**ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ**

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ**

1600: Ἐξέγερση τοῦ μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τρίκκης Διονυσιου καὶ τοῦ μητροπολίτη Φαναρίου Σεραφεὶμ στὴ Θεσσαλία.

1609: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1609 στην Κύπρο καὶ τὴ Μάνη.

1611: Ἐξέγερση στην Ἤπειρο ἀπὸ το Διονύσιο τὸ Φιλόσοφο.

1659. Ἐξέγερση χωριῶν τῆς Μεσσηνίας, Λακωνίας καὶ Ἀρκαδίας μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἑνετικοῦ στόλου ὑπὸ τὸν Μοροζίνη. Στὸ δεύτερο ἥμισύ του Μαρτίου καταλαμβάνεται γιὰ λίγο ἡ Καλαμάτα. Ἡγετικὸ ρόλο ἔπαιξαν δύο ἱερεῖς.[4]

1659 - 1667: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1659 στη Μάνη.

1684 - 1688: Ἕκτος Βενετοτουρκικὸς πόλεμος καὶ κατάληψη Αἰτωλοακαρ-νανίας,. Πελοποννήσου καὶ Ἀθηνῶν μὲ ἀρχηγὸ τον Φραντζέσκο Μοροζίνι. Στὶς ἐχθροπραξίες συμμετεῖχαν Ἕλληνες ὁπλαρχηγοί, μὲ κυριότερο τον Μεϊντά-νη στην Ἀνατολικὴ Στερά, Θεσσαλία και Δυτικὴ Μακεδονία.

1696 - 1699: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1696 από τον Γερακάρη καὶ ἄλλους .

1705: Ἐξέγερση τῆς Ἠμαθίας τοῦ 1705 στην Ημαθία υπό τὸν ἀρματωλό Ζηση Καραδήμο για τὸ παιδομάζωμα

1716: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1716 στη Μακεδονία (Κοζάνη, Βόιο,

Ἐορδαία, Κιλκίς κ.α.) ὑπὸ τὸν μητροπολίτη Ζωσιμα Ρούση.

1717: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1717 στην Ἀκαρνανία ἀπὸ τον Τσε-κούρα.

1749: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1749 στη Μακεδονία καὶ τις Βόρειες Σποράδες.

1766 - 1770: Ὀρλωφικά απο τους Γ. Παπάζωλη, Π. Μπενάκη, Α. Ψαρό, Ν. Φορτούνη, Σπ. καὶ Ι. Μεταξά, Χρ. Γρίβα, Στ. Γεροδῆμο, Σουσμάνη, Κομνὰ Τράκα, Μητρομάρα, τους Νοταράδες, Γ. Ζιάκα, Ἄκ. Χατζημάτη και Ι. Φλῶρο. Προδοσία τῶν Ὀρλὼφ καὶ σφαγὲς Ἑλλήνων στὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα.

• Βάλτου1770 - 1771: Ἑλληνικὴ ἐξέγερση στα Σφακιά της Κρητης υπο το Δασκαλογιάννη.

1788 - 1792: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1788 από τους Λάμπρο Κατσώνη και Ανδρεα Ἀνδρούτσο με ταυτόχρονη ἐξέγερση σὲ Βορειοδυτι-κή Μακεδονια (περιοχές Κορεστίων, Περιστερίου, Μοριχόβου).

1806 - 1807: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1806 από τους Θεόδωρο Κολο-κοτρώνη, Νικοτσάρα, τους Λαζαίους, Γεώργιο Τζαχίλα, Βασίλειο Ρομφέη καὶ τον Νικόλα Τσάμη.

1808: Ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ ἀπόπειρα 1808 από τους Ευθύμιο, Θεοδωρο και

Δημήτριο Βλάχο, Νικοτσάρα, καὶ τους Λαζαίους.

• Ο Αντώνης Κατσαντώνης, (1775 - 28 Σεπτεμβρίου 1809) γεννημένος ὠς Αντώνης Μακρυγιάννης, ἦταν ὀνομαστὸς Ἕλληνας Σαρακατσάνος κλέφτης,

ὁ ὁποῖος ἔδρασε ἐπὶ Τουρκοκρατίας στα προεπαναστατικὰ χρόνια στὶς πὲ-ριοχὲς των Αγράφων, τοῦ Βάλτου καὶ τοῦ Ξηροποτάμου Αιτωλοακαρνανιας.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, καταγόταν ἀπὸ τὸ Βασταβέτσι (νῦν Πέτρο-

