ΚΥΠΡΟΣ Η ΑΓΙΑ ΝΗΣΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1997
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο άειμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Μακαρίως δ’ ἐπεχείρησε μὲ τὴν μελέτη τοῦ «Κύπρος ἢ Ἁγία Νήσος» νὰ συγκεντρώσει τοὺς Ἁγίους τῆς Κύπρου καὶ νὰ τοὺς παρουσιάσῃ κατ’ ἐξοχὴν στὸ ὀρθόδοξο πλῆρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Γινόμεν ὅτι τὸ ἐγχείρημα δὲν ἦταν εὐκολό. Εἶχε λάβει ἐπὶ ὅψιν ὅλα, σχεδὸν, ὅσα εἶχαν γραφῆς γιὰ τοὺς Ἁγίους τῆς Κύπρου, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτὴν βιβλιογραφία ποὺ παραθέτει στὸ τέλος τῆς μελέτης τοῦ. Δὲν ἔδωσε ὅμως σ’ αὐτὴν αὐτήν ἐπιστημονικὸ χαρακτῆρα, ἐπειδὴ ἦθελε νὰ εἶναι προοπτικὴ ὁ ἐκεῖνος γιὰ τοὺς ὅπως προοφιζότατο.

Μετὰ τὴν δημοσίευσιν ὅμως τῆς μελέτης αὐτῆς ἐγένετο πολλάς εἰσηγηγήσεως γραττῶν καὶ προφορικῶν γιὰ μὰ πιὸ συνεκτικὴ μελέτη, αὐστηρότερου ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρα, στὴν ὅπως ἔπρεπε νὰ ἐξετάζετο μὲ κριτικὸ πνεῦμα ἡ Κυπριακὴ Ἀγιογραφία. Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴ ἐγίνονταν καὶ εἰσηγήσεις στὴν παρουσίασιν τῆς μελέτης ἀπὸ διαφόρους μελετητές σὲ πειρακτικὰ τὸ ἐξωτερικὸ. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶχε ἐκφράσει τὴν πρόθεσιν νὰ ἐπεξεργασθῇ τὸ ὅλωκον που εἶχε στὴ διάθεσιν τοῦ, νὰ προσθεοῦ ἢ νὰ ἀφαιρεῖ ἢ’ αὐτὸ καὶ νὰ τὸ παρουσιάσῃ μὲ αὐτὴν ἐπιστημονικὸ τρόπο. Αὐτογράφοι οἱ συνεχεῖς ἀγώνες τοῦ γιὰ τὴν προσωπικα τοῦ Κυπριακοῦ Ἐλληνισμοῦ ἀπὸ τὰς ἐπιβουλές τῶν ξένων καὶ τῶν ντόπων δραστών τοὺς ἀποροφόρησαν ὅλους ὅλον ἐνδιαφέρον τοῦ καὶ ὀδήγησαν στὸν πρόωρο θάνατο τοῦ.

"Ετσι ἢ β’ αὐτὴ ἔκδοση τῆς μελέτης τοῦ «Κύπρος ἢ Ἁγία Νήσος» ἐπανεκδίδεται χωρὶς καμικά ἀλλαγή. Δὲν θὰ ἦταν, ἀλλὰς, θεμιτὴ ὅπως ἐπέμβασα. Ἡ μονή ἀλλαγή που ἔγινε σ’ αὐτήν, εἶναι ἡ προσθήκη τοιχογραφίων ἢ εἰκόνων Κυπριακών Ἁγίων, ποὺ γνωρίζω ὅτι ἦταν μέσα στὰ σχέδια τοῦ γιὰ τὴν νέα μελέτη που εἶχε πρόθεσιν νὰ κάμει. Ἡ προσθήκη αὐτή πινάκων, ὅπως καὶ τὰ Ἁγιώναµα τοποθετοῦν τῆς Κύπρου ποὺ εἶχε συλλέξει, ποὺ δὲν γνωρίζω ποὺ βρίσκονται σήμερα, ὅχι μόνο τεκμηριώνουν τὴν ὑπαρξία τῶν Ἁγίων ποὺ ἀναφέρονται, ἀλλὰ βοηθοῦν ἰδιοκαὶ τοὺς νεότερους Αγιογράφους νὰ ζωγραφίζουν Κυπριακοὺς Ἁγίους. Αὐτογράφοι οἱ συζητήσεις προσωπογραφίες Κυπριακῶν Ἁγίων εἶναι πολὺ περιορισμένες, εἶναι ἰδιοκὰ λεγόμενες τῶν νεότητας καὶ πολλά ἀπ’ αὐτὲς δὲν οὐκοῦνται σὲ καλὴ κατάστασις. Ἀλλὰ πάλι εἶναι πολὺ νεότερες, μόλις τὸν 18ον ἢ 19ον αἰῶνα. Εἶναι ὅμως πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν ἐπιδεικνύουν, πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία, τὸν σεβα-
ομο τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πρὸς τοὺς Ἁγίους αὐτοὺς καὶ τὴν ἀπόδοσιν σ’ αὐτοὺς ἰδιαίτερης τιμῆς. Ὡδὴ ἀπὸ τὸν 11ο αἰῶνα παρουσιάζονται τοιχογραφίες Κυπρίων Ἁγίων σε ἐκκλησίαις τῆς Κύπρου. Ὁ ἀριθμὸς τῶν τοιχογραφιῶν Κυπρίων Ἁγίων αυξάνεται τὸν 12ο αἰῶνα καὶ τοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολουθοῦν. Αυτοχώρια πολλές ἄν’ αὐτὲς ἔχουν καταστραφῇ ἢ ἔχουν καταστῇ ἀδιάγνωστες. Τὸ ἰδίῳ συμβαίνει καὶ μὲ τὶς φορητὲς εἰκόνες. Λόγω τῆς φύσης τοὺς καταστρέφονται εὐκολά καὶ ἀντικαθίσταντο ἀπὸ ἄλλες, οἱ ὑποψίες, ὁμώς, ξωγραφίζονται σύμφωνα μὲ τὶς ἰσανότητες τῶν ξωγράφων τῆς ἐποχῆς καὶ τὰ αἰόθητα κριτήρια τῶν ἀποδεκτῶν τους. Ὁ ἀριθμὸς τῶν δημοσιευόμενων πινάκων περιορίζεται καὶ ἀπὸ τὸν χρονικὸ περιορισμὸ ποὺ ἔτηθη. Εἰκόνες νεώτερες τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνα ἢ ποὺ δὲν εἶναι σὲ ὑποφρετὴ κατάστασιν ἀποκλείσθηκαν. Ἐναὶ ὁμώς ὄλες ἐνδεικτικὲς τοῦ σεβασμοῦ τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πρὸς τοὺς Κυπρίους Ἁγίους τὰ ὀνόματα τῶν ὁποῖων διαφύλαξε ἢ ενοεβεία τῶν προγόνων μας.

ἈΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κύπρος ἡ ἁγία νήσος*

Ἡ Κύπρος ἔσχε κατὰ τὴν μαχαίραν ἱστορίαν τῆς διαφόρους ὀνομασίας, ὡς Ἀκαμαντίς, Ἀλασία, Κεραστία κ.ά., ὡς ἐπίσης καὶ πολλὰς προσωνυμίας, ὡς Ἀσπελία, Ἀερία, Μακαφία κ.ά. Ἡ νῆσος ἦτο ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων πολὺ γνωστὴ διὰ τὰ πλοῦσια αὐτῆς μεταλλεῖα χαλκοῦ, διὸ καὶ χαλκώσσω ἐπίσης ἀπεκλήθη. Εἶχεν ἀνέκαθεν φήμην πλούσιας καὶ ὁραίας νῆσος, ἀναφέρεται δὲ εἰς πολλοὺς ἀρχαίους Ἑλλήνας καὶ Λατίνους συγγραφεῖς, ὡς εἰς τὸν Ὀμήρο, τὸν Ἐρατοσθῆνη, τὸν Στράβωνα, τὸν Γαλήνον, τὸν Πλάνιο, τὸν Ὀμήρο, τὸν Βιτρούβιον κ.ά.

Ὁ κατὰ τὸν 15ον αἰώνα ἀκάμας Κύπρος χρονογράφως Λεόντιος Μαχαρᾶς ἀπεκάλεσε τὴν Κύπρον ἁγίαν νῆσον διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐκ Κύπρου Ἀγίων καὶ Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Σεμνόνομος ὁ Μαχαρᾶς διὰ τὴν στρατιάν τῶν Ἀγίων τῆς ἴδιατέρας αὐτοῦ πατρίδος γράφει εἰς τὸ Χρονικόν του: «χρήσι αὐτῇ νὰ φησιμίσωμεν τὴν ἁγία νῆσον, καὶ ὅσον τὴν φοιμίσω δὲν ἔχω πεῖν ὡς πεῖτα». Μαχαρᾶς δὲ πράγματι εἶναι ὁ κατάλογος τῶν Ἀγίων, οὔτες, εἶτε γεννηθέντες ἐν Κύπρῳ εἴτε ἔξωθεν ἐλθόντες εἰς τὴν νῆσον, εὐπρέποισαν τῷ Θεῷ διὰ τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου τῶν ἢ ἐμαρτυρόσαν ὑπὸ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Η Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, λαμβανομένων ὡς ὄψιν τῆς ἐκτάσεως τῆς νῆσος καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων τῆς, δύναται νὰ ἀναγνωρίσῃ ὅτι στρατευθεῖσα προσεύχεται συγχρόνως πρὸς τὰς ἄλλας κατὰ τόπους Ἐκκλησίας μεγαλυτέρας στρατιάν Ἀγίων καὶ Μαρτύρων.

Πολλοί Ἀγίοι τῆς Κύπρου παραμένοντο ἁγίοις, σοφομόνους μερικών πληροφοριών περί αὐτῶν, ἢ, εἰς τινὰς περιπτώσεις, τῶν Ἀσκητηρίων αὐτῶν, ἢ τοῖς ὁποῖοι καὶ λείψανα αὐτῶν φυλάσσονται καὶ ἔμοιαν ὑπὸ τῶν λαοῦ. Δὲν εἶναι, ὅμως, ὅλοι ἄνευ, τῶν ὁποίων γνωρίζομεν τὰ ὀνόματα καὶ τὴν δράσιν. Μερικοὶ

* Ἀθήναι 1968.
1. Ἡ λέξεις Ἀσπελία παρέχεται παθητικό ἐκ τοῦ ἀθροιστικοῦ καὶ τῆς αἰώνας ἀξέπληθος ὁποῖος ἢ ὁποῖος, ἀντισυντονισμός πρὸς τὴν ἀρκετήν ἐξεύθενον, ὁμονοῦ ἀξιολόγων. Ὁδείς, μεταφορικάς, Ἀσπελία σημαίνει τὴν κατάσχοιν ἢ τὴν πλασίαν.
τουτών διέπρεψαν καὶ ὡς συγγραφεῖς, ὡς ὁ Ἐπιφάνιος, ὁ Ἰωάννης ὁ Ἑλείμων, ὁ Κυριάκος Πάρου, ὁ Φίλιππος Καρπασίας, ὁ Λεόντιος Νεατόλεως, ὁ Θεόδωρος Πάφου, ὁ Νεόφυτος ὁ Ἐγκλειστός κ.ἄ. Ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς, ἀποκαλέσας τὴν Κύπρου ἀγάνια νῆσον, ἐξιδιολογήσας τὴν τοιαύτην προσονυμίαν συντάξας πρῶτος αὐτὸς κατάλογον Κυπρίων Ἀγίων, δυνάμενος οὕτω νὰ ἀληθῆ πατὴρ τῆς Κυπριακῆς Ἀγιολογίας.

Ὡ Κύπρος, δεχθείσα ἐκ τῶν πρῶτον τῶν Χριστιανισμόν, τῆς 45 μ.Χ., διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἰδιαίτερος τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὅτις ἦτο Κύπριος τὴν καταγωγὴν καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀπηλλάτισεν ἐντὸς μυκροῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς εἰδωλολατρείας, δυνάμεθα δὲ νὰ οἴπομεν ὅτι ἐκ τῶν Ἐλληνικῶν χωρῶν πρῶτη ἡ Κύπρος ἐξεχριστιανισθή πλήρως. Ἡδη κατὰ τὸν 4ον αἰώνα ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία θαύματα καλῶς ὁργανωμένη ἐν Κύπρῳ, ἐξουσία δεσποτικῶν ἐπισκόπων. Τὸν πλῆρη ἐχριστιανισμὸν τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν πρῶτων χριστιανικῶν αἰῶνῶν μαρτυρεῖ καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἁγίων κυπριακῶν ναῶν καθ’ ἄπασαν τὴν νῆσον. Παρὰ τὴν ἐλλεύσιν συστηματικῆς ἀρχαιολογικῆς ἐρευνήσεως ἐχθον μέχρι σήμερον ἀνασκαφή ἡ ἐσπεριματική ἐπεξεργασίαν βασιλική, χρονολογούμενα ἀπὸ τὸν 4ου-6ου αἰώνος.

Πλῆθος Ἀγίων προβάλλει ἡ Κύπρος καὶ ἀγία νῆσος διὰ τούτο ἀπεκλήθη. Ἀλλὰ καὶ πλῆθος ναῶν καὶ μνηστηρίων παρουσιάζει, μαρτυρούντων τὴν βαθείαν εὐσέβειαν τῶν κατοικῶν τῆς. Ὑπέρ τὰς πέντε χιλιάδας ύπολογίζονται οἱ ναοὶ τῆς Κύπρου, παλαιοὶ καὶ νεότεροι, ἐκ τῶν ὁποίων πεντακόσιοι περίπου διασώζουν βυζαντινὰς τοιχογραφίας, ἐνεκτὸς τῶν υπάρχον ἣ πολὺ πλούσια ὁμοιοτήτων ἐπειδή διὰ τὴν Κυπριακὴν Ἀγιολογίαν.3 Εἰς τὴν χρονικὴ τῆς νῆσος βλέπομεν ναούς ἐπέχοντας ἀλλήλους ὅλην μόνον μέτρα, ὡς εἰς τὸ χορὸν Γαλάτας Σολέας, ὅπου εἰς ἔκτασιν μικροτέραν τοῦ ἑνὸς τετραγωνικοῦ χιλιομέτρου σφίγξονται ὅκτω ναοὶ, χρονολογούμενοι ἀπὸ τῶν ἁγίων τοῦ Ἰδου αἰώνος. Εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἀμμοστόπουλο ἐλέγετο ὅτι ὑπήρχον 365 ναοὶ, ἄφιερωμένοι εἰς τοὺς καθ’ ἑκάσταν ἡμέραν ἐφορτιζόμενοι Ἀγίους σήμερον σφίγξονται περὶ τοὺς εἴκοσι. Μέγας ἐπότις εἶναι καὶ ὁ ἀρχιμός τῶν ἐν Κύπρῳ Μονῶν, τινὲς τῶν ὁποίων χρονολογοῦνται ἀπὸ τοῦ 4ου αἰῶνος, ὡς ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγ. Νικολάου Ἀκρωτηρίου, ἡ Μονὴ Σταυροφούσκου, ἡ Μονὴ τῶν Ἡροῖων κ.ἄ. Ὑπερβαίνει τὰς διακοσίας ὁ ἀρχιμός τῶν κατὰ καιροὺς ἀκμαίας Μονῶν. Ὁ μοναχικὸς βίος ἦμαξε μεγάλως ἐν Κύπρῳ, ἰδιαίτερος κατὰ τὸν 11ον

καὶ 12ον αἰῶνα, ὅτε ἰδρύθησαν αἱ καὶ σήμερον ἀνθρώποι Μοναί, ὡς ἡ Μονὴ Κύπρου, ἡ Μονὴ Μαχαιρᾶς, ἡ Μονὴ Ἀγ. Νεοφύτου κ.ἄ. Παραλλήλως πρὸς τὸν μοναχικὸν βίον ἤκμασαν ἐν Κύπρῳ καὶ ὁ ἀναχωρητισμός. Πλείστα Ἀσκητήρια οὐχίζονται σήμερον εἰς ἀποχωρητικοὺς περιοχὰς τῶν ὀρέων τῆς νήσου, μερικὰ τούτων μὲ διάκοσιον καὶ ἐπιγραφάς τοῦ 8ου καὶ 9ου αἰῶνος. Εἰς τὰς Μονὰς καὶ τὰ Ἀσκητήρια ταῦτα διέλαμψαν πλεῖστοι τῶν Κυπριών Ἁγίων.

Ἡ Κύπρος ἤτο ἐπίσης, ὡς πλημμυροφούμεθα ἐκ τοῦ βίου τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ Ἐξ Ιουδαίων καὶ τοῦ βίου τοῦ Ἁγ. Πέτρου Ἀθράσεως, ἀπό τόπος προσκυνήματος, διότι εὐφρόσυνο ἐν αὐτῇ τά λείψανα πολλῶν Ἁγίων, ὡς τοῦ Ἁσ. Βαρνάβα, τοῦ Ἁγ. Λαζάρου, τοῦ Ἁγ. Ἐπιφανίου, τοῦ Ἁγ. Θεόπαντος καὶ ἄλλων Ἁγίων. Ἀγάφα τῶν Αραβικῶν ἐπιδρομῶν κατὰ τής νήσου λείψανα πολλῶν Κυπρίων Ἁγίων μετεφέρθησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐζεῖθεν μεγάλα τούτον ἄλλαχον, ὡς τὸ λείψανον τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος εἰς Κέρκυραν.

Διάφοροι ἔρευνηται ἡσοχλήθησαν μὲ τήν Κυπριακήν Ἀγιολογίαν. 5 Εἰς τῶν μεγαλυτέρων νεωτέρων ἀγιολόγων, ὁ Hippolyte Delehaye, ἡσοχλήθη μὲ τοὺς Ἀγίους τῆς Κύπρου καὶ ἐκθέσεις σχετικὰ μελέτη καὶ τίτλου “Saints de Chypre” εἰς τὸ περιοδικὸν “Analecta Bollandiana”, τόμο. XXXVI, Bruxelles, 1907. Ἡ μελέτη αὐτὴ εἶναι λίγα ἀξιόλογοι, καίτοι, λόγῳ ἀγνοίας τῆς Βυζαντινῆς τέχνης τῆς Κύπρου, τῶν τοποθεμίων τῆς νήσου καὶ τῶν παράδοσεων τοῦ λαοῦ, παρουσιάζει ἀνεκτά κενά.

Τινὲς τῶν Κυπρίων Ἁγίων περιλαμβάνονται εἰς τὸ Ἐνακείμενον τῆς Κωνσταντινούπολεως. Πολλῶν Κυπρίων Ἁγίων ὁ βίος ἐκδημοσεύθη εἰς τὰ Acta Sanctorum

6. Σήμαντισιν ἴδθησαν εἰς τὰς περὶ τήν Κυπριακὴν Ἀγιολογίαν ἐρεύνας ἠδοὺσιν ὁ Ἀγιος καθηγητὴς Χαράλαμπος Παπαδάκαννος, ὅτις εἰς τὴν ὑπ’ αὐτῶ οἰκονομών καὶ ἐκ τῶν ἀγγελατῶν Ἰστορίας τῆς Ορθόδοξου 'Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τοῦ Ἰάκωμος, πενθελότης τοῦ ὁπό τοῦ Hackett καταρτισθέντα κατάλογον Κυπριών Ἁγίων (Πρβλ. John Hackett-Χ. Παπαδάκαννος, Ἰστορία τῆς Ορθόδοξως Έκκλησίας τῆς Κύπρου, τόμ. 8, Πειραιάς 1927). Ἀξιόλογος ἐπίσης διὰ τὴν Κυπριακὴν Ἀγιολογίαν ἔχει Ἑρμοῦν ἄκηκτη μία πλείστη τὴν Κύπρου καθηγητή τοῦ Ἱσμαήλ Μητροπολίτου τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἱσμαήλ Μητροπολίτου τῆς Συρίας. Μελέτας ἡ καλή Ἀκολουθίαν Κυπρίων Ἁγίων μετὰ ἐνδοχώρης ἐκδημοσεύσαν οἱ Κ. Σάρας, πρ. Λεοντοπόλεως Σκύρονος Εὐστρατιάδης, Λ. Πειρίδης, Χ. Παπαδάκαννος, Ν. Κυριακής, Λ. Φλάτσος, Κ. Σπυρίδων, Ν. Κλερίδης, Γ. Παπαχαρλόμπου, Π. Κυριάκης, Λ. Ἰντίανος, Κ. Χατζηράλτης, Α. Παπαθεοφόρου, Ι. Τσικνόπουλος, Α. Μπιάδης, Κ. Κύρικος, Κύριους Βαρνάβας, Ιωάννης Άγιορείτης κ.ἄ.
Η Κύπρος ἀνέδειξεν Ἁγίους οὕτω μόνον κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴν καὶ μυστικὴν περιόδον ἄλλα καὶ εἰς νεωτέρους χρόνους. Οὕτω κατὰ τὴν περίοδον τῆς Φραγκοκρατίας ἐν Κύπρῳ (1191-1571) ἔχομεν τοὺς δεσμευμένους Μάρτυρας τῆς Μονῆς Καντάρας, οἵτινες ὑπεραποκαλύψαμεν τὴν ὀρθοδόξαν πίστιν ὕπεστησαν τῷ 1231 μαρτυρικῷ θανάτῳ, ὡς καὶ τὸν Ὄσιον Θεοφάνην, Ἐπίσκοπον Σωλήνας, ἀκμάσαντα περὶ τὰ μέσα τοῦ 16ου αἰῶνος. Κατὰ τὴν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας (1571-1878) ἔχομεν τοὺς νεωμάρτυρας Γεώργιον καὶ Πολύδωρον, ὑποστάντας μαρτυρικοῦ θανάτου, διὸτι δὲν ὑπέκυψαν εἰς τὸν ἐκβιασμὸν ὅπως ἀπαρνηθῆκα τὸν Χριστιανισμὸν καὶ προσέλθουσαν εἰς τὸν Ἰσλαμισμὸν, ὡς καὶ τὸν περὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ἐν ὅσιότητι βίου τελευτησάντα Μητροπολίτην Πάφου Πανάρετον.

