ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ
Τακτικού καθηγητού
της Βυζαντινής Φιλολογίας

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΙ’ ΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕ’ ΑΙΩΝΟΣ*

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εὑρέται μελετόν περί τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐνετοκρατίας γίνεται εἰς τὰ συγγράμματα καὶ ἀρθρα τῶν Gerola, Ξανθούδιου, Eva Tea, Μανουσάκα, Thiriet, Borsari καὶ Τομαδάκη. Ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐτοιμαζό θεολογικὴ Ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης βασιζόμενη ἐπὶ τῶν ἔγγραφων καὶ ἐχω δημοσιεύσει πολλὰ ἑπὶ μέρους ἀρθρα καὶ μελέτας καὶ ἐπὶ τῆς περὶ ἃ ὁ λόγος περιοδοῦ, Συνήθως ἡ πλείστη Ἑλληνική βιβλιογραφία παραλείπεται ὑπὸ τῶν μὴ Ἑλλήνων μελετητῶν.


Πλείστα Ἑλληνικά ἔγγραφα ἐξευθείαν ὑπὸ ἄλλων ἐρευνητῶν, ἔκτων τῶν ἔλθων ἐς φόρος διηγήματος νοταρισμῶν, Εἰς τὰ «Acta et Diplomata» τῶν Miklosich-Müller I-VI, 1860-1890, περιεχομένα πολλὰ ἔγγραφα ἀφορῶντα εἰς τὴν μεσαιωνικὴν ἱστορίαν τῆς Κρήτης (Βυζαντινά, πατριαρχικά καὶ μοναστηριακά).

Ἡ περαιτέρω κατ’ ἐκλογὴν βιβλιογραφία περιέχει τὰς πλέον ἀναγκαίας διὰ τὸ ὑπὸ ἐξέτασιν θέμα μελέτας καὶ ἀρθρα, μὴ παρατεθεμένας συνήθως.

Giuseppe Gerola, Οἱ Ἑλλήνες ἐπίσκοποι ἐν Κρήτῃ ἐπὶ Ἐνετοκρατίας (Ἑλληνιστικῆς, Χριστιανική Κρήτη B‘, 1914, σσ. 301-316.

* Εἰσήγησις γενομένη εἰς τὸ Α’ Διεθνὲς Συνέδριον Ἰστορίας τοῦ Πολιτισμοῦ ἐν Ἐνετίᾳ (1-5 Ιουνίου 1968).
Καὶ ἐντείθη εὐχαριστοῦ τῆς βοηθοῦ μου κυρίαν Ἀγνῆς Βασιλικοπούλου-Ιωαννιδοῦ, ὡς ποιήσατε τὸ πρωτότυπό μου ἐκ τῆς Ἰταλικῆς. Τὴν μετάφρασιν ἔθεσαν καὶ ἐβεβλίσαν δι’ ἐλαχίστων προσθηκῶν.
Στεφάνου Σπυρόπουλος, 'Η 'Ενετοκρατία εν Κρήτη... Αθήναι 1939.
Αγαθοκράτης Χρήστος (Επισκόπου Κυδωνίας 1936-1958), "Α' εν Κρήτη έπανάστασις του 1363-1366... "Αλεξάνδρεια τῆς Ἀιγύπτου 1932. Αί Σύνοδος του Γερόλαμο Λάντο (1467-1474-1486), 'Αθήναι 1933. 'Α' Βενετοκρατουμένη Ανατολή, Κρήτη και Επιτάγματος, 'Αθήναι 1934.
Κ. Δ. Μερκίων του, 'Η συνθήκη 'Ενετόν και Καλλέργη και οι συνοδευόμενες αυτήν καταλογούν, Κρητικά Χρονικά Γ', 1949, σσ. 262-292. (Ο Μέρκιων είπε τέσσερις δημοσιεύσεις του πείραλασε πλείστον υλικό σχετικό με τη μεσαιωνική ιστορία της Κρήτης.)
Στέργιος Γ. Σπανάκης, Συμβολή στην 'Εκκλησιαστική ιστορία της Κρήτης κατά την Βενετοκρατίαν, Κρητικά Χρονικά ΙΓ', 1959, σσ. 243-288.
Νικόλαος Δ. Ζουδανός, 'Ιστορία τῆς Κρήτης επί ένετοκρατίας, τόμ. Α', 'Αθήναι 1960 (οι τόμοι Β' και Γ' δεν εξεδόθησαν).
Duca di Candia, Bandi (1313-1329), ἐπιμελεία τῆς Paola Ratti Vidulich, Venezia 1965.
Zacharias N. Tsirapavlis, α', 'To χληροδοτήμα του καρδινάλιου Βενετοριανού για τούς φιλελευθερούς τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης (1439-1705 αιών), Θεσσαλονίκη 1967. Β', 'Νέα στοιχεία σχετικά με τήν 'Εκκλησιαστική ιστορία τῆς Βενετοκρατουμένης Κρήτης (1305-1705 αιών), ἀπό άνεκδοτα βενετικά έγγραφα, Ελληνικά 20, 1967, σσ. 42-106.
Σπουδαϊότατα στοιχεία παρέχει ή μελέτη τής Μαρίας Κ. Χαρέτη, 'Η άπογραφή τῶν ναών καὶ τῶν μονῶν τῆς περιοχῆς Χανιών τοῦ έτους 1637, ΕΕΒΣ ΑΤ', 1968, σσ. 335-388, καὶ άλλα εργασία τής ιδίας εις τήν αυτήν 'Επετηρίδα ή τό περ. Θησαιρίσματα. Σύντομον βιβλιογραφίαν ἐχει τό άρθρον μου «Κρήτη», 'Εκκλησια-
στική 'Ιστορία, εἰς τὴν Ὀρθοδοξοκατακτικήν καὶ 'Ηθικήν 'Εγκυκλοπαιδείαν, τ. Z', 1965, στήλαι 967 - 979 (καὶ εἰς Ἰδιον ἀνάτυπον, ὑπὸ τὸν τίτλον Ἡ σύντομος 'Ιστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, 'Αθήναι 1965, 16o, σσ. 23).

Θά ἦτο δέως διόσκολο καὶ ἡ συντομωτάτη ἐκλογὴ βιβλιογραφίας περί τῶν ἐν Κρήτῃ Ἐλληνικῶν καὶ Λατινικῶν μονῶν καὶ τῶν ἔγγραφων αὐτῶν.

Μετὰ τὴν κατὰ τὸ 1204 ἄλωσιν τῆς Κονσταντινουπόλεως ἡ τύχη τῆς Κρήτης ὑπῆρξεν ἀβεβαια. Γενοάτης τυχοδική στη ὑποστηριζόμενος ὑπὸ τῆς ἀντιπάλου τῆς 'Ενετίας, κατεῖχε σημεία τίς τῆς νήσου καὶ κατεσκέυαζεν ὡς ὄρομα, ἀλλὰ, ὡς ἦτο ἐπομένων, δὲν καταφέρθησε νὰ τὴν καθυποτάξῃ. Ἔναι συνεχεία ἡ Κρήτη περιπλῆθεν εἰς τῶν 'Ενετοὺς, οἱ ὁποῖοι ἐξετίμησαν τὴν ἐξαιρετικὴν σπουδαιότητα τῆς θέσεως τῆς μεγαλονήσου ἐν Μεσογείῳ καὶ τὴν σημασίαν τῆς διὰ τὴν διὰ ταξίωσιν ἐπικοινωνίαν πρὸς τὴν Ἑγγὺς 'Ἀνατολῆς.

'Ὑπεστηρίζη στὴν ἡ Ἔνετια ἀπέβλεπε μονὸν εἰς τοὺς λιμένας, διὰ τῶν ὁποίων ἐπεθύμει νὰ ἔξασφαλίσῃ τὰς συναλλαγάς τῆς. Οὐδεμία δέος πόλες δύναται νὰ ἐξηθῇ ἄνευ τῆς ἐνδοχώρας καὶ οἱ 'Ενετοὶ ταχέως ἠγακάσθησαν νὰ καταλάβουν τὰς ἐπαρχίας, ἀκόμη καὶ τὰς πλέον ὀρεινὰς, τῆς νήσου, κατακυκλομένως ὑπὸ Ἐλληνῶν Ὀρθοδόξων, καὶ τὰ φεύγων τῶν Βυζαντίνων ἀρχόντων, τὰ καλούμενα μ.ο.ι.ρ.α.ς, καταικουμένας ὑπὸ π.α.ρ.ο.ι.κ.ω.ν., εἰδοὺς δούλωποροικῶν. Μεταξὺ τῶν κατόχων περιελαμβάνοντο καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἀρχιτέκτονες τῆς Κρήτης, αἱ ἐπισκοπαὶ καὶ αἱ διαφόρων τῶν μοιᾶν.

Κατὰ τὴν δευτέραν βυζαντινήν περιόδον ἦκμασαν ἐν Κρήτῃ ὁ Ἐλληνοβυζαντινὸς πολιτισμός. Πολλά π.χ. Ἐλληνικά χειρόγραφα τῆς θρησκευτικῆς καὶ τῆς θύραθεν λογοτεχνικὰς συνεκεντρώθησαν καὶ ἀντεγράφοντο. 'Ομοίως ἦκμαζεν ἡ τέχνη, ἡ τουγραφία.

