* Как вышедшая из берегов река , которую не в состоянии удержать никакая плотина , идея продолжает свой опустошительный , величественный и страшный поток
* Ученый или невежда , раз уж они участвуют в толпе , одинаково лишаются способности к наблюдению
* Согласно логике , единогласное показание многочисленных свидетелей следовало бы , по-видимому, причислить к разряду самых прочных доказательств какого-нибудь факта. Но то , что нам известно из психологии толпы, показывает, что именно в этом отношении трактаты логики следовало бы совершенно переделать. Самые сомнительные события – это именно те , которые наблюдались наибольшим числом людей. Говорить , что какой-нибудь факт единовременно подтверждается тысячами свидетелей, - это значит сказать в большинстве случаев, что действительный факт совершенно не похож на существующие о нем рассказы
* История может увековечивать только мифы
* Одного факта участия в толпе достаточно для немедленного понижения интеллектуального уровня. Только в области чувств толпа может подняться очень высоко или спуститься очень низко
* Авторитетность и нетерпимость представляют собой такие определенные чувства, которые легко принимаются и усваиваются толпой и так же легко применяются ею на практике, как только они будут ей навязаны. Массы уважают только силу, и доброта их мало трогает, так как они смотрят на нее как на одну из форм слабости. Симпатии толпы всегда были на стороне тиранов, подчиняющих ее себе, а не на стороне добрых властителей, и самые высокие статую толпа всегда воздвигает первым, а не последним.
* Когда индивид находится в неответственной толпе, где, следовательно, обеспечена ему безнаказанность, он может свободно следовать велению своих инстинктов. Не будучи в состоянии в обыкновенное время удовлетворить эти свирепые инстинкты на наших ближних, мы ограничиваемся тем , что удовлетворяем их на животных. Общераспространённая страсть к охоте и свирепые действия толпы вытекают из одного и того-же источника. Толпа, медленно избивающая какую-нибудь жертву, обнаруживает, конечно, очень подлую свирепость, но для философа в этой свирепости существует много общего со свирепостью охотников, собирающихся дюжинами для одного только удовольствия присутствовать при том, как их собаки преследуют и разрывают несчастного оленя.
* Как много раз толпа героически умирала за какие-нибудь верования, которые она сама едва понимала! Личный интерес редко бывает могущественным двигателем в толпе.