Οὕτω καθ ἀπασα τὴν μεταχριστιανικὴν αὐτῆς ἱστορίαν ἡ Κύπρος ἀνέδειξεν Ἁγίους, οἵτινες ἤγγισαν τὸν «ἀγώνα τοῦ καλὸν» καὶ ἐλάμπουσαν τὴν κατὰ Κύρον Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου. Ἀπαρνηθοῦσαν κατοικόρους τοὺς Κυπρίους Ἁγίους, τὸν ὅποιον κατάλογον συνετάξαμεν εἰς διαφόρων πηγῶν;

7. Ἐν τοῖς προβλημάσις τῆς Κυπριακῆς Ἁγιολογίας εἶναι τὸ τῶν λεγομένων Ἀλαμάνων Ἁγίων. Τέσσαρες Ἁγίοι τῆς Κύπρου, ὁ Ἅγιος Κενδέας, ὁ Ἁγίας Θεράπων, ὁ Ἅγιας Λεβέντιος καὶ ὁ Ἅγιας Ἄναστασίας, ἀναφέρονται εἰς τὰ συναξάρια τῶν μὲ τὸ ἐπίθετον Ἀλαμάνος. Λαβόντος εἰς τοῦτον ἁρματήριον ὁ Κ. Σάββας ἐδημοσίευσεν μελετὴν ὑπὸ τοῦ τίτλου Vies des Saints Allemandes de l’ Église de Chypre, εἰς τὸ περιοδικὸν “Archives de l’ Orient Latin”, τόμ. II (1883), σ. 405-426. Εἰς τὴν ὡς ἄνω μελετὴν, ἔναν ἤθελον μοιράσετε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων Θεράπων, Ἅγιας Λεβέντιος, Ἅγιας Κενδέας, Ἅγιας Κονσταντίνας καὶ Ἅγιας Αναστασίας, ἵππους ἀναφέρονται ὑπὸ τοῦ Λεοντίου Μαχαρᾶς ὡς ἐκ Παλαιστίνης κατεφώτισες εἰς τὴν Κύπρον, ἤχου Ἀλαμάνων. Ἡ ἀπόφυσις αὕτη τοῦ Κ. Σάββα ἄγνωστον ἔσται εἰσάγαγῃ, διὸ ἐστὶ ἀρκετὴ εἰς τοὺς ἱστορικοὺς πηγάδες." Ο Λεόντιος Μαχαρᾶς, ἀναφημονεύεται εἰς τὸ Χρονικὸν τοῦ τοῦ ἰδίως ἀνὸ Ἁγίους, δὲν ἀναφέρεται τούτοις Ἀλαμάνων, ἀλλ’ ἀναφέρεται εἰς αὐτοὺς ὡς ἐλθόντις μετ’ ἄλλων (ἀνεφερόμενοι εἰς τριακοσίων) ἐκ Παλαιστίνης εἰς Κύπρον λόγῳ διογμῶν ὑπὸ τῶν Ἀράβων. Τα συναξάρια, εἰς τὰ ὅποια γίνεται μνεία τῶν Ἀλαμάνων ἡ τῆς Ἁλαμανίας, εἶναι λίγα μεταγένεστερα, χρονολογούμενα εἰς τὸν 18ον καὶ τὰς ἄρχας τοῦ 19ου αἰῶνος.
1. Ἀββασάιοι. Εἰς βραχύ συναξάριον τῆς Ἀκολουθίας του φέρεται ὡς εἰς τὸν τριακοσίων Ἀλαμάνων Άγιον. Οὕτος ἠκούσας εἰς Καλαμάτας, παρὰ τὸ χωρίον Φτεροκούδι τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἀγωνιζόμενον ἀσχημονίας βίον ἐπελεύσατο εἰς βαθὺ γῆς. Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἠγαάζον πρὸς τιμὴν του ναοῦ, ἐνθα ἐναπέθαναν καὶ τὸ λείψανον του. Ἀγιοποιεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.8

2. Ἀγάσιας. Οὕτως μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Λεοντίου Μαχαρᾶ εἰς τὸ Χρονικὸν του ὡς εἰς τῶν τριακοσίων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ ἐδούνων εἰς Κύπρον καὶ ἀσχημάντων εἰς διαφόρως περιοχὰς τῆς νήσου. Κατὰ τὸν Μαχαρᾶν, ἠκούσας οὕτως παρὰ τὸ χωρίον Ἀρόδας τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἀγιοποιεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

3. Ἀθανάσιος Ἀναγνώστης, μάρτυρις. Οὕτως κατὰ τοὺς ἑπὶ Μαξιμιανοῦ διαγμοῦς, ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν, ὑπέστη μαρτυρίων θάνατον εἰς τὴν Σαλαμίνα τῆς Κύπρου, τιμθείς τὴν κεφαλήν. Μνημονεύεται μετὰ βραχέος ὑπομνήματος εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῆς 23ην Ἰουνίου μετὰ τῶν σύν αὐτῶ μαρτυριῶν Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου καὶ Δημητριανοῦ διακόνου.9

4. Ἀθανάσιος Πενταχοινίτης. Μνεῖαν τοῦτον ποιεῖται ὁ Μαχαρᾶς εἰς τὸ Χρονικὸν του: «...ὁ ἄγιος Ἀθανάσιος ὁ Πενταχοινίτης, ἀπὸ τὸ Πεντάσχονον, καὶ βρύει ἀιματα». (Ἡ Πεντάσχονον κείται εἰς ἔρεισι νοτίως τοῦ χωρίου Ἅγιος Θεόδωρος τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας). Ὁ Ἅγιος οὕτως εἰκονίζεται εἰς τοιχογραφίας πλείστον ναὸν τῆς Κύπρου ὡς διάκονος. Ἀγιοποιεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

5. Ἀθανάσιος Χύτρων. Ὁ Μαχαρᾶς ἀναφέρει τοῦτον ὡς Ἐπίσκοπον Χύτρων (περιοχῆς Κυβρίσας τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας). Ὁς ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ οὕτως καὶ ὑπὸ τοῦ συγγραφέως τοῦ βιοῦ τοῦ Ἅγιος Δημητριανοῦ ὁ Ἀθανάσιος Χύτρων θεωρεῖται διάδοχος τοῦ Ἅγιος Πάππου: «...ἐν ἓν πρὸ πολλῶν ἄλλων Πάππος τε καὶ Ἀθανάσιος οἱ τῷ τῆς φύσεως συνδέομαι ὡς τῷ τοῦ πνεύματος συνδεόμενοι, καὶ μεγάλων αὐτοῦ γεγονότων κατὰ διαδοχῆν τὴν καθέδραν ἐδέξαντο».10 Εἷς ἀποδεχθομένως ὡς ἀρχιτῆ τῆς πληροφορίας ἐκ τοῦ βιοῦ τοῦ Ἅγιος Πάππος ἐξεισε τὸν 4ον αἰῶνα, τότε καὶ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος δέχοντα ἑαυτῷ ἑαυτῷ ἐπίσκοπος Χύτρων κατὰ τὸν 1ον αἰῶνα.
6. Ἀκάκιος ὁ Ἰσαάκιος Ἐπίσκοπος Σίτης. Ἀπλῇ μνεία τούτου γίνεται εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν 21ην Σεπτεμβρίου: «Ἰσαάκιον Ἐπίσκοπο Σίτης τῆς Κύπρου». Εἰς ἄλλα χειρόγραφα ἀναγράφεται κατὰ τὴν αὐτήν ἡμερομηνίαν: «Ἀκάκιον Ἐπίσκοπο Σίτης τῆς Κύπρου».

7. Ἀλέξανδρος. Μνημονεύεται ύπο τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τρισκοσίων ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸ χωρίον Ἀξάμου τῆς ἑπαρχίας Πάφου. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξάριστων.

8. Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. Οὗτος μετέσχε καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787).

9. Ἀλέξανδρος μάρτυς. Μνεία τούτου γίνεται εἰς τὸ Martyrologium Hieronymianum κατὰ τὴν 9ην Φεβρουαρίου καὶ εἰς τὴν Διάταξιν τοῦ Καρδίναλίου Eudes de Châteauroux, διὰ τῆς ὅποιας καθώριζε τοὺς Κυπρίους Ἀγίους ἔφρευς τὸν ἐν Κύπρον καθισμόν τους ἐπὶ Φραγκοκρατίας Λατινική Ἐκκλησία. Κατὰ τὸν Κύπριον χρονογράφον του 18ου αἰώνος Ἀρχιμανδρίτην Κυπριανόν ἐμαρτύρησεν τὸν Συνέχια τῆς Κύπρου.

10. Ἀλέξιος. Μνημονεύεται ύπο τοῦ Μαχαρᾶ ως Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, συναρθρώμενη δὲ μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξάριστων.

11. Ἀμφιδίκος. Καταρθυμένης μεταξύ τῶν Κυπρίων Ἀγίων, καίτοι νοθεία μνεία τούτου γίνεται εἰς τὰ συναξάρια εἰς ύπο τῶν Κυπρίων χρονογράφων. Δύο χωρίαν ἐν Κύπρῳ φέρουσι τὸ ὅνομα τοῦ Ἁγ. Ἀμφιδίκοιον καὶ πανεκ: εἰς ὀφειλομένοι εἰς αὐτούς.

12. Ἀμνών. Μνεία τούτου γίνεται εἰς τὸ Martyrologium Hieronymianum κατὰ τὴν 9ην Φεβρουαρίου καὶ εἰς τὴν Διάταξιν τοῦ Καρδίναλίου Eudes de Châteauroux. Φέρεται ως συμμαρτυρήσας μετὰ τοῦ προαναφερθέντος Ἀλέξανδρου (ἀρ. 9), τοῦ ὅποιου ἦτο μαθητής.

13. Ἀναστάσιος. Μνημονεύεται ύπο τοῦ Μαχαρᾶ μεταξύ τῶν ἐκ Παλαιστίνης ἐλθόντων εἰς Κύπρον τρισκοσίων: «ὑπάγεται εἰς τὴν Περιστεράν τῆς Μεσαρίας ὁ ἄγιος Ἀναστάσιος ὁ θαυματουργός...». Εἰς τὸ περιλαμβάνομεν ἐν τῇ Ἀκρωτηρίᾳ τοῦ σύντομου συναξάριον φέρεται ἀσκήσας ἐπὶ Αὐτοκράτορος Ἀλε-
ξίου τοῦ Κομηνηνοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου. Εἰς τὸ χωρίον Πειροτερώνα τῆς ἑπαρχίας Ἀμισσώντος ὑπάρχει σήμερον Μονή καὶ ναός ἀγιερωμένος εἰς τὸν Ἀγ. Ἀναστάσιον, εἰς παρακείμενον δὲ πρὸς τὸν ναὸν μανιγελείον δεικνύεται ὁ τάφος τοῦ Ἀγίου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστὶ ἡμέρα τῆς 17ης Σεπτεμβρίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

14. Ἀνδρόνικος. Μοναδική μνεία τοῦτος γίνεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ. Καίτοι μεγάλως τιμᾶται οὗτος ἐν Κύπρῳ, δύο δὲ χωρία καὶ τριάκοντα πέντε τουλάχιστον ναοί εἶναι ἀγιερωμένοι εἰς αὐτὸν, δὲν εἶναι ἐν τούτοις ἀπίθανον νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν Ἀγ. Ἀνδρόνικον, σύζυγον τῆς Ἀγ. Ἀθανασίας.

15. Ἀρηών Ἐπίσκοπος. Οὗτος μνημονεύεται, ἄνευ ὑπομνήματος, εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῆς 7ην Φεβρουαρίου: «τοῦ ὅσιον πατρὸς ἤμων Ἀρηώνος ἐπισκόπου Κύπρου».

16. Ἀργά. Δὲν εἶναι γνωστὸν τὸ ὄνομα εἰς τοὺς Κυπριών χρονογράφους καὶ συναξαριστούς. Διασώζεται δὲν εἰς τὸ χωρίον Μηλικούρι τῆς ἑπαρχίας Λευκωσίας ἡ ρετομομένης ναοῦ ἐπὶ ὀνόματι τῆς Ἀγίας Ἀργάς ἢ Ἄργας. Σήμερον ὡς τοπονύμιον μάλλον εἶναι γνωστὴ ἡ Ἀγία Ἀργά.

17. Ἀριστοτής ἢ Ἀρίστας. Οὗτος μνημονεύεται εἰς τὰς Πράξεις τοῦ Ἀπ. Βασιλείας ἢς ἱερόδουλος εἰς Κορμυσακίτην (τὸ σημερινὸν χωρίον Κορμυσάκι μὲ τῆς ἑπαρχίας Λευκωσίας). Ὁ Ἀριστότης πιστεύουσα εἰς Χριστὸν ἐγένετο πιστὸς ἀκόλουθος τοῦ Ἀπ. Βασιλείας. Ὁ Κύπριος χρονογράφος Κυπριανὸς ταυτίζει τούτου πρὸς τὸν πρεσβύτερον Ἀρίστατον, τὸν ὅπως ἦ εκκλησιαστικός ἱστορικὸς Εὐσέβιος ἀναφερθεί ως ἕνα τῶν πρεσβυτέρων, παρ᾽ ἃν ἤτιτισε τὰς παραδόσεις αὐτοῦ ὁ Παπάς. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

18. Ἀριστοτέρους Ἀπόστολος. Καταλέγεται μεταξὺ τῶν ὁ Ἀποστόλων. Κατὰ τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἢτο ἀδελφὸς τοῦ Ἀπ. Βασιλείας. Χειροτονήθηκε ὑπὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου εἰς Ἐπίσκοπον, ἀπεστάλη ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς Βρετανίαν, ἐνδὲ εἰργάσθη διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ Χριστιανοῦ. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστὶ τῆς 15ην Μαρτίου. Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου συνεορτάζεται μετὰ τῶν Ἀποστόλων Στάχνου, Ἀπέλλου, Ἀμπλίου, Ὀδριανοῦ καὶ Ναρκίσου.

19. Ἀριστοκλειανὸς Ἐπίσκοπος. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπριών χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστούς. Μεγίστης τὸν εἶναι εἰς τὰς Πράξεις τοῦ Ἀπ. Βασιλείας. Κατ᾽ αὐτοῖς, τὴν ἐπομενὴν τῆς ἀναχώρησες ἐκ τῆς πόλεως Κορού, ὁ Ἀπ. Βαρνάβας ἐφέδυνε μετὰ τῶν μαθητῶν του εἰς κόμην «ἐνθά Ἀριστοκλειανὸς κατέμενεν» οὗτος λεπτὸς ὃν ἐκκαθαρίσθη ἐν Ἀντιοχεία, ὃν καὶ ἐορράγωσαν Παύλος καὶ Βαρνάβας εἰς Ἐπίσκοπον, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὴν κόμην αὐτοῦ ἐν Κύπρῳ διὰ τὸ
πολλούς Ἐλλήνας ὑπάρχειν ἐκεῖ».  

20. Ἀριστοκλῆς Προσβύτερος. Κατὰ τὸ Ἐυαναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως οὗτος κατήγετο ἐκ τῆς πόλεως Ταμισοῦ, νῦν χωρίου Πολιτικοῦ, τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ διωγμοῦ ὑπὸ Μαξάμανου ἦκουσε φωνήν ἐξ οὕρανος προτερπούσαν αὐτὸν ὅπως μεταβῇ εἰς Σαλαμίνα. Ἀφοῦ ἐτύληκε εἰς Λάρδαν (τὴν σημειωμὴν Λευκωσίαν) συνήντησεν εἰς τὸν ἐκεῖ ναὸν τοῦ Ἀ. Βαρνάβα τὸν διάξονον Δημητριανὸν καὶ τὸν ἀναγνώστην Ἀθανάσιον, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνακοίνωσε τὴν πρόθεσιν τοῦ νὰ μεταβῇ εἰς Σαλαμίνα καὶ νὰ ὁμολογήσῃ τὸν Χριστόν. Μεταβάς εἰς Σαλαμίνα καὶ ὁμολογήσῃς ἐνώπιον τοῦ ἠγεμόνος τὸν Χριστὸν ὑπέστη μαρτυρίμοις θάνατον, ἀποτιμήθης τὴν κεφαλῆν. Ἡ μνήμη αὐτοῦ συνεφτάζεται μετὰ τῶν συμμετριτηρησάντων αὐτῷ Δημητριανὸν διακόνου καὶ Ἀθανασίῳ ἀναγνώστου τῆς 23ης Ἰουνίου.

21. Ἀρίστων Ἐπίσκοπος. Ἡτο Ἐπίσκοπος ἐν Κύπρῳ, συλληφθεὶς κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν διωγμῶν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. Κατὰ τὸ Ἐυαναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἔλευθερωθεὶς τῶν δεσμῶν, συνέχασε τὸν βίον τοῦ μάρτυρος Φιλονείδου.

22. Ἀρίστων Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης. Ὁ Ἀγ. Νεόφυτος εἰς τὸ ἁγιώματα τοῦ ἐν ἁγίωσ πατρὸς ἡμῶν Ἀρσαθίου ἐπισκόπου πόλεως Ἀρσινόης λέγει περὶ Ἀρίστωνος «Ἀρίστων ὁ περιβότος κατὰ δαμόνων ἀριστεύς». Ἡτο Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης (τῆς πόλεως Χρυσοχοῦ τῆς ἐπαρχίας Πάφου). Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

23. Ἁρκάδως Ἀρχιεπίσκοπος. Οὗτος μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ, καταργηθεῖται δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ὁ Πριγ. τοῦ 7ον αἰῶνα, ποιμάνας θεοφιλῆς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Σαλαμίνος (προτευοῦσας τότε τῆς Κύπρου) μεταξύ 626-642. Ἡ μνήμη αὐτοῦ εἰστάται εἰς τὴν 29ην Ἀγιογούστον. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

24. Ἁρκάδως Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης. Μνημονεύεται ὡς ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ, περιεισοδέας ὅμως πλημμφορίας περὶ αὐτοῦ ἔχουσι εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Ἀγ. Νεόφυτου ἐγκαύματος καὶ εἰς τὰ διάματα τοῦ ἐν ἁγίωσ πατρὸς ἡμῶν Ἀρσαθίου ἐπισκόπου πόλεως Ἀρσινόης. Κατὰ τὰς εἰς τὸ ἐγκαύμα τοῦ πλημμφορίας, ὁ Ἀρκάδως κατήγετο ἐν κώμῃ Μελάνδρας τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἐστάλη, πιθανῶς πρὸς συμ-

---

πλήρωσαν τής μορφώσεως του, υπό τῶν εὐσεβῶν γονέων του εἰς Κωνσταντινουπόλειν. Ἐπανελθὼν εἰς Κύπρον ἐξελέγη, μετὰ τοῦ θάνατον του Νίκωνος, Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης, ἅπεκτης δὲ φήμην διὰ τῶν ἀσκητικῶν αὐτοῦ βίων, τὴν ἄρετὴν καὶ τὰ θαυμάτα του.

25. Ἀρχάδιος Τιμιοθύωντος. Οὗτος μημονεύεται, ἀνευ ὑπομνήματος, εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 7ην Μαρτίου: «Ἀρχάδιος καὶ Νέστορος ἑπισκόποι Τιμιοθύωντος τῆς Κύπρου». Εἰς τὸν Λαυρεωτικὸν Κώδικα I, 70 ἀναφέρεται, ὡς οἱ Ἀρχάδιος καὶ Νέστορος εὐφοροὶ τὴν Κύπρον κατείδηκαν, πολλοὺς δὲ κόσμους κατέβαλον διὰ τὴν ἐξάλειψιν τῆς εἰδωλολατρείας καὶ πολλὰ θαύματα ἐπετελέσαν καὶ ὡς ἐξεδήμησαν πρὸς Κύριον «ἐν αὐτοῖς τοῖς πόνοις καὶ ἔξοριας καὶ θλίψεων ἀνιχνεύσεως».

26. Ἀρτέμιος. Ἀναφέρεται μόνον ὑπὸ τοῦ χρονοχράφου Κυπριανοῦ, δότης θεωρεῖ τούτου ὡς ἕνα τῶν ἐξωθεν ἔλθοντων καὶ ἀσκησάντων ἐν Κύπρῳ τριαχοσίων Ἁγίων.

27. Ἀυγώνα ἢ Ἀγώνα. ὁ Etienne de Lusignan εἰς τὸ ἔργον του “Raccolta di cinque discorsi intitolati, Corone...” ἀναφέρει, ὡς εἰς τι ἐλληνικὸν συναξάριον ἀνέφερεν “Ancona vergine”. Εἰς τοὺς παλαιοὺς χρονογράφους εἶναι ἄγνωστος. Παρὰ τῷ χωρίον, ὅμως, Μανδριά τῆς ἐπαρχίας Πάφου ὑπάρχει τοποθεσία ἀποθεμάτων ἐφετέρων ὀνομαζόμενη Ἁγία Ἀυγώνα.

28. Ἀντεντιός. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξάριστος. Οὗτος, ἀκοὺ το Étienne de Lusignan τοῦ περιλαμβανόμενον συναξάριον, ἢτο Ἀλαμάνος στρατιωτικός, δότης ἐλθὼν εἰς Κύπρον ἐμόνασεν εἰς σπήλαιον μεταξὺ τῶν χωρίων Κόμης Κεπήρ καὶ Ἐπιπαράκτης. Μετά τοῦ θάνατον του κατοικοῖ ἐν τοῦ δύο χωρίων ἀνέβασαν ταυτοχόνως τὸ λείψανον του Ἁγίου καὶ ἐφιλονείζοντας τοῦ πόσιν χωρίον θὰ φυλάττῃ τοῦτο. Τελικῶς, τὸ λείψανον μετεφέρθη ἐφ’ ἀμάξῃς εἰς Κόμην Κεπῆρ, ὅπου ἐκτίθη πρὸς την τιμὴν του ναοῦ. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 28ην Σεπτεμβρίου.

29. Ἀνέξβιος Ἐπίσκοπος Σόλων. Οὗτος μημονεύεται μετά βραχέος ὑπομνήματος εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 17ην Φεβρουαρίου. Κατηγετώ ἐν Ῥώμῃ, ὅποθεν ἀνεχώρησε κρηφύς διὰ τὰ ἀφορμήγα γάμον, τοῦ ὅποιον ἤθελον οἱ γονεῖς του. Ἀρκαδίωνος εἰς Κύπρον συνήτριψεν εἰς Λίμην (τὸ σημεροῦς χωρίον Λιμήντης), δυτικά τῆς πόλεως Σόλων, τὸν ἀνενίον τοῦ Ἄπ. Βαρνάβα Μάρκου. Κατηχηθεῖς καὶ βαπτισθεῖς ὑπὸ τοῦ Μάρκου ἑκατοστονήθη ἀκολουθός ὑπ’ αὐτοῦ Ἐπίσκοπος Σόλων. Ὁ Ἀνέξβιος εὐράσθη μετὰ τόπων καὶ κατώρθωσε νὰ ἑκχιοπιστικός τοῦ Σόλων. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, «πὸ τὴν ἱεροσυνή τη-
μήσος ἐπὶ ἔτει ἐπετίμητον πλέον ἢ ἐλαττών, κατὰ τὸν εἰς τὸν οἴκῳ Παρίσιν Graecus 1452, fol. 153-159, περιλαμβανόμενον βίον του. 14 Εἰς τὸ χωρίον Ἀστρομε-ρίτης τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας ὑπάρχει ναὸς ἐπὶ ὀνόματι τοῦ Ἁγ. Αὐξεῖενοῦ. 30. Αὐξεῖενοῦ Β΄ Ἐπίσκοπος Σάλων. Ἀγνοοτος εἰς τοὺς Κύπριους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Πληροφορίας περί αὐτοῦ ἔχουμεν ἐκ τοῦ βίου τοῦ ὡς ἀγνὸς μνημειοθέντος Ἁγ. Αὐξεῖενοῦ, τοῦ ὅποιον ὑπήρξε βαθιτής καὶ διάδοχος. Κατηγο-το ἐκ τοῦ χωρίου Σαλακταμίου καὶ διεχρίθη ἐπὶ ἀγιότητα βίου. 31. Ἀὐξεῖενοῦ. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρά μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης ἐλθόντων τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸ χωρίον Ἀχερόν ὁμοί μετὰ τῶν Ἡλιοφώτων, Παμφύδιου, Παμμεγίστου καὶ Παφνουτίου. Συνοπτικῶς οὖν κα- λοῦνται Ἀγιοι Ἡλιοφώτων καὶ ἑστατόντας τὴν Ἡμέραν οἱ ἐς τὸ ὄμοιον χω- ρίον, ἐνθα καὶ ὁ ναὸς αὐτῶν, ὡς ἐπικοινονιοῦνε μετὰ σπηλαίου, τὸ ὅποιον θεο- ρεῖται ὡς ὁ τάφος τῶν Ἁγίων. Ἀγνοοτεῖ ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν. 32. Βαλλάντης. Θεωρεῖται ὡς εἰς τῶν ἑσσοθεν ἐλθόντων καὶ ἀσκησάντων ἐν Κύπρῳ τριακοσίων Αγίων. Κατὰ τὸν χρονογράφον Κυπριανοῦ, οὖν ἡσαχεις παρὰ τὸ χωρίον Πέρα τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἀγνοοτεῖ ὑπὸ τῶν συναξαρισ- τῶν. 33. Βαρδαία. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρά μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τρια- κοσίων καὶ ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸ χωρίον Ἀρδοδας τῆς ἐπαρχίας Πάφου, ἐνώ ὑπὸ τοῦ Κυπριανοῦ ἀναφέρεται ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸ χωρίον Πέρα τῆς ἐπαρχίας Λευ- κωσίας. Ἀγνοοτεῖ ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν. 34. Βαρνάβας Ἀπόστολος. Ὁ Ἁπ. Βαρνάβας ἦτο Κύπρος τὴν καταγωγήν, ἐλ- ληνιστής Ἰουδαίος καὶ εἰς τῶν Ο΄, διαμένων εἰς Ἰερουσαλήμ. Συνοδεύων τὸν Ἁπ. Παύλου κατὰ τὴν πρώτην ἀποστολήν αὐτοῦ περιοδεῖαν, ἐκήρυξε μετ’ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς Ἀντιοχείαν, Κύπρον, Λύστρα, Δέρβην καὶ Ἰκώνιον τῆς Μ. Ἀσίας. Ἀποχωροθεῖ τοῦ Παύλου κατὰ τὴν δευτέραν περιοδείαν αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς Κύ- προν μετὰ τοῦ ἁνεμοῦ τοῦ Μάρχου καὶ εἰργάσθη διὰ τὴν ἐξάπλωσιν καὶ ἐδραίω- σιν τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τὴν νῆον. Ὑπέστη μαρτυρίαν θάνατον ἐν τῇ ἱδαιμό- ρα τοῦ πατρίδος, τῇ Σαλαμῖνι τῆς Κύπρου, λιθοβοληθείς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων. Τὸ σῶμα αὐτοῦ ἑτάρη εἰς τὸ κοιμητήριον τῆς Σαλαμίνος. Περὶ τὸ 478 ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀνθέμιος ἀνέφες τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου ἐχον ἐπὶ τοῦ στήθους χειρόγραφον τὸ κατὰ Ματθαίον Εὐαγγέλιον. Ὅ Ἀνθέμιος ἐδώρησε τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὸν αὐτοχράτορα Ζήνωνα, ὁ δὲ σῶμα κατέθεσεν εἰς ναὸν πρὸς τοῦτο ἀνεγερθέντα παρὰ τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου. Τιμήματα τοῦ ναοῦ καὶ ὁ τάφος ὁφέλονται ἐνομιμοτειμένα εἰς τὸ βυζαντινὸν καθολικόν τῆς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα.