Οἱ 'Ενετοὶ ἀπέστειλαν ἐκατοντάδες τινὰς φεουδαρχῶν καὶ ὀσον ἄφορο ἐις τὴν Ἐκκλησίαν ὁ δόγης τῆς Ἐνετίας διεκκρήσει κατὰ τὸ 1211: «Ecclesiast autem omnes suprascripte insule debetis haberit liberis et ministros earum. Sed de possessioibus earum ecclesiariam sic esse debebat, sicut statuerit Dux, qui erit ibi cum suo consilio» 1. 'Ελευθερία ἄνευ ἰδιοκτησίας. Οἱ 'Ενετοὶ κατ᾽ ἀρχάς διένεμαν τὴν νήσου εἰς τοὺς φεουδαρχοὺς. Οἱ αὐτόχθονες ἤναγκάσθησαν νὰ παραμείνουν εἰς τὸ πάτριον ἔδαφος καὶ νὰ ὑπηρετεύον τὴν νέα διοίκησιν ὡς δούλοποροι καὶ νὰ καταφύγουν εἰς τὴν Μ. 'Ασίαν, εἰς τὸ βασιλείαν τῆς Νικαιάς.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ νέα σκληρὰ μοίρα δὲν ἦλθεν ἐκ Θεοῦ. Οἱ

1. T a f e l - T h o m a s, U r k u n d e n II, σ. 132, ἀρ. 229. Πρβλ. T h i r i e t, L a R o m a n i e vénitienne, σ. 125 καὶ B o r s a r i, Il dominio veneziano a Creta, σ. 28, ἀρ. 3. Τὸ χαριτ. ἐπαναλαμβάνεται ἐν τῇ συνθήκῃ τοῦ Ιουνίου 1222, T a f e l - T h o m a s, 'Ενθ' ἀν., σ. 244.
'Ελληνες γαϊοκτήμονες, λαϊκοί και κληρικοί αντέστησαν ἐπὶ σειρὰν ἔτων. Νὰ ἐκδιώξουν τοὺς ΄Ενετοὺς ἄνευ ναυτικῆς βοηθείας δὲν ἦτο εὐκολὸν. Εὐκολότερον ἦτο διὰ τοὺς ’Ελληνας νὰ διασφαλίσουν τὰ δικαίωμα τοῦ κλήρου καὶ τὸν λαὸν, τῶν δουλοπαροίκων τῶν. Ἀντέστησαν λοιπὸν, περισσότερον οἱ κάτοικοι τοῦ δυτικοῦ τμῆμα τῆς νῆσου, καθ’ ὁλὸν τὸν ΙΠ’ αἴδηνα καὶ τὸ δυτικότατον τμῆμα τῆς Κρήτης, ἡ περιοχὴ τῶν Χανίων, ὅπου τὸ 1252 ἀνηγέρθη φρούριον, ὑπετάγη βραδύτερον. Συνεχεῖς ἔξεγέρσεις κατὰ τῆς ’Ενετικῆς Μητροπόλεως συνετάρασσον τὴν νῆσον καθ’ ὁλὸν τὸν ΙΕ’ αἴδηνα.

Οἱ ’Ελληνες ἄρχοντες ἐμάχοντο διὰ νὰ διατηρήσουν τὰς γαῖας καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν, τοὺς ὑποτελεῖς τῶν. Ο κρητικὸς λαὸς συνησιώθη μετὰ τῶν ἄρχοντων, διὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν σχετικήν ἑλευθερίαν του. Η δυτικὴ φεουδαρχία, ἡ ὅσια ἀπείτη τὴν στενὴν ἐξάρτησιν του ἀπὸ τὴν ἵδιοκτησίαν τῶν εὐγενῶν, ἦτο ἀναμφίβολα πλέον ἐπαχθῆς τῆς βυζαντινῆς διοικήσεως, ἡ ὅσια ἀνεγνώρισε τὴν ἀνεξαρτησίαν πολλῶν, κληρικῶν, ἐμπόρων, ἀστῶν καὶ μεμονωμένων γαϊοκτήμονων καὶ δὲν ἔθει τὴν θρησκείαν, τὰς παραδόσεις, τὰ ἦθη τῶν. Η μόρφωσις καὶ η θησαυροδιατάξεις τῆς κρητικῆς κοινωνίας ἐξηράτασε πλέον ἐκ τοῦ ἐλληνορωμαϊκοῦ κλήρου.

Οἱ ’Ενετοὶ δὲν ἠλθον βεβαίως εἰς Κρήτην δὴ ἀναψυχῆ, ἠσαν ἐμποροὶ καὶ ὕφιελον νὰ διασφαλίσουν τὰ συμφέροντα τῶν. Διὰ νὰ ὁμιλήσῃ τις περὶ τῆς ἐν Κρήτῃ ’Ενετοκρατίας, πρέπει νὰ ἐξετάσῃ τὸν ἐνετικὸν φεουδαλισμὸν, τὴν οἰκονομίαν, τὰ συμφέροντα, τὰ προτιμώμενα μέσα διακυβερνήσεως. Σκοπὸς τὸν ἦτο ἡ διασφάλισις τοῦ ἐμπορίου τῶν καὶ τῆς ἐπικοινωνίας, ἡ ἐξαγωγὴ κρητικῶν προϊόντων — π.χ. τὸ τότε, ἀφθόνος παραγομένου σίτου. Τοῦτο προϋπόθετε ἐσωτερικὴν εἰρήνην, ἡγημονεῖ τῷ ἐπὶ πιστῶν ἀνθρώπων. 'Ὑπήρχον δύο τρόποι ἐνεργείας: νὰ καταλάβουν βιαίως τὴν νῆσον καὶ νὰ τὴν διανείμουν εἰς πιστοὺς ἀποίκους, τοὺς ὅποιους θὰ ἐφερον ἐξωθηκαν, ἢ νὰ ἐλθοῦν εἰς συνεννόησιν μὲ τοὺς αὐτόχθονας γαϊοκτήμονας καὶ τὸν λαὸν. Η ’Ενετία ἔξελεε μὲν τὴν πράττῃν ὅδον, ἀλλὰ μετ’ ὅλιγον ἀντέληφη ὅτι αὐτὴ δὲν ἐφερεν ἐγγύτερον τῇ εἰρήνη, τοῦτον προσέκαλε ἀπὸ καρπὸν εἰς καιρὸν νέος ἔξεγέρσεις, ταραχὰς καὶ διαμαρτυρίας λαοῦ ἀνυποτάκτου βεβαιῶς ἀλλὰ χριστιανικοῦ, ὁ ὅποιος εἶχε συναίσθησιν τοῦ παρελθόντος του καὶ ἦτο προσκεκολλημένος εἰς τὰς παραδόσεις καὶ τὴν ὅρθοδοξίαν πίστιν του.

Τὸ Βυζάντιον εἶχεν ὑπαγάγει τὴν Κρήτην ὑπὸ πολιτικὸ - στρατιωτικὴν διοίκησιν καὶ ἐκτὸς τῶν δούλων ἢ παροίκων, δηλ. ὑποτελῶν τοῦ κράτους, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀρχόντων (φεουδαρχῶν) ὑπήρχε πλῆθος γαϊοκτήμονων, προνομοῦχων, ἐμπόρων, ἀνεξαρτητῶν, οἱ ὅποιοι δὲν ὑπηρέτουσαν οὐδένα φεουδάρχην, ἀλλ’ ἐκερδίζον τὸ πρὸς τὸ ζῆν. Ἡτο λοιπὸν πολὺ
φυσικῶν νὰ ἀντιταχθῶν πάντες εἰς τὴν νέαν διοίκησιν, ἢ ὅποια ἐπέβαλλε νέας συνθήκας διαβισώσεως.

"Οσον ἀφορῇ εἰς τὴν Ἐλληνορθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, ἰδρυθεῖσαν ἐπὶ τὸν ἀποστόλου Τίτου, αὐτὴ κατὰ τὴν βυζαντινὴν περιόδον εἰχεν ἐκεῖ ἀρχιεπίσκοπον καὶ ὑπ’ αὐτὸν δικάδα ἐπισκόπων ἀπαρτιζόντων τὴν ἱερὰν σύνοδον τῆς Κρήτης, ἡτὶς κατὰ συνέπειαν ἐξηρτάτο ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μεγάλαι ἐκκλησιαστικαὶ ἰδιοκτησίαι καὶ αἱ ἐξ αὐτῶν πρὸσοδοὶ ἀνήκον εἰς τὰς ἐπισκοπὰς ἢ εἰς τὰς κατὰ τόπους ἐκκλησίας, ἐκ τῶν ὅποιον ἐξηρτᾶτο, ἡ εἰς τὰς μονὰς. Αἱ τελευταῖα διεκρίνοντο εἰς τρεῖς κατηγορίας: Αἱ αὐτοκρατορικαί μοναὶ ἐξηρτᾶτο ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἠσαν ἄνεξάρτητοι ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Αἱ σταυροπηγιακαί μοναὶ ἐξηρτᾶτο ἐκ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Αἱ ἐνοριακαί μοναὶ ἐξηρτᾶτο ἐκ τοῦ ἐπισκόπου τῆς ἐπάρχιας.

'Εκτὸς τῶν ὄς ἄνω τριῶν κατηγοριών ὑπῆρχον ἀκόμη μετοχία τῶν περιφημῶν ἐλληνικῶν μονῶν τó Σινᾶ εἰς τῶν Χάνδακα καὶ τῆς Πάτμου εἰς τὰ Χανιά. Τούλαχιστόν τὸ πέμπτον τῶν γαίων καὶ ἀγαθῶν τῆς νήσου ἀπετέλεε ἐκκλησιαστικὴν ἱδιοκτησίαν, ἀπέφερε μεγάλας προσόδους εἰς σῖτον, ἐλαιον καὶ χρήμα εἰς τὸν ἐλληνικὸν Πατριαρχεῖον, εἰς τὰς μονὰς τῆς Πάτμου καὶ τοῦ Σινᾶ, εἰς τὴν βυζαντινὴν αὐλὴν καὶ εἰς τὸν πολυπληθῆ κλήρον (ἔγγαμον) καὶ ἐντοπίους μοναχοὺς.