βούνι) τῆς Ἠπείρου, ἀπο σαρακατσαναίϊκη οικογενεια. Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Ἀντώνης Μακρυγιάννης. Ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης, ὁ πατέρας τοῦ Κατσαντώνη, καταγόταν ἐπίσης ἀπὸ τὸ Βασταβέτσι. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης εἶχε ἀναπτύξει κλέφτικη δράση, πῆγε καὶ ἐγκαταστάθηκε τελικὰ στο Μάραθο (Μύρισι) Ἀγράφων Ευρυτανίας οπου παντρεύτηκε τὴν Ἀρετή, κόρη τοῦ ἐπίσης ξακουστοῦ κλεφτοκαπετάνιου στα Ἄγραφα, Βασίλη Δίπλα.

Τὸ ζευγάρι ἀπέκτησε τρία ἀγόρια: πρῶτο τον Ἀντώνη (Κατσαντώνη), ὁ ὁποῖος γεννήθηκε τὸ 1775 στὸ Μάραθο, τον Κώστα Λεπενιώτη, ποὺ γεννὴ-θηκε στὴ Λεπενοὺ Αἰτωλοακαρνανίας, ἐξ οὐ καὶ τὸ ἐπώνυμό του, καὶ τὸν Γιῶργο Χασιώτη, ποὺ γεννήθηκε στὰ Χάσια, ἂπ΄ ὅπου καὶ τὸ ἐπίθετό του.

Ἀρκετοὶ ἄλλοι μελετητὲς ἀναφέρουν πὼς τὸ ζευγάρι εἶχε ἕναν ἀκόμη γιό, τὸν Χρῆστο ἢ Κούτσικο, ποὺ πέθανε φυλακισμένος ἀπὸ τοὺς Τούρκους στὰ Μετέωρα, καθὼς καὶ μιὰ κόρη, τὴν Κατερίνα, ποὺ παντρεύτηκε κατόπιν στὸ χωριὸ Βελαώρα τῶν Ἀπεραντίων ἀλλὰ δὲν εἶναι γνωστὸ μὲ ποιόν.

Πρὶν ξεκινήσει τὴν ἐπαναστατική του δράση ἦταν βοσκὸς στὸ κοπάδι τοῦ πατέρα του καὶ εἶχε γυρίσει ὅλα τα βουνὰ των Αγράφων. Σύμφωνα μὲ ὁρισμὲ-νὲς πηγὲς παντρεύτηκε μιὰ τσελιγκοπούλα ποὺ ὀνομαζόταν Ἀγγελικὴ Δράκου καὶ ἔκανε μαζί της ἕναν γιό, τὸν Ἀλέξανδρο, ἀλλὰ οἱ πληροφορίες γιὰ αὐτοὺς εἶναι λιγοστὲς καὶ δὲν ἔχουν ἐξακριβωθεῖ.

Σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση ὁ Κατσαντώνης ἔμενε μὲ τοὺς γονεῖς του στὴ Λεπενού, ὅταν καταγγέλθηκε (τὸ 1800 ἢ 1802), ἄδικα κατὰ κὰ-ποιούς, στον Αλὴ Πασά, ἀπὸ κάποιον Γιάγκο Καραγκούνη, πὼς ὅλη ἡ οἰκογὲ-νεια τοῦ Γιάννη Μακρυγιάννη προέβαινε σὲ συστηματικὴ ζωοκλοπὴ σὲ ὅλη τὴν εὐρύτερη περιοχή. Τότε ὁ Ἀλὴ Πασὰς διέταξε τὴ σύλληψή του μαζὶ μὲ τὸν γιό του, τὸν Κατσαντώνη οἱ ὁποῖοι καὶ ὁδηγήθηκαν στὶς φυλακὲς τῶν Ἰωαννίνων.