35. Βαρνάβας Ἀρχιεπίσκοπος. Οὗτος μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, καταρθυμέται δὲ μεταξὺ τῶν Ἅγιων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

36. Βαρνάβας Β’ Ἀρχιεπίσκοπος. Ὅ Μαχαρᾶς ἀναφέρει καὶ ἔτερον Βαρνάβαν ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, ὡς συναξαριστεῖται ἐπίπεδος μεταξὺ τῶν Ἅγιων τῆς Κύπρου. Μνεῖαι Βαρνάβα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου γίνεται εἰς τὸν βιον τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Λεοντίου: «Βίος τοῦ ὅσιου πατρὸς ἤμων Λεοντίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, συγγραφεῖς παρὰ Θεοδοσίου μοναχοῦ Κονσταντινοπολίτου, ἐν Μαχαρίῳ Χρυσοκεφάλῳ... Ἀγοι Πανηγυρικοὶ...», ἐν Κοσμοπόλει (=Βίννη), (ἀνευ χρονολογίας), νελ. 420-421. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

37. Βαρνάβας Β’ Ἐπίσκοπος Λεσπήθου. Μνεῖαι τούτου γίνεται εἰς τὸν βιον τοῦ ὅσιον ἀναφερόμενος Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Λεοντίου.

38. Βαρνάβας μοναχὸς. Οὗτος ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων ἐλλήνων εἰς Κύπρον καὶ τιμᾶται μετὰ τοῦ Ἅγ. Παλαίωνος εἰς τὸ χωρίον Περιστερών τῆς Ἑπαρχίας Λευκωσίας. Κατὰ τὸ εἰς τὴν Ἀκολούθιαν τοῦ περιλαμβανομένου συναξάμονον «ὑπήρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ, ἐν τῆς χώρας τῶν Κασπαδῶν ὁμώμονοι καὶ εἰς εὐγενῶν γονέων τυχόντες, ἐστρατεύθησαν δὲ τὸ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ καὶ κάλος τὴν τῆς στρατείας ὑπηρεσίαν διήρκεσαν». Ἀλλὰ «τὴν στρατείαν ἀποθήκηκαν καὶ τὸν μονήριον βιον ἀναλαβόντες νηστείας καὶ ἀγρυπνίας τὰ ἐαυτῶν σώματα κατέτρυχον... καὶ οὔτω πλείον ἔτεων ὑπομείναντες τὰ ἐαυτῶν πνεύματι τὸ Θεό παρέδοκαν...».  

15. Ἐκ τοῦτον τοὺς γεγονότας ὁ αὐτοκράτωρ Ζήνων ἐπεξεύρησε τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ ἑωρησάτο εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου αὐτοκρατορική προνόμια, ἣν νὰ χατη σχήματος ἀντὶ τῆς συνήθους ποιμαντικῆς ράβδου, νὰ φέρῃ πορφυρίου μανδίαν καὶ νὰ ὑπογράφῃ διὰ συναξαρίστων.

16. Γ. Α. Συκοπηρῆ, Κυπριακὴ Ἀρχιογραφία Β’, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. Β’ (1924), σ. 235-236 καὶ Χαρ. Παπαδοπούλου, Ἀκολούθια τῶν δοῦλων Βαρνάβα καὶ Παλαιώνος, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. Β’ (1938), σ. 81-104.
39. Βαρνάβας μοναχός. Μνείαν τούτου ποιεῖται ὁ Μαχαράς: «εἰς τὴν Βάσαν ὁ ἄγιος Βαρνάβας μοναχός». Εἰς τὸ χωρίον Βάσαν Κοιλανίου τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ ἐσφίγξετο μέχρι τοῦ 1897 ναὸς ἐπὶ ὄνοματι τοῦ ὁσίου Βαρνάβα. Εἰς τὴν χαιρόγιαφον ἀκολουθία τοῦ δὲν περιέχεται συναξάριστον καὶ οὔτω οὐδὲν περὶ τοῦ βίου αὐτοῦ γνωρίζομεν. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 11ην Ἰουνίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

40. Βαρνάβας μοναχός. Ἀγνωστος οἰς τοῖς Κυπρίσισι χρονογράφως καὶ τοῖς συναξαριστῶν. Ὁ τοῦ ἡτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρα, οὕτως ὑπέστησαν μαρτυρικὸν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τῇ 19ην Μαΐου, ἡμέραν τοῦ μαρτυριοῦ του.

41. Βασίλειος Ἀρχεπισκόπος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὃς Ἀρχεπισκόπος Κύπρου, καταρθίμενον δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

42. Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ταμιαοῦ. Μνείαν τούτου ποιεῖται ὁ Μαχαρᾶς: «εἰς τὴν Ταμιαοῦ, εἰς τὰ Πέρα, ὁ Ἀγιος Βασίλειος Ἐπίσκοπος». Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

43. Βερενίκη. Μνεία αὐτῆς γίνεται ἐν τῷ βίῳ τοῦ Ἀγ. Ἐπιφανίου. Ἡτο ἀνάδοχος τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ἀγ. Ἐπιφανίου Καλλιτρῆρου, τῆς ὁποίας ἀνέλαβε καὶ τὴν περαιτέρω φροντίδα. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

44. Βικηνᾶς. Ἀγνωστος εἰς τοῖς Κυπρίσισι χρονογράφως καὶ τοῖς συναξαριστῶν. Εἰς τὸ χωρίον, οἷς Ἄναγκα τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ ὑπάρχει ναός ἀφιερωμένος εἰς τοὺς Ἀγίους Βικηνᾶν καὶ Νόμινα, οὕτως συνεργάζονται τὴν 11ην Δεκεμβρίου. Ἀμφότεροι εἰκονιζοῦσαι ὡς μοναχοὶ ἐπὶ φορητῆς εἰκόνος τοῦ 17ου αἰῶνος. ὁ Ἀγ. Βικηνᾶς εἰκονιζείται καὶ ἡ τοιχογραφία πλεῖστον ναῶν τῆς Κύπρου ἡδη ἀπὸ τοῦ 14ου αἰῶνος, ὡς εἰς τοὺς ναοὺς Ἀγ. Δημητριανοῦ Ἰδελίου (1313), Σταυροῦ Ἀγιασμάτι (1466), Ἀγ. Σωζομένου Γαλάτας (1514), Ἀγ. Ἀνδρονίκου Καλαπανορώτη 16ου αἰῶνος κ.α.

45. Γελάσιος Ἐπίσκοπος Σαλαμίνος. Οὕτως παραστήτι τῆς εἰς τὴν Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῷ Σύνοδῳ τῷ 325 μετά τοῦ Ἀγ. Σπυρίδωνος καὶ τοῦ Ἀγ. Κυριακοῦ Πάπου. Ἔν τῷ βίῳ τοῦ Ἀγ. Ἐπιφανίου φέρεται διωχθεῖν διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίσταν μετά τοῦ Ἐπισκόπου Κύπρου Πάπου.

46. Γεννάδιος Κωνσταντινούπολεως. Ἀνήλθεν εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον τῇ 458 καὶ ἐποίμανεν ἀποστολισμός εἵ ἀρχηγὸς τὸ ποιμάνον του. «Μὴ θέλων», κατὰ τὴν ἀρίτημα τοῦ Ἀγ. Νεοφύτου, «νὰ ἀποθάνῃ ἐν πόλει ἐν ἡ ἐβασίλευεν αἰ- ρετικός βασιλεὺς, παρθήνη τὸν θρόνον» (ἐπὶ Ἀναστασίου Α'). Μετὰ τὴν παρα-
τηρῶν τοῦ ἀπῆλθεν εἰς Ἡρωσόλυμα μετά τινος μοναχοῦ Νείλου καὶ ἐκεῖθεν εἰς Πάρον. Ἄνερχόμενος εἰς τὸ ὅρος, ὅπου τὸ Ἀσκητήριον τοῦ Ἁγ. Παρθένου τοῦ Μεγάλου, περιπλανήθη λόγῳ τῆς ἐπελθοῦσες νυκτὸς καὶ τῆς ἐνσωφρισθῆς καταγώγους καὶ ἀπέθανεν ἐκ τοῦ παγετοῦ. Μετὰ τὴν ἀνεύρεσαν καὶ ἀναγνώρισαν αὐτὸν ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Νείλου, ὁ Ἐπίσκοπος Πάρου μετὰ κλήρου καὶ πολλῶν λαοῦ μετέβησαν διὰ νὰ μεταφέρουν τὸν εἰς Πάρον πρὸς ταρῆν. Ὄταν ἡ πομπὴ ἔφθασεν εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἀργότερον ἐκτίθη ἡ λαὸς πρὸς τὴν τοῦ Ἁγίου, οἱ βασιλικοὶ ἐν τῷ φυλαττόν ἀπέθανον τοῦτο ἕνα ἀναπαυθίδιον, χωρὶς ὅμοιος καὶ νὰ δυνηθοῦν μετὰ ταῦτα νὰ ἀρχίσει τοῦτο ἐκείθεν. Πάντες τότε ἐπιτρέποντον, ὅτι ἐκεῖ ἠθελεν ὁ Ἁγίος νὰ ταρήν καὶ ἔκει ἔθαψαν αὐτὸν «καὶ γίνεται ὁ τάφος τοὺς πιστῶς προσούντων ἰαματοφόρος πηγή».

47. Γεννάδιος μοναχός. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ὅπως ἦτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, οὕτως ὑπέστησαν μαρτυρικῶν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστήθη καὶ τῆν 19ῃν Μαίου, ἤμεραν τοῦ μαρτυρίου του.

48. Γεράσιμος μοναχός. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ὅπως ἦτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, οὕτως ὑπέστησαν μαρτυρικῶν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστήθη καὶ τῆν 19ῃν Μαίου, ἤμεραν τοῦ μαρτυρίου του.

49. Γερμανὸς μοναχός. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ὅπως ἦτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, οὕτως ὑπέστησαν μαρτυρικῶν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστήθη καὶ τῆν 19ῃν Μαίου, ἤμεραν τοῦ μαρτυρίου του.

50. Γεώργιος Βασιλαθείσης. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Συγκαταλέγεται ύπὸ τινὸς μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου, θεοφύλους ός εἰς τῶν τριακοσίων τῶν ἐκ Παλαιστίνης ἔλθοντων εἰς τὴν νήσον.

51. Γεώργιος Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος. Ὅπως μετάχει καὶ ὑπέγραφε τὰ Προοιμία τῆς Ζ’ ἐν Νικαια Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 787.

52. Γεώργιος Ἐπιτηδεύτης. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ

---

17. «Νεοφύτου πρωμηθέτου, μοναχοῦ καὶ ἐγκαλεῖστου ἐγκώμιον κεφαλαίῳκες εἰς τὸν ἐν ἑκάτῳ πυρόν ἡμῶν Γεννάδιον Ἀγιοποιοτον Κωνσταντινουπόλεως καὶ περὶ τῆς αὐτοῦ ἐγκαθίζου ἐπιστολῆς καὶ διετὸ τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον σὺν ἀνεκομισθῆ πρὸς τὴν βασιλείουσαν πόλιν», εἰς Analecta Bollandiana, τόμ. XXVI (1907), σ. 221-228.
τούς συναξαριστάς. Συγκαταλέγεται ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου, θεορούμενος ὡς εἰς τῶν τριακοσίων τῶν ἐν Παλαιστίνῃς ἐθνότον εἰς τὴν νήσον.

53. Γεώργιος Ἡγούμενος, Ἀγνοοῦτος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Μνεία τούτου γίνεται εἰς τὸν κώδικα Coislin.402 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων. Ὁ κώδικς οὗτος περιέχει τὸ τυπικὸν τῆς ἐν Κύπρῳ Μονῆς Χρυσοστόμου, κτισθείσης τῷ 1091, ὡς ἐν αὐτῷ ἀναγράφεται. Εἰς τὸ ἐν λόγῳ τυπικὸν κατὰ τὴν 26ην Ἄπριλίου ἀναφέρονται τὰ ἔξης: Ἱστοῦν ὅτι κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν ἐπιτελοῦμεν τὰ μνημόσυνα τοῦ Ἀγίου Πατρὸς ἰμων καὶ καθηγητῶν ἡγουμένου Γεωργίου τοῦ κτίτορος τῆς ἐν Κύπρῳ ἁγίας μονῆς τοῦ Χρυσοστόμου».

54. Γεώργιος Μαχαιριμένος. Μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ: «καὶ ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Μαχαιριμένος εἰς τὸν Ἀχλίοντα, τοπικὸς θεαματουργός». (πιθανῶς ὁ Ἀχλίοντας εἶναι τὸ σημερινὸν χωρίον Ἄναλλοντας). Εἰς τὸν Πατιμακόν Κώδικα 266 σημειώνεται κατὰ τὴν 31ην Δεκεμβρίου: «μνήμη τοῦ ὅσιου Γεοργίου τοῦ Κυπρίου». Κατὰ πάσαν ὅμως πιθανότητα ἡ σημείωσις ἀφορᾷ εἰς τὸν Γεώργιον μοναχόν (ἀρ. 55) καὶ οὕτω εἰς τὸν Γεώργιον Μαχαιριμένον. Ἀγγείωται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

55. Γεώργιος μοναχός. Οὗτος ἦρμασε περὶ τὰ μέσα τοῦ 8ου αἰῶνος, ἤτοι δὲ θερμὸς ὑπέρμαχος τῶν εἰκόνων. Τὴν περὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων διδασκαλίαν τούς, καθὼς καὶ τινὰ συζητήσαν αὐτὸν μετὰ τινὸς εἰκονομίας, διέσωσεν ὁ μεθιστής τοῦ Θεόσεβος. Ὁ Γεώργιος ἀνεθεματίσθη ὑπὸ τῆς εἰκονομαχίας Συνόδου τοῦ 754 ὅμως μετὰ τοῦ Ἰουλίου Διαμακρινοῦ. Ἀμφοτέρους, ὅμως, ἀποκατέστησαν ἄργοτερον ἢ Ζ’ Ὅπωσιμην Σύνοδος.

56. Γεώργιος νεομάρτυς. Οὗτος, ἔχ Κύπρου καταγόμενος, μετέβη εἰς Πτολεμαίδα τῆς Παλαιστίνης πρὸς ἐργαίαν. Ἐκεῖ εὑρισκόμενος ἐπείσθη ὅπως ἀπασχολήθη τὸν Ἰσλαμομοίρη, μὴ δεχόμενος δὲ νὰ ἀπασχόληθη τὸν Χριστὸν ἐλλησσοῦσα καὶ ἀκολούθησε ἀπεκαταλίσθη τὴν 23ην Ἄπριλίου 1752.

20. Τὰ ὀστὰ τοῦ Ἀγ. Γεώργιος μετεφέρθησαν τὴν 13ην Ἄπριλίου 1967 ἐκ τῆς Ἀναρχας (Πτολεμαίδας), ἐνθα ἐμαρτύρηκε καὶ ἐτάφι, εἰς Κύπρον καὶ φυλάσσεται ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἀγ. Ίωάννου Λευκωσίας.
57. Γεωργίος Περαχωρίτης. Ἄγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Συγκαταραμένη συμμεταξύ τῶν Κυπριών Ἀγίων, ναός δὲ πρὸς τόμην τοῦ υπάρχει εἰς τὸ χωρίον Κακοπετρινὰς τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας, χρονολογούμενος ἀπό τοῦ 16ου αἰώνος.

58. Γεωργίος ο Σαλαμάνος ἢ Αλαμάνος. Ἅγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Θεωρεῖται ὡς εἰς τῶν ἐξωθέν ἐλθόντων καὶ ἀσκησάντων ἐν Κύπρῳ Ἄγιον. Παρὰ τὸ χωρίον Πεντάχωμον τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ υπάρχει ναός καὶ Μονὴ φέρουσα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.21

59. Γεωργίος Χοζεβίτης. Οὕτως κατήγγειλε ἐκ Κύπρου, μεταβάς δὲ εἰς προσκύνημα τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπεστάλη εἰς τὴν παρὰ τὸν Ἰωρδάνιον Μονὴν Χοζέβα. Διεκρίθη διὰ τὸν ἀσκητικὸν αὐτοῦ βίον, ἀναδειχθεὶς εἰς τὸν περιφροιτέρων Χοζεβίτων μοναχῶν. Ἀπέθανεν περί τὸ 625. Τὸν βίον αὐτοῦ ἔγραψεν ἐτέρος τῆς Χοζεβίτης μοναχὸς ὅνοματι Ἀντώνιος.22

60. Γρηγόριος Ἀρχιεπίσκοπος. Οὕτως μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κοινοταντινουπόλεως κατὰ τὴν 5ην Μαρτίου ἀναγράφεται: «τοῦ ὅσιον πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου Κοινοταντιας τῆς Κύπρου». Ο Le Quien (Orients Christianus I, 1049) ἐφαρμόζει ταυτίζει τοῦτον μὲ τὸν Ἐλέοντας Γ’ τοῦ Ἱσαύρου ἀσκόμασαντα Γρηγόριον μοναχὸν (τὸν ὅποιον ἀνοικτέον ἀνεφέρομεν) καὶ ὅνομαζε Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου.

61. Δαμιανός Ἀρχιεπίσκοπος. Οὕτως μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κοινοταντινουπόλεως μνημονεύεται κατὰ βραχέος ὑπομνήματος μετὰ τοῦ διάδοχου αὐτοῦ Σωφρονίου τῆς 8ην Δεκεμβρίου.23

21. Ἡ Μονὴ τοῦ Ἅγιου Γεωργίου τοῦ Ἀλαμάνου, ἀρχικῶς ἄνδρισσι, μετεβλήθη εἰς γυναικεῖον τῷ 1949, ἀρκετοί παρέμεινεν προηγούμενοι ἐπὶ μαχαίριν ἄνευ μοναχῶν.


62. Δημητριανός Ἑπίσκοπος. Μνείαν τούτον ποιεῖται ὁ Μαχαιράς εἰς τὸ Χρονικόν του: «εἰς τὴν Ταμαρίαν, εἰς τὸ Πέρα, ὁ ἄγιος Βασίλειος ἐπίσκοπος καὶ ὁ ἄγιος Δημητριανός ἐπίσκοπος». Εἰς τὸ χωρίον Πέρα τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας ὑπάρχει ἱεροπωμένος ναός ἐπὶ ὁμόμα τοῦ Ἀγ. Δημητριανοῦ. Ἀγνοείται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

63. Δημητριανός Ἑπίσκοπος Χύτρων. Τοῦτον ὁ βίος διεσώθη εἰς χειρόγραφον τῆς Μονῆς Ζινά, ἐκδόθη ὑπὸ τοῦ Η. Gregoire.24 Ὅτις ἐγεννήθη ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ αὐτοκράτορος Θεοφίλου (829-840) εἰς τὸ χωρίον Σικάν (ἡμερομηνίαν χιμερινοῦ) τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἐisodeῖαν ἡκατέρια ἐτῶν εἰσῆλθεν εἰς τὴν Μονήν τοῦ Ἀγ. Ἀντωνίου παρὰ τὴν πόλιν Χύτρου (τὴν σημερινὴν κωμόπολιν Κυθραιαν). Παρθένειν ἐν τῇ Μονῇ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἕτερη. Ὅτε ὁ Ἑπίσκοπος Χύτρων Εὐστάθιος ἐξειρώθησε τοῦτον πρεσβύτερον καὶ ὕδιοικον τῆς ἐπισκοπῆς Χύτρων. Ὅταν ὁ Εὐστάθιος ἐγένετο Ἀρχιεπίσκοπος, ἐχειριστόνησε τὸν Δημητριανὸν Ἑπίσκοπον Χύτρων. Διερύθη διὰ τὴν ἁγιασμὴν τοῦ βίου του καὶ τὴν ὑπέρ του ποιμνίου του μέριμναν. Ὅταν περὶ τὸ 912 οἱ Ἀραβεῖς ἐπέδραμον κατὰ τῆς Κύπρου δημιουργάσαντες αὐτὴν καὶ ἀπαγαγόντες πλῆθος αἰχμαλώτων εἰς Βεγγάτην, ὁ Δημητριανὸς, καίτοι γέρων, ἱρκουλὺθησε τὸ ποιμνίον του εἰς τὴν ἐξορίαν, μετὰ τὸν Χρονικὸν ἐπέτυχε, συνεπικουροῦμενος καὶ ὑπὸ τοῦ Πατριαρχοῦ Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου του Μυστικοῦ, ἐπιτροπεύοντος τὸν ἄνηλικον αὐτοκράτορα Κωνσταντίνον Ζ’ τῶν Πορφορογέννητων, τὴν ἀπελευθέρωσαν καὶ ἐπαναφέρθηκαν τῶν αἰχμαλώτων εἰς Κύπρον. Τιμᾶται μεγάλος ἐν Κύπρῳ καὶ τέσσαρες τούλαχιστον νοτίο εἶναι άψομαμενοὶ εἰς αὐτὸν. Εἰσανείξεται ἑπίσης εἰς τοὐχογραφίας διαφόρων ναῶν. Ἡ μνήμη του Ἀγ. Δημητριανοῦ ἑορτάζεται τὴν 6ν Νοεμβρίου.

64. Δημητριανὸς μάρτυς. Κατὰ τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως οὕτως ἦτο διάκονος εἰς τὸν ἐν Λευκωσίᾳ ναόν τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἐμαρτύρησε κατὰ τοὺς ἐπὶ Μαξιμιανοῦ διώγμοις εἰς τὴν Σαλαμίνα τῆς Κύπρου όμοιο μετὰ τοῦ πρεσβύτερον Ἀριστοκλῆους καὶ τοῦ ἀναγνώστου Ἀθανασίου, μετὰ τῶν ὁποίων συνεφωτάται τὴν 23ν Ἰουνίου.

65. Λίδυμος μάρτυς. Μνεία τούτου γίνεται εἰς τὸ χειρόγραφον Βέρνης τοῦ Ρωμαίου Μαρτυρολογίου κατὰ τὴν 20ν Φεβρουαρίου. Ἀναφέρεται ἑπίσης ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ.

66. Διομήδης μάρτυς. Οὕτως νυμφοτείνεται εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταν-

τινούπόλεως τὴν 28ην Ὡκτωβρίου. Ὅ τοῦ Μαχαρᾶ καὶ ὁ Ἄγ. Νεόρυτος ἀναφέρουν τὸν Διομήδην ὡς μαθητήν τοῦ Ἄγ. Τριφυλίου καὶ ἐπομένως, τοποθετοῦν τούτον εἰς τὸν 4ον αἰῶνα. Συγχρόνως ὁμοίως φέρουν αὐτὸν ἀποδιάγοντα κατὰ τὴν Ἀραβικήν ἐπιδομὴν καὶ συνεπώς, μετὰ τὰ μέσα του 7ου αἰῶνος. Ο Ἄγ. Νεό-
ρυτος ἔγραψε ἑγγύημον «εἰς τὸν ὅσον καὶ θαυματουργὸν πατέρα ἤμων Διομήδην τὸν νέον, τὸν ἐγνήνευσεν Ἀγαθομήδος Ἀγαθομήδος τηλαγῆς διαλάμπονται», ἐκδόθην ὑπὸ τοῦ Ἰπ. Δελεχάιος. 25

67. Δομέτιος Ἀρχιεπίσκοπος. Ὡπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ἀναφέρεται μεταξὺ τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, καταργοῦται δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοιεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

68. Εἰρήνη, θυγάτηρ Ἄγ. Συμφίδωνος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan 26 καὶ καταργοῦται μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Εἰς τὸν ναό τῆς Παναγίας εἰς τοποθεσίαν Ἀπίνου, παρὰ τὸ χωρίον Νισιθάρη τῆς ἐπαρ-
χῆς Λευκωσίας, ὑπάρχει τοιχογραφία αὐτῆς, ἀναγραμμένη εἰς τὸν 14ον αἰῶνα. Ἀγνοιεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

69. Εἰρήνικός ἡ Ἀγνακός. Οὔτος μηνιμιοῦεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήτης παρά τὸ χωρίον Ζώδιαν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας.

