Γ. Κ. Πουρναρόπουλος. — "Ελληνες και ξένοι ιατροί κατά την 'Επανάστασιν τού 1821.

Κατά την ήμερα τις άνοιξες, την θαυμασίαν, την ύπό ιατρού (Γεώργιος Γλαράκης) καθιερωθέσαν ως ήμερα έκθεσιν της Θείας ενσαρκώσεως και της 'Αναστάσεως τού Χριστού, διότι δεν ήταν ήμερα και ύποιες υπάρχουν τού 5ου ήδη αιώνος ('Αννιανός) είχε θεωρηθεί διά μόνον ήμέρα της Θείας ενσαρκώσεως και της 'Αναστάσεως τού Χριστού, αλλά και αυτή αυτή πρωτή ήμέρα της Δημιουργίας", ή «πρωτόκτιστος» ήμέρα (Γεώργιος Συγκελλος) 2, κατά την ήμερα του ιατρού την έχουμε και ήμείς οι "Ελληνες ιατροί καθήκον να πανηγυρίζωμεν, αλλά και δικαίωμα να ύπερφηνευώμεθα.

Διότι οι "Ελληνες ιατροί ευρήθησαν πάντοτε προμαχουντικές και περιθάλποντες και βοηθόντες και κυβερνώντες.

'Ιατροί ίδρυσαν το Δραγασάνι, 'Ιατροί Φιλικοί κατηχουντες "Ελλήνας διδόν των κοινωνικών στρωμάτων, 'Ιατροί πολέμαρχοι του Αγώνος και αυτοτρόχνως χειρουργοί και θεραπευτές, 'Ιατροί ύπουργοι (μινιστρότη, ή Γραμματέας), 'Ιατροί πρωτουργοί, 'Ιατροί Κυβερνήται, 'Ιατροί ευφρεγίται, 'Ιατροί διώκται των επιδιωμένων και υγειονομόν, ο 'Ιατρός παντού και πάντοτε, «δόλος φώς, δόλος παιδεία, δόλος 'Ελλάς».

Βεβαίως δε όμως κυρίως περί των επιστημών οι Ελλήνες ιατροί γνώρισαν των Πανεπιστημίων Πάδοβας, Πίζης, Φλωρεντίας, Ρώμης, Νεάπολεως, Λιβόρνου, Παρίσις, Πεδεμοντίου, Μονπελλιέ, Παρισιών, Βιέννης, Ιένας, Χάλλης, Μονάχου, Γοττίγγης, Μαρμούργου, Λονδίνου, Λοζάννης, Πετρυσόλεως και άλλων, οι όποιοι άραθώς μέν από τον 15ου και 16ου αιώνας, πυκνότερον δε κατά τον 17ου και 18ου αιώνα εφόσον εις τάς Σχολάς ταυτός έρωτημάτων είτε και ευθυνόντες αλλά και κάθετον ελευθερίας. 'Επειδή, διότι τοι νομίζει ο Κοραής, "τό θεηρόδες ένθος, εις μόνους τους ιατρούς αναγκάζεται να ύποκρίνεται κάποιαν ήμερότητα" 3. Οι επιστήμονες ευίστοροι ανήρχοντο εύχερος την κλήση της κοινωνικής εραρχίας της θρησκείας της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ούτω όπως πρώτη τών τον 'Αλβασιν Μεγάλου Διερμηνεύτης ήσαν ιατροί, (Μαυροκορδάτος, Νικούσιος), "εκλέκτως, διότι οι ΣΤούρκοι άνεκαθεν ήδοντο και έσεβοντο τους έραστάς της Ιπποκατακτικής Τέχνης. 'Απαχοίζουντες πάσας σχεδόν τάς άλλας τέχνας και επιστήματος, δύο μόνον έλατρευόνθεν θεούς, μετά τον Μωάμεθ, τον βροτολογό και μισαίφονον "Αρη και τόν μέγαν και ηπίδωρον 'Ασκληπιόν" 4. 'Αλλ' είτε δουλεύοντες, είτε εις τάς παραδοσιακές χρώμας άσκοντες, είτε εις τάς
έπτα ύπο πολιτισμένην δουλείαν νήσους, οι ιατροί οὕτω δὲν ἐλημόνων ποτὲ τὴν Ἐλληνικήν τῶν ὑπόστασιν. «Νατίσον έ Γράςεις» γράφουν πάντοτε τὰ διπλώματά των. Τιθέμενοι δὲ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν πασά- δον, βεζύρηδον, σουλτάνων καὶ ἤγεμόνων ἐν εἰχὸν πάντοτε πρὸ ὀφθαλ- μῶν: τὴν ἀφύπνισιν τοῦ γένους καὶ τὴν ἐπαναπόκτησιν τῆς ποθητῆς ἐλευ- θερίας, ἀνεί τῆς ὅπολας ὁ ἄνθρωπος ἡ ἡ μισὺ ἀ ῥ έ τ ής ἀ π ο σ ι ν υ- ταί (δηλ. κατά τὸν ποιητὴν χάνει τὸ μισὸ τῆς ἀρετῆς του).

Πρὸς ἐπιτυχίαν δὲν τὸν μεγάλον σκοπὸν τῶν ἔσπουδαζον κατὰ τὸ πλείστον καὶ φιλοσοφιάν. «Οἱ ἀνδρεῖς ὦτοι, σπουδάζοντες ἐν Εὐρώπῃ τὴν Ἰατρικήν, δὲν περιωρίζοντο νὰ διδαχθῶσι μόνον τὴν τέχνην του θερα- πεύειν τὰ νοσήματα, ἀλλὰ ἐδιδάσκοντο πρὸς τούτοις καὶ τὸν τρόπον του ἐμπνεέιν καὶ διδάσκειν διὰ τῆς τέχνης τῶν εὐγενεῖς ἱδέας καὶ υψηλὰ αἰ- σθήματα. Τὸ δὲ ἐπάγγελμα τῶν ἐξετέλουσι συχνάκις μόνον χάριν φιλο- θρωπίας, ἐξοικειούμενοι οὕτω μετὰ πασῶν τῶν τάξεων· καλῶς πολιτευό- μενοι καὶ εὐγλωττοὶ διὰ τῆς παιδείας τῶν ὄντως, κατέκτων τᾶς καρδίας καὶ καθίσταντο, οὕτως εἰπεῖν, κ. ἡ ουκ ἐς τοῦ ὅ ὑ π ῥ ἐ ῥ Πατρίδος καὶ τῆς Πα ι ρ ὑ έ ι ας ῥω τος ἐς ἐκαστος οἶκος ἔχρησιμεν εὐτοίς ὡς καθηγητική ἑδρα καὶ ἐκάστη οἰκογένεια ὡς ἀκροατήριον».

Τῷ ὅντι, «ὅλοι οἱ ιατροὶ, κατὰ τὴν πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως ἐποχῆν, ὑπηρε- ξαν οἱ κυριώτεροι παράγοντες πρὸς φωτισμὸν τοῦ Ἐθνοῦς». Ὅ δε Ἀδα- μάντιος Κοράης, ὁ Ἐθνεγέρτης Ἰατρός, «κατὸ τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης προοι- μάσας τῶν φιλολογικῶν τοῦ βίου ἐκατοντόμησε πολλᾶς εὐστόχους ὑπέρ τῆς παιδείας τοῦ "Εθνοὺς καινοτομίας καὶ ὠθήσαν αὐτὸ πρὸς τὸν πολιτι- σμὸν καὶ πρὸς τὴν "Ελευθερίαν". "Ἡδη φαίνεται πλέον εὐχέρεις νὰ ἀντι- ληφθῶμεν διατὶ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀγαλμάτων, τὰ ὁποία κοσμοῦν τὴν εἰσ- οδον τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὰ δύο ἀνήκουν εἰς Ἰατρούς, τὸν Κο- ράη καὶ τὸν Καποδιστρίαν».

ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΑΘΛΗΤΑΙ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Τὸν βάρδον τῆς Ἐλληνικῆς Ἀνεξάρτησις, τοῦ ὁποίου τὸ αἷμα χυθὲν ἐξέβρεψε τὶς ρίζας τοῦ Δένδρου τῆς Ἐλευθερίας, ἡκολουθήσαν καὶ ἐβοή- θησαν Ιατροὶ 10. Οὕτω ἦσαν ὁ Δημήτριος Νικολίδης ἡ Ζιτσάτος, ὁ Ἰωάν- νης Ἐμμανουήλ ἐκ Καστορίας, ὁ Νικόλαος Πολύζος ἡ Πολυζώης, ὁ Ἰωάννης Κυρίτσης 11, ὁ Πέτρος Φράγκης 12, καὶ οἱ φοιτητί τῆς Ἰατρικῆς Χριστόφορος Περραϊδός, Γεώργιος Κωνσταντίνου Σακελλάριος καὶ ὁ Κωνσταντίνος Δημ. Καρακάσης.

ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πλείστοι Ιατροὶ ύπηρέζαν Φιλικοί, τινὲς δὲ τούτων ἐμύσαν πολλοὺς ἀμογενείς, ἀλλοι δὲ συνέδραμον οἰκονομικῶς τὸ ἔργον τῆς Ἐταιρείας. Ἀπὸ τοὺς κατηχητὰς Ιατροὺς ὁ Καθηγητής Κούζης ἀναφέρει τὸν Νικό-
λαον Καλύβαν μιήσαντα 22, τὸν Χρυσοσπάθθν δ, τὸν Γιατράκον 2, τὸν 'Αναστ. Πελοπίδαν 7, τὸν Δ. Πελοπίδαν 11, 14. Πρόκειται περί πρακτικῶν Ιατρῶν. 'Εκ δὲ τῶν ἐπιστημόνων Ιατρῶν Φιλικών ἀναφέρομεν τὸν Διο-
νύσιον Ταγιαπέραν15, Πέτρον Ἡπίτην,16 Γεώργιον Κοζάκην Τυπόλαδον, 
Μιχ. Χρησταρῆν, Γ. Σακελλάριον, Ἰωάν. Ν. Κωλέτην, Ἰωάν. Ζαπραλήν, 
Ἀγγελον Σουνίδιαν, Π. Στεφανίτην, Ν. Ρενίρην, 'Αντ. Παπαγιαννά-
κην, Ἰωάν. Λευθεράτον, Μ. Ναύτην, Ν. Κάββαν,17 Γεώργιον χρυσοβε-
λόνην, 'Αθανάσιον Βογορίδην Ἰωαννίδην, Δημήτριον Δεσύλλαν, Παύ-
λον Σιδέρην,18 Νικόλαον Παπαλεξόπουλον, Νικόλαον Βαλσαμάκην, 
καὶ τὸν ποτὲ φησίν τῆς Ιατρικῆς Χριστόφορον Περραιβίδον, ἀσκήσαντα 
καὶ καθήκοντα χειρουργοῦ κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 (Γούδας, 
Β.Π. ε' 285 κ. ἔ.), Σημειοῦμεν ἔπισης τοὺς Ἰατροὺς Φραγκ. Καρβελλάν 
Μαρίνον Βαλσαμάκην, Νικ. Γερακάρην καὶ τὸν Σάμιον Ἡγέτην Λυκούρ-
γον Λουγέθην.
Τὸ ἔργον τῶν Φιλικῶν ὑπήρξε μέγα καὶ ἀποφασιστικόν διὰ τὴν κήρυ-
ξιν τῆς Ἐπανάστασεως:

"Νέοι ἀστέρες ὅθηγοι τῆς πολιτικῆς παλιγγενεσίας τῆς Ἕλ-
λάδος ἀνεφάνησαν τότε μεταξὺ βαθύτατης ὁμίχλης. Εἶναι οὐτὶ 
οἱ ἀληθινοὶ ἐκ τῶν ὁμογενῶν μας, οὕτως συνέλαβον τὸν 
μέγαν καὶ εὐγενὲς σκοπὸν τοῦ ἱατροῦ ὀργανώσασθαι: τὴν ἔως τότε 
γενικὴν μὲν ἄλλα καὶ συγκεκριμένην καὶ ἀγαπητὴν ἰδέαν τὸν ἔθνους 
πρὸς ἐλευθερίαν. Οὕτως εὑραν πρώτοι ἀπὸ τοὺς ὀρθολογοὺς τῶν 
Ἐλλήνων τὸν καταρράκτην τοῦ τρόμου τῆς ὀδωρικῆς καταδυνα-
στείας. Οὕτως ὑψώσαν τὸν νόμυν καὶ ἑκάτην τὴν καρδίαν ὄλων 
κατὰ τῆς ἀγριωτέρας τῶν τυραννῶν. Τοιούτοι οἱ θεμελιωταὶ τῆς Φιλι-
κῆς Ἑταιρείας, ἀνώτεροι πάσας δυσκολίας καὶ φόβου ἐρήμοθικεν αὐτ-
τομάτως εἰς τὸ στάδιον τῆς προπαρασκευής τοῦ ἀποφασιστικοῦ πο-
lέμου..."19

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821.