Ἔναρξη συμπλοκῶν

Ὁ Κατσαντώνης ὁρκίσθηκε τότε νὰ ξεπλύνει τὴ ντροπὴ τῆς οἰκογενείας του μὲ τὰ ὅπλα, παρατώντας τὴ βοσκή. Ἔτσι ἀφοῦ σκότωσε τὸν «μπουλοὺκ-μπάση» Γιάγκο Καραγκούνη, ἐπιδόθηκε ἐν συνεχεία σὲ ληστεῖες καὶ κλοπές, στὴν ἀρχὴ κατὰ τῶν χαρατζήδων (δηλ. αὐτῶν ποὺ εἰσέπρατταν τοὺς φόρους γιὰ λογαριασμὸ τῶν Τούρκων) καὶ τῶν σπαχήδων (ἐξισλαμησθέντων στρατιω-τῶν ἱππέων) τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Ο Αλή Πασάς οτάν το ἔμαθε, προκειμένου νὰ τὸν ἐκφοβίσει, διέταξε γιὰ δεύτερη φορὰ τὴ σύλληψη τοῦ πατέρα του, τὴ δήμευ-σὴ τῆς περιουσίας του καὶ τὴν πυρπόληση τῆς οἰκίας του. Ἀλλὰ ἐνῶ ὁ πατέρας τοῦ Κατσαντώνη μαζὶ μὲ κάποιους ἐκ τῶν συγγενῶν του πέθαινε στὶς φυλακὲς της Άρτας, ὁ Κατσαντώνης ἐνισχύθηκε μὲ ὁμάδες κλεφτῶν των ἀδελφῶν του Λεπενιώτη καὶ Χασιώτη καθὼς καὶ μ΄ ἐκείνων τῶν Δίπλα και Τσόγκα, ὁπότε καὶ ἄρχισε ἕνας ἀμείλικτος ἀγώνας μεταξὺ των Δερβεναγάδων του Ἀλὴ καὶ τῶν παραπάνω συμμοριῶν, μὲ κύρια θέατρα συμπλοκῶν τὰ Ἄγραφα, τὸν Βάλτο, τὸ Ξηρόμερο καὶ ἄλλες περιοχές.

Ἀντ' αὐτῶν, ὁ ἱστορικὸς Φραγκίστας περιορίζοντας τὰ γεγονότα κατὰ τὸ ἐπιεικέστερο ἐπὶ τῶν παραδόσεων, ἀναφέρει πὼς ὁ Κατσαντώνης στὰ εἴκοσι-πέντε του χρόνια, (1802) ἐγκατέλειψε τὸν ποιμενικὸ βίο καὶ ἔγινε κλέφτης, ἔπειτα ἀπὸ κάποιο περιστατικὸ ποὺ τοῦ συνέβη μ' ἕναν Τοῦρκο. Εἶχε συλλη-φθεῖ καὶ ἀφοῦ δάρθηκε ἀπὸ ἕνα μπουλούκμπαση μὲ τὴν κατηγορία τῆς ζωοκλοπῆς, ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἀφοῦ κατέβαλε πολλὰ λύτρα. Μόλις ὁ Κατσα-ντώνης ἀπελευθερώθηκε, σκότωσε τὸν μπουλούκμπαση καὶ ὑποχρεώθηκε ἔτσι, φυγοδικώντας, νὰ στραφεῖ στὴν κλέφτικη ζωή. Ἐντάχθηκε στὴν ὁμάδα τοῦ παπποῦ τοῦ Δίπλα, ποὺ λέγεται κατὰ τὴν παράδοση ὅτι ἦταν καὶ νονός του. Ἀργότερα τὸν ἀκολούθησαν καὶ τὰ δυὸ μικρότερα ἀδέρφια του, ἐνῶ χάρη στὶς ἱκανότητες τοῦ Κατσαντώνη ὁ Δίπλας αὔξησε τὴ δύναμη τοῦ ἀσκεριοῦ του καὶ ὅταν σὲ προχωρημένη ἡλικία ἔνιωσε τὶς δυνάμεις του νὰ τὸν ἐγκαταλείπουν, παρέδωσε τὰ ἡνία τῆς ἡγεσίας τῆς κλεφτουριᾶς τῶν Ἀγράφων στὸν ἐγγονὸ τοῦ Κατσαντώνη. Ο Αλή πασὰς τῶν Ἰωαννίνων εξοντωσε τὴν οἰκογένειά του, μόλις ἔμαθε ὅτι τὸ ἁρματολίκι τῶν Ἀγράφων ξεσηκώνεται ἐναντίον τοῦ ἀπὸ τὸν Κατσαντώνη, καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του γιὰ νὰ τὸν ἐκδικηθεῖ, ἐξόντωσε πολλούς Τουρκαλβανους σε διάφορες ἐνέδρες καὶ μάχες. Τὸν Μάϊο τοῦ 1808 ἔφερε μιὰ τιμητικὴ διάκριση γιὰ τὸν Κατσαντώνη, ἀφοῦ εἶχε σκοτώσει τὸν Βεληγκέκα, γνωστὸ ἀπὸ το θέατρο Σκιῶν.