70. Ἐλπίδωρος ἡ Ἐπαφρόδιτος Ἀπόστολος. Εἰς τὸ συναξάμον τῆς Κωνστα-
νοπυλίας μημιμιοῦεται τὴν 30ην Ἰουνίου καὶ τὴν 8ην Δεκεμβρίου ὡς εἰς τὸν Ὀκτώβριον καὶ ὡς γενόμενος Ἕπισκοπος Ἀδριακῆς (παρὰ τὸ σημερίνον χωρίον Ἀκανθοῦ τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου), ἐνθα καὶ ὑπότιμη, κατὰ τὸν χρονογράφον Κυπριανῶν, μαρτυρικὸν γίνοντο, ὡς χάρις αὐτοῦ ἐφυλάσσετο εἰς τὸ χωρίον Νήσου τῆς ἐπαρ-
χίας Λευκωσίας. Εἰς τὸν κόσμον 53 τῶν Βλατέων ἀνογράφεται: «Οὔτος εἰς ὅν τῶν ἐφοδιακόνων, ἐπίσκοπος γέγονεν ἐν Κύπρῳ τῇ λεγομένῃ Ἀδριακῇ καὶ πολλοὺς ἔκειες τῇ εὐθείᾳ πίπτει προσαγαγόν καὶ τῷ Θεῷ οἰκειώσας, ἐν εἰρήνῃ πρὸς ὅν ἐ-
πόθει Χριστὸν μεθίσταται». 25

72. Ἕπαφροδίτος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ ὡς εἰς τῶν ἐξισθεν ἐλθόντων εἰς Κύπρον καὶ ὡς ἀσκήσεις παρὰ τὸ χωρὶον Ἀχερών τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ὑμνεῖ ἀρχαῖα Τῆς Ἡλιοφόρου, Αἰδώσουνίου, Παμμεγίστου καὶ Παρ-νουτίου. Τόν Κυπριανόν ἤκολοθρίσκον καὶ ἄλλοι ἀσκοληθῆνες περί τὴν Κυπριακήν Ἀγιολογίαν. Ὁ παλαιώτερος, ὅμως, τοῦ Κυπριανοῦ χρονογράφος Μα-χαρᾶς, ἄναγγάφιον τῶν εἰς Ἀχερῶν ἀσκήσεων, ἀντὶ Ἕπαφροδίτος ἀναφέρει Παμμεγίστος. Πιθανῶς πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοῦ προσώπου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναγωγιστῶν.

73. Ἕπαφροδίτος Ἔπισκοπος Ταμασοῦ. Οὕτως μετέχει καὶ ὑπέγραφε τὰ Πρακτικά τῆς Δ' ἐν Χαλκηδώνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῇ 451.

74. Ἐπίκτητος. Μνείαν τούτου πουέται ὁ Μαχαρᾶς: «Πρὸς τοῦ Κάζα Πωφάνη ὁ ἄγιος Πίκτητος». Εἰς τὴν περιοχὴν ἐνδέχεται ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος ὑπάρχει οἰ- μερον ὑμώνυμον χωρίον μετὰ ναοῦ ἀφερομένου εἰς αὐτόν. Ἡ μνήμη τοῦ Ἅγιος Ἐπί- κτητος ἐστήθηκε τῇ 12ην Ὀκτωβρίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναγωγιστῶν.

75. Ἐπαφάνιος ὁ Μέγας. Κατήγετο ἐκ Παλαιστίνης, ἐνωφίς δὲ προσθῆκε εἰς τὸν μοναχικόν βίον, ἐπισκεφθεὶς τὰ μεγάλα κέντρα τῆς Παλαιστίνης καὶ τῆς Λήγης τοῦ. Τῆς 367 ἐγένετο Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας τῆς Κύπρου, ἑργαζόμενος μετὰ ζήλου διὰ τὴν καταπολέμησιν τῶν αἰρέσεων. Ἀπέθανε τῇ 403. Ὕπηρζεν εἰς τῶν πολυγρα- φητῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφεῶν τοῦ 4ου αἰῶνος. 27 Δῶρο χωρία ἐν Κύπρῳ, εἰκοσίδου ναοὶ καὶ πλήθος τοπονομάτων φέρουσι τὸ ὅνομα τοῦ Ἅγιος Ἐπαφανίου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστήθηκε τῇ 12ην Μαΐου.

76. Ἐπαφάνιος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὶ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήσεις παρὰ τὸ χωρὶον Κυπραίαν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. «Πρὸς τὴν Κυπριακήν ὁ ἄγιος Ἐπαφάνιος· τὸ καμπήτηριν τοῦ εἶναι εἰς μοναξίαν, καὶ ὁ τόποι ἐρημώθησαν ἐπῆραν τὴν ἁγίαν τοῦ κάραν καὶ τὰ εἰκονίσματα καὶ ἐβαλάντας εἰς τὸ τούτον ὑπακοήσαμεν». Εἰς τὸν τόπον, ἐνδέχεται ὁ Ἱερασιάτης ναὸς αὐτοῦ.

77. Ἐπαφάνιος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὶ τῶν ἐκ Παλαιστίνης

27. Εἰς τὴν Κωνσταντίαν (παλαιὰν πρωτεύουσαν τῆς Κύπρου) ἀνεκδοτὴ γρό τινων ἐτῶν μεγάλων δυσταύρεσε βιολογία τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἰῶνος, εἰς τὸ δώο νότιον κλίτος τῆς όποιας ἀνευρέθη μαρτυρευτικός τάφος, ἀνήκουν προφανοὶ εἰς τὸν Ἅγιος Ἐπαφάνιον (Ἀ. Παπαγεωργίων, Ἡ Παλαιοχριστιανική καὶ Βυζαντινή τέχνη τῆς Κύπρου).
τριακοσίων και ώς ἀσκήσας παρά τὸ χωρίον Ἀξίλου τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Παρά τὴν Ἀξίλου ὑπάρχουν δύο τοποθεσίαι «Μούττη (χωρφή) τοῦ Ἀγίου 'Ἐπαρανίου» καὶ «Κάμπος τοῦ Ἀγίου Ἐπαρανίου». Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

78. Ἐπαράνιος Ἐπίσκοπος Σόλων. Μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Δ' ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 451.

79. Ἐρμογέννης. Μνημονεύεται ύπο τοῦ Κυπριανοῦ, ὡς μηνύμη αὐτοῦ ἐφοτάζεται τὴν δὴν Ὀστεβρίου. Ὁ τάφος αὐτοῦ δεινώνεται εἰς τὸν παρὰ τὴν ἀρχαίαν πόλιν τοῦ Κουρίου ναὸν τοῦ. Ἀκολουθία τοῦ Ἄγ. Ἐρμογέννης περιέχουσα ἐκπομπομένον συναξάριον ἐξεδόθη τῷ 1771 ἐν Βενετία «σπουδή μὲν καὶ διατήρησιν τοῦ πανερρατοῦ καὶ λογιστάτου Μητροπολίτου Κιτιαίων χωρίου Μακαρίου τοῦ Κυρίου, ἐπιτάσσει δὲ τοῦ λογιστάτου ἐν μοναχοῖς κυρίῳ Ἀθανασίῳ Καρύδῃ Κυρίῳ. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

80. Ἐρμόλαος. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστοὺς. Ὁ Ἀγ. Νεώφυτος ἀναφέρεται τοῦτον ὡς ἔναν τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων. Εἰς τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου μνημονεύεται Ἐρμόλαος Χωρείσκοπος τοῦ Κωνσταντίας τῆς Κύπρου Ὀλυμπίου, τῶν ὁποίων ὁ Le Quien θεωρεῖ Ἐπίσκοπον Καρπασιάς. Δὲν εἶναι βέβαιον, ἐὰν δυνατά τά ταύτισθ᾽ ὁμός μὲ τὸν ύπὸ τοῦ Ἀγ. Νεώφυτον μνημονεύομεν Ἐρμόλαον ὡς ἕνα τῶν Ἀναργύρων. Χωρίον τῆς Κύπρου ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κυρηνείας φέρεται τὸ ὄνομα Ἀγίως Ἐρμόλαος, ἐνθα ἐπίσης καὶ ὁμώνυμος ναὸς. Ἡ μηνύμη αὐτοῦ ἐφοτάζεται τὴν 26ην Ἰουλίου.

81. Εὐάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων. Οὗτος μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Δ' ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 431.

82. Εὐθύμιος Ἀρχιεπίσκοπος. Οὗτος ἀναφέρεται ύπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου καὶ καταρθείται μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ύπὸ τῶν συναξαριστῶν. Τοποθετεῖται εἰς τὰ τέλη τοῦ 9ου αἰώνος.

83. Εὐλάλιος Ἐπίσκοπος Λατίθου. Μνεῖαν τούτου ποιεῖται ὁ Μαχαρᾶς: «Εὐλάλιος τοῦ ἀγιοτάτου ἐπισκόπου Λατίθου». Τούτου σφίζεται ναὸς παρὰ τὴν Μονὴν Ἀγρίππα σειρῶ τῆς Δάμπουλλος (Ἀγρίππα Λατίθου) τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας. Ἡ μηνύμη αὐτοῦ ἐφοτάζεται τὴν 22αν Ὀκτωβρίου. Ἀγνοεῖται ύπὸ τῶν συναξαριστῶν.

84. Εὐφράσιος ἐν Εὐφράσιος. Ἀναφέρεται ύπὸ τοῦ Κυπριανοῦ μεταξὺ τῶν ἔσχηθὲν ἐλλήνων ύπὸ τὸ ὄνομα Φράση καὶ ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸν Λιθροδόταν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας.
85. Ἐυστάθιος Ὠπίσικοπος Ἀμαθοῦντος. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς. Τήν περὶ αὐτοῦ πληροφορίαν παρέχει ὁ Étienne de Lusignan, ὅστις ἀναφέρει τα ἔξης κατὰ μετάφρασιν ἐν τοῦ Ἰταλικῷ κειμένου: «Εὐστάθιος Ὠπίσικος Ἀμαθοῦντος, ἀνήρ δύκας, εὐσεβής καὶ ἁγιός, ἀνεπαύθης εἰς τὴν πόλιν ταύτην τῆς Ἀμαθοῦντος μὲ πολλὰ δαιμόνια. Ἡ ἔορτή του ἑορτάζεται καθ` ὅλην τὴν νήσον μετὰ ἀγρυπνίας.» 29 Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

86. Ἐυστάθιος Ὠπίσικοπος Σῶλον. Μετέσχε καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ` ἐν Νικαιᾷ Ὀἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 787.

87. Ἐυστάθιος Ὠπίσικοπος Χύτρων. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἕπισικοπος Χύτρων. Μνεία τοῦ Ἀγ. Ἐυσταθίου γίνεται καὶ εἰς τὸν βίον τοῦ Ἀγ. Δημητριανοῦ, ἐνάντια ναὸς ἐν τῷ χώρῳ τοῦ Ἐυστάθιος ἐγένετο ἀρχότερον Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

88. Ἑυτύχιος. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Παρὰ τὸ χωρίον Νήσου τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας σώζεται λαξευτὸς ναός ἔπος ὑπὸ τοῦ Ἐυτύχιου. Χρονολογίζεται από τοῦ 11ου αἰῶνος, με ὑπολείμματα τοιχογραφιῶν, ἐν τῷ ὑπόστερῳ και δεικνύεται σαρκοφάγος, θεωρομένη ὡς ὁ τάφος τοῦ Ἀγίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

89. Ἑυτύχιος. Πληροφορίας περὶ αὐτοῦ παρέχει ὁ Ἐρμαῖος ὁ Ἀθηναῖος εἰς τὴν ὑπ` αὐτοῦ ἐκδοθεῖσαν (1751) περίγραφη τῆς Μονῆς Κύκκου. Κατὰ τὴν διασωθήσαν ὑπὸ τοῦ Ἐρμαῖου παράδοσιν, ὁ Ἀγ. Ἑυτύχιος μετὰ τοῦ Ἀγ. Νικολάου Μύρου ἐλθόντας εἰς τὴν Κύπρον ἱδρυσαν ἐν Πάρῳ τῆς Μονῆς τῶν Ἰερέων, σφοιξάμενον μέχρι σήμερον. Βραδυτέρων ὁ Ἀγ. Νικολάος ἀπηλέθησαν εἰς Μύρα τῆς Ἀμυδας καὶ ἐγένετο Ἑπίσκοπος, ὁ δ` Ἑυτύχιος παρέμεινε μέχρι τῆς τελευταίας αὐτοῦ εἰς τὴν Μονήν. 30 Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

90. Ἑυτύχιος. Μνεία τοῦτοι γίνεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ καὶ παραδόθηκε ἐν τοῖς ἔξοδοι ἐλθόντων εἰς Κύπρον, ἀσκήσεις παρὰ τὸ χωρίον Λιθροῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Λευκωσίας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

28. Τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως Ἀμαθοῦντος εὑρίσκονται περὶ τὰ δέκα χιλιόμετρα ἀνατολικῶς τῆς Λεμεσοῦ. Ὁ Μητροπολίτης Κιτίου φέρει σήμερον καὶ τοῦ τίτλου τοῦ Ἱεροῦ Ἀμαθοῦντος.
29. Hip. Delehaye, ἔνθα ἔνθα, σ. 263.
91. Ευφημιανός. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιοτήνης τριακισίων καὶ ὡς ἄσκησις παρὰ τὸ χωρίον Λευκόνοικον τῆς ἐπαρχίας Αμμοχώστου. Ὑπὸ τῶν ταύτων ταύτιζεται οὕτως μετὰ τοῦ Ἀγ. Θεομικανοῦ, τοῦ ὁποίου ναὸς χρονολογούμενος ὑπὸ τοῦ 15ου αἰῶνος εὑρίσκεται παρὰ τὸ χωρίον Λύθη τῆς ἐπαρχίας Αμμοχώστου. Αἰγνείται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

92. Ζήνων Ἐπίσκοπος Κομψία. Οὕτως μετέχει καὶ ὑπέγραφε τὰ Πρακτικὰ τῆς Γ’ ἐν Ὑφεσίῳ Ὀλυμπομενής Συνόδου τῷ 431.

93. Ζήνων Ἐπίσκοπος Κυρηνείας. Ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ ἀναφέρεται: «Ζήνωνος τοῦ ἀγιοτάτου ἐπισκόπου Κυρηναίων». Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως γίνεται μνεία ἐνεκα ὑπομνήματος τῆς 12ης Ἰουνίου «τῶν ὁδίων Ζήνωνος καὶ Τριφύλλιου ἐπισκόπων». Ὁ Τριφύλλιος εἶναι ὁ γνωστὸς Ἐπίσκοπος Λευκωσίας τοῦ 4ου αἰῶνος, δὲν εἶναι, ὅμως, βέβαιον κατὰ πόσον ὁ μετ’ αὐτοῦ συνεισφέρον γοὰς τῶν Ζήνων δύναται νὰ ταυτισθῇ μὲ τὸν Ζήνωνα Κυρηνείας.

94. Ἡλίαφωτος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιοτήνης τριακισίων καὶ ὡς ἄσκησις παρὰ τὸ χωρίον Αχερόν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Συναξάριεται τῇ 13ῃ Ἔος τοῦ Ἐκκλησίαν Αικουθενίου, Παμφοδίτου καὶ Παμμυρίσιον ἐκ νησίων τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας, τὸ ὁποῖον ἑφε βῆκε τὸ ὅνομα Ἐγιοὶ Ἡλίαφωτοι, ἐνθά καὶ ὡμονύμους ναὸς. Ἀγανεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

95. Ἡρακλείδιος Ἐπίσκοπος Ἐφέσου. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συνάξαριοντας. Οὕτως, κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν ἱστορικὸν Σοζομονᾶν, ἦπερ Κύπριος, καταστάθη δὲ εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Ἐφέσου ὑπὸ τοῦ Ἀγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοορᾶμος. Ἡρακλείδιος Ἐπίσκοπος Ταμασίου. Οὕτως ὑπῆρξε μαθητὴς τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα. Κατὰ τὰς Πράξεις Βαρνάβα ἐχοροτονήθη ὑπ’ αὐτῶν Ἐπίσκοπος Ταμασίου, κατὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα ἀνέλαβε τὴν συνεχίαν τοῦ ἔργου τοῦ. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινούπολεως κατὰ τὴν 17ην Σεπτεμβρίου τάφησα συνεισφέρον γοὰς μετὰ τοῦ Ἀγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Ταμασίου. Τόσον εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινούπολεως δόσιν καὶ εἰς τὴν Ἑν Βενετία ἐκδηλοῦσαν κατὰ τὸ 1774 Ἀκολούθιαν αὐτοῦ φέρεται ὡς ὑποστάς μαρτυρικὸν

31. Ν. Κηλιδίη. Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκολούθιας τοῦ δαίμονος καὶ διδασκόντων πατριάρχην ἐνεργομενον τοῦ ἡλικίων Ἐφέσου τῆς Ἐκκλησίας Ἐπισκόπου τῆς Βασιλείας, τοῦ ΚΘ (1965), ο. 147-153.

θάνατον. 'Αλλ' εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ F. Halkin δημοσιευθὲντα βίον τοῦ Ἀγ. Ηρακλείδιον φέρεται ώς ἄσκησις καὶ, προβλέπον τὸ τέλος αὐτοῦ, ἐχειροτόνησε διάδοχον αὐτοῦ τὸν Μνάωνα, ἔδωσε τὰς τελευταίας νουθεσίας πρὸς τὸν μαθητάς του καὶ «ἀποσαφήμως πάντας παρέδωκε τὸ πνεύμα». Εἰς Ταμασόν υπάρχει Μονή ἐπὶ ὅνομα τοῦ Ἀγ. Ηρακλείδιον, ὁπότεν τοῦ Καθολικοῦ τῆς ὅποιας δευτεράδος ὁ τάφος αὐτοῦ. Ἡ Μονὴ αὐτῆ, ἀνδρὸς οὔσα, ἐγκατελείφθη ἐπὶ μικρὸν καὶ ἐπανασυνεπετήθη τῇ 1963 ὡς γυναικεία.33

97. Ἡράκλειδος Ἐπίσκοπος. Αναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐν Παλαιστίνῃς τριαζωσίων καὶ φέρεται ώς ἀσκήσις παρὰ τὸ χωρίον Κοφίνου τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας καὶ ὅτι οὗτος ἦτο Ἐπίσκοπος. Εἰς τὸ χωρίον Κοφίνου σύγχροναι ἑρείπια ναοῦ ἀφερεμένου εἰς τὸν Ἀγ. Ηράκλειδον. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

98. Ἡσαίας Ἀρχιεπίσκοπος. Αναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, καταργιζόμενος ἀπὸ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

99. Ἡσαίας μοναχὸς. Οὗτος ἦσασιος περὶ τὰ τέλη τοῦ 11ου αἰώνος καὶ ἐγένετο ἱδρυτής τῆς Μονῆς Κύρου, ἀφερεμένης εἰς τὴν Θεοτόκον. Οὗτος, κατὰ τὴν παράδοσιν, μεταβὰς εἰς Κονσταντινούπολιν ἐμπέπεσε βασιλευτικὴς ἑγγεγέρτης τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α' τοῦ Κοιμητοῦ, ὅτες καὶ παρέδωκεν αὐτὸ εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καὶ τὰ οἰκονομικὰ μέσα διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς Μονῆς. Ἡ εἰκόνα αὐτῆ, φερομένη ώς μία τῶν ὑπὸ τοῦ Ἁρ. Λουκᾶς Σεβαστάρχησιών τιμῶν εἰκόνων τῆς Θεομήτορος, φυλάττεται ἐν τῇ Μονῇ Κύρου.

100. Θέλας. Μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ καὶ φέρεται ώς ἀσκήσις παρὰ τὸ χωρίον Λιθροδόνταν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

101. Θεμισταγόρας Ἐπίσκοπος Σόλων. Μνεία τούτου γίνεται εἰς τὸν βιον τοῦ Ἀγ. Αὐξανῆα Α', τοῦ ὅποιον ἦτο ἀδελφός. Οὗτος μετὰ τοῦ θάνατον Αὐξανῆα Β' ἐγένετο Ἐπίσκοπος Σόλων. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστὰς.

102. Θεμυστινός. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συνα-

33. Ὁ βίος αὐτοῦ διευθύνθη εἰς χειρόγραφο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων καὶ ἐξεδόθη προσφάτως ὑπὸ τοῦ βολλανδοτητοῦ μοναχοῦ F. Halkin, ἐν Analecta Bollandiana, τόμ. 82, Bruxelles 1964, σ. 139-169.
ξαριστάς. Παρά το χωρίον Λύσην της ἐπαρχίας Λευκωσίας ὑπάρχει ναός κυριακώ-
μένος διά τοιχογραφιών, χρωματουργίας ὑπό τοῦ 15ου αιώνος, ὅπως, κατὰ τὴν
ἐν τῇ ἀψίδα τοῦ βιβλίου κτιτωρικῆ ἐπιγραφήν, εἶναι ἀφειρεμένος εἰς τὸν Ἀγ. Θεομιναίον.

103. Θεόγνιστος μοναχός. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυτρώους χρονογράφους καὶ
tοὺς συναξαριστάς. Οὕτως ἦν εἰς τὸν δεκατρίῳ μοναχὸς τῆς Μονῆς Καντάρας, οὗτος ὑπέστησεν μαρτυρικὸν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ὑστάτεται τῇ
19ῃν Μαΐου, ἠμέραν τοῦ μαρτυρίου του.

104. Θεοδόσιος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρίν ναοῦ Παλαιοτήτος
τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκηταῖς παρὰ τὴν κωμόπολιν Μόρφου τῆς ἐπαρχίας Λευκω-
σίας. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

105. Θεοδώτιος Ἐπίσκοπος Ἀμαθάντος. Μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτι-
κὰ τῆς Δ' ἐν Χαλκιδῶν Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 451.

106. Θεόδωτος Ἐπίσκοπος Κυκηνέας. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνοταντινο-
πόλεως μνημονεύεται τῇ 19ῃν Ἰανουαρίου (ἡμέραν τῆς συλλήψεως καὶ ψυλλήψεις
αὐτοῦ) καὶ τῇ 2αν Μαρτίου (ἡμέραν τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἔκ τῶν ψυ-
λακέων). Ἐπὶ Σαβίνου ἠγεμόνος τῆς Κύπρου συνελήφθη κατὰ τοὺς ἔπι Λυκανίων
dιογχοῦς καὶ, ἀροῦ ὑπέστη φρικτὰ βασανιστήρια, ἐνεκλείσθη εἰς τὰς ψυλλακές, ἀ-
φεθείς ἀλεθέρως μετὰ τὸ ύπὸ τοῦ Μ. Κωνοταντινοῦ ἐκδοθὲν διάταγμα τῶν Μεδι-
δάνων. Ἀπέθανε δύο ἐπὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν του. Ἀκολουθεῖ τῷ Ἀγ.
Θεοδότου μετὰ συναξάριον διευκόλυθε εἰς διαφόρους χώρους.34

107. Θεόδωρος ὁ Σαλός. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνοταντινοπόλεως μνημο-
νεύεται τῇ 3ῃν Δεκεμβρίου. Ἡτο ἀσκητής, ἀγνωστοῦ ἐποχῆς, ὅπου διὰ τὴν ἄκραν
cαίτω ἄσκησιν ἠμέρθη νὰ προλέγη τὰ μέλλοντα. Μερικός πολλὰς ὑποχρόνι-
μενος, διό καὶ σαλός ἀπεκλήθη, ἤλεγχε σφοδρῶς τοὺς ἀπαράντοντας παραγωγῶν
cαίτως εἰς μέτανοιαν. Κατὰ τὸ συναξάριον του, τὸν βίον ἑν ὁδιότητι διανύσας
ἐκουμήθη ἐν εἰρήνῃ, τὸ δὲ λείψαμα αὐτοῦ πολλὰς ἱδαιμονία τῆς γονάτος.

