Cornell University
ILR School

# The Ladies' Garment Worker, Volume 2, Issue 10 

International Ladies' Garment Workers' Union (ILGWU)

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/lgw_vol2
Thank you for downloading an article from DigitalCommons@ILR.
Support this valuable resource today!
This Book is brought to you for free and open access by the The Ladies' Garment Worker at DigitalCommons@ILR. It has been accepted for inclusion in The Ladies' Garment Worker, Volume 2 (1911) by an authorized administrator of DigitalCommons@ILR. For more information, please contact catherwood-dig@cornell.edu.

If you have a disability and are having trouble accessing information on this website or need materials in an alternate format, contact web-accessibility@cornell.edu for assistance.

## The Ladies' Garment Worker, Volume 2, Issue 10

## Description

First published in April 1910, The Ladies' Garment Worker was the official publication of the International Ladies' Garment Workers' Union (ILGWU) through 1918. The journal appeared monthly and included sections in English, Italian, and Yiddish. The Ladies' Garment Worker was discontinued at the end of 1918 and replaced in January of 1919 by the new weekly journal of the ILGWU, Justice.

## Keywords

International Ladies' Garment Workers' Union, ILGWU, The Ladies' Garment Worker, labor unions, clothing workers, textile workers, garment workers, garment industry, New York, United States, English, Italian, Yiddish, Jewish

## Publisher

International Ladies' Garment Workers' Union (ILGWU)

## Names and Addresses of Local Secretaries, Business Agents and Headquarters

1. N. Y. Cloak \& Suit Operators-B. Fried. Sec'y., Office, 121 E. 18th St.
2. Philadelphia, Pa., Cloak \& Skirt Makers-M. Sandler, Sec'y, 1848 Monmouth St.; Max Amdur, Organizer, Office, 39 N . 10 th St.
3. Baltimore, Md., Cloakmakers-D. Cohen, 1000 E. Baltimore St.
4. San Francisco Cloakmakers-H. M. Schwartz, Sec'y, 431 Hickory Ave.
5. N. Y. Cloak \& Suit Tailors-A. Guyer, Sec'y. Office. 113 E. 10th St.
6. N. Y. Amal. Lad. Gar. Cutters-Henry Singer, Sec'y, Office, 7 West 21st St.
7. Brownsville, N. Y., Cloak \& Skirt Makers-M Finkelstein, Sec'y, Office, 1705 Pitkin Ave.
8. Boston, Mass., Cloak Pressers-D. Datz, Sec'y. 18 Garden St.
9. Montreal, Can., Cloak \& Skirt Makers-S. Labensohn, 18 Prince Arthur, West.
10. Toronto, Ont., Cloak Makers-M. Yampolsky, 50 Elizabeth St.
11. Philadelphia, Pa., Ladies' Waist Makerg-Pauline Newman, Org'r., Office, 224 Pine St.
12. St. Louis, Mo., Ladies' Gar. Cutters-Jake Goodman, 4017 Shenandoah Ave.
13. N. Y. Reefer Makers-J. Rosen. Sec'y; M. Leader, Organizer, Office, 91 Delancey St.
18 St. Louis, Mo. Skirt Makers' Union-A. Wax, Sec'y, 2948 S . Sheridan Ave.
14. Montreal, Can. Cloak \& Suit Cutters-E. Lazare, Sec'y, 182 Mitchelson St.
15. N. Y. Rain Coat Makers-J. Israel, Sec'y; A. Cohen, Bus. Ag't; Office, 8 E. 17 th St.
16. Newark, N. J., Lad. Tailors \& Cloakmakers-M. Bruck, Sec'y: E. Fine, Opg'r: Office, 18: Prince St.
17. New Haven, Conn., Lad. Garment WorkersFred Varonick, 128 Washington Ave.
18. N. Y. Skirt Makers-J. Abramsky, Sec'y; Office, 113 E. 10th St.
19. N. Y. Waist Makers-A. Baroff, Manager; Office. 151 Clinton St.
20. Cleveland, Ohio, Cloakmaker3-L. J. Feit, Sec'y, 2637 E. 61st St.
21. Cleveland, Ohio, Skirtmakers-S. Prisamt, Sec'y, 2401 E, 49th St.
22. Passaic, N. J. Ladies' Garment Workers-H. Kleinman, Sec'y, 79 E. 10th St., N. Y. C. ${ }^{*}$
23. Cleveland, O., Cloak \& Skirt Finishers-Ida Baxt, Sec'y, 2739 E. 51st St,
24. Albany, N. Y., Ladies' Tailors \& DressmakersN. Fein, Secy, 64 Westerlo St.
25. St. Louis, Mo., Cloak \& Skirt Pressers-H. Cornblect, Sec'y, 920 N. 17 th St,
26. Peekskill, N. Y., Underwear Workers-Mary Martin, Sec'y, 118 Grant Ave.
27. Atlantic City, N. J., Ladies' Tailors-J. Rosen, Sec'y, 118 1|2 Georgia Ave.
28. Baltimore. Md.. Ladies' Tailorg-Morris Hertzbach. Sec'y, 220 W. Barre St.
29. N. Y. Pressers Union-J. Lubinsky, Sec'y; Office. 228 Second Ave.
30. Boston, Mass., Ladies' Tailors-I. Paris, Sec'y; Office, 8 Lovering PI.
31. Cleveland, O., Pressers-Sam Tauber, Sec'y. 2364 E. 37th St.
32. N. Y. Ladies' Tailors-D. Bernstein, Sec'y; Office, 43 E. 22nd St.
33. N. Y. Petticoat Makers-A. Dlugyn, Sec'y. 63 Gratten St., Brooklyn, N. Y.
34. Sprinfield, Mass, Ladies* Tailors-H. Schaffer, Sec'y, 74 Boyiston St.
35. Brownsville, N, Y., Wrapper Makers-B. Lebofsky, Sec'y; Office, 1727 Pitkin Ave.
36. Cleveland, Ohio, Cloak Cutters-J. Chaloupka, Sec'y, 3452 Kimmel Rd.
37. Philadelphia, Pa., Ladies' Tailors-H. Zacharoff. Sec'y, 806 Walnut St.
38. Chicago, 111., Cloakmakers-A. Tensley, Secy; Office, $112_{5}$ Blue Island Ave.
39. Syracuse, N. Y., Dressmakers-H. Miller, Sec'y, 527 Cedar St.
40. Denver, Colo., Ladies' Tailors-H. Olstein, 1368
Perry St.
41. Cincinnati, Ohio, Ladies' Garment Cutters-Den nis Cronin, Sec'y., 1715 Madison Ave.
42. Boston, Mass. Waist Makers-Gertrude Berget, Sec'y, 39 Minot St.
43. Brownsville, N. Y., Misses \& Children's Dres makers-N. Friedlander, Sec'y, Stone Ave., cot, Blake Ave., Columbia Hall.
44. Los Angeles, Cal., Ladies' Tailors-Harry Schott land, Secy, $2511 / 2$ N. Fremont St.
45. Philadelphia, Pa, Cloak \& Skirt Cutters-Frank Stein, Sec'y, 618 McClellan St.
46. N. Y. Embroiderers' Union-S. Kalkstein, Sec'y. 308 E. ${ }^{13 \text { th }}$ St.
47. Philadelphia, Pa., Suit \& Waist Makers-P Alirams, Sec'y, 2501 S. Sheridan St.
48. Boston, Mass., Cloak \& Skirt Makers-M. Car. men, Sec'y; Office, 31 N. Russell St.
49. Milwaukee, Wis., Ladies Garment Workers-1 Rosenfeld, Sec'y, 538 Eleventh St.
50. Troy, N. Y. Ladies' Tailors-V. Smith, Sec'y, 1617 7th St.
51. Montreal, Can., Cloak \& Skirt Pressers-S. Li benson, Sec'y, 18 Prince Arthur, West.
52. N. Y. White Goods Workers-M. Lifschitz, Sec'y, 264 Henry St.
53. Cincinnati Cloakmakers-Max Weinstein, Sec'y, 746 West Court St.
54. Cincinnati Pressers, Sub-Local-A. Berman, Sec'y, 1032 Wesley Ave.
55. N. Y. Buttonhole Makers-A. Steinberg, Sec'y. Headquarters, 81 Second Ave.
56. Carmel, N. I., Ladies' Garment Workers-Fannic Herder, Sec'y, Carmel, N. J.
57. Toledo, O., Cloak \& Suit Makers-J. Cohen. Sec'y, 2142 N. 17 th St.
58. Brownsville, N. Y., Cloak \& Skirt PressersChas. Ducker, 283 Stone St., Brooklyn, X. Y.
59. Philadelphia, Pa., Cloak \& Suit Finisher,-B. Shane, 3837 Wyahising Ave.
60. Chicago, Ill., Ladies' Tailors-M. Katzman, Sec'y. 1145 Blue Island Ave.
61. Brownsville, N. Y., Dressmakers-Lena Kasdin, Sec'y, care of Rolnick, 365 Dumont Ave.
62. Boston, Mass., Amal. Lad. Gar, Cutters-Sam Jacobson, $3: 2$ Grove St .
63. Worcester, Mass., Cloak \& Skirt Makers-Lena Sher, Sec'y, 81 Water St.
64. Chicago, III., Cloak \& Skirt Pressers-Hyman Smilgoft. Sec'y, 639 W. 13th St.
65. Boston, Mass., United Rubber Garment Workers -Rose Myers, 60 Lebanon St., Malden, Mass
66. St. Louis, Mo., Cloak Operators-Maurice Danziger, Sec'y, 103 N, 11th St., Room 10.
67. Bridgeport, Conn., Lad. Tailors \& DressmakersM. Shapiro, Sec'y, 67 Olive St.
68. Cloak \& Suit Cutters' Union of Chicago-Paul Bleschke, 6551 Claremont Ave.
69. Kalamazoo, Mich., Corset Workers-Joseph Wood, 428 So. Burdick St.
70. Boston, Mass., Petticoat Makers Union-Bessie Liberty Sec'y. 53 Oswego St.
71. Cincinnati, O. Skirtmakers Union-Emma Bet2, Sec'y, 620 Riddle Road, Clifton Heights, Cincinnati, Ohio.
72. Asbury Park, N. J., Cloak \& Skirt MakerbMorris Glantz, 1032 Springwood Ave.
73. Savannah. Ga., Ladies' Tailors \& DressmakersN. Goldberg, 511 West York St.
74. Boston, Mass., Childrens' Dress \& White Goods Workers-Bessie Chansky, Sec'y, 11 Balfour St., Roxbury. Mass.
75. Louisville, Ky., Ladies' Garment Workers-Renjamin Snipper, 641 So, 7th St.
76. Buffalo, N. Y.. Ladies Garment WorkersA. Madow, Sec'y, 165 Cedar St.
(Continued on and Page Jewish Cover:


PUBLISHED MONTHLY IN ENGLISH AND YIDDISH
Vol. II. OCTOBER, 1911

# Glorious Victory of the Ladies' Tailors 

By A. ROSEBURY

A Fight of Brief Duration and Quick Results-Full Text of Collective Agreement.

The Ladies' Tailoring Trade (employees as well as employers) is congratulating itself upon a glorious victory attained at the end of six days from the time a General Strike was declared.
For enthusiasm, brief duration, manner of negotiation between the parties and nature of concessions granted the strike was unparalleled in the history of strikes in the garment trade.

The strike affected some 10,000 workers, about 5,000 of whom are employed by members of the Merchants' Society of Ladies' Tailors and Dressmakers. The concession of wages, hours and union recognition, granted by these employers will inevitably be the rule in all shops outside of the Employers' Association, so that all the independent employers, who at the time this is penned have not come into line, will have to grant similar concessions if they mean to retain their trade.
In calling this collective agreement a "glorious victory" it is only fair to embhasize that throughout the negotiations he employers, no less than the employees, nave manifésted a desire for a speedy onclusion of peace. While the emloyers have recognized that the men had enuine grievances, and that the system,
in vogue before the strike was fraught with evils which cried aloud for a remedy, both sides have been guided by the principle of "give and take" without which negotiation is impossible.

The result is one of the most satisfactory solutions on record. The full text of the agreement quoted below is a clear indication of the spirit in which both parties approached the question of settlement.
Nor was the result altogether unforeseen. When Mr. Bartholmew, the secretary of the Merchants' Society, intimated to the General Executive Board of the International Ladies' Garment Workers' Union that upon the union consenting to take the Protocol signed in 1910 by the employers and unions in the Cloak and Suit trade as a basis for arbitrating all points wherein ladies tailoring differed from cloak making, the difficulties might be adjusted, the leaders of both sides knew that the strike would be of short duration. And when Mr. Julius Henry Cohen, the attorney for the Cloak \& Suit Manufacturers under the Protocol of 1910, was engaged to represent the Merchants' Society in the negotiations, a satisfactory settlement became an absolute certainty.

A careful perusal of this agreement reveals the fact that its main provisions are based upon the individual agreement signed by the independent employers, including certain features borrowed from the protocol of 1910, essential to a collective and permanent agreement. These are, namely, the provision of a board of arbitration, a grievance committee and a joint board of sanitary control.
And so, while we claim it as a glorious victory for the union we readily concede that it was also a victory for the employers in the sense in which Mr. Julius Henery Cohen has clearly defined it on the morrow of the settlement. To quote the statements of the attorneys on both sides.
Mr. Meyer London said : "It is a great victory. Never before has such a big strike been won so quickly. This collective settlement is of great advantage to the working people. The difference between an individual settlement and a collective settlement is that in a collective settlement there is no attempt made to revert to former conditions. Under this settlement the employers are bound as a body to observe every part of the agreement."

