Σύντομη Ιστορική αναδρομή

Η διαφυγή του ΑΜ από το προεδρικό και πρώτος σταθμός στο χωριό Κλήρου

Στις 15 Ιουλίου 1974 εκδηλώνεται το πραξικόπημα από τη Χούντα τον Αθηνών και τους Ελληνοκύπριους υποστηρικτές τους την ΕΟΚΑ Β, που είχε σαν στόχο την ανατροπή του ΑΜ.

‘Όταν οι πραξικοπηματίες μπήκαν στο προεδρικό , οι υπεύθυνοι ασφαλείας του ΑΜ αποφάσισαν να τον φυγαδεύσουν με σκοπό να τον μεταφέρουν προς το Μοναστήρι του Κύκκου με τελικό προορισμό την Πάφο. Η διαφυγή του ΑΜ από το Προεδρικό έγινε μέσω μίας βοηθητικής εξόδου προς τον ποταμό Πεδιαίο και την οδό Προδρόμου, όπου επιβιβάστηκαν σε διερχόμενο αυτοκίνητο πολίτη.

Η μεγάλη πορεία διαφυγής ξεκίνησε με πρώτο ενδιάμεσο σταθμό το χωριό Κλήρου, στο σπίτι του αξιωματικού αστυνομίας Νεοκλή Μαλέκου όπου τους κέρασε ένα γρήγορο καφέ και τους έδωσε το δικό του αυτοκίνητο το οποίο ήταν σαλούν για να μπορούν να ταξιδέψουν στο Μοναστήρι του Κύκκου. Τότε ο Γεώργιος Βρούντος (αστυνομικός της Προεδρικής Φρουράς) ισχυρίστηκε ότι ήταν κτυπημένος από την ώρα που έβγαιναν από το Προεδρικό και ο αξιωματικός της Προεδρικής Φρουράς του είπε να μένει πίσω και να επισκεφτεί το γιατρό του χωριού. Ο Μακάριος άκουσε την συνομιλία και του είπε να μείνει ακόμα ένας αστυνομικός μαζί του και έτσι έμεινε ο Χριστάκης Κόμπος.

Ο ΧΚ συνόδευσε τον Γεώργιο Βρούντο στον ιατρείο του χωριού όπου μια νοσοκόμα που ήταν καθήκον τον εξέτασε και του έδωσε παυσίπονα. Όταν τελείωσαν, πήραν το δρόμο για να γυρίσουν πίσω στην οικία του Νεοκλή Μαλέκου. Εκεί κοντά υπήρχε ένας φούρνος και μπήκαν μέσα για να φάνε κάτι. Ο ιδιοκτήτης του φούρνου τους είπε να μείνουν εκεί στον φούρνο για ασφάλεια. Ταυτόχρονα ζήτησαν ρούχα και παπούτσια για να αλλάξουν τις στολές τους, πράγμα που έγινε με την βοήθεια των γειτόνων.

Καθώς ήταν μέσα στον φούρνο τους εντόπισαν οι εοκαβητατζίδες και τους ζήτησαν να παραδοθούν. Παραδόθηκαν και παράδωσαν το όπλο που είχε στην κατοχή του ο Χριστάκης Κόμπος. Ο Βρούντος κρατούσε ένα πιστόλι και το έβαλε μέσα σε ένα σακί από αλεύρι και έτσι δεν το βρήκαν. Οι εοκαβητατζίδες αφού πήραν το όπλο το ΧΚ τους είπαν να παραμείνουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν ξανά.

Η μετάβαση των δύο αστυνομικών από την Κλήρου στο χωριό Φικάρδου

(1)Λόγω της επικίνδυνης κατάστασης που επικρατούσε στο χωριό Κλήρου, ένας γείτονας τους είπε ότι θα ήταν πιο ασφαλείς στο χωριό Φικάρδου το οποίο απείχε 8 χιλιόμετρα. Λίγο αργότερα τους πήρε με το αυτοκίνητο του και τους μετέφερε στο χωριό Φικάρδου. Ο αγροφύλακας του χωριού Γιαννακός Δημητρίου τους άνοιξε το σχολείου του χωριού για να πέρασαν τη νύκτα τους .

