμιῶν. Καὶ νῦν ὁ Καραϊσκάκης μετέτηρησε τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ εἰς τὸν ἄρχαν ναὶσταθμὸν τοῦ Πειραιῶς, ὁ Ἐλληνικὸς στόλος εἰσέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα τοῦτον καὶ τῇ 14)26 Ἀπριλίου ἤρξατο σφοδρότατη ἐπίθεσιν εἰς τὸ ὅρμον μοναστήριον τοῦ Ἄγ. Σπυρίδωνος, τὸν τελευταίον ἐν τῷ τιμήτως τούτῳ γῆς σταθμὸν, τὸν μετὰ μεγάλης ἀντοχῆς ὑπερασπιστώμενον ὑπὸ τῶν Ἀλβανῶν. Τέλος ἡναγκάσθησαν οὕτω (300 καταπεπονημένοι μαχηταί) ἕνεκα λειψοῦριας νὰ παραδοθοῦσι δὲ ὁμολογίας καὶ δὴ ἐπὶ τῷ δρόμῳ τῆς ἄλευθερας εἰς Ἀθηναῖας ἀποχωρήσεως. Ἀλλὰ δυστυχώς ὁ Τσόφρτζ' διας ἐπὶ χαλεποῖς διδάκτροις ἔμελλε νὰ ἐννοηθῇ τὸν χαρακτῆρα τοῦ μπαράμου τοῦτον πολέμου, δὲν ἔλαβε τὰ προσήκοντα μέτρα ἓνα ἄξιον ἀλλιώτητά την τούτων ἀποχώρησιν. Ὡς λοιπὸν οἱ Ἀλβανοὶ τῇ 16)28 Ἀπριλίου ἀκολουθοῦμενοι ὑπὸ τοῦ Καραϊ-
σάκη, Βάσου και Τσαβέλλα απευθύνονταν εἰς Ἀθήνας, ἐν τῷ ἵλωδες ἔδαφε τῷ ὕπισθεν τοῦ Πειραιῶς ἐπέπεσον τὰ παλληκάρια ἀθρόα ἐπὶ τοὺς Μουσουλμάνους. Μάτην ἔχειτε δικαστήρια, μάτην ἐπὶ τῶν ἐγγυτάτων κειμένων σταθμῶν ἐξήχθηνε δι' Νικήτας καὶ δι' Ἑλένης Ἐπαρχίας νά καλύσωσι τὸ ἄγος τοῦτο. Ἐν μὴν στιγμῇ ἐφονεύθησαν πλεῖστοι τῶν 200 Ἀλβανίων, ἐδεικνύοντα μόνοι διεσώθησαν εἰς τοὺς ἐγγύτατα Τουρκικοῖς σταθμοῖς, ἐπόθεθεν πάλιν οἱ Τοῦρκοι ἐκανονισθοῦσαν κατὰ τῶν Ἐλλήνων.

Ἡ κατάπτυσσες αὐτὴ παραπομπὴ ἔχει ἐπακόλουθα λίκαν ἀλέθρια εἰς τὸν Ἐλληνικὸν ἄγωνα. Ὁ στρατηγὸς Γόρδων κατέλιπε τὸ δεύτερον μετὰ βεθλεμμάτων τὰ παλληκάρια ταῦτα. Ὁ Καραϊσκάκης ῥηθένησεν ὑπὸ ἀλγοῦς. Ὁ Κόχραν καὶ οἱ Σούρτζες ὑσπορεστήθησαν σφόδρα, οὐδὲ ἀνύψωσεν οἱ Σούρτζες τὸ ἱκίνητον αὐτοῦ ἄξιομα, ἀφὸς ἡ ἡδυνήθη νὰ καλύσῃ ἵνα οἱ μὲν ἄληθες αὐτοῦργοι τοῦ ἀνοσίαργηματος διαφώνησαν πᾶσαν τιμωρινὰ, ἀντὶ τούτων δὲ τιμωρηθῆκεν μόνον ὁ καθ' ἑαυτὸν ἄλλος ἄνθρωπος Ἰωάννης Ντομαράκης, οὗ τινες τῶν ἀνθρώπων εἰχον μετάσχει τῆς σφαγῆς τιμωρηθῆκε δὲ ἀπλῶς καὶ μόνον διότι δὲν διετέλεί εἰς ἁγαθὰς σχέσεις πρὸς τὸν Κολοκοτρώνην. Ἀλλ' ἐμεν καὶ μετὰ τὰ γενόμενα ἄ νῦν ἔτι ἐν δυσχερεῖ θητεὶς εὑρίσκομενος Περιτὴ ἦτο δυνάτων νὰ ἐξισωθῇ ἐκ τῆς Ἀττικῆς, ἐὰν ἐν ἀρχηγῷ τοῦ Ἐλληνικοῦ στρατοῦ ἀκολουθοῦντες τὰς συμβολὰς τοῦ Καραϊσκάκη κατέδαλλον ἐν πρῶτοι τους ἐσχάτους αὐτοῦ πέραν τῶν ἐλαιῶν σταθμοὺς καὶ ἐγκαθίσταντο ἐν τούτῳ τῷ τοσούτῳ προσφόρῳ τοῖς Ἐλληνικοῖς παλληκαρίοις, ἵσιος καὶ χάριν αὐτῶν πεποιημένη χάρις, συγχρόνως δὲ ἐξέπεμπον τοὺς Ρουμελιώτας πρὸς τὴν Πάρνηθα ἵνα ἀπελώσατο νὰ νῦτα τῶν Ὀθωμανῶν. Ἀλλ' ὁ Κόχραν, ὅτις ἐχε ἄκαμπτή νῦν καθ' ὀλοκλήρως ἀρχιστράτηγος, δὲν ἦθελε νὰ ἀκούσῃ μηδὲν περὶ τούτων. Αὐτὸς τε καὶ οἱ Σούρτζες, ὁ καθ' ὀλοκλήρως ἐξ αὐτοῦ ἐξαρτώμενος, ἦθελον νῦν τέλος ἐν μεῖ δρμῇ νὰ ἐλευθερώσωσι τὴν Ἀχρόπολιν, καὶ ποιησάμενοι ἀπόδοκαν εἰς τὴν Κολιάδα ἄκραν, καὶ διελαύνοντες ἀνατολικάς τοῦ ἐλαιῶν ἑαυτὸ τῆς κυνδυνώδους ἀνένδρου πεδιάδος τῶν Ἀθηνῶν, ήτος ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ Ἰππίου ἀρχηγίου
πλέον ἡ ἀπαξ ὡς παλαίστρα πρόσφορος εἰς τολμηρὰς ἑπικάς ἐπιθέσεις, νὰ ἔλθωσι κατὰ τὸν ἀφελή τοῦτον τρόπον ἀπ' εὐθεῖας εἰς τὴν Ἀκρόπολιν. Ἐν τῷ πολεμικῷ συμβούλῳ τῆς 21)3 Μαίου ὁ Καραίσκαχης καὶ οἱ Ρουμελιώται αὐτοῦ ἑμειναμφήσαν ἐν τῷ ᾿Ζητήματι τούτῳ, κατώρθωσαν δὲ μόνον νὰ συμφωνήσων ὡς τοῦλαχίστον ἡ ἐπίθεσις ἐπιχειρήσεί διὰ δύο φαλάγγων, τῆς μὲν προελαυνοῦσης ἀπὸ τοῦ ἐλαίωνος, τῆς δ' ἐτέρας ἀπὸ δυσμῶν διὰ τοῦ ἐλαιώνος. Ἐμελλε δὲ νὰ συντελεσθῇ ἡ ἐπιχείρησις τῆς 23)5 Μαίου. Ἀλλὰ πρὸς μεγάλην συμφορὰν τῶν Ἐλλήνων ὁ τότε ἀκριβῶς ἀπαραίτητος, δὲ μὴ δυνάμενος νὰ ἀναπληρωθῆ δὲ ἄλλον Ἐλλήνην ἡρωῶν εὑρέν ὠλὸς ἀπροσδοκήτως τὸν θάνατον τῇ 24)4 Μαίου ἐν τίνι μάχῃ, ᾿Ηράκλειτος δὲ ἐν τῇ ἐκβολῇ τοῦ ὁπλοστῶν, καὶ τὰ πράγματα περίπλοθον νῦν καθ' ὀλοκληρίαν εἰς τὴν διάκρισιν τῆς ἀκριβῶς ἐνταῦθα ἀδεξιωτάτης διευθύνσεως ἀμφοτέρων τῶν Ἀγγλίων ἀξιωματικῶν. Ἐνεκα τοῦ πένθους τῶν Ἐλλήνων ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ κρατίστου ἀρχηγοῦ αὐτῶν ἀνεβλήθη ἐπὶ μιᾶν ἡμέραν ἡ ἐπὶ τὰς Ἀθηναίας στρατείας.

Τῇ 24)6 Μαίου λοιπὸν ἐμελλον 3000 ἀνδρῶν νὰ βαδίσωσιν ἀπὸ τοῦ Φαλήρου ἔναντι τῶν Ἀθηνῶν, οἳ δὲ λοιποὶ Ἐλληνες ὑπὸ τὸν Κίτσον Τσαβέλλαν νὰ προελάσωσι διὰ τοῦ ἐλαιώνος. Τὸ καθ' ἐαυτὸ δὲ ἐπισφαλέστατον τοῦτο σχέδιον ἑξετέλεσθη διὸ ὑπὸ δυνάτων νὰ ἐκτελεσθῇ κακῶς. Τακτικῶν, Φιλέλληνες, Σουλιώται, ᾿Η τοῦ Οὐρκούροντος φάλαγξ, Πελοποννήσια καὶ ᾿Αθηναῖοι, (οἳ Ἀθηναῖοι ὑπὸ τῶν Μακρυγιάννην, Βάσων καὶ Νοταράδας ἀμφότερος), μὴ περιλαβόντες τὸ ἐπικόν, ἀλλὰ καταληπτόντες αὐτὸ ἄφρονως παρὰ τὸν Πειραιά, ἐποίησαντο ἀπόδασιν περὶ τὸ μεσογύος ἐγγὺς τῆς Κολιάδος ἄκρας, ἐν Ῥισιπρήψι παρὰ τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, ἐνθα ἄρθρῳ ἄμεθα (24)6 Μαίου) συνεπληρώθη ἡ παράταξις αὐτῶν. Ὁ Κόρης δὲν ἡκολούθησεν αὐτοῖς κατὰ γῆν. Καὶ ὁ στρατηγὸς δὲ Ῥουμελιτής ἐμεινεν ἐτε ἐν τῇ σκονήν αὐτοῦ καὶ δὲν ἐπετήρει τὰ καθῆκοντα τῆς ἐπιχειρήσεως! Ἀνατελλόμενος τοῦ ἥλιοῦ ἤρετο ἐγερθέν αἴσθησιν προέλασιν καὶ ἀναρχοτις τάξεως. Οἱ
κατ’ ιδίαν ἀρχηγοὶ ἐπαυνὸν τὴν πορείαν ἐνθα ἔδοξει αὐτοῖς. Κατὰ μικρόν δὲ ἡ φάλαγξ διασπάσθη ἐπὶ ἐκτασιν ὄδοι 1/2 ώρας. "Οτε δὲ τέλος περὶ τὴν 8ην ὥραν τῆς προίας ἡ Ἑλληνική προ-
pορεία, οἱ Φιλέλληνες, οἱ τακτικοὶ καὶ οἱ Σουλίωται προσήγη-
ησαν μετὰ δύο κανονιῶν μέχρις ἀποστάσεως βολῆς κανονίου εἰς τὸ 
πρὸς νότον τῆς Ἀκρόπολεος Μουσείου (τὸν λόφο τοῦ Φιλοπά-
pου), καὶ παρετήρησαν διὰ τὸ Τουρκικὸν πεζικὸν τὸ δι᾿ ὀυδε-
μίας ἕξοδον τῆς φρουρᾶς τῆς Ἀκρόπολεος ἀντιπερισσόμενον ἦν 
παρατεταγμένον ἐν καλῇ τάξει μεταξὺ τοῦ Ἰλισσοῦ καὶ τῶν 
ἐρειπίων τοῦ Ἀθηναίου Ὀλυμπιείου, τότε ἔσπευσαν μὲν οἱ πο-
λεμισταὶ βοηθεῖς τῶν λοχῶν αὐτῶν νὰ κατασκευάσωσι προμα-
χώνας τινὰς ἐκ τοῦ προχείρου, ἀλλὰ δ这名 ἦταν ἕναντίον 
τῶν στρατεύματός τούτων πῦρ ἐκ τῶν ὁμοβοβόλων, προσέβαλε 
δ’ αὐτοὺς συγχρόνως ἐκ τῶν πλαγίων δι’ ὀχτακοσίων ὅπειρων. 
Κατὰ τὴν εἰκοστὴν βολὴν τοῦ κανονίου ἦρξατο τὸ Τουρκικὸν 
πεζικὸν τῆς ἐνεπέσεως. Δύο έφοδοι ἀπεκρουόθησαν ἐφρυμένως, 
ἀλλὰ ἡ ἐπική ἐπίθεσις κατέρριψε δὸς χείρως τοὺς μαχημένους 
Ἑλληνας. Ἡ ὁπίσθεν ἐρχομένη κυρία φάλαγξ τῶν Ἑλληνῶν 
ἐτράπη τότε εἰς φυγὴν καὶ κατέλυσε τὰ κανόνια καθ” ὁ χρό-
νον ὁ Ρεσίτ ὄρμησε κατ’ αὐτῶν μετὰ τῶν ἱππέων. Ὁ Κόχραν 
καὶ ὁ Τσουρτζ ἀπέθησαν ὀσαύτως εἰς τὴν ἔρραν καθ” ὁ χρό-
νον ἐπέστρεφον οἱ φυγάδες. Οἱ Ἑλληνὲς ἐντός δύο ὡρῶν ἐπι-
θον τὴν βαρυτάτην τοῦ δλοῦ πολέμου ἦτταν. Μόνον δὲ τὸ πῦρ 
τοῦ πυροβολικοῦ ἐσωθεὶ ἐπὶ πόλος φυγάδας. Ὁ Τσαβέλλας 
καθ” ἑαυτῶν ὀυδὲν ἑπραξεν. Ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπ” αὐτῶν μαχηταὶ ἐν 
τῇ γενεικῇ φυγῇ ὑπεκόρησαν μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ καὶ τὸν Πειραια 
δὲν ἦδυναν πλέον νὰ διατηρῆσωσι οἱ Ἑλληνὲς, μόνον δὲ ἡ 
Μουνυχία ἐσωθή ὑπὸ τοῦ Ὀδρυκουάρτου.
Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην (24) Ἀπριλίου οἱ Ἑλληνὲς ἀπώ-
λεσαν 1500—2000 ἄνδρας. Πολλοὶ τῶν ἡρώων τοῦ Μεσολογ-
γίου ἐφονεύσησαν: οἱ ἔναντι τῶν Ἀθηνῶν ἐξερμήνευσαν Σου-
λιώται, Φιλέλληνες, Τακτικοὶ καὶ Κρήτες σχεδὸν ἐξολοθρεύση-
σαν. Ὁ Δράκος, ὁ Βέικος, ὁ Γεώργιος Τσαβέλλας, ὁ Ιωάννης 
Νοτάρας καὶ ἄλλοι ἐφονεύσησαν, ὁ Κρής Δημήτριος Καλέρ-
γής συνελήφθη αιχμάλωτος. Καὶ ἐν τῇ παραλίᾳ τῆς Ἀττικῆς ὁ Τοσόρτζ δισχιλίους μόνον ἀνθρώπους ἤδυνήθη νὰ συγκρατῆσῃ.

Δείτω τῇ ἀληθεῖᾳ ἢ τὸ πλῆγμα, ὥρ' ὁδ ἐπιλήγησαν οἱ Ἐλληνες. Τὸ ἱθικὸν ἄξιωμα τοῦ Δόρδου Κόχραν, ὥστε τῇ 25)7 Μαΐου ἔπλευσαν εἰς "Υόραν, ἔπεσε πλήγην ἀνήκεστον.


Ὁ Ρεότ πασχάς ἐπετῆρει αὐτὸς παρὰ μετὰ πίστεως καὶ ἀπη- νοῦς αὐτήρας ἐνεργείας τὴν ἀρχήθη ἐκτέλεσαν τῆς συνήκης μέχρι τῆς ἀσφαλείας ἐν τῷ λιμένι εἰς πλοία ἐπιθεδάσεως τῶν ἀπερχομένων, οὗτες ἀπὸ τοῦ Πειραιῶς ἀπεπλευσαν ἐκ Γαλα- λέων καὶ Αὐστριακῶν πλοίων εἰς Πόρον ἢ Αἰγιναν. Οὗτος ἑλήγεν ὁ ἐν Ρουσέλι πόλεμος. Οὐ μόνον αἰ Ἀθηναῖοι ἀπόλοντο νῦν ἀλλ' ἠξηκατατάκτησαν καὶ ἀλλατρά παραχώρησες τοῦ Καράεσταχαί καὶ ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ διπλωματίᾳ ἐκτύπασαν νέον κύρος αἰ γνω- μαί ἐκείνων, οὗτες ἔθελον νὰ περιορίσασαν τὸ ὑποτέλες. 1 κρα-

1. "Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ λ. εἶναι συγγάνε, ὡς καὶ ἐνταῦθα διὰ τῶν ἀλλοιωθὸν ἀνακριθῇ ποιεῖται κρησιν δ συγγαφέως. Σ. Μ.
τος τῆς Ὂ ἔλλαδος εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ εἰς τὰς νήσους .

Βεβαίως καὶ ὁ Πελοπόννησος, ἡς μόνον ἡ ἀνατολικὴ γεω-

νία ἔμεινε ἄθικτος ἀπὸ τοῦ ἔχθρου, διετέλει ἐν μεγάλῳ κινδύ-

νῷ. Καὶ τοῦτο τὸ λείψανον τῆς ἐλευθερίας Ὅ ἔλλαδος ἦθελεν ἀ-

πολεοσθῆ πιθανότατα, σχεδὸν εὐθὺς πρὸ τῆς ἀποτελεσματικῆς ἐπεμβάσεως τῶν Δυνάμεων, ἐὰν ὁ Ρεσιτ πασάς, ἀντὶ νὰ μὲν ἡ νεὰ τὴν ἀλώσει τῶν Ἀθηνῶν μέχρι τῶν μέσων τοῦ θέρους ἀ-

παραίνεσιν ἔθεσεν ἀν Ὁ Ὁ ἦθελεν ἢ ἦθόκνετο νὰ δώσῃ χείρα βοηθείας εἰς τὴν μετὰ ἑκατὸν ῥώμης ἐπικεφαλής διὰ τῆς χερσονήσου στρατιω-

τικῆς ἐνέργειας τοῦ Αἰγυπτίων στρατάρχου. Διὸ ἦτο κατάστασις τῆς Ὅ ἔλλαδος ὁτὶ τὸ ὀλυσσά. Δισύνονα δεινὴ ἐμαίνετο τότε 

παντοκράτ. Ὅ ᾨδερ τοὺς ὕπερ οὐκ ὑπολογίζειν ἐπὶ τῇ 

ταχείᾳ παραδόσει τῆς Ἀκρόπολεως. ἡγίνετο δ’ ὑπὸ 

ἀπεκφέρσεως εἰς τὰ Μέθανα, ἵνα αὐτοῖς διοργανώσῃ αὕτης τοὺς 

τακτικοὺς αὐτοῖς. Ὅμοιοι ἔριδες περιχθήσαν μεταξὺ αὐτοῦ 

καὶ τοῦ Σοῦρτζ, ἀπειδὴ δὲ ἐπὶ ἀπώλετο τελεῖς παρά τοὺς Ὅ 

ἐλήσου ἤ εἰς τὴν Εὐρωπαϊκῆς ἀρχηγίαν ἐμπιστοσύνη. Ἔπηλθε 

δὲ νῦν καὶ ἡ νεὰ καὶ φρικώδης ἀθλιότης διὶ ἐν ὁ χρόνῳ ὁφι-

στάτοι ὁ φόδος στὶ ὁ Ἰρᾶμ καὶ ὁ ἐχθρικὸς στόλος τάχιστα ἔμελ-

λε νὰ διευθύνσαν τὰς ἐσχάτας αὐτῶν ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν ἐν 

Ναυπλίῳ καὶ εἰς τὰς ναυτικὰς νήσους ὑπολειπομένων ἐπὶ ἐλευ-

θέρων Ὅ ἔλληνων, τὸ Ναυπλίῳ παρίστα τῆς βάρμας δεινῆς καὶ αὐ-

ματηρᾶς ἀναρχίας. Ἀκρίβως δὲ ὁτὶ ἡ νεὰ χυμέρνης, ἡ λ ἐ γ 

μένη χυμέρνης, καὶ ἡ νομοθετικὴ δουλὴ, ἀποφέρη τὴν προ-

σδημονίας τοῦ Δρ. Ρενίτο τοῦ Κρητός, ἠλθον ὁ 3)15 Ὅ οὐν 

ἀπὸ Πόρου εἰς Ναυπλίων, ἐξῆκεν ὁ Κολοκοστώνης νὰ καταλή 

τὸ Παλαμήδιον. Ὁ Φωτομάρας εἶχεν ἐπιτρέψει (28) Ὁ οὐν 

ὁ Γενναίος νὰ εἰςάληθεν ἐς τὴν πόλιν μετὰ 250 ἀνδρῶν. Ὁ ἀλλ’ 

Ἡ αἵρετικὴ πρὸς εἶ ἐφόδου κατάληψιν ἀπόπειρα τοῦ Τούρκη ἀ-

πεκρουσθη λέματοι στηματικῶν ἀπωλείων ἔνοχα τῆς πανουργίας


καὶ φυλακτικότητας τοῦ Θεοδώρου Γρίθα, ὁ δὲ Γεννάιος χαλε-
πῶς πιεζόμενος μόνον ἐπὶ μεγάλοις χρηματικοῖς λύτροις ἀπελύθη ἐκ τῆς πόλεως. 'Αλλ' εὐθὺς μετὰ τὸ τοῦτο χείρονα ἐπῆλθον κακά. Ἡ ἄλλη κυδέρνησις, εἰς ἣν σοῦ δεῖς ὅπως καὶ ἦτοι κατέστησὲν ἐαυτὴν ἄξιαν περιφρονήσεως, ἀφοῦ δὲ πωλήσεως ναυτιλιακῶν ἐγγράφων εἰς τὰ πειρατικὰ πλοῖα μετήρχετο αἰσχράν ἐμπορίαν ἐκίνησε ἀπερισκέπτως πολιτικὴν δίκην ἐναντίον τοῦ Δρ. Κωλέτου. Εντεύθεν δὲ ἐν Ναυπλίῳ αὐτῷ παρῆκα θλήρα δίαιτας, τοῦ μὲν Γρίθα συνταχθέντος μετὰ τῆς μερίδος τῆς Κυδέρνησεως, τοῦ δὲ Φωτομάρα μετὰ τῆς τοῦ Κωλέτου. Εντεύθεν τῇ 28)10 Ἰουλίου ἐπῆλθεν ἐν τῇ πόλει καὶ μεταξὺ τῶν φυσιών Παλα-
μηνὸν καὶ Ἰσοκλέ μάχη διαρκέσασα ἐπὶ ἕννεα ἡμέρας. Τῇ 1)13 Ἰουλίου μένον ἔπεσον 220 σαφῆς εἰς τὴν πόλιν, ἐν ὑπὸ πολλῆς σικάς κατεστράφησαν καὶ διηράγησαν, 120 ἄνδρες εὕ-
ρον τὸν θάνατον, τῇ δὲ 2)14 τρεῖς βουλευταὶ ἐπραματίσθησαν ὑπὸ βόμβας οἰκουσῆς ἐντὸς τοῦ βουλευτηρίου, τῇ δὲ 4)16 Ἰου-
λίου ἐφονεύθη ὁ Ἀμερικανὸς Τάοουγκς Ὀδάσιγκτον. Ἡ κυδέρ-
νησις ἔφυγεν εἰς τὸν θαλάσσιον πεπράγμα. Μόλις δὲ ὁ νῦν ἐν ταῖς θαλάσσαις ταύταις δισικῶν Ἀγγλος ναύαρχος σφ. Ἐθούρδος Ἐδριγκτόν ἐθροίσθησαν εἰς τὸ να φύγωσιν οἱ κάτοικοι ἐκ τῆς πό-
λεως καὶ ὁ Ἀμιλτόν (6)18 καὶ 7)19 Ἰουλίου. ἀποκατέστησε τοῦλαχιστὸν ἐξωτερικῶς τῆς εἰρήνης. 'Εν τοῖς αὐτοῖς χρόνοις ὡς τοῦλαχιστον εὐθύχης ἢτο τὸ Ἰσοκλῆς μετὰ στίφους πιστῶν αὐτῷ παλληκαρίαν ἦδον, ἤτο να φυλακῇ τοὺς Ἰσθμοὺς καὶ τὰς πα-
ράδος τοῦ Γερανείου. Ἐγκυσικότερα ἦσαν τὰ βουλεύματα τοῦ Κίτσον Σαξέλλα τοῦ ἀγοράσκοντος παρὰ τῶν στρατευμά-
των τοῦ Ἰωάννου Ναταρί, τῆς διοίκησις τοῦ Ἀκροπορίνου, καὶ τοῦ Ἰωάννου Μαυρομιχάλη (ἀδελφοῦ τοῦ Πετρόπουλο) τοῦ φυ-
ρούντος μὲν τὴν Μονεμβασίαν, ἀλλὰ καθιστούντος τὸ φρούριον τοῦτο φιλεῖαν λυτρικὴν ἐνῷ πολλῆς τῶν Κυκλάδων δεινῶς ἐ-
πείρατο ὅπως Κρήτης φυγάδων. 'Εν μέσῳ τεκμήρια ἐδεξίωσεν Ἀθλιότητος ἐφάνη ὡς πρῶτη πυκνὴ δροσερὰς πρωίνης ἀθόρα ἐπὶ τῇ 5)17 Ἀυγοτοῦ οἱ ναύαρχοι Κόδριγκτον καὶ Δερίνδο ἄργο-
κεντο ἐμπροσθεν τοῦ Ναυπλίου καὶ ἠδυνήθησαν να ἀνακαινώ-
ςωσι το πρωτον ἐμπιστευτικῶς εἰς τὴν προσωφικὴν κυβέρνησιν καὶ εἰς τὸν γραμματέα αὐτῆς Δρ. Γλαράχνην ὡς καὶ εἰς τὸν Μαυροχορδάτον καὶ Τρικούτην ἦτι (Ἰδ. κατωτέρω) ἐν τῷ ἐλληνικῷ ἑτήματι συνωμολογήθη συμμαχία μεταξύ Ἀγγλίας, Γαλλίας καὶ Ρωσίας καὶ τῇ 246) Τουλίου ὑπεγράφη ἐν Λονδίνῳ. σωστικα ὑπὲρ τῆς Ἐλλάδος συνθήκη καὶ ὅτι αἱ Δυνάμεις ἐμελλόν τὰ πρὸς καλολέοντας τὸν Ἐβραίαν αὐτῶν (9)21 Αὐγουστοῦ ἐν τῷ βδελυγμῶν καταγωγῆς δορθέων καὶ αἱματικοῦ Ναυπλίου, εἰς Αἰγίναν1, πάντες δὲ ὡσθάντο ἐτὶ ἡ πλημμύρις τῆς ἀθλήτητος ἢρετο ἢ ἡ μεταρρέσικη.