Συνδιαλλαγὴ

Ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχε ξεσπάσει παράλληλα καὶ ὁ σφοδρὸς διωγμὸς τῶν λεγομένων Ασιζηδων και Ζορμπαδων (κλεφτῶν) οἱ ὁποῖοι κι αὐτοὶ εἶχαν κατὰ-φύγει ὁμοίως στὰ Ἄγραφα. Ἔτσι ὁ Ἀλὴ Πασὰς μετὰ τὸν ἀτελέσφορο μέχρι τότε ἀγώνα προσπάθησε μὲ χρηματισμὸ νὰ διασπάσει τὴν ἑνωμένη κλεφτοῦ-ριὰ τῶν Ἀγράφων. Σ΄ ἐκείνη λοιπὸν τὴ πρόσκληση ὁ Κατσαντώνης ἀπαίτησε 300 «λουφέδες» (=μισθούς, γιὰ τὰ ἰσάριθμα παλικάρια του). Ὁ Ἀλὴς δὲν δέχθηκε καὶ οἱ συγκρούσεις ἄρχισαν ἀκόμη σφοδρότερες ἀπὸ τὸν Βάλτο μέχρι τὸ Πήλιο. Στὴ δεκαετία τοῦ 1790 - 1800 ὁ Κατσαντώνης ἀπέκρουσε ὅλες τὶς ἐναντίον τοῦ ἐπιχειρήσεις τῶν τουρκαλβανῶν ὅπως τοῦ Χασᾶν Τζαπάρη καὶ Σουλεϊμᾶν Μπότα, ἀδελφούς του περιβόητου σιλιχτάρη τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Πρὰ-γματι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ Κατσαντώνης ἀποτέλεσε τὴν ψυχὴ τῆς κλεφτουριᾶς. Ἔτσι τὸ 1808 φόνευσε ὁ ἴδιος καὶ τον Βεληγκέκα, ἕναν ἀπὸ τοὺς στρατηγοὺς τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ στη Μάχη τοῦ Προσηλιάκου που εἶχε ἐκστρατεύσει κατὰ τῆς κλεφτουριᾶς καὶ πίστευε προηγουμένως πὼς θὰ ἔφερνε τὸ κεφάλι τοῦ Κατσα-ντώνη στὰ Γιάννενα. Μετὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Σουλιωτῶν (1804), ὁ Ἀλὴ Πασὰς ἐπεδίωξε νέα συμφωνία μὲ τὸν Κατσαντώνη ὅπου αὐτὴ τὴ φορὰ τὸν ἔπεισε, δεδομένου ὅτι ἡ ὑγεία τοῦ δεύτερου εἶχε κλονισθεῖ ἤδη σοβαρά.

Ἐθνικὴ συνείδηση

Τὴν περίοδον αὐτὴ ὁ Κατσαντώνης κλήθηκε ἀπὸ τοὺς Ρώσους προκειμὲ-νοῦ νὰ καταταχθεῖ στὰ ρωσικὰ στρατεύματα της Επτανήσου. Αὐτὸς ὅμως ἀρνήθηκε, θεωρώντας τὴν παρουσία τοῦ ἀναγκαιότερη στ΄ Ἄγραφα. Στὴ συνέχεια, τὸ 1807, προσκλήθηκε ἀπὸ τὸν προύχοντα τῆς Ἑπτανήσου Ιωαννη Καποδίστρια, μετέπειτα κυβερνήτη τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος, ποὺ πραγματο-ποίησε στη Λευκάδα «Συνέλευση τῶν Κλεφταρματολῶν», ἀναγνωρίζοντας τὸν Κατσαντώνη ὡς Γενικὸ Ἀρχηγὸ τῶν Κλεφτῶν στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ σώσουν τὴ Λευκάδα ἀπὸ τὴν ἀπληστία τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ἢ τὸ πιθανότερο ἀπὸ τὴν ἐντολὴ ποὺ εἶχε πάρει ἐκεῖνος ἀπὸ την Υψηλὴ Πύλη της ἐκδίωξης τῶν Εὐρωπαίων ἀπὸ τὰ παράλια του Ιονίου. Στὴ συνάθροιση ἐκείνη ποὺ ἔσπευσε ὁ Κατσαντώνης πείθοντας καὶ τ΄ ἀδέλφια του νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς καπεταναρίες, συμμετεῖχαν ἐπίσης ὀ Φῶτος Τζαβέλας, ὀ Κίτσος Μπότσα-ρης, ὀ Νικόλαος Περραιβός, οἰ Μπουκουβαλαῖοι, ὀ Νότης Μπότσαρης, τὰ ἀδέρφια Κώστας καὶ Γιῶργος Στράτος, καθὼς καὶ ὁ Μῆτσος Κοντογιάννης. O ἱστορικός Δημητριος Φωτιάδης αποκαλεί το σῶμα τοῦ Κατσαντώνη ὡς «Στρα-τιωτικὴ Ἀκαδημία τοῦ Κλεφτοπολέμου» καθὼς ἀπὸ τὸ ἀσκέρι τοῦ πέρασαν οἱ Γιῶργος Χασιώτης, Κώστας Λεπενιώτης, ὀ Δῆμος Τσέλιος, ὀ Γιῶργος Τσό-γκας καὶ ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Τότε ὁ Κατσαντώνης ὁρκίσθηκε νὰ ἐργαστεῖ ὑπὲρ τῆς Παλιγγενεσίας, ἐπιδεικνύοντας πλέον ἐθνικὴ συνείδηση, καὶ τάχθηκε ὑπὸ τον Θεόδωρο Κόλο-κοτρώνη.

