**Z prologu Filipa z Tripolisu**

(Filip biskupovi Guidovi z Tripolisu) Ty, nejvzdělanější ve svobodných uměních, nejvíce zkušený v záležitostech církve a práva, nejučenější v božském i mravním učení. Je velmi vhodné, aby tvá milost vlastnila knihu s tímto dílem, kde je obsaženo něco užitečného takřka o všem.

Tuto knihu sepsal nejzkušenější z filosofů Aristoteles na přání svého žáka Alexandra. Ten od něj žádal, aby k němu přišel a věrně mu vyjevil některá tajná umění, tedy o pohybu, působení a moci hvězd v astronomii a umění alchymie v přírodě a umění poznání přirozenosti věcí a působení zaříkávání a celimancie a geomancie.

Chtěje tedy z části uspokojit vladaře a z části skrýt tajemství umění, sepsal tuto knihu, mluvě v hádankách, příbězích a obrazných vyjádřeních. Učil v ní z vnější vzdělanosti filosofickou doktrínu, přináležející k pánu všech pánů, k zachování zdraví těla a k neutuchající užitečnosti a získání poznání nebeských těles. K vnitřním věcem samotné podstaty předloženým Alexandrovi, což od něho neustále vyžadoval, ho přizval v hádankách a tajně.

* **Filip o Guidonovi z Tripolisu**:

V tobě se totiž opakují milosti svatých: smysl pro spravedlnost a stejná svatost, jakou oplýval Noe; Abrahamova věrnost, Izákova víra, Jákobova zdrženlivost, Mojžíšova snášenlivost vůči břemenům, Eliášova oddanost a Elíšova dokonalost, Davidova laskavost, Šalamounův důvtip, Jobova trpělivost, Danielova čistotu, Izajášova plodnost, Jeremiášova vytrvalost, stejně jako ctnosti ostatních proroků.