Церковь есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Боже, какое безумие было, что 11 лет я делал все усилия, чтобы ее разрушить.

И как хорошо, что не удалось.

Да чем была бы земля без церкви? Вдруг обессмыслилась бы и похолодела.

Цирк Чинизелли, Малый театр, Художественный театр, "Речь", митинг и его оратор, "можно приволокнуться за актрисой", тот умер, этот родился, и мы все "пьем чай": и мог я думать, что этого "довольно". Прямо этого я не думал, но косвенно думал.

В. Розанов

The Church is the only poetic, the only profound of what exists on earth. Lord, what a folly it was to spend 11 years giving my best efforts to destroy it.

What a mercy these attempts failed.

But what would have the churchless earth be like? It would have suddenly gone cold and meaningless.

Chinizelli Circus, Maly Theatre, Moscow Art Theatre, Rech newspaper, the meeting and the orator, "it's fine to make a pass at an actress", one died and the other was born, and we all are "drinking tea": I could somehow think this was "enough". I didn't trully know that, but rather, had at the back of my mind.

V. Rozanov