Θὰ ἀναφέρωμεν ἡδη τοὺς Ἰατροὺς, οί ὁποῖοι παρέσχουν ἰατρικὰς ὑπη-
ρεσίας κατὰ τὸν Ὅγδοα, ἐπιστημόνας καὶ πρακτικοὺς ἢ ἐμπειρικοὺς.
Λόγῳ τῶν στενωτάτων ὄρισι τῆς κλεψύδρας θὰ παρασχεθῶσιν ἐλάχι-
στα στοιχεία περὶ τῶν Ελλήνων τούτων Ἰατρῶν, περὶ δὲ τῆς ἐπιστημο-
νικῆς παραγωγῆς καὶ ἂλλης δράσεως αὐτῶν λίαν προσεχθὲς θὰ πραγ-
ματευθῶμεν ἐν ἑτέρα ἐργασίᾳ.

Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

1) Ἰωάννης Ἐλευθεραῖος Ἐκ Ρεθύμνης, 2) ᾿Ι. Π. Παλαμηδᾶς Ἐκ 
Βόλου, 3) Στυλιανὸς Σπαθῆς, σπουδάσας ἐν Βιέννη, 4) Δημήτριος Νίτσος, 
ἐκ Ἰωαννίνων, σπουδάσας εἰς Νεάπολιν, Παβίαν καὶ Παρισίους, 5) 
Πέτρος Ἡπίτης, σπουδάσας ἐν Βιέννη, 6) Χριστόφορος Φιλητᾶς, σπο-
υδάσας ἐν Νεαπόλει, 7) ᾿Εμμανουήλ Φωτιάδης, σπουδάσας ἐν 
Μονάχω καὶ Βιέννη, 8) Γ. Ἑθύμιαδῆς, ἀπὸ τὰ ᾿Αμπελάκια, 9) Δ. 
 nhựaνδρίδης
άπό τὸν Τύρναβον, 10) Μιχαήλ Γαβδελάς ἐκ Ραφάνης, 11) Ἄγγελος Μελισσηνός, ἐκ Κεφαλλήνης, σπουδάσας εἰς Πάδοβαν, Φλωρεντίαν καὶ Μομπελλία, 12) Στάμος Δημητρίου Πετρίτσης, ἐκ Κεφαλλήνης δράσας εἰς Ἰωάννινα, Ζάκυνθον καὶ Πάτρας, 13) Κωνσταντίνος Ραζής, 14) Μαρίνος Κλάδος, καταγόμενος ἐκ Κρήτης, ζήσας ἐν Σμύρνῃ, 15) Ζωγράφος, 16) Ἰωάννης Εὐστάθιου, 17) Νικόλαος Μαράτος, 18) Α. Παπαδόπουλος — Βρετός, 19) Βλάσσης, 20) Σ. Καρβελλάς.

21) Ἰωάννης Βιλλαράς, ὁ γνωστὸς πρωτοπόρος τοῦ ὑπέρ τῆς δημοτικῆς γλώσσης ἱερός τοῦ Ἀθηναίων, ὁ όποῖος «μέχρι τῆς τελευταίας πυνθή του υπηρέτησε την ύπόθεσι τοῦ Ἀγιόν ἀπό ἀγνό καὶ ἀνώτερον πατριωτισμόν» 22. Με τὸ ἔργον· ἔχει ἀχοληθη καὶ ὁ Γιάννης 'Αντωνιάθης 23. Ὁ Βιλλαράς ἀπέθανεν ἐν Μεσολογγίῳ τὴν 20 Δεκεμβρίου 1823 ἢ τὴν 3 'Ιανουαρίου 1824 κατ' ἄλλους. Ἐσπούδασε τὴν Ἰατρικήν εἰς Πάδοβαν.

22) Στέφανος Κανέλος, ἐκ Κωνσταντινούπολος (1792—1823). Ἐσπούδασε τὴν Ἰατρικήν ἐν Γερμανίᾳ. Λόγος καὶ συγγραφεύς, συνέθεσε τὸ θοῦρον μ᾽Ω φυγορό καὶ κοπτερὸν σπαθικό οἰκείον... 24. Ἀμα τῇ ηρωϊκῇ τῆς Ελληνικής Ἐπαναστάσεως ἐσπευσμένος ὡς υπηρετής ὑπὸ τὸν Ἀλέξανδρον Ὀψυλάτην. Ἀπέθανεν ἐν Κρήτῃ.

23) Διονύσιος Πύρρος ὁ Θετταλός (1772—1853). Μοναχός, καὶ εἶτα ἄρχιμανθής, λόγος, ἱερός, βοτανικός, μαθηματικός, ἀστρονόμος καὶ γεωγράφος. Τὴν Ἰατρικήν ἐσπούδασεν εἰς Παβίαν, ἀναγορευθεὶς διδάκτωρ τῷ 1813. Ἅσκηθη δὲ εἰς νοσοκομεία τοῦ Μιλάνου. Ἐπιστρέψεις παραμένει εἰς Ἀθήναν ὡς διδάσκαλος τῆς Ἰατρικῆς, τῶν φυσικομαθηματικῶν κλπ. Βραδύτερον ἱερός τοῦ Πατριάρχου Γερονίμου Ε' ἐν Κωνσταντινούπολι (1818). Μετὰ τὴν ἐκρηξία τῆς Ἐπαναστάσεως καταφεύγει (6—4—1821) εἰς Ἀγιον Ὁρας, εἶτα εἰς τὰς νῆσους Σκόπελον, Ἐδραν, Σπέτσας, εἰς τὴν Τρίπολιν, ὡς ἐσπευσμένος ἑκάστης τοῦ Ἀγίων ἡ ἱερός ἄλλα καὶ θυσιακός κήρυξ καὶ ὡς συμφιλίωτος πολλάκις τῶν ἑριζόντων ὑπόλαυχων. Μετὰ τὴν Ἀγίαν ἐγείρετο καὶ τῶν τιμῶν, ἐξελέγη δὲ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρείας Ἀθήνας.

24) Μιχαήλ Ναύτης, ἱερός, κορυφαῖος τῶν ἐν Σμύρνῃ Φιλικῶν, ἄμα τῇ ηρωϊκῇ τῆς Ἐπαναστάσεως διέφυγεν εἰς Σύρον, ὡς ἔρυθρος νοσοκόμου 25. Προσέφερε σφαγέας κατὰ τὸν Ἀγίαν.

25) Ἀδανάσιος Χριστόπουλος, ἐκ Καστορίδος (1772—1847), ἐσπούδασεν εἰς Πάδοβαν, ὡς ἀνεκπρόθεση διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς καὶ Νομικῆς. Ὑπηρετήσεις εἰς τὰς παραδόξους βιολόγους Ἡγεμονίας. Συμμετέχα τῆς Ἐπαναστάσεως ἐν 1821.

26) Στέφανος Οἰκονόμος, ἐκ Τζαρτζάνης Θεσσαλίας (1786—1831),
διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἡλενας. Κατὰ τὴν ἐκρήξιν τῆς Ἐπαναστάσεως εὐρίσκετο ἐν Σμύρνῃ ἐξοσκῶν τὸ Ἰατρικὸν ἔπαγ-γελμα, διδάσκων συγχρόνως εἰς τὸ ἐκείς Ἐλληνικὸν γυμνασίον. Σωθεὶς ὡς ἐκ θαύματος ἀπὸ τὴν ἀκολουθήσασαν σφαγῆν κατέφυγεν εἰς Κύθηρα. Ὅπρος τὸν Ἀγώνα, ἀπέθανε δὲ τὸ 1831 πεσῶν θύμα τῆς μαστιξού-ς τότε τὴν χώραν χολέρας.

27) Χρόνιος Ἰωάννου Δροσινός, ἀπὸ τὰ Ἀμπελάκια τῆς Θεσσα-λίας (1790—1866), σπουδάσας τὴν Ἰατρικὴν ἐν Βιέννῃ. Ἀμα τῇ ἐκρήξει τῆς Ἐπαναστάσεως ἐσπευσαν εἰς τὴν φωνὴν τῆς Πατρίδος, κατασταγεὶς δὲ εἰς τὸ ναυτικὸν προσέφερε πολυτιμοτάτην ὑπηρεσίαν. Ἀπέθανε δὲ ἐν Πόρῳ τὸ 1866 ἀρχίσταρος τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Εἰς τὸ προσώπιον τῆς Μονῆς Φανερωμένης Πόρου ἀνεκαλύφαμεν τὴν ἐπιτύμβιον πλάκα τοῦ ἐχούσαν οὗτο:

Χρόνιος Ἰωάννου Δροσινός
Ἀρχίσταρος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ
Γεννηθεὶς ἐν Ἀμπελακίοις τῆς Θετ-
ταλίας ἐν ἔτει 1790 καὶ ἀποβιώσας
ἐν Πόρῳ τῇ 22 Αὔγουστος 1866.

Βιέννη μ’ ἐγαλούχησε τ’ Ἀσκληπιεῖον γάλα
Ἐλλάς ὡς ἀμα ἡκουσα κλαγην ἑλευθερίας
ἐξεδέχθη με πυρόφορον
Ὁ τύμβος δὲ μαρτυρεὶ διπλῶν ὡς τῶν ταμίας
ἐμά τα μέν του τέκνου μου τοῦ Εὐθυμίου τ’ ἄλλα.

Εκ τούτων καταφαίνεται ὅτι πολλάκις καὶ οἱ τάφοι ὄμιλοι, παρέχοντες πολύτιμα ἱστορικά στοιχεῖα.

28) Ἰωάννης Νικολίδης Πινδός, ἐκ Γραμμόστεως Μακεδονίας, σπου-
δάσας ἐν Βιέννῃ καὶ ἀνακηρυχθεῖς ἐκεῖς Μέλος τῆς Ἰατρικῆς Ἀκαδη-
μίας τῷ 1781. Συμμετέχειν ἐνεργώς τοῦ Ἀγώνος.

29) Γεώργιος Κονιστριώτης, ἰατρὸς σπουδάσας ἐν Φλωρεντία καὶ
Παρισίοις, ἀποθανὼν τῷ 1837. Ὅπρος τὸν Ἀγώνα.

30) Σπυρίδων Νικόλαος Πίκκολος, ἰατρὸς γεννηθεὶς ἐν Τυρνάβῳ,
μαθητής (1803—1815) τοῦ Ἰατροφιλοσόφου Κ. Βαρβάλιχου ἐν Βουκουρ-
εστίῳ καὶ διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Παρισίων 29. Ὅπρος τὸν Ἐπανάστα-
σιν. Ὅπρος τὸν Ἐπανάστα-

31) Λουδόδικος Σωτήρης, ἰατρὸς ὑπηρετήσας εἰς τὸν ρωσικὸν
στρατὸν ἀρχιμένου τοῦ 19ου αἰῶνος. Ὅπρος τὸν Ἀγώνα.

32) Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, ἰατρὸς ἐκ Σοπτωτοῦ τῶν Καλαβρύ-
των, σπουδάσας ἐν Ἰταλίᾳ. Πολεμιστής καὶ ἰατρὸς κατὰ τὴν Ἐπανάστα-
σιν. Σώζεται ἐπιστολή τοῦ πρὸς τὸν 'Ιωάννην Κωλέττην, ὡς παραθέτομεν
ἀπόσπασμα 31:
"Εξοχώτατε κύριε Ἰωάννη Κωλέττη.

Εἶναι μὲ φαίνεται χρέος ἑρώτατον νὰ ἐνθυμοῦνται τὰ συνώφια τῶν οἱ ἐπιστήμονες καὶ τεχνίται καὶ ὅταν ἀλλάζουν βαθμὸν καὶ τύχην. Ἐσὼ πρέπει νὰ εἰσάγαι καὶ ἔφορος τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης εἰς τὴν Ἐλλάδα. Ὡς στρατηγὸς Γκούρας καὶ φροντιστὴς Σφορόνης μὲ ἐβαλαν φέτος εἰς κίνδυνον νὰ πουλήσῃ καὶ τὴν καπώταν μου ἀγοράξων Ἰατρικά, ἐθεράπευσα στρατιώτας τῆς Σ. Διοικήσεως τοῦ κατά τής Ἀθηνας στρατοπέδου τὸν ἀριθμὸν 364... Ἐφετεὶν ἐπιδημία... Ἀπαιτοῦσα καὶ πολλεῖδο Ἰατρικά καὶ μὲ ὅλον τοῦτο, ἔνα μὲ τὸ ἄλλο μ᾽ ἐκόστισαν γρόσια 28.127... τὴν ἄνω πασσάτη σχεδόν τὸ ἐδώ κ᾽ ἔκει... γνωρίζεις ἁκόμη ὅτι ὁ διάβαλος μ᾽ ἐφώτισε νὰ γιατρεύω ὅλο "Ἐλληνες....".

