Тит, трибун мавров, которому Максимин дал отставку, боясь, как они говорят,насильственной смерти, а согласно утверждению многих, против своей воли под давлением со стороны воинов, принял императорское звание и спустя немногодней после кары за отпадение, подготовленное консуляром Магном, был умерщвлен своими же воинами. Императором он был, как говорят, шесть месяцев. Он принадлежит к числу тех, кто за свою домашнюю и общественную жизнь больше всех заслуживает похвалы с государственной точки зрения, но как император он не имел счастья. Другие говорят, что его

сделали государем армянские стрелки, которых Максимин ненавидел и оскорблял как приверженцев Александра.

Артабазд, царь армянский, послал Сапору такое письмо: "Я притязаю

на долю славы, но боюсь, что ты не столько одержал победу, сколько посеял

новые войны. Валериана требуют обратно и сын его, и внук, и римские

военачальники, и вся Галлия, и вся Африка, и вся Испания, и вся Италия, и

все племена, живущие в Иллирике, на Востоке и в Понте, которые сочувствуют римлянам или принадлежат им. Ты взял в плен одного старика, но сделал все племена всего круга земель злейшими врагами себе, а возможно, и нам, в то время как мы послали тебе вспомогательные отряды, являемся вашими соседями и всегда страдаем, когда вы воюете друг с другом".

Царь Фарасман прибыл к Антонину в Рим и проявил к нему больше уважения, чем к Адриану. Лазам он дал царем Пакора. Одним только своим письмом он удержал парфянского царя от нападения на армян. Действуя только своим авторитетом, он заставил царя Абгара удалиться от восточных областей империи.

Важно узнать письма, написанные об Аврелиане и обстоятельства его

усыновления. Письмо Валериана Аврелиану: "Если бы милейший Аврелиан,

кто-нибудь другой мог стать заместителем Ульпия Кринита, то я посоветовался бы с тобой относительно его доблести и усердия. Но так как я не мог найти никого, кто был бы лучше тебя, возьми на себя военные действия со стороны Никополя, чтобы болезнь Кринита не оказалась для нас помехой. Сделай, что можешь. Не буду распространяться: в твоих руках будет начальство над армией. У тебя есть триста итирейских стрелков, шестьсот армян, сто пятьдесят арабов, двести сарацин, четыреста человек вспомогательного войска из Месопотамии.

"Зенобия, царица Востока, Аврелиану Августу. Никто, кроме меня, до сих пор не просил в письме того, чего требуешь ты. На войне все решает доблесть. Ты

предлагаешь мне сдаться, как будто не знаешь, что царица Клеопатра

предпочла умереть, а не жить в каком угодно почете. Персы не

отказываются прислать мне на помощь войска, и мы уже ждем их; за нас стоят сарацины, за нас - армяне. Твое войско, Аврелиан, победили сирийские

разбойники. Что же? Если соберутся все вооруженные силы, которые ожидаются со всех сторон, тебе придется отказаться от той надменности, с какой ты повелеваешь мне теперь сдаться, как будто ты в полной мере победитель". Это письмо, продиктованное самой Зенобией, Никомах76, по его словам, перевел с сирийского языка на греческий. Ведь и приведенное выше письмо Аврелиана было написано по-гречески.

XXVIII. Получив это письмо, Аврелиан не смутился, напротив - он даже

разгневался. Собрав немедленно свое войско и своих начальников, он со всех

сторон осадил Пальмиру; решительный вождь ничего не упустил из виду: все

довел до конца, обо всем позаботился. Он перехватил отряды, которые

были посланы на помощь персами, подкупил конные отряды сарацинов и армян, и, действуя то жестко, то мягко, привлек их на свою сторону. Наконец, пустив в ход большие силы, он победил эту могущественнейшую женщину. Когда побежденная Зенобия пыталась бежать на верблюдах, которых называют беговыми, и направилась к персам, она была захвачена посланной вдогонку конницей и передана в руки Аврелиана. Победитель и уже владыка всего Востока, державший в оковах Зенобию, стал проявлять при переговорах с персами, армянами, сарацинами по поводу дел, возникавших в связи с тогдашним положением, слишком большое высокомерие и заносчивость.

В Армении успешно вел дело Стаций Приск, взяв Артаксаты. Обоим

государям было присвоено имя Армянского. Сначала Марк из скромности

отказывался от него, впоследствии же все-таки принял его. После окончания войны каждый из императоров получил имя Парфянского. И на этот раз Марк отказался от предложенного ему наименования, но потом принял его.

Счастливо шли дела и в Мавретании Тингитанской под начальством Фурия Цельза, и в Иллирии под начальством Вария Макрина, родственникаАлександра, и в Армении под начальством Юния Пальмата - из всех мест ему были доставлены таблички, украшенные лаврами.

Некоторые лица навлекли на себя подозрение в том, что они хотят отложиться, и Макрин в отсутствие сына очень сурово наказал их. Когда сын услышал о том, что виновники отложения казнены, а их соумышленники, в числе которых были военный начальник Армении, а также легат Азии и Аравии, отпущены вследствие старинных дружеских отношений, он, говорят, обратился к отцу со следующим письмом (подобное же он послал и матери).

Прибыв в Антиохию, он предался роскошному образу жизни. Между тем

полководцы - Стаций Приск, Авидий Кассий и Марций Вер - в течение четырех лет закончили Парфянскую войну, дошли до Вавилона, Мидии и завоевали Армению. Вер приобрел прозвание Армянского, Парфянского и Мидийского, и оно же было присвоено Марку, находившемуся в это время в Риме.