(2)Στην συνέχεια, φοβούμενοι από την όλη κατάσταση, ζήτησαν μέσο για να μεταφερθούν στην Λεμεσό, αλλά μετά από συζήτηση με άτομα της περιοχής κατέληξαν ότι το πιο ασφαλές ήταν να μεταφερθούν αρχικά στο χωριό Φικάρδου το οποίο απέχει 8 χιλιόμετρα από την Κλήρου. Την μεταφορά των δύο στο Φικάρδου την έκανε ο Κυριάκος Τυρίμος κάτοικος της περιοχής.

Στις 16 Ιουλίου 1974 το πρωί αφού προγευμάτισαν στο σπίτι του Γιαννακού ζήτησαν μεταφορικό μέσο για να μεταβούν στη Λεμεσό. Τότε ο ΑΧ, που έμενε στο διπλανό σπίτι προσφέρθηκε να βοηθήσει, όμως ο ίδιος δεν είχε αυτοκίνητο. Πήρε την μηχανή του και πήγε στο διπλανό χωριό, τον Λαζανιά , όπου διέμενε ο αδερφός του ΧΧ μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, και ο φίλος τους ΠΧ. Μετά από συζήτηση που είχαν μεταξύ τους συμφώνησαν να πάρουν το ρίσκο και να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του ΧΧ, ένα Moskvitch με αριθμούς DG897 χρώματος μπλέ. Ο ΑΧ γύρισε στο Φικάρδου με την μηχανή του και οι άλλοι δύο με το αυτοκίνητο με το οποίο θα πήγαιναν στην Λεμεσό.

Η διαδρομή από Φικάρδου προς Λεμεσό

Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν και οι πέντε στο αυτοκίνητο με προορισμό την Λεμεσό με πρώτο ενδιάμεσο χωριό το Γούρρι.

Έξω από το χωριό Γούρι κατέβηκαν οι τέσσερις και έμεινε στο αυτοκίνητο ο οδηγός του ο Χαράλαμπος Χριστοφή γιατί στο Γούρι υπήρχαν εοκαβιτατζίδες και διέτρεχαν κίνδυνο. Ο οδηγός προχώρησε και μπήκε στο χωριό, σταμάτησε αγόρασε τσιγάρα και ακολούθως πήρε το δρόμο για τον Φαρμακά. Οι άλλοι τέσσερις συνέχισαν με τα πόδια πίσω από το βουνό για να παρακάμψουν το Γούρι και συνάντησαν τον Χαράλαμπο Χριστοφή στο δίστρατο του Φαρμακά.

Επιβιβάστηκαν ξανά στο αυτοκίνητο και συνέχισαν προς Λεμεσό μέσω Φαρμακά και έφτασαν στην Οδού όπου πέρασαν ανενόχλητοι.

Όταν έφτασαν στα σύνορα της Παρεκλησσιάς - Εφταγώνιας ο Γεώργος Βρούντος είδε την ταμπέλα Παρεκκλησιάς και γνωρίζοντας ότι υπήρχαν πολλοί εοκαβιτατζίδες στην περιοχή, τους είπε να μην περάσουν από την Παρεκκλησιά και να πάνε από άλλο δρόμο. Δεν συμφώνησαν και τελικά κατέβηκαν προς το δρόμο της Λεμεσού – Λευκωσίας μέσω της Παρεκκλησιάς. Στο σταυροδρόμι Παρεκκλησιάς- Λευκωσίας- Λεμεσού υπήρχε μπλόκο των εοκαβιτατζίδων - περίπου είκοσι άτομα. Μην μπορώντας να το αποφύγουν οι δύο αστυνομικοί, ο Χριστάκης Κόμπος και Γεώργιος Βρούντος εισηγήθηκαν να τους πούνε ότι θα πάνε στο στρατόπεδο στα Πολεμίδια για να παρουσιαστούν στη μονάδα τους.

Έφθασαν κοντά τους, τους κατέβασαν, ερεύνησαν το αυτοκίνητο και τους πήραν κάτω από μια τερατσιά φρουρούμενους μέχρι να φτάσει ο αυτοδιορισθείσας Διοικητής, ο οποίος ήταν ο καταζητούμενος Αντρέας Πουρής από την Παρεκκλησιά, για να αποφασίσει τι θα κάνουν μαζί τους.