Ὁ Ἰατρὸς Σοφιανόπουλος φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ ἔξαρασις Ἰατροῦ δεῖξαντος κακήν διαγωγήν κατὰ τῆς "Ἐπανάστασιν" ἄν πιστεύσωμεν τὸν Ἰατρὸν Γούδαν, ὁ ὅπως τὸν ἦθελε, ὡς τὸν κακὸν ἐμπνευσθῆναι τὸν Γκούρα, τὸν δολοφόνον τοῦ "Οδούσσεως Ἀνδρούτσου καὶ βασανιστοῦ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανῶν."

33) Σπυρίδων Κατσαίτης, Ἰατρός ἐκ Κεφαλληνίας (1760—1840), ἐξακόλουθος ἐν "Ὑδρα καὶ Σπέτσαις. Ἑπιτρέπεται τὸν Ἀγώνα. Προσέφερεν ἐπίσης μεγίστην ὑπηρεσίαν εἰς τοὺς προκρίτους νησίωτας, οἳ τίνες τὸν ἐνεπιστευθῆσαι πρὸς φύλαξιν χρήματα καὶ πολύτιμα ἀντικείμενα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Οὗτος δὲ διεφύλαξε πάντα εἰς τὴν ἐν Λήσσουρῳ οἴκιαν του καὶ ἀπέδωκεν εἰς τοὺς δικαιούχους ἕμα τῷ πέρατι τοῦ Ἀγώνου.

34) Σταματέλος Σάββα Πυλαρινός, Ἰατρός ἐκ Κεφαλληνίας (1796—1875), σπουδάσας εἰς Πάδοβαν καὶ Παρισίους. Διετέλεσε καθηγητής τῆς πειραματικῆς Φυσικῆς εἰς τὴν Ἰόνιων Ἀκαδημίαν. Χρησιμοποιήθηκαν την δημοτικῆς γλώσσαν κατὰ τὰ μαθήματα αὐτόν, εἶχεν τὸν θαυμασμόν τοῦ Τερτσέτη ἐπίτοπων: «καὶ ἡ γλώσσα αὕτη καὶ εἰς ἐπιστημονικὰς παραδόσεις καὶ εἰς συγγράμματα δύναται νὰ χρησιμεύση». Ἑπιτρέπεται τὸν Ἀγώνα. Ὁ δὲ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς "Ἐλληνικῆς Πολιτείας Ἰατρὸς Ἰωάννης Καποδίστριας, γνωρίζων τὰς ἀρετὰς τοῦ ἀνδρός, διώρισεν αὐτὸν Διοικητὴν τῆς Βορειοδυτικῆς "Ελλάδος" μὲ ἔδραν τὸ Μεσολόγγιον. Ἑκεῖ εὑρίσκομεν δὲ Ἰατρὸς Σταματέλος Πυλαρίνος ἔσχη τὴν ἐμπνευσιν νὰ συναγάγῃ τὰ ὅστα τῶν Ἡρώων τῆς Ἰερᾶς Πόλεως καὶ νὰ θεσύ εἰς ὅμοιον Τύμβου παρὰ τὸ μνημείον τοῦ Λόρδου Βύρωνος εἰς τὸ Ἰερὸν "Ἀλ- σος τοῦ Μεσολόγγιον."

35) Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, Ἰατρός ἐκ Κεφαλληνίας (1790—1867), σπουδάσας εἰς Πάδοβαν καὶ Παρισίους, ὅπου ἀνήγροπε ἡ διδακτορία τῆς Ἰατρικῆς τῆς 1817. Φιλικός, μυθεῖς ἐν Κισονβίῳ, παρὰ τῶν Δούναβιν, ὅπου ἔζησεν. Στενῶς συνεργάτης τῶν Ὀμπλαντῶν κατὰ τὴν "Ἐπανάστασιν" τοῦ 1821. Λέγεται ὅτι αὐτὸς συνέτασσε τὰς Προκρίτους τῆς "Ἐθνικῆς Τύμβου καὶ Ἰδίως τὴν περίπλοκον τῆς 24ης Φεβρουαρίου 1821. Μετὰ τὴν ἐξόντωσιν τῶν Ἰεροῦ Λόχου, κατήλθεν εἰς τὴν "Ελλάδα μετὰ τοῦ Δημητρίου
'Υψηλάντου. Προσέφερεν ἐπίσης μεγάστας ὑπηρεσίας κατά τὸν 'Ἀγώνα ἐν Ἰ. Υ. Πελοποννήσῳ κλπ. Ἀνωτέρων αἰσθημάτων ἀνθρωπος ἀντέστη εἰς τὴν σφαγήν τῶν Τούρκων μετὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Νεοκάστρου σώσεως τελικῶς τοῦς αἰχμαλώτους. Τὴν σκηνὴν ταύτην τοῦ Ιατροῦ Τυπάλδου ἀπεθανάτισεν ὁ Βασιλεὺς τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκος εἰς τὴν εἰσόδον τῶν Ἀνακτόρων του. Εἰς τὴν ἀπελευθερωθεῖσαν Ἑλλάδα ἐτίμηθαν μεγάλας, συνεβαλε δὲ εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης. Ἀπέθανε τὴν 6ην Ἰουνίου 1867.

36) Δημήτριος Μαρίνου Χαριτάτος Τυπάλδος, Ιατρός ἐκ Κεφαλληνίας (1791—1872) σπουδάσας εἰς Πάδοβαν καὶ Παρισίους. Ἀμα τῇ ἐκρήξε τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἔσπευσε νὰ καταρτίσῃ μετὰ τοῦ Ἀγγ. λου στρατηγοῦ Γκόρντον σῶμα ἐξ 100 ἀνδρῶν, ὑπ’ αὐτοῦ συντηρούμενον, διὰ νὰ πολεμήσῃ πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῆς φιλτάτης πατρίδος. Πλην τούτου ὦμοι παρεύχε καὶ τὰς πολυτέμιας ἑταιρικὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ εἰς τοὺς τραυματίας γενικῶς ὡς χειρουργὸς. Ἡγούνισθη ἐν Τριπόλει, Μεσολογγίῳ, Πάτραις, Υόρα, Κορίνθω, Καρύστῳ, Τρικόρφους, Βραχωρίῳ (= Ἀγρινίῳ) κλπ. Ἡπ’ τοῦ ὑπολόγισεν τῇ προσήχη εἰς ἀρχιτρων, εἰς τὸν στρατόν δ’ ἐφερὲ τὸν βαθμὸν τοῦ χιλιάρχου καὶ τοῦ ἑπιάτρου τῆς Φάλαγγος. Ἐτίμηθε διὰ τοῦ Ἀριστείου τοῦ Ἀγώνος.

37) Γεώργιος Χρυσοβελλόνης, Ἰατρός ἐκ Χιού (1756—1822) σπουδάσας τὴν ἰατρικὴν ἐν Πίζη. Ὕπήρξε Φιλικὸς καὶ πράκτωρ τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας ἐν Χιῳ. Κατὰ τὰς σφαγὰς τῆς Χιού κατώρθωσε νὰ διαφύγῃ εἰς Πελοπόννησον. Ἐπεκούρησε μεγάλως τῷ Ἀγώνι. Ἀπέθανεν ἐν Ναυπλίῳ τῷ 1822 διαρκοῦσης τῆς πολιορκίας αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Τούρκων.

38) Ἰωάννης Χρυσοβελλόνης, Ἰατρός ἐκ Χιου (1748—1823) σπουδάσας τὴν ἰατρικὴν ἐν Πίζη. Κατὰ τὰς σφαγὰς τῆς Χιου διέφυγεν εἰς Τεργέστην. Βραδύτερον ὑπηρέτησεν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν ναυτικὸν ὑπὸ τὸν Σάμην Καρατάσσουν τοῦ ὅποιοῦ ἡ μοῖρα ἐδρασεν εἰς τὰς Βορείους Σποράδας. Τῷ 1823 τραυματίσθησες τανασίμως κατὰ τινὰ ἀποβατικὴν ἐπιχείρησιν ὑπέκυψεν εἰς τὰ τραύματα αὐτοῦ καὶ ἔταφη εἰς τὸ Τρίκκερι.

39) Ἰωάννης Πρασακάκης, Ἰατρός ἐκ Χιου (1800—1885), σπουδάσας τὴν ἰατρικὴν ἐν Λωζάνῃ, Μομπέλλιε καὶ Παρισίοις. Ἐλαβε μέρος εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Τῷ 1821 ἀναφαίνεται ὡς ἰατροχειρουργός ἐν Ὕδρα, θεραπεύων τὸν ἄσθενοντα Γεώργιον Κουντουριώτην. Μετὰ τὴν λήξειν τοῦ Ἀγώνος ἐγκατεστάθη εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἔξηκεν ὁ ἐπάγγελμα τοῦ Ἰατροῦ.

40) Δούκας, περίφημος ἰατροχειρουργός, ἐξ Ὁπείρου, ὑπηρετήσας κατὰ τὸν Ἀγώνα καὶ φονευθεῖς μεθ’ ὅλης τῆς οἰκογενείας του κατὰ τὴν Ἐξοδον τοῦ Μεσολογγίου.
41) Κονοφάκος, ιατρός, υπηρετήσας κατά τήν 'Επανάστασιν καὶ
φονευθεὶς κατά τήν "Εξόδον τοῦ Μεσολογγίου 37.

42) Πέτρος Δ. Στεφανίτσης ἢ Στεφανίτζης, ιατρός, συμμετασχῶν
eἰς τήν 'Επανάστασιν τοῦ 1821. Εὐρυσκόμενος εἰς το πολιορκημένον Μεσο-
λόγγυ ἐνθα «ἐφάνη οὐκ ὅλον χρῆσιμος διὰ τήν ἐμπειρίαν τῆς τέχνης
tου, ἐπισκεπτόμενος ἀκούράστως τοὺς ἀσθενεῖς στρατιῶτας, χωρὶς ποτὲ
νὰ ἀποβλέψῃ εἰς πληρωμῆν, ἐπανανέ μάλιστα καὶ ἐξ ἰδίων εἰς ιατρικά»
cατά τά 'Αρχεῖα τοῦ 'Αγώνος 38. Συμμετασχῶν τῆς 'Εξόδου ἐσώθη μετά
τοῦ θετοῦ υἱὸν αὐτοῦ Νικόλαου 39.

43) Γ. 'Ιωνᾶς, ιατρός χειρουργεὺς εὑρέθηκε ἐν Μεσολογγίῳ κατά τήν
πολιορκίαν αὐτοῦ 40.

44) 'Ιωσήφ Δούκας, ιατρός ἐκ Σάμου (1801—1831), σπουδάσας τήν
Ιατρικήν ἐν Πίπη καὶ Φλωρεντία. 'Ὑπηρέτησε κατά τόν 'Αγώνα ἐν Ναυ-
πλίῳ «ἐν χρόνοις δυσχερεστάτοις». 'Απεβίωσε νεώτατος «θύμα γενόμε-
νος φεβίναδος νόσου» 41.

45) 'Αθανάσιος 'Ιωαννίδης Βογορίδης, ιατρός, σπουδάσας ἐν Mar-
burg. Διετέλεσεν ιατρός τοῦ 'Υψηλάντου. Μέλος τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας.
Δύο ἐπιστολαί τοῦ πρὸς τόν Μητροπολίτην "Ἀρτης 'Ιγνάτιον Α' εὐρισ-
κόμενον ἐν Πίπη, χρονολογούμεναι ἀπό 6—7—1817 καὶ 3—4—1820
παρέχουν χρησιμωτάτας πληροφορίας καὶ κρίσεις περὶ τῶν σπουδαζον-
tων ἐλ τήν Δύσιν νέων 42.

46) Δημήτριος Δεσύλλας, ιατρός ἐκ Πάργας, σπουδάσας ἐν Πίπη.
Φιλικός. «'Ελαβεν ἐνεργόν μέρος εἰς τήν 'Ελληνικήν 'Επανάστασιν» 43.
Συμμετέχει τῶν μαχῶν Μεσολογγίου, εἴτε ὑπηρέτησεν εἰς Πελοπόννη-
σον καὶ "Ὑδραν, χρησιμοποιηθεῖς ἐπιτυχῶς εἰς τήν καταπολέμησιν ἐπιδη-
μιῶν κατά τόν 'Αγώνα 44.

47) 'Ηλίας Φωκάς, ιατρός, πεσὼν κατά τήν πολιορκίαν τῶν Ἀθη-
νῶν ὑπὸ τοῦ 'Ομέρ Βρυώνη τῷ 1821 45.