Ἡ ἐνετικὴ κατοχὴ τῆς Κρήτης ἀνέτρεψε τὴν κοινωνικὴν τάξιν καὶ τὸ πᾶν ἐξάθη διὰ τῶν ὁρθοδόξων, ἐκτὸς μικρῶν ἐκκλησιῶν, τὸ πλεῖστον ἀγροτικῶν. Ἡ κυρίοτερης τῶν πατριαρχικῶν μονῶν περιήλθην εἰς τὸν Λατίνων πατριάρχην τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ μετὰ τὸ 1261 εἰς τὸν τίτλον τοῦτον Λατίνων πατριάρχην (ἐδρέυσαν συνήθως ἔξω τῆς Νήσου). Αἱ μοναὶ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν ἐπισκοπῶν τῆς Κρήτης—νοθέτης ὅτι ὅλοι οἱ ὁρθόδοξοι ἐπισκοποὶ ἀντικατέστησαν ὑπὸ Λατίνων οὐχὶ ἐντοπίον—περιήρχοντο εἰς χεῖρας τῶν νέων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχώντων. Ἡ ἐνετικὴ δημοκρατία ἐξηράντησε τὰ δύο πέμπτα τῶν ἐκκλησιαστικῶν γαίων. Προφανῶς ὅλοι ἦν ἄγροι, οἱ ὅποιοι ἐκέρδιζον τὰ πρὸς τὸ ἔξω καλλιεργοῦντες τὴν ἱδιοκτησίαν τῆς ἐλληνικῆς Ἐκκλησίας, κατέστησαν ὑποτελεῖς τῆς νέας διοικήσεως, πάροικοι τοῦ κράτους ἕτεραι ἐκκλησίας—ὅτι ἀυτοὶ ἦτο ἐν καὶ τὸ αὐτὸ. Ἀν λάβωμεν ὅτι ὅλοι τῶν ἐλληνικῶν μονῶν ἐξηρτάτο ὁμόν τῇ ᾗ ἡ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἅλλη καὶ ἡ ἐκκλησία καὶ κοινωνικὴ διαπαιδαγωγήσεις τῶν, ἡ παιδεία τῶν, ἐπίσης ὅτι ὅλοι τῶν καθϊδρυμάτων αὐτῶν ἐκέρδιζον τὰ πρὸς τὸ

1 Τὴν 8ην Ἄπριλιον 1225 ὁ πάπας 'Οσώριος ὁ Γʹ ἐπεκύρωσεν εἰς τὸν Λατίνων πατριάρχην καὶ εἰς τοὺς συνοδοὺς τοῦ πάντα τὰ γαμά, τὰ ὅποια κατέλειψαν οἱ Βυζαντινοὶ ἐν Κρήτῃ. Πρβλ. S. B o r s a r i, Il dominio veneziano a Creta, σ. 116, σημ. 34.
ζὴν ἰερεῖς, ψάλται, μοναχοί, συμβολαιογράφοι, πλῆθος Κρήτων, εἶναι πλέον ἢ προφανῆς ἢ λόγῳ τῆς ἐνετικῆς κατοχῆς προκληθέσα ἀντιδράσεις. Καὶ εἶναι εἰσεξῆγητοι διατί ὁ λαὸς (ἀγρόται καὶ ἀστοί) ἐτάχθη παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν εἰς τὴν Νήσον ἐγκατεστημένων βυζαντινῶν ἀρχόντων εἰς ὅλας τὰς πολυπληθεῖς ἐπαναστάσεις κατὰ τῆς Ἐνετίας καὶ τοῦ ἀρχοντος τοῦ Χάνδακος τοῦ ΠΓ' ἀιώνοις.

"Ας ρίψωμεν ἐν βλέμμα εἰς τὰ ὑπὸ τῆς Βενετίας ἐπιλεγέντα μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ἰσχύος: Ἄφοι διήρεσε τὴν μεγαλύνησιν εἰς ἐς τρίημα πρῶτον, εἰς τέσσαρας διοικητικὰς περιφερείας ὕστερον, διένειμεν ἐπίσης τᾶς γαίας εἰς τρία. Τὸ πρῶτον μέρος εἰς τοὺς νέους φεουδάρχας, τὸ δεύτερον εἰς τὴν Λατινικὴν Ἑκκλησίαν, τὸ τρίτον εἰς τὸ ἐνετικὸν κράτος· οὕτω τὸ τελευταῖον τούτο ἢ ἂδυνατό νὰ ἔλαβαθαν τᾶς ἢ τῶν ἐνοικίων προσόδους ἢ νὰ παραχωρήσαν τὰς γαίας τοῦ εἰς νέους φεουδάρχας. Κύριοι τῶν φεουδών κατέστησαν οἱ ἀποσταλέντες ἢ Ἐνετίας, ἢ παλαιῶν οἰκογενειών, ἢ νέων οίκων, ἢ τοῦ λαοῦ, ἄλλοι Ἰταλοὶ σταυροφόροι ἢ κληρικοὶ. Πάντες οὗτοι ὄφειλον νὰ κατέχουν τᾶς γαίας καὶ ἰδιοκτησίας θεωρητικῶς παραχωρήθησαν ὑπὸ τῆς Κοινότητος εἰς αὐτοὺς, ἀντιμετωπίζοντες τοὺς ἐντοπίους ἰδιοκτήτας καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῶν.

Τὸ 1219 παρεχωρήθη εἰς τοὺς Κρήτας παροικοὺς τὸ δικαίωμα νὰ χειροτονῶνται ἰερεῖς ἢ νὰ κείρονται μοναχοί. Εἰς τὸ «Pactum quod dominus Domenicus Delfino ducha Crete fecit con Constantino Sevasto et Theodoro Melissino et aliiis Grecis (13 Settembre 1219)» ἀναγινώσκομεν: «καὶ αἰτίας villanus voluerit esse monacus vel clericus, sit in sua potestate faciendi, quidquid sibi placuerit», ἀφοῦ καθορισθῇ ἢ τύχῃ τῆς συζύγου καὶ τῆς περιουσίας του, ἢ ἄλλους ἀργοὺς τῆς συνθήκης ἐλευθερώνονται ἐβδομήκοντα Ἐλληνες κατοικιούντες μεταξὺ τοῦ ὄρους Στρομπύλους καὶ τοῦ ποταμοῦ Μουσέλλα γενομένου ἀπελευθεροῦ 2. Ἐναὶ καταφάνης λοιπὸν ἢ αἰτία τῆς ἀντιστάσεως τῶν ἐντοπίων.

Οἱ Ἐλληνες, γαιοκτήτιμονες, κληρικοὶ, δὲ ἄντεστησαν λυσσωδῶς εἰς τὴν κατοχήν καὶ ἀνακατανομήν τῆς ἰδιοκτησίας καὶ συχνά ἐπέτυχον νὰ ἀναγνώρισθον ὡς φεουδάρχαι δευτέρας τάξεως. Ἡσαν οἱ ἀρχοντες ἢ

1. G. L. Fr. Tafel und G. M. Thomas, Urkunden zur altenen Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante... II, Wien 1856, σσ. 210 - 213, αρ. 255, ἐν σ. 212: «Ille vero qui voluerit esse monacus, si habuerit uxorem et heredes, debet accipere de bonis suis suam portionem et dare monasterio. Et si heredes non habuerit, debet accipere medietatem de bonis suis. Alia vero medietas remanet dominis suis et sit libera».

2. Αὐτόθι, σσ. 211 - 212.
'Ενετικὴ πολιτικὴ ἐναντίον τῶν Κρητῶν 'Ὀρθοδόξων ἵγ'- ἑτ'- αἰ. 27

ἀρχοντορρωμαῖοι, δὴ. Βυζαντινοὶ, οί ὅποιοι ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν ἐλάμβανον τὰ ὀπλα διὰ νὰ βελτίωσον τὴν θέσιν τῶν καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ὑποτελῶν τῶν Ἐλληνορθοδόξων. Ἡ ἱστορία αὐτὴ διήρκεσε μέχρι του 1361 - 1363. ὃτε ὁ ἐντόπιος φεουδάρχης Ἐλληνες 'Ὀρθόδοξοί συνησπισθῆσαν μετὰ τῶν Λατίνων, οἱ ὅποιοὶ ἀντελαμβάνοντο ὃτι τὰ συμφέροντά τῶν ἦσαν καῦν μὲ τοὺς Ἐλλήνας καὶ ἀντίθετα πρὸς τὰ συμφέροντα τῆς μητροπόλεως καὶ διεκήρυξαν τὴν ἀνεξαρτησίαν τῶν ἀπὸ τῶν Βασιλείων τοῦ Χάνδακος. Εἶναι ἡ περίφημος 'Ἀποστασία τοῦ Ἀγίου Τίτου, ἕκ τοῦ ἀνόματος τοῦ ἀποστόλου προστάτου τῆς Νήσου.

Ἡ θέσις τοῦ λαοῦ, τοῦ μεγάλου μέρους τῶν ἐντοπιῶν ὀρθοδόξων κατοίκων, ἦτο μὲ τὸ μέρος τῶν ἀρχόντων του. Διατι: Πρῶτον διότι εἶχον συνησθείσας νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν. Δεύτερον διότι εἶχον ἐπίγνωσιν ὃτι τὰ συμφέροντα τῶν ἦσαν ἐπιστάτες καλύτεροι οἱ ὅποιοὶ ἀρχόντες. Πάντωσε ἠλπίζοντα νὰ ἀπελευθερωθῶν, νὰ βελτιώσουν δὴ. τὴν θέσιν τῶν. Καὶ τρίτον διὰ νὰ προστατεύσουν τὰς παραδόσεις τῶν, δὴ. τὴν θρησκείαν, τὴν λατρείαν, τὰ ἥθη, τὴν γλῶσσαν, τὴν συνήθειαν, ἕαν θέλετε.

Οὐδεὶς, ἐξ ἦλλου, τῶν φεουδαρχῶν θὰ ἦδοντο νὰ πραγματοποιήση ἀποστασίαν, ἐὰν δὲν ὑπεστηρίζετο ἀπὸ ἐντοπιοὺς ἐνόπλους. Καὶ τὸ κῦνητρον τὸ ὅποιον εἶχε μεγαλυτέραν ἀποχήν διὰ μίαν ἐξέγερσιν, ἐκτὸς τοῦ δικαιώματος τῆς ζωῆς, ἦτο τὸ θρησκευτικόν. Ἡ διαφορά τοῦ δόγματος πρὸς τὸν κυριάρχον, οἱ ὅποιοὶ ἦσαν καθολικοὶ, διεφοροποίει αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἐντοπιοὺς, οἱ ὅποιοι ἦσαν ὀρθοδόξοι.

Μεγαλυτέραν ἐπίδρασιν εἰς τὸν λαὸν — ἀστοὺς καὶ χωρικοὺς, ἄλλα τὸ πλέοντο εἰς τοὺς ἀγρότας — ἦσαν οὐδεὶς ἔλλος ἢ οἱ Ἐλληνες κληρικοὶ. Οὔτοι ἠκολούθουν τὴν αὐτὴν πρὸς τοὺς συμπατριῶτας τῶν φεουδαρχῶν πολιτικήν, τῆς ἐξαιρετισμοῦ νὰ δηλ. περισσότερον δικαιομάτων (π.χ. νὰ θεωρῶνται ἀπελευθεροὶ, νὰ μὴ μετέχουν εἰς τὰς ἀγαρείας, νὰ μὴ πληρώνουν δεκάτην καὶ φόρους εἰς τοὺς λατινούς ἐπίσκοπους κλπ.) καὶ ἐὰν ἦτο δυνατόν μίαν ἐλληνορθόδοξον ἐπισκοπήν.