Mr. Julius Henry Cohen said: "The Union is to be congratulated, the employers are to be congratulated, and the public is to be congratulated. The Union because of the genuine victory that it has won for its members in the way of wages, hours and conditions of labor; the Employers' Society because of its victory in the way of permanent peace and permanent methods of adjusting future difficulties; and the public because of the speedy termination of the strike, and the assurance of permanent peace and improved conditions. The settlement of the strike along these lines is another addition to the series of peace settlements by modern methods."

Meanwhile a number of mischief makers have already attempted to sow discord. Thus, it is alleged that the "artists" who joined in the strike have struck a doubtful bargain through the abolition of piece work. In "all the news that's fit to print," the omission of the word "minimum" conveys, it seems to us, a deliberate falsehood, making believe that $\$ 24.00$ a week agreed on would be the maximum. The statement goes on to say that the "artists protested at the union meetings, but that they were howled down." This may mislead outsiders. But the figures of the vote give the lie to the fraudulent statement. The votes in opposition to the agreement being accepted were $3^{2}$ all told and these were largely composed of industrialist malcontents, while the artists number about 300.

As a matter of fact provision has already been made at the suggestion of Mr. Meyer London for working out a scale of wages that will satisfy those whose earnings in the busy season averaged more than $\$ 24.00$ a week.
Another correspondent has rushed into print with the story that the dissatisfied peace workers were going to form ant independent union. The story teller, whoever he was, evidently meant to minimize the settlement which was stamped with universal approval. Without grudging him this cold comfort we may remind our readers of a similar story circulated not long ago about the formation of an independent union in the Cloak \& Suit trade. How this evaporated into thin air is now a matter of the past. Next time these obtruders will do well to take to heart the saying, "Don't prophesy unless you know."

## Full Text of the Collective Agreement

Agreement, entered into this eighteenth day of September, 191I, between the Merchants'

Society of Ladies' Tailors and Dressmakers of New York, hereinafter called the "Employers," and the Ladies' Tailors and Dressmakers' Union, Local No. 38, of the International Ladies' Garment Workers' Union, hereinafter called the "Union":
Whereas, The parties to this agreement are desirous of terminating the strike that is now pending, and have agreed upon a solution of certain questions, they do stipulate as follows:
First-Each member of the employers is to maintain a union shop, and to employ in his tailoring and dressmaking establishments, members of the above named union so long as such members can be obtained to do the tailoring work required by the employers.
Second-The prevailing system of payment by piece work shall be abolished.
Third-Fifty hours shall constitute a week's work. The regular hours of work to be as follows: The first five working days of the week from $8 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. until 6 p . m. with one hour recess between 12 noon and I p.m.; on Saturdays from 8 a.m. until I p.m.
Fourth-All employees shall be paid by the week, and not otherwise, at the following scale of wages in the better class of shops: Tailors, at not less than $\$ 24$ per week. Male helpers at not less than $\$ 18$ per week. Female helpers at not less than $\$ 16$ per week. Fifth-Wages shall be paid on a fixed day of the week, and in cash.
Sixth-There shall be no Sunday work,
Seventh-All work must be done inside of the factory of the employer.
Eighth-There shall be no overtime work for more than two and one-half hours per day, nor after $8: 30$ p.m. There shall be no overtime work on Saturdays, nor at any time except between the 15th day of September and the ist day of December, and between the ${ }^{15}$ th day of March and the Ist day of May.
Ninth-The union shall have the privilege to have a shop delegate selected by the persons employed in the factory, who shall act as their representative in their dealings with the firm. A duly authorized officer or representative of the union shall have access to the factory at such times as shall be fixed by the Board of Grievances.
Tenth-During the dull season all work shall be divided as equally as possible among all men regularly employed in a shop to the end that each shall receive about equal remunerafion for his labor.
Eleventh-The firm is not to enter into any Individual agreements with any of its em-
ployees, nor shall any cash or other form of security be accepted from any employe.

Twelfth-Nothing contained in this agreement shall be held to abridge the right of any employer to discharge an employe at any time for incompetence or misconduct, it being understood, however, that the refusal by an employe to obey an order given by an employer in violation of this agreement shall not be considered misconduct.

Thirteenth-The Board of Grievances shall have the power to order the reinstatement of an employe who has been wrongfully discharged, and to direct an employer to compensate the employe for loss of time.

Fourteenth-No Employee shall be required to work on any of the following legal holidays: Labor Day, Election Day, Thanksgiving Day, Washington's Birthday and Lincoln's Birthday.
The refraining from work on May 1 , shall not be considered a breach of this agreement.
Fifteenth-The refusal of employes to do work on such orders, if any, as are placed by firms whose employes are on strike, shall not be considered a violation of this agreement.
Sixteenth-The parties hereby establish a Board of Grievances consisting of eight members composed as follows: Four to be named by the employers and four by the union. To such boards shall be submitted all grievances arising in connection with the relations between the employers and their employes, and the board shall have full power and authority to adopt rules governing its own conduct.
Seventeenth-The parties hereby establish a Joint Board of Sanitary Control to consist of seven members, composed of two nominees of the employers, two nominees of the unions, and three who are to represent the public, the latter to be named by Meyer London, Esq., and Julius Henry Cohen, Esq., and in the event of their inability to agree, by....
Said board is empowered to establish standards of sanitary conditions to which the employers and the unions shall be committed.
The employers and the unions obligate themselves to maintain such standards to the best of their ability and to the full extent of their power.
The maintenance of proper sanitary conditions as established by the Joint 'Board of Sanitary Control shall be considered an essential part of this agreement.
Eighteenth-The parties hereby establish a permanent Board of Arbitration to consist of three members, one nominee of the employers to be nominated by Julius Henry Cohen, Esq.,

## The Ladies' Garment Worker

one nominee of the unions to be nominated by Meyer London, Esq., and the third nominee to be nominated by the said Cohen and London; and in case the said Cohen and London shall be unable to agree upon the third arbitrator, such third arbitrator shall be selected by the two persons first selected by them as arbitrator. To this board shall be submitted immediately for consideration the following issues undecided by the parties:
(a.) What rate of payment shall be made for overtime work.
(b.) What remuneration, if any, shall be paid for legal holidays?
(c.) What compensation shall be paid for mourning orders made in overtime?
The decision of the Board of Arbitration on the said three issues to take effect as of the date of this agreement.

Nineteenth-To such permanent Board of Arbitration shall be submitted any differences hereafter arising between the parties hereto and the decision of such Board of Arbitration shall be accepted as final and conclusive between
the parties to such controversy. In the event of any dispute arising between the parties there shall be no strike or lockout concerning stuch matters in controversy until full opportunity shall have been given for the consideration of such matters by the Board of Grievances, then by the Board of Arbitration.
Twentieth-Any question of the interpretation of this agreement or any question regarding the modification of its terms, shall be first submitted to the Board of Grievances, and in the event of its failure to agree, then to the Board of Arbitration appointed hereunder: provided, however, that there shall be no modification of the terms of this agreement during the first year of its existence.
After conference *with our respective committees, we agree to recommend the foregoing agreement to our respective clients.

Dated, New York, September 19, 191. JULIUS HENRY COHEN.

For the Employers,
MEYER LONDON,
For the Unions

## A Year of the Protocol

## The Genesis of an Idea and A Summary of Achievements.

(From the Cloak \& Suit ${ }^{\text {Review }}$ for September.)

September 2, 1910, will become an epoch making date in American History. The discerning historian of the future will find tha' on that date an experiment of far reaching importance had been inaugurated. He will state that the Protocol, which was then signed by the representatives of the leading manufacturers of the cloak and suit trade in the United States-The Cloak, Suit and Skirt Mgnufacturers' Protective Association, and by the representatives of 70,000 striking workingmen and women-The International Ladies' Gorment Workers' Union of America, introduced a new method of dealing with labor disputes.

Even at this day when the echoes of the conflict out of which the Protocol emerged have not died away the significance of the document is understood by thinking men and women. Economists and humanitarians, moralists and publicists, capitalists, and labor leaders are earnestly inquiring whether the experiment is working successfully. All are asking whether the way out of the industrial chaos has really been found. They are anxious
to know whether the labor problem can be solved by a practical working plan.

## Has It Proved Successful?

Is the Protocol a success? Do the ploughshares, made over from swords, dig deep and straight furrows? Is the harvest of industrial peace abundant? That the Protocol is a wonderfully wrought mechanism all admit; that its novel features in the field of industrial arbitration reflect great credit on all who shared in its making is conceded.
The initiated find in its prosaic paragraphs principles of far-reaching significance-unlimited duration of the agreement; joint control of sanitary conditions of the factories ; ${ }^{2}$ staff of adjusters of disputes; a court of justice, and a supreme court of disinterested public men and the preferential union shopmost of these features are in reality original conceptions. But is the mechanism working smoothly? An objective statement as to the success of the Protocol can only be given and the conclusion stated when the conditions which led to its formulation-the back
ground of its conception-are clearly understood.

## The Conference Last July.

On July 28, 1910, after much manoeuvering, there gathered for a conference at a round table under the chairmanship of Mr. Lours D. Brandeis, ten leading manufacturers and ten labor leaders, both groups officially representing organized bodies of employers and employees. There were then in the camps of the contending forces those who deprecated the calling of the conference. There were employees who were filled with the spirit of "fighting to a finish." "Negotiations," they said, "show weakness; win or lose, let us fight it out; we can win. Time will fight our battles." There were in the camp of labor those who from their point of view disliked the idea of conferring. "We can win. We have a world to gain and nothing to lose. Manufacturers, salesmen; and buyers can't make cloaks. Let us fight to a finish. We shall gain all or nothing. No half way measures will do."

## Lasting Peace Sought, Not Temporary Vietory.

But the leaders of both sides knew better. Whether trained in business or schooled by bitter experience at the machine or the bench, they realized that only in a combat of physical force is the "fight to a finish" policy a true and final test of the issue. In a struggle with the stern realities of industrial life a victory under such conditions never means a permanent gain. They were looking for a way to a lasting peace, not for a temporary victory, however sweet its fruits might be for the time being.
As leaders they understood that fighting for a principle was worth everything in the world, but a principle dear to one side may not necessarily be hateful to the other side. If such should prove to be the case in this struggle, why, there should be no cause for strife. Whether such was the case in this dispute could only be ascertained by a conference. For this purpose there gathered under guidance of able and broadminded counsel, twenty men brave and true to their respective causes.

## Thorough Discussion of Conditions.

The discussion of the conditions of the trade was thorough. Both sides spoke from an intimate acquaintance of the facts. The record of the conference shows very little evidence of rhetoriell flights. The cold realities only were dwelt upon. It was clear to all
that circumstances, over which no one individual had any control, had led to intolerable abuses in an industry that produced in New York City alone 180 million dollars' worth of merchandise. Ruthless competition was constantly tending to drag down the reputable manufacturer to the level of the disreputable employer, who was pushing to the wall those who would deal fairly with their employes.
Insanitary conditions in the shops, long hours and low wages of the low-standard houses, were a menace to the industry, and to the men and women employed in it.
Was there a solution to the problem? The representatives of labor frankly asked for the co-operation of the employers to overcome the evils. "Recognition of the Unions," they said, in effect, "will inevitably tend to equalize the conditions of the labor market in the trade. Recognize the unions and we shall soon eliminate unfair competition; then capital and managing ability will have a fair chance when labor is no longer the sole factor in the competition of the trade between one employer and another."

## Mutual Distrust at First.

The employers admitted the theoretical cogency of the argument, but had no faith in the ability of the union leaders to do what they promised. Some of the employers knew from experience that in the cloak and suit trade a union, in the past, too often meant an undisciplined membership, the rule of passion and unreason, with its inevitable consequences of incessant strikes, extreme demands and ultimate destruction of the union itself. Not a few of them had ever been leaders in previous strikes. In their opinion they could not pledge to deal with a union that had, in the past, but a few reasonable union men. They were willing to pledge themselves to give fair conditions to their employees. They would not discriminate against union men, if the men of their own free will would realize the benefits of unionism.

## The Issue Clearly Drawn.

To this the labor men replied that a "house divided against itself could not stand"-that they, on their side, had no faith in the promises of the employers, and especially of their superintendents and foremen not to discriminate against union men in the shops. They claimed that if the shop is not all union, soon none of it will be. The issue was thus clearly drawn. The employers were convinced that the "closed shop" meant interference in their
business by outsiders; the representatives of labor were equally positve that the "open shop" meant the destruction of the union and the ultimate loss of all that was being gained for the moment.

## A Way Out Suggested.

At this point wisdom appeared. It said "The principles for which each side is contending are not necessarily in conflict with the rights of the other. Apparently they are, but not in reality. In your industry, in the past, it is true, the conflict between employer and the union was irrepressible. But suppose we blaze a trail of progress in the industrial forest. Suppose we find a way to harmonize the rights of each, for in principle there ought to be no conflict."
"Let the manufacturer, in good faith, prefer union men. Let the Association of Manufacturers, led by broadminded and humane men, pledge itself to do it. The laboring men have not heretofore dealt with associated employers. Let them try it now. Let the laboring men pledge that the union will not attempt to interfere with what are the legitimate rights of the employers. Let both sides submit to the rule of reason. Establish courts of justice. If the employer, in the conduct of his business, should deal unfairly with his men, let the union "hale him to court." The decision of stich a tribunal on which both sides are represented will be enforced by the association of employers.
"Let the union leaders pledge to train their men not to take the law into their own hands -not to strike when they have a grievancebut to submit to the rule of reason. Then the rights of each will be protected, and peace will reign, to the mutual advantage of employer and employe. Furthermore, provide a method for the joint discussion of the general conditions of the trade, whenever new problems should arise. Then general strikes, with the inevitable loss of wages and profits, with their attendant ${ }^{*}$ demonstrations of hatred and hostility, will be a thing of the past in this industry. Try this new plan. It can never turn out worse than the results of the methods that have been used in the past."