ΜΕΧΡΙ ΕΔΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Την ώρα της ανάκρισης περνούσε από τον κύριο δρόμο ο ΧΧΧΧΧ οποίος πήγαινε για να ορκιστεί στην Κυβέρνηση Σαμψών. Ο ΓΒ μόλις τον είδε άρχισε να του φωνάζει επικαλούμενος την γνωριμία με τον αδελφό.

Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο σπίτι όπου ανακρίθηκαν και στο τέλος καταδικάστηκαν . Στην συνέχεια σύμφωνα με μαρτυρίες μεταφέρθηκαν με ένα land rover στον σκουπιδότοπο του Αγίου Τύχωνα όπου βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν . Λόγω του ότι η περιοχή είναι πετρώδες του έριξαν λίγο χώμα το οποίο δεν ήταν αρκετό να τους σκεπάσει.

~~Όταν στις 15 Ιουλίου 1974, έγινε το πραξικόπημα, ο Μακάριος με προορισμό το Μοναστήρι του Κύκκου διαφεύγει μέσω του χωριού Κλήρου. Στην συνοδεία της προεδρικής φρουράς βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Χριστάκης Κόμπος και ο Γεώργιος Βρούντος και οι δύο Αστυνομικοί.~~

~~Ο Γεώργος Βρούντος τραυματίστηκε κατά την έξοδο τους από το Προεδρικό και ο αξιωματικός της φρουράς δίνει οδηγίες να μην ακολουθήσει και παραμένει μαζί του ο Χριστάκης Κόμπος σε ένα σπίτι στην Κλήρου μέχρι το βράδυ από όπου μετά φυγαδεύονται και διανυκτερεύουν στο χωριό Φικάρδου.~~

~~Την επόμενη μέρα, 16 Ιουλίου το πρωί, ζητάνε από τον Αγροφύλακα της κοινότητας, Γιαννακό, όχημα που θα τους μεταφέρει στη Λεμεσό. Ενημερώνεται ο Αναστάσης Χριστοφή και μεταβαίνει στον Λαζανιά με μοτοσικλέτα όπου βρίσκει τον αδελφό του Χαράλαμπο ο οποίος είχε αυτοκίνητο και μαζί με τον Παντελάκη Χαραλάμπους φεύγουν και οι τρεις για το Φικάρδου~~. Εκεί παραλαμβάνουν τους δύο αστυνομικούς και κατευθύνονται προς την Λεμεσό ακολουθώντας την διαδρομή μέσω Γούρρι, Φαρμακά, Οδού, Επταγώνια και Παρεκκλησιά. Στο Γούρρι για να μην κινήσουν υποψίες οι δύο Αστυνομικοί κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και διέσχισαν το χωρίο με τα πόδια και ακολούθως επιβιβάστηκαν ξανά σε κάποιο σημείο του δρόμου προς Φαρμακά. Στην επταγώνια σύμφωνα με άλλη μαρτυρία έκαναν μία σύντομη στάση στο καφενείο του χωριού.

Φθάνοντας στην Λεμεσό, πέφτουν σε οδόφραγμα στη διασταύρωση Παρεκκλησιάς-Λεμεσού που είχαν στήσει Εοκαβητατζίδες και συλλαμβάνονται. Παραμένουν στα χέρια των τελευταίων από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 4:00 το απόγευμα όπου ανακρίνονται συνεχώς. Στο διάστημα αυτό, ο Γιώργος Βρούντος μετά από συνομιλία του με τον Ανδρέα Νεοκλέους, υπουργό της κυβέρνησης Σαμψών ο οποίος περνούσε με το αυτοκίνητό του από το οδόφραγμα, οδηγήθηκε στα Πολεμίδια για περεταίρω ανάκριση σχετικά με την διαφυγή του Μακαρίου. Στη συνέχεια ο Γιώργος Βρούντος μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Γερμασόγειας όπου παρέμεινε μέχρι τις 4:00 το απόγευμα.

Όταν ο Γιώργος Βρούντος επέστρεψε στις 5:00 το απόγευμα στο μέρος όπου είχαν συλληφθεί και ζήτησε να μάθει που ήταν οι υπόλοιποι. Οι Εοκαβητατζίδες του είπαν πως είχαν φύγει με λεωφορείο για τη Λευκωσία.