108. Θεόδωρος Ἀ’ Ἀρχιεπίσκοπος. Οὕτως ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρίν ὡς
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, καταριζομένη δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνω-
στος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

34 Ἀκολουθεῖ τῷ Ἀγ. Θεοδότου ἐπιμελείεισθαι εἰς Παρισιανῶν κωδικῶν ὁ πρ. Λευσσοπόλεως
Σωφρόνιος Ἐνδημιαμάδος ἐν τῷ περιοδικῷ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας», περ.
Β', τόμ. Δ' (1932), σ. 5-14. Ἡδὲ καὶ Τοῦ αὐτοῦ, Ἀγιολόγον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σ. 177.
109. Θεόδωρος Β’ Αρχιεπίσκοπος. Υπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ ἀναφέρεται καὶ ἑτέρος Θεόδωρος ὡς Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὡσὶς καταρτίζεται ἐπίσης μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνωστοί εἰς τοὺς συναξαριστάς.

110. Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Κητίου. Μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Ζ’ ἐν Νικαιᾷ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 787.

111. Θεόδωρος Ταμασσός. Ἀγνωστοί εἰς τοὺς Κυπρίους χρονοχρόνους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ὡσὶς, κατὰ τὸ εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ περιεχόμενον βραχὺ συναξάμονον, ἔσχασεν εἰς Ταμασσόν, ἐνθὰ καὶ νὰ δὲριερομένους εἰς αὐτὸν ἀνηχέρθη. Μέχρι τέλους τοῦ παρελθόντος αἰῶνος ἐδοξέζετο πᾶλαις νὰς αὐτοῦ εἰς τὸ χωρίον Πολιτικόν (Ἀρχαιὸν Ταμασσόν) τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας, ἀντικατοπτάθη, ὡς, ὑπὸ νεωτέρου ναῦτη, ἀναφερομένου καὶ τοῦτο εἰς τὸν Ἁγ. Θεόδωρον. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐφωτάεται τὴν 4ην Ὀκτωβρίου.35

112. Θεόκτιστος μοναχὸς. Ἀγνωστοί εἰς τοὺς Κυπρίους χρονοχρόνους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ὡσὶς ἤτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, ὃταν ὑπέστησαν μαρτυρικὸν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐφωτάεται τὴν 19ην Μαΐου, ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου του.

113. Θεόστομος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοντός. Ὡσὶς μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Β’ ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 381.

114. Θεόστρατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας. Μνεία τοῦτον γίνεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan ὡς Ἐπισκόπου Καρπασίας. ὇πος τὸν χρονοχρόνον Κυπριανοῦ φέρεται ὡς σύγχρονος τοῦ Ἁγ. Ἡρωδίου (Ἑρωδίου, συνεργαζόμενος μετὰ τοῦ Ἁγ. Φίλιππος τῆς 4ην Ἰανουαρίου. Ἀγνωστοί εἰς τοὺς συναξαριστάς.

115. Θεοσέβιος Ἀριστοκρίτης. Ἀγνωστοί εἰς τοὺς Κυπρίους χρονοχρόνους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Πληροφορίας περὶ τοῦτον ἀρνώμεθα ἐκ τοῦ πρὸς αὐτὸν ἑγκαταμένου τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλειστοῦ. Κατήγετο εἰς Ἀριστονήσας καὶ ἦτο ἀδελφὸς τοῦ Ἁγ. Αρχαδίου, Ἐπισκόπου Ἀριστονήσας.36

116. Θεοφάνης Αρχιεπίσκοπος. Ἀγνωστοί εἰς τοὺς Κυπρίους χρονοχρόνους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ἐν τῷ Ἱεροσολυμιτικῷ Κώδικα 1096 (12ου καὶ 13ου

35. Ν. Κήρηδος, Ἀνέκδοτος Ἀκολουθία τοῦ Ἁγ. Θεόδωρου ἐν τῷ χωρίῳ Πολιτικῷ τῆς Κύπρου, ἐν Κυπριακῇ Σπουδῇ, τόμ. Γ’ (1939), s. 31-50.
36. «Νεοφύτου πρεσβυτέρου, μοναχοῦ καὶ ἐγκλειστοῦ ἑγκαταμένου εἰς τὸν βίον καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὡς καὶ θεοφόρου πατρὸς ἤμων Θεοσεβίου τοῦ Ἀριστονήσα».
αἰῶνος) ἀναγράφεται κατὰ τὴν 12ην Μαΐου: «τοῦ ἐν ἀγίως πατρός ἤμων Θεοφάν- νους Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου».37

117. Θεοφάνης Ἐπίσκοπος Σολέας. Μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan καὶ τοῦ χρονογράφου Κυριακοῦ. Οὕτως ἦτο μοναχὸς ἐκ Λευκωσίας, ἐ- κλειγεὶς ἀργότερον Ἐπίσκοπος Σολέας (Λευκωσία)ς. Παρατηθεὶς τοῦ θρόνου ἀπε- σύρθη ἐπὶ τὴν Μονήν τοῦ Μέσα Ποταμοῦ, ἔνθα ἔζησεν ἄσκησις βιῶν, ἀποθανὼν περὶ τὸ 1550. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

118. Θεοφύλακτος Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος. Μνεία αὐτοῦ γίνεται εἰς τὸν ὑπὸ Θεοδοσίου μοναχοῦ Κωνσταντινοπολίτων βιῶν τοῦ Πατριάρχου Ἰεροσολύμων Λεντίου.

119. Θεράπων Ἀλαμάνος. Εἰς τὸ συναξάρισμον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ, ἐκδοθείσης ἐν Βενετία τῷ 1801, οὕτως φέρεται «ἐπίσκοπος Ἀλαμανίας». Ἐκδιδοχθεὶς «ἐν τῆς τῶν Ἀλαμάνων χώρας», διότι ὑπεστήριζε τὴν τιμητικὴν προσκύνησιν τῶν εἰκόνων, μετέβη εἰς Ἰεροσολύμα καὶ ἔκειθεν εἰς Κύπρον, ἔνθα κατέστη Ἐπίσκοπος «ἐκκλη- σίας μᾶς τῆς κατὰ Κύπρον κειμένης, ἦτο καὶ τῷ αὐγιαλῷ προσεπέλαζε». Κατὰ τι- να Ἀραβικήν ἐπιδρομὴν ἔσφεγγε ἐν τῷ ναῷ, καθ’ ὅν χρόνον ἔτελε θεῖαν λειτουρ- γίαν.38 Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἔστηται τὴν 14ην Ὀκτωβρίου. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συνα- 
ξαριστάς.

120. Θεράπων Ἰερομάρτυς. Εἰς τὸ συναξάρισμον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνη- 
μονεύεται τὴν 26ην Μαΐου. Ὁ βίος τούτου δεσοῦθε εἰς διαφόρους κώδικας, ἐδημο-
σεωθῆ δε εἰς τὰ Ἄκα Σαντορόμ τι καὶ ὑπὸ τοῦ L. Deubner.39 Οὕτως ἦτο ὑπὸ Ἐπίσκοπος 
μᾶς παραλόγου πόλεως ἐν Κύπρῳ, τῆς ὅποιας τὸ ὅνομα δὲν ἀναφέρεται. Ἀγνωστος 
ἐπίσης ὁ χρόνος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου του. Τὸ λείψανυ τοῦ μετεξιμαθῆ 
εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κατὰ τὸν χρόνον τῆς λόγω τῶν Ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν 
μετοχείας τῶν Κυρίων εἰς Ἐλλήσποντον (690-691) καὶ κατεσθῆ εἰς ναὸν «πλη- 
ρίαν τῆς Ἐλείας». Ἑσφίξεν ἐν Κύπρῳ φέρει τὸ ὅνομα τοῦ Ἀγίου Θεράποντος.

37. Σωφρόνιον Ἐναστατιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, Ἀγιολόγου τῶν Ὁρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, σ. 199.
38. Ἀκολουθία τοῦ ἄγιον ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ τεοματουργοῦ, ἐκδοθείσα σπουδῇ 
te καὶ φιλοτιμίᾳ δαπάνη τοῦ εὐγενεστάτου Κυρίου Κυρίου Μιχαήλ τοῦ Μακαριστάτου Κύπρου, 
'Ἐνετήριον 1801, σ. 15 κ.τ.ξ.
39. Acta Sanctorum Maii, τόμ. VI, σ. 682-692 καὶ L. Deubner, De incubatione capita quattuor, 
Lipsiae 1900, σ. 120-134.
121. Θεράπων. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιώτηνς τριακοσίων καὶ ἐτέρως Θεράπων ἀοιδῆς παρὰ τὸ χωρίον Κοιλάν τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. Ἀγνωστός εἰς τοὺς συναξαριστάς.

122. Θεράπων. Εἰς τὸ χωρίον Λιθοδότινας τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας ὑπάρχει ναός ἐπὶ ἡλικίας τοῦ Ὀσίου Θεράπωνος, ὡς, κατὰ τὴν ιστορίαν παράδοσιν, ἠφίλησεν ἑκεῖ. Ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται τὴν 30ην Ὀκτωβρίου. Δὲν εἶναι ἀπόδον ὁδός νὰ ταυτίζεται πρὸς ἕνα τῶν δύο προοδευκτικῶν τοὺς ὁποίους μνημονεύο- εῖ ὁ Μαχαρᾶς.

123. Θεράπων. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιώτηνς τριακοσίων καὶ ὡς ἀοιδῆς παρὰ τὸ χωρίον Ζινταν τῆς ἐπαρχίας Αμμοχώστου. Ἀγνωστός εἰς τοὺς συναξαριστάς.

124. Θύρας ἢ Θέρσος. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Παρὰ τὸ χωρίον Ἀγγαλούσιαν τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου ὑπάρχει ναός χρονολογούμενος ἂπὸ τοῦ 14ου ἢ 15ου αἰῶνος, ὡς εἶναι ἀφιερω- μένος εἰς τὸν Ἀγ. Θύρας, ἑορτάζεται δὲ ἡ μνήμη αὐτοῦ τὴν 23ην Ιουλίου. Εἰς συ- ναξάρισιν συγγραφέν ὑπὸ Ἀκαλύπτου μοναχοῦ τῷ 1773 οὐτος φέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Καρπασίας, παρατηθείς δὲ τοῦ θρόνου ἠκριβεῖν εἰς τὸν τόπον, ἐνώ οὐκ ἦν ἀκριβεῖς τὸν ναὸς του.

125. Σάφων. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Οὗτος ἀναφέρεται εἰς τὴν Διάταξιν τοῦ Καρδιναλίου Eudes de Châteauvieux ὡς εἰς τὸν Κυπρίον Ἀγίου, τοὺς ὑμίνους ἔκμηλε νὰ ἐμχα ἢ ἐν Κύπρῳ καθισμη- θεῖα ἐπὶ Φραγμοχρύσας Λατινικὴ Εὐκλησία.

126. Θερμιδίας μοναχός. Ἀγνωστός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Οὗτος ἦτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, ὡς ἐπεί σφασαν ἑτεροτικῶν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑορτάζεται τὴν 19ην Μαΐου, ἴμενην τοῦ μαρτύριον του.

127. Πλάρχων Ἀρχιεπίσκοπος. Μοναχικὴ μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan, ἀναφέροντος αὐτὸν ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Σαλαμίνος, ὡς ἐπὶ τῶν συγ- γραφείων καὶ τῶν ἀναθεωρίων τοῦ προσέλθειν πολλοὺς αἰρετικοὺς εἰς τὴν ὘ρθοδοξίαν.

128. Πλαρίων. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιώτηνς τριακοσίων. Εἰς τὸ χωρίον Περιστερᾶων τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας ὑπάρχει ναός ἀφιερωμένος εἰς αὐτὸν καὶ τὸν προοδευκτικὸν Βαρνάβαν (ἀρ. 38). Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑορτάζεται τὴν 21ην Ὀκτωβρίου μετὰ τοῦ Βαρνάβα μοναχοῦ. Ἀγνωστός εἰς τοὺς
συναξαριστάς.40

129. Ἰλαρίων ὁ Μέγας. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημο-

νεύεται τὴν 21ην Ὀκτωβρίου. Ὡπήρεξε μαθήτης τοῦ Ἀγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
Κατὰ τὸν Ἱερώνυμον, οὗτος, φεύγων ἐκ Σμύρνης «διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐν-

ὔχλησιν», ἔρθασεν εἰς Κύπρον μετὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτῶν Ἡσυχίου. Ὁ Ἡσυχίος εἰς ὅ-

ρος παρὰ τὸ χωρίον Ἐπισκοπῆς τῆς Ἐπαρχίας Πάφου, ἔνθα δεικνύεται μέχρι σή-

μεροῦ τὸ ἀσκητήριον αὐτῶ. Απέθανε τῷ 371.41

130. Ἰλαρίων ὁ νεός. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐξ Παλαιστι-

νῆς τρισακχωριῶν καὶ φέρεται ὡς ἀσκήτης εἰς τὸ ὄρος, ὅπου ἀργότερον ἐκτίθησι

φρωγίον, τὸ ὅποιον εἶναι γνωστὸν ὡς φρωγίον τοῦ Ἀγίου Ἰλαρίωνος. Ἐντὸς τοῦ

φρωγίου διασκέδασε ἡμερευπομένος ναὸς, ἀφιερωμένος εἰς αὐτὸν καὶ χρονολο-

γούμενος ἀπὸ τοῦ 11ου αἰῶνος. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

131. Ἰούλιος Ἐπίσκοπος Πάφου. Μετέσχε καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Β’ ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 381.

132. Ἰωάννης. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ χρονοχρόνου Κυπριανοῦ μεταξὺ τῶν

ἐξοδευτέρων ἐλθόντων καὶ φέρεται ὡς δοξάσας παρὰ τὸ χωρίον Λιθροδόντας τῆς Ἐπαρ-

χίας Λευκοσίας. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

133. Ἰωάννης. Μοναδικῆς μνείας τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ χρονοχρόνου Κυπρια-

νοῦ: «Ἰωάννης ἀπὸ τήν Πάφον, τού ὅποιον τὸ λείψανον εὐφόρωσα ἀλάσκαρον εἰς τὸ χωρίον, ὅπου ἀνεκπάθη, καθὼς γράφει ἡ ἱδιωτικὴ ἑστιακία του». Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

134. Ἰωάννης Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκο-

πος Κύπρου, καταμηνύεται δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.42

135. Ἰωάννης ὁ Ἐλείμων. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνη-


40. Περὶ τοῦ βίου αὐτοῦ βλέπε ὁσα ἐλέγχθησαν ἀνωτέρω περὶ τοῦ Βασιλαὶ (ἀρ. 38).
41. Α. Φιλίππου, Ἡ ἐν Κύπρῳ διεθνοῦν καὶ ὁ θάνατος Ἰωάννου τοῦ Μεγάλου, ἐν Κυπριανᾷ Ἀποκτησά, τόμ. Δ’ (1940), σ. 33-38.
42. Εἰς τοῦ ΑΘΚ Κανώνα τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλο Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 691 γίνεται μνεία Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπος Κύπρου, ὅπως μετάφρασε λόγο τῶν Ἀραβικῶν ἐπισχόμενων μετὰ πληθώς Κυπρίων εἰς περιοχὴν παρὰ τὴν Κύπρου, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ Β’ τοῦ Ρωμαϊκοῦ, ὄνομα-

οθέωσαν Νέαιν Ἰουστινιανοῦπολιν. Ἐκ τούτου δὲ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου φέρει μέχρι σήμε-

ρον τὸν τίτλον «Ἀρχιεπίσκοπος Νέαις Ἰουστινιανής καὶ πάσης Κύπρου». Δὲν εἶναι βέβαιον εἰςτά ἄπων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος οὗτος πρέπει νὰ ταύτισθῇ μὲ τὸν ὕπο τοῦ Μαχαρᾶ ἀναφερόμενον.
μονεύεται μετά ύπομνήματος τῆς 12ήν Νοεμβρίου. Ἔγεννηθη εἰς Ἑμαθοῦντα τῆς Κύπρου, τυχόν ἐπιμέλεισ τῆς ἀνάτροφης καὶ μορφώσεως ὑπὸ τῶν γονέων του. Καὶ ἀπαίτησιν τῶν χρυσοπάπιι τῆς Ἀλεξάνδρείας ἐγένετο τῷ 609 Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας. Κατέστη περίφημος διὰ τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀγάπην καὶ φροντίδα, διὸ καὶ Ἐλεήμων ἀπεκλήθη. Τῆς 615, λόγῳ περιοχῆς ἐπισκοπῆς, κατέφυγεν εἰς Κύ-
προν, ἔνθα καὶ ἀπέθανεν περὶ τό 620, ταφεὶς εἰς τὸν ναὸν τοῦ �uations. Τύχονος.43

136. Ἰωάννης Ἡγούμενος Μονῆς Καντάρας. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπριανοὺς χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Οὗτος ἦτο Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Καντά-
ρας, ἔπεσεν δὲ μαρτυρικὸν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ εἰστᾶται ἐν την 19ην Ἑβενή, ἀμέραν τοῦ μαρτυρίου του.44

137. Ἰωάννης Ἡγούμενος Μοναχίου. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινο-
πόλεως, ἔνθα μνημεύεται τὴν 4ην Ἑσυχίου, σημειώθηκε, ὅτι «ἐν σάκαρβ βλήθεις καὶ εἰς τράλλασαν μαθηικῶς ἐπελευθῆρα».45

138. Ἰωάννης Λαμπαδιστής. Μνείαν τούτον ποιεῖται ὁ Μαχαρᾶς εἰς τὸ Χρονικόν του: «καὶ ὁ μέγας Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής εἰς τὴν Μαραθάσαν, ὅπου διώχηται ἡ δαμόνια, ὁ ποῖος ἦτον διάχος εἰς τὴν ἀνορίαν τῆς Μαραθάσας». Εἰς τὸ χροῖν Καλοπαναγιώτην (Μαραθάσος) τῆς ἑπαρχίας Λευκωσίας ὑπάρχει Μονή, χρονολογομενὴ ἀπό τοῦ 11ου αἰώνος καὶ αἱρεμομενὴ εἰς τὸν Ἁγ. Ἱωάννην τὴν Λαμπαδιστήν, καὶ παρεκκλήσιμον ἔνθα δεικνύεται ὁ τάφος αὐτοῦ. Ἑς διαφόρους ναοὺς τῆς Κύπρου διασώζονται τουχογραφία παριστάνουσι αὐτὸν ὡς διάχονον. Ἀκολουθεῖ αὐτοῦ μετὰ συναξαρίου ἑδημοσεύθη ὑπὸ Γερασίμου Ἑρεμονόχου τοῦ Κυπρίου ἐν Βενετία τῷ 1667. Ἡ μνήμη αὐτοῦ εἰστᾶται ἐν την 4ην Ὁκτωβρίου. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

139. Ἰουνάς. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπριανοὺς χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαρι-
στάς. Εἰς τὸ Ἐν τῇ Ἀκολουθία αὐτοῦ περιλαμβανόμενον συναξάριον ἀναφέρεται ὡς ἀσκήσας εἰς σπήλαιον εἰς τὴν τοποθεσίαν Μάνδρας τῆς Ἑρεμίας παρὰ τὸ χω-
ρίον Ἀχαν τῆς ἑπαρχίας Ἀμμοχοσσίου. Ἐρείπα ταῖον ἄρτημα ἀναρισμένον εἰς τὸν Ἁγ. Ἱουνᾶν ὑπέρθετο εἰς τὸ χωρίον Πέργαμον τῆς ἑπαρχίας Λάρνακος, εἰκὼν δὲ αὐτοῦ, προερχομενὴ εἰς τὸ χωρίον τούτου καὶ χρονολογομενὴ ἀπὸ τοῦ 16ου αἰώνος, φυ-
λάσσεται εἰς τὸ χωρίον Λύσην τῆς ἑπαρχίας Ἀμμοχοσσίου.

44. K. Σάθα, Μεσαίωνι τῆς Ἱστορίας, τόμ. Β', Βενετία 1873, στ. 14-16.
140. Ιωσήφ. Μνημονεύεται ύπο τού χρονογράφου Κυπριανοῦ μεταξὺ τῶν ἔξωθεν ἑλθόντων καὶ φέρεται ὡς ἀσκήμασι παρά τὸ χωρίον Αιθροδόνταν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

141. Καλάνιδος ἢ Καλανίδων. Ἀναφέρεται ύπο τοῦ Μαχαιρά μεταξὺ τῶν ἑκ Παλαιστίνης τριακοσιῶν καὶ ὡς ἀσκήμασι παρά τὸ χωρίον Αὐρόδας τῆς ἐπαρχίας Πάρου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστὶ ζεύγος τῆν 26ην Ἀπριλίου. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

142. Καλλίτροπος, ἀδελφή τοῦ 'Αγ. Ἐπιφανίου. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

143. Κασσιανός. Μνείαν τούτου ποιεῖται ὁ Μαχαιρᾶς εἰς τὸ Χρονικὸν τοῦ: «πρὸς τὴν Ἀλέξτοραν εἰς ἔναν τόπον λεγόμενον εἰς τὴν Γλυφίαν τὸ κοιμητήριον τοῦ ἁγίου Κασσιανοῦ καὶ τὸ σώματι του καὶ ἐστί τοῦ τή μητρίς επετείμβριον». Εἰς τὸ χωρίον Ἀλέξτοραν τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ ὑπάρχει τοποθεσία φέρουσα τὸ ὅνομα τοῦ Ἁγίου Κασσιανοῦ. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

144. Κασσιανός. Εἰς τὸ Χρονικὸν τοῦ Μαχαιρᾶ ἀναγράφεται: «ἐτερος ἁγιος Κασσιανος εἰς τὴν Αὐρίδιμου καὶ ἐστί τοῦ τὴν ὑπό την Φερούμαρ, καὶ ἐστί τοῦ την δ’ Διστεμβρίου, καὶ τὸ κοιμητήριον τοῦ». Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

145. Κεννέας. Μνεία τούτου γίνεται ύπο τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ. Κατὰ τὸ εἰς τὴν Ἀχιλλούβιαν αὐτοῦ (ἐκδοθείσαν ἐν Βενετία τῷ 1779) περιλαμβανόμενον συνεξάρτων, οὕτως μετέβη εἰς τοὺς Ἀγίους Τόπους καὶ ἐμόνασεν εἰς τὴν ἑρμοῦ τοῦ Ἰορδάνου. Κατόπιν ἐπιδρόμησε τῶν Βλεμμικῶν κατέφυγεν εἰς Κύπρον, ἀποδεικνύτης εἰς Πάρου, ἐνθα καὶ ἐγκατεστάθη εἰς ἀσκήτηριον παρὰ τὴν θέλασαιραν. Ἀργότερον μετεκινήθη εἰς τοποθεσίαν παρὰ τὸ χωρίον Αὐρόδου τῆς ἐπαρχίας Αμμοχόσουν. ἔδρα ιδρύθη βραδύτερον Μονὴ ἀφερωμένη εἰς αὐτοῦ. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐστὶ ζεύγος τὴν 6ην Ὀκτώβριου. Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

146. Κλίδωος Ἐπίσημος Πάρου. Μνημονεύεται ύπο τοῦ Μαχαιρᾶ ὁ Ἐπίσημος Πάρου, καταρτιζόταν δὲ μεταξὺ τῶν 'Αγίου τῆς Κύπρου. 'Ἀγνωστος εἰς τοὺς συναξαριστάς.

147. Κόμων ἱερομάρτυρας. 'Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Μερικάς περὶ τοῦτοι πληροφορίας παρέχεσθαι ἐπὶ 'Ἀγ. Νεόφιτος ὁ Ἐγκλειστός εἰς τὸ ὑπ' αὐτοῦ «ἐγκόμων εἰς τὸν βίον καὶ τὰ βαίνα τοῦ θείου καὶ θεοφόρους πατρὸς ἡμῶν Θεοσεβίου τοῦ Ἀρουνοῦ», ἐνθα μνείαν ποιούμενος τοῦ 'Ἀγ. Κόμων ἀναφέρει, ὡς ἦτο σύγχρονος τῶν Ἀποστόλων καὶ ὡς ἐπισκοπικῆς προσδοσίας δυσοῦν εὐληφῶς καὶ πλειστῶν θεριάτων ἀναφερείς αὐτοφυγῶς καὶ τῆς
αλλεθείας ὑπερμαχοῦν καὶ τοῦ σωτηρίου κηρύγματος ἀντεχόμενος καὶ διδάσκων, ὑστερον καὶ τῷ τῆς μαρτυρίας στέφει κατακοιμεῖται καὶ πρὸς Κύριον ἐκθημεῖ».45

148. Κόνων μοναχὸς. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπαρισσίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστὰς. Οὕτως ἦτο εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, οἵτινες ἐπέστησαν μαρτυρικὸν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τῖς 19ῃς Μαΐου, ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου του.