Ἐν τούτῳ ἡ Ἀγγλικτικὴ δύναμις ἦτο ἐτὶ δεινὴ ἀπειλή εἰς τὰ συντρίμμια τοῦ Ἐλληνικοῦ χώρου ἐνῷ ὁ Ρεσίτ πασσάς κατὰ Αὐγουστοῦ ἤχωσα προσέχων εἰς τὸν Ἰδραίμ, ἀπὸ Θηβῶν ἐπέστρεφεν εἰς Λάρισαν καὶ Ἰωάννα. Αἱ μεταξὺ τοῦ Σταμπούλ καὶ τοῦ Κατρού κατὰ τὸν χειμώνα τοῦ 1826)27 γινόμενον δια-


2) v. Proketsh—Osten, τόμ. 2 σ. 109.
άκωλοτος εἰς τὸν λιμένα τοῦ Νασαρίνου. Ἡ ὀδερθά τοῦ λόρδου Κόχραν εἰς τὰς ἐμπροσθεν τῶν Ἀθηνῶν γενομένας μάχας συνέργεια συνετέλεσεν εἰς τὸ νὰ διέλθῃ τοσοῦτον εὐκόλως ὁ τουρκικὸς στόλος τὰς ἐλληνικὰς θαλάσσας. Ὅτε δὲ στόλος οὗτος ἀφικέτο εἰς τὴν Μεσσηνικὴν παραλίαν, ὁ Ἰδραίμ εἰργάζετο ἰσχυράς ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ μέρους τῆς Πελοποννήσου. Ἡ γωνιάδα δὲ νῦν μετὰ Ἵλου ἐνα κατὰ τὸν χρόνον τούτον, ἐν ὅψει εἰκονισμοῦ τὰ Μουσουλμανικά συμφέροντα ἐνεκα τῆς προπαρασκευασμομένης εἰς τὰ τῆς Ελλάδος ἀναμίξεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων, πειθαρχάς εἰ δυνατὸν πολλοὺς ἔτη Ἑλλάδας εἰς ὑποταγὴν εἶτε διὰ τῆς δύος εἰτε διὰ διαπραγματεύσεων.

Περὶ τὰς ἀρχὰς Ἀπριλίου 1827 κατέληπεν ὁ πασάς τὰ ἐν Μεσσηνία χειμάδια αὐτοῦ, ἐστάρη πρὸς βοηθῶν, διέβη τὸν Ἀλφείδον τῇ 6)18 Ἀπριλίου μετὰ 6000 ἄνδρων καὶ εἰσήλθασεν εἰς Ἡλίδα. Βοηθεία πολεμικῶν τινων πλοίων, ἄτινα παρηκολούθουν ἐν τῇ παραλίᾳ τὴν στρατείαν αὐτοῦ, ἡμικακίσας νῦν, μικρὸν μοχθός, νὰ ἐκβάλῃ τοὺς Ἑλλήνας ἐὰν ἄπασον τῶν ἄλλως δυσπροσιτῶν ἐκ τῆς λιμνοθάλασσης ταῖς νῆσοις καὶ τοῖς χρυσοῖς καταψυγόν αὐτοῦ, τῶν κειμένων καὶ ὅλην τὴν ἀπὸ τῶν ἐξορίων του Ἀλφείδος μέχρι τοῦ Κατακόλου παραλίαν. Ἔλθε δὲ ἐστάρη ἐναντίον τοῦ Χλουμυοτσού (Castel Tornese) ἐνθα ὕπισθεν τῶν ἐν νῦν ἀρίστα διατηρομένων τείχων τῆς Γαλλικῆς ταύτης ἀξιοπόλεως, ὅτις ἐπιείξετο μονὸν ὑπὸ λεωφόρου, ὑπὸ τὸν δευτερότοχον υἱὸν τοῦ γηραιοῦ Σισσόντος, τοῦ Μιχαήλ Σισσόνην ἀντείχον 1800 φυγάδες (ἐν ὡς 300 μάχιμοι ἄνδρες) μετὰ 8 χανονίων. Ἐπὶ τρεῖς ἐβδομάδας ἦμυόνοντο ἐνταῦθα τὰ παλληκάρια. Ἀπετείρα τις, εἰς ἣν προέβη ο Κόχραν, διὸς μετὰ τὴν ἀτυχὴ ἐμπροσθεν τῶν Ἀθηνῶν μάχην εἰχε καταρθώσει νὰ συνεννοήθη πάλιν μετὰ τῶν προκρίτων τῆς ᾽Γάρας, Σπετσών καὶ τῆς Ψαριανῆς παρακλάσεως (ὅτις ἀριστώς τότε ἀπώλεσε τὸν ἄρχοντα αὐτῆς ἄρχηγον Ἀπαστέλην θανόντα ὑπὸ ἐπιδημίας) ἐνα μονὸν μετὰ τῆς Ελλάδος καὶ τῆς Καρτερίας ἑπιτιθέμενοι ἐναντίον τῶν παρὰ τὴν Γλαρέντζαν Αιγυπτιακῶν πλοίων, ἐφ’ ὥν ἡλπιζεν ὅτι ἐμελέε νὰ εὑρῇ τὸν Ἰδραίμ μὲ
εἰς βοήθειαν τῶν 'Ἡλεῶν, ἡ ἅπιως, λέγομεν, αὕτη ἀπέτυχεν ἐντελῶς (15) 27 Ματθαίο καὶ τὰς ἐπομένας ἤμερας). Ἔγανετο δὲ καὶ βραδύτερον τοῦ δέοντος ἢ ἐπιχειρήσεις, διὸτι οἱ Αἰγύπτιοι εἶχον ἐν τῷ μεταξὶ (5) 17 Ματθαίο εξαντλήσει εἰς παράδοσιν τοὺς ὑπὸ δύσης βασιλείους ἐν Χλουμεντίῳ ᾿Ελλήνας.

Ὁ ᾿Ισραήλ, οὖ ἐγὼ ᾿Αττικὴ προέλασις μετὰ δυσαρεσκείας ἀνεμένετο τότε ὑπὸ τοῦ Ρεσῖτ πασσᾶ, μετάβη μετὰ ταῦτα εἰς Πάτρας, καὶ τῇ 25ῃ ᾿Ιουνίῳ ἔριχετο εἰς Ρίον, καὶ ἔλαβεν ἐνταῦθα 3000 ἕως ᾿Αλβανίας ἀχθέντας νέως ἱππῶν πρὸς χρῆσιν τοῦ ἱππικοῦ αὐτοῦ. Ἀλλʼ ἡ ἄγγελλα τῆς πτώσεως τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ αἱ νέα ληστρικαὶ στράτευσαν τῶν ᾿Αράχων ἢρξαντο ὑπὸ τέλους νὰ κληρώσει τὴν ἀνταχώς τῶν ἐν τῇ βερεσίνικῃ ᾿Ηλεοποννήσῳ ᾿Ελλήνων. Καὶ ὡδὴ ᾿Ονέκος, ὁ ἀπὸ Ζουβατίου, ὁ πλαρχηγὸς δευτέρας τάξεως τῆς ἐπαρχίας Πατρῶν, ἔδωκε τὸ σύνθημα τῆς φανερᾶς ἀπὸ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ ἀγώνας ἀποστασίας.

Ὑπέταγη οὖτος εἰς τὸν πασσᾶν, ως πρότερον μετὰ τὴν πτώσιν τοῦ Ἔσωλγος οὐ Ρουμηλίται ἀρματωλοί, καὶ συγκρότησε στίφος μέλλων νὰ ἐνωθῇ μετὰ τῶν ᾿Αραβικῶν ταγμάτων, παρεκλήσεις δὲ τὸν ᾿Ισραήλ νὰ δοκιμάσῃ ἐν ἀρχῇ τῆς δὲ ἡπιστέρου συστήματος καθυστέρου, ψευδόμενως τῶν στρατῶν, καταβάλλων τὸ ἀντίτιμον τῶν χάριν τοῦ στρατοῦ λαμπροκομίουν ἀπὸ τοῦ τόπου ἐπιτιθεῖται, καὶ συνετέλεσε συνοδεία ἐνα νῦν καὶ αἱ ἐπαρχίαι Πατρῶν, Βοστιτῆς, Γαστινῆς, Πύργου καὶ αὐτῶν τῶν Καλαβρών ὑποταχθοῦν κατὰ μέγα μέρος καὶ λέονταν ἀμνηστεύειν.

Τὰ πράγματα ἔλαβον ὁμίλων σιγυνώδης εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. Διὸτι κατὰ τῶν αὐτῶν χρόνων ἐναντίγκηται καὶ νέα τις μεγάλη ἐπιχείρησις τοῦ λόρδου Κόχρον. Οὕτως ἐπιστρέφει περὶ τῆς τέλη Ματθαίο ἀπὸ τῶν υδάτων τῆς Γκρεντίκας, ἐναχθυβεῖς δὲ περὰ τὰ Κόβιρα δία τῆς μετὰ τοῦ στέλου αὐτοῦ ἐνώσεως 15 πλοίων ᾿Ελληνικῶν καὶ ὀκτώ πυροπληκτῶν, συνέλαβε παραχρῆμα τὸ σχέδιον νὰ στρατεύσῃ εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κανάρη καὶ νὰ καταστρέψῃ τὰς νέως παρακεκάθες τῶν ἀντιδιακισίως καὶ τῶν ναυτικῶν. Ἐφοῦ δὲ ἐν Ἑπτάσιν ἡξίησα τῶν
ἀριθμὸν τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων μέχρι 22, ἀπέπλευσεν ἐν τῇ διεργασίᾳ τοῦ στόλου αὐτοῦ, ἀκολουθοῦμενος ὑπὸ τοῦ Μιαούλη τῇ 30)11 Ἰουνίου διευθυνόμενος εἰς τὸ Δέλτα καὶ τῇ 4)16 Ἰουνίου ἀφίκετο ὑπὸ σημαίαν Ἀὐγυπτίας πρὸ τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ ἦπατήσε τοὺς Ἀιγυπτίους πράγματι ἐπὶ τινας ὀθραῖς. Τῇ πρώτῃ δὲ τῆς 5)17 Ἰουνίου ἀναγωρισθεὶς ὑπὸ τῶν πρωφῶν εἰς βριχῶν τὴν Ἀιγυπτίαν 22 κανονίων φεύγον πρὸ αὐτοῦ καὶ ἑξοκείλαν πρὸς τὴν ἀκτήν τοῦ λιμένος. Καὶ τοῦτο μὲν καταστράφη διὰ δύο πυρπολικῶν καὶ ἡ «Ἔλλας» ἔλεισε τὸ στόμιον τοῦ λιμένος. Καὶ νῦν ἐμελλον, ὡς εἰσπλεύσουμεν εἰς τὸν λιμένα τὰ λαοτὰ πυρπολικά: ἐπειδῆ δὲ οἱ Ἀιγυπτίοι, δὲν ἤσαν παρεσχευασμένοι εὐθὺς εἰς ναυμαχίαν, ἡδύναντο οἱ «Ἔλληνες» νὰ ἐπενέγκουσιν αὐτοῖς φοβηράν καταστροφήν. Ἀλλὰ κατὰ τὴν κρίσιν στιγμῆν ἀπέδαλον οὕτω τὸ θάρρος, ἐπῆλθε δὲ πρός τοῦτος καὶ ἡ νημεῖα καὶ διὰ τοῦτο ἔμειναν ἁπαρακτοὶ μέχρι τῆς πρώτης τῆς 6)18 Ἰουνίου. Ἀλλὰ νῦν ἦναγκάσθη δ ὁ Κόχραν νὰ ἀποπλεῦσῃ ταχέως: διότι ἔθεσεν μὲν ἐγνώσθη νῦν ἦτο οἱ καλοὶ Ἔλληνες, ἀπειθήσαντες, ὡς πάντοτε, εἰχόν λάβει τροφᾶς ἀρκετοῦς σωχής εἰς 40, ἀλλὰ εἰς 18 μόνον ἡμέρας, ἐξ ἄλλου δὲ νῦν αὐτῶς ὁ Μεχμέτ Ἀլής ἐμπλεως γενόμενος ὁργῆς, αὐτὸς μετὰ 22 ἱσχυρῶν πολεμικῶν πλοίων ὄρμησεν ἐναντίον τῶν Ἔλληνων. Ἀλλὰ ἐπειδὴ τὰ Ἀιγυπτιακὰ πλοῖα ἀπέλευσεν μόνον ἦσαν παρεσχευασμένα εἰς πόλεμον καὶ οἱ ἄρχηγοι αὐτῶν ὄλγην εἰχόν διάθεσιν νὰ ἐνεργήσωσιν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Ἔλλάδας, διὰ τοῦτο εὐλαβεῖς μόνον ἡκολουθησάντων τοὺς Ἔλληνας μέχρι Ρέδου καὶ ἠφίκαν τὸν Κόχραν νὰ ἐπιστρέψῃ ἀμαχητικὸ πρὸ τὸν Πόρον. Ἀλλὰ οὕτω ὁ Ἄγγλος ναιώρχος ἀπόλυτα πάσαν ὑπόλευσῃ παρὰ τοῖς Ἔλλησι. Νῦν χωρὶς νὰ πταίῇ αὐτός ἀπέδησαν αὐτὸ τὰ πράγματα ἀτυχή, ὅπως πάντοτε εἰς τὸν συναγεματάρχην Φανέρου. Καὶ τοῦτο οἱ ναυτικοὶ Ἔλληνες, καὶ αὐτῶς ὁ Μιαούλης, ἠθεόρουν αὐτῶν, εἰ καὶ ἀδίκως, ἀπλῶς ὡς «ἡρωα λόγων». Ἡτο δὲ τῆς 30)12 Ἰουλίου ἀπέπλευσεν αὐτός ἀπὸ Πόρου, ἦν εἰς τὸν ἄνε καὶ τὸν Ἀιγυπτίων περὶ πληρο διατάξῃ κατὰ σύστημα ὁμοόρμορφον τὴν διοίκησιν τῶν νῆσων καὶ διεύθυνῃ καὶ τὸ ταμεῖον τοῦ ναυαρ-
'Απευθεία τῶν Ἀλυττίων πρὸ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου

χεῖρα τὰς προσόδους αὐτῶν, πανταχοῦ εὑρέν ἀντίστασιν καὶ φανερῶν ἀπεθείαν. Ἡφαίστεο δὲ τὸ δυσκατόρθωτον νὰ συγκρατήσῃ τι λεγεῖ οἱ Ἑλληνες ἐν τῇ Ἐθέλονιαν μεγάλην ἀπαρτοῦσα καὶ γλυκέρως ἀμοιβομένη ὑπηρεσίᾳ τοῦ στόλου τοῦ κράτους· ἢ πειρατεῖα ἐπονεῖτο διαρκῶς φρυγικοδεστέρας προσόδους.

Ἐν τῇ γεννυτῇ ταύτῃ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν ἐπελθοῦσα καταπτώσει τῆς δυνάμεως τῶν Ἑλλήνων ὁ γηραῖος Κολοκοτρώνης ἀπεστάλκει ἐκ τῆς Πελοποννησίας παραδίδοντος ἐπὶ τῆς τοῦ Νενέκου ἀπασταλιᾶς, ἵνα ἐπιτύχῃ ἐν τῇ γελοῖα ἀποτυχίαν, ἐπάστρεψε τὸ πρόσωπον αὐτῶν ἀποφασιστικῶς ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ῥύμου. Ἡσυχεύει δὲ μετά τῶν παλληκαρίων αὐτῶν πρὸ τῶν Ἀγ. Γεωργίου (Φλοίντα), πρὸς ἀπόκρουσιν τῶν Ἀράδων, καὶ ἐνετέθη ὁ μὲν διὰ θαρραλέας παρατρόπειας, τὸ δὲ καὶ δὲ ἀπειλής ἐκάλει εἰς τὰ διπλα τοὺς Πελοποννησίους πασῶν τῶν τάξεων: Ἰλία φάλαγξ ὑπὸ τινα τῶν Πετυμεζαίων ἐπέμφθη ἐναντίον τοῦ Νενέκου. Καὶ ὁ μὲν Νικήτας διετάχθη νὰ μεταβῇ εἰς Μεσσηνίαν, ἵνα ἀπειλήσῃ τὴν δασίν τῶν στρατιωτικῶν ἐργασίων τῶν Ἀλυττίων, ὁ δὲ Γενναίος καὶ ὁ Βλατοῦτας μετέβησαν εἰς τὰ μεσόγεια τῆς Πελοποννήσου. Ὁ δὲ Κολοκοτρώνης προσήγαγε πρὸς ἐκείνους τοὺς ἐκ Κορινθίων ὀλύτας καὶ ἐξάδικες πρὸς τὴν λίμνη Φενεδοῦ καὶ ἐνετέθη ἐπὶ τῇ ἐπικλήσει ὑποθέλας, ἵνα ἀποτυχίαν αὐτῶν ὑπὸ τοὺς Μοναχοὺς τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ἐπέφησε πρὸς θεοθείειαν 500 μαχητὰς ὑπὸ τινα Πετυμεζαίν. Ὅτε λοιπὸν ὁ Ἰερατίς πασαρικός, καταλιπὼν τάγμα στρατοῦ ἐν Πάτραις ὑπὸ τὸν Δηλή Ἀχμέτ, ἔμυθεν ἐκ Πατρῶν μετὰ 6000 στρατιωτῶν καὶ τῶν παλληκαρίων τοῦ Νενέκου (17) 29 Ιουλίου ἐναντίον τῶν Καλαδρώτων, ἵνα καταστρέψῃ τὸ δόχυρον ὑκατηρίου τῶν μοναχῶν (αὐτὸς ὁ Νενέκος ὑδηγήσει τῶν πασαρίων, διὰ κρυπτῆς ἑδοὺ, μετὰ 3000 ἄνδρων εἰς τὴν πνευματικὴν ἀκρόπολιν τῆς Πελοποννήσου), εὑρεί τῇ 23) 5 Ιουλίου τὸ μὲν μοναστήριον καλῶς ὑκατηρίου, τοὺς μοναχοὺς δὲ καὶ τὸ παλληκάρια τοσοῦτον εὐτόλμους τὴν θέσιν τόσον ἐρμυνήν, ὥστε πάσαι αὐτὸς ἐπὶ αὐτῶν γενόμεναι.
ἀποπειραὶ ἵνα ἐπιτεθῇ κατ' αὐτής, ἔμειναν καθ' ἐλοχληρίαν ἀ- 
teleosφόρητοι.

"Ενὴ ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦτου ὁ Νενέκος καὶ ὁ Δελῆ Ἀχμῆ 
katά τὸν μήνα Ἰουλίου ἐμάχοντο ἐν τῇ ἑπαρχίᾳ Βοστίτζης μετὰ 
tὸν ὑπαρχηγὸν τοῦ γηραιοῦ Κολοκοτρώνου, οὗτος δὲ πρὸς τὸ 
μέρος τοῦτο ἐπέσχε. τὴν τῶν Ἠλλήνων ἀποστασίαν, ὁ Ἰδραίμ 
aυτὸς ἐτράπη πρὸς νότον, ἵνα ὑποτάξῃ νῦν τὴν περὶ τὴν Καρύ- 
tαταν χώραν. Ἄλλα καὶ ἐνταῦθα τὰ τάγματα αὐτῶν εὑρὼν ἀ-
potelesmatικὴν ἀντίτασιν παρὰ ταῖς ὑπὸ τὸν Γενναίον καὶ Πλα-
pοῦταν Ἐλληνας μαχηταῖς καὶ ὁ Πασαζὸς οὐδὲν τὸ γε νῦν ἡ-
νύνθη να διαπράξῃ ἢ να ἐπιστίτῃ ἀπλῶς τὴν Τριπολιτσίαν καὶ 
περὶ τά μέσα Ἰουλίου να ἀνοίξῃ τὴν πρὸς τὴν Μεσσηνίαν ὅδον. 
Ἄλλα πανταχοῦ ἔνθα ἐστρέφε τὰ νύτα αὐτῶν ἐφόσον «κατὰ τὰ 
πλάγια αὐτὸ ὡς καὶ ἐν τοῖς νύτοις ἔνσολοι Ἐλληνες ὡς μύ-
κητες ἀπὸ τῆς γῆς». Ὁ χρόνος τῶν καρπῶν ἐπιτυχῶν αὐτῶν 
eixe παρέλθει πλέον.