Εν τω μεταξύ τους τέσσερις νέους, Χαράλαμπο & Αναστάση Χριστοφή, Παντελάκη Χαραλάμπους και Χριστάκη Κόμπο, τους μετέφεραν σε σπίτι στην περιοχή Αγίου Τύχωνα όπου μετά από άγριο βασανισμό και στη συνέχεια πρόχειρο Λαϊκό Δικαστήριο αποφάσισαν να τους εκτελέσουν. Στις 5:30 το απόγευμα ,σύμφωνα με μαρτυρίες, τους μετέφεραν σε κοντινή περιοχή με κατεύθυνση το Αρμενοχώρι σε ένα παράδρομο που πετούσαν σκουπίδια οι κάτοικοι της περιοχής, με σκοπό την εν ψυχρό εκτέλεση τους. Τα 4 παλικάρια αφού κατάλαβαν τι θα ακολουθούσε αντιστάθηκαν και αυτό τεκμηριώνεται από τα ρούχα τους και τα μαλλιά τους που ήταν σκορπισμένα στον τόπο του εγκλήματος. Μετά από πάλη και αντίσταση με τους επτά Εοκαβητατζίδες τους δύο τους εκτέλεσαν πισώπλατα και τους άλλους δύο τους πυροβόλησαν στο στήθος με πολλές ριπές σύμφωνα με μαρτυρίες. Το ρολόι του Αναστάση Χριστοφή βρέθηκε στον χώρο του εγκλήματος με την ώρα να δείχνει 17/7/74 11:32.

Οι οικογένειες των τεσσάρων ηρώων απεγνωσμένα ψάχνουν για μέρες παντού για να τους βρουν. Γυρίζουν από αστυνομικό σταθμό, σε αστυνομικό σταθμό μέχρι την Παναγιά χωρίς δυστυχώς να μπορέσουν να μάθουν οτιδήποτε για τη τύχη των δικών τους. Δηλώνουν τα ονόματα τους στον κατάλογο αγνοουμένων προσώπων του Ερυθρού Σταυρού και περιμένουν μία καλή είδηση.

Αφού πέρασαν αρκετές μέρες αναζήτησης, θλίψης και αγωνίας, στις 4 Αυγούστου, ειδοποιούνται από την αστυνομία να μεταβούν την επόμενη μέρα στον αστυνομικό σταθμό Λεμεσού με σκοπό να τους οδηγήσουν στην περιοχή Αγίου Τύχωνα για να αναγνωρίσουν 4 νεκρά σώματα που βρέθηκαν σκεπασμένα με λίγο χώμα.

Στις 5 Αυγούστου, οι συγγενείς των αγνοούμενων μαζί με κυβερνητικό γιατρό, προσωπικό του Υγειονομείου και την Αστυνομία, μεταβαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο όπου φρουρείτο από την Αστυνομία. Τέσσερα σώματα διακρίνονταν πρόχειρα θαμμένα, μιας και τα χέρια και τα πόδια των τεσσάρων τα έβλεπες να κείτονται έξω από το χώμα. Τα σώματα ήταν σε κακή κατάσταση λόγω του λίγου χώματος με το οποίο τους είχαν σκεπάσει και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Αφού έγινε η εκταφή και η αναγνώριση τους, τοποθετήθηκαν και οι τέσσερις σε φέρετρα, και θάφτηκαν στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, σε κοινό τάφο την ίδια μέρα χωρίς να τελεστή η νεκρώσιμος ακολουθία στην εκκλησία, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης στην οποία ευρίσκονταν τα σώματα τους.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ακολούθησε δίκη για τους 7 δολοφόνους αλλά δεν καταδικάστηκαν ποτέ για το έγκλημα μέχρι σήμερα.

Οι 4 ήρωες συνεχίζουν να είναι θαμμένοι όλοι μαζί στον κοινό τάφο στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στην Λεμεσό

=======================================================================

Αφού έγινε η εκταφή και η αναγνώριση, τοποθετήθηκαν και οι τέσσερις μαζί σ ’ένα φέρετρο, έτσι όπως μαζί δολοφονήθηκαν άνανδρα από τους αιμοσταγείς Εοκαβητατζίδες και θάφτηκαν στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, σε κοινό τάφο την ίδια μέρα χωρίς να τελεστή η νεκρώσιμος ακολουθία στην εκκλησία, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης στην οποία ευρίσκονταν τα σώματα τους.