Τὸ τέλος

Ἐπανερχόμενος ὁ Κατσαντώνης στὰ Ἄγραφα, ἤδη προσβεβλημένος ἀπο ευλογιὰ  ἀπὸ παιδικὴ ἡλικία ἀποσύρθηκε τῶν περιπετειῶν, τὸ καλοκαίρι του 1809. Παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ γιατροῦ του, Θανάση Ντουφεκιά, ἡ κατάσταση τοῦ ἦταν μὴ ἀναστρέψιμη. Ἔτσι μαζὶ μὲ τ΄ ἀδέλφια του καὶ τὲσ-σάρων συντρόφων τοῦ διέμενε κρυμμένος στὸ σπήλαιο Φούρκα τῆς Εὐρυ-τανίας, στὸ χωριὸ «Μοναστηράκι» τῶν Ἀγράφων σὲ μιὰ ἄγρια καὶ δυσπρόσιτη περιοχή. Ἐκεῖ τὸν περιποιοῦνταν ὁ γιατρὸς τοῦ Ντουφεκιᾶς καὶ γιὰ τὴν ἀσφάλειά του ἄφησαν 5 κλέφτες μὲ τὸν Γιῶργο Χασιώτη ἐπικεφαλῆς. Τὸ πολεμικὸ σῶμα τοῦ Κατσαντώνη ἀνέλαβε νὰ διοικεῖ ὁ ἄλλος τοῦ ἀδερφός, ὀ Κώστας Λεπενιώτης. Ὁ τόπος ἀπόκρυψης τοῦ Κατσαντώνη, τελικά, προδὸ-θηκε στὸν Ἀλὴ Πασὰ (ἀπὸ κάποιον Γκούρλια ἢ ἀπὸ ἕναν καλόγερο ἢ ἀπὸ μιὰ γριὰ ποὺ πουλοῦσε βότανα γιὰ μαγγανεῖες ἢ ἀκόμη ἀπὸ ἕναν φίλο του Κατσαντώνη ποὺ ὀνομαζόταν Σιούρτας καὶ παρὰ τὴ θέλησή του ὑποχώρησε, ὕστερα ἀπὸ βασανιστήρια). Τότε, ὁ Ἀλὴ Πασὰς ἔστειλε τὸν ἔμπιστό του μουχουρντάρη (=σφραγιδοφύλακα) Ἄγο Βαστάρη με 800 ἄνδρες νὰ τὸν σὺλ-λάβει. Ἐνῶ ἀρχικὰ δὲν ἐντοπιζόταν τὸ σημεῖο ἀπόκρυψης, κάποιοι βρῆκαν τὸν βοσκό, ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ θηριώδη βασανιστήρια ἀποκάλυψε τὸ σημεῖο τοῦ σπηλαίου. Ὅταν ἄρχισε ἡ πολιορκία, ὁ Χασιώτης ἅρπαξε τὸν ἀδελφό του στὸν ὦμο καὶ διέφυγαν. Μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ ὧρες καταδίωξη, κυκλώθηκαν μέσα σὲ χαράδρα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναγκαστοῦν νὰ συνθηκολογήσουν μὲ τὸν Ἄγο Βαστάρη, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀθετώντας τὸν λόγο του, τοὺς ἔδεσε καὶ τοὺς ὀδὴ-γησε θριαμβευτικὰ στα Γιάννενα.