## Willing To Try.

Thus spoke wisdom. The employers hesitated, doubted, but were persuaded to try the plan. The employes did not heed the counsel of wisdom for a full month. At last the light 'of reason dawned and the Protocol was signed.
: The Manufacturers' Association and the Un-
ions entered upon their labors of peace rathet dubiously. It needed a session of the board of arbitration fully to establish the rule of reason. Since then she has reigned supreme.

## The Plan Has Succeeded.

The results of this experiment, in the ligh: of the conditions that led to its inception, may now be stated. Both sides have been agreablis disappointed. The Protocol, with its recognition of the unions, has not taken the control of his business out of the hands of the mannfacturer, and on the other hand, the preferential union shop has not injured the urion.

The Association of Manufacturers has played fair. The union, on its part, making due a卜lowance for the inexperienced and hitherto undisciplined character of its membership, has fulfilled the expectations of its well wishers The reign of law does not mean an utter absence of violations of the law. In the same way the good faith of the leaders on both sides does not mean that there are not sporadic departures from the path of fair dealing by an individual employer or a set of employes But reason prevails. That means the supremacy of law and equity.
The Protocol must, therefore, be pronounced a success. It has proven a workable instrument of industrial peace.
To those who look upon business more than mere barter and money making, but considet it a form of social service, the spectacle of a board of directors of a business organization giving their valuable time and energy to safeguard the high standard of an inustry, and at the same time to deal equitably with organized labor, is worthy of the highest atmiration.
It is no less wonderful to see ill-paid labort leaders often suspected, frequently criticized and abused by their own people, toiling day and night to train and discipline an intractable mass. But, above all, is it awe inspiring to watch an heterogeneous multitude of 70,000 men and women, an immigrant population, of diverse creeds and nationalities slowly and painfully learning the lesson of subordinating the individual self for the common good: curbing passion; submitting to reason; learthing to value organization; practising scruting of the action of the leaders; and endeavoring to choose wisely its spokesmen.
Anyone, who in any capacity, directly or indirectly, is working for the permanency of the Protocol, is serving his country. "Peace hath its victories no less renowned than war."


LOUIS D. BRANDEIS.

Mr. Louis D. Brandeis, Chairman of the Board of Arbitration in the cloak and suit industry in New York, was born at Louisville, Kentucky, on November 13, 1856. He received his education in the elementary and high schools of Louisville, in the Realschule of Dresden, and at Harvard.
A leading lawyer of Boston, Mr. Brandeis is noted for his public spirit. He is foremost among a class of American citizens who render distinguished public service without hold-
ing public office. His great and rare gifts are dedicated to the public interests. It is his habit to concentrate on an important public question and to devote all his energies to solve the particular problem. He has to his credit a number of such achievements, any one of which is sufficient to win fame for him. Mr . Brandeis was among the first publicists who fought and won for the public its rights to control public franchises. He solved the street railway problem of Boston in a broad
and constructive way. He is the author of the Massachusetts law which introduced savings insurance. His brief before the Supreme Court of the United States in support of the Oregon law limiting the hours of work for women and children reversed the policy of the United States courts on social legislation. His work in the Ballinger-Pinchot investigation fairly rivals Mr. Hughes's achievements in the life insurance investigation. His success in thwarting the railroads of the country in their attempted increase of freight rates means an annual saving of $\$ 27,000,000$ to the public. Recently Mr. Brandeis has undertaken to conduct a Congressional investigation of Alaska. As usual, the results of his work will be constructive and for the public good. His disinterested services as an arbitrator in our trade is evidence of the social significance of the Protocol. But of this let us hear from himself :-

## THE SPIRIT OF GET-TOGETHER.

"I have been engaged in one way or another for years in attempts to settle amicably disputes betwen employers and employes. In all my experience there has been no instance where the men engaged in such a dispute have met the problem with greater intelligence, with a finer spirit and with greater courage than those who made possible last summer the very satisfactory adjustment of the relations between the ladies' garment manufacturers and their employes.
"Now, what made this matter so interesting, so particularly interesting to me, as I had to grapple with your problems for a short time last summer, was to see the possibilities then disclosed of advancing far beyond what we then happily attained. The spirit, devotion and intelligence with which the members of the executive committee of the manufacturers grappled with those problems, their rapid development while attempting to solve them, and their success in securing the loyal support of other members of the associations, coincident with a similar spirit and development on the part of the representatives of the employes, are grounds for the greatest hope and encouragement. I see in all this a coming recognition of this great economic and social truth. That whatever is found to be wrong is not to be borne, but is to be removed, and that it can be remedied-by careful study, in an uplifting spirit, by patient striving in the spirit of get-together.
"What has been done in the New York ladies' garment trade during the past year in to my mind, the most creditable and hopeted effort yet made in America to solve the proslem of the proper relations of employer odd employe.

LOUIS D. BRANDEIS.
Mr. Hamilton Holt, the representative of the manufacturers on the Board of Arbitration in the cloak and suit industry, was born in Brooklyn, August 19, 1872. He is a graduate of Yale University. As managing editor of the "Independent," Mr. Holt is one of the noted journalists of the city. He is active in public movements in New York, and as scch is one of our citizens of light and leading
Mr. Holt has acquired an international reptation as a worker for peace between nations He is personally acquainted with many of tee world's peace workers, and is one of the founders of the New York Peace Society and a member of its executive committee; a member of the executive committee of the First National Arbitration and Peace Congress, beld in New York City, May, 1907-"the greates unofficial gathering ever held in America"and chairman of its press committee; an of. cial representative from the State of Nem York, appointed by Governor Chas. E. Hughes, to the Second National Arbitration and Peact Congress, held at Chicago, May, 1909, a speaser there and a member of its committee on resolutions; a speaker at the New England Peace Conference, held at Hartford, Comm, May, 1910; president of the Third National Arbitration and Peace Congress, held in Batio more, May, 1911; a member of Baron dEt tournelles de Constant's society of "Conciliation Internationale"; a director in the World Peace Foundation, founded with a milliondollar endowment by Edwin Ginn, of Boston; a director of the American Peace Society and vice-president of the American Peace and Arbitration League; a trustee of the Ameri-can-Scandinavian Foundation; a delegate to Albert K. Smiley's Lake Hohonk Arbitration Conferences. Mr. Holt is also the founder of the Mexican Society of New York, which ws founded to promote peace and friendship between Mexico and the United States.
In June, 1909, the Emperor of Japan coorferred upon Mr. Holt the Order of the Sacred Treasure for the work he did in promoting friendly relations between the United Stats and Japan.


HAMILTON HOLT.
(By Courtesy of the Cloak \& Suit Review.)

## His View of the Protocal

I feel it one of the greatest honors of my life to be one of the members of the Board of Arbitration between the employers and employed in the cloak and suit business of New York. I believe that the protocol, as worked out by Mr . Cohen and Mr. London, is destined to have a great influence not only on/the cloak industry in the United States, but on all other industries, for, like all good pioneer work, it is bound to be copied extensively everywhere else. I am glad that our Board
has only been called into action once. That is a healthy sign, and shows that the employers and employed are getting along very well under the direction and advice of the Board of Grievances.
Such pioneer creations as the protocol of the cloak and suit trade and the peace treaties which President Taft is now negotiating with France and England, indicate the timie is not far distant when both industries and nations will be governed by law rather than by brute force.

HAMILTON HOLT.


MORRIS HILLQUIT.

Mr. Morris Hillquit, the representative of labor on the Board of Arbitration in the

Cloak Industry in New York, was bora in Riga, Russia, on August I, 1869 . He rectind
his education'in the Gymnasium of that city and at the New York University. Mr. Hillquit has distinguished himself as one of the most influential advocates of Socialism in America. He is the author of two well-known books on the subject. He has been prominent for a decade in the national and international councils of the socialist movement. Activity in the management of his party has not in the least alienated from him conservative business men, who find him a lawyer of ability, judgment and character.
Mr. Hillquit writes:
My dear Mr. Dyche :
As a member of the Board of Arbitration created by the Protocol between the employers and employees in the cloak industry, I have had the opportunity to observe the operation of that instrument at close range. I have no hesitancy in asserting that the Protocol has proved highly beneficial to the cloak-making industry generally and to the employees engaged in it particularly. It has helped the latter to maintain a higher standard of wages and working conditions than those prevailing in the past, and it has so far proved effective in obviating strikes and violent industrial struggles, which while they are necessary and inevitable in certain conditions, always involve great suffering and privation for the workers.
I do not, however, ascribe these benteficent results to the Protocol alone. The Protocol is an admirably drawn, wise and farsighted instrument. But it possesses no magic powers. No paper-writing as such can fix and maintain industrial conditions and relations. The secret of the successful operation of the Protocol as far as the workers are concerned lies in the stable, disciplined and compact organization of the workers behind it. The Protocol will always be just as strong as the Unions of the Cloakmakers, and no stronger. It will become an unenforceable and worthless piece of paper if your union will be weakened and disorganized; it will be a most powerful and effective instrument for good, if the workers in the cloak-making industry will be and remain united in a strong, alert, aggressive and progressive organization.
With best wishes to you and to the members of your organization,

> Sincerely yours, MORRIS HILLQUIT.

There are at least three men in every man. The man as he appears to himself, the man as he appears to the world, the man as he is.

## BONNAZ EMBROIDERERS.

 (Local 54, I. L. G. W. A.)The Trade Has Developed and With It the Profit of the Manufacturers, but the Wages and Working Conditions of the Employees Have Grown from Bad to Worse.

An effort to organize the workers of this trade has been made long before the Cloakmakers' strike of New York City. For about four years these embroiderers had an independent union, but soon after the strike was settled they became affiliated with our International Union, as their work is found chiefly in shops where ladies' garments are manufactured.
Some years ago, writes S. Kalkstein, the Secretary of Local No. 54, the to $\$ 30$ a week in wages and the work was almost steady. The trade is a skilled one and labor was so scarce that for each operator brought to the factory the employer was willing to pay a premium of $\$$ to to $\$ 15$. Naturally, the employees were treated with great consideration, the employers fearing to lose their services.

But a great change has since come over the trade. The wages are now much smaller and the trade is subject to seasons of slackness. Hence the position of the Bonnaz embroiderers is far from enviable.

The reason for this change is evident. In the golden past the workers were morally improvident. They did not think of organizing and providing for the morrow. It did not enter their minds that to prevent reductions in wages it was necessary to get together, organize the employees and regulate the number of apprentices. The majority utterly disregarded the call of a few far-sighted employees who organized the union four years ago, although the Union has been instrumental in reducing, by one and a half, the hours on Saturdays.
This small concession did not last long. The employees annulled it with their own hands, and now we all have to suffer the consequences of disorganization.
The situation is such that on the flimsiest pretext employees are frequently discharged even in the middle of the day.
All this can be altered by a strong organization. The Bonnaz embroiderers must follow the example of the workers in other trades and join the Union, Local 54 , while the members must make it their duty to attend the meetings regularly.

## THE LADIES' GARMENT WORKER

## OFFICIAL ORGAN OF THE

 INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNIONPUBLISHED MONTHLY

Address all communications to<br>JOHN A. DYCHE, Editor, . 32 UNION SQUARE, NEW YORK CITY<br>\section*{SUBSCRIPTION PRICE:}<br>2 CRETS PER COPY.<br>25 CENTS PER YEAR

Entered as second-class matter at the New York Post Office.

GENERAL OFFICERS.


## Editorial

The all-round satisfactory adjustment of the dispute in the Ladies' Tailoring and Dressmaking industry in New York City, without any trade dislocation or serious inconvenience to the manufacturers and the work people, is largely due on the one hand to the broadminded and farsighted policy of the Merchants' Society of Ladies' Tailors and Dressmakers and the moderation of the leaders of the Union on the other.

The former have readily conceded in advance the principle of Collective Bargaining in the Union shops and the latter have made concessions on the question of hours and wages.

It is true that this concession on the part of the union leaders has displeased a good many in the rank and file, who contended that the strike being called in the middle of September when the employers are very much pressed, the union could easily get an eight hour day and a minimum scale of $\$ 26$. However, the union leaders were aware of their strength
and their ability to wring from the employers every one of their original demands, still, they thought it more expedient and more beneficial to the union, in the long run to effect such a settlement which the employers also should acknowledge as fair and not one-sided, and which should therefore be of more lasting benefit to the men. Another reason why the leaders of the union were willing to make compromises on hours and wages, was because they thought that by means of these concessions they would be able to get a Collective Agreement from the Association, instead of entering into separate agreements with individual firms. The experience of the last year or two has taught us that an agreement entered into with a body of employers is of. much greater value to the union than individual agreements with manufacturers. Especially is this true in the Ladies Tailoring trade where there is practically no large employer. The average firm employs not more than a dozen workpeople. In such a trade the maintaining
of union conditions and bringing the individual employers to live up to the conditions agreed to at the time of settlement is almost impossible. Where a collective agreement exists the situation is quite different. There the Association of Employers are as much responsible for maintaining conditions agreed upon as the union, and a Collective Agreement must therefore be of more lasting benefit. If you succeed in catching the employer by the throat in September, he is sure to return the compliment in the month of May.

We understand that the Cleveland manufacturers have tried very hard to induce the employers of the Ladies' Tailoring trade to follow their footsteps and oppose the demands of the union. Their motives were not entirely altruistic. They thought that our International Union, being entangled in a General Strike in this city, would have to give up the fight in Cleveland and so relieve them from a struggle which must eventually result in their ruin.

