**“Bạn biết tôi không thích chế độ nô lệ, và bạn hoàn toàn thừa nhận sai lầm trừu tượng của nó về nhiều mặt... Tôi cũng thừa nhận quyền của bạn và nghĩa vụ của tôi theo Hiến pháp đối với việc sở hữu nô lệ của bạn. Tôi thú nhận là tôi ghét nhìn thấy những sinh vật đáng thương bị săn lùng, bắt và mang về cho những kẻ săn mồi và bị bóc lột; nhưng tôi cắn môi và giữ im lặng tức là ngầm chấp nhận nó .. …** “ - Lincoln 1844- (thư gửi 1 người bạn chủ nô)  
  
**“Nếu tất cả quyền lực trần gian được trao cho tôi, ... thôi thúc đầu tiên và lớn lao nhất sẽ là giải phóng tất cả nô lệ và đưa tất cả họ đến Liberia châu Phi — về quê hương của chính họ. Nhưng suy nghĩ trong một khoảnh khắc sẽ thuyết phục tôi rằng bất cứ điều gì giống như 1 phép màu như vậy (như tôi nghĩ là có) là phi thực tế và nếu nghiêm túc để tiến hành nó thì việc hiện thực hoá đột ngột của nó là không thể nào, mà phải cần một khoảng thời gian để từ từ làm điều này 1 cách cẩn thận và khôn ngoan…”** - Lincoln 1850- (bày tỏ quan điểm phản đối phe đòi bãi nô ngay lập tức trong Hạ viện Hoa Kỳ)  
  
“**Theo tôi không có lý do gì để Nergo (người da đen) không được hưởng tất cả các quyền tự nhiên được liệt kê trong Tuyên ngôn Độc lập, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tôi cho rằng anh ta cũng phải được hưởng những thứ này như người da trắng. Tôi đồng ý với Thượng nghị sĩ Douglas rằng họ không bằng tôi về nhiều mặt (tôi không phải đang nói về về màu da, cũng không phải về đạo đức hay trí tuệ. Nhưng là về quyền được ăn bánh mì mà không cần sự cho phép của bất kỳ ai khác (chủ nô), thứ mà chính tay anh ấy kiếm được, anh ấy phải bình đẳng với tôi và bình đẳng với TNS Douglas, và cũng như bình đẳng với mọi người đang sống về mặt này (cũng là thứ mà tôi đang đấu tranh cho)**…” - Cuộc tranh luận thứ 1  
  
**Vì vậy, tôi lại phải nhấn mạnh rằng tôi không và chưa bao giờ ủng hộ việc mang lại bình đẳng chính trị và xã hội cho các chủng tộc da trắng và da đen theo bất kỳ cách nào [đám đông vỗ tay]—rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ủng hộ quyền bầu cử hoặc những đề cử vào các cơ quan nhà nước cho người da đen, họ không đủ tư cách để nắm giữ những thiên chức này (chỉ dành cho chủng tộc da trắng), cũng như họ sẽ không được kết hôn với người da trắng; và tôi sẽ nói thêm vào điều này rằng có sự khác biệt về thể chất giữa chủng tộc da trắng và da đen mà tôi tin rằng sẽ mãi mãi ngăn cấm hai chủng tộc chung sống với nhau bình đẳng trên phương diện xã hội và chính trị. Và vì 2 chủng tộc không thể hoà hợp, trong khi cả 2 bên vẫn phải sống xen kẽ nhau, nên phải có vị trí cấp trên và cấp dưới, và tôi cũng như bất kỳ người đàn ông da trắng nào khác luôn ủng hộ việc vị trí cấp trên được giao cho chủng tộc da trắng. Nhân dịp này, tôi cũng nói rằng tôi không nhận thức được rằng vì người da trắng có địa vị cao hơn thì người da đen nên bị từ chối mọi thứ. Tôi không hiểu rằng vì tôi không muốn một phụ nữ da đen làm nô lệ nên tôi nhất thiết phải muốn cô ấy làm vợ. Sự hiểu biết của tôi là tôi có thể để cô ấy yên. Bây giờ tôi đã ngoài năm mươi, và chắc chắn tôi chưa bao giờ có một phụ nữ da đen làm nô lệ hay vợ”**- tại Cuộc tranh luận thứ 2, phát biểu chiến lược được sử dụng để thu hút cử tri, vì Douglas đã cáo buộc Lincoln cũng quá ưu ái người da đen-.  
  
- Lincoln 1858- (tại cuộc tranh luận Lincoln- Douglas nổi tiếng để tranh chức TNS bang Illinois trong đó Lincoln thua Douglas đương nhiệm)

**“Sự khác biệt đáng kể duy nhất" giữa miền Bắc và miền Nam” là: Các bạn nghĩ rằng chế độ nô lệ là đúng và nên được mở rộng; còn chúng tôi nghĩ rằng điều đó là sai và nên bị hạn chế (vâng, hạn chế chứ không phải là bãi bỏ).”​**

-Tổng thống đắc cử Lincoln tháng 12-1860 thư gửi 1 nghị sĩ miền Nam (Georgia)-  
  
**Người dân các Bang miền Nam dường như có mối lo ngại lớn lao rằng với sự nắm quyền của Chính quyền đảng Cộng hòa, tài sản, hòa bình và an ninh cá nhân của họ sẽ bị đe dọa. Chưa bao giờ có bất kỳ lý do hợp lý nào cho sự e ngại như vậy. Thật vậy, bằng chứng phong phú nhất về điều ngược lại đã tồn tại trong suốt thời gian đó và được công khai để họ kiểm tra. Nó được tìm thấy trong gần như tất cả các bài phát biểu đã xuất bản của người đàn ông ấy, người hiện đang nói chuyện với bạn. Tôi chỉ trích dẫn từ một trong những bài phát biểu đó khi tôi tuyên bố rằng "Tôi không có mục đích, trực tiếp hay gián tiếp, can thiệp vào thể chế nô lệ ở các Bang nơi nó đang tồn tại. Tôi tin rằng tôi không có quyền hợp pháp để làm như vậy, và tôi không có khuynh hướng làm như vậy.…”**- Trích đoạn bài phát biểu nhậm chức Tổng thống 4-3-1861-  
  
“Mục tiêu tối quan trọng của tôi trong cuộc đấu tranh này là cứu Liên bang Hoa Kỳ, chứ không phải cứu hay tiêu diệt chế độ nô lệ. **Nếu tôi có thể cứu Liên bang mà không giải phóng bất kỳ nô lệ nào, tôi sẽ làm điều đó, và nếu tôi có thể cứu nó bằng cách giải phóng tất cả nô lệ, tôi sẽ làm điều đó; và nếu tôi có thể cứu nó bằng cách giải phóng một số người da đen và để những người khác ở lại tình trạng nô lệ thì tôi cũng sẽ làm như vậy.** Những gì tôi làm về chế độ nô lệ và chủng tộc da màu, tôi làm vì tôi tin rằng điều đó sẽ giúp cứu vãn Liên bang; và những gì tôi cấm, tôi cấm vì tôi không tin rằng điều đó sẽ giúp cứu Liên bang ... [] Ở đây tôi đã nêu mục đích của mình theo quan điểm của tôi về nghĩa vụ chính thức; và tôi không có ý định thay đổi mong muốn cá nhân thường bày tỏ của mình rằng tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể được tự do…”  
  
- lá thư bày tỏ quan điểm với người miền Nam ngày 22 tháng 9 năm 1862 trong khi quốc hội miền Bắc vẫn đang tranh luận gay gắt về đạo luật giải phóng nô lệ-