Ὁ Ἀλὴ Πασὰς δέχθηκε ἀρχικὰ μὲ εὐγένεια τὸν Κατσαντώνη τάζοντάς του ἀκόμα καὶ πατρικὴ στοργὴ ἂν δεχόταν νὰ τοῦ φανερώσει ποὺ εἶχε κρυμμένους τοὺς περιβόητους θησαυροὺς ποὺ λέγονταν πὼς εἶχε ἀπὸ τὶς πολυάριθμες λαφυραγωγήσεις καὶ ληστεῖες ποὺ εἶχε διαπράξει, καὶ ποὺ ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ μουχουρντάρη δὲν βρέθηκαν στὸ σπήλαιο. Ὁ Κατσαντώνης ὅμως δὲν ἀπα-ντοῦσε μὲ συνέπεια νὰ ὁδηγηθεῖ τελικὰ μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Χασιώτη στὸν ἱστορικὸ πλάτανο ὅπου καὶ ὑπέστη τὸν μαρτυρικὸ θάνατο διὰ τῆς συντριβῆς τῶν ὀστῶν του. Λέγεται ὅτι ὁ Ἀλὴ τοῦ ἔταξε ἀξιώματα καὶ ὅτι θὰ μεριμνοῦσαν γιατροὶ τοῦ παλατιοῦ του γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀρκεῖ νὰ προσκυνήσει, ὡστόσο ὁ Κατσαντώνης ἀρνήθηκε. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μαρτυρίου του, περιφρονητικὰ ἀκούσθηκε νὰ λέγει μέσα σὲ παραλήρημα ποὺ ἔμεινε ἱστορικό: «ἕρμα γρόσια, ἕρμα γρόσια».

Ἡ παράδοση θέλει τὸν Κατσαντώνη κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μαρτυρίου του νὰ τραγουδᾶ περήφανα ὥστε νὰ μὴ δείχνει τὸν πόνο τοῦ ἀλλὰ νὰ ξεψυχάει πρῶτος, ἐφόσον ἦταν καὶ βαριὰ ἄρρωστος, ἐνῶ μετὰ ἀπὸ λίγο πέθανε καὶ ὁ ἀδερφός του. Σημειώνεται ὅτι τὸν σκληρὸ Τουρκαλβανὸ Ἄγο Βαστάρη ἐκδικὴ-θηκε γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ Κατσαντώνη ὁ Σουλιώτης Μαρκος Μπότσαρης στη μάχη τοῦ Κεφαλόβρυσου Καρπενησιου (1823), κατὰ τὴν ὁποία τὸν σκὸ-τωσε ὁ ἴδιος.

• Ἑλληνικὴ «Ἐαπανάστασις 1821»

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ διπλωμάτης ποὺ ἄλλαξε τὸ πρόσωπο τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης, βρισκόταν συνεχῶς σὲ σύγκρουσιν μὲ τὸν πανί-σχυρον Αὐστριακὸν καγκελάριον, Κλέμμενς Φὸν Μεττερνιχ. Ὁ Μεττερνιχ πί-στευε ὅτι πρέπει νὰ καταπνίγεται κάθε ἐπαναστατικὸ κίνημα στὴν Εὐρὼπην.   Ήταν γνωστὸς μισέλληνας καὶ ἐμπνευστῆς τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας μεταξύ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, μὲ ἕναν καὶ μόνον στόχον: τὴν διατήρησιν τοῦ status quo τῆς Εὐρώπης. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας γνώριζε ὅτι οἱ πρακτικές του Μέττερνιχ καὶ τῶν Εὐρωπαίων θὰ καταδίκαζαν μίαν πιθανὴν ἑλληνικὴν ἐπανά-στασιν. Γιὰ τὸν λόγον αὐτόν, ὁ ἕλληνας διπλωμάτης πρέσβευε ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὸν πανίσχυρον καγκελάριον: **τὴν αὐτοδιάθεσιν τῶν λαῶν**.  Οἱ συγκρούσεις τῶν δύο ἀντρῶν ἦσαν πρωτοφανεῖς εἰς ἔντασιν καὶ ἔγραψαν ἱστορίαν...Ἐπειδὴ πίστευε ὁ Μεττερνιχ «ὅτι πρέπει νὰ καταπνίγεται κάθε ἐπα-ναστατικὸ κίνημα στὴν Εὐρώπη», δὲν πρέπει νὰ τὸν στηρίζουμε, ἀλλὰ νὰ λέμε: «**ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ**»

Κώστας Μαυρόπουλος

Δημοσιογράφος – συγγραφεὺς Νέα Σμύρνη, 16 Ἰουλίου 2020