The Cleveland manufacturers boast that they fill $90 \%$ of their orders. We thoroughly believe them. We are almost positive that before very long they will be able to fill $100 \%$ of their orders, for the orders are so few, that with the help of the designer and the foreman they will be able to make all the goods they ship. The mere confession that most of their goods are made up in the city of New York, is one of the reasons why the buyers are not anxious to place orders with the Cleveland firms, since the goods are not made by them but in some New York third-rate houses.

Poor fellows, they believe that all they nieed, to get out of their present predicament, is to get their workpeople back to work and then the fight is over, but "they
have caught a Tartar." The International Union is not going to give up the struggle in Cleveland without a satisfactory settlement with our local unions in that city. We do not care how many people they can induce to return to work. So long as there will be a few hundred workpeople willing to stay out and stick to the union, the strike will be continued. Under all circumstances the International Union will continue its fight against the Cleveland non-union manufacturers, until they will either grant the demands of the union or reduce their trade to zero.

The well organized state of the Cloak and Skirt trade throughout the United States makes it a physical impossibility for one particular city, Cleveland or elsewhere, to run its factories on nonunion conditions at a profit. The present attitude of the Cleveland Manufacturers can only result in the ruin of the Cloak trade in Cleveland.

The mere fact that the Cleveland employers so far offered no objections or arguments to any of the demands presented to them by our locals in Cleveland, but stubbornly refused every attempt by the union and disinterested outsiders to bring about a conference or arbitration, proves conclusively that it is not the demands of the union they object to, but the union itself. Their only object in this fight is to destroy the Organization. This the International Union can not and will not tolerate. The result therefore can only be either the ruin of the trade in Cleveland or the surrender of the Cleveland manufacturers.

## Cleveland Strike Fund

Donations From Locals and Outside Sources From Aug. 28th to Sept. 26th Inclusive

1. Cloak Operators Union of New York $\$ 7,500.00$ 2. Cloak Spirmakers of Philadelphia.... $1,500.00$ 8. Cloakmakers Union of Baitimore..... 37.00


Joint Board of Cincinnati, Ohio Joint Board of St. Lauis, Mo. A. Guyer, Collections. . . . . . . . . Collected by Freie Arbeiter Stimm Chicago Aid Conference...
I. Gordon Dramatic Club of Borton
Y. Joint Board of Cloak \& ikul M., Proceeds of Picnic....

Journeymen 'Tailors' Union of Ametica.
Local No. $166 . . . . . . . .$.
Los Angeles, Employees of Zaltzman is Baruchs, (Cloakmakers)....
Los Angeles, Employees of Rosenthat Co., Local No. $52 \ldots$.......

Previously acknowledged. ......... $\$ 120,82$ 2. 2 510-92:

# Cleveland Strike to Continue to the Bitter End 

Strikers Ballot Question of Returning to Work or Remajining Out and Decide by an Overwhelming Majority to Fight to the Bitter End.

By O. Ray.

On Monday, Sept. IIth, the striking cloakmakers at Cleveland voted almost unanimously to continue the struggle for better working conditions and recognition of the union. Nearly 3,000 recorded their votes for a continuation of the strike. About 1,000 strikers refused altogether to participate in the referendum, declaring that they had given their votes before the strike was called and that they had not changed their mind since. Only 124 votes were cast against continuing the strike.

The balloting was secret. Each striker was given a ballot on which was printed in English and Yiddish the words, "Yes Strike," "No Strike." Women as well as men voted.

This referendum vote and its results proves conclusively that all the wild-cat heresays published in some of the capital-ist-supported dailies are utterly unreliable. All that these false reports are intended to do is to throw sand in the eyes of the public. Ever since the strike, rumors have been spread abroad by the manufacturers and their satellites that the strike was of the leaders' own making, that the leaders intimidate the rank and file, that if not for the leaders the strikers
would long ago have returned to work. Monday's referendum vote entirely di.poses of these and similar statement. It proves that the men would rather be out than suffer the humiliation of returning to work under the so-called "ideal" conditions.

The announcement that those who hal voted were nearly all in favor of not returning to work was greeted with wilh cheers by several hundred strikers in front of Utopian Hall. Officers of the International Garment Workers' Lnion. who did not appear until the ballots had been counted, were accorded an enthusastic reception.

It is conceded even by opponents that the fight which has now lasted nearly four months, has been one of the grandest on record. It will surely leave an indelibly sad impression on the minds of the cloak and skirt manufacturers of Cleveland. It will ever arise like a specter before them, reminding them of the fact that an amicable settlement at an early stage of the battle would now have seen them in the full swing of a bus? season with high hopes for the future But since they have spurned all peace overtures made by the strike leaders.
what is now left to them is the cold comfort of now and then obtaining a rew scabs from other cities. These, if they have any spark of conscience left, must desert them as soon as they find out the real situation.
These reflections occur to us and are certainly justified on comparing the future of the cloak trade in Cleveland with that of New York. In the latter city the manufacturers at the end of a year of the working of the peace protocol congratulate themselves upon its success, manifesting no fears of future economic disturbance. Both sides appear to have found out that a state of peace which can be made to last for an unlimited time and an instrument by which inevitable disputes have for a whole year been amicably and more or less satisfactorily adjusted, have much in store for both parties cöncerned.
In the strike of the ladies' tailors' and dressmakers, now happily a thing of the past, the employers have wisely decided to follow the example of 1910 and put their trust in peace terms rather than pursue a costly and doubtful policy of fighting a tremendous and well-organized labor force. Who will say that they are not destined to profit by the peaceful settlement or that they would not have lost considerably by a defiant attitude?
The manufacturers of Cleveland have entered on this fight with prejudiced minds. They were going to secure an casy victory, but it will prove one of gall and worm-wood. The prestige of the International Union has been enhanced ly this fight. "The history of the garment strike at Cleveland," says the Cleveland Plain Dealer, "is the history of all strikes which have been ably financed." The moral victory of the Union dates from the day when its leaders invited investigation and arbitration by bona fide mutside parties.

The manufacturers' refusal to arbitrate is plainly their moral defeat. This is the judgment of well-balanced public opinion and this will be the judgment of posterity. The consequences of their stubbornness must make themselves felt at no distant date within their own sphere of activity, while their future will continue to be haunted by the spectre of a ruined trade and ceaseless warfare.

## WE STAND FOR FREEDOM.

## By Una Youne of Cleveland

I never fully appreciated until recently why General Lee, the leader of the Confederate Army, was so much respected for surrendering at the time he did. During this strike in Cleveland and especially during the past few weeks, I can see that he might have gone on sacrificing human lives a long time after his side was beaten, but he didn't, because he was a General not an egotist.
Some folks differ as to the reason why our Civil War was started, but the minute the freedom of human beings was made an issue, there could be littie doubt that those who stood for that freedom must, in spite of many difficulties, ultimately achieve victory. Retrogression is never anything but temporary; Progress is eternal.

The Northern Army would have to go on fighting to the end, no matter how long it took or how many lives were lost, simply because the pain of seeing men shot is not greater than the pain of seeing babies sold from their mothers. Those black mammys cried like white folks when they lost their children and their tears created a force which could never surrender. Behind the Garment Workers is a force not unlike that which made the other Union Army keep on. It isn't of course, as bad to have babies taken away to be buried as it is to see them sold, but still to have them taken away at all is worth fighting against. The Mothers behind this strike know that over fifty hours a week in the Garment trade means consumption and consumptive fathers and mothers means sickly children or dead babies.

In the Civil War some of the slave owners maintained that the proper thing to do, instead of abolishing slavery, was to try to get the other slave owners to stop beating their slaves and to provide better cabins, etc. This,
they claimed would be better than freedom for the negroes, for while a negro was a slave was it not the duty of the owner to take care of him or her, all of which sounds like the "kind father" attitude of certain Cleveland manufacturers. "Haven't I provided a good cabin (shop) for you," says our employer. "If you strike you no longer belong to the family and will not have my protection," says another and several together at the Association meeting say "we must be a little more kind to the workers."

Btt just as the Northern Army had to keep on until slavery was abolished, so must we keep on until the workers do not have to depend for justice on the kindness (?) of selfish employers.
Just as occasionally there was a house negro who did not want freedom, so to-day there is the shop slave who will talk against the union and remain at work during a strike because her "master," or his "overseet," the contractor, treat her as the good looking colored. girl was treated before the war. For the girl who stands against the workers because she cares more for a good looking gown with stockings to match, the labor movement can do little. Some one else will have to help her up. But just as surely as the colored girl was given her chance to decide between right and wrong, so surely will the white girl in the factory, who is tempted because of her poverty, have a chance in the future to use her will, no matter how long we have to fight.

Like the Northern side we can't give up. The employers would be surrendering a few luxuries, but we would be giving up Bread, Babies, Honor, and to do this would be worse than even the hardship of this long battle.

## INCIDENTS OF THE BALLOTING AT CLEVELAND.

(From the Local Press)
Grandpap Lemetzky, seventy-six, the oldest garment worker on strike, was one of the first in line, waiting to cast his ballot. He was eager to register his desire to remain on strike. His patriarchal appearance as well as his optimistic words, "We've got this strike won," gave hope to many of the faint-hearted.

Eight-year-old Bessie Campena, 4600 Detroit Avenue, was a sorely disappointed youngster when the election judges denied her the right of ballot. She had marched to the ballot box in line with her mother and also wanted one of the white voting slips.
"I want mamma to win," Bessic lisped "And I'm not going to ask for any pennies for candy till mamma starts to work again when the 'bosses' are licked."

The pang Isaac Weinberg, 2530 E. 28 th st, may have felt as he dropped his "Yes, strike" slip in the ballot box was not apparent.
"Seven children I have at home," he said "The youngest is but seven months and the oldest thirteen years. All these must I clothe and feed and keep warm, as well as my wife and self this winter on my $\$ 7$ a week strike benefit.
"Out of this must also come my dues. If is hard, but I'm going to stay out two years if it is necessary to win."
"We'd be foolish now to quit the strike. after being out for 14 weeks," said pretty Rose Weiss, sixteen, 3024 Loraị̆ ave. "If we've stayed out 14 weeks we can stay 0 :: longer."


BECKIE FISHER.
A Russian-Jewish girl-One of the most active pikets in the Cleveland strike.
"I guess the "bosses' will be stung with this vote," said Rose's chum, Yetta Pickus, seventeen, 2324 E. 33rd st.
"When we all go back after winning, won't we have our heads up," said Sylvia Davis, sixteen, 2324 E. 33rd street.

On one of the affirmative ballots, these words were found written by the voter in Yiddish: "I'3l stay on strike 'till 1913."
"I'd be ashamed to show my face in any garment shop if we gave up," asserted Ida Shtur, 2528 E. 37th st. She was a forelady in a shop and it was only her union sympathies that led her to go on strike with those who worked for her.
"I know from my own experience how the 'bosses' make $\$ 17$ and $\$ 18$ profits on suits selling for $\$ 25$ and $\$ 30$, for making which garment workers get only fifty cents and a dollar."

## General Executive Board In Session at Cleveland

## A Summary of Important Communications and Resolutions.

The fifth quarterly meeting of the General Executive Board was held at Euclid Hotel, Cleveland, Ohio, on Sept. ro-ii, 19 II.
President Rosenberg presided and there were present: J. S. Greenberger, I. S. Feit, S. Polakoff, H. Kleinman, B. Witashkin, Max Amdur, M. Hertzbach and H. Dubinsky; absent: Miss Mary Martin.
A communication from Local 47, Denver, Col., contained a request for financial assistance in a general strike of its members which the Local had called out, demanding from the employers an eight-hour day, a strictly union shop and a minimum wage of $\$ 24$ per week. The Board went on record regretting the Local's action in calling a strike without the Board's sanction. This was contrary to Artisle No, 10, Sections 1, 2, 3, 4 and 5 of the International Constitution, and therefore the Local was not entitled to financial assistance.

## Concerning Transfers.

The Board considered the question of local unions refusing to issue transfers to members, or recognize transfers by other locals. This was brought up in a communication by Bro. Jacob Silverstein, of Local No. ro, who complained that his Local, the N. Y. Cutters' Union, refused to issue a transfer to the N . Y. Cloak Operators Union, Local r. The Board ruled that while the laws of the International Union obligate locals to honor transfers in the case of members wishing to go over to a local of the same trade, the locals are absolutely within their rights in refusing to transfer members from one branch of the trade to another.

## Position of the Ladies' Waistmakers.

A committee of the Ladies' Waistmakers' Union, Logqle25, of New York, consisting of

Bros. Baroff and Silver, called the attention of the Board to the present position of their Local Union. Bro. Baroff in outlining the history of the organization said that the subsequent history of the Local has modified the victory of 1910. That victory was gained in the smaller shops while the larger shops were either compromised or lost. Gradually, even in the union shops, the employers began to practise a system of discrimination and broke the agreement they entered with the Union. This action on the part of the signed firms involved the Union in constant strikes and conficts. While some of these were won others were lost and the net result was that the organization began to lose shops and members. The extreme slackness of last year was one of the main reasons why the employers had the best of the union. Last year only about roo small employers had renewed their agreements. Even in the union shops the conditions are not much better than those existing in the non-union shops. Generally, the employees are intimidated and stay away from shop meetings for fear that they would be discharged upon the employers finding out their attendance at meetings. For the employers seem to feel that the union would not be in a position to protect them. All the active members and those of the Local Executive Board believe that the only way to revive the confidence of the members in the organization is to begin a movement for a general strike. Bro. Baroff felt sure that unless a radical change for the better takes place the union may lose the few shops still under control. The majority of the workers in the waist trade have lost confidence in the ability of the Local to protect them, but they have
not lost confidence in Unionism, and they believe that upon the International Union lending its prestige and moral influence in support of a movement for a general strike the masses would respond. They are now in a more advantageous position than two years ago for carrying on a fight with the employers. Then, the cutters not being affiliated with the International Union, oposed them; now the cutters are with them.