48) 'Αντώνιος, ιατροχειρουργός, "εἰς τοὺς κατά θάλασσαν ἄγω-
νας" 46.

49) 'Αλέξανδρος Σπαγαρίνης, ιατρός, σπουδάσας τήν 'Ιατρικήν εἰς
Πεδιμόντιον, ἔξασκήσας δὲ ἀπὸ τοῦ 1816 ἐν Σάμῳ 47. "Ελαβεν ἐνεργὸν
μέρος εἰς τήν 'Επανάστασιν τοῦ 1821.

50) Νικόλαος Παπαλεξόπουλος, ιατρός ἐκ Ναυπλίου, σπουδάσας ἐν
Ἰταλία. Φιλικός. 'Ὑπηρέτησε κατά τήν 'Επανάστασιν. Βραδύτερον ὑπήρ-
ξεν ἐκ τῶν μᾶλλον φανατικῶν πολεμιών τοῦ πρῶτου Κυβερνήτου Καπο-
διστρίου.

51—52) Χορτάκης καὶ 'Ολύμπιος, ιατροὶ τοῦ 'Υψηλάντου κατὰ τήν
'Επανάστασιν τοῦ 1821:
53) Κωνσταντίνος Πελοπίδας, εξ Ιωαννίνων, ιατρὸς σπουδάσας εἰς Ἐσσερίαν, ὅθεν κατήλθεν εἰς Ἑλλάδα τῷ 1817. Κατά τὸν Ἀγώνα ὑπηρέτησεν ὑπὸ τὸν Θ. Κολοκοτρώνην 41.

54) Ἀντώνιος Γαλάνης, ιατρός, σπουδάσας εἰς Πάδοβαν. Ἐπιστρέψας εἰς Γαυτούνην ἐφονεύθη κατά τὴν ὑποχώρησιν τοῦ Ὄρλώφ 42.

55) Νικόλαος Καλύβας, ιατρός ἐκ Ζακύνθου (1765—1830), σπουδάσας τὴν ιατρικὴν εἰς Πετρούπολιν. Φιλικὸς μυθεῖς ύπὸ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἐμύσθη καὶ οὗτος πολλοὺς. Παρεξώρησεν ὅλην τὴν περιουσίαν τοῦ ὑπὲρ τοῦ Ἀγώνος 43.

56) Λουκᾶς Βάγιας, ιατρός εξ Ἡπείρου σπουδάσας εἰς Ἐσσερία. Ὑπηρέτησε κατά τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὡς ἰατρὸς καὶ χειρουργὸς τοῦ σώματος τοῦ Σουλιωτῶν». Ιατρός τοῦ Μαυροκορδάτου, χαίρων μεγάλης φήμης ἐν Μεσολογγίῳ, συμμετέχειν εἰς τὸ ἰατρικὸν συμβούλιον διὰ τὸν Λόρδον Βύρωνα μικρὸν πρὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ μετὰ τῶν Φρ. Μπρονό, Ἰουλ. Μιλλιγκεν καὶ Ἐρρ. Τράμπερ, μεθ' ὧν ὑπογράφει καὶ τὴν νεκροψίαν τοῦ Μεγάλου Φιλέλληνος 44.

57) Νικόλαος Καρβελάς, (1799—1872) ἰατρὸς ἐκ Ζακύνθου, σπουδάσας ἐν Πίζη. Φίλος προσωπικὸς τοῦ Λόρδου Βύρωνος καὶ τοῦ Χόμπχαους, ως ἐξάγεται ἐκ τῆς Ιδιωχείρου ἔπιστολῆς τοῦ ποιητοῦ πρὸς αὐτὸν σχετικῶς πρὸς τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Ἀγώνος. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ευρίσκεται ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ Ζακύνθου, ὁπόθεν καὶ ἐλάβομεν φωτογραφίαν.

41) Ὅ ὃ Καλύβας εἰς σπουδάσει καὶ μαθηματικά, εἰς τὴν Ζάκυνθον δὲ διετήρησε σχολείον. Μιαν χαριτωμένην σκηνήν ἀναφέρει ὁ Γ. Τερσέτσης εἰς τὸν πρόλογον τοῦ τῆς Αὐτοβιογραφίας Κολοκοτρώνης. Ἐπήγγειλέ τότε ὁ Μαγγιάρος, Κολοκοτρώνης πρὸς χαριτείς τοῦ ἀξιοτιμοῦ διδασκάλου Νικόλαου Καλύβα καὶ ἐκάθεσε καὶ ἦκροσασε τὴν παράδοσιν. «Τί εἶναι ἐτούτα, λέγει μὲ μίας τοῦ Κολοκοτρώνης, ποὺ διδάσκεις τὰ παιδιά τόρα: Τοῦτο νά τὰ φωτίσῃς». Καὶ ἴχθυθε μὲ γελούμενο πρόσωπο νά σχίσῃ ἔνα Βόλφιον ἐν φόλιο. μεγάλο βιβλίο νά δεξῃ πώς φτιάχνου ὁ φυσέκια . . . .».
Κατωτέρω παραθέτομεν τὸ κείμενον καὶ τὴν μετάφρασιν ἢ.

Φωτογραφία ἐπιστολῆς τοῦ Λόρδου Βύρωνος ἐκ Γένοβας τὴν 14 Μαίου 1823 πρὸς τὸν Νικόλαον Καρβελάν σπουδάζοντα εἰς Πίζαν.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Γονονά — 14 Μαγγιο — 1823
Pregiatissimo Sigre,

Avo care tutte le notizie che potrete darmi sulli avvenimenti della vostra Patria — tanto più che ora io debbo informare il Comitato, che si è formato a Londra per spedire di soccorso alla Grecia — questo comitato mi ha voluto associare — e in breve si tratterà se vorranno mandare una Brigata, oppure degli Ufficiali solamente al vostro Governo. Mi hanno chiesto il mio parere — ed che siano da preferirsi degli Ufficiali e di artiglieria provvisti di munizioni e di altri mezzi necessarii; perché penso che questi potranno rendersi di servizi più utili. Vi sarò obbligato se mi spiegherete il vostro parere. Io aspetto nuove risposte dal Comitato — e da Blaquiere che dovria già essere a Istra e poi stabilirlo la mia risoluzione, che ben facilmente sarà di recarmi in Persona presso al vostro Governo, onde farvi utile come potro meglio alla vostra Patria — Fatemi sapere il parere degli vostri compatrioti più istruiti.

Ever yours truly
N.B (Noel Byron).

P.S. My dear Karvellas,

You understand English I therefore add a few words: I do not know that J shall be able to go up in person to yr Government — but I will do all that J can — let me have any information that J may transmit it to the Committee — our friend Habhouse is an active member — pray write ever yrs.

N.B.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
Γένοβα, 14 Μαΐου 1823
Έντιμότατε Κύριε,

Θα μου είναι πολύν μεγάλη δια πληροφορίαι που δα μπορέσετε να μου δώσετε επί των γεγονότων της Πατρίδος σας — τοποθετήσατε μάλλον τώρα ποι πρέπει να πληροφορήστε σχετικώς το Κοιμάτο που έσχηματισθεί είς τον Λονδίνον, διά να αποστέλλει δοξάζει είς την Ελλάδα — αυτό το Κοιμάτο με ήδη μαζί να συνεπαράθεται και συντάσσεται δα συζητήσει εάν δα διελθούν να άποστέλλουν μιαν Τζαζισικάν ή Άζιωματικώς μόνον, είς την Κυθήρωνας σας. Μοι ένθησαν την γνώμην μου, και αυτή είναι να προτιμήσουν μερικοί Άζιωματικοί και πυροβολικός εφίδικαν με πολεμοφόδια και άλλα άνυγκατα μέσα, διότι οικονομοι που αυτά δα δυνηθούν να σάς προσφέρουν χορηγάμενα υπονόμευς. δα οικονομοις αυτούς εάν δα έκκενθησας την γνώμην σας, έγιε άναμμένα νεωτέρας άποπτήσεις από το Κοιμάτον — και από τον Μπλακιέρ ο οποίος δα πρέπει ήδη να έχει φθάσει είς την "γραν και κατόπιν δα σταθεροποιήσει την άποφασιν μου, που πολύ πιθανόν δα είναι να ελέες προσωπικούς πληρωμής της Κυθήρως σας διά να γίνει χορηγίας σάς δυνηθή να καλλιτερον είς την πατρίδα σας. Καταστησάτε μου γνωστή την γνώμην των μάλλον μορφώμενων είς τους συμπατριώτας σας.

Πάντοτε ειλικρινώς ύμετερος
N. B.

Ν. Γ, "Αγαπητέ μου Καρδέλλα,
Καταλαβαίνετε τα "Αγαλίκα, γι' αυτό δα προσδέου μιλήσεις δεν εξέρων δα μπορέσα να άνεβει προσωπικάς είς την Κυθήρωνας σας, άλλα δα κάνω διότι δώσατε διά τας πληροφορίας διά είς το Κοιμάτο — ο φίλος μας Χόμπακως είναι ενεργόν μέλος — γράψετε παρακαλώ —
Πάντοτε ύμετερος
N. B.

Παρά ταύτα δε ο Λόρδος Βύρων άνεχόρησε την 13 Ιουλίου 1823 εκ Γένοβας επί τού «'Ηρακλέους» δι' 'Ελλάδα διά να την βοήθησι και εύρηθαν δόξης.
58) Φραγκίσκος Καρθελλάς, ιατρός έκ Ζακύνθου (1794—1849), σπουδάσας εἰς Πάδοβαν. Φιλικός ἡγούμενος τῆς σχετικῆς ἐν Ζακύνθῳ κινήσεως τόσον ἐξυπηρετήσας τοῦ Ἀγώνα. Οὕτως ἐμήση τοῦ Ἐθνικοῦ Ποιήτην Διονύσιον Σολωμόν εἰς τὴν Φιλικὴν Ἐταιρείαν 23.

59) Μαρίνος Βαλσαμάκης, ιατρός, ἐκ Κεφαλληνίας, ἐγκαταστημένος ἐν Κυδωνίας. Φιλικός. Μετά τὴν κήρυξιν τῆς Ἐπαναστάσεως, διασωθείς τῶν σφαγῶν κατέφυγεν εἰς Ζύρον, ὅποθεν καὶ προσέφερεν ὑπηρεσίας εἰς τὸν Ἀγώνα 23.

60) Νικόλαος Βαλσαμάκης, ιατρός ἐκ Κεφαλληνίας (1777—). Ἐσπούδασε τὴν ιατρικήν εἰς Ἰταλίαν. Φιλικός. Κατὰ τὴν ἐκρήξιν τῆς Ἐπαναστάσεως εὐρίσκετο ἐν Κυδωνίας, ὅθεν κατέφυγεν εἰς Ψαρᾶ καὶ εἶτα εἰς Ζύρον, ὅπου καὶ προσέφερεν ἐπίσης σημαντικὰς ὑπηρεσίας 23.

61) Νικόλαος Γερακάρης, ιατρός ἐκ Κεφαλληνίας (1782—1842), σπουδάσας εἰς Πάδοβαν. Τῷ 1819 ἐμμυηθή ὡς Φιλικός. Ἐνθουσιασθεῖς ἐπώλησε τῷ 1820 τὴν περιουσίαν του καὶ μετεβεί εἰς Πάτρας, ὅπου ἐγκατέσταθε 24. Κατὰ Μάρτιον 1821 τεθεῖς ἐπὶ κεφαλῆς ἐθελοντικοῦ σώματος ἐξ Ἐπανηθηριῶν ἀπέκλεισε τοὺς Τούρκους ἐντὸς τοῦ φρουρίου Πατρών. Ἐλαβε μέρος εἰς τὰς πολλὰς μάχας. Διωρίσθη Ἐπίτροπος Λακωνίας, τῷ 1822 Γενικός Ἐπίτροπος τῆς Ἀστυνομίας. Τῷ 1823 χιλιάρχος. Τῷ 1826 ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἐθελοντικοῦ τοῦ σώματος κατώρθωσε νὰ διασπάσῃ τοὺς πολιορκοῦντας τὴν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν Τούρκους καὶ νὰ εἰσέλθῃ ἐντὸς αὐτῆς. Τῷ 1828 ἐκσπάσαντος λοιμοῦ διωρίσθη μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ὕπατης Αἰγίνης. Ἐτιμήθη μεγάλος μετὰ τὴν λήξιν τοῦ Ἀγὼν τὸς διατελέσας Κυβερνήτης Ἀργοῦ καὶ Ναυπλίας (1830), λαβὼν τὸν Μετάλλιον τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τῶν Σταυρών τῶν Σωτήρος.