Ὅσακε 'Ἐλλην φεουδάρχης ἤθελε νὰ ἐπαναστατηθῇ καὶ ἐὰν ἄκομη δὲν εἶχε τὴν πρόθεσιν νὰ βελτίωση τὴν θέσιν τῶν πτοχῶν ὀρθοδόξων παροικόν, ἦτο ἀναγκαῖον νὰ διεγείρῃ τὸν φανατισμὸν τῶν κατὰ τῶν Ἔνετῶν. Διήγειρε λοιπὸν τὸν θρησκευτικὸν τῶν φανατισμὸν μέσῳ τοῦ ἐλληνικοῦ κλήρου, ὁ ὅποιος εἶχε περιέλθει εἰς ἀθλοπήτητα, ὑπὲρεφε καὶ προσεδόκα βελτίωσιν τῆς θέσεως τοῦ ἢ ἀνάκτησιν τῶν ἐπὶ Βυζαντινῆς περιόδου δικαιομάτων του.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Νίκαια καὶ μετὰ τὸ 1261 τὸ Βυζάντιον, ὁσάκες ὅτι ἰδιὸν λογαρισμὸν προτοκόμαζον ἐξέγερσιν τῆς Κρήτης, ἀπέστελλαν εἰς τὴν Νήσου ἐπισκόπους, ἱερεῖς, μοναχοὺς ἢ πνευματικοὺς πατέρας, διὰ νὰ προδιαθέσουν τὰ πνεύματα τῶν ἐντοπιών. Ἡτο πάντωτε ἐπικίνδυνος ὁ κλήρος,
ό ιερωθείς εἰς Μικράν Ἀσίαν ἢ Κωνσταντινούπολιν, ὁ όποίος ἦρχετο να ἀσκήση τὸ λειτουργήμα τοῦ εἰς Κρήτην. Ἔνεκα τούτου οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοί, κατὰ τὰς διαταγὰς τῶν Ἐνετῶν, ὄφειλον νὰ ύπαχθοῦν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Λατίνου ἀρχιεπισκόπου τῆς Κρήτης.

Τότε, ός καὶ κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα, ὁ ἐλληνικὸς κληρὸς εὐρισκετο ἐπὶ κεφάλής τοῦ λαοῦ καὶ κατὰ τὰς ἐξεγέρσεις τοῦ κατά τῶν κατακτητῶν. Δὲν ἦσθανέτο ός ἰδιαίτερα τάξεις κεχωρισμένη τοῦ λαοῦ, ἀλλ' ἐξέφραξε τὰ πλέον ως φτώχως εἰς τὸ ποιμνίον του.

Ἡ Καθολικὴ Ἐνετία ἐπομένως παρεχώρησε εἰς τὸν Πάπαν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Ἀπὸ τῆς συμπληρώσεως τῆς κατακτήσεως μέχρι του 1645 οὐδεὶς Κρήτης ἐπίσκοπος ἦτο ὀρθόδοξος καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν Ἔλληνες, δήλ., ἐξ ἐλληνικῶν οἰκογενειῶν, ἦσαν Λατινόρρυθμοι, ἐκτός τοῦ ἐπισκόπου Καλλεργησίδου, τῶν ὁποίων δὲ οἶκον χρονικὸν διάστημα περί τὸ 1300 ἠγάκισθησαν οἱ Ἐνετοὶ νὰ ἀναγνωρίσουν. Καὶ έναν Ἔλλην ἐπίσκοπος καθίστατο ἐνίστη ἄνεκτός ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Βασιλείου τοῦ Χάνδακος, τούτο διήρκει ἐπὶ οἴκον. Τὸν ἄνεμενον ο Θάνατος—ός τὸν Ἀθηνόν "Ἀν το Μυτιλήνην τοῦ Κρήτης († 1371)"— ἦν ἐξορία ός ἄλλους. Ὁ Λατῖνος ἀρχιεπίσκοπος, διὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἀξιόλογον πρόσοδον, εἶχεν ύποταξει 130 Ἔλληνας ἱερεῖς ἐκ τῆς ἀνατολικῆς Κρήτης, τοὺς πλησιεστέρους πρὸς τὴν πρωτευοῦσαν. Οὔτοι ἄνεγωρίσει τὸ πρωτεύειν τοῦ Πάπα, ἐξηρτόντο ἐκ τοῦ Λατίνου ἀρχιεπισκόπου, ἐμανελλό Ἐλληνιστὶ καὶ παρ' ὅτι κατ' ἐπιφανείαν ἦσαν οὐνίται, πραγματικὸς ἕσθανοντο Ὀρθόδοξοι.

Μεγάλην σημασίαν εἶχεν ἡ καταβολή τῆς δεκάτης. Δωδεκάς Ἐλληνος ἱερεῶν πράγματι οὐνιτῶν, ὑπαρθαν τῆς Συνόδου τῆς Φλωρεντίας, ήμεί- βοντο ἐκ κληροδοτήματος θεσπισθέντος ὑπὸ τοῦ Λατίνου πατρίαρχου, τοῦ ἡμετέρου καρδιναλίου Βησσαρίωνος, ἐμισευσθεῖ τὸ ὅλον ὡς μισθοφόροι καὶ οὐδεμίαν ἐπιρροήν ἤσκουν ἐπὶ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πρωτευοῦσης τῆς Κρήτης.

Οἱ λοιποὶ Ἔλληνες ἱερεῖς ύπήγγοντο εἰς τοὺς Ἔλληνας πρωτοπαπάδες.
τού Χάνδακος, τῶν Χανίων, τοῦ Ρεθέμινου καί τῆς Σητείας, οἱ ὁποίοι, ἀν καὶ ἀνεγνώριζον τὸ πρωτεῖον τοῦ Πάπα καὶ παρηκμολούθουν τὰς λατινικὰς ἱεροτελεστίας κατὰ τὰς ἐορτὰς τῆς Γάλληντάτης, ἦσαν ἀνεξάρτητοι τῶν ἀπὸ τοῦ Πατριαρχείου Κονσταντινουπόλεως ὅσον καὶ ἀπὸ οἰκονήμιστο νατίνων κληρικῶν καὶ ἐξηρτιῶντο ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν Δούκα τοῦ Χάνδακος καὶ ἀπὸ τοὺς ρέκτωρας (νομάρχας) τῆς Νήσου. Οὕτως ἦσαν οἱ ἀρχινομεῖοι τῆς ἐλληνικῆς 'Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἀναπληροῦμενοι ἀπὸ ὑπὸ πρωτοπαπάδες κάποτε, πάντως δὲ βοηθοῦμενοι ἀπὸ τοὺς πρωτοφύλαττας (ὑπάλληλοι καὶ διδασκάλους τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς) καὶ ἀπὸ ἀκουλουθίαν κληρικῶν καὶ νοταρίων (γραφείων), ἐπέβλεψαν τὸν ἐλληνικὸν κλήρον, ἦτοιμον πρὸς χειροτονίαν τοὺς νέους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι μετεβαίνουν (ἐκτὸς τῶν παρτεῖων ἐν τοῖς βυζαντινοῖς ἐπαρχίαις) νὰ χειροτονηθοῦν ὑπὸ Ἔλληνας ἐπισκόπους, ὁρθοδόξους, πιστοὺς εἰς τὴν Δημοκρατίαν, εἰς τὴν Πελοπόννησον ἢ εἰς τὰς Ἰονίους νήσους. 1. Οἱ ἐκατόν τρίακοντα Ἔλληνες, οἱ ὑπαγόμενοι εἰς τὸν ἐπίσκοπον τοῦ Χάνδακος δὲν ἦδυναν νὰ ἐκλεγοῦν οὔτε πρωτοπαπάδες οὔτε προτοφύλαττα ἢ οὔτε ἀναμείνευται εἰς τὰς ἐξετάσεις τῶν ὑποψηφίων ἐλληνορθοδόξων ἱερέων.

Ἡ Ἐνετία, ἐπιθυμοῦσα ἐλληνικὸν κληρὸν πιστῶν εἰς τὴν Δημοκρατίαν καὶ ἄχι εἰς τὸν Πάπαν, ἐπροστάτευε τοὺς υπηκόους τῆς ἀπὸ τὰς φιλοδοξίας τοῦ Λατίνου ἄρχοιστόκοπου τοῦ Χάνδακος. Λαὸς σχετικὰ ἔλευθερος νὰ τελῆ τὰς ἐν τῆς ἀρτρείας κατὰ τὰς παραδοσεῖς τοῦ, ὡς ἦσαν πλέον εὐπενθῆ ἀπὸ πλῆθος καταπελεῖον καὶ ἐξαναγκαζόμενον νὰ ἀπαρνηθῆ τὴν πίστιν του. Τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Γάλληντάτη ἔχανε τὸν ἐλέγχον τῆς θρησκευτικῆς καταστάσεως, τούλαχιστον ἐν καρπὸς εἰρήνης, διὸτι πλεῖστοι ὑποψήφιοι ἐχειροτονοῦντο κρυφῶς, παρὰ τοὺς νόμους τῆς διοικήσεως ἢ ἐνεδύοντο τὸ μοναχικὸν σχῆμα καὶ κατέφυγον εἰς τὰς πολυάριθμους μικρὰς ἐλληνικὰς μονὰς, τὰς ὁποίας ἐπροστάτευεν οἱ ὁρθόδοξοι φεουδάρχαι.


2. Τὸ δικαίωμα κυρώσεως τῆς ἐκλογῆς τῶν διετέρων ἢ Σύγκλητος. Ιδὲ Μανούσακα, Βενετικὰ ἔγγραφα, σ. 156 - 160, ἀρ. 2ΑΒ καὶ Tiheti, Régèstes II, σ. 29, ἀρ. 1060 (Νοιρέτ, "Ἐνθ' ἀνοι., σ. 136: qui fient nune et in posterum non fiant de numero ΧΧΧ. 8 Ιονίου 1402).
Μέγας ἦτο ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἐλλήνων κληρικῶν καὶ ἡ ἐχθρότης πρὸς τοὺς Λατίνους, ἡ ὁποία ἐτεινε νὰ μεταβληθῇ εἰς ἀντίστασιν κατὰ τοῦ κατακτητοῦ, ἰδέαν κατὰ τὰς περιστάσεις. Εἶναι λοιπὸν λάθος νὰ ὀμιλῆσεν περὶ μιᾶς καὶ μόνης πολιτικῆς τῆς Ἐνετίας ἐναντίως τῶν Ἐλληνορθόδοξῶν πιστῶν, κληρικῶν καὶ μοναχῶν.

