## Frihed!

Lighed!

Subeibet er filden til al rigoom, of hele ubbyttet bor tilfalide Dem, fom arbeider. Webeibets ordining bed itaten obertagelie af probuttionen.
Gratio og ielles undervièning i fataffoler og oprettelie af borneoporagelieganitalter. Sndiorelie ai normalarbeidsbag.
Hbubdelfen af alle fociale og politife uligheder, fout beler folfet iffasjer.

# Encinl Demofratern. 


Bladets efspedijion er i $\mathfrak{B r o g n d e n} \mathfrak{n r}$. 2 - cigarbutifent

MImindelig, lige og ditelte valgret for alle mend of loinder fra 22 anars alberen. Balgbag paa en almindelig fribag (6ratio og offentlig retôpleie.
Oprettelie af et folfevarn ifitedefor bet nuvarenbe militarigifem.
Shatais omiong for foge, gamle of arbeidsinualider bed Itaten.

Meligionen erfletes for en perionlig iag.

Mir. 52.
lige og foindelige var ved at for= fvinoe. Sevorban bet nu er mes lig= beben eller uligheden, faa vill foinben $\mathfrak{i}$ alle tilfertbe bave ret til valgret. $\mathfrak{B i}$ mend var bleven noget gamle, noget tratte, noget opfliote, pi blir berfor angitelige overfor hitibringer; paa ben maabe vilde bet neppe gaa mes fivinderne; ped at faa beltagelfe $i$ bet politiffe fiv, vilde be frembringe en $n \mathfrak{y}$ handleftaft. Fif fuinden valg= ret ber $\mathfrak{i}$ Danmarf $\mathfrak{n u}$, vilde bet fore til, at reafijonen fit pint $\mathfrak{i}$ feileme. Men en gang $i$ fremtioen vilbe foin= berne give be ftore iporgsmaal et ftrob fremab. Manbene var at fiprt faft, og foinderne burbe nu tage ifffe trumerne men piffer.

Fru Ragnantelfen mente iffe, at fuinbens valgret nobvenbig gav reafionen ftrrre fart.
$\mathfrak{F r u}$ Suplau var albeles entg med fru Mener. Sininderne maatte arbejoe ganffe anderlebes; rettigbe= berne floj tffe jom ftegte buer ind $\mathfrak{i}$ mumber paa folf. Şun viloe fore= flaa at flifte foreninger til at pirfe for foindens valgret og valgbarbed, og "Poindelig fremffribteforening" flulbe gaa $i$ ipibfen.

תnut wict fell talte om forbol= bet mellem ntenos og fivinders intel= ligents og arbeiberne.

Frut Ragna Mielfen fremforte under megen munterbed og bifato nogle benterfninger til forffiellige inbvendinger mod fininens valgret.

Fru Dlivia Anderien: Det var fun ffingrunbe, meenbene hawbe at anføre mod fvinbens palgret. seun vilbe foreflaa, at mandene valgte be= res reprefentanter og fuinderne beres.

Dirigenten fatte berefter fors gente refolufion unber affiemning:
„Da fuinden lige faa vel fom manben hroer til folfet, da twinden betragtes fom ligefitllet med man= Den, hoor bet gialber faa vel fat= tepligter fom feobvanlige pligter $\mathfrak{i}$ offentlig henjeenbe, ba fuinden iffé iforge fin natur pibes at ftaa til: bage for manden $\mathfrak{i}$ evner til at varetage offentlige frav, ba toin= ben bar wift farlige evner ved bor= neoporagelfe, fygepleje og anbre humare foretagenber, og bet ber= for er en felvidge, at bun faar beftemmelfestet og anfuar ved oro= ningen af flolevajenet, fattiguaje= net og omiorgen for be fuge, ba lovgioningen fun ved at yoe herbe benne ret fan bobe paa ben uret farbighed, ber vifes imod fuinden, naar bun fun $\mathfrak{t}$ pligter men iffe $t$ rettigheder fillfes lige med man= ben for loven, ba famfunbet teffe Gar raab til at unboare balvoelen af forfets beltagelfe i arbejbet for bet almerte vel: faa beflutter for= famlingen at arbejoe for ben po= litiffe og fommunale valgret og valgbarbed, baabe for ben gifte og ugifte futube."
Refolutionen vebtoges enftemmig.