Τέλος ἡ σπουδαιότης τῶν δεινών τοῦτων τοπικῶν πολέμων συν-
ekentrou̱το ἐν τῇ βορειοδυτικῇ Πελοποννήσῳ, ἔνθα περὶ τὰ τέλη 
tὸν Αὐγοῦστον ὁ Δελῆ Ἀχμῆ δύηλανε μετὰ τοῦ Νενέκου τὴν 
Ἀχαΐαν, ἵνα ἄποκομίζῃ τὴν συγκομιδὴν τῆς Κορινθιακῆς στα-
φίδος, ἄλλα καὶ ἐν Καυκαρίᾳ, ἐγγὺς τῆς Βοστίτζης, ἀπεκρο-
οθῆ ὑπὸ τοῦ Πλατοῦτα (30)11 Σεπτεμβρίου), ὡς καὶ ἐν Δήμῃ 
παρὰ τὸν Ἐρύμανθον (νοτίως τοῦ ὄρους Ὡλένου) ἀπεκροοθῆ ὑπὸ 
tὸν Γενναίο, καὶ ἢ Ἡλίς ἡσπάσατο αὐτῆς τάχιστα τὸν ἁγιῶνα 
tῆς ἐπαναστάσεως. Ἐξ ἄλλου δὲ καὶ ἐν τῇ νοτιοδυτικῇ Πελο-
pοννήσῳ ἢ αὐτῇ ὑπήρχε καὶ ὑπὶ τὴν ἐποιίν ταῦτῃ σπουδαίο-
tῆς. διότι ἐντυθα ὁ Ἰδραίμ πασαῖς ἑγγιμένετο παντὶ τρόπη 
ἱνα ἐπὶ τέλους καθυστηρίζῃ ὀλοσχερῶς τὴν νοτίαν Ἀρκαδιῶν. 
Τότε αὐτὸς ὁ Κολοκοτρῶνης ἔσπευσε πρὸς νότον, ἵνα ἐνισχύσῃ 
tὸν παρὰ τὸ Δευτέριον δεινῆς παλαιότατος Νικήταν καὶ μετὰ 
χίλιων παληκαρίων παράσχημα βοήθειαν τοῖς Μεσσηνίοις, ὑπὲρ 
The μετεπέμβατο καὶ Μανιάτων ἐπικουρικὰ στρατεύματα, ἐγκα-
tεστάθη δ' εἶτα περὶ τὸν 'Αρμυρόν περὶ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου. 
Μεθ' δ' ἐκα ταῦτα λεῖν ἔτη ἐπικίνδυνος τῇ 'Ελλάδι ἦτο ὁ
'Ιδρατι. Τῇ 19)31 'Ιουλίου νέα μεγάλη δύναμις ναυτική τοῦ Μεχμέτ Αλή, συγκειμένη ἐξ 92 πλοῶν, (ἐν ὣς ὑπήρξον 51 πολεμικά πλοῖα) ἐξέπλευσεν ἐκ τῶν Αἰγυπτιακῶν λιμένων, καὶ ἀγομένη ὑπὸ τοῦ Καπουδάνβευ καὶ τοῦ Μουχαρρεβίδου, διὰ Ράδουα καὶ Κρήτης ἀφίκετο τῇ 26)7 Σεπτεμβρίου εἰς τὸν λιμένα τοῦ Νασαρίνου. "Ὁ στόλος σύντομα ἤγαγε ἐπὶ αὐτὸν 4000 νέους στρατιώτας, ἀφθονιστάς προμηθείας τροφῶν καὶ ἐφοδίων πολεμικῶν, καὶ ἐν ἑκατομμύριον δολάριων. Γενικῶς τότε ἐπεχράτει πόδας διὸ ἢ κρατεῖ ἄκατη δύναμις, ἐνυσσομένη μετὰ τῶν 28 χιλ. μαχητῶν τοῦ Ἰδρατι, ἔμελλε κατὰ τὴν τελευταίαν ἐτὶ στιγμήνα καὶ κατενεχθεὶ σταχυίαν καὶ ὀλθρίον πληγήν έναντίον τοῦ Ναῦπλίου καὶ τῶν ναυτικῶν νήσων. "Εσπευσίας τινὲς μετονομάζει, ἐς ἀγωνιζόμενος ὡρατο νεώτερος ὁ Κόχραν, καὶ αἱ προτροπῆς αὐτοῦ δηλοῦν ἐπαναληφθεῖσα λειτουργεῖ στρατεύεται τῶν Σαμίων κατὰ τῶν "Ἀσιατικῶν παραλλάκατο ἢ ἐκ τῆς "Ελλάδος" καὶ τῶν "Σωτήρος" σύλληψις Αἰγυπτιακῆς τινος κορδέττας καὶ μιᾶς σκοποῦς Τυνησιακῆς (γενομένη τῇ 20)1 Αὐγούστου ἔγγυς τῆς "Γλαρεντίσας" δὲν μετεβάλλον οδόμας την θέσιν τῶν πραγμάτων. "Ἀλλα τότε ἀκριβῶς ἐπενέθη σωστικῶς ἡ Εὐρώπη".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

'Ἡ μεταξύ Ρωσίας, ‘Αγγλίας καὶ Γαλλίας συνομολογηθεῖσα Λονδίνης συνδική τῇ 24)6 'Ιουλίου.—"Οδηγείται περιφρεῖεται εἰς τοὺς ἐν Μεσογείῳ σταλάρχοι.—"Ο θάνατος τοῦ Κάννιγκ.—"Η ἐπίταξις τῆς μεταξύ τῶν συμμάχων Δυνάμεων καὶ τῆς Πύλης διαφορᾶς.—"Η τῇ 13)25 γενομένη μεταξύ τοῦ Ἰβραίμ πασσαὶ καὶ τῶν συμμάχων ναυαρχῶν συμφωνία.—Νέον πολεμικὸν σχέδιον τῶν "Ελλήνων.—Νέα τοῦ Χάστινγς παρὰ τὸ ἐπίσειον τῆς "Αμφίσσης κατὰ θάλασσαν νίκη.—"Φραγμόδεν ὑπὸ τῶν Αἰγυπτιῶν ἀφήμονες τῆς Μεσογείας.—"Ἡ ναυμαχία τοῦ Νασαρίνου.—"Ράξις τῆς τριπλῆς συμμαχίας πρὸς τὴν Πύλην.—"Ὁ Ρωσοτουρκικά.


'Η διπλωματικὴ θέσις τοῦ 'Ελληνικοῦ ζητημάτος ἀπὸ τῆς εἰς τὸ ἐξώμιμο τοῦ Ρείζ ἐφέντη ἀνάδου τοῦ Περτέβ ἐφέντη καθιστάτο διηνέκες χείρων ὡς πρὸς τὴν Πόλην. 'Εγὼ αὕτη ἐν διηνεκεί διατελοῦσα πρὸς τὸν Ρώσον προσευθέντη ἐρείδ προέδρη ἐπὶ τέλους μέχρι τοῦ νὰ ἀνακυνώσῃ τῇ 289 'Ιουνίου διακήρυξεν τινὰ (Μπεγιανναμές) ἀπορρίπτουσαν ἀπὰξ διὰ παντὸς πᾶσαν ἕξιν ἀνάμηξεν ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ῥαγάδες σχέσεως τῆς Πόλης ἑ.

1. Ο Μπεγιανναμές (δήλωσις) ἦτο ἐμμέσος ἀπάντησης εἰς τὴν τῇ 23)4 'Απριλίου 1827 πρὸς τὴν Πόλην ὑπὸ τῶν πρέσβεων Ἄγγλως καὶ Ῥωσίας γενομένην ἐπίσημον τῇ Πόλη ἀνακυνώσων τοῦ Πρωσοκόλλου τῆς Πετρούπολεος (23)4 'Απριλίου 1826) Εἰς ταύτην ἦ τοῦ Περτέβ ἐφέντης δὴ ἥθησεν, καθαίρεσιν, ἄνα δοκήσῃ, ἐν διήνεκειν καὶ ἀνακυνώσῃ ἐπιπέδων. 'Επειδὴ δὲ οἱ δύο πρέσβεις ὑποστηριζόμενοι καὶ ἐν τῷ Γάλλου πρέσβειον ἄμεσον ζητοῦντες ἀπάντησιν, ὑ τοῦ Περτέβ ἐδικεῖ τέλος τῇ 289 'Ιουνίου ἀπάντησιν, ἦ τοῦ ἄνοιαν ἄριστος Πετεγιανναμέ ήτο. δήλωσιν ἵνα μὴ πανεῦρῃ ἄπαντες εἰς διακυνώσων, ἦ ἐθνοτεχνείς προσβλητικὴς τῶν δικαιομένων τῆς Πόλης καὶ υποστηρικῆς πρὸς τὸν Σουλτάνον. Ο Μπεγιανναμές οὕτως καταπολέμησε κυρίοις ἐς ἀπόκεισθαι τοῦ δημοσίου διεθνοὺς δικαιού τῆς ἀνάμεξιν ζώνον πρόσφορον ἐν εἰς ἀξιοθέατα ἀλλότρως καὶ διακυνώσων ἤτο τοῦ ἀνακυνώσῃς μίας ὑποβολείς εἰς σύστημα κοινωνικῶν, καὶ δια, ἐπειδή ἦ ἐνασφάλεις αὐτὴ δὲν ἦτο δυνατὸν καὶ πραγματοποιημένης ἀλλαγής ἦ διὰ τῆς εἰς μίαν ἀρχήν καθολικῆται λαοῦ κατὰ τὴν διαφοράν τῶν ἠδίκημον καὶ τοῦ παρακάθερος αὐτῶν, ἄροι ἢ φρονίμης τοῦ Παντοδυνάμου, διαμορφώσε τὸν κόσμον εἰς διαφόρας χώρας, εἰς ἐκάστης αὐτῶν προσδιορίσθη καὶ ἕνα κυρίαρχον, εἰς ὑπὸ τᾶς χειρᾶς ἀδικίας τῆς ἡμέρας τοῦ ἀπαίτης ἐξονάσης καὶ τοῦ ἀποκλίνειας εἰς τὸ κράτος αὐτοῦ λαοῦ καὶ διὰ τῶν ὑποτεκμείαν ἢ ἀπὸ τὸν οἰκουμένης ἀκανόνες καὶ καθολικὴς τὴν τάξεως τοῦ Σύμπαντος. 'Αλλ' ἦ στερεότης καὶ ἦ διάφορα τοιαύτη τοῦν τάξεως ἐξαρταίσθι πρὸς πάντων ἄπο τοῦ νὰ ἀπέρασην οἱ κυρίαρχοι ἀμοιβαίας πάσης ἀναμίσθης εἰς τὰ ἐσωτερικὰ καὶ τὰ ἰδιωτερα ἀλλήλων κράτη τούτοις ἐξ ἂν ἅλο τὸ καὶ ἦν ὑσιώδης αἰκατάρα τῶν μεταξὺ τῶν κρατῶν συνθηκῶν ἀποβλήτη ἐς τὴν φρονίμης τῆς θαυμαστῆς τούτης τάξεως ἀπὸ πᾶσας προσβολῆς καὶ εἰς τὴν στερέωσιν τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀσφαλείας λαοῦ καὶ βασιλείᾳ. Σημειώτερον ἐν τούτως ἐν τοῖς τοιαύτης προσβολῆς καὶ ἀμοιβαίας σχέσεως τῶν κρατῶν αἱ τοιοῦτοι
Μετατροπή του πρωτοκόλλου είς συνθήκην

συγχρόνως δὲ περιέχει καὶ τινὰ ἀστόχως λελογισμένην ἐναντίον τῆς Ρωσίας προσδοκήν, ἡ Ρωσία καὶ ἡ Ἄγγλια ἐνήργους προ- πολλοῦ κατέπειγόντως ἦν καὶ τὴν Γαλλίαν προλάβωσιν εἰς τὴν ἑκατον ἐν τῷ Ἑλληνικῷ ζητήματι ἐπέμβασιν.

Τὸ Γαλλικὸν ἀνακτοβούλιον, ἐφ᾽ ὑδε μεγάλην ἠθείαν ἠπαθὴν ὑπελεληνισμὸν τῆς δημοσίας γνώμης, ἀπὸ τοῦ τέλους ἠθὲ τού παρελθόντος ἐτους (1826), εἰς τραπεῖ τὴν τῶν δύο ἄλλων με- γάλων δυνάμεων ὅδον. Οἱ ἐν τῷ Κεραμεικῷ (Tuilerie) μά- λιστα εἶχον ἐμφανικῶς ὑποδείξει τὴν ἀνάγκην τῆς εἰς συνθή- κην ἐπίσημον μετατροπήν τοῦ πρωτοκόλλου (1'). Ἡ δὲ Ρωσία ξητούσα πάντοτε νὰ ἐκκαρπωθῇ ὑπὲρ ἑκατῆς ταχέως καὶ ἵσχυ- ρὸς τὴν τοσούτον πρόσφορον εἰς τὴν πολιτικὴν αὐτῆς διπλωμα- τικὴν ἐν τῇ Ἀνατολῇ συνδρομήν, συμφώνως πρὸς τὴν τοιαύτην πολιτικὴν αὐτῆς ἔζητε κατεπειγόντως τὴν ἑξεύρεσιν τρόπου κα- ναγάζοντος τὴν Πύλην εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῆς μελλοῦσης νὰ

συνάδονται εἰς τὰ συμφέροντα τῆς Πύλης κατὰ τὸ 1827, ὧδε ἐδόθη ὁ Μεγαλαναμετρ., δὲν εἶναι σύμφωνοι πρὸς τὰς γενικὰς πολιτικὰς ἀρχὰς τοῦ Ἰσλάμ, ἐφ᾽ ὑδε ἀστηρίζετο καὶ ἡ πολιτικὴ τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους. Τὸ Ἰσλάμ μίαν ἀναγκαία ἐπὶ γῆς πολιτείαν, τὴν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ δία τοῦ Προφήτην ἱδρυθεὶσαν, εἰς ἓν πρέπει νὰ ἐπαχθῶσι πάντες οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, καὶ εἰς μόνος νὰ ὑπάρχῃ βοσκεῖς καὶ κόσμος Μέγας ἐπὶ γῆς, σκέτο καὶ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἐν Οθωμανὸς μόνον Θεοῦ καὶ διάδοχος τοῦ προφήτην αὐτοῦ. Καὶ βεβαιώς οἱ Σουλτάνοι τοῦ ΙΣΤ', αἴωνος, οἱ συ- ναθρών ταῖς τουαίταις ἀρχαῖς ὁρμήσαντες πρὸς κατάκτησιν ἀπάσης τῆς Μυστικῆς, καὶ ἀντονύστε, εἰ δυνατόν, ἕστο τοῦ κόσμου νὰ ὑπαγόγων ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἰσλάμ καὶ τοῦ Χαλίφου, δὲν ἤθελεν ἐγκρίνει τὰς ὑπὸ τοῦ Περσέβ το 1827 ἔξαγγελείασις περὶ τῶν ἀμφιβασιῶν διακινομάτων τῶν κρατῶν καὶ λαῶν ἑθημόφος. Σ. Μ.

1. Ο τότε προϊστάμενος τῆς Γαλλικῆς κυβερνήσεως Βιλλέλ ἦτα ἡτα- στατο μελέτη, ἐζήτησε δὲ τὴν εἰς συνθήκην μετατροπῆς τοῦ πρωτοκόλ- λου καὶ διότι δὲν ἤθελεν ή Γαλλία νὰ προσδείξῃ ἀπόδειξις εἰς συνεννόησιν κυρίας Ἀγγλοσκοπίκης, καὶ διότι ἤθελεν ἐν τῇ συνήθη νὰ περιληφθοῦ- σιν ἀπασιν αἱ μεγάλαι δυνάμεις (καὶ ή Αιταρία δηλοντε καὶ η Πρω- σία). Η Ρωσία ένεχριν τὴν μετατροπήν, άλλας ἀπήτησεν ἢν ἐν τῇ συνήθη καθορισθῆσαν καὶ αἱ πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς συνήθης αἰτηθοῦτης κατανεώσιμαι κατὰ τῆς Πύλης, εἰ περιτοιοεὶ ἀνήκασας, ἐνέργεια, ἢς ἄχον ἐδέξητο ἔοι νοὶ. Σ. Μεταγάσιον δὲ ὑπὸ ὁ Βιλλέλ ἦτα δρον τῆς με- τατροπῆς τοῦ πρωτοκόλλου εἰς συνήθην ἐθετο καὶ τὴν δια τῆς συνήθης τούτης ἀπαγορίσασιν τῆς ἀρεσφολούς τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους. Αὐτὰ τῶν δρον τοῦτον ἀπερίφησιν Ἑγγέλια τε καὶ Ρωσία. Σ. Μ.
συνομολογηθή συνθήκης. Μάτης θνήν ο δράκης Μετερνίκος, οδη διπλωματία είρησαν τότε ἐν Ἀνατολής συστηματικός προς ἐξομάλυνσι πασών τῶν μεταξὺ τοῦ Μαχμουτ Β’ καὶ τοῦ Μεχμετ Ἀλή διαφορών, ἦν οὐτί ταχέως ὡς εἰκὸς ἐπιτευχθῆ ἢ τῶν Ἐλλήνων ταξεῖν ἢττά, μάτην, λέγομεν, ὁ Μετερνίκος παντὶ σθένει ἀπέτρεπε τὰς Δυνάμεις ἀπὸ χρήσεως βιαίων πολεμικῶν καταναγκαστικῶν ἐνεργειῶν καὶ ἐξήτην νὰ διαβάλῃ τὴν τοῦ Κάννικας πολιτικήν ὡς ἐπαναστατικήν. Αἱ τοῦ Μετερνίκου ἐνεργείαι εἰχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν φανερὰν ἐν τῇ Ἀνατολικῇ ζητήματι ἀπομόνωσιν τῆς Ἀδριανάντας καὶ δὲν ἐξώλυσαν ἦν ὅπερ τῶν Ἐλλήνων συνθήκης, ἥ τὸ σχέδιον ἀνετείη ἐς τὴν Ἑλληνικὴν διπλωματίαν ὁ ἐπεξεργασθὲν ἀκολούθως ὑπὸ τοῦ Κάννικας καὶ συντακτὶν ἐν νέοις συνωθὸτα ταῖς προτάσεις τῆς Ρωσίας, ὑπογραφῇ τέλος ἐν τινὶ ἐν Λουδίνῳ τῇ 24) β’ Ἰουλίου συγκροτηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἀντιπροσώπων Ρωσίας, Ἀγγλίας καὶ Γαλλίας συνδιασκέψεως. Ἡ νέα τριπλὴ συμμαχία ἐτελεσθῆ ἐπάγωματι. Εἰς ἀμφότερα τὰς διαμαχόμενα μέρη ἐμελλὲ νὰ προταθῇ μεσολάβησις καὶ πρὸς πάσης ἄλλης διαπραγματεύσεως ἀνακωχῆ. Ἡθελῶν δὲ αἱ Δυνάμεις νὰ ἐγγυηθῶσι τῇ Πύλη τήν ἐπὶ τοῦ συστηθησομένου ὑποτελοῦσας κράτους χυριαρχῆταν τῆς Πύλης. Εἰς τὸς Ἐλλήνας παρέχετο διὰ τῆς συνθήκης αὐτόσων κυβέρνησις ὑπὸ  

1. Τὸ πρῶτον σχέδιον συνθήκης ὑπελήφθη ὑπὸ αὐτῆς τῆς Ρωσίας, ἑκατονήμενον τῇ ἀπὸ 10,22 Ιανουαρίου διανύσατο τῷ Ἱσσαυλόπολι πρὸς τὸν Μετερνίκον. Τὸ σχέδιον τούτο περιελάβαμεν τοὺς ὑ ὅρους τῆς πρωτοκόλλου τῆς Πετρούπολεως, προσέθετο δὲ τέσσαρα νέας ὅρους, ἀναφορικοὺς ἐς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐν τῇ πρωτοκόλλῳ καθορισμοῦ νων. Τὸ σχέδιον ἀνεκοίνωσεν ἡ Ρώσα καὶ πρὸς τὰς άλλας Δυνάμεις, ἡ δὲ τῆς Γαλλίας ἀπάντησε περιελάβαμεν καὶ τὸ Γαλλικόν σχέδιον. Σ.Μ.  

2. 'Ἡ λέξεις, ἡ μεταφράζομεν ἐνταῦθα χυριαρχία, εἶναι ἐν τῇ χαιρετέρᾳ Συμφωνεία, ἢ χρῆται δὲ συγγραφείς ἐνταῦθα ὅρθος. ἀλλ' ἀντίφασις πρὸς τὰς προτάσεις τῇ λέξει δοθείας ἐρμηνείας. Σκοπεούμενον δὲ περὶ ἐγγύησεως δοθησθεῖσης τῇ Πύλῃ ὡς πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν 'Ελλήνων χυριαρχικῶν δὲν ἐγένετο λόγος ἐν τῇ συνθήκῃ, ὡς συγχρόνως καὶ πρῶτα λέγει ο συγγραφείς: πρόκειται περὶ ἐγγύησεως, ἡ ἀναλάβοντον αἱ Δυνάμεις ὡς πρὸς τὴν αὐτονομίαν τῆς Ἑλλάδος. Ὄς πρὸς τούτο ἐν τῇ συνθήκῃ ἐγγυῶν δὲ τὴν τοιαύτην ἐγγύησιν ἐκείνην μόνῃ ἐν τῶν συμμαχῶν αὐτῶν ἢδύνατο νὰ ἀναλάβωσιν, ὃς ἔθεσαν τοὺς ἀντικτόν καὶ συμφέρον. Σ.Μ.
ἀρχάς ἐλευθέρας, ἀλλὰ μὴ ἐπικυροομένας ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου. Ἐν τῇ συνθήκῃ καθωρίζετο ὅτι οἱ Χριστιανοὶ καὶ οἱ Τουρκοί έμελλον νὰ καταλείπωσί τὰς κτήσεις αὐτῶν ἐπὶ ἀποζημιώσει. Ὁ καθορισμὸς τῶν ὁρίων τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἀφετέρου εἰς περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Παρηγοροῦντο δὲ οἱ Δυνάμεις πάσης τῆς ἐκ τῆς διακανονισεως ταύτης τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν πραγμάτων κάρπωσιν ἰδιαιτέρας πολιτικῆς δυνάμεως καὶ ἰδιαιτέρως ἐμποτικῶν δικαίωματος. Ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν περαιτέρων πολιτικήν καὶ στρατιωτικήν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων τούτων ἰδιαιτέραν σπουδαίτητα εἶχον οἱ μυστικοὶ δρας τῆς συνθήκης. Ἐν τοῖς δροίς τούτοις καθωρίζετο ὅτι αἱ Δυνάμεις έμελλον νὰ συνάψωσιν ἐμποτικὰς σχέσεις πρὸς τοὺς Ἑλλήνας καὶ ἰσορίσωσι προβεβηκότης πράξεως παρ' αὐτοὺς καὶ νὰ δεχθῶσι τοὺς πρὸς αὐτοὺς ἀποστελλόμενους πράξεως τῶν Ἑλλήνων. Ἐὰν ἡ Πόλη ἢ οἱ Ἑλλήνες ἐντὸς προθεσμίας μηδὲν δὲν ἔδεχοντο τὴν ἀνακωχήν, αἱ Δυνάμεις έμελλον νὰ κηρύξωσιν εἰς ἀμφοτέρας τὰς μέρη ὅτι αὐτίκη, ἵνα ἐπιτύχωσιν τοῦ σκοποῦ αὐτῶν, έμελλον νὰ προβείωσιν εἰς τὰς ἀνω περιστάσεις προσφόρας ἐνεργείας, διαβεβαιωμένων τῶν προσηκουσῶν ὡς πρὸς τοῦτο ὀδηγῶν καὶ εἰς τοὺς στόλαρχους τῶν ἐν τῇ Ἀνατολῇ Δυνάμεων. Καθ' ἦν περίπτωσιν αἱ ἐνέργειαι αὐτίκη ἤθελον δέχονται ἀνεπαρκείς, τὸ ἔργον τῆς εἰρηνεύσεως τῆς Ἑλλάδος ἔμελλε νὰ ἐξακολουθήσῃ διὰ θυσίας συνεννοήσεως τῶν ἐν Δονδίῳ ἀντιπροσώπων τῶν τριῶν Δυνάμεων κατὰ τὰς καθορισθέντας ἡδὴ βάσεις. Τὸ ἡμέρα ἤτοι τῶν ἡμέρων οὗ ἤτοι δυνατὸν νὰ ἀναγκασθῇ ἡ Πόλη, διὸτι ἦτο καταφανεστάτον, ὅτι αὐτὴ μόνον ἔμελλε νὰ παράσχῃ σοβαρὰς δυσχέρειας, νὰ δεχθῆ ἡ ἀνατροπὴ τῶν Δυνάμεων, χωρὶς νὰ διακραχθῶσι αἱ τούτων πρὸς αὐτὴν εἰρηνευτικὰ σχέσεις. Καὶ οἱ ἐν Ἀνατολῇ δὲ στόλαρχοι τῶν Δυνάμεων εἶχον τελείαν πεποίησαν ὅτι ἐν τῷ ἡμέρατι τοῦτῳ θάττων ἡ βραδεία τὰ πυροβόλα ἔμελλον νὰ λαλήσωσι τῶν δριττικῶν λόγων.

"Ὅτι η τοιαύτη περίπτωσις «ὁ ἐσχάτος ὁδὸς λόγος τῶν μα- σιλέων (ultima ratio regum)» πράγματι λίγον σοβαρῶς ἔμελλε νὰ ἐπέλθῃ, τοῦτο πάντες οἱ γινώσκοντες τὰ πράγματα ἄνωθεν
σαφώς ἐκ τῆς ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς θαλάσσαις σωρεύσεως Ἐδρω-

παῖσιν πολεμικῶν δυνάμεων καὶ ἐκ τῶν δοθεισῶν εἰς τοὺς συμ-

μάχους ναυάρχους ὀδηγίων. Ῥωσικὸς στόλος 20 πλοίων ὑπὸ τὸν

ναυαρχὸν Σινιάδιν ἦδη πρὸ τῆς ἐπισήμου ἐν Λονδίνω συνομολο-

γήσεως τῆς συνθήκης ἀπῆρεν ἀπὸ Κρονστάδνης, ἔχουν ἐντολὴν

νὰ πέμψῃ εἰς τὸ Αἰγαίον πέλαγος τὸ γε νῦν ἀπὸ Πλυθμοῦθης

4 πλοία γραμμῆς 1, 4 φρεγάτας καὶ δύο βρίσκεται ὑπὸ τὸν ὕψος

ναυαρχὸν κόμητα Χάϊδεν 2, ἀρξάμενον τοῦ πλούτος τῆς Αὐ-

γούστου. Ὁ δὲ Κόδριγκτων καὶ ὁ Δερμῦν νῆλαν ἐν τῷ ἐντὸς ἑνὶ

σχεδίᾳς. ἔν τοῖς πρὸς τοὺς στολάρχους ὀδηγίες, τοῖς καθορι-

σθείσαις ἐν Λονδίνῳ τό 30/12 Πουλίου, εἰχή θεωρήθη καὶ ἡ χρῆ-

ς τῶν βιαίων ἐνεργείαν ἐναντίον τῆς Τουρκίας ὡς ἐνδέχεσθαι

καὶ ἀναγκαία. 'Εὰν οί «Ελληνες ἐδέχοντο τὴν ἀνακωχὴν, ἢ δὲ

Πόλη ἀπέρριψεν αὐτὴν, ἐν τῇ ἑπτά περιπτώσεω: ἔπετρεπτο τοῖς

ναυάρχοις νὰ περιέλθουσιν εἰς τιμικοῖς σχέσεις πρὸς τοὺς "Ελλη-

νας, ἀλλὰ καὶ νὰ κυνύσα τόπος τῶς τῆς Ἑλλάδας ἀποστολῶν καὶ

Τουρκῶν γενομένας εἰς Ἐλλάδα ἀποστολὴς στόλων καὶ πολεμικοῦ

δικτού. Εἰς ἑκρίμων πράξεις ἀπ’ ὑπεθέεις πρὸς τοὺς Τούρ-

κους ἔδει νὰ μὴν περιέρχονται οἱ ναύαρχοι, ἑκτὸς ἐὰν εἰ Ῥωσίας

ἐπέμενον νὰ διατηρήσουν διὰ τῆς βίας τῶν διακοπτομένων πό

τῶν ναυάρχων συγγραφευνίας αὐτῶν. 'Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἐν τοῖς ὀδη-

γίαις δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ προνοήσωμεν πᾶσαν αἱ δυνάται περι-

πτώσεις, διὰ τοῦτο κατάληξαν εἰς τοὺς στολάρχους καὶ εἰς τὴν

ἐκδίκαν αὐτῶν κρίσιν στάδιον ἐνεργείας δόνον εὐρύτερον. Καὶ ἐκ

τῆς τοπικῆς ἐλευθερίας κρίσεως τῶν ναυάρχων ἐπήλθεν εἰς τὴν

μεγάλην ἐν τῇ Μεσσηνίας παραλλήλος καταστροφή.