Διὰ νὰ εἰμεθα δίκαιοι, ἡ Ἐνετία ἦτο ὑποχρεωμένη νὰ λάβῃ τὰ μέτρα τῆς ἐναντίως τῶν ἀνυποτάκτων καὶ ὑπόπτων. Συχνά γίνεται λόγος περί κλήρου ἀνυποτάκτου ἢ καὶ ὑπολείμμου. Ὁ δουξ τῆς Κρήτης τῆς 13ης Ἰουλίου 1320 «facit notum quod omnes caveant sibi portare arma... e de clericis quibus inventirentur arma» ὑπὸ ἐπιβληθῇ ᾗ ποινή ἢ προβλεπομένη ὑπὸ τοῦ Λατινοῦ Πατριαρχοῦ Κωνσταντινουπόλεως 1.

Εἰς ἐκ τῶν ὀικείων τῆς ὀικογενείας Καλλέργη, ὁ παῖς τῆς Μελέτης ζ. ὑπὲρ ἑπόνησα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δημοκρατίας τοῦ Ἰ. Πιετού νὰ δολοφονηθῇ εὐγενεῖς Ἐνετοὺς τῆς Κρήτης πιστῶς εἰς τὴν Γαληνοτάπτην, ἐν συνεχεία δὲ ἑποδόθη καὶ ἐξολοφονήθη ὑπὸ ἄλλου τῖνος ἀποσχηματισθέντος κληρικοῦ 2. Μεταξὺ τῶν ἀγωνισθέντων διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ κατὰ τὴν ἐξέγερσιν τοῦ 1361 - 1363 ὑπὸ ἡ πρωτοπατᾶς τοῦ Χάνδακος Μανόλης καὶ ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Παύλου - Γιώργης. Ἀμφότεροι μετὰ τοῦ ἱερομονάχου Μαρίου καὶ τοῦ ἱερέως Γεωργίου κατεδικάσθησαν ὑπὸ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ Χάνδακος καὶ ἑρρίφθησαν ἑδόνες εἰς τὴν πυρὰν ὡς μετασχόντες τὸς διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ἐπαναστάτων 3.

Μετὰ τὴν συνωμοσίαν τοῦ Σήμη Βλαστοῦ τὸ Συμβουλίου τῶν Δέκα ἔγραψε «regimini et capitaneo Crete» μεταξύ τῶν ἄλλων «nos... pro honore et gloria dei omnia facere vellemus, ut non solum hoc in loco... sed in cives et tota ista insula nostrad catolice officiaretur, et perfidus ac seismatica ritus graeorum, si fieri posset, extirparetur» 4. Τὸ αὐτὸ Συμβουλίου τῶν Δέκα τὴν 13ην Δεκεμβρίου 1454 ἀπηγόρευσε τὴν χειροτονίαν ἄλλων ὅρθοδόξων ἱερέων ἐν Κρήτῃ, διὰ νὰ μείωση τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Πολλὰς καταδιώξεις προσκάλεσαν τὰ γνωστὰ γεγονότα τῆς δεκαετίας τῆς ἀπὸ τὴν ἀλλοιώσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 5. Ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς ἀλώσεως ἤρθε καὶ μόνη ἡ μνημόνευσις τοῦ ἐλληνικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν ἔλληνορθόδοξων Κρητῶν ἱερέων διὰ νὰ διωχθοῦσιν οὕτωι 6.

1. Bandi di Duca di Candia, σ. 103, ἀρ. 280 (13 Ἰουλίου 1320).
3. Ζουδίδανοῦ, 'Ἐνθ' ἀνωτ., σσ. 171.
4. Τσιρπανλή, Τὸ κληροδότημα, σσ. 251.
5. V. L. Lamanisky, Secrets d'état de Venise, σσ. 055 - 056.
6. Τσιρπανλή, Ἐνθ' ἀνωτ., σσ. 70 - 71.
Οι 'Ενετοί εξήτουν θαλασσίας ἀγγαρείας καὶ ἀπὸ τοὺς Σινάιτας καὶ Πατμίους μοναχούς τῆς Κρήτης ἃς καὶ ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους καὶ πάντας ὑπόπτους ὡς ἐχθροὺς τοῦ καθεστῶτος.

'Οσον ἀφοῦ εἰς τὰς σχέσεις Γαληνοτάτης καὶ Ρώμης, αὐταὶ δὲν ἦσαν ὁμολαί καὶ διεταράσσοντο ἀκριβῶς ἐνεκέν τῶν κρητικῶν ὑποθέσεων! Ὑπὸ ἀπὸ τοῦ 1260 μέχρι καὶ τοῦ 1266 ἀνεφύ ξυπατή ἐρείς μεταξὺ τοῦ κράτους τῆς 'Ενετίας καὶ τῶν Παπῶν Οὐρβανοῦ τοῦ Δ' καὶ Κλήμεντος τοῦ Δ'. Προταγονιστής ἦτο ὁ Λατίνος ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κρήτης 'Ενετίας καὶ τῶν Παπῶν Οὐρβανοῦ τοῦ Δ' και Κλήμεντος τοῦ Δ'. Προταγονιστής ἦτο ὁ Λατίνος ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κρήτης 'Ενετίας καὶ τῶν Παπῶν Οὐρβανοῦ τοῦ Δ' και Κλήμεντος τοῦ Δ'.

Διὰ νὰ ἐξασφαλίση τὰ ἐν Κρήτῃ συμφέροντα τῆς ἐναντι τῆς Ρώμης καὶ τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἡ 'Ενετία εἰχε κατὰ νοῦν νὰ διατηρήη ἐν Χάνδακι προθερεά - ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης ἡ Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ τὴν μεταφορᾶν τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τὴν Εὔβοιαν (Νεγροπόντε) εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Κρήτης 2 — εὐγενὴ 'Ενετόν, προσερχόμενον ἐκ μιᾶς τῶν πλέον διακεκριμένων οἰκογενεῶν τῆς μητροπόλεως, ὃ ὅπως θὰ ἦσαν πλέον 'Ενετός ἡ Ρωμαίος. Ἡ Γαληνοτάτη συγνὰ ἐπέμενε παρὰ τῇ Ρώμη, ὅπως ἐκλεγὴ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης μεταξὺ τῶν ἀναγραφομένων εἰς εἰδικόν κατάλογον προσώπων, ὑποβληθέντα ὑπὸ τὴν Γερουσίαν εἰς τὸν Πάπαν 3. 'Ομοίως δὲν ἐδισταζὲ νὰ ὑπομεικρύνῃ τῆς Νήσου οἰονοδήποτε ἄτομον ἐπεθύμει νὰ ἐρεθίσῃ τὸν ἐλληνικὸν λαὸν μὲ προσευχῆ ἡ ἄλλα ἐκδηλώσεις, αὐτὸ ποὺ ἡδονάντο νὰ προσβάλουν τὴν πίστιν τῶν πατέρων, ἡ νὰ τῶν ἐξαναγκάζῃ νὰ ἀσπασθῆ τὸν μετανήτων καθολικισμῶν 4.

'Ομοίως ἀσταθῆς ἦτο καὶ ἡ πολιτικὴ ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου, διότι αἱ σχέσεις 'Ενετίας καὶ Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τῶν τρεῖς αἰῶνας μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους δὲν ἦσαν πάντοτε αἱ αὐτὰ. 'Εν

1. Ἑπεκυρώθη ὑπὸ πάπα Κλήμεντος τοῦ Ε' τῆς 31.7.1308.
2. Το 1474 ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Γερόλαμος Λάνδο (1458 - 1496) ἔγινε Λατίνος Πατριάρχης. Ἡ Εὔβοια (Νεγροπόντε) περιήλθεν εἰς χείρας τῶν Τούρκων τοῦ 1470.
3. Τὴν 15νῆν Ενετικὴ Σύγκλητος προτέενε τρεῖς ἐπισκόπους καὶ δύο λαίκους, ὅπως ἐκλεγη ἡ αὐτῶν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κρήτης. Πρβλ. Θεοτοκία, Μηνελία Β', 1937, σ. 125. Ἀλλα σχετικὰ ἐγγραφὰ παρά Θιριέτ, Ῥέγεστες, II, σσ. 74, 79, 80, ἀρ. 1288, 1315, 1410, 1453 καὶ Νοιρέτ, Documents inédits, σ. 191 (4 Αὔγουστου 1408).
καιρὸς πολέμου ἢ ἐπαναστάσεως ἢ Ἕνετια Ὕτο αὐστηρά, ἀντιθέτως ἐν καιρῷ εἰρήνης καὶ συνδιάλλαγής (ὡς ἢ τῆς Λυών τὸ 1274) καθίστατο, ὡς ἤτο φυσικόν, περισσότερον μετριοπαθῆς καὶ ἐπεδείκυσεν ἐπείκειαν.