## Proposed General Strike of the Ladies'

 Tailors.Bro. Rosman, on behalf of Local 38, Ladies' Tailors of New York, requested the Board to sanction the proposed general strike of the ladies' tailors for a shortening of the hours of work to 48 a week, a minimum weekly wage of $\$ 26$, 5 legal holidays, double pay for overtime and other minor demands.

Mr. Walter H. Bartholomew, representing the Merchants' Society of the Ladies' Tailors and Dressmakers, stated that the union would have no difficulty in renewing agreements with those members of his Association who have been holding such agreements since the previous year. But as Local 38 has sent copies of agreements to all the employers in the city, a large number of those employers have flocked into his organization and are clamoring for a fight with the union, being afraid to enter into any agreement or understanding with the Local. He, however, thought that if the International Union was willing to use the Protocol signed by the Cloak, Suit and Skirt Manufacturers' Protective Association and the Cloakmakers' Unions as a basis for arbitrating all points wherein ladies' tailoring differs from cloakmaking, except the point that the hours of labor in non-union shops, now from 54 to 60 shall be an hour or two longer than in the union shops-in that case, he believed that the difficulty between Local 38 and the employers' association might be adjusted.
The Board agreed that the International Union is prepared to accept the proposition as a basis of settlement providing the employers agree to submit all points of difference to arbitration without any reservation. Mr. Bartholomew assured the Board that he would submit the proposition to his Society and would let us have the answer on time.
After due consideration of the request of the Ladies' Waistmakers, Local 25, the Board agreed to authorize the local to carry on an agitation for a general strike and has appointed Bros. Polakoff, Kleinman, Greenberger, Rosenberg and Dyche as a committe of five
with full power to act, whose duty it inall lu to secure the co-operation of the Ladse: Garment Cutters, Local ro, in this agitation and to guide this movement generally.

## SYRACUSE, N. Y., NEWARK, N. J. AND TOLEDO, OHIO.

Regarding the communication of the Dres. makers of Syracuse, Local 45, requesting the Board's sanction of their proposed general strike, vice-president Witashkin reported having visited the local twice. In his opinion the Local in Syracuse was in good shape and its demands very moderate. He did not think the local would meet with any strenuous opposition on the part of the employers. The Board agreed to sanction the Local's reques for a general strike.
A similar request by the Ladies Tailors of Newark, N. J., was referred to the Committec of five, named above, for investigation and action, if necessary.
The Board decided to send organizer Miss Josephine Casey to assist the Cloakmakers' Union of Toledo, Ohio, in organizing the cutters of their city and occasionally to address their meetings on Unionism.
The folowing report of the District Council of New York, was read:-
To the General Executive Board, I. L. G. II: $U$. Greetings:
In submitting to you a short report of the work of the District Council, I wish to state that the circumstances were such, that the report of the council will have to be a report of my own activity amongst the local unions of Greater New York, and also my impressionon the general conditions, in which our locals in Greater New York find themselves.
Our locals in greater New York are in a peculiar situation as far as their need for a District Council is concerned. Local I, 9 , to, II, 23, 35, 64 and 68 , eight of our largest localhave always been in the closest relation, and are now affiliated with the Joint Board of the Cloak and Skirt Makers. As far as they are concerned, the District Council may or may not exist. From time to time they send delegates to the District Council, but would not send their best men. The payment of ducs by these locals has been very irregular from the time when the District Council reorganized in December, 1910. This is the attitude of the eight locals, out of the seventeen we have th Greater New York.
Local 17, 20, 25, 38, 39, 41, 50, 54 ant l: have been represented at the meetings of the

Distriat Council, but not regularly and their payments have also been irregular. Still more difficuft has it been to get the attendance of the delegates of Local 41, 50 and 72 . As they are located in Brooklyn and Brownsville, the distance to travel at night to and from meetings has been the cause of their absence. Their treasuries are also too low at times to pay the monthly dues. The result has been that the meetings and the income from the dues of the District Council were very poor up till now.
This question has often been discussed at the District Council meetings and all of the delegates were of practically the same opinion, that in a city like New York, where a Joint Board exists and where there are General Officers to advise on all questions and difficulties in which any of the locals find themselves, a District Council with no specific functions or rights is unnecessary. The Joint Board and the General Officers are doing that part of the work which otherwise would be done by the District Council.
My own work, as secretary of the District Council, was not prescribed by that Body, and 1 received very few instructions in reference to my work.
I performed my work as I saw fit, reporting weekly on the official blanks to the General Office and every two weeks to the meeting of the District Council. I received the best advise from personal conversations with President Rosenberg, Secretary Dyche and active members of our local unions, and also from the President and Secretary of the Women's Trade Union League, when it affected the intèrests of those locals where we have a majority of women members, as in Local No. 25 and No. 62.
I have taken it for granted that my work consists in visiting the Local Unions, attending their meetings and taking part in their business and advising them to the best of my ability. This I have done every night in the week for the past ten months.
On the advise of President Rosenberg and Secretary Dyche, I have on a few occasions visited the cities of Philadelphia, Boston, Baltimore, Albany, Troy, Newark and New Haven. I have also spent a considerable part of my time on the "Ladies' Garment Worker."

When visiting lecals, I found it more advantageous and necessary to speak in the name of our International Union instead of in the name of the District Council.
When I arrived in New York November,

1910, I found that the old misconceptions and prejudices regarding International Unions was still very strong with our locals. I have therefore tried in all of my work to explain the problems of our movement and to teach our members the best way of conducting a labor organization in a manner which I thought best. I believe that the opinion of our locals regarding our International Union is now much clearer than it has been in the past.
I have devoted considerable time to Local No. 25 and No. 62. At the beginning of the year, Local No. 25 found themselves in difficulties, arising from the fact that they had to renew their contracts with the manufacturers and also to rearrange matters in reference to their management.
A conference was called, which helped Local No. 25 considerably in the way of adjusting their troubles with a number of employers. The inside difficulties of management were to be solved by a plan of re-organization, which I worked out and submitted to a special committee of the Conference and later to the Executive Board of Local No. 25. Both committees accepted the plan. The same was also submitted to special meetings of the members and the plan was also accepted by them. Unfortunately, the Executive Board of Local No. 25 afterwards decided to ignore their previous decision, also the decision of the members. Until September ist, no regular meeting of the members had been held and no election of officers took place. It is now about six months since the plan of re-organization was accepted, and later on ignored. I may also state that the member meetings of Local No. 25 have been few and very irregular this year.

At the beginning of the year Local No. 62 found itself ready to disband. The local had only a few members and these displayed very little interest in its affairs. The same was true of Local No. 39 and No. 70. At the request of Local No. 62, made by Com. Rose Schneiderman, who has given Local No. 62 much of her valuable time, the General Executive Board at its meeting held in January donated $\$ 500$. to the District Council to begin special agitation work among the White Goods Workers, Petticoat Makers and children Dress Makers.
The work was started at once, but from the very beginning the response from the Children Dressmakers and from the Petticoatmakers was very poor. There was no possibility of saving Local No. 7o, so it disbanded. Local No. 39 is in existence, but the membership is
very small. Local No. 62 has grown considerably.
An office was rented at 155 Clinton street for the use of Local No. 39 and No. 62 and an active member of Local No. 39 was engaged to help in the organizing work of these locals.
As the response from the White Goods Workers was greater, most of the organizing work was naturally done amongst them. Now we have a local of a few hundred members. They maintain their own office, pay the salary of a Business Agent, and conduct Shop strikes.
From the $\$ 500.00$ donated by the General Executive Board the following are a few items of expense incurred for Local No. 39 and No. 62.
Salary, A. Dlugen, Org. 14 weeks, at $\$ 88$
. $\$ 252.00$
Office Rent, 3 months.............. 58.00
Rent, Clinton Hall, 2 Mass Meetings 30.00
Rent, Cooper Union, I Mass Meeting 75.00

## $\$ 415.00$

The balance of $\$ 85.00$ was spent in advertising the mass meetings, in printing cards and leaflets, calling shop meetings and newspaper advertitsting, calling special meetings and shop conferences.

The White Goods Workers are working under the worst conditions existing in the Ladies Garment trade. Wages are low, and the hours in the New York factories are 55 and 56 per week. In Brooklyn the wages are lower than in New York and the hours are 58 and 60 per week.
These people liave come into the union in tens', but it appears that they will not come into the union in hundreds or in thousands, unless the union will satisfy their desire for a General Strike in the near future.

With the help of the Women's Trade Union League an investigation was made on the working conditions in the muslin underwear shops. The investigation was specially conducted to find out the number of employers and employees, and also in refernce to the personnel of the White Goods Workers.
After an investigation is was found, that, there are from 12 to 13 thousand girls employed at this trade in Greater New York. The majority are Jewish workers, the Americants are second in number and next are the Italians. The Jewish and Italian people work on the medium class work and the Americans are employed at the first class work. The conditions among the Americans are fair. The members of Local No. 62 are Jews and

Italians. All are of the opinion that nothing but a General Strike will alter the conditions of the trade. They feel sure that the masse. would respond to a call for a strike, as this trade has not had a trade disturbance since its beginning, about 20 years ago.
At the end of May, the agitation on behali of Local No. 62 was at its height. Many people inside and outside of the trade were of the opinion that the White Goods Workers would be on strike within a few weeks. At that time many employers in the trade expressed their willingness to concede the demands of the union for shorter hours and give other concessions, provided the demands are made during a general strike that will effect the majority of the employers.

The belief is general that a strike would be successful and if called in September it would be over in four or five weeks.

During the period I have been connected with the District Council and the General Office, I have been instrumental in helping Local No. 72 in getting a shorter working week, reducing their hours from 54 to 50 per week. At the present I am helping them in their strike for a 50 hour week.
I have also devoted some time to Local No. 41 and to Local No. 54. Local No. 41 could strengthen their position if helped by the General Office. Local 54 needs special organizing work in New York City.

It is the belief of many that the wrapper trade is deteriorating and that it is useless organizing wrapper makers. But this belief is not well founded. The Wrapper trade is extending and the house dresses, which are being used more extensively, are manufactured in the wrapper shops. Again the wrapper and house dress contractors are also extending their activity by taking in dresses during the slack season. The wrapper makers are acquainted with several lines of ladies' garments, which makes it necessary for them to de organized. Local No. 41 will not make further progress if its activity will be confined to Brooklyn and Brownsville only.
Local No. 54 is in a poor state and its membership is so small that their existence is hardly felt. Local No. 54 desires the assistance of the General Office for a special organizer for a few months.
Local No. 20 is also in a poor condition. Previous bad management and trade conditions are responsible for it.
Local No. io has a very broad field to extend its activities, but does not want to do
any organizing work among the Dress and Waist Cutters, Children Dress cutters, and Muslin Underwear cutters. There are a few thousand men employed in this line and since their present conditions, regarding hours and wages, are below the standard set by Local No. io, they are regarded as inferior mechanics by this Local, and are not admitted into its ranks. On several occasions I have called this matter to the attention of Local No. ' 10 , but received no satisfactory answer.
I would strongly advise the General Executive Board to either attempt to organize separate locals of Waist, Dress and Underwear cutters, or give the operator and presser locals of these trades jurisdiction over the cutters in the same line.
There is another matter which I would like to emphasize relative to the organizing of the cutters in the aforementioned lines and that is this. Locals No. 25, 39, 41, 50 and 62 are composed mostly of girls, and I need not dwell here on purely "womens' Unions." In bringing in a considerable number of men into these unions it would be a great help to them and I believe that the cutters would derive just as much benefit in being members of the above locals as they would in being members of Local No. 10, where the cloak and suit cutters predominate and manage the organization.
In conclusion I would recommend that the District Council give up its meetings entirely and its mission of organization, the locals receiving any advise they need from the General Office as formerly.
A monthly meeting of the New York members of the General Executive Board will do more good than the present irregular and poorly attended meetings of the District Council. An Executive Board meeting would be more authoritative because its members possess much more experience than the District Council delegates as now constituted. The monthly meeting of the New York General Executive Board members would carry out the wishes of the locals acting according to their own best experience and on the advice and recommendations of the International organizers working in New York City.

> Fraternally submitted, SAUL ELSTEIN, Secretary District Council.

## MATTERS OF GENERAL INTEREST.

Request of buttonhole makers of Brownsville for a charter referred to Bros. Rosenberg, Greenberger and Kleinman.

A committee of five was appointed to communicate with the Cutters' Union, Local 10 , on the subject of forming a miscellaneous section of ladies' garment cutters in New York City.

Request of the Raincoat Makers' Union, Local 20, for assistance in organizing their trade in New York and Massachusetts referred to President Rosenberg.

The suggestion of the Cloakmakers' Union, of Philadelphia, Local 2, that all locals be requested to donate $75 \%$ of their treasuries for the Cleveland Strike Fund was not considered advisable at the present moment.

Motion adopted to appeal to organized labor for financial assistance and apply to the American Federation of Labor for sanction of the appeal ; also to request Miss Newman to proceed to Chicago and Miss Schneiderman to St. Louis and other Western cities to collect funds fo: the Cleveland strikers. At the same time to send a few Cleveland strikers to New York to attend the shop meetings and collect funds.
Request of Local 62, White Goods Workers of New York, for the Board's sanction of a general strike in their trade was deferred until the termination of the strike at Cleveland.

Vice-Presidents Witashkin and Kleinman were appointed to investigate the working of the District Council of New York.