Τάχιστα ἐγένετο ἡμᾶς ἐν ὅπλως διὰ διπλωματικῶν ἐν Πέ-

ραν καὶ ἐν Ἁλεξανδρείᾳ ἐνεργείαν συνέβη ἢτο δυνατὸν νὰ κα-

ταρθήσῃ. Ἡ Πόλη ἤφιξεν ἐστὶν ὑπερήφανε ἀνένδοτος. Ὅτε τῷ 4)16

Ἀγγέλου ὁ προσέδωκε τῶν συμμάχων Δυνάμεων, ὑποστηριζό-

1. Rosen, σ. 40—12. Finlay, σ. 171. Mendessohn—Bartholdy, ἔ-

412—147. V. Prokesch-Osten, τόμος 2 σ. 145—154. Τόμος 5 σ. 49—


2. V. Prokesch-Osten, τόμος 2 σ. 131.
μεναι υπο του Πρώσου πρόσβεσω, ἐποιήσαντο το συμπεριφονμένον κοινὸν διάθηκα, ἵνα πελώσι την Πύλην νὰ δεχθῇ τὴν συνθήκην του Ἰουλίου. Ὁ Περτῆς οὐδὲ ἤθελε νὰ δεχθῇ τὴν διακοίνωσιν. Οἱ διερμήνεις τῶν προσβεσιῶν ἦναπάθησαν ὑπὸ νὰ καταλύσω τήν διακοίνωσιν ἀσφαργίσων ἐπὶ τοῦ σοφᾶ τῆς αἰθουσάς τῆς ὑποδοχῆς. Ὁ Μαχμοῦτ Β’ ἐπαρθεὶς ἐπὶ ταῖς ἐν Ἀττικῇ ἐπίτυχαῖς τοῦ Ρεσιλτ, πολλὰ ἐπιτίμησαν παρὰ τοῦ Μεχμετ 'Αλή καὶ τοῦ Ιβραίμ, (πρὸς τοὺς πεποιθῶς ὃτι ἡ Ἀγγλία οὐδέποτε ἦδονατο νὰ ἐπιτείρησῃ τινὰ ἐπιθέουσιν ἐναντίον τῆς Πύλης, οὐχ ἦττον δὲ παραρμόμενος καὶ ἐκ τῆς πολιτικῆς τῆς Ἀυστρίας καὶ ἐκ τοῦ τότε μεταξὺ Ρωσίας καὶ Περσίας διεξαγομένου πολέμου), διε τις προσβεσιες ἀπήτυχαν αὖθις τῇ 18)30 Αὔγουστοι ἀπάντησιν κατηγορηματικῆς, ἔδωκε διὰ τοῦ Περτῆς τὴν ὑπερήφανον ἀπάντησιν ὅτι ἡ ὄρθιοτα, ἀπὸλυμος, ἀνάλογος ἀπόρχης τῆς Πύλης ἦτο διὰ αὐτῆς οὐδεμίαν ἐδέχετο πρότασιν ἀναφερομένην εἰς τοὺς 'Ἐλληνας, καὶ ὅτι προετίμα νὰ ἐκταθῇ εἰς ταῖς κινδύνωδεστάς τοῦ πολέμου τοχαῖς ἦ νὰ συναινεύσῃ εἰς ταπείνωσιν ἑαυτῆς.

Ὡς πρὸς τὴν περαιτέρω πορείαν τῶν πραγμάτων ὅπως μετὰ ταῦτα ὡς πρὸς τὴν χρησιμοποίησιν τῶν πολεμικῶν γεγονότων ἀνθρώπων περίστασις ἦτο διὰ ἀχρίδως κατὰ τῶν χρόνων τούτους ἐπελύτησεν ὁ τῆς Ἀγγλίας μέγας πολιτικὸς ἀνήρ Κάννιγχ (27)8 Αὔγουστοι 1827). Ὅτως κατηχεῖτο εἰς τὸν τάφον ὁ κρατητὸς ἀνήρ, διὸς ὅτι ἦ ἦδονατο νὰ καταλύῃ ἤνα ἡ ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἀρξαμένη περιπλοκὴ ἀποκλίνῃ τὰ μέγιστα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ρω-

1. Ἡ διακοίνωσις ἦτο κοινὴ (collective) ὑπογεγραμμενή καὶ ὑπὸ τῶν τριῶν προσβεσίων, οἵτινες ἐπεκαλέσαντο καὶ τὴν συνδρομήν τῶν προσβεσών τῆς τα Ἀστατίας καὶ τῆς Προσφίας. Καὶ ὁ μὲν Πρώσους ὑπευθύνη νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν διακοίνωσιν, ὁ δὲ Ἀστατικός ἤρινθη πᾶσαν τοιαύτην συνδρομήν. Σ. Μ.

2. Οἱ προσβεσίας οἱ τῇ 4)16 Αὔγουστοι δύντες τῇ Πύλῃ τεσσάρων ἐφόδωμιον προθεμάτων πρὸς ἀπάντησιν εἰς τὴν διακοίνωσιν τῆς ἡμέρας ἐκείνης, μή γενομένης ὑπ’ αὐτῆς δεκτῆς τῆς κοινῆς διακοίνωσιος, ἀλλὰ τεθείσης, ὡς ἐπόδομεν, ἀσφαργίσοτού ἐπὶ τοῦ σοφᾶ, ἤλληττοσαίον ἐνεκα τῆς τοιαύτης διαγωγῆς τῆς Πύλης τὴν μηνιαίαν προσεβίαν εἰς δύο ἐθρόμαδας καὶ τῇ 19)31 Αὔγουστοι ἐπέδοσαν νέαν κοινὴν διακοίνωσιν ἀπολιτευτικὴν. Σ. Μ.

"Ιστορία "Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Τόμος Γ".
σικής πολιτικής, ὁ ἄνηρ ὁ μέχρι νῦν κατορθώσει ἐν πράσορή πρὸς τὴν πορείαν αὐτοῦ τοὺς πολλοὺς ἐν Ἀγγλίᾳ πολεμίους τῆς Ἐλληνικῆς αὐτοῦ πολιτικῆς ἡμέρας αὐτοῦ τοῦ βασιλέως Γεωργίου Λ' ἐξαιρεμένου. Νῦν τὸ Ἀγγλικὸν ἀνακτοθηκεὶν μὴ δὲ ἀρχοῦντος ἐξερευνήσεων πρὸς τὴν ἴδιον πόλιμον ἐστάθηκεν τοῦ Διαβλου, δὲν ἡμίν ἡ ἐκκουθήσης ταῖς Ρωσικαῖς προτάσεωι καὶ δι’ ἀποτελεσματικὴν ἀπόκλεισθηκε τῷ Βοσπόρῳ καὶ τοῦ ᾿Ελλησπόντου νὰ ἐξαναγκασθῇ τῇ Πόλῃ ταχέως εἰς τὴν κατάπαυσιν τοῦ (κατὰ τῶν ᾿Ελλήνων) πολέμου. Τοῦταντον δὲ τὰ πράγματα ἔλαβον νῦν ἡπιστέραν κατὰ τὸ ρανώμενον πορείαν 1. Ἡ τῇ 19)31 ὑπὸ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Δυνάμεων δοθεῖσα τῇ Πόλῃ νέα κοινή διακόνωσις ἢ ἀπειλοῦσα τὴν Πόλην ὅτι αἱ Δυνάμεις ἐμελλέν ἐν προσφυγωσεῖν εἰς ἐνεργείας τοιαύτας, οἷς αἱ περιτύπους ἠθελοῦν ὑπερπρόεσεῖ ἐπὶ τὴν πρόκης αὐτῶν, ἦν ἐπιτάλωσιν εὐθὺς τὴν ἀνακωχήν, ἔμεινεν ἐπίςας ἀπάντωσι 2, ὡς καὶ ἡ προφορικής γενομένη ὅπαυ τῶν διακρήσεως (28)9 ῾Ιούλιον) ὅτι οἱ στόλοι τῶν Δυνάμεων ἐμελλόν ἐν κολύσσωσι τὴν εἰς τὰς ᾿Ελληνικὰς περικλάξις ἔλευθεραν κίνησιν τοῦ Ὀθωνακικὸς.

1. Τὸν Γ' Κάνναχ, ὅπος μικρὸν πρὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ (κατὰ Φεβρουαρίου τοῦ 1827) τελευτήσατας τοῦ προθυσποραγὸς λόρδου Λίβερπουλ εἰς γίνετ προθυσποραγός, ὑποσχόγος τῶν ἐξωτερικῶν ἔχουσαν τῶν ἴδιων Δουδέλεων (ὅποις καὶ συνεπεργάζοντος ἐς μέρους τῆς ᾿Αγγλίας τὴν συνθήκην τῆς 24)6 ᾿Ιουλίου), διεθέσατο ἐς προθυσποραγοῦς ὁ Γοδερζής, ὑπονοοῦντο τῶν ἐξωτερικῶν μείναντο τοῦ Δουδέλεως, ὅποις τῶν ἡμερῶν νὰ μετέχῃκαί ἑπιτέρεαν πολιτική πρὸς τὴν Πόλην καὶ εἰς συνενθέσεις ἐστὶ πρὸς τοῦτο ἐφόρομεν πρὸς τὸν Μετερνίχον. Ἀλλ' ἡ ἀποστοληκτος ἐπεληφθεῖσα ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου έδωκεν εἰς τὰ πράγματα νέαν πάλιν ἐξελέξει. Σ. Μ.

2. Τὴν διακοίνωσιν ταύτην κοιμηθεῖσιν ὑπὸ τῶν διερήγησιν τῶν τριῶν περιήγησιν δὲν ἔδειξαν ὁ Περεβέβ, ἀλλ' οἱ διερήγησις κατάρθηκαν νὰ ἀναγνώσῃσι τὸ περιεχόμενον εἰς ἔπροα τοῦ Ρεῖζ ἐπήκουν (Περενί) διαμαρτυρημένοι κατὰ τῆς ἀναγνώσεις καὶ ὅμως μετὰ προσπερισπηνήσεις ἀποξείσας καὶ ἀναγκῆσεις ἐπὶ τῆς ἀναγνώσις ἐκείνης ἀναγκὴσαν αἱ ἀναγνωσία καὶ τῇ ἰδιοτήτις ᾿Ανδροφόριας καὶ πολλάξις ἐξεγήσεις τῶν ἀναγνωσμένων. Οἱ διερήγησις μετὰ τὴν ἀναγνώσιαν ἔσθεν καὶ νῦν τὴν διακοίνωσιν ἐπὶ τοῦ σοφά, ἐν μέσῳ τῶν διαμαρτυρίων τοῦ Περεβέβ ἀπαίτουντος ἐκατοσκόμωσιν αὐτὴν μὲδ' ἐκατο-

Σ. Μ.
στόλου και να ἐπιδίωκει διὰ τῆς βλασ τήν ἀνακωχῆν 1. Ὅ Περ-
tέθ ἀπεκρίνατο ἀπλῶς ὅτι πάσαν τοιαύτην πράξιν ἔμελε να θεω-
ρήσῃ ἡ Πύλη ὡς κρύους ἐκλεγέναι. 2. Εἰς δὲ τὴν πρὸς τὸν Προῦ-
θον μετακίνησιν τοῦ ὑπὸ τὸν πρίγκηπα Βιτγενστάιν νοτίου Ρω-
σικοῦ στρατοῦ ἀπήντησε τὸ Διδάνιον δι' ἐξοπλίσεως καὶ ὑπὸ 
τὸ Ὀθωμανικοῦ στρατοῦ καταλήψεως τῶν παρὰ τὸν Δανοῦν 
φρουρῶν 3. Οὐχὶ ἄλλως εἶχον τὰ πράγματα ἐν Αἰγύπτῳ. Ὅ 
Ἄγγλος συνταγματάρχης Ἐκράνω, διότι εἰχὲ πεμφῇ εἰς Ἀλ-
ἐξάνδρεαν, ἵνα πείσῃ τὸν Μεχμέτ 'Αλήν ν' ἀποσύρῃ ἀπὸ 
τῆς Πελοποννήσου τὰ στρατεύματα αὐτοῦ, μόλις τῆ 19)31 Ἰουλίου 
ἀπέκλει τοὺς Κέρκυραν, μετέδρα δὲ εἴς τὴν αὐλήν τοῦ ἀντιβασι-
λεως καθ' ὅν χρόνον ἤδη εἶχεν ἐκπλεῦσει εἰς Αἰγύπτου δο 
τελευ-
ταίος μέγας στόλος ὁ εἰσπλέεσας εἰς τὸ Ἡσαρίδον. Ὅ δὲ ἀντι-
βασιλεὺς Ἑρμής ὑποστηριζόμενος ὑπὸ τῆς Ἀὐστριακῆς διπλω-
ματίας 4 ἀπερρίφθη ἐγγύτως τὴν γενομένην αὐτῷ πρότασιν ν' 
ἀποσύρῃ τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Ἐλλάδος, ἀνθ' ἦς πρα-

1. Ἡ προφορικὴ αὐτὴ ἀλακοίνωσις ἐγένετο ὑπὸ τῶν διερμηνεύων ἐν 

τῇ ἐπαύλει τοῦ Ὀθωμανοῦ ὑπουργοῦ, ἀδελφοῦ τοῦ καὶ μή μεταβάτος 

τὴν ἡμέραν ἐκέινην εἰς τὴν Πύλην, καὶ ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Ἐρέθ 

ς Ἀρέτου λειτυτόν. Σ. Μ. 

2. Ἀκριβέστερον, οὐχὶ ὡς κηρύξειν πολέμιον, ἀλλὰ καθὰ λέγει ὁ Ἀρ-

κες, ὡς ἐπίθεον, καθ' ὅς ἔμελλον νὰ ἀμύνονται οἱ Ὀθωμανοὶ ἀπλῶς 

ὁ στόλος τοῦ Ὀθωμανοῦ), κατὰ τὰς δοθείας ἡδὴ αὐτοῦ διατα-

γᾶς. Κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην ὁ Ἐρέθ ἐφεύρετο εἰς πρὸς 

τοὺς διερμηνεύοντος τὸν χαρακτηριστικότατον λόγον ὅτι ἃν οἱ πρὸς 

τὸν ἐλάμβανον ὑπηγίας παρὰ τῶν ῾Ελλήνων αὐτῶν, ἡ Πύλη ἔλαμβαν 

τὰς ὑπηγίας παρ' αὐτοῦ τὸν Ἑράτου. 

3. Ὅ λόγος περὶ Γαλαξίου καὶ Βραίλλος. Σ. Μ. 

4. Ἡ Αὐστρία ἐπέμεινε ὡς πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καὶ μοίρασεν στό-

λου εἰς Ἀλεξάνδρειαν πρὸς τοὺς σκοπὰ τοῦ ἀντενεργήσαι παρὰ τῷ ἀντι-

βασιλεῖ τοῦ Ἁγγλίκων, προτάσεων καὶ καταγγέλλει παίνη τὰ 

ἰδιόμενα εἰς τὴν Πύλην. Ἐπειτελέχησα τὸ στόλον ἢτο τὸ γνωστὸ ἢ 

Ἀρκείς—Ὅτεν, ο συγγράφας βραδύτερον τῇ ἰστορίᾳ τῆς Ἑλληνι-

κῆς ἐπαναστάσεως. Σημειώθησιν δὲ ὅτι ὁ ἀντιβασιλεὺς δὲν ἦτο ἀποτυχίας 

εἰς τὴν διελεύσιν περὶ ἀνέκρυτης Ἀγγλίκης πρότασιν. Ἀλλ’ ὁ 

ἄκροτομύριον τῶν Ἡραλδών ἀπομείρον, αἰτίνης ἀνήγγειλεν τὸ 

γεγονός, καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν Ἀυστριακῶν περίγγυσεν τὸν σατύρουν εἰς θέου 

δυσχεραίτανταν ἀπέστειλε τὸν Σουλτάνον, καὶ ἤπειρον ἡ καθαίρεσις αὐ-

τοῦ ἢ ἐπὶ μικρὸν ἐβράδυτε τὴν ἀποστολήν τοῦ στόλου καὶ τὸν στρα-

τοῦ. Σ. Υ.
ξεως ἐδίδετο αὐτῷ ὑπόσχεσις περὶ ἀναγνωρίσεως τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ.

Ἐν τῇ μεταξὺ ὁ πρίγκηπος Μεττερνίχος, ἔννοιάσας ὅτι ὁ τῶν Κάννυχ θάνατος μόνον τῇ Ῥωσίκῃ πολιτικῇ ἦδυνατον καταστῇ χυρώς ὡφέλιμος, ἐπειράθη κατὰ τὴν τελευταίαν ἔτι συμμὴν ἡ καταστήσις «ἀνοικτὸν» τὴν τριπλήν συμμαχία[αν καὶ] νὰ ἐνεργήσῃ ἀπὸ Βιέννης ἰδιατέραν αὐτοτελὴ μεσολάβησιαν, ἢ καὶ καὶ ἔχολου[λαν] εἰρήνευσιν. Ἡ Πύλη ἐδέξατο πράγματι τὴν τοιαύτην πρότασιν αὐτοῦ. Τῇ 6)18 Σεπτεμβρίου ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ἐνεχειρίσε τῇ Τούρκῳ ὑπουργῷ τῶν Ἐσωτερικῶν ἀναφορὰν ὑποταγῆς ὑπογεγραμμένην ὑπὸ 31 ἀρχηγῶν τῶν πρότερον ἐν ἐπαναστάσει διατελοῦσιν χωρῶν, διαμερισμάτων Τρικκάλων, Ἰωαννίνων, Ἀκαρνανίας, Ναυπάκτου, Εὐδολας, Ἰδιῶς δὲ τοῦ Γεωργίου Βαρνακιώτου. Ἑπὶ τούτῳ διέταξεν ὁ Σουλτάνος τὴν ἀρχήν του κατά τῶν ἐπαναστάτων ἔκδοθέντος ἀφορισμοῦ καὶ τὴν παραχώρησιν ἀμνηστείας εἰς τοὺς μετανοοῦντας. ᾿Αλλ’ ὦ τῇ Πύλῃ μετὰ ταῦτα διὰ τῆς διακοινόσεως τῆς 8)20 Ὀκτωβρίου ἦταν ἐμπιστευτικὸς παρὰ τοῦ Βιενναίου ἀνακτοδοὐλου τὴν παρὰ ταῖς Δυνάμεις τῆς Τριπλῆς συμμαχίας μεσολάβησιν αὐτῆς εἰς ἕχον ἢ δὲ τὰ πυροβόλα λαλήσει τῶν τελευτικῶν λόγον.

Τὰ ἐν τῷ Ἐλλάδι θεάτρῳ τὸν πολέμου εἰς ὄρτον καταστήσας ἀπαραίτητον τὴν μεγάλην καταστροφὴν ἐν ᾿Ελληνικῇ κυβέρνῃς, ὡς ἤτο καὶ ἱλαν εἰκός, ἐδέξατο τῇ 21)2 Σεπτεμβρίου 1827 τὴν ἐμπιστευτικῶς ἀνακοινοθείσαν ἢ ᾿Αλλ’ ἀυτῇ Ἀνακωχῆν. ᾿Αλλ’ ἐπειδὴ οἱ τῶν ᾿Ελλήνων ἀρχηγοὶ ἑφρόνουν οὕτω ἀλλώς καὶ τῇ Πύλῃ δυσκόλως ἐμελλὲ νὰ συναντήσῃ εἰς τὴν κατάπαυσιν τῶν

1. Mendelsohn-Bartholdy, σ. 472 χλ.
2. Περὶ μεσολαβήσεως δηλονότι μεταξὺ τῆς Πύλης καὶ τῶν Δυνάμεων τῆς Τριπλῆς Συμμαχίας. Σ. Μ.
3. Ὡπουργός Ἑσωτερικῶν, χυρός εἰπεν, δὲν ὑπῆκοα τότε ἐν Τουρκίᾳ. Ὁ λειτουργὸς τοῦ κράτους, περὶ οὗ ὑδατὸς ὁ λόγος, εἴη τοῦ Κεχαγιάζ ήτοι ἐπίτροπος τοῦ Μεγάλου Βεζέρου. Σ. Μ.
Prokesch-Osten, τόμ. 5, σ. 111—126.
ἐχθρικῶν πράξεων, διὰ τούτο ἐσχέδιαζον ἤδη ώς πρὸς τὴν τοιαῦτην περίπτωσιν νέα στρατιωτικὰ σχέδια, πεπαιθότες διὰ ἐν τῇ τοιούτῃ ἐξακολουθήσει τοῦ ἀγώνος ἔδει νὰ προσδοκῶσι παρὰ τῶν συμμάχων ἀρχηγῶν τῶν στόλων πλέον ἢ ἀπλῶς οὐ- δετερότητα εὐμενῆν. Οἱ ναύχροι Κοδριγκτών καὶ Δερινῶν πάλιν, οὔτενες τὸτε χάριν τῆς προστασίας τῶν Ἑλληνικῶν νῆσων εἰδον συνηγμένους τοὺς στόλους αὐτῶν παρὰ τὴν Ἰθάκην, Κύθνων (Θερμιά) καὶ Μήλου δὲν ἠδύναντο μὲν πλέον νὰ κυλώσωσι τὸν ἄπο τοῦ Δέλτα εἰς Μεσσηνίαν διάπλους τοῦ Ἀιγυπτιακοῦ μεγά- λου στόλου, ἔλαβον δὴν παρὰ τῶν ἐν Περαν πρέσβεις τὴν ἔξοδον (23)4 Σεπτεμβρίου νὰ ἐκτελέσωσι πράγματι τὴν ἀνασχημήν, ἵν ἣνειται νὰ παράσχη ἢ Πύλη, νὰ κυλώσω πάσαν κατὰ τὰς παραλίας ἐχθρικὴν στρατεύμα, τὰ μοοσουλμανικὰ πλοῖα νὰ ἀπε- λάσωσι πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ἐν ἐνδεχομένῳ δὲ περιπτώσει νὰ ποιήσωται χρήσιν βίας ἐναντίον τῶν ἐν Νασαρίνῳ καὶ Μεθώνῃ μεινάντων πλοίων. Τῇ 31)12 Σε- πτεμβρίου ο Κοδριγκτών εὑρε τὴν συνηγμένην ναυσικὴν δύνα- μιν τῶν Τούρκων, τὴν συγκειμένην νῦν ἐξ 126 πλοίων, ἐν Να- σαρίνῳ καὶ δὴ κατὰ μέρος ἔτοιμη νὰ ἐκπλεύσῃ τέλος εἰς τὸ Ναύπλιον καὶ τὴν Ἰθάκην. Διὰ τοῦτο ἀπεράσσει νὰ κυλώσῃ πά- σαν περαιτέρω κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν παραλίων καὶ νῆσων ἐπι- χείρησιν, καὶ τῇ 7)19 Σεπτεμβρίου ἐπέσχε κατὰ τὸν ἐκπλοῦν τοῦ Καπουδάνθειον ἀνακοινώσας εἰς αὐτῶν ὡς καὶ εἰς τὸν Ἱδραίμης πασαν τὴν συνομολογήσει τῆς Λασινίας συνθῆκης καὶ τὸ πε- ρισχόμενον αὐτῆς. Τῇ 9)21 Σεπτεμβρίου ἔφανη πρὸ τοῦ Νασα- ρίνου καὶ ὁ Γαλλικὸς στόλος. Τὴν ἐπομένην ἠμέραν ἐγένοτο Ἰκανὸς ζωηρὰ γραπταὶ ἀνακοινώσεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν στολάρων ἐν τοῦτο τὸν Ἱδραίμης πασαν εἰτὰ δὲ καὶ ἰδιαιτέρᾳ τις ἐγένετο συνέντευξες μεταξὺ τοῦ Ἱδραίμης καὶ τοῦ Δερινῦ. Τέλος τῇ 13)25 ἐγένετο ἐν τῷ λιμένι ἡ μεγάλη συνέντευξες μεταξὺ τοῦ Ἱδραίμης,

1. Τοῦτο ῥητῶν μόνον περὶ Κοδριγκτώνος ὁ Δερινὸς τοιούτων τι δὲν ἄρωσεν ἑτεροτῆτος ἢ, ὁ δὲ Ρωσικὸς στόλος δὲν εἶχεν ἐτὶ πλεῦσει εἰς τὰς Ἑλ- ληνικὰς θαλάσσας. Σ. Μ.