Ἀνάλογος ἦτο ἡ ἐνετικὴ πολιτικὴ πρὸς τοὺς Γενναίας ὅσον ἄφορὰ εἰς τὴν Κρήτην. Κατὰ τὸ παρελθὸν, ἀντιμετωπίσθησαν οἱ Τούρκοι, οἱ ὁποίοι ἠλπίζουν νὰ διαδεχθοῦν τὸ ἀποθήκησιν Βυζάντιον. Ἡ πλέον ἦν φυσικὸν διὰ τὴν Γαληνοτάτην νὰ ἀντιτάσσεται εἰς οὐανήδητοι πιλότουρκοι προπαγάνδαν ἀσκομμένην ὑπὸ ἐλληνορθόδοξου κληρικῶν ἱερωθέντων in partibus infidelium, ἐντοπίων ἢ μὴ, οἱ ὁποῖοι ἀπέβλεπον εἰς τὰ προνόμια, τὰ ὁποία θὰ εἶχον οἱ ἰδίοι καὶ ἡ ἐλληνορθόδοξος ἐκκλησία εἰς περιπτώσεως τουρκικῆς κατοχῆς, δὴλ. εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ἐπισκόπων καὶ μονάχων καὶ εἰς τὰ ἄλλα συμφέροντα, τὰ ὁποία τῷ ἄντι ἀπέκτησαν δύο αἰῶνες ὑστέρον. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ μεταξὺ τῶν ἑτῶν 1460 - 1480, μετὰ τὴν ἀλωσίν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ Σήφη Βλαστοῦ, κατέστη πλέον σκληρὰ καὶ δυσμενῆς διὰ τὸν ἐλληνικὸν κλήρον.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἐκτὸς τῶν ἐπισήμων ἄρχων, ἐπισκόπων, πρωτοπαπάδων κλπ. ὑπῆρχε πάντοτε εἰς τὴν Νήσον ἢ ἄρατος ἁρχή τοῦ ἐλληνικοῦ Πατριαρχείου ὅχι μόνον ἡθικῶς ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικῶς. Καὶ δὲν ἐννοεῖ τὰς σπάνιας περιπτώσεις τῆς παρουσίας ἢ Ἐλλήνων πρωτερεῶς, ἀλλὰ θοὺς ὀρθοδόξου μὴ ύπαγομένου εἰς τὸν Πάπαν, ἀλλὰ τοὺς ἐξομολογήτας μοναχοὺς, οἱ ὁποῖοι ἤσκουν ἐπί τῶν κατοίκων μεγάλην ἐπιρροήν πνευματικήν καὶ μορφωτικήν. Ὁ πλέον γνωστὸς ἢ τῶν ὑπήρξεν ὁ Ἰωσὴφ ὁ Φιλάρητος, ὁ ὁποῖος ἅπα καὶ τὸν 1381 μέχρι τοῦ 1401, ἔκαστον ἑπί, ἔξεσαν ἐν Κρήτη ἐν κατούσιοι καὶ γράφουν, ἐξεπαιδεύεται πολλοὺς ἐντοπίους κληρικοὺς εἰς τὴν ἀληθὴ ὀρθοδοξίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ἀντιμετωπίζεται τῶν Ἔλληνες καθαλκούς, θεολόγους ἀξίας. Ὁ Βρυαννιος τέλος ἐξοφρίσθη 1, ἀλλ' ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες ἐξηκολούθει ἐκ Κωνσταντινουπόλεως νὰ ἀσκή ἀξιοσημείωσον ἐπίδρασιν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξων Κρητῶν καὶ ἦγειρεν ἀληθὴ πόλεμον ἐναντίον τῶν διεφθαρμένων Ἐλλήνων ἐφέρεται τῆς Νήσου. Εἰς τὸν Βρυαννιον καὶ εἰς ἄλλας προσωπικότητας, ὡς ὁ ἱερομόναχος Νεζίλος Δαμιανός, ὁ ὁποῖος ἦτο θαυμάσιος διὰ τῆς ὁποίας ὡς λαδός καὶ ὁ κλήρος τῆς Κρήτης ἀντιμετωπίσαν ἀργότερον τὴν ἐνοσίν τῆς Φλωρεντίας, παραμείνετες πιστοὶ εἰς τὸ κατὰ παράδοσιν θρησκευτικῶν τυπικῶν τῶν. Ἐπειδὴ ἡ ἀντίδρασις ἦξεν, ἢ Ἕνετια ἔγινε πλέον συνετή καὶ δὲν ἐπέτρεπεν εἰς τὸν καθολικὸν κλήρον νὰ ἐπιβάλλῃ.

1. Πρβλ., Ν. Β. Τομάδα Κ, Ἱστορία Βρυαννιού ἀνέκδοτα ἐργα Κρητικά, ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σσ. 130 - 154.
τὴν ἔνωσιν· τὸ ἀντίθετον θὰ ἦξανε τὸν κίνδυνον νὰ ἐπιθυμήσῃ ὁ ἐλληνικὸς ἀγροτικὸς πληθυσμὸς τὴν τουρκικὴν ἐπέμβασιν κατὰ τὴν κρίσιμον περιοδόν τῆς ὁθωμανικῆς ἐξαπλώσεως εἰς τὸ Αἰγαίον καὶ τῶν ταραχῶν, αἷ ὅποια κατέληξαν εἰς τὸν Ἐνετο - τουρκικὸν πόλεμον.

'Αφησα τελευταίαν τὴν ἔξετασιν τῶν συνθήκων μεταξὺ Ἐνετῶν καὶ ὀρθοδόξων Κρήτην φεουδαρχῶν, αἱ ὅποιαι συνομολογήθησαν κατὰ τὸν Π' αἰώνα καὶ ἀφεώρον εἰς τὴν τοπικὴν Ἑκκλησιαν. Πρόκειται περὶ δύο τουλάχιστον περιπτώσεων κατὰ τὰς ὅποιας ἢ Γαληνοτάτη ὑπανεχώρησε τῆς θεμελιώδους πολιτικῆς τῆς καὶ παρεχώρησεν εἰς τοὺς ἐντοπίους δικαιώματα, τὰ ὅποια ἤρχοντο εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὰ συμφέροντα τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἑκκλησίας.

Μετά τετερατῇ ἐξέγερσιν, ὁ δοῦξ τοῦ Χάνδακος Μαρκός Νάντολο τὸ 1265 ὑπέγραφε συνθήκην εἰρήνης μετά τῶν ἐπαναστάτων Γεωργίου Χορτάτζη καὶ Μιχαήλ Σκορδίλη Ψαρμολίγκου. Ποια ἦτο ἡ παραχωρηθεῖσα εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν ἐπαναστάτων προστασία τῶν ἐπισκόπων τοῦ Μυλοποτάμου δὲν γνωρίζουμεν ἐν λεπτομερείασι, ἀλλ' ἡ ἐνετικὴ διοίκησις δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἀναμειγνύται εἰς τὰς μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχηγοτροφομαίων ὑποθέσεις. Ἀπὸ τοῦ 1253 δὲν Ἰννοκέντιος ὁ Δ' παρεπιπενθέντο ὃτι ἐχήρευον αἱ ἔδρα τῶν ἐπισκόπων τῆς Κρήτης αἱ κατεχόμεναι ὑπὸ ἐντοπίων.

Μετά τὴν μεγάλην ἐπανάστασιν τοῦ 'Αλεξίου Καλλιέργη το 1299, ὑποστηριχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου καὶ τῶν μοναχῶν, οἰ ὅποιοι ἀπεμακρύνθησαν τῶν μονῶν διὰ νὰ πολεμήσουσιν ἅλλαχούτ', ὑπεγράφη ὑπὸ τοῦ Μιχελε Βίταλ, δουκός τοῦ Χάνδακος, ἡ διγλώσσως συνθήκη διὰ τῆς ὅποιας ἢ Γαληνοτάτη ἀνεγνώριζεν εἰς τὸν 'Ελληνα ἀρχοντα πολλά προνόμια σχετικά μὲ τὴν Ἑκκλησίαν καὶ τὸν ἐλληνικὸν κλήρον καὶ τὸ δικαίωμα νὰ πλήρει ἐπισκοπικὴν ἔδραν τοῦ Μυλοποτάμου δὲν ἐπισκόπου ἐλληνορθοδόξου χειροτονομημένου ἑκτὸς τῆς Νῆσου. Ἰδοὺ αἱ κυριώτεραι κατακλείδες τῆς σπουδαιότατης ταύτης συνθήκης:

1) Μοναὶ τὴν δυτικὴς περιφερείας τῆς Νήσου:

'Ακμὴ δίδωμεν καὶ παρέχουμεν σοι, ὅλα τὰ μοναστήρια τῆς κοινότητος, ἐκαὶ ἐστὶ ἐκείνη τῆς σκάλας τοῦ στρατημούσου, πρὸς δῆσιν, δὲ εκεῖνο τὸ πάλτο, ὁ ἐπιληφώσετον ἐξ αὐτῶν, πρὸς τῆς ἀρχῆς τοῦ παρόντος μοναστηρίου.

2) Ἐπισκοπὴ τοῦ Αρίου:

'Ακμὴ περὶ τῆς ἐπαναστάσεως ἄσκεσιν, μὴ ἔχοντα ποιμένα πρὸς τὸ παρόν, ἢν πρὸς ἥπερ τῆς ἐπισκοπης. ἡ ἀνθρώπινα νὰ ποιμήση κατὰ δόκιμων, ἢ καὶ ἀριστείκικτος ἄσκεσιν σοι ἐκεῖνην, κατὰ τὴν διασφάτησιν τῶν γραφῶν αὐτῶν, ἢ δὲ μὴ, ἢν σοι καὶ

1. Πρβλ.: Borsari, Ἐνθ' ἀνωτ., σ. 58.

ΕΕΦΣΠΑ, τόμος Κ' (1969 - 1970)
τά μέρει σου, καὶ εἰσὶν ποιήσετε μετὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου, καὶ ἐπισκόπου, καὶ κληρικῶν. ἤτι θελήσετε, μὴ ἀπομαίνονται ἡ αὐθεντία, ἡ λαοὶ κ. εἰς ἑτούτον... 

'Ἀκμὴ εἰς ὁδὸ ἐστὶ κανός ἐπίσκοπος, εἰς τὴν χώραν. ρουμαλος. ἢν ὑπο- ρείς ἀποστήλη. εἰς τὸ ποιήσα γενέσθαι. ἡς ὁστὶς να ὑπορεῖ οἰκεῖν. ἐκεῖθεν τῆς σκάλας' 1.

3) 'Ἀλλα ἐστὶ πισκοπαῖ Μυλοποτάμου καὶ Καλαμώνος ἐνοικιά- 
ζονται διὰ πέντε ἔτη μέχρι δις 29 (58 ἐτῶν) ἀντὶ 360 ὑπερπυρῶν ἔτησίων. 
Ἐννοεῖται ὅτι αἱ ἐπίσκοποι αὐτοὶ ἂν παρέμενον κεναι κατά τὴν διάρκεια 
τῆς μακράς ταύτης περιόδου καὶ ἡ Ῥόμη δὲν ἦν ἄλλο αὐτοι να ἀποστείλη 
εἰς αὐτῶς ἀρχιερέα ἢ να εἰσπράξῃ τὰς προσόδους των!

4) Αἱ μοναὶ τῆς αὐτῆς δυτικῆς περιφερείας παραχωροῦνται ὑπὸ ὁρι- 
σµένους ὄρους πρὸς ἐνοικίασιν. Πρόκειται περὶ μονῶν ὑπαγομένων εἰς 
τὸν Λατίνων Πατριαρχήν, ὃ ὅπως θῇ ἐστερεῖτό τὰς προσόδους τους.

5) Ἐπιτρέπονται οἱ μεικτοὶ γάμοι ἐπαναστατῶν καὶ Λατίνων: «Ἀκμῆ 
σοι. καὶ πάντες ἡ εἰσάναν νομισμενον, να ὑπορεῖτε ποιεῖν, συμπεπεραίεις μετὰ 
tῶν λατίνων» 2.