The General Secretary-Treasurer was empowered to send an expert accountant to look after the financial transactions of the locals from time to time.
Upon a preliminary call of the American Federation of Labor to send delegates to its forthcoming convention the Board agreed to send the full quota of six delegates to which the International Union was entitled according to its membership. Bros. Polakoff, Kleinman and Dubinsky were elected as additional three delegates.

## REPORTS.

President Rosenberg reported that he had received information from Toronto, Ont., that the strike at Gordon Mackays ended in a complete victory for the Union.
Vice-President Dubinsky reported that he, Bro. Kleinman and Amdur, having been appointed on a committee to investigate the status of Local 17 , they visited 6 shops. One of these was a Reefer shop while the others made cleaks. Their investigation was interrupted 10 . the Cleveland strike. The Committee was ordered to continue its investigations.

President Rosenberg was empowered to appoint all organizers temporarily until the next meeting of the Board which has been decided by ballot to take place at Chicago.

## AgITATION AMONG THE LADIES' WAISTMAKERS, LOCAL 25.

## General Executive Board Sanction Agitation.

The victory nearly two years ago of the Ladies' Waistmakers, Local 25, of New York, has, it appears, not been as complete a success as was generally believed at that time; at any rate not a lasting success. One of the main reasons for disappointment is that the agreements originally signed with the union were of an individual rather than collective character.
It will be remembered that a large number of individual employers conceded the union demands and signed agreements for one year. Other waist manufacturers, of which the Triangle Waist $\mathrm{C}_{0}$. was one, refused to recognize the Union at the time the strike was officially declared off. At the end of the year the Union was not in a position to compel the manufacturers to renew their agreements.
Naturally the employers have since taken advantage of these circumstances and have reverted to the oppressive conditions of former times. Matters have come to such a pass that employees avoid shop meetings for fear of being discharged.
The Triangle holocaust of March 25th, in which 144 young lives were lost through criminally closed doors, revealed the horrible conditions under which the employees, mostly girls, produced riches for the manufacturers. It is to prevent the recurrence of similar burnt offerings and to secure better safeguards and more lasting union conditions in the future that the General Executive Board has given sanction to an agitation for a general strike.

The co-operation of the Ladies' Garment Cutters, Local No. io, the moral support of a powerful International Union and the memory of the victims of the Triangle fire will impart to the union forces a strength which they did not possess years ago.

## DRESSMAKERS OF BROWNSVILLE, LOCAL 72, WIN UNION CONDITIONS.

## Employers Grant Demands after a Four Weeks' Struggle.

After a struggle which lasted fonr weiks, the strike of the Ladies' Tailors and Dressmakers' Union, Local 72, of Brownsville, was settled with complete victory for the workers.

The employers agreed to recognize the union. to reduce the working hours from fifty-four to fifty. The strikers also secured a ten per cent increase in wages.
The employers formed an association which conducted the fight against the union, but during the strike quite a number of them deserted the association and granted the demands of the strikers. The association did its utmost to keep all the members lined up against the union, but the determination of the striker: forced them to leave the Association one ly one.

## CLOAKMAKERS WIN IN TORONTO.

## Strikers Jubilant Over Their Victory.

The cloakmakers of Toronto, Ont., Canadn, members of Local 14, I. L. G. W. U., are congratulating themselves upon their victory in the strike at Gordon Mackay Co. For many weeks the Union fought the good fight with vigor and determination and maintained the strikers and their families from a fund specially provided for that purpose. The employer perceived at last that the strikers conld not be beaten and as one way out of the difficulty he transferred the cloak department to other hands, stock, lock and barrel.
The first thing the firm which bought the plant did was to settle with the Union, conceding the employees' demands. The strike lasted II weeks. The strikers consider this a double victory. For not only are they working under union conditions but under an entirel! new management.

## BRITISH LABOR NOTES.

## By Ben Turner

The industrial unrest in Great Britain has been most pronounced and to those who ro member the stirring events of $1888-9$ and $18 y 0$. when the Dockers and Gasworkers of London and Leeds, and the Seamen of Cárdiff and Liverpool, first begant to organize and demamd the "Dockers' Tanner" ( 12 cents an hour). and the gasworkers, eight hours shift and the seamen $\mathrm{f}_{4}-\mathrm{IO}-0$ per month, it has been like history repeating itself on a huge scale. For months the Seamen, led by Havelock Wilson. their champion, placarded the dock sides of London, Manchester. Liverpool, Hull, Pristol and Glasgow with the words "Look out for the signal." Ordinary folks wondered what it meant. While this chalking of walls and placarding of hoardings went on Mr . Wileon and his colleagues were organizing meetings
nationally and internationally, and urging the scamen to join the union and petitioning the employers to agree to the formation of a Conciliation Board. The ship-owners ignored the men's appeal. They had the shipping federation with its blackleggism behind them and they thought they could afford to ignore such an appeal.
But they ignored it too long and at a given moment the signal was given and the seamen at many ports struck and held up the shipping. The seamen got advances of wages at practically all ports and the final thing was the shipowners of Newcastle agreed that if Mr. Wilson could prove his union to be a bonafide one they would agree to a Conciliation Board being formed to deal with trade matters. The proof was given and Newcastle settled. In Hull, a big centre of dispute, the whole town was in uproar, but the men won their battle in a few days. Then the dockers struck work at most of the leading ports, for sevenpence and eightpence per hour and tenpence and a shilling per hour for overtime, and the beacon fire of unrest was set ablaze and England became one seething mass of strikes and lockouts in the transport trades. The capitalists brought to their aid police and military. Soldiers shot men, and broken heads and arms were numerous, Liverpool became a storm centre and as Liverpool is noted for sectarian rows there was more disturbance there than anywhere else. An officer shot a striker through the head, another striker was killed by a bullet from a soldier's rifle, and hell fire was let loose. The month of August was hot both in weather and in incident but all along the line the workers have gained immensely by their bold and united policy.
At Liverpool they acted concertedly and agreed that none should resume work unless all sections could get their grievances settled. Dockers, seamen, tramwaymen, boatmen, and later railwaymen worked on that policy, and at last peace was signed and the men won what they were asking for, namely, trades union rečcognition and more wages. The same occurred at Hull with the port workers, police and soldiers were poured into the city, a state of siege was in actual operation, flour mills closed down, food stuffs rotted on the boats, coal could not be got into the boats, cargoes were packed in the dock. It was a grand example of the solidarity of labor. The very fact that the transport trades shut off work simultaneously at the various ports brought the public toppealize that after all the men
who do the hard work are entitled to a living wage. The public was mostly with them while the press was not as much against them as usual.
Then the railway men, who have been chafing under a rotten conciliation scheme, foisted upon them in 1907, demanded that their claims for more wages and trades union recognition should be considered. The directors pointed them to the conciliation boards, the men replied that they had tried them and found them wanting. They could not get meetings to consider grievances under about four to six month's time and that the wages of $16 / \mathrm{ro}$, $17 / 10$ and up to $£_{1}$ a week were not sufficient for them in what are called the lower grades of service. The matter came before Parliament and Prime Minister, Asquith and Lloyd George, the astute Welshman, both tried to maintain peace on the railways with hardly any success. There are four chief railwaymens' unions and these co-operated together for the first time on record and they at once gave a twenty-four hours ultimatum to the Prime Minister, to Parliament and to the Railway Directors, that unless they got trades union recognition and a two shillings a week advance they would stop the railways. The Prime Minister talked platitudes, the Home Secretary, Mr. Winston Churchill, informed the railway directors and the public he would help them with the soldiers to maintain the lines going. This only incensed the railwaymen still more. Parliament had a special sitting to consider the subject, the Labor men were beaten by votes but not by argument and the strike order was given. It was magnificent fighting. Nearly two hundred thousand railwaymen, young and old, union and non-union, had laid off work, signalmen set their signals at danger, drivers took their engines into the goods yards and engine sheds and the public found on Friday morning the train service had practically stopped. Thirty thousand soldiers were drafted to various towns to stand by the railway companies' property. Extra police were brought in, special constables were sworn, and at one or two places the riot act was read. Soldiers with guns, foot and mounted, were poured into Leeds, Sheffield, Bradford, Manchester and similar places, unasked for by the towns' authorities, and where there was peace, disorder soon showed itself, for the best way to create it is to send soldiers and police amongst the people in times of trade dispute. Friday hardly a train ran and some stations were completely closed. For forty-eight hours
the representatives of the parties and the Government were in constant conference, trying to find a solution of the difficulty. Saturday arrived and the stations were still closed, folks could go nowhere and holiday folks were stranded. Prices of food stuffs rose, butter was scarce, flour was short in industrial towns and the pickets only allowed supplies for hospitals to be taken to or from the stations. They even gave permits to the postal authorities so that the mails could be attended to.

While this was going on in the provinces, London dockers were out to the tune of 50,000 and at Liverpool the dockowners had again locked out 25,000 dockers because the railwaymen were on strike. The public was aroused, and sympathized strongly with the railway men in their demands. On Sunday morning the strike was ended. Trades union recognition had almost been conceded and a Government Commission with two Labor men out of five had been appointed to consider the working of the 1907 conciliation boards and also the rights of unions to have their officials intervening in cases of trade trouble. The news was hailed with delight, 1800 telegrams were sent to the four branches of the unions concerned claiming a victory. Huge demonstrations were held all over the country and the men were advised to resume work as they had ceased-in a body. The strike was a success from the disciplinary point of view. It didn't get what the men asked for but everybody believes that they will secure trades union recognition and the poorer paid workers more money.

It has been a glorious fight and thousamis of trades unionists have been made by the obstinacy of the huge Shipping and Railway Companies. Following this the ironworkers and laborers in many towns made a demand for more wages. They were mostly successful. Now some textile workers in the worsted trade are following suit and in Leeds 200 girls and women came out for $2 /-$ a week advance and after a three days strike, with the help of the Textile Union, they got $1 / 6$ advance and a promise of consideration later on. August has all through been a glorious month for labor and the public meetings have impressed the general public that the workers do not get enough pay.

Concurrently with these exciting events the Clothing trades have been making headway, for the National and Local Wages Boards to fix a minimum wage, has sat. The price to be argued is $3^{1 / 2 d}$ per hour for the female workers. I think that will be the amount fixed and then on one will be allowed to employ a young woman 18 years of age, below that price. The gentile employers wanted a lower figure, the Jewish employers were a bit broader than the Gentiles, but the final round, for reference to the Board of Trade to settle upon was a $31 / 2 \mathrm{~d}$ or seven cents an hour basis. To the scores of thousands who do not get twelve shillings a week this will be an improvement. There are, of course, thousands who earn and get more than that, but the principle of a minimum will stop the sweating that has been so common in the clothing trade for generations.

## פצדערם דעם יוניאן לייכעל.

עם קוטמען באצר







טען גיט קיין יוניםן ועארן
צאםים צו סובסקרייובערם.
סובסקרייבערס וועצכע בעקומען נים דעם


 צים אויף נסים.

## סשעשעל נִצמים.

עת א






 0ע:
אויסצאהצלען בענעפיטם פון 50 און 100 דאוּ לארדיגע איז ניט קיין קאייניגקייט. דער בעשאוט



 רצבטיגט צו קיין טויטען־בענעמוט.

די ארבייטער הצבען פון ביעוען קורצ
סשרייק געוואוגען :


 2. טים אים און צ הצאב פאר אווער־טים. 3. 3 א גאייכע צוטהייאונג פון דער צרביים.
 בייטער צו צערטרעטען זייערע אינטערעסען א״ .ESE
5. צו פערהצנדאען מיט דער יוניצן אין
 אינטערעטען.

 פירמא אונטערגעשריבען. צום אנגמאנג פון דעם בעקסטען סמברינג סיואן ברויך טען מיצ מיט דער פירמא פערהאנדאען ווענען א א ועיטוטערע פער קירצונג פון די שטונרען, כדי איינצופיהרען אין



 צו ברענגען די לאגע פון די ארבייטער אויף דעם




## פערשיעדענעם

א איד געהט אין קאנצא סטריט בערבי
די קלארינג־סטארם, און די ארי איינשלעםערם באי שעׁן איהם צָן באר א טליוו און פרעגען איהם: - ר' איד, מיסטער, וואם דארם אר איהר דער איר שטעלט זיף אֶּ, פערטראבט זיך

אוֹ צנטפערט
-
 ....7

קיינער איז נים אזוי דום זיף איינצוביארעֹ,

 אבער כמעט יעדער פון אונו מייצט או ער קעו
 גיך וֹי ער ווערם נצר א שקוטער.


 צוריק און זעה וצקס דו קענסם הערען.

## א 

ויאוסטער איז א קליין שטעדטעת אין מאס. און אוֹ ערך 150 קאֹאוּקמיציקערם און לייריעם



 בייטער בעוועגונג.
די צרבייטס-שטונדען איץ וואוסטער ןיינען ביז היינט געווען ועהר לצגגע - 58 שטונדען !


 צו די פקאר באטעם וואם געפינען זיך אין רעם ליין.
 40 s טען שאש, וואו עם זיינען בעשעפט


געטהאן אֹ ארבי'טער
דאס איז געווען ביי דער פירמע אעווינטאן און חייפעץ.

 דעזיינער, און ער איו טצקע ענטוצוצגם געווארען.
 בראכט די ארבייטער צו א מיטינג מעהר ווי גע־

 וועגען ארבייטען קירצערע שטוגדען, וועגען קרי־


 דצֶם פקרערען, און אין פאל דער באם וועט זיך

ענטואגען זצֶל מען סטרייקען.