62) Σπυρίδων Καλογερόπουλος, ιατρός (1819—1864), ἐκ Κερκύρας, σπουδάσας τὴν Ἰατρικήν εἰς Ἰταλίαν. Ἀμα τῇ κηρύξει τῆς Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως συμμετέχωσεν ἐνθουσιῶδώς ταύτης. Ἀντιπρόσωπος Λεβαδείας εἰς τὰς Ἐθνοσυνελεύσεις Ἐπιδαύρου, Ἀστρους, Τροιζηνίας καὶ Ερμιόνης, τῷ 1826 διωρίσθη Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς διπλωματικῶν ὑποθέσεων.

63) Παναγιώτης Στεφάνου, ιατρός ἐκ Ζακύνθου (1792—1863) σπουδάσας ἐν Ἰταλία. Μέλος τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας. Κατὰ τὸν Ἀγώνα συμμετέχει παρασχὼν πολυτίμους ὑπηρεσίας, τιμηθείς διὰ τὸν Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτήρος.

64) Γεώργιος Γλαράκης, ιατρός ἐκ Χίου 25, (1789—1855), σπουδάσας τὴν Ἰατρικήν ἐν Γοττίγγην καὶ ἁσκηθείς εἰς τὰς κλινικὰς Αὐστρίας, Ὀλλανδίας, Ἰταλίας καὶ Γαλλίας. Ἐξήςκησε τὸ Ἰατρικὸν ἐπάγγελμα ἐν Χίῳ κατὰ τὴν προεπαναστατικὴν περιόδον μετὰ φιλανθρωπίας καὶ εὐδοκιμήσεως 26. Κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 προσέφερεν ἁνεκτιμήτους ὑπηρεσίας Ἰατρικάς καὶ πολιτικάς. Διετέλεσεν Ὑ γείο ὁ μοῦς, Ἀιγίνης ὡς
καὶ ἵατρὸς τοῦ Ὀρφανοτροφεῖου. Πολιτευθεὶς ἀνέλαβεν ὑπάτα ἀξιώματα
dιατελέσας Γραμματεὺς (Ὑπουργός) τῆς Ἐπικρατείας. Αὐτὸς ὑπέγραψε τὸ
Β.Δ. περὶ καθιερώσεως τῆς 25ῆς Μαρτίου ὡς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς."ENTITYRemoved· Ἐσχέν ἄδελ-
φόν τὸν Ἀλέξανδρον Γλαράκην, ἵατρόν σπουδάσαντα ὁμοίως ἐν Τοπίγγη
tοῖς τοῖς 1818—19 ὡς γνωρίζομεν ἐκ δύο ἐπίστολῶν αὐτοῦ σταλείσιων ἐκεῖ-
θεν πρὸς τὸν ἐν Πίζη τότε διαμένοντα Μητροπολίτην Ἀρτης Ἰγνάτιον Α',
μέγαν ἐνεργητέν τὸν ἐν τῇ Δύσει σπουδαζόντων ὁμογενῶν νέων ὡς. Περὶ
tῆς μεγίστης ὑπολήψεως ἢ ἔχαρεν ὁ Γεώργιος Γλαράκης δείγμα ἡ κα-
tωθι ἀφίερωσι τοῦ Κ. Ῥάμφου.

"Ἅ ἐν Ὑπατίος Ἀριστοφι καὶ Ἑναρέτω τῆς Ἑλλάδος Πολιτῆ, Κυρίῳ
Γεώργιῳ Γλαράκῃ, σεβασμοῦ χάριν τὴν βιβλίων ταύτην ἀνατίθησιν ὁ
μεταφραστὴς ὡς γραμματεὺς τοῦ Κ. Ῥάμφου.

65) Ἰωάννης Νικόλαου Κωλέττης, ἵατρός ἐκ Συρράκου, (1773 —
1847). Ἐσπούδασε τὴν Ἴατρικὴν εἰς Πίζην, ὡς δὲ τῷ πέρατι τῶν σπου-
δῶν τοῦ ἐπέστρεφε σὺς Πιζηνῆς ἐν τῷ 1813 προσθήκεις ὡς ἵατρός τοῦ ὕδω
τοῦ Ἄλη Πασᾶ Μουχτὰρ καὶ εἶτα καὶ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου Ἀλή. Ἕπιρέειν
ἐνδοκυσιάδης Φιλίκου καὶ μέγας κατηχήης τῆς Φιλίκης Ἐταφείας. "Αμὴ
tῇ πτώσει τοῦ Ἀλή μεταβαίνει εἰς Συρράκον καὶ ἕτοι ἐνεμένη ἤ εὐλο-
γημένη ὥρα τοῦ 1821 ἔφεξε ἐν τῇ πατρίδα του. Ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ὑεροῦ
τοῦ ἄναγκαζε νὰ ἐγκαταλείφῃ τὸν ἄγων καὶ νὰ κατέληθη εἰς μεσολο-
γισιν καὶ εἶνα εἰς Πελοπόννησιον ἐνθαταχέως κατέλαβε πρωτεύουσαν ἄνει
μεταξὶ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 φθάσας εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ στρατηγὸν
μ. Τερασίας μορφώσεως, ὄμιλων ἀπταίστως τῆς Γερμανικῆς, Γαλλικῆς,
Ἰταλικῆς, Τουρκικῆς καὶ Ἀλβανικῆς, τελείως δὲ κάτοχος τῆς Ἑλληνικῆς
cαὶ Λατινικῆς, ταχέως ἐγένετο, (1822) ὡς Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν, Ἐξο-
τικῶν, Ἐξοτερικῶν μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ (1823). Δεήμα τῆς ὑπηρε-
τίας τοῦ ἀνδρός ἡ τῇ ἔλευσε τοῦ Ἱω. Καποδιστρίου ἑδίκηθη προφό-
ρος νὰ ἀπόσταλῃ ἡ ἐκτακτος ὑγειονόμος Σπετσῶν πρὸς καταπόλεμησιν
τῆς ἐκεῖ ἀνατυποθείης ἐπιδημίας πανδούλως. Ἐγινεν ἐκ νέου Γραμμα-
ματεὺς (Ὑπουργός) τῶν Πολεμικῶν, εἶτα τῶν Ναυτικῶν, προβεβητης τῆς
Ἑλλάδος ἐν Παρίσιος, Ἐξωτικοῦ τέλος τῆς δευτέρας Συναγωγι
cῆς Κυβερνήσεως ὡς. Ἕπιρεε παρουσιώδης ἡ πτωχεία του. ὡς Ὑπουργὸς ὁ
τό 1824 ἔληλυκαζετο νὰ ἀσκή τῆς Ἴατρικῆς διὰ νὰ «ἐξεικονομῆται» ὡς
ὄ διος δηηγείτο:

"Εκάνα πός δὲν ἦθελα ὁμοίως. Ἐκείνοις ὁμοίως μου τὰ ἔξωνα μὲ
τρόπο στὶς τασέτας τοῦ ταμπάρου (παλτοῦ) μου, ποῦ κι ἔγω ἀμα τὴ
γαια ἐπισκεψι, τὸ ἐβγαζα καὶ μὲ τρόπο ταλί τὸ ἀφίνα ὡςπο νὰ
φύω σε κανένα γιουκο ἐπάνω ἢ σε κάποιο κάθισμα γιά να μοι τὸ
γεμίσουν...

Βʹ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Θα ἦτο ἄτελης ὁμοίως ἡ ἀνασκόπησις αὐτή περὶ τῶν ἱατρῶν κατά τὴν
Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἐν δὲν ἀνεφερόμεθα καὶ εἰς τοὺς πρακτικοὺς ἡ
ἐμπειρικοὺς ἰατροὺς, ὥς καὶ ἰατροὺς τοὺς κομπογιαννίτας ἢ βικογιατροὺς, ἀλλὰ τοὺς πεπειραμένους ἐκείνους, οἱ ὁποίοι ἐπέσυραν πολλακις τὸν θαυμασμὸν τῶν ἐξών διαπρεπῶν ἰατρῶν τῆς Ἰπανάστασεως, οἱ ὁποίοι καὶ συχνὰ δὲν ἔδιστασαν νὰ τοὺς συμβουλεύονται.

'Ὑπὸ τοῦ Καθηγητοῦ Κουζή ἀναφέρονται" ὁ ἐξῆς πρακτικοὶ ἰατροὶ βά- σει τοῦ Μητρώου: 1) Διονύσιος Γιαννόπουλος ἢ Γιατράκος (Πολία), 2) Ἀν- τωνίος 'Αρσενίου Μαυρογιάννης ("Ηπειρος"), 3) Γεώργιος Γένειας ("Ἀρτα"), 4) Μιχαήλ Μάντζας (Κερπινή), 5) Ἰωάννης Κόλλιας ἢ Χόρμοβας ("Ηπειρος"), 6) Παναγιώτης Κουρκούτας (Λακωνία), 7) Νικόλαος Θεοφιλόπουλος (Βυ- τίνα), 8) Γεώργιος Σακελλαρίου ἢ Λαμπριάδης (Κυνουρία), 9) Νικόλαος καὶ 10) Διονύσιος Μελισσηνί (Κέα), 11) 'Αναστάσιος Παπαγιαννό- πουλος (Γορτυνία), 12) Κωνσταντίνος Κυριακός (Χόρμοβον), 13) Τριαντάφυλ- λος 'Αμπρανίτης (Ναύπακτος), 14) Αθανάσιος καὶ 15) Θεόδωρος Γκίκας (Δωρίς), 16) Γεώργιος Κανταράκης (Οτυλον), 17) Θεόδωρος Νικολαΐδης ("Ἀθήναι"), 18) 'Αθανάσιος Σούρτης ("Αθήναι"), 19) Παναγιώτης Γιώργενας (Κόμη), 20) Χαράλαμπος Πασχάλης (Σπάρτη Μ. "Ασίας"), 21) 'Αναστά- σιος Νικόλαος ("Ηπειρος"), 22) Θεόδωρος Καστάνης (Λακωνία), 23) Νικό- λαος Λαμπράκης (Πόλος), 24) Χαράλαμπος Καπτονάκης (Λακωνία), 25) 'Ηλίας Γιατράκος (Μηθράς, Σπάρτη), 26) 'Ανδρέας Γιατράκος, 27) Ἰωάννης Γιατράκος, 28) Γεώργιος Γιατράκος, 29) Νικόλαος Γιατράκος, 30) Μιχαήλ Γιατράκος (οἱ 5 ἀδελφοὶ τοῦ Παναγιώτου Γιατράκου). 31) Γ. Σισίνης, 32) Ἰω. Σταυρόπουλος, 33) Λάζαρος Γεωργίου (Γαστούνη), 34) Ἰω. Πράσινος ("Ιωάννινα"), 35) 'Ανάργυρος Πατράκης ("Ἀθήναι"), 36) Πέ- τρος Χορμόβας (Χόρμοβον), 37) Νικόλαος 'Ιατρόπουλος ἢ Γιατρούλας (Καλάμαι), 38) Βασίλειος 'Ιατρός (Χαλανδρίτσα), 39) 'Ανδρέας Πετιμα- ξάς, 40) Εὐθύμιος Φωτόπουλος, 41) 'Αλέξιος 'Ιατρῷ ἢ Δαγορίσιος ("Υπάτη") κλπ. Ἐκ τούτων ὁ Γένειας ἦτο ἰατροφαρμακοποιὸς ἀμιθὲς ὑπη- ρετής, ὁ Παπαγιαννόπουλος ἐτραυματίσθη, ὁ Πράσινος ὑπηρετήσεν ὡς ἰατρός ὑπὸ τῶν Καραϊσκάκην, Κριεζώτην καὶ Μαυροβουνίωτν, θερα- πευών ἀνικοτελῶς, κατέβαλε καὶ τὰ ἔξοδα ἐξ ἰδίων, ἔβροθείτο δὲ εἰς τὰς ἐπεμβάσεις τοῦ ὑπὸ τοῦ ὕδω τοῦ Εὐσταθίου, ὁ Πετράκης ὑπηρετή- σεν ὡς χειρουργὸς ὑπὸ τῶν Δημήτριον "Ὕψιλαντην καὶ ὁ Δαγορίσιος ἦτο φλεβοτόμος". Ὁ 'Ανδρέας Πετιμαζάς ἦτο ἐξάδελφος τοῦ Νικόλαου Πε- τιμεζά, τετειραμένος ἐμπειρικὸς ἰατρός, προσεκληθή τῷ 1827 εἰς Σαλα- μίνα ἑνα θεραπεύση τῶν Καραϊσκάκην. Ὁ Νικολαΐδης ὑπηρετήσε σαμι- θέως ὡς ἰατρός εἰς τὰ σώματα τῶν Βάσου Μαυροβουνίωτο καὶ Στ. Κα- τσικογιάννη. Ὁ Λαμπράκης ἢ Λαμπρακάκης, μαθητῇ τοῦ Π. Γιατρά- κου, ὑπηρέτηρε μισθωθεὶς ὑπὸ τῶν Καραϊσκάκη πρὸς νοσηλείαν τῶν τραυ- ματῶν ἐν Σαλαμίνι, συμμετέσχε τῶν μαχῶν Κορώνης, Ἀθηνῶν, Χίου κλπ. Ὑπηρέτησε δὲ καὶ εἰς τὰ στρατιωτικὰ νοσοκομεία Ρεθύμνου καὶ Χίου.
42) Παναγιώτης Μούρτζινος, πρακτικός ίατρός και ὁπλαρχηγός Μάνης, ἡγούμενος 500 ἀνδρῶν «ἐκάμνε τὸν ίατρὸν καὶ ὅσιοι ἡσθένουν εἰς αὐτὸν κατέφευγον καὶ τοὺς ἐθεράπευε...» 64.