## Indlandet.

Dat forencle norfe atbejocrparti til afbolbt fit forrite Lanosmobe frebag ben 13be juli tarbejberjamfunbets fore fal. य्य 14 tilffuttede foreninger bavbe 9 Labet fig reprefentere nemlig: "Den demofratiffe forenting (Bergen)," ma= lerivenbenes forening (Rriftiania), mobelinedfernes forening, (oo.) fio= magerforeningen (bo.), ffrebberiven= benes forening (bo.), ftenbuggernes forening (bo.), ben focialdemafratife forening ( $b 0$. ), ineoferforeningen (bo.) og albryggeriarbejoernes forening (bo.)

Det forberebende mode.
Man famlebes til et forberebenbe mobe fl. 10, byor reprajentanternes navne bled opraabte.

Efterat man bavbe valgt en mib= lettibig fyyrelfe for mobet (birigenter: Seppeien og תnubien; iefreterer: $\mathfrak{B r a u n e}$ og solm) blev beretning og regnflab for bet forlobne aar op= Lefte, boorefter man fired til valg paa bovedbeftyrelie for bet fommenbe aar. Balgte blev: til formand: frreb= ber $\mathfrak{F} e n j e n$; til fetretar: fnedfer $\mathfrak{M y b r e}$; til beftrelfesmedlemmer: ffomager \&. Andrefen, albryggeri= arbejber શ. © arlfen og bogtryffer Cbr. Ş. Snubfen; fuppleanter blev: inedfer solter, ftenhugger §atob= fen og maler $\mathfrak{B a f f e}$.

Formidbagsmydet bevet.

## ßrogrammet.

I eftermibbagsmboet forelaa fom firfte fag: ${ }^{\text {Bopr }}$ programmet ubvi= Des? ${ }^{\text {? }}$ Dette blen befoaret betraf: tenbe fra alle bolb, tbet man mente, at bet iffe lengere gialot om at lave, et program, ber tunbe tilfrebsitille alle; men at opitille et effeftiot ar= bejoerprogram.

Derefter gif man over til at bits= futere felve programmet. Weftyrel= ien foreflog fom poit 1: "Snbpp= relfe af alminbelig ftemmeret med birefte valg og valg paa fribag". Dette bleo efter en fundos befat en= ftemunig vedtaget, efterat et af $\mathfrak{S o l m}$ fremiat forflag om ftemmeret for alle monto og funber fra bet fylote 22be aar, var fortaftet med 4 ft .

Poft 2: "Tnbporelije af en ar= beiberbefintelfeston med normalar= bejosbag" forblev uiorunoret.

Som ny poit 3 bled vedtaget: „รuman alberbomsforiørgelfe for ubemibledz aj og veb faten".

Poft 4: 2fl tolo paa noboendig= Gebsartitler ophaves og birefte fat med figende faala inbfares.". Beb= taget.
Poft 5: „J̌ri og frelles unber= viening ifters fom fommunrfoler", enftemmig vebtaget.

I lorbagesmbot paabegynotes broftelfe af poit 6: "(Bratis og of $=$ fenilig retspleje", enftemmig ved= taget.

Til poit 7 bavoe materjpenbenes og flomagernes forening fremiat fors= genbe forflag: „2Iffenferlie af aftorb= jyitemet og intofixelfie af bage eller timelon", forfaftet mod 5 ftemmer, toet mobitanderne fremboldot, at benne jag enonu var altfor libet worebet hos arbejberne, til man funbe ta bet med paa programmet.

Seppefen foreflog fom poft 7 Folgenbe: "Entreperant=og anbubs= uvœjentes afftaffelie". Bedtaget. $\mathfrak{S}$ forbinbelfe med poit 7 foreflog ฐep= fen tillige folgenbe refolufion: „Ranbs= mobet paalagger bovedbeftyrelfen at ixrge for, at ber $i$ be forffiellige fag: foreninger bolbes forebrag og bisfu: teres om afforbinftemets indflgbelie paa arbejoblønnen". Bedtaget en= ftemmig.

Seppefen foreflog, at poit $4 i$ bet gamle program: ${ }^{\mathfrak{2} \text { Urbejberor: }}$ ganifafionen vil ftrtte berettigebe og anertijenbte arbeibsneblaggelfre", fulbe ubgaa. Dette blev vedtaget, ibet man frembolot, at bet var aloeles overflobigt at gave bet $\mathfrak{i}$ program= met, ibet bet bleo frembold not $t$ lovenes §§ 3,8 og 9.