 דערט די מאראלע מיטהיאפע פון דער אינטער ניישאנצא, און גענ. שאוא עלשטיין איו מיז געקומען אין שטאקדט. נאך צויויי מאל ריידען מיט די צי אר בייטער און מיט דער פירמע איז דער סטרויער

געסעטעאר געווארען צוּ גונסטען לאקטאל 75. צואיעב די ניט־געגיטע האפדלועג פון די די ארבייטער, איז די פראגע פון שטונדען געספ טעלד געווצרען איירער ש. עלשטיין איז געקומען



 הצֶבען געברויכט געסעטעלם ווערען.
 געהצט טאמער וועט טען איהם כצמען... אבער אין דעם מ\$מענט ווען ער איז זיכער געווען צו מען וועט איהם נים כהפען - איז אוים צדיס.
 אויט זייער ווארט, לוים זייער אונטערשריםם, צויט יושר ווען מען כאשט ֶי״ ניט מיר מוחען רארום ווארענען אונוערע מעמערס: וואטשט מיט אפענע אויגען וואוהין די באנדלאעך געהען, און ואפקרט ורי איהר געמינט


יניאן סאנטרצקטצר, סטצפט די ארביים! ווייל מים ויין שיסען די צרביים צו צ נצק" יוניאן קאנטרצקטאֶר, העאט דער באםם - ניט די יוניאן - געבואכען דעם צגרימענט. דער באֶס קען שיקען די ארבייט באויז צו א יוניצן־סקנטרצקטצר, וועצכער מוֹ הצבען שרייש־איסט און די ארבייטער פון אינסייד און אויטמייד מיען הצבעען פון ציים צו צייט שאחק מיטינגען. די צרבייטער 'פון די שעמער מוזען דאס אין אכם נעהמען. עם מוז איין מצאל פאר אלע מאֶא אן ענדע צעהמען צו דיעוער טצקטיק. איהר, צרבייטעד,
 וואטשט זיי אויף יערשן טריט. ״עם עקש תתחל" הצוט צפקא איינער נעואגט.
 פיהרען און אויב די ארבייטער וועלען דצס פערנאכ־ אעםינען, וועצען זיי קיינעם נים האקבען צו באיימען נור זיף אליין! * מיר הקבען גערעכענט צו זיין אימשטאנרע צו סקאעקטען פצר סליוולענד וועניגסטענס 500 באויי א פצר וואבען דיעוע סומע קאצעקטעד, און די איבריגע וו\$כען באויז צו איבער 400 רצ\$. די ארבייטער געבען אן אפס אורואכע, ווייא ןי ארבייטען ניט סיין גאנצע ווצכען. עם איז טצקע אמת. צוען די צרבייטער ווצלטען אבער גענומען אין צנבעטרצכם די וויכםיגקיים פונג'ם ערס\$אג פון קאיוואאנד, ווצאטען ץי רעם ביםען
 און ברידער פון קאיוואשנד. צייער קצמשּ איז צייער סצמשוֹ און צייער

זיענ וועט זיין א זיעג פצר אונו!

## *

נעכסטע ווצקך ענדיגט ציך דער קווארטאת. אונזער פינצנציעלער בעריכם וועט זיין געדרוקט אין נעכםטען נומער איידיס נצרמענם ווארקער. נצדּ צ לאנגען פערהצנדלען ויינען מיר געי קומען צו א פערשטענדנים מים דער דושצגינט
 עלעקטער ווערען צו דיזער קערפערשצפט. טיר הצמטען צוּ צרבייטען אין הארמצניע מים אונת וערע ברידער פון רער אינטערניישצנא5. י. רצזען, פינ. סעקרעטער.

##  17 SND

שוֹ דער ריפער מייקערם יונ., לצק. 17. אֵיטערדעם וואם לייבאָר דעי איז אן ארביּ שגך ייב טוב, אויסער דעם ווקט מיר ציינען א

 :עיען א:גוער פליכם מיטצומצרשירען אום צו באבעוֹ די רעמאנסטראציאן ועאם גרעםער און ":עה:ער, אויסערדעם אלעמען חהצבען מיר. גע" דעבקט מיט דיעזען מארטש צו ווייזען או מיר

 אווי ריפער מייסערס - צ 日 בעעער און פרויען - ועהען אויס. די אראנושמענטס קאמיטע הצטם נעטהאן ארעם מעגליכע, - נים שפארענדיג געצר און בזית - צי מאכען דעם מארטש אן ערפ\$אלג. און אלע ריפער מייקערס +יינען געקומען צום
 בעיּשעם, מיט שיינענדע געויכטער, מים א י"ב־שוב'דיגען שמייכעS זיינען זיי געקומען. :ור איין שאם הצֶם ניט מארשׁירט מים אונז, א*" צבגעהאלטען הצבען זיי זיך „אוים פרינצים". ,
 ב״ימער יזס טוב."
אויף אות אופן קומם אוים, או אויב עם וועט די ארבייטער געלינגען דורך זייערע פערטרעט א"' קאגנרעם צו אעגאציזירען אין דער נצהעענטער ציקונפט דעם ערשטען מצי, וויעם דיזער טצק
 שאר אויס ארבייטער יום טוב. *
ויען איף שרייב דיעוע צייאען, אין אין
מדייד ביץי

מיר ליידען צבער פון צון צנדער צרה. דער ק\$נמראקטינג־סיסטעם נעמציך גרצוב אונטער
 צאבענדיג צו פייטען אוגו צמען; הצבען זיי זיף איגעבק
 מים דער עוניאן סעטצען ץיי - די בצסעם צ־ייזוֹ, און שיקען דאן בסוד סודות צוועק דעם " שהוען אוגו דערמיט שארען אין צווייען: ער שישעים קריגען זיי דעם גארמענט ביאינער גע-
 ביצם, עגטמוטהיגען זיי דערמים די ארבייטען. די בצסעם האבבען אמילו געםיינט אן אגרי?






 ,
 ענטפערט טען דאם א ווייב.
 ;
 מוטער ! דו פיהרטם טיר איר איגער יערע ברעק


 (עב:
s
 שוֹ בורטםטקג און וצג וועניגסטענם ניט קיין ליגען,

הערטטו


\%

מעשעגע קעםטעלע און גים איחר).

טיט גיאדערנע בוכשטצבען ! !



 טער, טרייער עמיא ! דו ווייסט נים ציט וֹי היים איך


## (มะ (ะ

## 














[^0] מענשען האבען ניט קיין אויגען.


 געועהן, ווצם געהערט איז ניט געהערט.... אלע


 זיינען טייוואלים מיט בייזע געדא:קען.

 אויף דיין שעהנעם שנים ! טאקע מעהר גאר ניט ! אזוי זעהסטו אוים מיין... שווייג זקוג איף דיר !



 סטו ניט. באייב וואו דו ביזט, הערסט ? ניין, איך



 שון דיר. צו צוּאם ענטפערען צוֹ אונגליקאיכע

 שרייענדיג, ווער וועט דאם ענטבערען א ווייב ?



 ליפען האבבען דיך ביט אינטערעםירט. שווייג,
 געמיהאען, דצם איז שעהן אצוי, דאם איז מענליף.
 חגצד. ער ועחה אויס געריהרש). S לאנג איך פון דיר ? טאר א ויייב נים וועלען וויר
 אבענד ? האחסטו גיט אליין בעואגט, אוֹ דו וועסט קומען פריה אהיים ? איו עם א מערברעכען
 א מויל, וחי יעדע אנדערע פרוי ווקאט געטהצון ?
 זיך בארגעשטעלט, או דיעוער מא; וועט ברעבען שיין הארץ רעם אבעגד פון מיין געבורטסטאם !


שולשער).





א דראמצטישע שיארערונג אין 1 צקט．
（רער טוחשעם איז ש ערש：צויוישער．）

 דיר איו דצקר צלץ איינס，צוזי לאנג ווי דו אעבסט
 וייב！וואם אין א ווייב！זי זיצט און ווארט， און קווארט，און דארם און באענט זיף אוים די אויגען מוקענדיג צי געהט נים איהר ליעבהארציד
 געבורמסטקג，א געאיעבטע פרוי＇ס געבורטסטצגם ！
 ע עי ל（שםויבעלש）． צ＇נ א：באי，ביזטו שעהן ועון דו מצכםט צ שמייכעצדיגע מינעלע！צ מחיה，כלעבען！ דצאם איז ווצהרשיינליך דערועלבינער שמייכעלע， וועצכען דו האםם אויפ＇ן וועג געבעבען דיין פרייר לין רצועענקראנץ．．．וואם מצכםטו אזוא רחמנוח－


ניט געעקענט，ווי איך סען דיף，－גאויב מיר ！
 5 ארבייט，מיין איעבסטער ！מיך וועםטו ניט נצ＂ רען．איך קען איהר אויך די מארשיינדעאע דיינע．．．
 S＇ ווייס אלע דיינע היפאקסריטישע תירוצים．דערד צעהא גור מעשות ！נצטירציךָ，דו ביזט געווען ביי צ הערזוממונג，ביי צ וויכטיגע פערואמאונג，ביי ＊זעהר ועהר וויכמיגע פערזומאונג！צו מיין געבורטםטקג דצרוֹ זיך נצטיראיך טאכען צ ועהר וויבטיגע פערזוםמונג．
ע ע י צ（זעחם אוים צמוזירם）．
 שם שם ביי דיר，צ געטליכער שפאם ！ועאם קען ןיין צמוזאנטער ווי צו ערגערען א ווייב \＆מצכען פערגעניגען מצכט מען אנדערע，צ שווארץ־יאהר צ מיידעל ערגעץ צנרערשואון פרייאיין ראועני קראנץ מים איהרע אערערנע לישען，מיט איחר קצסצקען באיק，מים איהר שעהן־חנ＇עוודיג בער אעבטערע5 איז געווים אינטערעסםנטער ווי איךּ．．． וואם לאכסטו צה，די אונפערשעהמטע שערוקן！
 מים．צ בעווך צו מיר ！איך צוייס ניט ווצם איחר פֶצטער טראכם זיך ！צו געבען א מיירעל צווי פיעל פרייהיים ！און דו！ווצם הצרט דיר ווצם די נצנצע שטקדם רעדט ！אֶרער מיינסטו אטשר צו קיינער זעהט ניט ווי דו קאעבםט צו רצועני
：リンダา リッ
 ． לינא רצועבצוּייג，ציין פרוי ；שעהן，יומג און ．

 ： ह

 איוּ
路

בי：


 ：טאף！（c＇הערען זיך טריש דרויטען）אהא ！ענדאיך

קומט ער
עימ י צ（קומם צריין און וויל איהר קושעו）．
旃




שיזה וּי עם ועהם אוים ！ ע מ צ ל（זעצם זיך ציועק און בעחטו
．（2：＂リs

 ＂אוט דעם גאנצען אבענד און איצט ווען דו ביזם עגדאיף געווען אזוי גוט，צאוי פרייגדליהּ， אזוי ליעבהארציג צו קומען אחיים，האב איך קייץ אגדער זצך גים צו טהאן ווי צו זיצען און זיך צי לאבען מים דיין שעהנער צורה אריינגערוקט

א＂ן
ע עי מ א（ויול אויעשטעחו）．
אי ב：：
 א＂；דארפםט נאטיראיך זיך אברוהען． ע ם ， ל

 אזּהר


אירישען ארבייטער. צ שואע, אן אייגענע, אועלכע
 פצסט צו די בערירפניסע און צושטאנד פון אי־ רישען ארבייטער.
 וצ5 יעדער אצקאר פון די אינטערניישצנאל ערוועהאען 2 פערואן, דיעזע ערוועהאטע דואלען
 מיטע פון שטאדט. דיעוע קאחמיטע ואת אונאויפּ
 ֶיי סיסטעמאטיש ביארען. צ סקוא, ארער סקואם זאצען געגרינדעט ווערען, וואו טען ז\$א א צערנען יערען מעמבער ער וצא וויסען, ראם וואם יערער מענש טוז וויסען און וואם יערער מענש טוֹ קענען.
עם מו אונבעדיגגם אין יערער יוניאן ציין
 שטעהן פון די בעםטע, פון די פעהיגסטע מעם בערס, וועאכע ו\$אען אונערמיעדאיך ארבייטען פאר איין צוועק: ביארען די מעמבערס, צו צערנען זיי, ורי קינדער אויב מען דארוּ איו איך מיין ניט חליאה קין צעסטשורם איבער דארווי־ ניומוס, דאם וועם שוין די בני בני שאום ועלבסט־ ביאדונגס פעראיין טהאן ; איך מין פין פשוט, אער־ בען די שמראך, אידיש אדער ענגליש - ארער ביידע. ציי אערנען די ערשטע כאלים פון אריפמעם טיק, אוֹן די אלע אנרערע גענענשטענדע פון עלע־ מענטארע וויסענשאפטען, וואם מען אערענט אין די. עאעמענטארע שוהאען. נצטיראיך דארף די די אעהרע געגעבען וועדען צזוי, צוֹ עם ואר זיין צונעםצטם פצר ערוואקי סענע קינדער.
אֶט די צרביים טו יעדע יוניצן אויף זיך
 וּייא דער אידישער ארבייטער האֶט קיין סקוא נים און ציץן אונגעוויסענהיים איז פערגאייכניםמעםיב גרעםער, ווי די פון דעם ניט־אידישען ארבייטער,
 סיסטעמצםםישע ביאדונג וועאכע מען קריגנ אין די פאבאיק סקואם.