---

1. Ἡτοι: 'Ἀκμῆ(ν) (= ἀκόμη) δίδομεν καὶ παρέχομεν σοι διὰ τὰ μοναστήρια τῆς 
Κοινότητος η καὶ εἰς(ν) ἐκεῖθεν τῆς Σκάλας τοῦ Στρομπούλου πρὸς Δύσιν δε’ ἐκείνο 
τὸ πάκτον (= τὸ μισθωμα) δ ἐπληρώνετο εξ αὐτῶν, πρὸς ἄρχης τοῦ παρόντος μούρτον 
(= ἀνωμαλίας). Ἀκμῆ(ν) περὶ τῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Ἄριου, μὴ ἔχουτα (= ἐχουσίς) ποι- 
μένα (= ἐπίσκοπον) πρὸς τὸ παρόν, ἢν περ ζητεῖς, δε’ ἔνα ἐπίσκοπον Ρωμαίον (= Ὄρθο- 
δοξον Ἐλληνα), ἡ Ἀθέντια (= Ἐνετία) να ποιήσα κατά δύναμιν, ἢν ὁ ἀρχιεπίσκοπος 
(Λατίνως, Κρήτης) δόσῃ σοι ἐκεῖνη κατά τὴν διάκρατην τῶν γραφῶν αὐτῶν (= κατὰ 
τὰ ἱστόχουν μεταξὺ Ἐνετίας καὶ Λατινικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης). Εἰ δὲ μὴ ἦν σὺ καὶ 
tὰ μέρη σου καὶ εἰς ὁ ποιήσατε μετὰ τοῦ ἀρχιεπίσκοπον καὶ ἐπισκόπον καὶ κληρικῶν, 
εἰ τὰ θελήσητε, μὴ ἀπομαίνοντα(ζ) (= ὑπερζευγομενη) ἡ Ἀθέντια ἡ Λαϊκοὶ εἰς ἑτούτον. 
Ἀκμῆ(ν) ἐὰν ὁδὸ ἔστα κανείς ἐπίσκοπος εἰς τὴν χώραν (= Κρήτης) Ρωμαῖος (= Ἐλλῆν Ὅρθοδοξος), ἢν ἡμ(πορίς) ἀποστείλαι (= ἐξω τῆς Κρήτης) εἰς τὸ ποιῆσαι γενέσθαι ἔνα, ὡς η(μ)πορη οἰκεῖν ἐκεῖθεν τῆς Σκάλας (= τοῦ Στρομπούλου).

Τὸ Λατινικὸν κείμενον ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Item damus et concedimus tibi 
oomnia monasteria comunes que sunt ultra scalas Strubulii versus ponentem pro eo aequitu 
qui solvebatur ex eis ante inventionem presentis guerra. Item de episcopatu Ariensi 
vacante pastore ad presens quem petis pro uno episcopo greco quod signoria faciet suam 
posse, quod archiepiscopus det tibi ipsum secundum tenorem suarum litterarum, allo- 
quin quod tu et tui heredes et tui debeatis facere cum archiepiscopum, episcopis et clericis, 
quicquid volueritis, quod signoria non intromittet se nec layci de hoc... Item quod si 
non erit aliquid episcopum grecus in terra, quod tu possis mittere et facere fieri unam 
qui possit habitate ultra scalas», K. Δ. Μέρτζιου, 'Ἡ συνήθη Ἐνετῶν - Καλ- 
λέργη καὶ οἱ συνδεόντες αὐτὴν κατάλογοι, Κρητικά Χρονικά Γ', 1949, σσ. 268 - 
269, 272.

2. «Item quo tu et omnes qui fuerunt rebellis possitis facere parentelas cum lati- 
nis», 'Ἐνθ' ἀνωτ., σ. 269.
6) Εκατόν ἐπαναστάται, ὑποτελεῖς τῶν φεουδαρχῶν ἢ τῆς Εὐκλη-
σίας, καθίστασαι ἀπελευθερούσι (δὲν δύνασαι ν’ ἀγαρευθοῦν).

Πρὸς εἰκοσι καὶ πλέον ἔτον ἐπέδειξα ὅτι ἡ συνθήκη, παρὰ τὴν ἀντί-
δρον τῆς Ρώμης, ἐφημοσύνη ὅσον ἄφορά εἰς ἐνα ἐπίσκοπον γνήσιον ἑλληνορθόδοξον Κρήτην, πράγμα τὸ ὁποίον ἐπιμενεῖ νὰ ἀμφισβητῆῃ ὁ Boris-
sari. Εἰς τὸ Συνδικὸν τῆς Συμβίτου, τὸ ὁποῖον πρὸς 35ετίας ἐξέδειδεν ὁ πατὴρ V. Laurent, ἀνεγνώσθη ἡ ὑπογραφή ὁ Ἀλέξανδρον Καλλιέργη-
πόλεως, καὶ ἔτερον ἐγγραφὸν τῶν ἕτερων 1322 - 1324 τῆς ἐπισκοπῆς Μυλο-
pοτάμου εἶναι σχετικὸν. Ὁ Ἀλέξανδρος Καλλιέργης εἶχε τοιαύτην σπου-
δαιότητα διὰ τὴν πολιτικὴν καὶ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑνετίας, ὡστε ἡδονήθη νὰ ὑπερκεράσῃ πάσαν ἀντίδροσι τοῦ Λατίνου ἀρχιεπισκόπου τοῦ Χάνδακος ἢ τῆς Ρώμης. Ἡ Γαληνοτάτη ἐγνώριζε πάντοτε νὰ συνδέῃ τὰ συμφέροντά της πρὸς τὰ δικαίωμα τῶν ἄλλων. Δὲν ἐπέμενε λοιπὸν εἰς τὴν ἐξαίρεσιν τῆς συνήθους πολιτικῆς τῆς. Μετὰ τὸ 1361 τὰ πράγματα ἠλλαξαν πρὸς τὸ χειρότερον καὶ θα ἦτο λιγότερον νὰ φαντασθῶμεν ἑλληνικήν ἀρχιεπι-
σκοπήν εἰς τὴν περιοχήν Ρεθύμνης, περιφέρειαν ταρασσομένην συχνά ἀπὸ τὰς ἐπαναστάσεις. Παρὰ ταῦτα αἱ συνεπεία τῆς συνθήκης τοῦ Καλ-
λιέργη ἐξεικνύονται πέρα τοῦ αἰῶνος τῆς.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ Ἑνετία ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς κατοχῆς τῆς Κρή-
tης ἀπειγόρευεν αὐστηρῶς τὰς ἐπιμελείς τῶν Λατίνου φεουδαρχῶν καὶ τῶν ἑντοπίων, διὰ νὰ ύπαρξη σαφῆς διάκρισης μεταξύ τῶν «quod milites non faciant aliquam parentellam cum aliquo Grecio». Τῶρα ἡ ἀπαγό-
ρευσις ἀνατρέπεται καὶ ἀπὸ τοῦ 1300 καὶ ἔχει εὐκολον νὰ εὑρο-

1. Πρβλ. Κριτικά Χρονικά Β', 1948, σ. 69 (διὰ τὴν ἐπισκοπῆς τοῦ 'Αριου).
2. Πρβλ. T h o m a s s, Diplomatarium Veneto levantinum I, σ. 58, ἀρ. 30 καὶ B o r-
s a i, "Ενθ" ἀνωτ., σ. 64.
3. Le Synodicon de Sybrita et les métropoles de Crète au Xe - XIIIe s., Échos d'Orient XXXII, 1933, σσ. 385 - 412, ἐν. σ. 388, ἀρ. 3.
4. Ο Αλέξανδρος, ὁ ἐστὶ τὸ θρησκευτικὸν ὅνομα τινός (κατὰ τὴν ὀρθόδοξον συνή-
θειαν νὰ μεταβάλῃ ὁ χειροτονοῦμενος ὅνομα) κατὰ κόσμον Ἀλεξίου, ὑποθέτα διὰ νὰ εἶναι ἐγγόνον τοῦ ὁμοώνυμου ἀρχοντος (τοῦ συνδιαλλαγήντος μετὰ τῆς Γαληνοτάτης ἐπαναστά-
tου), ύστερος ἕνος τῶν ἀρχέων τῶν τοῦ Ἰακωβίου ή Ιωάννην, ἔχοντο τὸ ὅνομα Ἀλεξίου ἐκ τοῦ πάππου καὶ ἀπέθανεν ἄγαμοι. Τὸ γενεαλογικὸν δεν δόνου τῆς οἰκογενείας Καλλέργη ἐδημοσιεύθη προσφάτος ὑπὸ Ζουδιάνος, "Ενθ" ἀνωτ., σ. 129.
5. Πρβλ. T h i r i e t, La Romanie vénitienne, σ. 128, καὶ σ. 135, ἀρ. 4. Πρβλ. ἀκόμη Σ. ὘. Θεοτοκη, Τὰ καππαδοκία τῆς Βενετοκρατουμένης Κρήτης 1298 - 1500, Ἐπετηρὶς Σταυροῦ Κριτικοῦ, Σπουδάσων Δ', 1941, σσ. 114 - 175, ἐν. σσ. 164 - 165. Ο Μα-
rino Grimani διοίκης τῆς Κρήτης ἀπειγόρευες τὴν ὀρθόδοξον λατρείαν εἰς τους διαμένοντας ἐν Κρήτῃ καθολικοὺς στρατιώτας καὶ διὰ διατάγματος δημοσιευθέντος τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1349 ἀπειγόρευες αὐτήτρος τοὺς γάμους Λατίνου καὶ Ἑλλήνων.
μεν εν Κρήτη φεουδάρχας νόθους — ώς ἀπεκαλοῦντο — δεχὶ ἀμιγοῦς λατινικὸν αἰματος.