Et af Mybre frempat forflag om at punftet fulbe optages fom litra dillovens § 1 bled forfaftet mod 4 ftemmer paa bet anforte grunblag.

Diefusfionen om programmet par bermed affluttet.

## Sovene.

Tan bif bernaft ober til gien= nemgaaelie af lovene, ber unbergif endel foranoringer. (Zovene fifl fe= nere $t$ fin bethed blive refereret). Mefit bebat vafte $\S 5$ angaaenbe ub= gifter til lanbsmbdet.

Braune foreflog folgenbe: De ved landsmobets afgoldelfe forbunone ubgifter (beriblanbt reifeubgifter for reprefentanterne) ublignes paa for: eningerne i forgolo til beres re=
preejentafion". Dette blen betiam= pet af mange.
solm foreilog, at §5 forbt= gaaes indtil vibere; bled vedtaget.

Disfusfionen herom blev gienop= taget, ba man bavbe fommet till § 10. - Šolm foreflog fom ny § 10 : ${ }^{n}$ ill oprettelje af et agitafionsfono, inbbetaler enhber af be tiffuttebe foreninger til bovedbeityrelfens fas: ferer 5 - fem - ore pr. maaned for buert betalenbe medlem. Belp= bene inobetales boer maaneb. Iff bette agitajionsfono beftribes alle ubgifter til partiets formaal.

Som tilleg til § 5 foreflog solm: "Mogifterne ved lanbsmobet, berun= ber indbefattet reprefentanternes rej= feubgifter, tages af agitafionsfonbet ${ }^{4}$.

Mygre forefog 2 ore tifebenfor 5 pre. Braune foreflog 2 bre. 2fle forflag blev forfaitebe, toet fer= tallet mente, at bet iffe gif an nu at paalegge foreningerne faa ftore ubgifter. Det blew vebtaget at for= foge at faa ind ved frivillige bibrag bet fornobne til partiets triviel. Reifeubgifter fif be refpettive for= eninger betale felo.

Efterat lovene var giennemgaaet gif man over til

## Disfusfionsemnerne.

1) „ssab fan ber gixres for at bame fagforeninger?" Æremiat af ben bemofratife forening, Ber= gen.
Efter forflag af Mygre bled bette fpprgsmaal, paa grund af ben langt fremffrebne tib, ubfat til nefte とanosmode.
2) „ร์ํorledes fan man opbjalpe ar= bejosingetasjerne i vort land? ${ }^{n}$ Fremiat af Seppefen.
Der blev vedtaget folgenbe af Seppefen foreflaaebe refolution:
"Eanbsmbitet operbrager boved= beftrelfien at foranitalte afboldot et fellesmbie af Sriftiania og omegns ivgetasieforeninger til brgftelfe af $\mathfrak{f y}=$ gefasfevejent.".

Det beftutedes at nafte landes mode fatbe afgoldes $\mathfrak{i}$ תriftiania.

Meb wiff ont bet norfe arbeis berpartis triviel bapebe birigenten lanosmbibet.

Dverretsiagorer Cafiberg er algt til formano $\mathfrak{i}$ (8ipuits arbej $=$ Derfampund. şr. Caftberg bar, fiben Gan bofatte fis paa be fanter, ub= folbet en paaftionnelfesuarbig virt= iombeo, toet ban bar reift omfring $g$ bolbt forebrag for arbejbere $D B$ fifitet en ftor bel arbeiberforeninger.

Etenhuggerne vei sbefjorden bar ifl. "Sm. શ." unber 30te juni oprettet in forening for ved falles Tampirfen at varetage fagets inter= esjer og til gienfibig unberitotelfie $\mathfrak{i}$ ngbomstilfalbe.