2. Ἔν τῷ παραλίᾳ, ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῦ Ἱδραίμης. Σ. Μ.
τοῦ Κοδριγκτώνος καὶ τοῦ Δερινῦ παρόντων καὶ πάντων τῶν Τουρκῶν καὶ τῶν Αιγυπτίων ἀνωτέρων ἄξιωματικῶν. Μετὰ μικρὰς συζητήσεις δὲ πασαξέ ἐπὶ τοσοῦτον μόνον ἐνέδωκεν, ὅτι ὑπεσχέθη νὰ μὴ ἐπιχειρήσῃ μηδὲν κατὰ θάλασσαν ἢ, ἱδίως δὲ νὰ ἀπόσχυῃ τῆς κατὰ Ἰδρας στρατείας, καὶ τὸν στόλον νὰ περιορίσῃ ἐντὸς τοῦ λιμένος τοῦ Νασαρίνου μεχρισοῦ ἔλθῃ θετικὴ διαταγὴ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως περὶ τοῦ πρακτέου, ὃ τοῖς ἐπὶ 25 ἡμέρας. Ἀλλ᾽ εἰς τὰ μικρὰ πλοῖα, μὴ ὑπερβαίνοντα κατὰ τὸν ἀριθμὸν τὰ πέντε, ἐπετρέπετο νὰ πλέωσιν ἀκωλύτως εἰς Πάτρας καὶ εἰς Σούδαν, ἐπετρέπετο δὲ καὶ ἀποστολὴ ταχυδρομικῶν πλοίων εἰς Κωνσταντινούπολιν. Πρὸς τούτοις οἱ Εὐρωπαίοι ναύαρχοι συνεννόηθησαν πρὸς ἀλλήλους νὰ ἀποτρέψωσι τὸν λόρδον Κόχριν πάσης ἐναντίον τῶν Πατρών ἐπιχειρήσεως. Ἀλλ᾽ ἤδη τὴν ἐπομένην ἡμέραν ἀνεκλήθη καὶ ἡ παραχώρησις αὐτῆς, ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἤρθη εἰς Πύλη ἀποχρύσατο τὴν ἀνακωχήν, οὐ δὲ Ἐλληνες εἶχον δεχθῇ αὐτὴν, καὶ δὴ ἡ συνθήκη ὑπερήφανον αὐτοῖς νὰ συνταχθῶσι μετὰ τοῦ μέρους τοῦ ἀποδεχομένου τῆς ἀνακωχῆς. Κατὰ ταῦτα δὲ πάσα μὲν ἐπιθέσεις τῶν Ἐλλήνων γινομένη ἐκτὸς τῶν δρῶν τοῦ θεάτρου τοῦ πολέμου ἔδει νὰ κωλυθῇ, ἀλλ᾽ ἐντὸς τῶν ἐρίων αὐτῶν δὲν ἦδονατο νὰ καταπολεμηθῇ. Ἔγγραφος συμφωνίας δὲν εἶχον συνάψει οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ.

 предоставленная информация недоступна.

1. "ὅτι περὶ τῆς κατὰ θάλασσαν ἐνεργείας μόνον συνεφωνήθησαν ταῦτα, τούτῳ διαχωρισθήσαν ἄχριμος οἱ Τουρκοὶ, ἐνώ οἱ Κοδριγκτῶν ἐφόσον δὲ ἡ συμφωνία ἦτο γενική, ἐκτεινομένη καὶ εἰς τὰς κατὰ γῆς στρατείας, καὶ διὰ τούτου ἐδώρισαν ἀυθέτησιν τῆς συμφωνίας τὰς ἐπὶ Μεσοπόταμον καὶ "Ἀρμαδίαν στρατείας τοῦ Ἰβραίμ. Σ. Μ.

2. Ἐἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ Πρέβεζαν. Τούτῳ δὲ ἐπετράπτε ἐκτὸς αὐτησιν τοῦ Ἰβραίμ. Σ. Μ.
Τά πολεμικά σχέδια τῶν Ἑλλήνων 151

τέθη ὁ Ἱδίος εἰς Ζάκυνθον, ἵνα ἐντεύθεν ἐπιτηρηθῇ τάς ἐν τῇ βορείᾳ παραλίᾳ τῆς Πελοπόννησος κυνήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου. Ἀλλὰ ἐντεύθεν προέκυψε κατὰ μικρὸν ἡ τελικὴ καταστροφὴ.

Τὸ θάρρος τῶν Ἑλλήνων ὡς ἐκ τῆς φάσικας καὶ πορείας, ἦν ἀπὸ τοῦ τέλους Ἀθηναίων ἔλαβον τὰ πράγματα, ἀφυπνίσηθαι αὖθις ἱσχυρῶς. Οἱ σύμμαχοι ναύαρχοι κατὰ συμβουλήν τῆς ἐν Πέρα Συνδιασκέψεως τῶν Πρέσσεων εἴχον ὑποδείξει περὶ τὰ τέλη Ἀθηναίων εἰς τοὺς Ἑλλήνας τὰ τότε πιθανὰ ἔρια τοῦ μέλλοντος Ἑλληνικοῦ κράτους, τὰ ἔρια τῶν χρώμων, ἐν ὁς ἐμεῖλα νὰ ἀπαγορευθῇ τοῖς Μικραμεθυνεῖς πᾶσα στρατεία, νὰ ἐπιτραπῇ δὲ τοῖς Ἑλληνίστα τά ἐνδεχόμενη ἐπιχείρησις αὐτῶν 1. Ἀλλ’ οἱ Ἑλληνες ἐπιθυμοῦντες σφόδρα, ἐνεκα τῆς ἐπικειμένης διακοινο- νίσεως τῆς μελλούσης θέσεως αὐτῶν, καὶ τὴν τελευταίαν ἔτι στιγμὴν νὰ ἀρωναι σειράν ἐπιτυχῶν, διέςπασαν αὕτης παραχρῆμα τὰς δυνάμεις αὐτῶν κατὰ πολλὰς διευθύνοις. Παρεσκευάσθησαν λοιπόν νὰ πέμψουσι στρατεύματα εἰς Κρήτην, νὰ ἐξεγειροῦσιν αὐ- θες ἐπανάστασιν ἐν Θεσσαλίᾳ, παρεσκευάσαν δὲ καὶ στρατεύμαν ἐπὶ τὴν Χίου ὕπο τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Φαθιέρου. Ἀλλ’ ἡ χωρία ἐπίθεσις ἐμεῖλα νὰ ἐνεργηθῇ εὐθὺς ἐναντίον τῆς Δυτικῆς Ρουμελίας, ἔνθα μετὰ τὴν περὶ Γλαρέντην νίκην τοῦ Κόχραν, οἱ ὑπεραρχηγοὶ Σώγγας, Ράγκος καὶ Τσέλιος ἐπανήρξαντο τοῦ μι- κροῦ κατὰ συμμορίας πολέμου. Ο Τσούρτς περὶ τὰς ἀρχὰς Σε- πτεμβρίου ὁρμήσεν ἀπὸ τοῦ Ἰσθμοῦ πρὸς τὴν Βοσίτουν μετὰ 1400 ἄνδρων. Ἐνταῦθα ἐμεῖλε νὰ παραλάβῃ καὶ νὰ μεταβαίνῃ αὐτοῦς εἰς Ρουμελίαν ὁ Κόχραν, δότις μετὰ 23 πολεμικῶν πλοίων εἶχε πλεύσει ἀπὸ Σπετσᾶς εἰς τὸν κόλπον τῶν Πατρῶν. Προέκειτο νῦν νὰ ἀνακτηθῇ τὸ Μεσολογγίον καὶ νὰ προσβληθῇ αὖθις ἡ Ἡταίρος.

Ὁ Κόχραν ἀπὸ τῆς 29)10 Σεπτεμβρίου ἐπυροδόλει τὰ παραχθα ὁχυρώματα τοῦ Μεσολογγίου. Ἀλλ’ ὁ Κοδριγκτών ἀγώ- μενος ὑπὸ πνεύματος φειδοῦς, ἦν ἐπεδαλλήλετο αὐτῷ νὰ τηρήγη πρὸς τοὺς Τούρκους, ἐγκέλλε τῷ Κόχραν (6)18 Σεπτεμβρίου) ὅτι οἱ

σύμμαχοι δὲν θὰ ἔπετρεπον αὐτῷ ἔπιθεσιν κατὰ τῆς Ἡπείρου. Ἐδώθις δὲ μετὰ ταῦτα χρημάτων ἀπορία ἤναγκασε τὸν ναῦαρχον τῶν Ἐλλήνων (τὸν Κόχραν), νὰ ἐπαναπλεύῃ τὸ γε νῦν μετὰ 17 πλοίων εἰς Σύρον. Μάνον δὲ Χάστιγξ μετὰ τῆς «Καρτερλάς» καὶ ὁ Θωμᾶς ("Ἀγγλός") ἐμείναν ἐμπροσθεν τοῦ Μεσολογγίου, μετὰ τοῦ «Σωτῆρος» καὶ τεσσάρων μικρών πλοίων ἐμείλλον δὲ οὖτοι νὰ εἰσπλεύσασι οἷα τὸν χόλον τῆς Κωρίνθου καὶ νὰ ἐνωθῶσι μετὰ τοῦ Τσούρτζ. Καὶ νῦν ὁ ἀνδρείος καὶ ῥέκτης Χάστιγξ εὑρε παραχρῆμα τῆν εὐκαριλαν νὰ διαπράξῃ τὸ ἐνδοξέστατον αὐτοῦ πολεμικὸν ἔργον. Ὁ Θωμᾶς διέθη τῇ 9)21 Σεπτεμβρίου μετὰ τοῦ «Σωτῆρος» καὶ τριῶν μικρῶν πολεμικῶν πλοίων τὸν πορθμόν τοῦ Ρίου καὶ τῇ 11)23 προσέβαλε παρὰ τῆν «Σκάλαν» τῶν Σαλώνων στόλισαν τινά Τουρκικὸν ἄγκυρον ἐποιευέται καὶ ἠκτιοντάδων τινῶν ἀκροβολίστων, καὶ συγκεκρίμενον ἐκ δύο Αὐστριακῶν ἐμπορικῶν πλοίων, τεσσάρων μικρῶν καὶ πέντε μεγάλων ὑπολειμμένων πλοίων, ὃν τὰ δύο ἵσχυστα ἔλαχον 16 καὶ 14 κανόνια. Καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τοῦ «Σωτῆρος» γενομένη ἔπιθεσις ἐμεῖνεν ἀτελεσφόρητος. Ἄλλο ἀφῇ ὁ Χάστιγξ διέθη τὸν πορθμόν, ἐπετέθη τολμηρὸς τῇ 18)30 Σεπτεμβρίου ἐναντίον τοῦ ἕχθρικον στόλου μίνον μετὰ τῆς «Καρτερλάς», τοῦ «Σωτῆρος» καὶ δύο κανονιστῶν. Ἐνώ δὲ εἰ ὁ Θωμᾶς ἐφρόνησεν ὅτι παλ-ζοντες ἠδύναντο νὰ κατακτήσει τὴν μικρὰν αὐτοῦ ναυτικὴν δύναμιν, κατέστρεφεν (ὑπὸ τὰ δηματὰ τοῦ ἐκ τῆς Πελοποννησια-κῆς περιφέρειας μετὰ θάρσους πραγματοποιήσεις στρατηγοῦ Τσούρτζ) διὰ τῶν μύδρων τῆς «Καρτερλάς», ἐντὸς ἥμισυς ὃς ὁμοιὸς ὁλι-γάστερον τῶν ἐπὶ Τούρκικῶν πλοίων, συνέλαβε δὲ καὶ δύο Αὐ-στριακὰ πολεμικὰ πλοία.

Ἡ μεγάλη αὕτη ἐπιτυχία ἀνύψωσε τὰ μέγιστα τὸ φεῦγε ἡμῶν τῶν Ἐλλήνων. Τοῦνατιν δὲ ὁς πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ὅθεσε τὰ πράγματα ταχέως εἰς καταστροφὴν. Ὁ Ἰθρατὶ ποσιὰς ἤφρισεν ὑπὸ ὅργης αἳ συμφωνεῖ τῇ 13)25 Σεπτεμβρίου ἐφάνησαν αὕτῃ μὴ δυνάμεναι πλέον νὰ ὅσιν ἐποχρεωτικὰ, ἀφῇ αἳ Δυνά-μεις τὰς μὲν τῶν Μουσουλμάνων δυνάμεις ἐδέσμευσαν, εἰς δὲ
τούς Ἐλλήνας ἐπέτρεπον ἀλευθέραν δίνησιν οὔτω φρικωδῶς ἐνεργομένην. Ἀπεφάσισε λοιπὸν νὰ ἐπαναλάθῃ παραχρήμα καὶ ἐρωμένους κατὰ τόν ἐπαναστατῶν πόλεμον οὔ μόνον κατὰ γῆν ἀλλὰ καὶ κατὰ θάλασσαν ἐνταῦθα δὲ προήλθον κατὰ φυσικὴν ἡξέλειξ τῶν πραγμάτων αἱ πρὸς τοὺς Φράγκους συγκρούσεις. Ὁ πασσάς ἤθελεν ἐν πρώτοις νὰ κατασυντρίψῃ τὸν Ἀστιγχ. Ἀλλ' δε τῇ 19)1 'Οκτωβρίου ἦ πρώτῃ μοίρᾳ τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου ὑπὸ τοῦ Πατρονάδει (ἡ τῶν δεύτερον ἀντιναύαρχον) Μουσταφὰ παρέπεμψε τῇν Ζάκυνθουν, ἵνα μεταβῇ εἰς τὸν κόλπον τῶν Πατρών, ὁ Κοδριγκτῶν διὰ τῆς παρεμβάσεως αὐτοῦ ἦναγκασεν αὐτὸν (20)2 'Οκτωβρίου) νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ναράφινον. Καὶ τῇ 22)4 'Οκτωβρίου ὁ Ἀγγέλος ναύαρχος ἦναγκασε καὶ τὴν δεύτεραν ὑπὸ τὸν Ταχίρ πασσάν καὶ Μουχαρρέμπει μοίραν, ἐν ὡς ἐθρίακτο καὶ ὁ Ἰβραίμ αὐτός, νὰ ὀπισθοχωρήσῃ ἀφοῦ ἀντιλάγγεσαι τινὲς λόγους δριμείς ἐγένοντο δὲ τινὲς κανονισθηκέναι σφαδροὶ. Τὰ αὐτὰ ἐγένοντο καὶ ἐναντίον ἄλλων συμπλεγμάτων πλοίων τῇ 24)6 'Οκτωβρίου.

Συγχρόνως ὁ Ἰβραίμ πασσάς ἐν τῇ ὄργῃ αὐτοῦ ἐξέπεμψεν ἀπὸ Ναράφινον τῇ 20)2 'Οκτωβρίου δύο φάλαγγας, τὴν μὲν κατὰ τῆς Μεσσηνίας, τὴν δὲ πρὸς τὴν διεύθυναν τῆς Καρυταλίης. Αἱ φάλαγγες αὐταὶ εἴχουν λάθει ἐντολὴν ἑνὰ, πρὸς δριστικὴν καταστολὴν τῆς ἐπαναστάσεως καὶ ὀλοσχερῆ κατασυντριψῆ τῶν Ελλήνων, ἐρημώσασι τὴν χώραν κατὰ ὁδὸν βαρβαρικῶν πρωτοφανῆ, μέχρι τῆς κατασφάδρησις δηλονότα καὶ τὰς τελευταίας πηγάς τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ὁπάρξεως τῆς Πελοποννήσου. Πρὸς τὸν σχοπὸν τοῦτον ἐντὸς ὅλην ἡμερῶν κατέκοψαν νῦν καὶ κατεστράφησαν ἐν Μεσσηνία 60 χιλιάδες σινκεὺς καὶ 25 χιλιάδες ἑλαιῶν. Ὁ γεγονός Κολοκοτρώνης ἄνυντον νὰ περιστελῆ τὸ στυγερὸν τοῦτο ἐπαναστατεύσιν ἔργον, ἐπεμφιεν ἀπὸ τοῦ Ἀρμυροῦ ἄγγελιαράρον εἰς τοὺς Εὐρωπαίους στολάρχους καὶ ἤγγελεν αὐτοῖς τὰς φρικαλεστήτας, ἃς καὶ ὁ πλοιάρχος Ἀμιλτον αὐτῶς ἐξελέπη ἀπὸ Καλαμίων. Φαίνεται:

1. Ὅστε στολάρχοι μαθόντες παρὰ τοῦ Κολοκοτρώνου (ἀγγελιαράρον αὐτῶς τάθεα ἀπὸ Ἀρμυροῦ διὰ τῖνος πλοίου) τὰ γενόμενα καὶ μὴ πιστεύ-
ότι ἡ ἔκ τῶν πραγμάτων τούτων ἐντύπωσις συνετέλεσε σφόδρα εἰς τάς ἑσχάτας ἀποφάσεις τῶν ναυάρχων.

"Οτε δ' Ἰδραίμ πασσάς ἐπέστρεψεν εἰς τὸ Νασκρίνον μετὰ τὸν πρὸ μικροῦ γενόμενον ἐκπλοῦν αὐτοῦ, ἔλαβεν ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως (27)9 Ὀκτωβρίου τὴν ἐπίσημον εἰδήσιν διὸ ἡ Πόλη ἐνέμενεν ἐν τῇ ἀντισάσει αὐτῆς πρὸς πάσαν τῶν ξένων εἰς τὰ ἐσωτερικὰ πράγματα τοῦ κράτους ἀνάμειζιν καὶ διὸ ἑνετέλεστο αὐτῷ νὰ διπλασιάσῃ τὰς πρὸς καθοπτόταξιν τῆς Πελοποννήσου προσπαθείας αὐτοῦ' 1. 'Ο δὲ Ρεσίτ πασσάς, ὅτις νῦν αὖθις συνήγα παρὰ τὴν Λαμίαν νέον στρατόν, ἐμείλε νὰ συμπράξῃ εὐθὺς μετ' αὐτοῦ. Νῦν τὰ ἐν Μεσσηνίᾳ καὶ ἐναντίον τῆς 'Αρκαδίας ἐνεργοῦντα στρατεύματα ἥξιθήσαν μέχρι 7000 καὶ 6000 ἀνδρῶν, τρίτος δὲ στρατὸς ἐκ 4000 ἀνδρῶν ἀπεστάλη εἰς Πάτρας.

'Αλλ' ἐν τῷ μεταξὺ δ' Κωδριγκτῶν εἶχεν ἐνωθῆ τῇ 1)13 Ὀκτωβρίου παρὰ τὴν Ζάκυνθον μετὰ τοῦ Ρωσικοῦ καὶ τοῦ Γαλλικοῦ στόλου. Οἱ ναυάρχοι ἐσκέφθησαν διὸ δυσχερεστατὸν αὐτοῖς ἁλίτρο, φερόμενοι ὡς ἐφέροντο μέχρι νῦν, νὰ κινῶσι διαρκῶς τοὺς Ὀθωμανοὺς τῆς κατὰ τὸν μέχρι νῦν τρόπον ἐξακολουθήσεως τῶν ἐνεργείων αὐτῶν. 'Ἡ ὥρα τοῦ ἔτους κατέστη λινὰ δυσμενῆς εἰς τοὺς στόλους τελευτῶντος δὲ τοῦ φιλικοῦ, ἑνεκα τῆς φύσεως καὶ τοῦ κλιματολογικοῦ χαρακτῆρος τῶν δυτικῶν παραλληλῶν τῆς Πελοποννήσου, ἀποκλείσιμος τοῖς τοῦ λιμένος τοῦ Νασκρίνου δὲν ἦδυνατο νὰ διατηρητῇ ἀσφάλως. Οὕτω δὲ ἀπεφάσισαν οἱ ναυάρχοι νὰ ἐνεργήσουσι ταχείᾳ, ἕνα ἀποτελεσματικό ἐπιτύχησιν ὑπὲρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς εἰρήνης, ὧν ἐπεζήτουν. 'Επειδὰν πολὺν τῶν νεωτέρων ἐν Πελοποννήσῳ διαταχθείσων ὑπὸ τοῦ Ἰδραίμ κινήσεων τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς φυσικῆς ἐφημώσεως τῆς Μεσσηνίας ὡς ἀφορμῆς ἔνα πέσωσι τοῖς Ἰδραίμ. Καὶ

σαντες ἐτεμνῆν δῶρα φρεγάδας (μίαν 'Αγγλικήν καὶ μίαν Γαλλικήν) εἰς τὸν Ἀρμοῦν μετὰ τοῦ Ἀμιλτοῦν, ὅτις ἐξετάσεις ἐβεβαιώσε τὰ ἀγγελολόμον. Σ. Μ.

1. Τούτῳ δὲν ἦσθι ἀπάντησις εἰς τὴν ἄπο 13,25 Σεπτεμβρίου, μετὰ τὴν γενομένην πρὸς τοὺς ναυάρχους συμφωνίαν, ἐρωτήσαν τοῦ Ἰδραίμ. Πιθανῶς δὲ αἱ τῇ 27)9 ἄλλοπαθεῖ εἰς τὸν Ἰδραίμ οὐδήγηται εἶναι ἐκείνη, περὶ δὲν ἐπισήματο ὅπαινησιν ὁ Ρεῖς ἐφέντης εἰς τοὺς διερμηνεύει.
Οι συμμαχοί στόλοι εισέρχονται εις τον λιμένα του Νασαρίνου

τῇ 2)14 Ὄκτωβρίου ἐπέλευσαν οἱ Εὐρωπαῖοι στόλοι πρὸς τὸ Νασαρίνον καὶ τῇ 4)16 διὰ ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Ἰδραίμα ἀπέτρεπτον αὐτῶν τῆς περαιτέρω ἐξαιρετικής τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἐφημερευσεως. Ἐξήτησαν ἵνα ὁ στόλος αὐτὸς ἀποπλεύσῃ εἰς Σταμποῦλ καὶ Ἀλεξάνδρειαν, ἐκχεινώσῃ δὲ αὐτὸς τὴν Πελοπόννησον. Ἀλλ' ὁ Ἰδραίμα τὴν πρότεραν ἤδη εἶχεν ἀπελθεῖν εἰς Πύργον, εἰτε ἵνα ἀποφεύγῃ πᾶσαν ἀπ' εὐθείας μετά τῶν Φράγκων ἐπικοινωνίαν εἰτε ἵνα (ὡς καὶ ἐλέξη) συντόχῳ τῷ Ρεσιτ πάσσα ἐν τῷ κόλπῳ τῆς Ναυπάκτου. Νῦν οἱ ναύαρχοι ἐπεμψαν (5)17 Ὄκτωβρίου ἀνθρώπους πρὸς ἀκριβῆ ἐξήτασιν τοῦ λιμένος καὶ τῆς θέσεως τοῦ Μουσουλμανικοῦ στόλου, συνεχρήσαν δὲ τῇ 6)18 συμβούλιον πολεμικὸν ἐν τῷ πελάγει, ἐν ψυχαὶς δὲ πολεμικῶν νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὸν λιμένα τοῦ Νασαρίνου μετὰ συμπάθης αὐτῶν τῆς δυνάμεως, ἦτοι μετὰ 27 πλοίων πολεμικῶν φερόντων 1270 πυροδότα καὶ ὑπὸ τῆς πλεύς τῆς καταπληκτικῆς ταυτῆς ἐπιδείξεως καὶ φοβερᾶς ἐξελίξεως τῆς δυνάμεως αὐτῶν νὰ ἐπαναλάβωσιν εἰς τοὺς μοισομλάνους ἀρχιστράτηγους τὰς προτάσεις αὐτῶν. Τὸ πολεμικὸν συμβούλιον ἠλπίζειν ἔτι ὅτι δὲ ἀπῆς ἀνασπάσεως καὶ ἀπογυμνώσεως τοῦ ἐξής ἐμελλε νὰ ἐπιτύχῃ τὸ σχοπότο. Ἀλλ' ὁ ναύαρχος Κοδριγκτῶν, ἔστις ὡς ἀρχαιότατος ἐν τῷ ὑπήρχον 1, εἰς τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων. ἔδοξε τῇ 7)19 Ὅκτωβρίου ἑδηγὰς ἀποδεπούσας εἰς μάχην ἐπιτειμένην. Ὁ Ἰδραίμα ἐμενεν ἐτὶ νὸν μαχράν. Ὁτε δὲ τῇ 8)20 Ὅκτωβρίου ἴγνηθη ἐλαφρῶς οὐρίος ἄνεμος, οἱ σύμμαχοι στόλοι ἐπέλευσαν τῇ 1)1 μ. μ. ὅραν, δὴ δηγοῦμενοι Ἰδραίμα ἔτι τῆς Ἀγγλικῆς νυκτός ἕτος «Λασι», διὰ τοῦ πρὸς νότου τῆς νῆσου Σφακτηρίας πορθμοῦ, εἰς τὸν λιμένα τοῦ Νασαρίνου. Κωλύματα δὲν εὑρὸν κατὰ τὸν εἰσπλούν· ἀπλῶς δὲ ὁ Μωχαρρέμβεϊς ἠλίσθησαν ἵνα μὴ ὁ Κοδριγκτῶν εἰσπλεύσῃ εἰς τὸν λιμένα μεθ' ἑλοῦ τοῦ στόλου. Τὰ πρῶτα πλοία τῶν συμμάχων ἠδυνήθησαν ἐν πάσῃ ἡσυχίᾳ νὰ στρέψωσι τὰς κατὰ πλάτος πλευρὰς αὐτῶν ἐναντίον τῶν Μου—