43) Λυκούργος ἢ Γεώργιος Λογοθέτης, Σάμιος ἡγέτης ἀποσανών τῷ 1850. Ἔθρασε περιφανῶς κατὰ τὴν προσπαθητικὴν περίοδον καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ 'Αγώνος. Ἑμορφώθη εἰς Κωνσταντινούπολιν, διετέλεσε γραμματεύς τοῦ 'Ηγεμόνος τῆς Βλαχίας Κωνσταντίνου 'Ὑψηλάντου τοῦ ὁποίου ὁ διάδοχος ἡγεμόν 'Αλέξανδρος Σκύτσος διώρισεν αὐτὸν ταμίαν εἴτε δὲ δεύτερον Λογοθέτην, ἐξ ὕδ. ἢ ἐπωνυμία. Ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα Λυκούργος τῷ ἐσόδῃ ὑπὸ τῆς Φιλικῆς 'Εταιρείας, διὰ τὸ ἀκραῖο φιλόνομον αὐτὸν. Ἐν Βλαχία εὐρισκόμενος ἐσχετισθεὶς μετὰ τῶν λίαν πε- παιδευμένου Οὐγγρον ἰατροῦ, διδαχθεὶς παρ' αὐτὸ τὴν λατινικὴν καὶ τὴν μαθήματα πρακτικῆς ἰατρικῆς «εἰς ἢν εἶχεν παδιδόθεν κλίσθην». Ἐξορι- σθεὶς ὑπὸ τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως εἰς "Ἀθω κατόπιν συκοφαντίων" ἀπέκτησε καὶ ἐκέφερεν θεραπευτόν. Βραδύτερον ἁμνηστευθεὶς ἐπέστρεφεν εἰς Σάμον, ἐνυφαίμενος καὶ ἐξελέγη (1811) προεστός τῆς νήσου. Μετὰ ἅλλας πολιτικὰς περιπετείας ἐγκατεστάθη εἰς Σμύρνην ὀριστικῶς μετετρο- χόμενος τὸν ίατρὸν 65. Ἐσθός άμα τῇ κηρύξει τῆς Ἐπαναστάσεως ἐπανήλθ- θεν εἰς Σάμον τὴν ὁποίαν ἐλήγειρεν.

44) Πέτρος Παναγιώτου, ἐμπειρικὸς χειρουργός τὸν 'Αγώνος, ἔχουν ὡς βοηθὸν τοῦ τὸν Εὐσαγγελὴν Ζάππαν (γεννηθέντα τῷ 1800 εἰς Λάμπτο- βον, Τετελείου, Ἰππείρου) 76.


46) Ἰωάννης Σκαρπαλέζος (Οἰτιλού). Ὑπηρέτησεν ως ίατρὲς καὶ στρατιώτης. Ὁ Πετρόμπιτες Μαυρομιχάλης τὸν ἑρωηθεῖσα πιστοποιητικὸν εἰς τὸ ὁποῖον γράφει: «Δυνάμει τῆς πληρεξουσίου ἀδείας ἢν ἐξὶ παρὰ τῆς ὑπερτέρας Βουλῆς τοῦ ἡμετέρου 'Ελληνικοῦ γένους ἀποκαθίστημι τὸν ἐξοχώτατον εἰς ίατρὸν οἱρ Τζάνε Σκαρπαλέζον ὡς ἄξιον καὶ δο- κιμασμένον τῆς ίατρικῆς φύσει καὶ ἐπιστήμης, Ἀρχίατρόν μου καὶ παντὸς τοῦ στρατοπέδου μου» 79.

47) Νικόλαος Κωνοφάς, ἐκ Κερκύρας, ἐλθὼν τῷ 1825 εἰς Μεσο- λόγγι καὶ φονευτέες 72.

48) Κωνσταντῖνος Σταμουλάς ἢ Σάμου, ίατρός καὶ πολεμιστής. Διετήρηε ὁδιὸν στρατιωτικὸν σώμα δ' ὁδιὸν ἐξόδων καὶ «χειρουργός ὁν περίφημος δι' ἐμὸν τοὺς τραυματιζομένους ἀνευ ὀβελοῦ ἐθεράπευεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνδεκες αὐτῶν χρηματικῶς ἐβοήθει», συμφώνως πρὸς
πιστοποιήσειν τοῦ ἐπισκόπου Σάμου καὶ τοῦ Ἡγέτου Λυκοῦργου. Εἰς ἄλλο πιστοποιητικὸν σημειοῦται: «Ἀπὸ τὴν φύσιν ἐγεννήθης ἱατροχειρουργός. Ἡ προθυμία καὶ ὁ ζῆλος καὶ ὁ πατριωτισμὸς, τὰ ὁποία ἀμήπτα ἐσωτερικοίσησαν τὴν ἱατροχειρουργικὴν τέχνην σου ἀπέδειξαν ὁποίαν χαρακτήρας καὶ ὁποῖας σπάνιας ἐκτιμήσεως ἀνθρώπος εἶσαι» 71.

49) Παναγιώτης Ιατρόπουλος ('Ανδρέτσιανα) ἱατρὸς καὶ πολεμιστής γνωστὸς εἰς ἐπιστολῆς τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἀπὸ 13 Αὐγούστου 1822, ὁ ὁποίος τὸν ἀποκαλεῖ «Δοτόρο Σινιόρ Παναγιώτακη» 72.

50) Ἰωάννης Μαγιοκλής (Σπάρτη), ἀσκῶν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ χειρουργοῦ ἐν Κονσταντινούπολει, ἐδραπετευσέν ἀμα τῇ κηρύξει τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς Πελοπόννησον, ἔλαβε μέρος εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως καὶ εἰς ἄλλας μάχας, φονευθεῖς τελικώς εἰς τὴν ἴδιατέραν πατρίδα τοῦ 73.

51) Μιχαήλ Κάθδας, ἀπὸ τὸ 'Αργος, ὑπηρέτησε κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν διατελέσας ἱατρότροφος Πελοπόννησου. Ἐλαβε μέρος εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως, ἢ δ' ὅλη δράσις του πιστοποιείται δι' ἐγγράφου τῶν Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Πέτρου Μαυρομιχάλη, 'Ανδρέου Λόντου, Σπ. Μεταξά, Κανέλλου Δελιγιάννη. 74.

52) Ἀντώνιος 'Αθ. Μαυρογιάννης (Πάργα), ἱατροχειρουργός ἀρχικῶς τῶν ἐν Μολδανία καὶ Βλαχία στρατευμάτων, κατηλθεὶς μετὰ εἰς Πελοπόννησον ὑπηρετήσας ὡς ἱατρός τῶν στρατοπεδῶν Τριπόλεως 'Ακροκορίνθου, Πατρών, νοσοκομείον Κερκύρας κλπ. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν εἰργάσθη ὡς ἱατρός. 75.

53) Ἀγαμέμνον Αὐγερινός, ἱατρὸς καὶ πολεμιστής, τῷ 1832 ἀμισθος Ἀρχιτρόφος τῆς Φάλαγγας 76.

54) Γεώργιος Μαντζαρόπουλος, πρακτικὸς ἱατρὸς καὶ μοναχός, ἤγουμενος τῆς Μονῆς τῆς Βελανιδά. Ὁδὸς εἰς θεραπεύει καί τὸν Βαλήν τῆς Σκάλας Οἰχαλίας Κεχαγιάμπην. Ὑπηρέτησε σπουδαῖος κατὰ τὸν Ἀγῶνα 77. Ὕπηρέζε διδάσκαλος τοῦ Παπαφλέσσα.

55) Γιάννης Περιδέκας, ἀπὶ τῷ Πρασίτειο (Προάστειον, Καρδαμόλης), πρακτικὸς ἱατρός ὑπηρετήσας κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦτο ὑπάρχει Γιατροσφέρ τοῦ χειρόγραφον χρονολογούμενον ἀπὸ του 1816. 78.

Ἀναφέρεται ἐπίσης ὁ Κωνσταντῖνος Ρατζής ἱατρὸς ἐν Αϊτωλίκῃ. 79.
Ἀλλὰ καὶ γυναίκες—γυναίκες—ὑπηρέτησαν τὸν Ἀγώνα ὅχι μόνον ὡς πρόδρομοι τῆς Florence Nightingale ἀλλὰ καθ' αὐτὸ ὡς πρακτικοὶ ἱατροί. Μεταξὺ τούτων ἀναφέρομεν τὴν Ἐλένην, σύζυγον Βάσου Μαυροβουνίωτο, «σύζυγον καὶ στρατιώτην, ἱατρόν καὶ νοσοκόμον» ('Α. Ν. Γούδας).
Γ' ΙΑΤΡΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Πλείστοι τῶν Ιατρῶν τῆς ἐποχῆς ὑπήρξαν ἐκ τῶν μεγαλυτέρων εὐεργετῶν τοῦ Ἀγώνος. Ἐκ τῆς μέχρι τούτῳ ἐρεύνης ἤμων σημειούμεν τοὺς ἐξής:

1) Γεώργιος Κωνσταντίνου Βαρώνος Σακελλάριος, ἐκ Κοζάνης, σπουδάσας τὴν 'Ιατρικήν ἐν Βιέννῃ. Κατὰ τὴν 'Επανάστασιν ἐφάνη χρησιμότατος, ἀπέστειλε δὲ πλουσίας δωρεάς εἰς τὴν ἐλευθέραν πλέον Πατρίδα ἐπὶ Καποδιστρίου.

2) Κωνσταντίνος Φλέβας, ἐκ Ναύσης. Ἐγκατεστημένος ἐν Βρασοβί (Στεφανουπόλεως) Ρουμανίας ἀπέστειλε 654 ρουβλία χάριν τῆς ἀναγεννομένης Πατρίδος.

3) Ἀπόστολος 'Αρσάκης, Ιατρὸς ἐξ Ὡτείρου (Χωτάχοβα) (1790—1874) σπουδάσας τὴν 'Ιατρικὴν ἐν 'Αλλή (Σαξωνίας) ὑπὸ τὸ 1813 ἀνεκπτρυχή διάδικτο τῆς 'Ιατρικῆς. Τῷ 1811 δὲ Ὡδῆς αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἀὐτοκράτορα Ναπολέοντα, ἐπὶ τῇ γεννήσει τοῦ 'Αετιδέως ἐξητείτο τῇ ἀπελευθέρωσιν τῆς 'Ελλάδος ἀπὸ τῶν Τούρκων. Ἑν τῇ κηρύξει τῆς 'Επαναστάσεως τοῦ 1821 ἐδραμάτισεν αὐτὸν ἐν Βουκουρεστίῳ, Γαμματέα τοῦ Ηγεμόνος Συνεδραμε στῇ 'Επανάστασιν. Βραδύτερον ἐξελέγη βουλευτής καὶ δικαστὴς καὶ Ὑπουργὸς τῶν Εξωτερικῶν. Διὰ δωρεὰς τοῦ, τῷ 1825, ἐκ 250.000 φράγκων πρὸς τὴν Φιλελεύθερην 'Εταιρείαν ἐγένετο τὸ 'Αρσάκειον. Ἐγραφεὶ ἐργον περὶ Ἰστορίας τῆς 'Ιατρικῆς (Λ.Ε. Ἰούλ.—Νοέ. 1813).

4) Νικόλαος Δελλαπόρτας, Ιατρὸς ἐκ Κεφαλληνίας, σπουδάσας τὴν 'Ιατρικὴν εἰς Πάδοβαν, ἐνθα ἀνηγορεύθη διάδικτο τῷ 1792. Ἀπὸ τοῦ 1794 ἤκρυσεν τὴν Ἰατρικὴν εἰς τὴν γεννώτεραν τιμηθές δὲ ἀνωτάτων ἀξιωμάτων. Ἐξυπηρέτησεν τὸν Ἀγώνα. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἐλαβε μέρος μετὰ τοῦ Ρίογι τοῦ Συμβουλευόμενο 'Αγώνος τῆς 'Ιατρικῆς 'Εταιρείας 'Αθηνῶν βραβευθεῖσας ἐπίσης (1856). Πάππος τοῦ βραδύτερον Καθητῆς Ὑφθαλμολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ 'Αθηνῶν Νικ. Σπ. Δελλαπόρτα.