149. Κορυνοῦτας ἢ Κορυνῦτος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τρισκοιον καὶ ὡς ἀσκείσας παρὰ τὸ χωρίον Ἀχερόν τῆς ἐπαρχίας Λευκοσίας. Ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ φέτος ως ἀσκείσας παρὰ τὴν Λευκοσίαν. Πρόκειται μᾶλλον περὶ τοῦ αὐτοῦ προοίμου. Οὕτως ἑττάτο εὐφέρου ἐν Κύρη, ἃς μαρτυρεῖται ἐκ τῶν πλήθους τῶν φερόντων τὸ ὅνομα αὐτοῦ τοποθητοῦν μετὰ ἤχοιομενούν ναοῦ. Εἰς τοὺς εποχοκληρον τοῦ 1465 ἐν τῷ ἑ. ναῷ τοῦ Ἁγ. Μάριαντος, εἰς τὸ χωρίον Λουβαράν τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, εἰκονίζεται ως Ἐπίσκοπος. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

150. Κρισπανός. Μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan, ὅστες τὸν ἀναφέρει ως μαθητή τοῦ Ἁγ. Τιλιώνος τοῦ Μεγάλου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

151. Κυριακός (ἡ Κυριάκος) Ἔπισκοπος Πάφου. Οὕτως μετέχει τῆς Ἄρχοντος η Νυχαίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου.46 Ὁ Θάφτως εἰς τὴν «Μυριοβιβλίον» τοῦ ἀναφέρει τὸν Κυριακοῦ Πάφου ὡς δόκιμον ἐκκλησιαστικόν χρησιμοφόρον.

152. Κυριακός μοναχὸς. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπριάνους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστὰς. Τοῦτο αἰσθάνεται ναὸς χρονολογούμενος περὶ τὸ τέλη τοῦ 15ου αἰῶνος εἰς τὸ χωρίον Εὐφύγον τῆς ἐπαρχίας Λευκοσίας μετὰ προσημηνευόντων αὐτῷ τῇ τάφῳ τοῦ Ἁγίου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τῇ 24ῃ Μαΐου.

153. Κωνσταντία. Μνεία αὐτῆς γίνεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ: «Κωνσταντία, μαθήτρια τοῦ ἀγίου Τιλιώνος, ἦτον ὑπὸ τὴν Πάφου, ὡς γράφει ὁ θείος Ιερώνυμος εἰς τὸ περί Ἐκκλησιαστικῶν χρησιμοφόρων βιβλίων». Κατά τὸν

45. Ὁ χρονογράφος Κυπριανός ἀναφέρει, ὅτι «εἰς τὴν Πάφου εὑρίσκεται τὸ χρονίον τοῦ Ἁγίου Κόνωνος». Ἐπίσης ὁ Ἰστορικὸς Προκόπιος, εἰς τὸ «Περὶ κτημάτων» ἐγγὺς τοῦ, κεφ. 9, ἀναφέρει ὅτι ὁ αὐτοκράτορ Ιουστινιανός «τὸ πιστεύειν τοῦ Ἁγίου Κόνωνος· τὸν ἅγιον αὐτοῦ ἀνενέει σεν ἐν Κύρη».

46. Εἰς τα Πατριαρχεῖα τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου φέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Πάφου Κύριακος, ἐν οίς ἡ τῶν «Μυριοβιβλίον» τοῦ Φιοτίου (Migne, PG, τόμ. 103, ο. 1020) φέρεται ως Κυριακός.
Étienne de Lusignan ἐθεωρεῖτο προοτάτης τῆς Πάφου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

154. ᾿Κωνσταντῖνος ᾿Αλαμανός. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐν Παλαιστίνῃς τριακοσίων καὶ ὡς μαρτυρῆσας εἰς τὸ χωρίον Ὀρμήδειας τῆς ἐπαρχίας Λάρνακα. Κατὰ τὸ εἶς τὴν Ἀχολούθιαν αὐτοῦ περιεχόμενον συναξάριον, οὕτως ἐμόναζεν εἰς τὴν ἐρήμον τοῦ Ἰορδάνου, οὐδὲν ἀφίκετο εἰς Κύπρον, ἐνθα ἐκήκσοε τὸν Χριστὸν. Ἀρνήθειε νὰ θυσιάζῃ εἰς τὰ εἰδολικὰ ἕπεστιν μαρτυρίαν. Ἐπέρρη εἰς Ὀρμήδειαν, ἐνθα καὶ ἔκτισθη ναὸς ἀφιερωμένος εἰς αὐτὸν. Ὡς μην ἑαυτοῦ ἐροτάζεται τὴν Ἰουλίαν. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

155. ᾿Κωνσταντῖνος ᾿Αρχαίπασκος. Μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Ζ. ἐν Νεκαίᾳ Ὀἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 787. Εἰς τὰ Πρακτικά τῆς Συνόδου συγγάρχει ἀναφέρεται λαμβάνον τὸν λόγον.

156. Λάξαρος ὁ τετραήμερος καὶ φίλος τοῦ Χριστοῦ. Οὕτως κατὰ τὴν παράδοσιν μετά τὴν ἀνάστασιν τοῦ διωκόμενου ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἦλθεν εἰς Κύπρον. Ὡπὸ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα ἐχειροτονήθη Ἑπίσκοπος Κιπέων, ποιμένας ἐπὶ δεκαοκτὼ ἕτη τὴν κατὰ Κίπων Ἐκκλησίαν. Τὸ λείψανον αὐτοῦ μετεφέρθη περὶ τὸ 900 εἰς Κωνσταντινούπολιν ὑπὸ Λεόντος τοῦ Σοφοῦ. Ἐπὶ τοῦ τάφῳ του, εἰς τὴν σημερινὴν πόλιν Λάρνακα, ἐκτίθεθη μεγαλυπρετὴς ναός.

157. Λαυφέντιος. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐν Παλαιστίνῃς τριακοσίων καὶ ὡς ἄσκησας παρὰ τὸ χωρίον Κοφίνου τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

158. Λεόντιος Ἑπίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου. Οὕτως ἐγεννήθη περὶ τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ δου αἰῶνος καὶ ἀπέθανεν περὶ τὸ 650. Ὅτα μαθητής του Ἀγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, βραβεύθηκεν δέ ἐγένετο Ἑπίσκοπος Νεαπόλεως (τῆς σημερινῆς πόλεως Λεμεσοῦ). Ὡπῆρε δόκιμος συγχρασμένος, συγγραφέας τοὺς βίους τοῦ Ἀγ. Σπυρίδωνος, τοῦ Ἀγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Συμβουλίων τοῦ κατὰ Χριστὸν Σάλων καὶ ἄλλων Ἄγων. Ἐγραφεν ἐπίσης, μεταξὺ ἄλλων, «Ἀπολογίαν κατὰ Ἰουδαίων καὶ ὑπὲρ τῶν ἀγίων εἰκόνων», ἢς ἀνεγνώσθη εἰς τὴν Ζ. Ὀἰκουμενικῆς Σύνοδον. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

159. Λυκάς μάρτυρ. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται μετὰ βραχείας ὑπομνήματος τὴν 22αν Ἀγιούστου. Οὕτως κατηρέτε έκ Κυρίνης τῆς Ἀβύνης καὶ προσήλθεν εἰς τὸν Χριστιανομοίῳ ἰδὴν τὸ μαρτύριον τοῦ Ἑπίσκοπον Κύρηνης Θεοδόρου. Ἀρκεύον προσελκύσανε πλείστους εἰς τὸν Χριστιανομοί, μεταξὺ τῶν ὄρτων καὶ τὸν ἡγεμόνα τῆς πόλεως Δυναστικοῦ, παραλαβὸν αὐτὸν ἦλθεν εἰς Κύπρον, ἐνθα, ξηρόσοοο μετὰ παρρησίας τὸν Χριστὸν καὶ πο-
λεμών τὰ εἰδώλια, ὑπέστη μαρτυρικὸν θάνατον.

160. Μακάριος Ἐπίσκοπος Πάφου. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται τὴν διήν Φεβρουαρίου.

161. Μακεδόνιος Ἐπίσκοπος Ταμασσοῦ. Μνημονεύεται οὗτος ὑπὸ τοῦ Μακεδονίου τῆς Εὐσίσκοπος Ταμασσαίας. Εἰσεισάγεται ὡς Ἐπίσκοπος εἰς τοιχογραφίας χρονολογομενές ἀπὸ τοῦ 12ου αἰῶνος. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

162. Μελζίων. Μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ Etiennes de Louignan ὡς μαθητοῦ τοῦ Ἀγ. Μαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

163. Μάριας μάρτυς. Ὑπὸ τῶν Κυπρίων χρονογράφων καταρθίμευται μεταξὺ τῶν Κυπρίων Ἀγίων, καίτιοι οὗτος δὲν ἦτο Κύπριος οὔτε ἐμαρτύρησεν ἐν Κύπρῳ.

164. Μᾶξιμος μοναχὸς. Ἀγνοοῦτος εἰς τὸν Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστὰς. Οὗτος ἦτο εἰς τὸν ἐκκαταρχικὸν μοναχὸν τῆς Μονῆς Καντάρας, οὗτος ὑπέστησαν μαρτυρικὸν θάνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἔσταται τὴν 20ην Σεπτεμβρίου.

165. Μαρία. Ὡς ἀδελφῆ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καὶ μήτηρ τοῦ Ἐφαγγελίστου Μάρκου. Ὑπὸ τῶν Κυπρίων χρονογράφων καταρθίμευται μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου.

166. Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται μεταξὺ βραχέως ὑπομνήματος τὴν 14ην Αὐγούστου. Οὗτος κατηγοται ἐν Κύπρῳ, κατείχε δὲ ἀνώτατον πολιτικὸν ἀξίωμα. Μεταβὰς εἰς Συρίαν ἐγένετο Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας, διαχωρισμὸν ἐπὶ εὐσεβεία καὶ ζῆσε πρὸς διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καταπολεμῶν τῇ εἰσδολολατρίᾳ συνελήφθη ὑπὸ τῶν εἰσδολολατρῶν καὶ ὑπέστη τὸν διὰ πυρὸς μαρτυρικὸν θάνατον.

167. Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Σολέας. Μνεία τούτου γίνεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ: «Μάρκελλος ἔτερος ἐπίσκοπος τῆς Σολέας, γέννησε καὶ θρέμα τῆς Κύπρου καὶ Μάρτις. Ἐσταυρώθη Φεβρουαρίου. Εἶς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 25ην Φεβρουαρίου μνημονεύεται ἀνέν ὑπομνήματος: «ἀδύνατος τοῦ ἀγίου ἱερομάρτυρος Μάρκελλος ἐπισκόπου Ἀπαμείας τῆς Κύπρου». Ἐν Κύπρῳ δὲν ὑπάρχει πόλες Ἀπάμεια, πρόκειται δὲ μάλλον περὶ τοῦ Μάρκελλου.
Σολέας, ἀρχαιότερον χαλουμένης Αἰπείας, ταυτιζομένου πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ μνημονεύόμενον.

168. Μάρκος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής. Ὡς Κύριος τὴν καταγωγήν, εἰς τὸν Ο', ἀνεψιοὶ τῆς Ἁγ. Βαρνάβα καὶ συνεχόμενοι αὐτοῦ εἰς τὸν ἐκχρισπανομόν τῆς νύσσου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ οφοτάζεται τὴν 25ην Ἀπριλίου.

169. Μάρκος μοναχὸς. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαρίστας. Ὁ ὅρος ἐτὸς εἰς τῶν δεκατριῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Καντάρας, οὗτος ὑπέστησαν μαρτυρίαν ἃνατον τῷ 1231. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 19ην Μαΐου, ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου του.

170. Μαύρα. Ὡς τοῦ Etienne de Lusignan καὶ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ θεωρεῖται ἡ Ἀγ. Μαύρα, σύζυγος τοῦ Ἁγ. Τιμοθέου, ὡς μαρτυρίσσασα ἐν Κύπρῳ παρὰ τὸ χωρίον Κουλάν τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, ἑνώτι ἐν ὑπάρχη σας ἀριστοκράτης ἐν αὐτήν. Κατὰ τὴν περιγραφὴν τοῦ Lusignan ἐδεικνύοντο κατὰ τὴν ἐποχήν τοῦ ἑξήν άματος τῆς μάρτυρος.

171. Μελέτων Ἐπίσκοπος. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται τὴν 21ην Σεπτεμβρίου μετὰ τοῦ Ἡσαυρίου ἡ Ἀκαθίων Ἐπισκόπου Σήμης τῆς Κύπρου καὶ μετὰ βραχέος χοινοῦ ὑπομνήματος.

172. Μνάσων Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται κατὰ τὴν 19ην Ὀκτωβρίου: «τὴν αὐτὴ ἡμέρα ἀθλήσει τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μνάσων ἐπισκόπου Κύπρου». Οἱ Κύπριοι χρονογράφοι Μακχαίρας καὶ Κυπριανός καὶ ὁ Etienne de Lusignan ταυτόσημοι εὐφημοῦν τὸν Ἁγ. Παύλον εἰς τὰ διάμετρα ἐπί τῆς ὅδου ἀπὸ Καραγιένας εἰς Ἱεροσόλυμα. Κατὰ αὐτοῦς ἐπανελθὼν εἰς Κύπρον ἑγένετο Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ, διαδειχθεῖ τὸν Ἁγ. Ἡρακλείδιον. Κατὰ τὸν χρονογράφον Κυπριανόν, βραχίων τοῦ Ἁγ. Μνάσων ἐφυλάσσετο εἰς τὸ χώριον Ποταμοῦ τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

173. Μνημόνων Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαρίστας. Μνεία τοῦτον γίνεται εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγ. Τὸγνου, τοῦ ὁποίου θεωρεῖται προκάτοχος εἰς τὴν ἐπισκοπὴν Ἀμαθοῦντος. Ἡ ἐξής κατὰ τὸν 4ον άιόνον.

174. Μνημόνων Ἐπίσκοπος Κιτίου. Μετέχει καὶ ὑπέγραψε τὰ Πραγματικά τῆς Β΄ ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 381.

175. Μύρων Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται ἀνευ ὑπομνήματος τὴν 17ην Σεπτεμβρίου ὁμοίῳ μετὰ τοῦ Ἁγ.
176. Νείλος Αρχιεπίσκοπος. Μνημονεύεται ύπο τοῦ Μαχαιρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, καταρθίμεται δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

177. Νείλος Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ. Δὲν ἀναφέρεται ύπο τῶν Κυπρίων χρονογράφων καὶ τῶν συναξαριστῶν. Οὕτος κατήγετο ἐπὶ Παλαιστίνης, ὡπόθεν ἦλθεν εἰς Κύπρον τῷ 1172 καὶ ἔμεινεν εἰς ὄσοις, ἔνας ἱδρυσε Μονήν ἐπὶ ὅσοια τῆς Θεοτόκου, τὴν γνωστὴν σήμερον Μονήν τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ. Ἀρχότερον ἔγενετο Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ. Τούτου αἰώνα ἔτη Ἀγίας Διάταξης τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶς ἐξ ἡς ἀρυσμέθαι καὶ τὰς περὶ αὐτοῦ πληροφορίας.47

178. Νεμείσιος μάρτυρς. Μνεία τούτου γίνεται εἰς χειρόγραφον Βέργης τοῦ Ρωμαίκου Μαρτυρολόγιου κατὰ τὴν 20ήν Φεβρουαρίου. Ἀναφέρεται ἐπίσης εἰς τὴν Διάταξιν τοῦ Καρδανίλου Eudes de Châteauroux, ὡς καὶ ύπο τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ.

179. Νεόφυτος Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀναφέρεται ύπο τοῦ Μαχαιρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, καταρθίμεται δὲ μεταξὺ τῶν Κυπρίων Ἀγίων. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν. Δὲν πρέπει νὰ ταυτισθῇ οὗτος μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου Νεόφυτον τοῦ 13ου αἰῶνος.

180. Νεόφυτος Ἑγκλείστος. Οὗτος ἐγεννήθη περὶ τὸ 1134 εἰς τὸ χωρίον Λευκάρι τῆς ἑπαρχίας Λευκοσίας. Ἐμόνασε κατὰ ἄρχας εἰς τὴν Μονὴν Χρυσοστόμου καὶ βραδύτερον εἰς ἀπόκομμαν περιοχήν παρὰ τὴν Πάφου, ὡςς ἔλευσεν ἐπὶ βράχου τὸ Ἀσκητηρίου τοῦ, τὴν μέχρι σήμερον συζητομένην Ἕγκλειστάν ἁυτοῦ, ἐν τῇ ὅποιος διῆλθεν ἐν ἀκόη, μελέτη καὶ συγγραφή οἰκολόγου ἁυτοῦ τὸν βίον. Ἑξευτελομένη προεβηθερὸς ύπο τοῦ Ἐπισκόπου Πάφου Βασιλείου Κικναίου. Ἐπηρεάζει ὁ πολυγραφότερος συγγραφέας τοῦ 12ου αἰῶνος. Ἀπέθανεν εἰς βαθὺ γῆρος καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁπίς ἁυτοῦ λαξευθείση Ἕγκλεισταρχικράτους, περὶ τὴν ὅποιαν ἱδρυσεν ἀρχότερον Μονήν φέροντας τὸ δόμομα του, ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑορτάζεται τὴν 24ην Ἰανουαρίου καὶ τὴν 28ην Σεπτεμβρίου. Ἀγνοεῖται ύπο τῶν συναξαριστῶν.

181. Νέστωρ Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται ἀνευ ὑπομνήματος τὴν 7ην Μαρτίου καὶ συνεορτάζεται μετὰ τοῦ Ἀγ. Ἀρχαγιοῦ.

182. Νικάνωρ Διάκονος. Οὗτος ἦτο εἰς τῶν ἐπτὰ διακόνων. Εἰς τὸ Συναξάριον

47. Σάμου Μενάρδος, Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἰερὰ Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, Πειραιάς 1929.
τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται τήν 28ην Ἰουλίου: «Ὁ δὲ Νικάνορ τὸ Ἐὐαγγέλιον κηρύσσον κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν ἀπέθανεν καθ’ ἑνὶ ὁ Ἀγιος Στέφανος σὺν τοῖς χιλίοις ἄλλοις, τῶν ἥλιπτων εἰς Ἑρωτόν». Ὡπο τοῦ Etienn de Lusignan καὶ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ ἀναφέρεται, ὅτι ο Νικάνορ ἦτο Κύπριος ἐν Ἰερουσαλήμωι καὶ ὁ ἐπισκόπος ἀργότερον εἰς Κύπρον καὶ νηρύττων τὸν Χριστὸν ὑπέστη μαρτυρικὸν βάναυσιν.

183. Νικήτας Επίσκοπος Χύτρων. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαίρα ὡς Επίσκοπος Χύτρων, καταργηθεῖται δὲ μεταξὺ τῶν Κυπρίων Ἀγίων. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

184. Νικόλαος Επίσκοπος Πάφου. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαίρα ὡς Επίσκοπος Πάφου, καταργηθεῖται δὲ μεταξὺ τῶν Ἀγίων ἡς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

185. Νίκων Επίσκοπος Ἀροινόης. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Ὡπο τοῦ Ἀγ. Νεοφίτου φέρεται ὡς προξάτοχος τοῦ Ἀρκαλίου εἰς τὴν ἐπίσκοπην Ἀροινόης. Ὁ Νίκων χαρακτηρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἀγ. Νεοφίτου ὡς «μέγας» καὶ ὡς «ἀποτελεστὸς τὸν βίων ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ».

186. Νόμων. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Κατά τὸ ἐν τῇ Ἀλολούθια αὐτοῦ περιλαμβανόμενον συναξάμοιν, οὕτως ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας ἐγκαταλείψας τὰ ἐγκόσμημα ἐξῆγαν ἀσκητικόν βίον. Ἀπέθανεν εἰς βαθὺ γῆρας ἱππότην τῶν αὐτοῦ λειψάνων ποιεί ἀπειρά θανάτα. Οὕτος συνεφορτάζεται μετὰ τοῦ Ἀγ. Βηθαμανοῦ τὴν 11ην Δεκεμβρίου.

187. Ὀλβιανός. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαίρα μεταξὺ τῶν ἐν Παλαιστίνης τρικοσίων καὶ ὡς ἀσκηταῖ τῷ τὸ χωρίον Λάρνακα τῆς ἐπαρχίας Κυρινείας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

188. Θυμίσιος. Ἀγνωστὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Κατά τὸ ἐν τῇ Ἀλολούθια αὐτοῦ περιλαμβανόμενον συναξάμοιν, οὕτως κατήγητο ἐν Κωνσταντινουπόλεως, ὁπόθεν ἠλθεν εἰς Πάφου. Ἐεεθεῖν ἐπηρεάση-


49. Δ. K. Ἰταλίανος, Οἱ Ἀγίοι Βηθαμανοῖ καὶ Νόμων. Ἡ ἀνέκδοτη ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Νόμων, ἐν Κυπριακαὶ Στουδαί., τομ. Δ’ (1940), σ. 65-86.
σε πρός τὸ χωρίον Ἀναφίταιν τῆς ἐπαρχίας Πάρου καὶ ἦσαν οἱ οἰκίας εἰς αὐτοῖς. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἔφτασε τὴν 18ην Ἰουλίου.50

189. Ὄρεστης. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξύ τῶν ἐκ Παλαιοτινῆς τριακοσίων καὶ ὡς ἀσάφεια παρὰ τὸ χωρίον Κορίνου τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.51

190. Παλάμων. Ἀγνοεῖται εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ Ἐυσταθίου ἀναφέρεται ὅτι κατὰ τὴν εἰς τὸν Κύπρον ἐπίσκεψιν τοῦ πρὸς προσώπην τῶν ἐν τῇ νήσῳ φιλαττομένων ἱεράν λειψάνων ἐπεσκέφθη οὗτος καὶ τὸν ναὸν τοῦ Ἁγ. Παλάμωνος καὶ προσευχήθη ἐν αὐτῷ φυλασσόμενον λείψανον τοῦ Ἁγίου.52

191. Παμμέγιστος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξύ τῶν ἐκ Παλαιοτινῆς τριακοσίων καὶ ὡς ἀσάφειας παρὰ τὸ χωρίον Ἀχερών τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας καὶ θεωρεῖται ὡς εἰς τὸν συνοπτικός καλουμένου Ἁγίων Ἡλιοφώτουν, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη ἐφτασε τὴν 13ην Ἰουλίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.53

192. Παμφωδίτης. Ἀναφέρεται καὶ οὕτω ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ ὡς εἰς τῶν συνοπτικῶς καλουμένων Ἁγίων Ἡλιοφώτουν, συνεφταζόμενος μετ' αὐτῶν. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.54

193. Πανάρετος Ἐπίσκοπος Πάρου. Οὕτως ἐγένετο Ἐπίσκοπος Πάρου τοῦ 1767 καὶ ἀπέθανε τοῦ 1790. Κατὰ τὸ συναξάριον αὐτοῦ ἐξήραν ἐν ἀγροτή βίου καὶ ἐπετέλεσε διάφορα θαυμάτω. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐφτάσεται τὴν 1ην Μαΐου.55

194. Πανηγυρός. Ἀγνοεῖται εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Τούτου οὖσαν καιρογράφος Ἀξολούθιον ἄνευ συναξαρίων. Ἐκ τῆς

---

51. Εἰς χειρόγραφον Ἀξολούθιαν, εκδοθέντας ἀνοικτῶς ὑπὸ τοῦ Μελών χρόνου εἰς τὴν 1902, ὑπὸ τὸν τίτλον «Συναξάρια τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου». Α. Ἄγιοι Ρηγίνας καὶ Ὅρεστης, ἑφέτοι συνεφταζόμενος ὡς αὐτοῦ Ὀρέστης μετὰ τοῦ Ἁγ. Ρηγίνα τῇ 20ῃ Αὔγουστου εἰς τὸ χωρίον Φασούλι τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. Ἐν εἰναὶ βέβαιον, εἰς οὗτος πρέπει νὰ ταυτισθῇ μετὰ τοῦ μνημονευ-μένου ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ Ἁγ. Ὀρέστου.
53. Ἡ Ἀξολούθια καὶ ὁ βίος αὐτοῦ ἐξηγοῦσεν εἰς τὸν Μέγαν Συναξαριστήν, Μάος, σ. 31-53.
ἀξιολογίας του συνάγεται ὅτι ἤσκησε παρά τὸ χωρίον Μαλούνταν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας, ὦσπερ σφίξεται καὶ εἰσών αὐτοῦ χρονολογημένη ἀπὸ τοῦ ἔτους 1705. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑορτάζεται τὴν 15ην Μαΐου, ἡμέραν τοῦ θανάτου του.54

195. Πάππος Ἐπίσκοπος Χύτρων. Ἀναφέρεται ὑπὸ τὸν Μαχαιρᾶ ὡς Ἐπίσκοπος Χύτρων. Μνεία τούτου γίνεται ἐπίσης εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγ. Ἐπιφανίου, ἐνθα χαρακτηρίζεται ὡς ὁμολογητικός, ὡς καὶ εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγ. Δημητριακοῦ. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

196. Παῦλος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Οὕτως ἦτο Κύπρος τῆς καταγωγῆς καὶ καταφθάνεται μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου. Ἐγένετο Πατριαρχὸς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 780 ἐπὶ βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ειρήνης. Παρατηθεὶς τοῦ θρόνου ἀπεσύνθη εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Φλόρου ἐν Κωνσταντινουπόλει. Τῇ πρωτοτηθί αὐτοῦ ἡ Ειρήνη συνεκάλεσε τὴν Ζ’ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

197. Παῦλος μάρτυς. Οὕτως μνημονεύεται εἰς τὸ Tresor de Chronologie μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου καὶ ἀναφέρεται ὡς ὑποστάς μαρτυρικῶν θάνατον ὑπὲρ τῶν ἁγίων εἰκόνων.