1. Ὁ Κοδριγκτῶν ἦτο καὶ ἀνώτερος τῶν βαθμῶν. ἦτος ἀντιμαράσχος, (vic-admiral), ἐντὸς ὁ δῶρ ἄλλος ἦσαν ὀποιοδήποτες (contre-amiral). ΣΜ.
'Η ναυαρχία του Ναβαρίνου

σουλμάνων. Ὅχεραινδς ἐλάθανεν ἐν τοῖς βαθέως κατεχο-
μένοις νέφεσι καὶ ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμὴν ἐπέκειτο ἡ ἐκρηξὶς
αὐτοῦ. Καὶ ἦτο ἢδη ὧρα 2 1/2 μετὰ μεσημβρίαν, ὥστε ἡ προ-
σθὰ τῶν συμμάχων γραμμὴ ἐκεῖνο εἰς ἀπόστασιν βολῆς πιστο-
λίου ἀπὸ τῶν μουσουλμανικῶν πλοίων. Κατὰ τὴν στιγμὴν ταῦ-
την ἡ Ἀγγλικὴ φρεγάτα «Δαρτμουθ» στενοχωρούμενη ὑπὸ τοῦ
πρὸς τὸ δεξίον αὐτῆς ἐνυπερηνέμῳ ἀγκυροβολυόντος Ἀγγλικικ-
χοῦ πυρπολικοῦ προσεκάλεσεν αὐτὸ να ἀπομακρυνθῆ. 'Ἡ ἄρνη-
σις, δὲν ἀντέταξε τὸ πυρπολικὸν εἰς τὴν πρόκλησιν ταῦτην, ἔδω-
κεν ἀφορμὴν ἵνα ἐκπεμβῇ ὑπὸ τῆς «Δαρτμουθ» λέμβος πρὸς
ἐκκοπὴν τοῦ πείσματος τῆς ἀγκυρῆς τοῦ πυρπολικοῦ. Ἐναν-
τίων τῆς ἑνεργείας ταύτης τῶν Ἀγγλων ἔμεναν οἱ Ἀγγλικοὶ
dι᾽ ἑνεργοῦ κανονισμοῦ. Τότε δὲ τὸ πλῆρωμα τῆς «Δαρτ-
μουθ» ἀπήντησεν εὐθὺς μετὰ ἵσχυον πυροβολισμοῦ τυφικῶν.
'Ἡγωνίζετο ἦτο δὲ Δερινδ ἐν τῇ φρεγάτῃ «Σειρῆν» να κωλύσῃ ἑν}

1. Δεκτομερῆ ἀφήγησιν τῆς ἐν Ναβαρίνῳ ναυαρχίας ἸΔ. ἐν τῇ ἡμε-
τέρᾳ ἱστορίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως (ἱστορ. ΙΘ' αἰώνος. Τόμ. Β'.
α. 671—738). Τὰ δὲ κατὰ τὴν πρόθεν ἀφορμὴν τῆς συγκρούσεως,
περὶ ἧς ποιεῖται λόγῳ ὁ συγγραφέως, ἔχουσιν ἀκριβέστερον οὕτω:
'Ὁ κυβερνήτης τῆς «Δαρτμουθ» Φελλίγις στενοχωρούμενος ὑπὸ τῆς γειτονίας
tοῦ Ἀγγλικικοῦ πυρπολικοῦ ἐξολοθρεύεται τὸν μέγαν λέμβον αὐτοῦ καὶ ὑψο-
σας ἐκ' αὐτοῦ σημαίαν κήρυξας ἐπεμψε διὰ αὐτοῦ τὸν ὑπαπλαγέον
Φιτζζόφιν ὑπὸ προσκαλέσθαι τὸ πυρπολικὸν να ἀπομακρυνθῆ. Ἀλλὰ ἀδικι
μότι προσόφηγας ὁ λέμβος, σαφεῖς ἐκ τοῦ πυρπολικοῦ ἔτρωσε καυρίας τῶν
Ἀγγλων ἀξιωματικῶν, πεσότα οἰμοφρυτῶν εἰς τὰς ἀγάλας τὰς συν-
τρόφου αὐτοῦ δοκιμὸς Φόρβες. Εἰς τὴν πράξειν ταύτην τῶν Ἀγγλικῶν ἡ
«Δαρμουθ» ἀπέντησε διὰ πυροβολισμοῦ, ὡς ἐπεραστήθη τῇ υποχώ-
ρησιν τοῦ λέμβου αὐτῆς. Τὸ πυρπολικὸν ἐπισυνόβησεν αὐτῆς, τότε δὲ
πάντες οἱ ἐν τῷ λέμβῳ τῆς «Δαρμουθ» ἐφονεύθησαν ἢ ἐπεμμετρή-
σαν. Ὅμοιον τι συνέβη μετὰ τινα λεπτὰ παρὰ τὴν φρεγάταν τοῦ Μοχα-
ρίμ βεί. Ὁ ναύαρχος Κοδριγκτών εἶχεν ἀποστείλει τὸν «Ἐλλήνην πρωθ-
μαχιλλάν, ἐνα προσκαλέσθαι τῶν Ἀγγλίκων ναύαρχον να μείνη ἐν πάσῃ πε-
ριπτώσει ὁδήγησας. Ὅ τι προϊστά του λέμβου τῆς «Δαίσας», ὥστε ὡς ἀπεταιμάνδος τίς διὰ προῦχησιν ἐκ τῆς ὕψη τοῦ καὶ 
γενοῦς διὰ τὸ ἀπεταιμάνδος ἐτών ἀρρηκτῆς, ἐξείδικτος πιστολοί ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ καὶ ἐξενέκνων ἀπὸ 
μετὰ ἀρκετῆς ἀρας ἀναντόν τούτου όρθος Μαχίλλα, ὅστις τρόπος τοῦ ἁγι-
θοῦ ἐπέσεν ἐντὸς τοῦ λέμβου. Μετ' ὅλεν ὁ Οθωμανικὸν το πλοῖον τεταγ-
μένον ἐν δεύτερα γραμμή ἔφυγε τὰς πρόλας σφαῖρας, ὅν ἡ μία διευ-
βόνετο κατὰ τῆς «Δαρμουθ», ἀλλὰ σφαῖρα τοῦ αὐτοῦ πλοίου ἐπέσεν 
ἐπὶ τῆς Γαλλικῆς ναυαρχίδος καὶ ἐφόνευσεν ἐναν ναυτῆν. Ὅ Γαλλικῆ
'Η ναυμαχία του Ναβαρίνου

την ἀνάφλεξιν τοῦ πυρπολικοῦ, ὅτε ἔδροντησαν οἱ πρῶτοι κανονισολισμοὶ τῶν Ἀγιοπτῶν ἑναντίον τῆς «Δαρτμοῦ» καὶ «Σειρήνος». Ἀπαξ ἦτο ὁ Κοδριγκτών ἔπεσε τὸ πῦρ καὶ ἔπεμψε λέμβον τινὰ εἰς τὸ πλοῖον τοῦ Μωχαρρέμβει. Ἀλλὰ τοῦ λέμβου τοῦ ὁ περικλινὸχος ἐφονεύθη ὑπὸ τῶν Ἀγιοπτῶν διὰ κανονισολισμοῦ, καὶ τὰ κανόνια τῶν Ἀγιοπτῶν διηύθυναν πῦρ κατὰ τῆς Ἅσις, καὶ τότε ὁ Ἀγγλος ναύαρχος ἔδωκε τὸ σύνθημα μάχης, ὡς ὁ πρὸς τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς, ἢ ἐπήγγειξε τοῖς Μουσουλμάνοις, δύναται νὰ παραβληθῇ μόνον πρὸς τὴν περὶ τὴν ἐν Ναυπάκτῳ νίκην τοῦ Δέων Ζουᾶν τῆς Αὐστρίας καὶ τὴν τοῦ Ναχίμοφ (1854) παρὰ τὴν Σινώπην. Ἡ ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τοῦ Μουσουλμανικοῦ στόλου, συγκειμένου εἰς 82 πολεμικοὺς πλοίους, ἐχόντων πλεύσων ή 2000 κανόνια, ἡ καλὴ θέσεις αὐτῶν, ἔτι δὲ τὰ πυροδολοστάσια τῆς Σφακτηρίας καὶ τοῦ Ναβαρίνου ὀδέθησαν ἑναντίον τῆς δυνάμεως, τῆς καλῆς διοικήσεως καὶ ἐφημέρης ἐνεργείας τῶν Εὐρωπαϊκῶν στόλων καὶ τῶν κρειττονος ἀξίως καὶ ἰσοτίμως πυροδολτῶν αὐτῶν. Περὶ τὴν ἐν 5. μ. μ. ἢδη ὄραν 1 πλοῖον γραμμῆς, 12 φρεγάτας, 22 κορβέτας, 25 μικρότερα πλοῖα Μουσουλμάνων ἦσαν καταστραμμένα, φονευθέντων καὶ ἐξακολουθοῖς ἀνηδρομεῖ ἐκ τῶν πληρωμάτων τῶν πλοίων, ὅν 29 μόνον, καὶ ταῦτα οὐχι μεγάλα, ὑπελείποντο ἔτι σφα. Ἐκ τῶν συμμαχικῶν στόλων ἐφονεύθησαν 172 καὶ ἔτραυματίσθησαν 470· ἀλλὰ καὶ τούτων τὰ πλοῖα τοσάκτως εἶχον πάνθει ἡμίλημα, ὡστε, ἐξαιρουμένων τῶν μικρῶν πλοίων τῶν πειρατέων πρὸς ἐπιτήρησιν τῶν πειρατέων διαδηματῶν τοῦ Ἰδραίμ, ἠγακάσθησαν χάριν ἐπιδιορθώσεως νὰ ἀποπλεύσωσιν εἰς Μελλητὴν καὶ Τουλών. Τῇ 2, 21 Ὀκτωβρίου ὁ Ἰδραίμ πασσάς εὑρες τὸν λιμένα τοῦ Ναβαρίνου πεπληρωμένον ἔτι πτωμάτων καὶ ναυαχών 1.


ναυαρχείς ἀπήγγεισε διὰ πάντων αὐτῆς τῶν τηλεβόλων, συγχρόνως δέ καὶ ἐ Ἁγγλικὴ ναυαρχείς σφοδρότατον τότε διηύθυνε πῦρ κατὰ τοῦ Ὀθωμανικοῦ καὶ τῆς Ἀγιοπτῆς ναυαρχίδος καὶ οὔτως ἐγενεκύθη ἢ μάχη. Σ. Μ.

Η είδησις τής κρατεράς ταύτης μάχης ἔχη γειρεῖν πάντως ἐν Ἐλλάδι· καὶ ἐν τοῖς κόπιοις τῶν Φιλελλήνων τοῦ μέγιστον ἐνθουσιασμῶν. Ἀλλὰ μεγάλη ἦτο ἡ δυσαρέσκεια τῶν ἀνακτοβουλίων, ἐξαιρουμένου τοῦ Ρωσικοῦ καὶ τοῦ Γαλλικοῦ. ᾽Ιδίως ἐν Ὄγγλίᾳ, ἑνώ δὲν ἐξαιρένα πλέον τὸ κράτος ὁ Κάννιγχ, ἦν δυσάρεστον ἐνεποίησαν ἐντύπωσιν. Ἔξ ὑπὸ τῶν πολιτικῶν τῶν ἔχοντων τότε δύναμιν καὶ ψήφους ἐν τῷ κοινοβουλίῳ μόνον ὁ λόρδος Παλμερστῶν ἔθεωρε τῇ μάχῃ ὡς διευκολύνονσαν τὴν περαιτέρω ἐκτέλεσιν τῆς συνθήκης τοῦ Λονδίνου, ὡς εκχιμηροῦσαν τὸ σθένος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν Δυνάμεων.  

Τῷ πλήγμα τοῦ Ναβαρίνου, περί οὗ καὶ ὁ Δεσμίν μετ’ ὅλην ἀπεφήνα τῆς νόμιμης σφράγει δυσμηνῆς, ὑπέρθη τὰ ἐρία τῶν λογισμῶν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως· οἱ νέοι ἐν τῇ αὐτῇ τοῦ Ὁγλού Ἰακώβου κυβερνητῆται ἔνδυσαν ὅτι ἡ μεγάλη αὐτῆς ἐξαιρουμένος τῆς Πύλης ἐμελλε· μόνον νὰ χρησιμεῦῃ ὡς δύναμις ἐν τοῖς χεραὶ τῆς Ρωσίας. Εἰς τοὺς ἀναδέουσε Ὁγλοὺς ναῦτας οἱ ἐν Λονδίνῳ κυβερνηται προσηνέκθησαν μετὰ μεγάλης ψυχρότητος. Η τοῦ Κοδριγκτώνος ἐνέργειαι ἐπισήμως τε καὶ κοινοβουλευτικῶς ὑστάμως ἐκρήθη εὐμενῶς ἐν τῇ πατρικὶ αὐτοῦ. Δια τοῦτο δὲ τὸ γεγονὸς οὐδένως ἐπήνεγκε τῇ προσδοξώμενα ἐξ αὐτοῦ τὰ κέλεα καὶ καταληκτικὰ ὡς πρὸς τὴν μὲ γὰρ τῆς πολιτικῆς τῆς Ἀνατολῆς ἀποτελέσματα. Αἱ διπλωματικαὶ παρελκύσεις καὶ αἱ μετὰ τῆς Πύλης ἔριδες ἔξηκολοθηκαν ἀπλοῦστα, φέρουσαι μόνον χαρακτῆρα αὐξανομένου μεῖζονος ἔρθησιμου. Ἐλθειν ἀληθεῖς ὅτι δεινὴν ἐποίησε τὸ γεγονὸς αἰσθήσεις εἰς τὸν Μαχμοῦτ Β’ ἀλλὰ εἰ καὶ ἐφαίνετο ὁ ὦτος ὅπερ προσδέχομενο τὸ πράγμα καὶ οὐδέλως ἐδοκεῖ ἄφορνης εἰς τὴν ἐκφράζει τῆς μανίας τοῦ λαοῦ ἐναντίον τῶν ἐν Κωνσταντινούπολει Φράγκων, ἐν τούτοις ἐμετε- νε καὶ νόν ὡς ἀνέκαθεν ἱσχυρογνώμων καὶ ἀνέστοτος. Περὶ 


1. v. Prokesch—Osten, Mehmet—Ali, σ. 11.
Τὸ ἀνένδοτον τῆς Πόλης 169

ἐνδοτικῆτος πρὸς τὰς Δυνάμεις καὶ ἀποδοχῆς τῶν διατάξεων τῆς Δυναστείας συνήχησις οὐδεὶς ἔτι νῦν ἐγένετο λόγος, καὶ ἐν ταῖς ἀξίωσεσιν, ἃς προεβαλλεῖ νῦν ἡ Πόλη πρὸς τὰς Δυνάμεις πρὸς ἐπανόρθωσιν τοῦ ἐν Ναυαρίφῳ γενομένου πρὸς αὕτην ἀδικήματος, ὑπήρχεν ἔτι καὶ ἡ ἀπαίτησις νὰ ἀπέχωσι τοῦ λοιποῦ αἱ Δυνάμεις πάσης εἰς τὰ Ἑλληνικά πράγματα ἀναιρεῖσθαι! Τὴν δὲ νῦν ὑπὸ τῆς Πόλης ἀπαιτηθεῖσαν μεστεῖαν τῆς Ἀδυρῆς ἀπέρριψαν οἱ πρόσεις τῆς Τριπλῆς συμμαχίας. 1 Κατέστη αὐτῶν νὰ πεισθῇ, καὶ νῦν ἔτι νὰ προβῇ ἡ Πόλη εἰς ἐλαχίστας ἐν τῷ Ἑλληνικῷ ἦτα ἐπαρκῆς παραχωρήσεις κατὰ τὴν ἐννοιαν τῶν πολιτικῶν ἀπαιτήσεων τῶν τριῶν συμμάχων Δυνάμεων. Ἡ Πόλη ὑπὲρ τῆς 12)24 Νοεμβρίου δὲ Περτῆς ἔρεντης ἐν μακρά συνδιαλέξει, ἐκήρυξε πρὸς τοὺς πρόσεις ἐτὶ ἡ Πόλη ἐν τοῖς ἀφροτίπους εἰς τὴν εἰρήνευσιν τῆς Ἑλλάδος διετήρη ἄχρατα τὰς δικαιώματα ἡς ἀρχῆς αὐτῆς ὑπειρατεῖ δ ἐπόλος τελείαν ἀνθησείτω μετὰ τὴν ὑποταγὴν καὶ ἐνδεχομένη τὴν εἰς τοὺς Ἑλλήνας παραχωρήσεις διανόμων προνομίων." Οτε τέλος τῇ 17)29 Νοεμβρίου 1.

1. Τοῦτο καὶ καθ' ἐμαυτὸ ἀνακριβεῖς εἰνὲ καὶ πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ συγγραφέως πρότερον καὶ ὑπὲρον λεγόμενα αντιράγιαν. Ἡ Πόλη οὐδέποτε ἐξητήσας τὴν μεσολάβησιν τῆς Ἀδυρῆς μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῶν προσβέσεων τῆς Ἱμηλῆς Συμμαχίας. Εἴθεσαν οτι ἡ Πόλη τῇ 8)20 "Οξιμάθει τῇ ἡ ἐρωτηματική αὐτῆς καὶ τὴν ἐγενότερη ἐν Ναυαρίφῳ ναιμαχία, εἰσήγησις τῆς Ἀδυρηκικῆς διπλωματίας, ἀποθεύεσθαι πεποιημένη τῷ Μεγαλού Βεζόρου πρὸς τῶν ΜαΙτερνίκου αὐτούμεθα τὴν μεσεῖα τῆς Ἀδυρηκικῆς μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῶν τριῶν Δυνάμεων. Αὐτὴ δὲν ἐκείς ἀποκριθεὶσάν, ἀποκριθεὶσάν άλλα ὑπὸ τῆς Ῥωσίας εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἤπνοιος πανοῦ τοῦ ποιοῦ διαβήματος τοῦ ΜαΙτερνίκου. Ἐν δὲ τῇ Κοσμάς οὐπόλει διατῆς τὴν ἀγγελίαν τῶν ἐν Ναυαρίφῳ συμβάντος ἐγενότερο ἀχρισθὸς τὸ ἐναντίον ἐκείνου, ὧτε ἄγγιζει μετὰ τὴν ἀγγελίαν ταύτην ἢ πόλη ἐπέλεγε πρὸς στημένη διακόπτουσα τὰς σχέσεις αὐτῆς πρὸς τοὺς πρόσεις, προβάσας εἰς κατάσχεσιν πάντων τῶν ἐν τῷ λιμένι Κοσμάντουπολέως ἐμπορικῶν πλοίων καὶ μὴ διδοῦσα τὰ συνήθη φερμανία εἰς τὰς τιμωρῶν τῶν προσβέσεων καὶ καλοῦσα αὐτῶς αὐτὰς τῆς πρὸς τὰς κυβερνήσεις αὐτῶν συγκοινωνίας, ὁ Ἀδυρηκικός προσβεβλήθης ἐξήρησεν οὐχ ἀταῖς νὰ μεσολαβήσει μεταξὺ τῶν πρόσεις καὶ τῆς Πόλης, ἅλλα τὴν τοιαύτην προσφορὰν τοῦ Διαγγέλου ἀπερρίπτον οἱ τρεῖς πρόσεις. Σ. Μ.

2. Τὰ προνοία ταύτα (ὅς καλεῖ αὐτὰ ὁ συγγραφέας) συνεστάτατο εἰς ὑπόσχεσιν ἤνωδιδαν ἡ Πόλη νὰ μὴ δημιουργῇ τὴν περιουσία τῶν κατοικησάντων (τῶν ἐπαναστάτων δηλο-οτι), ὅσα ἀπήτευτα νὰ νόμος, νὰ μὴ
ο Σουλτάνος αυτός εις εὐθείαν ἣλθην πρὸς τοὺς πρέσβεις παραχώρησαν προθέσει εἰμι τὴν ἄφεσιν τοῦ ἀπὸ εξ ἑτῶν (1821—1827) καθυστερομένου κεφαλικοῦ φόρου καὶ τῶν δαπανῶν τοῦ πολέμου 1) καὶ ἀπαλαγηγὰ παντὸς φόρου ἐπὶ ἐν ἑτος, γεννησιμε-μένης ἀρχῆς ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑποταγῆς, τότε ἐπὶ τέλους οἱ πρέσβεις προέβησαν εἰς διπλωματικὴν ῥήσιν πρὸς τὴν Πύλην καταλιπόντες τὸ Ἱέραν (26)8' καὶ 4)16 Δεκεμβρίου 2) καὶ μετε-
σήμαν εἰς Κέρχυραν, ἵνα ἐνεταύθα διατελήσιν εἰς σχέσεις πρὸς τοὺς Ἐλλήνας. Ὅ δε Μετατηρίχος κατέπαυσε νῦν τὴν περαιτέρω ἀπόπειραν μεσολαβήσεως. Ἡ περαιτέρω ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων ἐπιδράσασα δριστικός καὶ ἐπὶ τὴν λόσιν τοῦ Ἐλληνικοῦ ζητήματος ἀνήκει εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν. Τὰ ἀπὸ τὸν τέλους Νοεμβρίων ὑπὸ τῆς Πύλης γενόμενα διαθήματα ἤγγελ-λον ταφῆς τοῦ Ὀθωμανοὺς ὑπὸ μετέφρας τρόπον τινα ἐπεκρή-ματο τις μέγας πόλειμος καὶ ἀναπόδραστος. Ἀλλὰ τὸ γενικὸν ἀπάθημα καὶ φρόνημα ἢτο ὧτι δ ὀλείμασιν ὁ δος ἑμέλλε νὰ γείνῃ κατὰ τῶν μισητῶν Ῥώσων, πρὸς ὐς ἐγίνωσκον οἱ Ὀθωμανοὶ ἕτοι ἀπὸ τὸν χρόνον τῆς εἰς Μολδαβίαν ἀπελάσεως τοῦ Υψηλάντου διεξόλον εἰς ἀπατάπαλον ὑπολαμβάνοντα πόλειμον. Ἡ πολε-μικὴ δὲ τοῦ θνουσἰς ζέσις παρέσυρε καὶ τὸν Μέγαν Κύριον 1, καὶ ἢ μετὰ σφοδρότητος ὧς αὐτὴς συντεταγμένη προσήρυξις ἡ δή-λωσις (Μπεγιανναίη) τῆς 8)20 Δεκεμβρίου ἢ ἀπευθυνωμένη πρὸς τοὺς προϊσταμένους τῶν ναυμάχων καὶ προκρίτους τῆς Ἀνακο-λῆς καὶ Ρουμελίας 2, ἐξῆλθαν ἀνεπιρρήξιμα τὴν Ρω-σίαν ὑπὸ τῶν ἀληθῶν πολέμων, δότος καὶ τοὺς Ἐλλήνας Ῥαγιάδας ἐξήγειρεν ἐν ἀπανάστασιν κατὰ τοῦ χράτους. Νῦν μετὰ τὴν ναυ-μαχίαν τοῦ Ναβαρίνου, ἔλεγεν ἢ ἐνδώσις, ὃ ἄλλο ὑπολει-πεται τῷ Πύλῃ νὰ πράξῃ ἢ νὰ ἐκλέξῃ μεταξὺ πολέμου καὶ τῆς παρατη-σεως τῆς Ἐλλάδος, τοὐθ’ ἐπερ (ἢ παρατήσες τῆς Ἐλ-

1. "Ολος τοῦντανίτον. Ὁ Τουρκικὸς λαὸς δὲν κατέληφθη τότε ὑπὸ πολεμικῆς ζέσεως σφοδρούς. Καὶ αὐτῇ δὲ ἢ μετὰ τὴν ἄγγελιας τῆς ἐν Ναβαρίνῳ καταστροφῆς δοθεία τοῖς κατοίκοις τοῦ χράτους διαταγῇ περὶ γεινίς ὀλοφροσυνής καὶ πολεμικῆς περίβολες δὲν εὑρέθη πρόθυμον ἐκτελεσθῇ τὸν Ὀθωμανικὸν λαὸν τῆς Κωνσταντινούπολεος. Ἀπεδιδότε δὲ ἢ ἀπροφίλα αὐτῇ εἰς τὴν δυσαρέσκειαν τῶν κατοίκων εἰς τῆς ὁμό-θυμίας, μεθ’ ἢ ἐπελεύσθη ἢ καταστροφῆ τῶν Γιαννιτσάρων. Τοῦντανίτον ἢ κυβέρνησις εἰρήνητο ἢν ἀναφορίση τῶν θρησκευτικῶν φαινομένων τοῦ Μουσεβανικοῦ λαοῦ χάριν τοῦ πολέμου. Σ. Μ.