5) Μιχαὴλ Κριστάρης, Ιατρὸς σπουδάσας ἐν Παβία (1797) καὶ ἐγκατασταθεὶς ἐν Μουντενία τῷ 1806. «Μέγας ὁ πατὸς τῆς Φιλικῆς 'Εταιρείας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 'Επαναστάσεως, μετέβαινεν ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν πρὸς ἐμπύγεμαν τῶν κατοίκων καὶ ἐγγραφῇ μαχητῶν διὰ τῶν ἐθνικῶν Ἀγώνα διαπανῆσας πρὸς τοῦτο πάσαν τὴν περιουσίαν του».

6) Διονύσιος Ταγιαπείρας, Ιατρὸς ἐν Ζακύνθῳ σπουδάσας τὴν Ιατρικὴν ἐν Πατριάδις. Πρωταγωνιστής τῆς ὑπὸ τῶν Ζακυνθίων Φιλικῶν ἰδρυμεῖον Νοσοκομείου ἐν Ναυπλίῳ πρὸς νοσηλείαν τῶν ἁθηνῶν καὶ τραυματῶν τῶν Ἀγώνας. Προσέφερεν ὁ ίδιος πολλὰ ἰατρικά καὶ διάφορα ἐπιπλα. Τοῦ σχεδίου ναυαγησάντος τὰ συλλέγεντα εἴδη ἀπεστάλησαν εἰς τὰ διάφορα στρατόπεδα καὶ δὴ τοῦ Μεσολογγίου.
"Όταν ἐπιλάσθη καὶ προφέρεται ἐπὶ αἰῶνας πολλοὺς ἢ λέξεις Φιλέλλην
φέρει τιμήν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος διότι ἔγγο τοῦτο καλῶς τὴν εὐρείαν
ἀρετὴν τοῦ λαοῦ, κατὰ θείαν εὐδοκίαν ἐμφανισθέντος ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα
dιδάξῃ πολλοὺς καὶ πληθυνθῇ ἢ γνώσις". 'Η ἐκρήξεις τῆς 'Ἐπαναστά-
σεως τοῦ 1821 κατηγοράσει τὴν πολιτισμένην ἀνθρωπότητα καὶ ἡ ἤχῳ τῶν
πρώτων μεγάλων ἡρωϊσμῶν ἐνεθεούσασε τοὺς μορφωμένους νέους τῆς
Δύσεως οἱ ὁποῖοι ἐθεώρησεν αὐτόχρησμα καθήκον αὐτῶν νὰ σπεύσουν εἰς
βοήθειαν τῆς ἕκ νεκρῶν ἀνισταμένης 'Ελλάδος καὶ ὑπερτάτην εὐτυχίαν
νὰ ἀποδάσωσιν ὑπὲρ αὐτῆς. Μεταξὺ τῶν φιλελλήνων οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν
eἰς βοήθειαν τῆς 'Ελλάδος κατὰ τὴν ἑράν ἐκείνην στιγμήν, ὑπολογιζόμε-
νων εἰς 800 περίπου ἀνεύρομεν 60 ἰατροὺς καὶ 2 φαρμακοποιοῖς. Ἐκ τοῦ-
των κατὰ ἔθνικότητα εἶναι 17 Γάλλοι, 13 Γερμανοί, 5 Ιταλοί, 5 Ἀγγλοί, 3 Ἀμερικανοί, 2 Ἐλβετοί, 2 Δανοί, 1 Ολλανδοί, 2 Πολωνοί, 1 Σλαβοί, 3 Τούρκοι, 1 Ἑβραίος καὶ 7 ἀγνώστου ἔθνικότητας. Εἶναι δὲ οὖν τοῖς ἰα-
τροῖς Paulet, Beau, Danmas Fr., Grasset Ed. Ballot, Beton, Pouqueville, Dumont, Bernardi, Chardonne, Marchand, Dandry, Bailli, Blondev 'Άν-
δρεας Βαλτίσαρος, Φρασινέκ καὶ ὁ φαρμακοποιὸς Λεπτόν, 'Ερρίκος Τρά-
ίμπερ, Bohrmann, Boltemm, Elster, Bayer, Koering, Zucarini, Striebeck, Boyon, Knöffer, Gaugenriderger, Δρ Κρέιμπερ καὶ Γουσταύς Νάγκελ
φαρμακοποιός, Fr. Bruno, Sola Tita, Scambella, Dom-Santantonio καὶ 'Ερν.
Κέλι, Al. Bonthrom, Johnson, John Quail, H. Braidfields Fallon (ἡ Ofallon),
Getty John, How Samuel, Russ John, Amstler, Gosse, Jebassen, Johansen,
Millingen, Kosinski, Kulzowski, Πέτκωβ, Καδρῆς, Τράστας, Χασάν Κούρτ-
λης, Μέτος 'Οστά, Giov. Samuel, 'Ασρών, Βλακέρ (-ος), "Ἰγγ., Μέλιγκ,
Λορέντζος, "Εμπλερ καὶ εἰς τὰς ἄλλας.
Ο πίναξ οὗτος τῶν Φιλελλήνων εξόνων ὑγειονομικῶν κατὰ τὴν Ἐπα-
νάστασιν εἶναι ο πληρέστερος τῶν μέχρι τοῦτο δήμοσιευθέντων. Λεπτομε-
ρείας πλειοτέρας καὶ ἐπὶ τοῦ μέρους τοῦτο τῆς ἀνακοίνωσεως θὰ παρά-
σχωμεν εἰς ἄλλην ἐργασίαν ἰμῶν.

Ἡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

"Οσον ἀφορᾶ τὸ εἴδος τῶν παρεχομένων πρώτων βοηθείων, τὸ εἴδος
tῶν θεραπευτικῶν μέσων, τὸν τρόπον τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, τὰς
Ιατροδικαστικὰς ἐκθέσεις (τοῦ Πρίγκηπος Καλλιμάχη, τοῦ Λόρδου Βύρω-
νος, τοῦ Οδυσσέως 'Ανδρούτσου καὶ τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρου), τὰ
ιδρύματα Ιατρικῆς ἀντιλήψεως καὶ κοινωνικῆς προνοίας, τὸν τρόπον τῆς
ἀντιμετώπισεως τῶν τρομερῶν ἐπιδημιῶν, πανώλους, χολέρας, τόφου,
έλονοσίας κλπ. προφανῶς δὲν δύναται νὰ γίνη λόγος ἐν τῇ παρούσῃ ἀνακοινώσει. Περὶ πάντων τούτων θέλομεν ἁσχοληθῆ ἄλλαξοῦ. Σήμερον ἐπιδεικνύομεν μόνον τὰς σφραγίδας τῶν ἑπὶ 'Επαναστάσεως Ὑγειονομείων Λεοννιδίου καὶ 'Αστυπαλαίας, τοῦ Γενικοῦ Ὑγειονομείου τῆς Δυτικῆς Ἐλλάδος καὶ τῆς Φιλανθρωπικῆς Ἐταιρίας (1824) ἡτίς πολυειδῶς εὐπηρέτησε τούς 'Αγωνιστάς ἱδίως δὲ τὰς χήρας καὶ όρφανά αὐτῶν, συνεστήσε δὲ νοσοκομεῖον ἐν Ναυπλίῳ. Ἡ δράσεις τῶν τε ὑγειονομείων καὶ τῆς Φιλανθρωπικῆς Ἐταιρίας ἐκτεθήσεται εἰς ἐτέραν ἐργασίαν ἠμῶν ύπὸ τὸν τίτλον «Ἡ Ἰατρικὴ Ἀντíληψις καὶ Ἡ Κοινωνικὴ Πρόνοια κατά τὴν Ἑπανάστασιντοῦ 1821».

Διὰ τῆς σημερινῆς ἀνακοινώσεως ἠμῶν νομίζομεν ὅτι κατεδείξαμεν ἐπαρκῶς ὅτι οἱ ἁμύωνες καὶ πολλῶν ἄνταξιοι ἄλλων πολεμικοὶ ἱπτροὶ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, οἱ Μαχάνες καὶ Ποδαλείριοι καὶ οἱ Ὀρειβάσιοι καὶ Ἀέττοι τῆς Μεσοποταμικῆς Ἑλλάδος εἴχου ἄνταξιοι ἀπογόνους τῶν οἱ ὀποίοι ἀπεδείχθησαν κάτοχοι τῆς Ἀρετῆς τὴν ὑποίν ὑπερόχως ὑμνησαν ὁ Ἀριστοτέλης.

Σάς πέρι, Παρθένε μορφᾶς καὶ ἡθείην ζαλωτός ὑπὸ Ἑλλάδο πότισος.

'Ἡ σημερινῆ ἀνασκόπησις τῶν ἠρωίκων προγόνων Συναθέληφων μιὰς ὡς ὑψωθῆ ὡς εὐλαβικὸν θυμίαμα εἰς τὰς προσφυλεῖς Σκιᾶς ἐκείνων οἱ ὀποίοι κατὰ τὸν Ποιητήν
Τῆς ύγείας τὸ γάλα καὶ τὸ σίμα
tῆς θυσίας ταυτισαμένα στὸ εἶναι τοὺς,
cαὶ στὰ λογγώμενα τοὺς τὰ στήθια
μιὰ πλατιὰ καρδιὰ βροντολαλέι,
μαρτυρώντας, πολεμώντας, τραγουδώντας
tῇ ζωῇ καὶ τῇ ἀλήθειᾳ 88.

'Επίμετρον. Κατὰ τὸ 1945 εἰς διάλεξιν ἡμῶν ἐν τῇ Μεγάλῃ Αἴθουσῃ τοῦ Δη-
μαρχείου τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου ἐξεφράσαμεν τὴν εὐχήν καὶ τὴν ἐλπίδα
ὅπως οἱ 'Ελληνες 'Υγειονομικοὶ διὰ πανελληνίου ἑράνου στήσωσι Μνημεῖον εἰς τὸ
'Ἱερὸν Ἀλασ τῶν Ἡρώων ἐν Μεσολογγίῳ εἰς μνήμην τῶν 'Ελλήνων καὶ ξένων
'Υγειονομικῶν τῶν πεσόντων κατὰ τὴν 'Επανάστασιν τοῦ 1821 ὑπὲρ τῆς 'Ελευθε-
ρίας τῆς 'Ελλάδος. 'Επαναφέροντες τὸ ζήτημα προτείνομεν ὅπως τοῦ ἑράνου τεθῇ
ἐπὶ κεφαλῆς ἢ Ἰατρική Ἐταιρεία 'Ἀθηνῶν τῆς ὁποίας ὁ πρῶτος Πρόεδρος Διονύ-
σιος Πύρρος ὑπήρξεν Φιλικός καὶ ἐνθουσιώδης ιατρὸς τοῦ Ἀγώνος ώς ἐτούλισαμεν
ἀνωτέρω.
1. Πράγματι προ 116 έτών καθιερώτα το πρώτων ως Ημέρα Εθνικής Έορτής διά Β.Δ. καταρτισθέντος ύπο του Ιατρού Γραμματέως επί των 'Εκκλησιαστικών κτλ. Γεωργίου Γλαράκη. Το σχετικόν Διάταγμα έχει οδυτό: «Οθων, ἐλέῳ Θεοῦ, Βασιλέως τῆς Ἐλλάδος. Ἐπὶ τῇ προτάσει τῆς Ημετέρας επί τῶν 'Εκκλησιαστικῶν κτλ. Γραμματείας, θεωρησάντες ότι ἡ ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου, λαμπρὰ καθ᾽ εαυτήν εἰς πάντα Ἐλληνα διὰ τήν εν αὐτῇ τελουμένην ἔορτήν του Εὐαγγελισμοῦ τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου, εἶναι προσέτι λαμπρὰ καὶ χαριμόσυνος διὰ τήν κατ᾽ αὐτήν την ἡμέραν ἔναρξιν τοῦ περὶ τῆς ἀνεξαρτησίας ἁγίου τοῦ Ἐλληνικοῦ Ἐθνος, καθιερωμένην τήν ἡμέραν ταύτην ταύτην εἰς τὸ διηνέκες ὡς ἡμέραν 'Εθνικῆς Έορτής.