Dgiaa en Igitut. Fira Drammen rives til „Mationaltibenbe" ben 16. $\mathfrak{u l t}$ : Sonbag morgen afgif bampf. , 彐ulfan" med lyftrejienbe berfa til Arifiania og bortreifen foregif med ben fornobre ro og orben, men bes: ocrrre blen tiffe bette tilfeelbet med biemreifen. Sent uro paa aftenen brog man unber jubel og Infitgbed ra hovedfaben, hoor man bavbe til= ragt bagen $\mathfrak{t}$ al gemytlighed, og bet if ogiaa goobt et langt ftyffe af pejen. Men ubenfor ভnvertsuolden, ffe jaa forert langt fra Drammen, heo faptejnen opmarfiom paa, at sampbaaben begumbte at gaa faa pybt, og ved najere unberiggelfe op= pagebes bet, at ber varfulbt af vano unberrummene. Maffinifen bavoc remlig ved en atilgivelig feiltagelfe rabnet en fran, ber forte vano int $i$

Der blev naturliguis en for for= treffelfe omborb, alt bleo rare og evogegelie, batte og huer miftebes $\mathfrak{i}$ orffraffelien, tortiagt ber var for= nelig panif. Seeldiguis laa ber en gt $\mathfrak{i}$ narbeben, fom optog alle pas= gererne, og fargelige funbe ogiaa fultaterne vare blepne, bois man e bavbe bavt berne nere bjextp.
Damplibet "Magba" bugierebe jagten opover til Drammen -

Saa talte de ikke videre. Dominique gik hen og aabnede vinduet igjen. Men pludselig for de sammen ved en støj. Døren knagede, og de troede, at nogen provede paa at aabne den. En ronde havde formodentlig hørt deres stemmer. De stod der trykkede tæt ind til hinanden og ventede under ubeskrivelig angst. Døren knagede endnu en gang, men den aabnedes ikke. De udstødte begge to et halvkvalt suk, de indsaa, at det var den udenfor døren liggende soldat, som vendte sig. Der blev atter stille og soldaten begyndte paany at snorke.

Dominique bad indtrængende Françoise om først at gaa op paa sit værelse. Han omfavnede hende og tog en stum afsked med hende. Derpaa hjalp han hende ud ad vinduet og op paa jernstigen, men han vilde ikke selv stige ud, for han vidste, at hun var i sit værelse. Da Françoise var kommen ind hos sig selv, sagde hun næppe horligt:
„Farvel - jeg elsker dig!"
Hun stod endnu ved vinduet og farsogte at folge Dominique med sit blik. Natten var endnu meget mørk. Hun søgte efter vagten og fandt ham ikke; kun piletræet dannede en lysere plet midt i mørket. Et øjeblik hørte hun den raslen, som Dominiques krop foraarsagede i vedbenden. Derpaa knagede det i hjulet og et let pladsk hortes, som tilkjendegav, at den unge mand havde fundet baaden. Et minut senere opdagede hun virkelig baadens mørke konturer paa Morelles graalige flade. Da sammensnøredes atter hendes strube af en fortærdelig angst. Hvert øjeblik troede hun at høre vagtens anskrig; den mindste lyd,
vinduet i hendes kammer, det var et stykke fra stigen, og da hun strakte haanden ud, folte hun kun væggen. Skulde hun være nødt til at klatre op igjen og opgive sin plan? Hun blev træt i armene, flodens brus under hende begyndte at gjare hende or i hovedet. Saa losnede hun smaa kalkstykker fra muren og kastede dem mod Dominiques rude. Han hørte det ikke - maaske sov han. Hun bankede atter i muren, saa huden gik af hendes fingre. Det var forbi med hendes kræfter, hun folte, at hun sank tilbage, da endelig Dominique sagte aabnede vinduet.
"Det er mig," hviskede hun, "du maa tage mig - hurtig - ellers falder jeg!"

Det var forste gang, hun sagde du til ham. Han lænede sig ud, greb fat i hende og bar hende ind i sit værelse. Der brast hun i graad, men hun kvalte sin hulken, forat ingen skulde høre hende, og med en anstrengelse sogte hun at fatte sig."
„Er De bevogtet?" spurgte hun med dæmpet røst.
Dominique, som endnu var taus af forundring over at se hende, gjorde et tegn og pegte paa døren. Fra den anden side hørte man en snorken; vagten maatte have givet efter for sovnen og lagt sig ned paa gulvet mod doren i den tanke, at fangen saaledes ikke kunde komme ud af stedet.
"De maa flygte," gjentog hun ivrigt. "Jeg er kommen hid for at bede Dem om at flygte og for at sige Dem farvel."

Men han syntes ikke at hore hende.
„Hvorledes, er det Dem, er det virkelig Dem!" raabte han. "Aa, hvor De forskrækkede mig De kunde have slaaet Dem ihjel."