2. Ἡ Πύλη προσεκάλεσε τότε εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐκ τῶν ἐπαρ-χιῶν πολλῶν συναγωγικῶν ἀρχηγοὺς καὶ προκρίτους μουσεβανικῶν κοινοτήτων (ἀγιάν) καὶ τιμαρισμούς εὐγενεῖς, περὶ δὲ λόγον ὑπὸ τοῦ συγγραφέαν, ἵνα συνιστῆται μετὰ τούτον περὶ τῆς πολεμικῆς ἀμύνης, ἕκαστε δ’ αὐτοίς καὶ ἀντίγραφα τῆς ἐν τῷ κείμενῳ μυθιστομενής δη-λώσεως, ἵνα διαδόθωσι ταῦτα ἐν ταῖς ἐπαρχίασι. Σ. Μ.

"Ἰστορία Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Τόμος Γ’."
λάδος) θελεί εξελεί επιβλαβεστάτα ἀποτελέσματα. Καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς ἀπεγνωσμένης ταύτης τοῦτος τοὺς τοῦ Φράγκοι καὶ τοὺς Ρώσοις ἐξ ἵσου σχεδὸν ἐχθρικῆς πολιτικῆς οὐ μόνον κατὰ ἱδραγόντως δριμεῖαν ὡς ἄν τοῦ χειμώνος περί τὰ τέλη Ἰανουαρίου 1828 πάντες οἱ Οὐντίται Καθολικοὶ Ἀρμενίου εξεδίκηθησαν ἀπὸ Κωνσταντινούπολεως εἰς τὴν Ἀσιατικὴν αὐτῶν πατρίδα ι. 1. Τὰ περὶ τῶν διαγωνῶν τῶν Ἀρμενίων καθολικῶν δὲν ἔχουσιν ἀμε-
σον σχέσιν πρὸς τὰ πολιτικὰ γεγονότα τοῦ χρόνον τοῦτον καὶ τῶν ὀργισμολογικῶν φαναριών τῶν Τουρκαν, ἀλλοὶ οἱ τοῦ Γεωργιανοῦ Ἀρμενίων καὶ αὐτοὶ οἱ Ἑλληνες ραγιάδες οὐδέδεν ἐν Εὐρώπη ἢ Ἀσίᾳ ἔκαθον τότε διαγων. Τὰ περὶ τῶν αἰτίων τῶν διαγωνῶν τῶν Ἀρμενίων καθολικῶν, (οἱ διαγωνικοὶ οὗτοι σημειωτέρως περιοριζόμενοι ὁπλᾶς εἰς εξορίαν ἀπὸ Κων-
σταντινούπολεως εἰς Ἀγκυράν καὶ εἰς τὰς κατὰ τὴν χειμερινήν ὡς ἄν τῆς ἐξορίας κακούχιας τῆς ὁδοιπορίας, ἡ δὲ ἀλεθροόναν πολλῆς κατὰ τὴν πορείαν, ἡ δὲ σαρμός γνωστή, Τὸ λεγόμενον ὑπὸ τὸν Γερβίνου ὅτι ἡ Πόλη ὑποτείνετο σύμπραξιν τῶν παρὰ τὰ Τουρκομαρσάκια δορὰ Ἀρ-
μενίων πρὸς τοὺς Ρώσους, δὲν φαίνεται διόλου ἄφθεχ, ἀλλοὶ οἱ εἰς τῶν Ρωσοτουρκικῶν ὁρίων Ἀρμενίων ἦσαν Γεωργιανοὶ. οἱ δὲ Γεωργιανοὶ ὀδυμοὺς κατεδικάζειται, ἐθεώρηθησαν μᾶλλον αὐτοὶ ὑπελείη τὸ διαγ-
ρόμ τῶν μισητῶν αὐτοῦς ἅτυροβολῶν ἀμειζῶν. Ἡ στείρα ὀκεάνως πιθα-
νὸς εἶναι ὅτι ἡ Πόλη προέβη εἰς τὸν διαγωνοῦντον πρὸς τοὺς τη Initialized line: ἡ ἔνωσις, ἤ ἔδωκε πρὸς τὴν γνωστήν ὁμολογίαν τὸς τὸν Ἀρμενικοῦ ἐθνὸς. ἐξήγησαν τοὺς καθολικοὺς Ἀρμενίους. Ὡς πρὸς τὴν Πόλην δι-
καιολογητικὴ ἐκθέσεις, ἤ συνταχθηκα, ὧς λέγεται, ὅτι αὐτὸ τοῦ Περστῆ ὁ τοῦ Γεωργιοῦν τὸν Ἀρμενίον καὶ ὑδατηθηκα, ὑπὸ τὸν Περστῆ ἡ οὔτε χαρακτήριστα ὡς πρὸς τὰς ἁπαθικῶς γνώσεις καὶ τῶν ὑπὸ τῶν ἐπιφάνειας τῆς συνήθους τοῦ ἁπαστάσις ὅθερομαγικές κύκλως προχωμένου πρὸς Χριστιανῶ, ἔγον οὕτω: ὦ οἱ βασιλεῖς τῆς Γερμανίας (Αὐστρίας), Βενετίας (!) καὶ Πολωνίας (!), τῶν δύο Σικελίας, τῆς Ἰταλο-
νικῆς καὶ τῆς Γαλλίας ὑπογείων ἐκκατεστάτως ἀδίκα καὶ πάντως ὁμοιοὶ εἰς τὴν ὅρθοσειαν τοῦ Πάπα τῆς Ῥώμης, τῆς καλομενῆς Καθολικοῦ καὶ ἐπιδρά κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ χρίσμα τοῦ τοῦ, τοῦ Πάπα αἰ Ἱερω-
νίκως τῶν Καθολικῶν ἐξερχονται ἄνευ καλύτερης, καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸν χρόνον τῆς νυκτεις αὐτῶν ἐπηρεάστη αὐτῶν νὰ τρέψαστε ἱπειρός καὶ πᾶντος αὐ-
θείους καλάσσας ἤ αἰ ὡς καὶ πολλά ἄλλα ὅμοια καὶ διδεῖ ἀμφιασίας καὶ μεγά-
λοις εὐκολίας, ἢ ἐν τῶν Ἀρμενικῆς ἐκκλησίας ἐξερχοντα πρὸς ἅπαντα, καὶ ἐπειδὴ μὲ ἁγιότητι ἀκολούθησι ὁμολογία ὑπειραστήκτε ἐκ εἰς τὸσοστιηθής
άλλα καὶ οὗ τῆς Πύλης ὑποτείχοι ἐπιτανήσεις, οὐκ ἦσαν δὲ καὶ πολλοὶ φιλωρημικοὶ Γάλλοι καὶ Ἀγγλαιοί ἔξεσθησαν τῆς Τουρκικῆς πρωτευούσης 1, πρὸς τούτους δὲ καὶ ἢ πρὸς τοὺς Φράγκους θρασύτητας καὶ αὐτοπρόεθης ἐγένετο γενικὸς κανών. 2 Ἐντεύθεν ἢ πρὸς τῆς Πύλης συμπάθεια ἥλαττοτε διηγείκτως καὶ παρά ταῖς μεγάλαις Δυνάμεις καὶ Ἡ Ρωσία, εὐρίσκομεν γὰρ ἐν τῇ

tοῦ Προφήτου Ἡσιοῦ Χριστοῦ (οὗ τὸ ὄνομα εἰς αἰνετὸν!) ἐπειδὴ κατὰ τὸ δόγμα τοῦ Καθολικισμοῦ οῦ Πάπας δύναται νὰ συγχωρήσῃ τὰς ἁμαρτίας πράττων τῶν τεθνεώτων ἀπάτων καὶ νὰ δώσῃ αὐτοῖς ἔστιντίμια εἰς τὸν παράδεισον, διὰ τοῦτο πολλοὶ Ἀρμένιοι χρυσός, χωρὶς νὰ νοθήσῃ εἰς αὐτὸ, ἔγνωντο Καθολικοὶ, καὶ τοῦτο διὰ τῶν χιλιῶν ἑκατέρων δόλων καὶ κολλακών, ἀττόπως συνάντησαν πρὸς τὸν διεστραμμένον χαρακτῆρα τῆς ἀγέλης ταύτης τῶν χοίρων καὶ πρὸς τοὺς βδελυγμοὺς αὐτῶν θεοὺς τοὺς καθιστοῦσας αὐτοὺς ἱπποὺς πρὸς τὸ εὐτελεστάτον κτήνος." Ἀν λοιπὸν ἐκ τῶν εἰς τὸν Πάπαν ὑποκειμένων λαῶν, λ.χ. τῶν Γερμανῶν (Ἀὐτοτρικίων) ἢ Βενετῶν (I) ὁ εἰς ἡ ἰ ἰ ἐτεροῖς ἰ ἱδεῖεις περιέλθεις εἰς πόλεμον πρὸς τὸ Ὀθωνανικὸν κράτος, τότε οἱ Καθολικοὶ ραγίζεις ἢ πράξοις πάν τὸ ἐπ ἀυτοῖς ὑπὸ προδοτικὸς φερόμενοι πρὸς τὴν Πύλην περιποιηθοῦσαι ὅρκος ποὺς πολεμίους τοὺς. Διότι, ἢν δὲν παράσχοις εἰς τοὺς πολέμιους τὸν παίκατα ὑποσχήμενον, τότε ἐν τῷ θρησκευτικῷ αὐτῶν συνειδήσαι θεωροῦσας ἐφαπτόμενος ὅσος ἐπαναστάτηκα κατὰ τὸν Προφήτου Ἰησοῦ. Τὸ δὲ παραδείγμα τοῦ Ἐλληνικοῦ Ἐννοου (Ῥοῦμ μιλλετ) δεισδεκανεν ἐπιφανείᾳ τῆς ἀληθείας τῶν λεγόμενων, ἐνῷ οἱ εἰς τὴν πίστιν τῶν πατέρων αὐτῶν πεσοῦνται Ἀρμένιοι, οἱ μὴ ἁγιοτατεῖς ὤντες τῷ μίῳ (τῷ Ἐλληνικῷ) ὥστε τῷ ἔσχαι (τῷ τῆς Καθολικοῦ) εἰρεθεῖσι, εἰςαν ἀναμφιστεῖτος ποιτοῖς ἰσχύρος τῆς Πύλης. Διὰ ταῦτα τὸ πρὸς πάντας ἡμᾶς ἐπιβαλλόμενον καθίσμα τῆς ἱπποτος τῆς Υψηλῆς Πύλης, τῆς ἐπεξεργάτικα ἠμῶν, εὐγνωμοσύνης ὑπαγορεύει ἦμαι νὰ ἐξετίσωμεν τῆς τιμωρίας ἄχρηστον τῶν ταχημονῶν Καθολικῶν. Υμνιοστός δὲ δεῖ τὸ δίατηµα (Χάττι σεφί) τὸ ἱκτηθὲν ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων κεθυλικῶν (3) Ἰουνουρίαν ἐπανῆνεν ἀπὸς εἰς ἰσχυρὰ διάπεταν πολιοικῶν, καὶ τὴν ἦν ἐνεπεργασεὶς εἰς γαίδας νὰ μετασκοῦσας εἰς Κωνσταντινούπολιν, οἱ δὲ Ἀρμενίοι καθολικοὶ ἤσαν μετωκοὺς εἰς τὴν ἐπάρχιας "Αγιώτατος, ὅπου καὶ αὐτοὶ εξαφελιζόμενοι. Σ. Μ.

1. Πολλοί τούτοις ἀπῆλθον ἀπὸ Κωνσταντινούπολιν καὶ πρὸς τὸν Προφῆτον εἰς τὸν Καθολικισμόν. Οἱ νεκραζοί ἔχθρες αὐτῶν τῷ τοῦτοι τῶν ὑπηκόους αὐτῶν ἐπικρατοῦσαν τῆς Ἑλλάνδας" Ἡ Πύλη δὲν συνήθεις εἰς τὸν οὐκ ὑπηρετεῖ, ὡς τοῦ τοῦ τῶν ὑπηκόων τῶν Πόλεων Δυνάμεος τὰ ἔκτισε, τούς δὲ ἀγαθοὺς τῷ τοῦτο ἐκεῖνον ὑπὸ τὴν αὐτοῖς ἄδεια τῶν αὐτῶν νόμων. Σ. Μ.

2. Ἡ Πύλη ἐστὶν κατάχρησιν τῶν προσώπων τῶν Ἐλλήνων πληθείον, καταλέμβανεν καὶ τῆς μεγάλας εἰς Γάλλους ἐμπόρους ἀνθρώπων αὐτοποιήμας, ἐπηγόρευε δὲ τὴν εἰς τοὺς Φράγκους (μὴ γαίδας τῶν προσώπων ἐξαιρετικά) ἐστὶ τῶν ἡμοῖον ἀποτελέσματος παλαιον ἀλέφων, ἔλαιον καὶ βουτύρου. Σ. Μ.
 yaprak peşevi, va blyetik to koumótaton méros toj Tovrikiskoi stojou katastráfén en Nabhárínw kai tin 'Agglían kai tin Galáian diateleósseis en diplwmatikí b'xet proo sto Mégan Kúrion, edéklywes prokynikhe plýbos epichyrrmátov, ois 14y126 'Aprílión 1828 ekpírgèthi epísýmow en atop toj 1821 pollákis apotelómenos kath tis Tovrikáis pólémwes, kai tì 25y17 Mavó úxháto prágmati diá tis upo stoj Póswén diadásewes toj Proóthou.

'En tìj en Peloponnêsías théatir toj polémou h toj 'Ibraim peiromatódhis epimoni synhdei kath' óloklhroin tìj toj Patíasx. O pasóxas metá álgeinov Stoiúkismou ùpereinein tin apóllevan toj stojou autój. 'Allá va ápéllh thía toj atop Peloponnýsmos den ýxhelev éti. Oj sómerkhoi sto lárhoi, ápho ai prwtai autwv ápelli dèn eptíneghon apotélesmata, odémuain plévon dívnain oúde ðelshin eljwv en éxanagkámos autwv proso tojto. Tì 12y24 'Oktobróu katalípoon kai tin peri toj Nabháríon thállassan. O Patíasx pláth proýmhethejeto tás topás autwv ex tón 'Ionión výswen, epeskeusáxe de kai tá upólloia tón plówv autój kai épemvlen épi tojto (8)20 Dekembrióu toj autwv odothénw autój kai tás peritótopos katastásthntas naútas, tás Tovrikáis oikogénies (én elír 15 xiliádax anðrwpwv), epoveidístwv de (toj toj Europwlaioi sto lárhoi) kai 2000 'Ellhnás doúlwos elis 'Alexeándrxiwv, énta óstia áfríkonto tìj 17y29 Dekembrióu. O káta ýxhán stratés autój (sýnekleménoi vón en 2500 stratwv toj Patróv, 1500 tìj Trípolítasx, 2900 tìj Korównj 5000 tìj Meðónjc, 3300 toj Nabháríw, eti dé kai 11000 xili. perípou toj stratopédoj tìj Meðónjc anðrwn) tó ge vón synnekroto toj xýmros. O pólémow de metaxw autój kai tón 'Ellhnwv épavásto met' ólgyon.

1. 'H Rwsía ós áfornh polémou èlabbe tóws kai' autíh ùpavíngmujs toj Mnégianarmé, éti dé tón en autíw manerón schédwv ùpavíngýmwn tís apokýruxewes tís synbíhjes toj 'Anthémw. S. M.

'Ο Ἰσραήλ μετά τὴν ναυμαχίαν τοῦ Ναβαρίνου 166

Διὰ τὸ διὶ ἐπιτράπη εἰς τὸν Ἀγγύπτιον πασσαν νὰ ἐκπέμψῃ τοὺς ἐξανδραποδισθέντας ὑπ’ αὐτοῦ Ἑλλήνας σφόδρα κατεκριθῆσαι οἰ σύμμαχοι ναυάρχοι καὶ ἰδίως ὁ Κοδριγκτῶν. Καὶ δεῖος δυσκόλως ὁ ναυάρχος οὔτος ἢδυνατὸ νὰ κυλύσῃ τὸ πράγμα. Διότι ἦς ἐνός παρελύτεο ἢ ἐνέργεια αὐτοῦ ἐνέκα τῆς ἐπισφαλοῦς θέσεως, εἰς ἤν περὶ ὅτε ὅτι τῆς ἄκρητα φιλελληνικῆς πολιτικῆς, τῆς ἐπικρατοῦσας νῦν ἀδύνατο ἢ τῇ ἀδύνατο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ἐὰν διεξηγῇ φανερῶν πόλεμον πρὸς τοὺς Ἀγγύπτιους· ἀλλὰ καὶ δυνάμεως πρὸς τοὺς ἄκρητος ἐνέργειαν ἐστερεῖτο, διότι τὰ ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς θαλάσσαις εὐρισκόμενα ἀξιώματα πλοία αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Δερείνου ἦσαν διεσκορπισμένα, ἕνα ὡς δυνατὸν καταλύσαι νῦν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν πειρατείαν, τὴν ἀνελθοῦσαν κατὰ Σεπτέμβριον τοῦ 1827 εἰς τὸν φρυκῶδη αὐτῆς κολοφόνα. Ἡπειροῦτο τὸς τότε τὸ τέταρτον περὶ ποῦ τοῦ ἄρρενου πληθυσμοῦ τῆς Ἐλλάδος Ἰσχολεῖται ἀμέσως ἢ ἐμέσως εἰς τὸ ἐπιτήδευμα τοῦτο, ἢν τὸ ἐπίσημον ἐν Ἀγίη ἐπὶ τῶν συλλαμβανομένων πλοίων διαστήματον ἐθεωρεῖτο ἢφ’ ἐλυτὸ τῶν κόσμων ἀπλῶς ὡς ὀργανον «περικυκλώτων τὴν πειρατείαν ὑπὸ τῆς νομίσματος». Αὐτοὶ περιοριστοὶ, εἰς ὧς ὁ Κοδριγκτῶν καὶ ὁ Δερείνου προέβησαν παρὰ τῇ Ἑλληνικῇ κυβερνήσει τῇ 1830 Σεπτέμβριον καὶ τῇ 26 Οκτωβρίου, ἔμεινεν ἀτελεσφορητοὶ. Δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐχλημενης τοσοῦτον ὑπὲρ τὸ φοβερὸν τοῦτο σύστημα, ὡς παρηγαγόντος ἀπορία καὶ ἢ σφοδρὰ ἀγανάκτησις τῶν Ἑλλήνων, ἢ ἐν τῇ ἄκηδος τῶν Ἑλλήνων καὶ ἰδίως τῶν Ἀγγλών, (σύνεν τῇ Ἑλληνικῇ πειρατείᾳ, εὐρύς κοινῆς τῆς συνοικισμοῦ τῆς ἀνάγκης τῆς ἀναμέλειας), ἐπέτρεψε νὰ αὐξηθῇ τοσοῦτον ἰσχύς. Νῦν ὁ Κοδριγκτῶν, ὁ Χάιδεν καὶ ὁ Δερείνου ἀπήχθησαν ἀπὸ Ναβαρίνου (12) 24 Οκτωβρίου ἐντολῇ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν βουλήν ἐγγραφῇ, ἐν ὁ ἐπελήφθων ἐμελλὸν νὰ ἐνεργήσωσιν αὐτοῦ ἀναμείνειν τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἐπαύσετο ἢ πειρατεία. Ἡ Ἐλληνικῆς ἀνεκάλεσε τότε (21) 2 Νοεμβρίου πάντα τὰ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ πλοία ἡρῴου ἐγγραφῇ, τὰ ἐπιτρέποντα σύλληψιν πλοίων, καὶ περιώρισε τὴν διακοδομήν τοῦ ἐπὶ τῶν συλλαμβανομένων πλοίων διαστημάτων. Ἀλλὰ τὸ κακὸν ἐξηρολοθεῖ ἐτὶ
Με τα καθόλου κατάστασις των πραγμάτων και το διδαγματικόν σχήμα των Ελληνικών παραλληλών και νήσων εκώλυσε την ταχείαν ἐξάλειψιν. Ο Κόχραν, ο Κοδριγκτόν και ο Δερίνι δὲν εἶχον νῦν πρόχειρα πλοία ἵνα πραγματοποιήσωσι ταχέως καὶ ἐνεργώς τὴν θέλησιν αὐτῶν τῶν.

Συνεδέετο δὲ πρὸς ταῦτα καὶ τὸ γεγονός ὅτι οἱ Ελληνες μετὰ τὴν μάχην τοῦ Ναβαρίνου πάντας, ἀλλήλων μόνον ἰσομέτρον ἅλλον δρόμον ἐπιλέγοντος ταῖς ὑπὸ τῶν ναυάρχων γεγομέναις ἀπαγορεύσεις πάσης ἐκτὸς τῆς πρότερον ὑποδείξεως γραμμῆς τοῦ μέλλοντος κράτους ἐπιχειρήσεως, νεῶν κατὰ θάλασσαν στρατευόμενον καὶ πολεορκικῶν. Πράγματι πολύτιμοι ἀπέβησαν μόνον ἀνθρώποι τῶν Χαστγιζ καὶ Σουόρτζ ἐν τῇ δυτικῇ Ρουμελίᾳ ἐπιχειρήσεις (διὸ ἐπιθέσεις τῶν ὀπλαρχηγῶν Γρηγορίου καὶ Βάουν ἐναντίον τοῦ Τρικκερίου, ἀρξαμένη ἀπὸ τῆς 5) 17 Νοεμβρίου 1827 ἐληφθέν ἀπελευθέρωσαν. Μετὰ τὴν μάχην τὴν γεγομένην παρὰ τὴν Σκάλαν τῶν Σαλώνων ο Χάστγιζ ἐπὶ τὴν ἀγγελίαν τὴν ἀπὸ Ναβαρίνου ἐκπολεμήσεως ἐπὶ τῶν Αλγιπτικῶν ὕπαρθε ἐν τῷ παρὰ τὴν Ἐπαρχίαν (ἐν τῇ δυτικῇ παραλίᾳ τῆς Μεγαλίδος) λιμένι, ὡς ἀνὴρ αὐτοῦ ἐπιχειρήσεως ἀπὸ Βοστόνις νοτίως εἰς τὰ ὀφθαλματα τοῦ Διακοφτοῦ. Ἀλλὰ νῦν ὁ Σουόρτζ περὶ τὰ μέσα Νοεμβρίου 1827 μετὰ 1400 περίπου ἀνδρῶν ἀνεχώρησεν ἀπὸ τῆς εἰρημένης θέσεως διαλαθὼς τὴν τῶν πολεμίων προσοχὴν καὶ διὰ Νεξέρων ἀφίκετο εἰς τὴν βορείαν παραλίαν τῆς Ἀχαιάς καὶ διαφυγὴν πάσαν σύγκρουσιν πρὸς τὰ μεταξὸν Πατρών καὶ Γαστούνης διατρέχοντας στίφος τοῦ διοικητοῦ Πατρών Δελχί 'Αχμέτ ἐπεβιβάσθη τῇ 17) 29 Νοεμβρίου εἰς τὸν στόλον τοῦ πλοιάρχου Χάστγιζ, ὡστε (Χάστγιζ) τῇ 618 Νοεμβρίου ἐγείρει διέλθει τὸν πολύμον τοῦ Ρίου καὶ ἀπὸ 10 ἡμερῶν ἀνέμενε τὰ παλληκάρια παρὰ τὸ Καραβοστάσιον ὑπὸ τὸ ἀκρωτήριον Ἀράχου (κάθω Παπά) τῇ 19) 1 Δεκεμβρίου, ἀπε-

διδάσκει ὁ Τσουρτζέ εἰς τὴν δυτικήν παραλίαν τῆς Ἀκαρνανίας καὶ κατέλαβεν ἐνταύθα ἁνευ ἀντιστάσεως τὸ Δραγομέστριον, τὸ Κανέλι καὶ Μύτικα. Ἐνταύθα ἔτεινε χειρὰ πρὸς τοὺς ἀρματωλοὺς τῆς χώρας ταύτης καὶ ἀνεξοπόρησε κατὰ μικρὸν τὸ ἐν τῇ Δυτικῇ Ἐλλάδι κῆνημα. Μετ' ὧν πολὺ δευτέρα τις ἐπὶ μοῖρα Ἑλληνική τεταγμένη ὑπὸ τὸν, Κώσταν Βότσαρην μετεδιάστη ἐις τῆς χώρας ταύτης. Ὁ Χάστινγκς ἠρέσκετο νῦν νὰ ἐνοχλῇ μετὰ τῆς «Καρτερίάς» καὶ τίνος κανονοσφόρου πλοιαρίου τὸ φρούριο Ἀνατολικὸν καὶ Μεσολογγίων. Κατάφεραν δὲ ἐπὶ τέλους μετὰ σφοδρὸν κανονοσβολισμὸν νὰ ἀναγκάσῃ εἰς παράδοσιν τῇ 17)29 Δεκεμβρίου τὸ σπουδαῖον νησιωτικὸν φρούριον Βασιλάδιον 1.