198. Παρθενότος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸ χωρίον Αχειρὴν τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Εἶναι εἰς τῶν συνοπτικῶν και λογομενῶν Ἁγίων Ἡλιοφώτων. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

199. Πήγων. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήσας παρὰ τὸ χωρίον Κοῦρδακα τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

200. Πλούταρχος Ἀρχιεπίσκοπος. Οὕτως μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, καταφθάνεται δὲ μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου.55

201. Πολέμου. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήσας παρὰ τὴν κωμόπολιν Μόρφου τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

54. Ἀ. (Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'), Ο Ἁγιος Πανηγύριος, ἐν Ἐκκλησιαστικῶν Βήμα, Ἐτος Α', ἀρθ. 3, Λευκωσία 11 Φεβρουαρίου 1954.
55. Εἰς οἰκείον ἐπιχειρήματα ἐπὶ τοῦ ὄρθογραφον Κωνσταντίνος ἀναφέρεται, ὅτι τοῦτο ἐκτίθη ἐπὶ Αρχιεπισκόπου Πλούταρχου. Πιθανῶς ταυτίζεται οὕτως μὲ τὸν ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μνημονευόμενον Πλούταρχον.
202. Πολύδωρος Νεομάρτυς. Ούτος κατήγετο ἐκ Λευκωσίας καὶ ὑπέστη μαρτυρικὸν ὀθάνατον ἀπαγγειοθείς ὑπὸ τῶν Τοῦρκων ἐν Νέας Έφεσῳ τὴν 3ῃν Σεπτεμβρίου τοῦ 1794.56

203. Πορφύριος Ἀρχιεπίσκοπος. Οὔτος ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, καταριθμεῖται δὲ μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

204. Ποτάμιος μάρτυς. Μνεία τοῦτον γίνεται εἰς τὸ χειρόγραφον Βέρνης τοῦ Ρωμαίου Μαρτυρολόγιον κατὰ τὴν 20ῃν Φεβρουαρίου. Ἀναφέρεται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ.

205. Ρηγίνος Ἀρχιεπίσκοπος. Οὔτος μετέσχε καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικά τῆς Γ’ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 431.

206. Ρηγίνος μάρτυς. Ἀγνωστος εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστὰς. Κατήγετο ἐκ Χαλκηδόνος, οὗτον ἦλθει εἰς Κύπρον, ὅπου καὶ ἐμφανίσθη παρὰ τὸ χορυὸν Φασούλαν τῆς Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. Εἰς τὸ χωρίον τοῦτο αἰσθάνεται ἕρετισμόνες ναός ἀφυειομένος εἰς τὸν Ἁγ. Ρηγίνον ὑπεράνω ὑπογείου λαξευτοῦ τάφου, ἕθελε διακηρύσσεται ἡ σαρκοφάγος αὐτοῦ. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται μετὰ τοῦ Ἁγ. Ὀρεστοῦ τῆς 20ῃν Ἀὔγουστου.

207. Ρόδων Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ. Ἀναφέρεται ἐπίσης εἰς τὰς Πράξεις τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, μνημονεύεται δὲ καὶ εἰς τὸν βιον τοῦ Ἁγ. Ἱρασελίδου. Διεδέχθη τὸν Μνάσωνα εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Ταμασοῦ. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

208. Σαλαμάνης. Μνεία τοῦτον γίνεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan καὶ φέρεται ὡς μαθητής τοῦ Ἁγ. Παρθιώνος τοῦ Μεγάλου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

209. Σαπρίμος Ἐπίσκοπος Πάφου. Οὔτος μετέσχε καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικὰ τῆς Γ’ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 431.


211. Στυρίδων Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος ὁ θαυματουργός. Μετέσχε τῆς Α’ ἐν

56. Ἡ κάρα τοῦ Ἁγ. Πολυδώρου φυλάσσεται εἰς τὸν ἐν Ἀθηναῖς ἱ. ναὸν τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης.
Νικαία Οἰκουμενικής Συνόδου τοῦ 325. Φέρεται ἐπίσης ἢ ύπογραφή αὐτοῦ εἰς τὰ Πρακτικαὶ τῆς ἐν Σαρδίκῃ Συνόδου τοῦ 343. Ἐγγύμων τοῦ Ἄγ. Σπυρίδωνος συνεγραφεὶ ὁ Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Πάφου τοῦ 655. 57 Εἰς τὸ χωρῖον Τρεμετούμαν τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας, ἀρχαίαν Τριμυθοῦντα, ἐνθά ἐπισκόπη τοῦ, ὑπάρχει ναός καὶ Μονὴ ἀμφοτέρων εἰς αὐτὸν. Πρόσφερε Ἀγγασκαφαί ἔφερεν εἰς φῶς τὴν περιπετείαν βασιλικῆς τοῦ Ἄγ. Σπυρίδωνος, χρονολογομενήν ἀπὸ τοῦ 4ου αἰῶνος. 58 Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 12ῃν Δεκεμβρίου.

212. Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Χύτρων. Ὅτος μετέσχε καὶ ὑπέγραψε τὰ Πρακτικαὶ τῆς Ζ’ ἐν Νικαιᾷ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ τοῦ 787.

213. Συνέσωος Ἐπίσκοπος Καρπασίας. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ ὡς Ἐπίσκοπος Καρπασίας. Βίων αὐτοῦ ἔγραφεν ὁ Ἀκάθαρτος μοναχὸς. Τοῦ Ἁγίου του τοῦ ὑπάρχει ναός εἰς τὸ χωρῖον Ρίζασάρπουαν, χρονολογομενὸς ἀπὸ τοῦ 12ου αἰῶνος. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 16ῃν Μαΐου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

214. Σωζόμενος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαρᾶ μεταξὺ τῶν ἐν Παλαιοτήτις τριακοσίων τρισακοσίων ὡς Ἀσκόπη τοῦ τοῦ Παταμίαν τῆς ἐπαρχίας Δελνίκας. Πληθυνὲς τῆς Παταμίας ὑπάρχει χωρίον φέρον τὸ ὅνομα τοῦ Ἁγίου Σωζόμενος. Ὄπου δεκανεῖται ὁ τάφος καὶ τὸ ἄσκητήριον αὐτοῦ, κοσμούμενον διὰ τούχοραμα, μερικὰ τῶν ὑπόων ἄναψενα εἰς θαύματα τοῦ Ἁγίου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 21ῃν Νοεμβρίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν. 59

215. Σωζόμενος Ἐπίσκοπος Καρπασίας. Ἡ ἡμέρα, κατὰ τὸν Μοναχὸν Ἀκάθαρτος, εἰς αἵματα εἰς τοποθεσίαν Κυψέλη, κειμένην παρὰ τὸ χωρίον Ταύρου τῆς ἐπαρχίας Λεμεσούστου. Ὅτος εἶναι διάφορος τοῦ Σωζόμενος, ὅτες ἡμέρα παρὰ τὴν Παταμίαν. Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐορτάζεται τὴν 20ῃν Νοεμβρίου.

216. Σάκχρον μάρτυς. Κατὰ τὸν Μαχαρᾶν οὕτως ἦτο ποιμῆν, ὑπέστη δὲ μαρτυρίῳ ἄναντον διὰ ποιμῆν ταῦτα τῶν Ἀραβικῶν εἰς Κύπρον ἐπίδραμον. Ἀσκητήριον αὐτοῦ, γνωστόν ὡς στήλη τοῦ Ἁγιοῦ Σωζόμενος, εὑρίσκεται παρὰ τὸ χωρίον Ἀσσοργάν τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν ἡμέρας.

57. P. Van den Ven, La legende de St. Spyridon évêque de Trimitthonte, Louvain 1953.
58. Ἁ. Παπαγεωργίου, Ἐρείνια εἰς τὸν ναόν τοῦ Ἄγ. Σπυρίδωνος ἐν Τρεμετουργῇ, ἐν Κυπριακαῖς Σπουδαί, τόμ. Λ’ (1966), σ. 17-31.
59. Ν. Κληριδίου, Κυπριακὴ Ἀγιογραφία, ὁ Ἄγιος Σωζόμενος, Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκαλλοθείας, ἐν Κυπριακαῖς Σπουδαί, τόμ. Β’ (1938), σ. 105-120.
217. Σωσικράτης Ἐπίσκοπος Καρπασίας. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ ὡς Ἐπίσκοπος Καρπασίας, καταρθωμέναι δὲ μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Κύπου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

218. Ὁστή Ἐπίσκοπος Θεοδοσιανῆς (τῆς σημερίνης Λεμεσοῦ). Μετέχη δὲ καὶ ὑπέγραφε τὰ Πρακτικά τῆς Δ' ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 451.

219. Σωτήρος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ μεταξὺ τῶν ἐξελθέντων ἑλάντων καὶ ὡς ἀσκήτης παρὰ τὸ Παλαιώθρον τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

220. Σωφρόνιος Ἀρχιεπίσκοπος. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται μετὰ βραχέος ὑπομνήματος τῆς 8ην Δεκεμβρίου. Κατὰ τὸ συναξάριον τοῦ διεκρίνετο διὰ πολυμάθειαν καὶ εὐλαβείαν, «ὡς καὶ μεγάλων χαρισμάτων ἀξιωθήναι καὶ πολλὰ ἱσωματα ποιῆσαι». Διεδέχθη τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Δαμιανόν, καὶ «ἐγένετο πενήντος χρονιῶν, ὄρφανον βοηθός, χρημάτων προστατής, καταπονομημένων λυτρωτής, γημνῶν οἰκείης. Οὕτω δὲ βιώσας καὶ Θεῷ ἀρέσας ἐν πάσιν, ἐν εἰρήνῃ ἐκομήθη».

221. Τιμόθεος, σύγγονος τῆς Ἁγ. Μαυρῆς. Περὶ τούτου βλέπε ὅσα ἑλέχθησαν περὶ τῆς Ἁγ. Μαυρῆς.

222. Τίμων. Τοῦτον, κατὰ τὰς Πράξεις τοῦ Βαρνάβα, συνήθησαν οἱ Βαρνάβας καὶ Μάρκος καὶ Κριστόρρος. Τὸ σημερίνον χωρίον Κορμυκίτην τῆς ἐπαρχίας Κυπριανῖας, ἀσθενοῦσα δὲ ἐθεραπευσαν. Οὗτος ἤρωτος θυσίας τῶν Βαρνάβας εἰς τὰς ἅγια τῆς Κύπου περιοδείας τοῦ διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

223. Τιτώς μαθητής Παύλου. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan καὶ τοῦ χρονογράφου Κυπριανοῦ. 'Ὁ Κυπριανὸς ἀναφέρει: «Τιτός μαθητὴς Παύλου ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Πάφου. Ἐξειροτονήθη ὡς αὐτοῦ διάξονος τῆς αὐτῆς χώρας εἰς τὴν ὁποίαν ἐμαρτύρησε».

224. Τριφύλλιος Ἐπίσκοπος Λήδρας. Εἰς τὸν συναξαριστὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται ἄνω ὑπομνήματος τῆς 12ην Ἰουνίου. Φέρεται ἡ υπογραφή τοῦ εἰς τὰ Πρακτικά τὴν ἐν Σαρδικῇ Συνόδου τοῦ 343 ὡς Ἐπίσκοπον Λήδρας (τῆς σημερίνης Λευκωσίας). 'Ὑπήρξε, κατὰ τὸν Ἰερώνυμον, ὄστις ἀνέγγισεν ὑπόμνημα αὐτοῦ εἰς τὸ Ἀσία Ἀσιάτων, πολυγραφήτατος καὶ εὐγλωττότατος. Οὐδὲν ἔρχον αὐτοῦ διεσώθη.60

60. Ἰερώνυμος, Ἐπιστολή 70 ad Magnum. Saint Jerome lettres, τόμ. III, texte établi et traduit par Jerôme Labour, Paris 1953, σ. 213 καὶ τοῦ αὐτοῦ, De viris illustribus, Migne, PL, τόμ. 23, σ. 695. Ἀκο-
225. Τύχων Επίσκοπος Καρπασίας. Επισκοπεύεται υπό τον Μάρκος ως Ἐπίσκοπος Καρπασίας (τῆς σημερινῆς Λεμεσοῦ). Ἀγνοεῖται υπό τῶν συναξα-ριστών.

226. Τύχων Επίσκοπος Αμαθούντος. Εἰς τὸ Ἱναζάριον τῆς Κωνσταντινούπολεος μνημονεύεται μετά ἑπτανήματος τὴν 16ην Ἰουνίου. Οὗτος ἔζησε τὸν 40ν αἰῶνα καὶ ἐγένετο Ἐπίσκοπος Αμαθούντος, διαδεχθέος τὸν Μημίδον, ύπο τοῦ ὅποιου εἶχε χειροτονηθῆ διάκονος. Τοῦτον οὐχεῖται ἱερεπομένος ναός εἰς Ἀμα-θοῦντα, παρασκευής ὁ ἔμελις τὸ ὅνομα τοῦ Ἀγίου Τύχωνος.61

227. Τύχων Επίσκοπος Ταμασοῦ. Οὗτος μετέψευξε καὶ ἐπέγραψε τὰ Πρακτικὰ τῆς Β’ ἐν Κωνσταντινούπολεὶ Ὀικουμενικῆς Συνόδου τῷ 381.

228. Φιλάργιος Επίσκοπος Κουφίου. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινο-πολεος μνημονεύεται μετὰ βραχέως ὑπονήματος τὴν 9ην Φεβρουαρίου. Οὗτος ἐπήρξε μαθητὴ τοῦ Ἀρ. Πέτρου καὶ ἐγένετο Ἐπίσκοπος Κουφίου, ὑποστὰς μαρτυρικῶν θανάτων.62

229. Φίλων Επίσκοπος Καρπασίας. Επισκοπεύεται υπό τον Μάρκος ως Ἐπί- σκοπος Καρπασίας. Πλατφορμικά περὶ τοῦτον ἔχουμεν ἔπης ἐν τῷ βίῳ τοῦ Ἀγ. Ἐπιφανίου. Οὗτος κατῆρτευ ἐν Ρώμῃ, ἐλληνικά δ᾽ εἰς Κύπρον ἐγερμόθη πόλει τοῦ Ἀγ. Ἐπιφανίου Καρπασίας. Τοῦτον οὐχεῖται ναός παρὰ τὸ χωρίον Ρι-ζακάρπιαν τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, ἡ δὲ μνήμη αὐτοῦ ἐσταυρίζεται τῆς 24ην Ἰανουαρίου. Εἰς χειρόγραφα, διὰ τῶν ὅποιων παρεδόθη τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινούπολεος, φέρεται ως Φιλάργιος.63

230. Φιλωνίδης Επίσκοπος Κουφίου. Εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Κωνσταντινο-
πόλεως μνημονεύεται μετά βραχέος ὑπομνήματος τὴν 30ήν Αὐγοῦστου. Ἑμαρτύρησε κατὰ τοὺς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ δικαστὰς.

231. Φυλάριος Ἐπίσκοπος Πάφου. Ἀπλὴ μνεία τοῦ τοῦτο γίνεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

232. Φωκᾶς. Ἀγνοετός εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Υπὸ τοὺς τοῦτο ἀναφέρεται ὡς Κύπριος Ἀγιος, οὐδὲν ὁμως περὶ αὐτοῦ εἶναι γνωστόν. Ναι τυχεῖ εὖ Κύπροι φέρον τὸ ὄνομα τοῦ Ἀγ. Φωκᾶ.

233. Φωκῖον. Μνεία τοῦ τοῦτο γίνεται ὑπὸ τοῦ Etienne de Lusignan. Φέρεται ὡς μαθητής τοῦ Ἀγ. Πλαάνιον τοῦ Μεγάλου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

234. Φωτεινῆ. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ, ἢ δὲ μνήμη αὐτῆς ἐφράζεται τὴν 2αν Αὐγοῦστου. Εἰς τὸ χωρίον Ἀγιον Ἄνδρονικον τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου ὑπάρχει ναὸς ἀφιερωμένος εἰς τὴν Ἀγ. Φωτεινῆν, παρ’ αὐτῷ δὲ δεσμεύεται ὁ τάφος τῆς Ἀγίας. Ναι δὲ ἄφερομενοι εἰς τὴν Ἀγ. Φωτεινῆν ὑπάρχουσι καὶ εἰς ἄλλα χωρία τῆς Κύπρου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

235. Φωτεινὸς. Ἀγνοετὸς εἰς τοὺς Κυπρίους χρονογράφους καὶ τοὺς συναξαριστάς. Υπὸ τοὺς τοῦτο ἀναφέρεται ὡς Κύπριος Ἀγιος, οὐδὲν ὁμως περὶ αὐτοῦ εἶναι γνωστόν.

236. Φώτιος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήτης παρὰ τὸ χωρίον Ἀθηναίον τῆς ἐπαρχίας Δορκάκου, ὅπου οὖσαν καὶ ἰππεισμένοι ναοῖς, ἀφιερωμένος εἰς αὐτοὺν. Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Πάφου ὑπάρχει χωρίον φέρου τὸ ὄνομα τοῦ Ἀγίου Φωτίου μετὰ ὀρισκόμενον εἰς αὐτῷ ναοῦ. Η μνήμη τοῦ Ἀγ. Φωτίου ἐφράζεται τὴν 18ήν Ιουλίου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

237. Χαρέτης (ἡ Χαρέτης ἢ Χαρύτων ἢ Χεροφέτης). Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήτης παρὰ τὸ χωρίον Ἀξύλου τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

238. Χρηστοφόρος. Μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Μαχαιρᾶ μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστίνης τριακοσίων καὶ ὡς ἀσκήτης παρὰ τὸ χωρίον Κούρδαξα τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

64. Ὑπὸ τὸν H. Delehaye οὗτος ταυτίζεται πρὸς τὸν Φυλάριον Ἐπίσκοπον Κύπρου, μνημονεύομεν εἰς τὸ Συναξαρίον τῆς Κονσταντινουπόλεως τῆς 9ην Φεβρουαρίου. Εἰς τὸ χιούμορφον Οξφόρδη τοῦ Μαχαιρᾶ ἀναφέρεται ὡς Φυλάριον Ἐπίσκοπος Κυρηνάων.
239. Χριστοφόρος. Υπὸ τοῦ Μαχαιρὰ μνημονεύεται μεταξὺ τῶν ἐκ Παλαιστῖνης τριακοσίων καὶ ἔτερος Ἀγ. Χριστοφόρος, ὅστις φέρεται ὡς ἀσκητὴς παρὰ τὸ χωρίον Κοφίνου τῆς ἑπαρχίας Λάρνακας. Ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν συναξαριστῶν.

Ἐκ τῶν ὁς ἀνοι καταλόγου καταδεικνύεται ὁ μέγας ἀριθμὸς τῶν Κυπρίων Ἀγίων. Ἐκ τούτων ὑγιώντας ὡς ἔθεσαν καὶ ἔσχασαν ἐν Κύπρῳ, ὡς ἔδε ἦσαν Κύπριοι μαστυφάτοντες ἢ ὑπὸ τὸν τελευτηθὲν ἐν εἰρήνῃ ἔξι τῆς Κύπρου. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Κυπρίων Ἀγίων εἶναι μεγαλύτερος, δὲν διεσώθησαν, ὡμοιο, ἀπάντησαν τὰ ὀνόματα.65

Παραλλήλως πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἐπονόμων ἀραιοθημένων Κυπρίων Ἀγίων, μέγας ἀριθμός τοποθετοῦτοι καὶ ἱερεῖς τῆς νήσου φέρουσιν ὀνόματα Ἀγίων. Περὶ τὰς τρεῖς χιλιάδες τοποθεσίας εἶναι διαφόρους περιοχάς τῆς νῆσου εἶναι φερόνυμιοι Ἀγίων. Ἐκ τῶν πιστίμων ἢ αὐτῶν ἀφοροῦνται μικροὶ ναοὶ ἢ ἱεροπομήνα παρακλήσια. Ἐξεδομήκοντα ἐπτά ἐκ τῶν ἐξακοσίων τρίακοσαν τεσσάρων πόλεων καὶ χωρίων τῆς Κύπρου φέρουσιν ὀνόματα Ἀγίων.