Αἱ ἐπιγαμίαι μεταξὺ Ἐλλήνων ἐντοπιών καὶ ὀρθοδόξων ἀφ’ ἐνός καὶ Ἐνετῶν λατίνων ἀφ’ ἐτέρου ὁδήγησαν βραδεώς ἰσως ἀλλ’ ἀσφαλῶς εἰς τὴν δημιουργίαν γενεῶν φεουδάρχην καὶ ἀστῶν Κρήτην δυτικῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι ἠπάτησαν τὸ ἐλληνορθόδοξον δόγμα, ὑπερηφασίζον τὴν πίστιν τοῦ λαοῦ, τὴν ἰδικὴν τῶν πλεὸν πίστιν, ἱδρύον ὀρθοδόξους ἐκκλησίας καὶ μονας, ἐλληνικὰς ἐκκλησίας, ἦσαν διγλωσσοὶ, πεπαιδευμένοι λατινιστὶ καὶ ἐλληνιστὶ, ἐκ τῶν ὁποίων κατάγονται αἱ μεγάλαι οἰκογένειαι τῶν Τσαγκαρόλων, Κορνάρων, Σολωμῶν, Φωσκόλων, οἱ μεγάλοι νεοἐλληνικοὶ ποιηταὶ τῶν παρελθόντος άιώνος δηλ. οἱ Κάλβος, Σολωμός, Φώσκολος, ο μέγας ποιητὴς τοῦ Ἐρωτοκρίτου Βιτσέντζος Κορνάρος, οἱ ἱδρυται μονῶν ἐν λειτουργίᾳ κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν καὶ σήμερον, πλείσται οἰκογένειαι, αἱ ὁποίαι συνεχίζουν ἐν Κρήτῃ ἢ ἐκτὸς αὐτῆς νὰ προσφέρουν τὰς ὑπηρεσίας τους εἰς τὴν παρτίδα, τὴν ἐκκλησίαν, τὰς ἐπιστήμας, τὸν πολιτισμὸν.

Ἐν τούτους ἡ Ἐνετία οὐδέποτε ἐνεπιστεύετο εἰς αὐτοὺς τὰ υψηλὰ ἁξιώματα τοῦ Βασιλείου τοῦ Χάνδακος, τὰ ὁποία ἐπεφύλασσεν εἰς τοὺς πολίτας τῆς καὶ τοὺς ευγενεῖς τῆς μητροπόλεως. Παρά ταῦτα, μετὰ τὴν κατάληψην τῆς Νήσου ὑπὸ τῶν Τούρκων, ἐπροστάτευσε τὰς οἰκογενείας αὐτὰς εἰς τῶν Μορέαν, τὰς Ἰονίους νήσους καὶ αὐτὴν τὴν μητρόπολιν.

Καὶ δὲν ἦν ἀποσιωπήσωμεν τὴν προστασίαν τῶν προσφύγων ἐκ Κωνσταντινούπολεως, μεταξὶ τῶν ὁποίων πολλοὶ ἦσαν κληρικοὶ, τῶν καταφυγόντων εἰς Κρήτην. Οὕτωι ἐνίσχυσαν τὸ ἐλληνικὸν αἷμα τῆς Νήσου, τῶς ἐλληνορθόδοξους παράδοσες τῆς καὶ διὰ τῆς παίδειας τῶν — οὐχὶ μόνον θρησκευτικῆς ἄλλα καὶ οὐμανιστικῆς — ἐπανέφεραν τὴν Νήσου εἰς οἰαν κατάστασιν εὐρόν αὐτήν οἱ σταυροφόροι κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Π’ αἰώνος. Ἀληθῶς αἱ ἐλληνικαὶ μοναὶ ανέλαβον τὴν δραστηριότητα τῶν, πολλὰ ἐλληνικὰ χειρόγραφα ἀντεγράφησαν καὶ ἡ Δύσεις ἡνωθήσατο, μὲσῳ Κρήτης, νὰ χρησιμοποιήσῃ πολλὰ κείμενα τῆς ἀρχαιότητος, τὰ ὁποία ἄλλως θὰ ἐγκατέστησαν. Εάν τις ἐξ αὐτῶν τῶν προσφύγων, ὁ Μελαν ή Λέοντος, σὺν τῷ ἀρχηγῷ τοῦ πιλοτετρίβου, τὸ ἐκαμεν διὰ τὸν ἐπιστάστη τὸν φιλευθερισμόν, δὴ πρέπει ὅμως νὰ παραλείψωμεν ὅτι τὸν ὀφείλομεν ἑνά ἄνθρωπον

1. Πολλοὺς ἐξ αὐτῶν ὑπόπτευον ὡς ἐπαναστάτας. Πρβλ. L a m a n s k y, ’Ενθ’ ἀνωτ., σσ. 046 - 047 (19 Τουριν, 27 Αὔγουστου 1461), καὶ σσ. 055 - 056. «De calogeris et alis personis forinsecis, quae ex Turchia et maxime de missis per patriarcham Graecum (μετὰ τὴν ἀλογίαν τῆς Πόλεως) venire presumunt ad insulam istam Cretae ad desemnandum schisma et haereses ac discordias, quae omnia concludunt... contra statum nostrum...» (1487...).
πιστήν πρώτης ποιότητος, τόν υιόν του Κρήτην 'Αριστόβουλον, τόν γνω-
stόν ἀρχιεπίσκοπον Μονεμβασίας Ἀρσενίον.

'Ἐν κατακλείδι τῆς βραχείας αὐτῆς ἀνακοινώσεως ἔπι θέματος, διὰ τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἔρηκε μὲ ὅλας τὰς μαρτυρίας ἐπὶ τῶν γεγονότων οὔτε ὁγκο-

dες σύγγραμμα, λέγομεν ὅτι ἡ 'Ἐνετία δὲν ἦκολούθησεν ἐνιαίαν θρήσκευ-
tικήν πολιτικὴν πρὸς τοὺς Κρήτας ὀρθοδόξους, προσχεδιασθεῖσαν εἰς τὴν

μιτρόπολιν, ἐρήμη τῆς θελήσεως καὶ τοῦ δυναμισμοῦ τοῦ Κρητικοῦ

λαοῦ.

Ἀναμφιβόλως ἐπεθύμει Κρήτην χριστιανικὴν, καθολικὴν, λατινικὴν

καὶ διὰ τὸτέ παρεχόρησεν τὴν 'Εκκλησίαν τῆς Κρήτης εἰς τὴν Ρώμην

καὶ εἰς τοὺς Λατῖνους κληρικοὺς. Ἐπειδὴ οἱ ὁπαδοὶ τοῦ λατινικοῦ δό-

γιματος ἐν Κρήτῃ ὄνειρετε εἰχον τὴν ἐλαχιστὴν ἐλπίδα να καταστοῦν

πλειονοψια, ἢ 'Ἐνετία ἦναγκάσθη να μην παραβλέψῃ τὴν μεγάλην

πλειονότητα τῶν κατοίκων, ἢ ὁποία παρέμενε πάντοτε ὀρθοδόξος. Οὕτως

ἐπενόησε τὸ σύστημα τῶν προτοπαπάδων, ἀνεξαρτητῶν ἢπο οἰονόποτε

ἐπίσκοπο, οἱ ὁποίοι εἰχον τὴν ἐπίστημον ἐπιστησίαν τοῦ ἐλληνικοῦ

κλήρου. Οὕτως ὡς ὕπο το πολύ πρόχετε εκ τῶν παροικίων (βιλλάνων)

ἵτω πολυάριθμος καὶ σπανίως κατηρτισμένος διὰ τὸ ἀξίωμα του, συχνά

ἐκθρός τοῦ κατακτητοῦ καὶ ἐπαναστάτης, ἂν οὐδέποτε ἄριστατο τῶν

παραδόσεως του.

Κατὰ τὴν γνώμην μου, εἰς οἱ ἀρχοντορρωμαίοι Βυζαντινοί, δηλ. οἱ

μεγάλοι ἰδιοκτήται, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐνετικῆς κατοχῆς τῆς Νήσου

κατέφευγον ὅλοι εἰς Νικαιαν ἢ ἄλλας καὶ ἐγκατέλιπον τὴν Κρήτην

καὶ δὲν ἦγον ζυγων διὰ συνεχῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων, διὰ τῇ ἐξα-

σφαλίσθησαν τούλαχιστον μέρος τῶν δικαιώματός του καὶ τὸν δικαιώματο

τῶν ὑποτελῶν των, κληρικῶν καὶ λαίκων, ἢ 'Ἐνετία, μή παρακινουμένη

ἀπὸ τὰς ταραχὰς, θὰ ἀντιμετοπίσε τὸ ἐκκλησιαστικὸν πρόβλημα τῆς

Κρήτης κατὰ τρόπον αὐτοπρότερον καὶ δυσμενέστερον διὰ τοὺς ὀρθο-

δόξους. Ἡ ἀντίστασις τῶν Ἐλλήνων ἀρχόντων καὶ βραδύτερον ἢ ὑπαρ-

ζεις νόθου ἐλλήνων-ἐνετικής ὀρθοδόξου ἀριστοκρατίας ἐπιστησάτεσαν τὴν

'Ελληνικήν πίστην καὶ Ἐκκλησίαν ἀπὸ τοὺς Ἐνετοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς

φίλους του τῆς Ρώμης. Οὔχι διψάνεσαν ἐποίησαν ὁπό τοῦ ΠΠ' μέχρι

του IE' αἰώνος τόσον ἢ ὑπαρχείς Ἐλληνικῶν κρατῶν, τῆς Νικαίας, τοῦ

Βυζαντίου, τῶν δισεκατόμων τῆς Πελοποννήσου κλπ. ὅσον καὶ τῇ τουρ-

κική ἡπίηλι.

Λαός, τοῦ ὁποίου θὰ περιεφρονεῖτο ἡ πίστις, θὰ ἦτο πλέον εὐάλω-

tος ἢπο τὸ πλήθος τὸ ὁποῖον ἦςθαντο ὀλίγην ἴκανοποιήσην ἢ τῆς προ-

στασίας, τὴν ὁποίαν παρέχειν οἱ κυρίαρχοι. Ἡ γνωστὴ — ἢ πολλῶν

περιπτώσεων — φρόνησις τῆς Παλληνότητης, ἕκτος σπανίων τινῶν ἐξαιρέ-
σεων σημειωθείσσον εἰς καιρούς ταραχῶν, ἢτο ἰκανή νὰ ἀντιληφθῇ ὁρθῶς τὴν κατάστασιν, τὰς ἱστορικὰς ἀπαιτήσεις, τὰς ἁνάγκας τῶν καιρῶν καὶ νὰ υιοθετήσῃ τοιαύτην μεταχείρισιν τῶν ἐντοπίων ὡστε νὰ ἐξασφαλίζῃ τὴν εἰρήνην μιᾶς Νήσου περιφήμου διὰ τὴν ἀνησυχίαν τῆς, διὰ τὸν πόθον τῆς ἐλευθερίας, διὰ τὴν ἁγάπην τῶν ὄπλων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