Ἐν τούτοις αἱ τῶν Ἑλλήνων ἐπιτυχίαι περιφρονήθησαν εἰς ταύτα καὶ μόνα. Πανταχοῦ ἀλλοθέ αἰτε ἐνέργειαι καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν ἐδείχθησαν ἀνεπαρκεῖς. Ὁ λέρος Κόχραν οὐδὲν σπουδαίον ἡπωνήθη πλέον νὰ διαπράξῃ κατὰ θάλασσαν. Τὸ ἀλλ' ὡς, ὅτερ ἀπῆλθεν βλέπων τὴν ἐν τῇ Νότιᾳ Ἀμερικῇ κτηθεῖσαν φήμην αὐτοῦ μαραθονεμένην ταχέως ἐν Ἐλλάδι, παρὼρμησαν αὐτὸν ἐπὶ τέλους νὰ ἐγκαταλίπῃ τὸν Ἐλληνικὸν ἀγώνα καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ἁγγίαν (29)10 Ἰανουαρίου 1828) παραδοσεὶ ἐν τῷ δρόμῳ τῆς Διείσδυσης τῆς διόκησιν τῆς «Ἐλλάδος» εἰς τὸν Ῥωσίαν Μικαυλήν. Ὕπο διαλόγος δὲ ἄτιμος περιστάσεις κατέλησε μετ' αὐτὸ πολὺ τὸ Ἐλληνικὸν ἔδαφος καὶ ἔτερος φιλέλλην ἐξωματικός, δ Φασίερος. Οὕτως, ὡς ὑπὸ διηνέκων ἄτυχῶν καταδικάσθηκε στρατηλάτης, ἐπιστήθη καὶ προσεχώρησεν εἰς τὴν βελτ. νέας ἐπὶ τὴν Χίλιον στρατείας, ἰδέαν, ὡς καὶ ἔνεκα τῶν ἀναμίνθησεων τοῦ 1822 καὶ νῦν αὐτῆς ἐνεκα τῆς παροδίας πολιτικῆς καταστάσεως οὐδεμίαν παρείχε τὴν ἐλπίδα ἐπιτυχίας καὶ οὐδαμῶς ἑδικαιογείτον. Κατὰ Σεπτέμβριον ἦδη τοῦ 1827 πολλοὶ Σπεριστοί καὶ τίνες καταδρομεῖς ἦρξαντο νὰ ἀποκλείσωσιν τὴν νῆσον καὶ νὰ διακόπτωσι πᾶσαν μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς Μικαυλῆς Ἀσίας συγκοινωνίαν, οὐδὲν ἀλλο ἐν τούτοις καταρθοῦντες ἢ νὰ καθι- 1. Gordon-Zinkeisen, ὁ. 508 κτῆς. Finlay, ὁ. 185 κτῆς. Gervinus, ὁ.

361 κτῆς.
στώσι προσεκτικῶν τον Τούρχον διακιητήγη Γιουσοῦφ πασάν καὶ νά ἐξεγείρωσι τὸ θάρρος αὐτοῦ πρὸς παρασκευήν ἱσχυρᾶς ἀντι-
στάσεως. Τῇ 9)21 Ὀκτωβρίου ἐπέλευσεν ὁ Φαθιέρος μετὰ 1000 περίπου ταξτικῶν καὶ 19 κανονιῶν ἀπὸ Μεθωνίαν εἰς Ψαρά, ἐπὶ ηὴ 
αὐτῆς τῆς ἀκρόπολις αὐτῇ τῆς πρωτευούσης τῆς νήσου. Ἄλλα ἡ πολιορκία, ἑνεκά τῆς γενναίας ἀντιστάσεως τοῦ Γιουσοῦφ πασάν οὐδεμιᾶν ἐποίειτο πρόδον, καὶ ἦδη περὶ τὰς 
ἀρχὰς Νοεμβρίου ἡ ἐπιχείρησις ἐφαίνετο μηδεμίαν παρέχομαι ἐλπίδα. Ὁ Φαθιέρος πάνι καλῶς: θὰ ἔπρατε πάντως ἀν ἀκο-
λουθῶν τῇ προσκλήσει, ἦν διεβίβασαν αὐτῷ ὁ ναύαρχος Δερινὸ διὰ 
toῦ πλοίαρχου Δερεσερνω (de Reservaux) τῇ 29)10 Νοεμβρίου, ἀπεχώρησε ἀῶς τῆς νήσου. Ἄλλο ἀντὶ τοῦτο ὁ Φαθιέρος στα-
θερώτερον νῦν εἰχεῖ τοῦ σχεδίου αὐτοῦ, εἰ καὶ ἀπὸ τῶν μέσων 
Νοεμβρίου ἡγακάζεται νὰ μεταβάλῃ τὴν πολιορκίαν εἰς ἄποκλει-
σμόν. Τὸ πράγμα παρετάθη μέχρι τῶν ἄρχων τοῦ 1828 καὶ ἐπέ-
κεινα. Λήγοντος δὲ τοῦ Ἰανουάριου (χαῦ ἀπόλυτο καὶ ὁ «Σω-
τήρ» ἐν τινι κατὰ τὴν παραλίαν τῆς νήσου ἐγερθεῖσα θυέλλα) ὁ 
Γιουσοῦφ πασᾶς ἐνισχυθεῖς διὰ τῶν ἐς Ἀσίας μεταβασιῶν ἐπι-
κουριῶν ἠτέλημα νὰ ἐπιχειρῆ ἑδείλα κατὰ τῶν Ἕλληνων ἐξεδώσου. Ὄτε δὲ ἐς ἐνὸς ἡ τοῦ Φαθιέρου καρτερία καὶ ἀντοχή, ἐς ἄλλο 
δὲ ἡ ἀπορία τροφῶν καὶ αἰ ἐπιθημικαί νόσοι ἤξεσαν ἐπὶ τέλους 
καὶ κάμπτοντος τοῦ Ὀθωμανῶν, κατώρθωσεν ὁ Ταχήρ πασᾶς νὰ 
δεσπούσῃ ἀπὸ τῆς 28)12 Μαρτίου μετὰ πέντε πολεμικῶν πλοίων 
toῦ μεταξὺ Χίου καὶ Ἀσίας πορθμοῦ. Ἐνετικήν οἱ Τούρκοι ἰδιο-
νήθησαν τοσοῦτον σπουδαῖας στρατιωτικὰς δυνάμεις νὰ μεταβι-
βάσουσι ἀπὸ Τσεμπέ εἰς Χίον, ὡστε οἱ Ἕλληνες ἀπέδαλον τὸ 
θάρρος τοῦ ἐξακολουθήσαν τῶν πολέμων. Ἀφοῦ δὲ τῇ 2)14 Μα-
ρτίου ἀπεκρούσθησαν εἰς τὴν ἐν τῇ δυτικῇ παραλίᾳ τῆς νήσου θέ-
σιν Μεστά, οὐδὲν ἄλλο ὑπελείπετο πλέον αὐτοῖς νὰ πράξωσιν ἢ 
νὰ ἐκθενώσωσιν ὄλοσχερῶς τὴν νήσου (ἀπὸ 10)22 μέχρι 14)26 
Μαρτίου) ἄμεθη τῆς «Ελλάδος» καὶ τοῦ ἐν Σιμύρῃ διαχειμάζου-
tος Δερινῷ. Τῇ 19)31 Μαρτίου ἐπέστρεψεν ὁ Φαθιέρος εἰς Μέθανα.
οὐ πολὺ δὲ μετὰ ταῦτα παρατηθεὶς τὸ ἀξίωμα αὐτοῦ κατέλιπε τὴν Ἑλλάδα (κατὰ Μάτιον του 1828), ἀτι μὴ δυνάμενος νὰ συνεννοηται μετὰ τοῦ προέδρου Καποδίστρου 1.

Πολλῷ αἰματηρότερον ἔληξε τὸ κίνημα τὸ Κρητικόν, ὅπερ κατὰ μέρος εἰς χεὶς περιπλακῇ μετὰ τῆς πειρατείας τῆς Ἑλληνικῆς, ἢς ἢ κατάλυσις συνέπεσεν ὑσαύτως εἰς τοὺς χρόνους τούτους. Τὸ ὁχυρὸν φρούριον Γραμβούσα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ 1825 ἐνθὲν μὲν τὸ ὁμοτύπιον τοῦ ἐν αὐτῇ τῇ Κρήτῃ ὑποκαυθέντος Κλεφτικοῦ κινήματος, ἢς ἀλλοῦ δὲ, καθ’ ὅν τρόπον κατὰ τὸν τελευταίον αἰῶνα τῆς Ρωμαϊκῆς δημοκρατίας, ἔστια φαιόμενης πειρατείας, ἢς ἀρχηγοῖ ἐγένοντο οἱ ἡγεῖται τῆς ἐνταθῆ ἐγκατα-
σταθείσης ἐπαναστατικῆς ἐπιτροπείας, οἱ Κρητεῖς Οἰκονόμος καὶ Ἀντωνιάδης. Κατὰ Σεπτέμβριον τοῦ 1827 οἱ καταδρομείς τῆς Γραμβούσας ἐξέκτηντο πλήν πολλῶν μικρῶν «ποντικοκάραβων» 8 βρίσκονται καὶ 40 σκούνας. Ἔνα τοῦ πειρατικοῦ πλούτου παράξην εὐμερεία καὶ τρυπῆ εἰς τὴν πόλιν Γραμβούσαν. Ἐπὶ τῆς κυριπῆς τῆς Πέτρας, ἐφ’ ἡς ἔκειτο ἡ πόλις, οἱ πειραταὶ ἐκτισαν τὸ ἐκκλησίαν τῆς προστάσιος τῶν κλεφτῶν καὶ αὐτοῦς Παναγίας, τῆς «Παναγίας Κλεφτρίνης» καὶ ἐκζυμηθοῦσα αὐτὴν πλουσιοπαράχως μετὰ πολλῶν ἀφιερωμάτων. Ἀπὸ τῆς 12) 24 Ὀκτωβρίου ἡ πειρατεία περισσότερον ἐνταῦθα ἐν μέρει. Ἀλλ’ ἢς ἀλλοῦ ἡ προσβολή πολιῶν ἀναρριπτομένος δὴ πραγματικῶς πολέμος ἐν Κρήτῃ. Ἡ Ἑλληνικῆς κυβέρνησις ἀπὸ τῆς 22) 3 Νοεμβρίου ἐκχύθη τῶν ἀποκλεισμῶν τῶν Τουρκικῶν λυμένων τῆς νῆσου. Ἀπὸ Γραμβοῦ-
σης δε ὁμηθέντες 2000 μισθωφόροι, τὸ πλεῖστον Ρουμελιώται ἐν Πελοποννήσῳ ἐλθόντες, αὐξηθέντες μέχρι 4000 ἄνδρῶν, ἐπε-
βιβάζοντας διὰ πλοίων τῆς 23) 2 Δεκεμβρίου ὑπὸ τῶν ὀπλαρχη-
γῶν Χάλιν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Κρήτην καὶ ἐνταῦθα ἀνενέωσαν τὴν ἐπανάστασιν, ἐνῷ μέρος διέτρεχε τὴν χώραν λεγαλότοιο μέ-
χρι τῶν προθύρων αὐτοῦ τοῦ Ἡρακλείου. Ἡ ἐνώσις αὐτῶν μετὰ 1200 ἀπὸ Νάξου καὶ Μήλου προσελήνησιν τοιοῦτον Κρητῶν

Τὰ κατὰ τὴν Γραμβοῦσαν

τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης οὐδὲν ἄλλο ἐποίησεν ἡ ἔρμας καὶ ἀμαξίς, καὶ ἦταν, ἢν ἐπαθεῖν ὁ Χάλις ὑπὸ τῶν Τούρκων τοῦ Ἡρακλείου ἐγγὺς τοῦ Μόχου ἡ Μάλια τῇ 10)22 Δεκεμβρίου. Τότε ἡ Ἐπιστρεφέικ μετεπέμψατο εἰς Κρήτην κατὰ Ἡσανουάριον του 1828 ἄλλα 600 παλληκάρια ὑπὸ τὸν ἄνδρείον Ἡπειρώτης ἔρχηγον ἱππεῖν ὄχθι Χατζή Μιχάλην, καὶ κατώρθωσε νὰ προσαγάγῃ αὐτὸς τοὺς Σφακιώτας εἰς τὴν ἔπαναστασίαν. Ἀλλὰ ἐν τῷ μεταξὺ ἄφικεν εἰς Ναύπλιον καὶ Ἀιγίναν ὁ νέος πρέσβης (Κυβερνήτης) τῆς Ἔλλαδος. Οὖτος ἐν Μελίτη ἦθη γενόμενος εἰς οὐκ εὐνοοῦνθη ἐπιτρέπεται καὶ τὸν Ἐπιστρεφέικ στόλον περὶ τῶν ἀσφαλτῶν εἰς τὴν πειρατείαν. Καὶ νῦν ἁφίκοντο ὁ "Ἀγγλεος στόλαρχος Σιρ Θωμᾶς Στάινες (Staines) καὶ ὁ Γάλλος Δερεσερβό, ὁ μὲν πρῶτος μετὰ πέντε, ὁ δὲ δεύτερος μετὰ τεσσάρων πολεμικῶν πλοίων, εἰς τὰ Κύθηρα καὶ ἐπιβιβάσαντες ἐνταῦθα "Ἀγγιλικά στρατεύματα τοῦ τακτικοῦ Ἀγγιλικοῦ στρατοῦ, λαθόντες δὲ καὶ τὸν Ἀλέξανδρον Μαυροκορδάτον ὡς οἰκεῖον τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἡγεμόνιαν πρὸς τῆς Γραμβοῦσας καὶ ἀπήγαγεν τὴν παράδοσιν τῶν τακτικῶν πλοίων καὶ τῆς πειρατικῆς λείας, οὐδεμιὸς ἄλλως κυρωνεῖν οὐκ ἔσται τῶν κατὰ τῶν Τούρκων πόλεμον τῶν Κρήτων. Οὐδεμιὸς δὲ ἐπιτευχθεῖσθαι συνεννοήσεως ἠρέμητο τῆς ἐπιθέσεως ὁ Ἀγγλεος στόλαρχος τῇ 19)31 Ἡσανουάριον 1828. Τὰ πειρατικὰ πλοῖα κατελήφθησαν νῦν ἂν καταστράφησαν, ο κάτωκοι διεισπράσθησαν, κατελήφθη δὲ καὶ τὸ φρούριον μετὰ μαχρὸν ἄποκλειομόν (διαρκέσαντα μέχρι τέλους Φεβρουαρίου) καὶ ἐδόθη εἰς φρούρησῖν Ἀγγλικοῖς καὶ Ἑλληνίδοις τακτικῶν στρατιωτῶν, εἶτα δὲ καταστράφησαν αἱ εἰς τὸ φρούριο όικίαι. Ἕνω ὑπὲρ κατὰ διαταγὴν τῆς νέας Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ Μικαίλης οὐχὶ πολὺ μετὰ ταύτα ὑπέταξε κατὰ Μάρτιον μετὰ τῆς "Ελλάδος", μετὰ μεγάλης φερόμενος φείδος πρὸς τοὺς ἄνθρωπους τὴν ἐν ταῖς βορείαις Σποράδαις, (ἐπὶ Σκοπέλιν) πειρατηγὸν συλλαβὸν 78 πλοία πειρατικά, ὁ ἄνδρειος Χατζή Μιχάλης, οὐδὲν ὑπὲρ μαχρὸν ἐν Κρήτῃ ἰδιωτήθη νὰ καταρράκητα τὸ ἀναποτάσσων τῶν Σφακιώτων. Μόλις δὲ προϊόντος τοῦ ἐθρόος ἐπετείη, μετὰ 500 μόνον ἅπροφί, ἔναντι τῆς παρὰ τὸ Ρέθυμνον.
χάρας καὶ ἐπήνεγκε (9)21 Μαίου τῷ πασσᾶ ἦταν δεινὴν παρὰ τὸν Ἁσκυφόν. Πρὸς ἐκδίκησιν τῆς ἦττης ταύτης ἐπετεθῆ κατ’ αὐτῆς δ τῆς νήσου διοικητῆς Μουστάφα πασσᾶς μετὰ 5000 πε- ρίπου ἄνδρων, παρὰ τὴν θέσιν, ἐνθα ἀπέθη εἰς τὴν νήσον, τὸ Φραγκοκαστέλλη δηλονότι (τὸ κείμενον μεταξὺ τοῦ Ἁγίου Βασι- λείου καὶ τῶν Σφακίων) καὶ ἐν φωνῇ μάχῃ κατέστρεψεν αὐτὸν τῷ τίτιον καὶ τὸ μέγιστον μέρος τῶν παλληκαρίων αὐτοῦ. Τῇ 24ὸν Ἰουνίου τὰ λείψανα τοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ ἐξεκένω- 

ειν τὴν νήσον, διότι δὲ ἀνωφέλεις ὑπηρέτηκεν ἡ ἐπιτυχία, ἢν κατὰ τὰς τρεῖς ἐπιχείμασις ἡμέρας ἠραντὸ οἱ Σφακιανοὶ ἐναντίον τῶν Μουσουλμάνων ἐν ταῖς παρόδοις τῆς Ἴθης ταῖς καλομέναις. Χαλάρωσε καὶ Κόραχι, καθ’ ἐν χρόνον οὕτω ἐπέστρεφον εἰς Ρέθυμνον.

Ἀλλὰ καθ’ ὑπὸ χρόνου συνέβαινον τὰ ἑσχάτως σχιαγραφήν χέντα γεγονότα εἶχεν ἀναλάβει ἢ ὡς τὴν ἐξουσίαν ἢ νέα Ἐλληνική κυριεύσης, ἡ ἀντικαταστήσασα τέλος τὴν ἀσθενὴ κυριεύσην ἐπιτροπεῖν τῆς τριανθίως τῆς Τροίζηνος. Ὁ πρὸ πολλοῦ προσδοκώμενος κόμης Καποδίστριας ἄφικεν ἐπὶ τέλους εἰς τὴν Ἐλλάδα τῇ 18 Ἰανουαρίου 1828.

ΤΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Οἱ Τούρκοι ὡς τὸν Ρεσιτ πασσᾶν ἐναντίον τοῦ Μεσολογγίου. — Μάχαι παρὰ τὴν Ἀμφισσαν μεταξὺ Γούφα καὶ Ἀμπάς πασσᾶ. — Ἡ δευτέρα πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου. — ὁ Μαχμοῦτ προσκαλεῖ τοὺς Αἰγυπτίους καὶ ἐναντίον τοῦ Μεσολογγίου. — ὁ Ἰβραίμ πασσᾶς περὶ τὰ μέσα Νοεμβρίου 1825 προελάυνε ἀπὸ Μεσοπηγίας εἰς Αιτωλίαν καὶ ἄρχεται κατὰ Ιανου—
Πίναξ Περιεχομένων

άριον τῆς ἐναντίον τοῦ Μεσολογγίου ἐπιθέσεως.— "Ἀτυχία Φαβιέρου καὶ τῶν τακτικῶν ἐν Εὐβοίᾳ.—Μεγάλη ἔξοδος τῶν Μεσολογγιτῶν καὶ πτώσις Μεσολογγίου, 10—11 "Απριλίου........................... Χελις 30—56

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

'Ἡ σημασία τῆς καταστροφῆς ταύτης.— "Ἡ ἐν Πετρουπόλει συνδιάσκεψις 1824.—Προορυγή καὶ πεποιθήσεις τῶν 'Ελλήνων ἐπὶ τὸν Γεώργιον Κάννιγκ.—Τὸ πρωτόκολλον τῆς Πετρουπόλεος (26)7 "Απριλίου 1825).—Προσική, Γαλλική καὶ 'Αγγλική μερίδες πολιτικαί ἐν 'Ελλάδι.— 'Ἡ Ελλάς τίθησιν ἐαυτὴν ὡς τὴν προστάσιαν τῆς 'Αγγλίας (κατὰ τὸ βέρος 1825).—'Ὁ Σταυροφόρος Κάννιγκ.—'Αγγλορωσικόν πρωτόκολλον 23)4 'Απριλίου 1826.—'Εθνικὴ συνέλευσις ἐν Πιάδο ('Απριλίου 1823) καὶ νέα Κυβέρνησις ὑπὸ 'Ανδρέαν Ζαϊμην................................. Σελ. 57—81

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Δεινὴ δήσεις τῆς 'Ελλάδος.—'Ἐνεργὸς βοήθεια τοῦ φιλελληνισμοῦ.—'Ο 'Ευνάρδος.—'Ὁ κατὰ θάλασσαν πόλεμος (κατὰ θέρος 1826) ἐν τῷ Αλγαίῳ πέλαγε. — 'Ιβραίι πασσά πολεμικά ἐνέργειας ἐν 'Ἀρκαδίᾳ καὶ ἀποτυχοῦσα ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Μάνης.—'Ὁ Ρεσιτ πασσάς ὑποτάσσει τὴν Στεφανὰ 'Ελλάδα.—'Ἡ κατάστασις ἐν 'Ἀττικῇ.—'Ὁ Ρεσιτ πολιορκεῖ τὴν ἀκρόπολιν 'Αθηνῶν (ἀ. τ. 16 'Ιουλίου 1826).—Τοῦ Καραϊσκάκη πολεμικά ἐνέργειας ἐν τῇ Στεφάνῃ 'Ελλάδι κατὰ φθινόπωρον τοῦ 1826.—Μεγάλη νίκη τῶν 'Ελλήνων παρὰ τὴν 'Αράχαβαν καὶ (κατὰ Φεβρουαρίου 1827) παρὰ τὸ Δύστρομον.—Αἱ περὶ τὴν ἀκρόπολιν 'Αθηνῶν ἀπὸ Δεκεμβρίου 1826 μάχαι.—'Ὁ Καραϊσκάκης προελαύνει εἰς 'Ἀττικὴν (κατὰ Μάρτιον τοῦ 1827)........................... Σελ. 81—109

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Πολιτικὰ κόμματα ἐν 'Ελλάδι.—'Ἡ Κυβέρνησις μετοικεῖ εἰς Αλγινα (κατὰ Νοέμβριον 1826).—Αἱ δύο ἐν Αλγινὴ καὶ 'Ἐρμίων πρὸς ἀλλήλας ἀνταγωνιζόμεναι
Πίναξ Περιεχομένων

'Θιναία συνελεύσεις (κατά Φεμβρουάριον 1827).—'Ο Σαύρος καὶ ο Κόχραν.—Κοινή έθνική συνέλευσις εν Δαμαλά (Τροιζήνι).—'Ο κόμης Ίωάννης Καποδίστριας διέλεγεται πρόεδρος (Κυβερνήτης) τής 'Ελλάδος (30 Μαρτίου 1827).—'Ο Περτέβ έφέντης.—Τό σύνταγμα τῆς Τροιζήνως.—Νέα πρὸς διάσωσιν τῶν 'Αθηνῶν ἀπὸ πειρατῶν.—Τά κατορθώματα τοῦ Χάστιγκς.—'Η ἐπονείδιστος παρασπονδία ἕναντίον τῆς συνθήκης τῆς Μονής τοῦ 'Αγίου Σπυρίδωνος.—Θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη. 

'Ήττα τῶν 'Ελλήνων παρὰ τῶν 'Αθηνῶν (24 Απριλίου).—'Η πτοίδις τῆς 'Ακροπόλεως.—'Αγορά καὶ ἀναφερχόμενη κατάστασις ἐν Πελοποννήσῳ καὶ ἰδίως ἐν Ναυπλίῳ.—'Ο 'Ιβραίμ πασσάς καταλαμβάνει (κατὰ Μάϊον 1827) τήν Γλαρέντζαν. —Αἰσθητική κατὰ θάλασσαν στρατεύει τοῦ Κόχραν.—'Ο 'Ιβραίμ κατὰ τῶν Μεγάλου Σκήλαιου. —'Αναχαίτισις αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Κολοκωτρώνη.

Σελ. 109—139

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

'Ἡ μεταξὺ Ρωσίας, 'Αγγλίας καὶ Γαλλίας συνομολογηθεῖσα Λονδίνειος συνθήκη τῇ 24 Ὀκτωβρίου. —'Οδηγία περιμεθεῖσαι εἰς τοὺς ἐν Μεσογείῳ στολάρχους.—

'Ο Θάνατος τοῦ Κάννικ. —'Η ἐπίτασις τῆς μεταξὺ τῶν συμμάχων Δυνάμεων καὶ τῆς Πύλης διαφοράς.—'Η τῇ 13)25 γενομένη μεταξὺ τοῦ 'Ιβραίμ πασσά καὶ τῶν συμμάχων ναυάρχων συμφωνία.—Νέον πολεμικόν σχέδιον τῶν 'Ελλήνων. —Νέα τοῦ Χάστιγκς παρὰ τὸ ἔπειρον τῆς 'Αμφίσης κατὰ ἀδρασσαν νίκη.—Φρυγίους ὑπὸ τῶν Αγγλικῶν ἐρήμους τῆς Μεσσηνίας. —'Η ναυακαθαρχία τοῦ Ναυαρίνου.—Ρήξις τῆς τριλής συμμαχίας πρὸς τὴν Πύλην.—'Ο Ρωσοτουρκικὸς σόλεμος τοῦ 1829. —Τό 'Ελληνικόν πειρατικόν.—Δι περὶ τῆς περιοχῆς τοῦ 'Αχελώου μάχαι.—'Ατυχής στρατεία τοῦ Φαβέρου ἐπὶ τήν Χίον.—'Η Γραμβούσα. —'Η καταστροφή τῆς πειρατείας καὶ καθυστέρησις τῶν Κρητῶν (1828).