Ἡ Κύπρος ἐχει ἰστοριαν μακρὰν καὶ περιπετειωδή. Υπετάχθη ἀλληλοδιάδοχος εἰς διαφόρους λαός. Διεπήκαν, ὡμοιο, ἀλλοβιόν τὸν ἔλληνικόν αὐτής χα-

65. Ἐκ τῶν ἐκ Παλαιστίνης ἐλθόντων καὶ ἀσκησάντων ἐν Κύπρῳ τριακοσίων, περὶ τῶν ὀ-

ποιῶν ὡμοῖος ὁ Μαχαιρὰς εἰς τὸ Χοξναίον τοῦ, μνημονεύονταν τὰ ὀνόματα πεντάρχοντο τεσσάρων μῶν ἢ αὐτῶν. Μερικοὶ τῶν Κυπρίων Ἀγίων τιμῶνταν ἀνονήμων. Οὔτος εἰς τὸ χωρίον Ἀγων ἄρ-

χημανδῆται τῆς ἑπαρχίας Πάορου ὑπάρχει λαζευτὸν αὐτῆς, χορημούμενον διὰ τοιχογράφῳ μο-

ναριῶν καὶ καλούμενον σπήλαιον τῶν Ἀγίων Πατέρων. Εἰς τὸ δυτικὸν τόχομα τοῦ σπήλαιον ἀναλά-

σεῖται θῆκα περιέχουσα λείψαναν τῶν ἑκατοστάντων, τῶν ὀποίων τὰ ὀνόματα ἐκάλυψαν ὁ ἱερὸς καὶ ἡ λήθη. Ἀνονήμως τιμῶνται ἐπίπεδο δύο Κύπρων Ἀγίων, τῶν ὀποίων εἶναι γνωστὸν τὸ μαρτύριον, δὲν διεσώθησαν, ὡμοιο, τὰ ὀνόματα. Μνεία τούτων γίνεται τὴν 18ην Ἰουνίου εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Ἐκκλησιαστικοῦ πόλεως. «Οἱ Ἀγίοι δύο μάρτυρες οἱ ἐν Κύπρῳ τοὺς πόλεις κατακέλυφον τελευτη-

νται». Εἰς τὸν Συναξάριον τοῦ Νεοδήμου Ἀγιορείτου τὴν 7ην Ἰουλίου ἀναγράφεται: «Οἱ ὀ-

νοὶ ἐννίκησαν ἐννέα πατέρες οἱ ἐν τῇ νῆσῳ Κρήτη ἀσκήσαντες ἐν εἰρήνῃ τελευτηθέντοις», Ἐκ τούτω-

νοι ὑπὸ τρίακοσαν ἐννέας, ὡς ἀναφέρεται ο Συναξάριος, ἦσαν Κύπριοι, οἵτινες μετέβαλσαν εἰς Κρήτην καὶ συνήχειαν μετὰ τῶν ἄλλων ἐξομορμοῦσαν. Ἀνονήμως ἐπὶ κατάγεται οἱ ἐν τῷ βίῳ τοῦ Ἀγ. Κονσταντίνου τοῦ Ἰουνιαίου «...ἐν τῶν θεοῦ πολλῶν δυσμένων τε καὶ ἀσκητήμουν ἡμᾶς κατάκελυσαν λείψαναν ἀγίων (Φαίνοντες οὐτό γε οὔκ ἔκκελητο). Οἱ Ἀγίοι αὐτοὶ εἶναι προφανοὶ οἱ παρὰ τὴν πόλιν τῆς Κυρινής τιμῶμεν Ἀγίου Φαίνετες, περὶ τῶν ὀποίων ὡμοίος ὁ Μαχαιρὰς, ἄνευ ὀμοίος μενεῖας τῶν ὀνόματον ἢ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Ἀνονήμως ὡς παίτορες εἶναι καὶ περὶ τὸν τεκατέρτην Ἀσκητήμων, μερικὰ τούτων χρονολογούμενα ἀπὸ τοῦ 4ου αἰῶνος, μετ’ ἐπιγραφῶν ἢ ὑπολειμμάτων τοιχογράφων καὶ χριστιανικῶν συμβόλων."
φαστήρα, ἔκδηλων ἐν παντὶ καὶ μαρτυροῦντα τὴν ἐνότητα τῶν Ἑλλήνων, ἴτις κατὰ
tὸν Ἡρόδοτον ἀποδεικνύεται διὰ τὸ ὑμαίον, τὸ ὑμόθρημαν, τὸ ὑμόγλωσσον καὶ
tὸ ὑμότροπον. Εἰς ἀρχαιοτάτους ὁμόνους ἀνέπτυξε λαμπρὸν ἔλληνικὸν πολι
tισμόν. Ἐγέννησε κατὰ τὴν προχριστιανικὴν περίοδον μεγάλους ποιητὰς καὶ
φιλοσόφους, διὰ τῶν ὅποιων συνέβαλε μεγάλως εἰς τὴν παρκόμομον διανόησιν.
Ἄρ' ἦς δ' ἐποχής διὰ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα ἐδέχθη τὸν
Χριστιανισμόν, ἐγέννησεν ὅσιος καὶ μάρτυρας, ὁποῖος ἦδραίωσαν τὴν ἐν Κύπρῳ
Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν ὅποιων ὁ χρονογράφος Μαχαρᾶς
ἀπεκάλεσε τὴν Κύπρον ἀγίαν νήσον.
Βιβλιογραφία

3. Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Ἑνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα συντεθεῖσα μετὰ προοθή- κης ἅγιακαιον τινόν, οὕτως ως καθορᾶται, διορισθεῖσα τε ψαλλεοθαί οὕτω κατὰ πάσας τὰς ἐν Κύπρῳ Ἡρακλείας Ἐκκλησίας εὐχαριστίας ἔνεκεν τῶν ὧν ἀπέλαυσεν ἡ Κύπρος δι’ αὐτοῦ χαρίτων Αὐτονόμου τε καὶ Προνομίων παρὰ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Λογιστάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Φιλοθέου, οὗ τῇ σπουδῇ καὶ δαπάνῃ καὶ τύποις νῦν πρῶτον ἔξεσθή, Ἔνετίησιν 1756.

4. Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Ἰερομάρτυρος Ἑρμογένους τοῦ θαυματουργοῦ ψαλλο- μένη τῇ Εὐσεβία, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ Πανευριστάτου καὶ Λογιστάτου Μητροπολίτου Κιτσίων Κυρίου Κυρίου Μακαριωτάτου Κυρίου, ἐπιστασία δὲ τοῦ λογιστάτου ἐν μονα- χοῖς Κυρίον Ἀθανασίου Καρύδη Κυρίου τοῦ ἐκ τῆς Εὐσεβίας Ἐπαρχίας τοῦ ἄνωθεν Μητροπολίτου, Ἔνετίησιν 1771.

5. Ἀκολουθία τοῦ Ἐν Ἁγίως Πατρός Ἡσαυλείδου Ἐπισκόπου Ταμασίων τοῦ Θαυματουργοῦ τῇ ΙΖ’ Σεπτεμβρίου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπι- σκόπου Νέας Ιουστινιανής καὶ πᾶς Κύπρου Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου, ἐπιδοθοῦσα δὲ τοῦ λογιστάτου ἐν Ἰερουμονάχος Κυρίου Παυλενίου, τοῦ καὶ ὅπως ὁ πατριαρχὸς ἐπαγγέλματος ἐπιφέροντος ἐν Κύπρῳ, Ἔνετίησιν 1774.

6. Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Ἰερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ ἐκδοθεῖσα σπουδῇ τε καὶ ψαλμός δαπάνῃ τοῦ εὐγενεστάτου Κυρίου Κυρίου Μιχαήλ τοῦ Μακαριωτάτου Κύπρου, Ἔνετίησιν 1801.

7. Ἀκολουθία τοῦ ὅσιου καὶ θεοφόρου πατρὸς Ἡσαυλείδου Ιωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ, ἐκτεθεῖσα παρὰ Γεράσιμου Ἰερομοναχοῦ τοῦ Κυρίου καὶ τυπωθεῖσα ἐξ οἰκείων ἄναλομάτων, Ἔνετίησιν 1667.
8. Ἀκολούθια τοῦ ἐν Ἄγιος Πατρὸς ἦμῶν Μνάσωνος ἐπισκόπου Θεμισσίων τοῦ ἡσυχαστήρου ψαλλομένη τῇ ιδ. Ὁκτωβρίου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα οποιοδήποτε μὲν καὶ δαπάνη τοῦ Μακαριώτατος καὶ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Κυρίου Χρυσάνθου, ἐπιδιορθώσει δὲ τοῦ λογιστήτου ἐν Ἱερομονάχους Κυρίου Παρθενίου, τοῦ καὶ ὑπομονήν διδασκαλίαν ἐπαγγέλματος ἐπιφέροντος ἐν Κύπρῳ, Ἐνετίηνος 1774.

9. Ἀκολούθια τοῦ ὁσίου πατρὸς ἦμῶν Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείσαιτος ψαλλομένη κατά τὴν ἡμέραν τοῦ Ἐορτῆς Μηνὸς νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα προτροπὴ μὲν τοῦ Μακαριώτατος καὶ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπισκόπου τῆς Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου, διὰ δαπάνης τῶν ἐν τῇ αὐτοῦ Μονῆ Πατέρων, τῇ ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει τοῦ ταπεινοῦ ἐν Ἱερομονάχους Κυπριανοῦ καὶ τοῦ αὐτοῦ θρόνου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ ἐν Κοιλασίῳ πολιτείας, Ἐνετίηνος 1778.

10. Ἀκολούθια τῶν ὁσίων Ἀναστασίου, Χαρίτωνος, Αὐξεντίου καὶ Κενδέα, τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ Ἀγίου Δημητριανοῦ Κυθηρῆς καὶ Κωνσταντίνου Μάρτυρος, νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσα οποιοδήποτε μὲν καὶ δαπάνη τοῦ Μακαριώτατος καὶ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου Κυρίου Χρυσάνθου δι’ ἐπιστασίας δὲ τοῦ Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου, διορθώθηκαν ώς οἰόν τε ὑπὸ τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἀνθίμου, τῶν Κυπρίων, Ἐνετίηνος 1779.

11. Ἀκολούθια τῆς Ἀγίας Φωτεινῆς, ἐκδίδεται τῇ φροντίδι κ. Χριστοφώ Μιχαήλ, ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας, ἐν Λευκωσίᾳ 1907.

12. Ἀκολούθια τοῦ ὁσίου πατρὸς ἦμῶν Ἀναστασίου τοῦ θαυματουργοῦ, οὗ ἡ μνήμη τελεῖται τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου, ἐν Λευκωσίᾳ 1915.


15. Ἀπόστολος Βαρνάβας, Λευκωσία 1923 x. ἐξ.


18. Βίος καὶ Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ ἐξ ἀρχαίον χειρογράφου εὑρισκομένου ἐν τῷ ἐν Ἕαδροτοινὴ ὅμωνύμῳ Ναῷ, δαπάνη τοῦ ἐν Ἀθηναίς Συλλόγου τῶν «Ολυμπίων», ἐν Ἀθηναίς 1904.


22. Gregoire H., St. Demetrianos, évêque de Chytri (île de Chypre), en Byzantinische Zeitschrift, tōμ. 16 (1907), σ. 204-237.

23. Γεώτομον Μ., Βυζαντινόν Εορτολόγιον, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1899.

24. Γεωργίου Φιλίππου, Εἰδήσεις ἰστορικά περί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀθηναίς 1875.


32. Deubner L., De Incubatione capita quattuor, Lipsiae 1900.


34. Νουκάζη Κ. Χρ., Μέγας Συναξαριστής, τόμ. 1-12, ἐν Ἀθηναῖς 1889 κ. ἐξ.


38. Ἐκκλησιαστικὸν Βῆμα, Λευκωσία 1954-1956.


41. Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, ὁ Ἄγιος Θεόδωτος Ἐπίσκοπος Κυρηνείας, ἐν Ἀπόστολος Βαρνάβας, περ. Βʹ, τόμ. Δʹ (1932), σ. 5-14.

42. Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, Συμπλήρωσιμα ἁγιορειτικῶν καταλόγων Βατοπεδίου καὶ Λαύρας, 1930.

43. Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Τύχωνος Ἐπισκόπου Ἀμαθούντος τῆς Κύπρου, ἐν Ἀπόστολος Βαρνάβας, περ. Βʹ, τόμ. Στʹ (1934), σ. 148-152 καὶ 164-173.

44. Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, Ἀκολουθία Ὀσίου Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λευκωσίας, ἐν Ἀπόστολος Βαρνάβας, περ. Βʹ, τόμ. Στʹ (1934), σ. 184-188 καὶ 200-204.

45. Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, Ἀγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Ἀθῆναι.


47. Ἐφησοῖ Ἀθηναίων, Περιγραφὴ τῆς Σεβασμιᾶς καὶ Βασιλείας Μονῆς τοῦ Κύκκου..., Ἐνετίπου 1751.

48. Ζαννέτον Φ., Ἰστορία τῆς Νήσου Κύπρου, τόμ. Αʹ, Λάρναξ 1910.

49. Θέμηλι Τιμοθέου, Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου, Ἀὶ ἐποιεῖται τῆς Παναγίας ἐν Κύπρῳ, ἐν Ιεροοσιλήμοις 1926.

50. Ἱερονύμου, De viris illustribus, év Migne, PL, τόμ. 23.

52. Ἰντιάνον Ἀ., Αμομονιμένος Λευκωσιάτης Ἀγιος: Θεοφάνης Μοναχός, ἐν Κυπριακά Γράμματα, τόμ. Ζ' (1942-1943), σ. 14.
53. Ἰντιάνον Ἀ., Οἱ Ἀγιοι Βιχμανός καὶ Νόμων. Ἡ ἀνέκδοτος Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Νόμων, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Δ' (1940), σ. 65-86.
54. Ἰωάννου μοναχοῦ ἀγιορείτου, Βίοι τῶν ἐν Κύπρῳ Ἀγίων, Κύπρος 1952.
56. Κηρύσσω Βαρνάβα, Μητροπολίτου, Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα μετά τοῦ βίου αὐτοῦ, ἐν Ἡθνάζας 1963.
57. Κηρύδου Ν., Κυπριακή Ἀγιογραφία. Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ὅσιου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Περγάμῳ τῷ χορίῳ, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Α' (1937), σ. 89-132.
58. Κηρύδου Ν., Κυπριακή Ἀγιογραφία. Ὁ Ἀγίος Σωζόμενος. Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκολουθίας, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Β' (1938), σ. 105-120.
59. Κηρύδου Ν., Ἀνέκδοτος Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Θεοδώρου ἐν τοῦ χωρίου Πολιτικοῦ τῆς Κύπρου, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Γ' (1939), σ. 31-50.
60. Κηρύδου Ν., Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίῳ πατρὸς ἡμῶν Θαυματουργοῦ, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Ζ' (1943), σ. 47-69.
61. Κηρύδου Ν., Κυπριακή Ἀγιογραφία. Προλεγόμενα Ἀκολουθίας ὅσιου Κενδέα, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Θ' (1945), σ. 37-55 καὶ τὸ κείμενον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγ. Κενδέα, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. Γ' (1946), σ. 69-84.
62. Κηρύδου Ν., Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος τοῦ θαυματουργοῦ, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. ΙΕ' (1951), σ. 89-145.
63. Κηρύδου Ν., Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ὅσιου πατρὸς ἡμῶν Θεόποντος τοῦ θαυματουργοῦ, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. ΙΘ' (1955), σ. 73-97.
64. Κηρύδου Ν., Ὁ Μεγαλομάρτυς Ἀγίος Μάμας, Μόρφου 1963.
65. Κηρύδου Ν. κ.ά., Οἱ Ἀγιοι τῆς Καρπασίας, βι. Σπουδάτα Κ.
66. Κηρύδου Ν., Προλεγόμενα καὶ κείμενον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ὅσιου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Εὐφημιανοῦ τοῦ θαυματουργοῦ, ἐν Κυπριακά Σπουδάι, τόμ. ΚΘ' (1965), σ. 145-158.
67. Κληρίδου Ν., Είναι τρεις οι άγιοι Δημητριανοί στήν Κύπρο; ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. ΚΖ’ (1963), σ. 137-144.
68. Κυπριακά Χρονικά, Λάρναξ, τόμ. Α’-ΠΓ, 1923-1937.
69. Κυπριακά Σπουδαί, Λευκωσία, τόμ. Α’, 1937 κ.έξ.
70. Κυπριανοῦ Ἀρχιεπίσκοπος, Τυπική οὐν Θεῷ διάταξις καὶ λόγοι εἰς τὴν ἔξαημον τοῦ ὀφείν τοῦ Ἐγκλειστοῦ..., Ἐνετίην 1779.
71. Κυπριανοῦ Ἀρχιεπίσκοπος, Ἰστορία χρονολογική τῆς Νήσου Κύπρου, Ἐνετίην 1788, ἕκδοσις β’, Λευκωσία 1902.
72. Κρημναίκη Κ., Ἰστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηρίδιδον, Ἀθήνα 1897-1900.
73. Κυριαζή Ν. Γ., Ἀγίου Ιωάννης ὁ Λαμπαδιστής, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. ΙΒ’ (1936), σ. 245-257.
74. Κυριαζή Ν. Γ., Ἀκολουθία Ἀγίου Ιωάννου Λαμπαδιστοῦ, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. ΙΒ’ (1936), σ. 257-260.
75. Κυριαζή Ν. Γ., Ἀνέκδοτος Χειρόγραφος Ἀκολουθία Ἀγίου Ιωάννου Λαμπαδιστοῦ (1721), ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. ΙΒ’ (1936), σ. 268-289.
76. Κυριαζή Ν. Γ., Ἀκολουθία Ἀγίων Ιωνᾶ καὶ Φιλίππου, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. ΙΒ’ (1936), σ. 292-304.
77. Κυριάκη Π., ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Πολύδωρος, ὁ ἐκ Λευκωσίας, ἐν Ἀπόστολος Βαρνάβας, περ. Β’, τόμ. Β’ (1937), σ. 186-192.
78. Κύριος Κ. Π., Κυπριακά Ἀγιολογικά καὶ Μοναστηριακά Μελετήματα, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. ΚΖ’ (1963), σ. 181-222.
79. Latysev, Menologii anomyoni byzantini..., quae supersunt, I-II, Petropoli 1911-1912.
80. Le Quien M., Oriens Christianus, Paris 1740.
81. Lusignan Etienne de, Description de toute l’île de Chypre, Paris 1580.
82. Lusignan Stefano, Chorographia et breve historia universale dell isola de Cipro..., Bologna 1573.
83. Lusignan Stefano, Reccolta di cinque discorsi, intitolati, Corone, Padova 1577.
89. *Μενάρδου Σ.*, Τοπονομακον τῆς Κύπρου, ἐν Ἀθηναί, τ. 18, Ἀθῆναι 1906, σ. 315-421.
90. *Μενάρδου Σ.*, Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἰ. Μονῆ Μαχαιρᾶ, Πειραιεύς 1929.
93. Παπαδοπούλου Χ., 'Ακολουθία τοῦ 'Αποστόλου Τυχίκου ἐνὸς τῶν ἐβδομήκοντα, ὥστε ἡ μνήμη τελείται τῇ διδάσκαις, ἐν Λευκωσία 1912.
94. Παπαδοπούλου Χ., 'Ακολουθία τῶν ὑσίου Βαρνάβα καὶ Ἰλαρίωνος, ἐν Κυπριακό Σπουδαί, τ. Β’ (1938), σ. 81-104.
95. Παπαδοπούλου Χ., 'Ακολουθία των ὑσίου Βαρνάβα τοῦ ἐν Βασιλεί, ἐν Κυπριακο Σπουδαί, τ. Γ’ (1939), σ. 51-76.
96. Παπαδοπούλου Χ., Πότε ἤλθον οἱ Ἀλαμάνοι Ἁγίοι εἰς Κύπρον, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τ. Η’ (1944), σ. 127-128.
97. Παπαδοπούλου Χ., Χρονικά Σημειώματα, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τ. Α’ (1923), σ. 281-283.
98. Παπαδοπούλου Χ., Διορθωτικά Σημειώματα, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τ. Γ’ (1925), σ. 281.
99. Παπαδοπούλου Χ., Χριστιανικά Μελέται, Λευκωσία 1955.
100. *Ροδωνός N.*, Περί ἢρων, στρατηγῶν, φιλοσόφων, ἀγίων καὶ ἄλλων ἀνθρώπων ἑυγέρχων ἀπὸ τὸ νησί τῆς Κύπρου, Ρώμη σχῆν ιδρύεται, 1958.
101. Κοσμίλοδος Κ. Μ.*, Τὰ κατὰ τὴν Λαύραν καὶ τὸν Χείμαρρον τῶν Χοιρίζων. Οἱ βίοι τῶν Ἀγίων Γεωργίου καὶ Ἰωάννου,... καὶ τὰ θαύματα τῆς...Χοιρίζων, ἐν Ἐρεσοῦλμοις 1901.
102. Μακαρίου Χρυσοκεφάλου, Λόγοι Πανηγυρικοί ιδ', ἐν Κοσμοπόλει (= Βιέννη).
103. Νεοφύτου Ἐγκλείσιον, Τυπικὴ σύν Θεό διάταξε καὶ λόγοι εἰς τὴν ἔξαίμερον, ἐπιμελεία Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ, Ἔνετίην 1779.
104. Νικοδήμου Ἀγιορείτου, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐκδοσις γ', ἐν Ζακύνθῳ ΑΩΞΗ'.
106. Οἰκονόμου Ζ., Ὁ Ἀγιος Κενδέας, ἐν Πάφος, τόμ. Α' (1935-1936), σ. 186.
107. Παπαγεωργίου Α., Σύντομος Ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Λευκωσία 1962.
108. Παπαγεωργίου Α., Τὰ Γράμματα καὶ ἡ Παιδεία ἐν Κύπρῳ κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον, ἐν Δελτίον Ὄμιλου Παιδαγωγικῶν Ἐρευνῶν Κύπρου, ἔτος Ε' (1966), σ. 17-29.
109. Παπαγεωργίου Α., Ἡ Παλαιοχριστιανικὴ καὶ Βυζαντινὴ Τέχνη τῆς Κύπρου, Λευκωσία 1966.
110. Παπαγεωργίου Σπ., Ἀσιατικὴ Ἀκολουθία καὶ βίος τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, ἐν Ἀθήναις 1901.
111. Παπαδοπούλου Χρ., Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπί Τουρκοκρατίας, Ἀθήναις 1927.
112. Παπαδοπούλου Χρ., Φίλων ἐπίσκοπος Καρπασίας, ἐν Ἐκκλησιαστικὸς Κήρυς, τόμ. Β' (1912), σ. 372-375.
113. Παπαϊωάννου Χ., Κατάλογος χειρογράφων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, Ἀθήναις 1906.
114. Παπαϊωάννου Χ., Ὁ Ἀγιος Λάζαρος, Λάρνακα 1912.
115. Παπαϊωάννου Χ., Φώς, Λευκωσία 1911.
117. Πειρίδου Α. Ζ., Συναξάριον Ἀγίων τῆς Κύπρου, Β', Ἀγίως Ιωάννης ὁ Λαμπα- διστής, ἐκδοσις δευτέρα, ἐν Λάρνακα 1902.
118. Petit L., Bibliographie des Acolouthes greques, Bruxelles 1926.
119. Σάθα Κ., Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', Ἐνετίην 1872.
120. Σάθα Κ., Vies des Saints Allemandes de l’ Église de Chypre, év Archives de l’ Orient Latin, τόμ. Η, 2 (1873), σ. 405-426.
121. Στυριδάκη Κ., Παπαγιαννάδου Γ., Κληρίδη Ν., Ο Αγιος της Καρπασίας ("Αγ. Φίλων, "Αγ. Συνείσιον, "Αγ. Θύματος, "Αγία Φοτεινή και "Αγ. Σωζόμενος), ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. Α' (1947).

122. Συνόπτης Ι.Α., Κυπριακή "Αγιογραφία Α", ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. Β' (1924), σ. 47-59.

123. Συνόπτης Ι.Α., Κυπριακή "Αγιογραφία Β", ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. Β' (1924), σ. 234-245.

124. Συνόπτης Ι.Α., Παλαιογραφικά ἐκ Κύπρου, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. Β' (1924), σ. 149-174.

125. Συμβατικούν ὁ Αγιος τῆς Κύπρου, Α'. "Αγιοι Ρηγίνος καὶ Ὅρεότης, ἐν Λεμεσώ 1902.

126. Σωτηρίου Γ., Τά Βυζαντινά Μνημεία τῆς Κύπρου (Λεύκωμα), Ἀθήνα 1935.

127. Σωτηρίου Γ., 'Ο ναός καὶ ὁ τάφος τοῦ Ἁπ. Βαρνάβα παρὰ τῆν Σαλαμίνα τῆς Κύπρου, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. Α' (1937), σ. 175-187.


129. Ταχυντιόπουλος Η. Π., Νεοφύτου Μοναχοῦ καὶ Ἑγκλείστου, Τυπική σὺν Θεῷ Διαθήματι, ἐν Λάρνακα 1952.

130. Ταχυντιόπουλος Η. Π., 'Ο Αγιος Νεοφύτος καὶ Ἡ Ἱερὰ αὐτοῦ Μονή, ἐν Κτήματι Πάφου 1955.

131. Ταχυντιόπουλος Η. Π., Άκολουθια τοῦ 'Αγίου 'Ονησιώδους, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. KH (1964), σ. 245-261.

132. Φιλίππου Λ., 'Ο Αγιος Κενδέας καὶ ὁ ἐν Κτήματι ναός αὐτοῦ, ἐν Κυπριακά Χρονικά, τόμ. Β' (1924), σ. 224-227.

133. Φιλίππου Λ., 'Η ἐν Κύπρῳ διαμονή καὶ θάνατος Ἑλείωνος τοῦ Μεγάλου, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. Α' (1940), σ. 33-38.

134. Φιλίππου Λ., 'Ο Αγιος Πανάρετος, ἐν Πάφος, τόμ. Α' (1935-1936), σ. 311.

135. Φιλίππου Λ., Αγιος Νεοφύτος, ἐν Πάφος, τόμ. ΣΤ' (1941), σ. 140.

136. Φιλίππου Λ., 'Αγιος Κενδέας, ἐν Πάφος, τόμ. Α' (1935-1936), σ. 187.

137. Usener H., Der heilige Tychon, Leipzig 1907.

138. Χατζηιωάννου Γ., Ἰστορία καὶ ἑργα Νεοφύτου τοῦ Ἑγκλείστου, Ἀλεξάνδρεια 1914.

140. Hackett J., History of the Orthodox Church in Cyprus, London 1901.


142. Χατζηψάλτης Κ., Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. Θ’ (1945), σ. 7-35.

143. Χατζηψάλτης Κ., Περί τῆς ἐν Πάφῳ Μονῆς τῶν Ἰερέων καὶ τῶν κατὰ παράδοσιν ἰδρυτῶν αὐτῆς ἁγίων Εὐρυχίου καὶ Νικολάου, ἐν Κυπριακά Σπουδαί, τόμ. ΣΤ’ (1952), σ. 1-8.


145. Χρήστου Π., Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, Ἀθήναι 1951.
ΠΙΝΑΚΕΣ