'Εν Ἀθηναίας, τὴν 15 (27) Μαρτίου 1838
ΟΘΩΝ

2. Σ. Μενάρδος, Λόγος επί τῇ 25η Μαρτίου εν τῷ Παπεσιστημίῳ Ἀθηνῶν. 1916. Σελ. 51.

3. Γεωργίου Σύγκελλου: «Ην άγιαν καὶ ὀλόφωτον ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως, κες τοῦ παρὰ Ρωμαίοι Μαρτίου μηνός . . . . καὶ πρωτόκτιστον ἡμέραν . . . . . . . . διέσφησε». Εν τῷ Αιγαίων, 1889, τόμ. 1ος, σελ. 106.

4. Δ. Θερενανδρος, Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ἐν τῇ Ἱερεγέστη 1889, τόμ. 1ος, σελ. 106.

5. Δ. Θερενανδρος, Ἐν τῷ Αιγαίων, σελ. 47.


7. Πέτρος Ι. Ροντόπουλος, Η Ιατρική ἔν τῇ Ελλάδι, 1821—1921. Πανελλήνιον Λευκωμα Εθνικῆς 'Εκκλησιαστικῆς Φιλοτεχνίας καὶ Ιατρικῆς Πρόδρομος 35, 1930, 15 Μαρτίου.

8. Δημ. Π. Πασχάλης. Οἱ παλαιοὶ Ιατροί τῆς Ἀνδρου, Ἀνδριάκον, Ἡμερολογιαί 1929 σελ. 129—153.

9. Γ. Κ. Πουρναρίπουλος, Ἀδαμάντιος Κορᾳ πος ὁ Ἑθνοτερητὴς Ιατρός, εν τῷ Αθηναίας 1949, σελ. 15.


11. Οδός θανατωθή εἰς τὰ Ἐλευθερία ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ρήγα. Βλ. Δημ. Α. Ζώτος, Η δικαιοσύνη εἰς τὸ κράτος τοῦ Αλή Πασα, Ἀθηναίας 1938, σελ. 144. κές.


14. 'Αρ. Π. Κούζης, Τοπία τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ στρατοῦ κατὰ τὸν ὑπὲρ Ἀνεξαρτησίας ἁγίαν. Λόγος επί τῇ 25 Μαρτίου εν τῇ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν, 1946. Πρβλ. καὶ 'Αρ. Π. Κούζης, Ἡ Ἰατρική κατὰ τὸν Ἀγίαν, 'Αρχεία Ἰατρικής 1907, σελ. 93.

15. Σπ. Δέ Βιάζης, Διονύσιος Ταγιάπερας, «Ἀπόλλων» τόμ. Γ. σελ. 444.

16. Ἐθνική Ἑθνοτερητὴς, Μόσχα καὶ Πετρουπόλει.
17. Τάκης Χ. Κανδηλώρος, "Η Φιλική Έταιρεια, 1814—1821. 'Εν 'Αθήναις 1916, σελ. 323—351.
18. Ι. Ν. Ψύλλας, "Ιστορία τής νήσου Κέας, εν 'Αθήναις 1920, σελ. 287.
19. Μιχ. Γ. Λαμπρονήσης, "Η Ναυτιλία, 1898, σελ. 356.
21. Ι. Φιλήμων, άρθρον εἰς τόν «Αίδων» 15 Μαρτίου 1839.
22. «Αδύνας» «Ερμής» Βιέννης 1819. σελ. 304.
23. Αυτόθι, σελ. 748.
24. Νικ. Β. Τσιμαλάκης, "Ο Ιωάννης Βιλλαράτζ, 'Αθήναις 1943.
27. "Εκτός Σαραφίδης, "Ελληνες Ίατροι εν Ρουμανία. 'Εν 'Αθήναις 1940. σελ. 20.
29. Σόλων Βέρας, Οi "Ελληνες Ίατροι τής Σμύρνης. 'Αθήναις (1939), σελ. 5.
30. Τρ. Ε. Ευαγγελίδης, "Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόμ. 2ος σελ. 345.
31. Σερ. Ράντζος, "Ο Ι. Κωλέττης ός γιατρός, 'Ιατρική 'Εταιρεία 'Αθήναν 22 Νοεμβρίου 1947.
32. Α. Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Ζ' σελ. 255, 256 και τόμ. Η' σελ. 143.
33. "Εκτός Σαραφίδης, "Ελληνες Ίατροι εν Ρουμανία. 'Αθήναις 1940. σελ. 20 σημείου δι' ο Δημ. Χαρτι. Τυπάλης ἐποδύσατο εἰς Παμφιών (1819).
34. Βλάστου, Χιαξά, σελ. 127. Ζωλότας, τόμ. Α' Β' σελ. 511.
35. Μικές Παπαδούσης, "Η Ιατρική εἰς Χίον, Σελ. 99.
36. Κασσιούλης Νικ. «Ενθυμήματα Στρατιωτικά, 1821—1833».
37. Αυτόθι.
39. "Ο Κασσιούλης παρέχει χάριν και πληροφορία σε τής ύγιεινομικής καταστάσεως τῶν 'Ελευθέρων πολιορκημένων. «Ευθύς κοντά δία τό σώματα πληγωμένου καί άσθενεις ἐως 480 τότες. Κατά τόσα πληροφορίας, ἡ άσθενεια τῶν περισσότερων ἦτον ὁ πνεόμοσμος. Μετεχερίζοντο ξύδι διὰ τή θεταλά ήπειρας. "Επείτι πάνος εἰς τάς κλείσωσας, γόνατα, στραγάλια καὶ ἀγκώνες. Πολλοὶ στρατιώτες ευθύς κοντά κατάκοιτοι ἀπό τοῦτο τό πάθος ἁρπάζεται τό ἐλέγαμαι καί άλλοι πάλιν σκορποῦσαν.

Διονύσιος Ρώμας, Γιατροὶ στὸν "Αγώνα. «Ελευθερία» 24—9 1952.
41. "Επομ. Ι. Σταματιάδης, Συρικά, ἐν Σάμω, 1886, σελ. 554.
42. Επετηρίς Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» 13, 1917, σελ. 210—202 καὶ 219—224.
43. "Εκτός Σαραφίδης, ένθα ἄνωτ. 33, σελ. 20—21.
44. "Αρ. Π. Κουζής, ένθα ἄνωτ. 14, σελ. 6.
45. Ιω. Ν. Ψύλλας, "Ιστορία τής νήσου Κέας. 'Εν 'Αθήναις 1920, σελ. 294.
46. "Ενθα ἄνωτ. σελ. 312.
47. "Επ. Σταματιάδης ένθα ἄνωτ. 41, τόμ. 5ος σελ. 647.
48. "Α. Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, τ. Σπτ' 1874, σελ. 47.
50. "Ενθα ἄνωτέρω.
51. Γ. Κ. Πουρναρόπουλος, 'Η τελευταία νόσος, ο θάνατος και η νεκροφία του Λόρδου Βύρωνος. 'Αθήναι 1950, σελ. 8,9.
53. Σπ. Ν. 'Αρδαβάνης Λιμπεράτος, 'Επτανήσιοι Ιατροί διακριθέντες εἰς τὴν Πολιτική καὶ τὰ Γράμματα. Κέρκυρα 1938 σελ. 37.
54. Α. Φαντζήδης, 'Ιστορία τῆς ἀναγεννησίας Ὑπόλογοι τοῦ Γ. σελ. 236. Πρβλ. καὶ 'Αρδαβάνης Λιμπεράτος ἐνθ' ἄνοι. 53, σελ. 21.
55. Κ. Ι. 'Αμάντου, 'Αρθρα καὶ Λόγοι, 'Αθήναι 1953, σελ. 45 κέξ. Π. Κοντογιάννης, Χικά Χρονικά, 1919.
56. Ν. Σ. Πίκκολος, Πρὸς τὸν Ιατρὸν Γ. Γλαράκην ἐπιστρέφαντα εἰς τὴν Πατρίδα αὐτῶτο Ἕμοι. 'Εν Παρισίας ὁμίλοι' (1820).
57. Σπ. Κ. Παπαγεώργιος, Τοῦ Μητροπολίτου 'Αρτης 'Ιγνατίου Α. 'Αλληλογραφία. Ἐπετ. Φ. Σ. Α. 13, σελ. 198–242. Ὁ συγγραφέως ἐν σελ. 213 συγχέει τὸν 'Αλέξανδρον πρὸς τὸν Γεώργιον Γλαράκην καὶ πειράται νὰ διορθώσῃ (δηλ. νὰ χαλάσῃ) τὸ 'Εγκυκλοπαιδικὸν Λεξικόν (τῶν Μπάτρ καὶ Χίρστ φαντάζομαι).
58. Ὅ κατὰ φαντασίαν ἀσθενὴς κομωδία μεταφρασθείσα ἐκ τῶν τοῦ Ι. Β. Π. Μοιλιέρου, Γάλλου, εἰς τὴν καθομιλουμένην Ἑλληνικὴν παρὰ Κ. Ράμφου. 'Εν Αλήνη ἐκ τῆς τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομελᾶ 1834.
59. Α. Ν. Γουδάς, Bίοι Παράλληλοι, τ. Στ. 1874, σελ. 243.
60. Κατά τὴν 'Α. ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἐθνοσυνέλευσιν σὲ Κωλέττης ἐξεφώνησε λίγον ἐνθουσιώδη λόγων μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὅποιος δὶ Παπαφλέξας σὲ τὸν ἐννηκαλλοθὴ περιπαθῶς καὶ ἀνεφώνησε μετὰ διακρών: Εδρεύν ο Φίλιππος τὸν Ναδανάλη, Α. Ν. Γουδάς ἐνθ' ἄνωτω.]
61. Ὅ Κωλέτης προσκέκομισε εἰς τὸν Βασιλέα 'Ὄθωνα τὸ πρῶτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος πρὸς ὑπογραφήν. Ὅ, ὁ Θων ἐδίσταξεν ὅποτε ὁ Κωλέτης τῷ λέγει: 'Πολλοὺς έδιδόν λαοὺς ἄνευ Βασιλέως, οὐδένα δμως Βασιλέα ἄνευ λαοῦ. Ὕπόγραφον Βασιλεῦ!'
62. Γ. Α. Κυριακίδης, 'Ἡ Γερουσια... μαίμου καὶ ἄλλα περίεργα καὶ παράξενα Κωλεττικά.
63. Ἀρ. Π. Κούζης, 'Ἡ 24 Μαρτίου 1946, 'Αθήναι 1947 σελ. 9,10.
64. Ἀρ. Π. Κούζης, ἐνθ' ἄνωτ.
65. Α. Ν. Γουδάς, Bίοι Παράλληλοι, τόμ. Η', 1875, σελ. 198.
66. Ἀρ. Π. Κούζης, ἐνθ' ἄνωτ. Σελ. 9.
67. Ἀρ. Π. Κούζης, ἐνθ' ἄνωτ. Σελ. 7.
68. Α. Ν. Γουδάς, ἐνθ' ἄνωτ. Σελ. 410.
69. Α. Ν. Γουδάς, ἐνθ' ἄνωτ. τόμ. Ζ' Σελ. 405—452.
70. Α. Ν. Γουδάς, ἐνθ' ἄνωτ. τόμ. Γ. Σελ. 332.
71. Ἀρ. Π. Κούζης, ἐνθ' ἄνωτ. Σελ. 7.
72. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 7.
73. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 7.
74. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 8.
75. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 8.
76. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 8.
77. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 8.
78. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 8.
79. Ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 8.
80. Ὀρ. Χρυσοσπάθης, Ἰστορία τῆς παλαιαῖς. Καλαμάτας 1936. σελ. 14 κ. ξέ.
81. Προσωπικὴ ἀνακοίνωσις Φ. Πατριαρχέα Γυμνασίαρχου (1946)
82. Στεφ. Κ. Τζίντζος, τό Μεσολόγγι κοιτις τής ἑλευθερίας. Ἔν Ἀθήναις 1936. σελ. 104.
83. Τρ. Ε. Εὐσαγγελίδης, 'Ἡ Παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας, τόμος 1ος, Σελ. 103.
84. Αὐτόθι, τόμος 2ος σελ. 14,417.
85. "Εκτώρ Σαραφίδης, "Ελληνες Ἰατροὶ ἐν Ρουμανία. Ἔν Ἀθήναις 1940. Σελ. 17.
86. Σπ. Δέ Βιάζης, Διονύσιος Ζαγιαπιέρας, "Ἀπόλλων" τόμ. Γ' 444.
87. Κουμανούδης, ἀναφερόμενος ὑπὸ Μ. Ἀννίνου, Οἱ Φιλέλληνες τοῦ 1821, Ἀθήναι 1825 σελ. 133 κ ἔξ.
88. Κώστης Παλαμάς, ὁ Δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου, 3η Ἐκδ. Σελ. 99.