ועאבסט פערשטענדאיך רארף די פרצגע ניט אינטערעסירען די אירישע רבנים: מען קען זיא א נאנץ פרומער איד און זיין א א כשרו'ע בהמה.
 טהוער סוקען מים צופיעא פעראכטונג אויף רעם אידישען ארבייטער. נים זיי אינטערעםירם דער קואטורעצער צוּ שטאנד פון רעם אידישען ארבייטער. פערקעהרטם



גרויסקייט... מים רעכט ווצאט מען געקענם פעראצנגען






 קענען זיך ניט בעשעפטינען מים אלגעממיינער

קואטור ארבייט פאר'ן אידישען ארבייטער.
 צרעמען קואטורעאען צושטאנד פון אידישען אר־ בייטער, אויב ניט דער אידישער ארבייטער 85 \%
 בייטער ווען עם האנדעאט זיך אוּ אום זיין קאמשפּ וועגען זיין שטיקעל ברויט, אויסער ער צאיין,
 אום זיינע אינטעלעקטועלע און גייסטיגע בע" דירפניסע. , אם אין קמח אין תורה" און פערקעהרט:

 צוין. דער צרבייטער מוֹ וארגען פאר ביידע: צוּ צוט


 מענשען גאייף אין אינטעלעקטועאען זין, מוז ער האבבען אן אייגענע סקוא, אן ארבייטער שואעו א אידישׁע ארבייטער שולע, צו ביארען דעם

#  

סון י• רצוזן

פון די ״סרוזשקי" פון „בונד", יועלכע האֶבען גע" טהאן ניצליכע ארביים אין דיעוער הינזיכט.

 דער אידישער צרבייטער נים אעזען אירגענד
 לערנען און צו מצכפן איהם פאר א בעםערען מענשען, פאר א קואטור־מענשען. ווען א מענש לעזם נים דאם גאנצע יאהרה,
 טשורס וואֵם מער הערם איבער די דערמאֶנטע טהעמצם.
 איידושעענט פון „פקרווערטם" אין קאנטרי, ווע" מען די דארטיגע סעקציאן האם אויסערוועהלט תצר'ן מערטרעטער.
איךּ האב ערהאלטען פון איהם א ברי בריעף מים אויפפצלענדע ווגקטען, אונגעפעהר בוה הלשון :
-איףיך פערשטעה נים אייער חשבון... איהר פקדרערט צופיעל געלד..."
 ערקאעהרען ויאס ער מיינט מים די מינטעלעף. ״גקר נים!" האם ער מיר בעענטפערט,


ט\$צקעט, ווי מען שרייבט אין רוסלאנר". א איד ויאֶס האֶט זיף אנגעהערט מיט צעק טשורם איבער דברים העומדים ברומו שא עואם,
 שטאנען צוֹ אין רוסאצנד שרייבם מען מיט טצקצעט...
איף קען ברענגען פיעאע ביישםיעאע פון


 פערשטאנן אנדערש דעם שרייבער ארער גאר ניט פערשטאנען... צ. פשיטא שוין או טצר דער נרויסער מאטע איז דאם געדרוקטע ווצוטט, דאס


ויעטען דארף דצם אינטערעםירען
 בע; צי־טאגד פון די אידישע יוגיצנס, מוז מען


 שי": אי־-ישע ארבייטער, וואס קענען ןייער נצמען נים
 צעיען, צור אמיאו די מעהר גליקאיכע, וועלכע


 מענטארע שוֹע, איז אויך ווייט, גאנץ ווייט פון ויסען.
טי׳עענרע אידישע ארבייטער אעוען, אבער קי בערשטעהען נים גוט וחאם צי צעוען, אויטער בּיִייבט א אייכטע שטיקעל נייעם. :ועהרעגד דער ניט־אידישער ארבייטער האט בעויבט א סקור, זואו מען הצֶט איהם ערקלערט "ואס הייסט הויפטווארט, צייטווארט און איֵי : קעקאפשט הי־עס־איז אין מוח, ויאס הייסם אן אבסטראקט נצון, ווצס הייסט א קאממאו, ח פּנקט צדער צ פראגע־צייכען, האֶט ועלטען ווער

 בערשטעהט ער קיין מצא נים דייטאיךף אירגענד יאם עם איז נעשריעבען אין א העכערען צין, אייפער אן א'איינפאכע נייעס וועצען צ שריפה

צדעד צ מצרד. דצס איץ אויך דער סוד וואֶס אידישע ושורד :אלען מיט טענדענצען פון אויפקלעהרונג פיהרען צ בעמאטערטען אעבען אדער זי שטוארבען אין די ויקעלער. לעקטשורם איבער דארוויגיום, עצטשטעהונג
 "יצדען געהאלטען איבערא5, אֲבער עלעמענטארע

 א אליץ ביטעלע היסטאריע, עלעמענטארע אעה רען :"אם יעדער מענש מח וויטען, דיעוע אעהרען האם מען פערנצכצעםיגט, מים דער אויסנצהמע



 צרבייטער־צייטונג, ווען די שי מירמע אֶרער דער
 . *
נים גאָר לאנג צוריק האֵט דער "פקארווערטם"








 אדער די אידישע בעווערקשאפטעען, וועט שרק
 ווארום


 וואארע. דֶ איו פיו ניט קיין פראגע פון אדווער־

 פירמע, וו\$ם איז בציקאפטירט פון דער צמעךי־
 ווארום האט די דירעקט בעטרעם צענדע יוניאן
 געווערקשאפטען וויים נים, דאםם די אמעריקאוֹ



צן איירישמאן און א נענער הצגבען צוּישען




 שענט" (מענוג). א אאנגע ציצ צעיט האבעון ויי איינער דעם צנדערען געבראכען דעּ בי ביינער. שענט" ! הצט ענדאיך דער איראעצדער אוים געשריען.
-

 זיך נים נעקענם דערמאנען דעם וצוֹרט.


 קענט בעווייזען אויפצוטוטהון. ורי געוצגם, ווענען


 "שטארקערער אונטערנעהמונגם־גייסט.

 צייטשריפטען וואם מיר האבען. *
ביז א געוויסען גראר איז יעדע צייטשריפט
 וועאכע זי דרוקט.
 ארווערטייזמענטם, קען נצטםיראיך ניצ ניט מאכען
 די פירמע איע צועלכע אווערטייזט אין איהרע



 וועט ברענגען די נוצען וואם דער אדווערטייזער וקגט צו.
 ביז צ געוויטען גראר. צלע עהרליכע צייטוגגען




אדווערטייזם.

מיר וויצען דא יעצ יעם ניט אריינגעהן אין
 "

 מרעםע. מיר דעצקען אז גיט. אבבער וואם אונו





און אין די אנדערע ראדיסאלע צייטועועעען.






ליכקייט און אפטע שטיצע צו די טרייר־יוניאנס, איז נאד אלעמען ניט קיין טרייד יוניאן שרעםע, אין דעם זינען פון צו וחידמען וייער גאנצען אינהצלט צו דיעוער בעוועונגג, די טרייד־יוניאן בעוועגונג אין פאר יענע צייטוננען א ״בי" ואף "



בען אייגענטליך אנגעהויבען צו ערשיינען. דער „אידישער בעקער" ווידמעט ציין גאנצען אינהצלם דער טרייד יוניאן בעוועגוגג אין צלגעמיין, און ספעציעל די צי צושטענדע און די קעמפמעע אין רער בעקער טרייד, און צלם צועל־ כע איז די צייטונג פון גרוים וויביטגקיים פאר דער יניצוֹ־בעוועגונג.
 סיו און פקלקאם סקציצליסטיש, ווען ער בעת
 גען, און צלם אועלכער טהוט די רעראקציצן פון בעקער ועהר פיעל אין העלמען ברענגען אן ענגערע פערבינדונג צווישען די טרייד־יוניאגס און די סקציצליסטישע שארטיי.

## *

ווי מיר הערען פון פערשיעדענע קוועלען, וו\$אט מען ועהר שטארק געשטיצט די אידישע - געוערקשצפטען, אדער און צסקטיאיישען וולן צוא זהא זיך גרינדען - ארויסצוגעבען אן צאגעמיינע וועכענטאיכע צייטונג, געווידמעט די צלגעמיינע טרייד־יוניצן־בעוועגונג. ״רער אי־ דישער בעקער", ,"דער ליידים גצרמענם וואר"

 פיעל וו\$ס צו לערנען, פיעל ויאם צו שרייבען וועגען דיוער בעוועגונג, און דאם אהן א צייטונג בלייבט צ סך גוטעם ועענען דער יוגיצן־בעוועגונג נים געלערנט און נים געטהאן.
עם איז גאר קיץן פראגע גיט, אוֹ די געלד זיים פון רער אונטערנעהמונג איז דֶ די קי קלענ־

 אום צו מאכען צן צאגעמייגע טרייר־יוניאן ציֵי־

 זצלען הצקבען רעם קוראוש צו האנדלען צביסעלע
 שצמען דצם, אין ווצם יעדער צקטיוערע יניאן מצן פיהאט די נויטווענדיגקייט.
 צוֹ :ער וייט פוֹ די ארבייטער, האט געוג
 : .י. יבנ> טען ויך געגען אונו שטעלען, אנסוקען אונו א׳י די אויגען און ואגבען: „איהר האט פער־
? "ivs

ויעוֹ :אֶד 15 ווצכבן סטרייק, שטימען 124 צי עעהען צוריק צו דער ארבייט, ווילט איהר אונו

פרייגד, בערענקט זיך !

## *


 בעקער", דער ועעכענטאיבער קרגאן פון די די ועי א׳ּישיע בעקער־ארבייטער, האט דעראעבט צייץ

 ע:טטוישונגען, זעהען מיר פאר די אעצטע צווי יעו
 אידיישער צרבייטער בעוועגוגג. טרייד יוניצוענס - דער פונדצמענט פון א געונודע ארבייטער־ בעועענגנ פערמעהרען זיך אין ציצה צוּ און אין מיטגליעדער, און די טריידיציוניאן בעוועגונג פאגגט צן צו ועערען געצכטעט און אנערקעבט.
 אגשדקעונגג איז דער שטרעבען פון די מער־

 צדעעי צייטונגען. די ערשטע (רערענדיג וועגען די לעצטע פֶּר יאֵהר) איז געווען די אינטערניי־ שי\$אל ליידים גארמענם ווארקערם יוניצן מיט איהר מאנצטשריםם „דער וועקער" און יעצם ועט דעם „ליידיס גארמענם ווארקער". דאן זייגען גיקומען די קלאוק און סקוירם מייקערם יוניאגם טים ,ודי נייע פאקסט", דצן די אי מידישע בעקער
 בעקער צייטונג", די פארריער יוניאן מיט. איהר מצק:אשציכען בואעטין, און יעצט ועהען מיר פאר
 א־באן ארויסנענעבען פון דער קלאטה העם און


 ראדיקאלע שרעסע מים איהר גאנצער פרייגד

[y"usj

ביזנעם זיינען אין די הענד פון nרעסיוערס". דער „טערוֹ" פון די אנדערע באֵסעם, איו עיט גאנץ ווייט.
*

 טערניישאֶנאל, ווען קען ואקגען או מיר שמעהען .שאעכט אין דיעוען קאמשחּ ? מיר שטעהען זועהר נוט. זעהר גוט, ווען מיר בעדענקען זיף, ווי טהייער אונוערע פיינדע אין קאויולאנד הקי בען בעצצהתלט, און "י טהייער אאמערע מיגדע אין אברערע שטעדט ועלען מוחען בעצההלען, פיהרעבדיג מים אונו א קאמשח. די ניו יארקער באסעם אין דער קלצוּ און סקוירט מאכער טרייד, האבבען אוּיָ טהייער
 שטעהען די זצך היינט א סףף בעסער, וי מים צ יאהר צוריק. היינם זעהען זיי צו פריעדען מיט די ארבייטער, פריעדען געבויע אויף עהר־ איכע הצנדאונג, איז צ סףף צ בעסערער געשעםט, יוי סריעג, און די מורא פאר קריעג. די קאיוואענדער באֲעם, וועאכע פיהרען מים אונו אזו פערצווייפעלטען קריעג, אויךך זי וועלעו קאיגער ווערען, אין צ 'אֶהר פון היינט.

## *

מיר האבבען דעם פערגאנגענעם מצנם ט גע בעי
 רואינירם צו ווערען, - צאעם צו צו עעראיערען, נור גיט נאכצוּעעבען זיינע ארבייטער, דאן קוע איהם קיין יוניקן אין דער וועלט ניט צווינגען

 באר. דעם פונקט הצָבען מיר ערוייכם. מיר האקבען אויךּ עררייכם דעם צושמאגד דאם די די אלטע איינפיהרעכטצען, די אלטע , „רעושים" אין דער קאיויאאנדער קאצוּו טרייד איז שוין א וצו דער פערגצנגענהייט, איז שוין צוברוֹאבען אוֹ
 נייע עםאכע אין דער ליידים גצרימענט טרייד, דער אייפלוס פון צזו סטריהקמוּויר מיר פיחרען יעצט אין קאיוואאנד, קען ניט פערגעםען ווערען.

פיר די אעצטע שקור מאֵנםט האבען מיר אין כיעוע נאטיצען, דעם קלאוקמייקער סטרייק אין קליומאנד דערמקנט צום ערשט עטען און מיר טהוען דצס אויף הייקט. דער סטרייק אין קליויאגד וועט וּי עם שיינט נאך לאגג דויערן.
 האָּען די באטעם ויעשרער פערברייטעט קלאם גען, או די ארבייטער - - די סטרייקערס זיינען אונגערן צו סטרייקען, און ווילען זיָּ צוריק קעהרען צו דער ארבייט. מיר הקבען געוואוסם צוֹ דצֵם איז א בלאףף, און האֵבען מיט \& רוהיגען געמיטה בעשטימט,

 דער צרבייט. יערער סטרייקער האָּ דעם 11טען
 איין צעטעלע איז געווען געדרוקט די ווערי טער „יא סטרייקען", אויף דער אנדער צעטעלע
 פון 3000 סטרייקערם האבען צנטהייל גענומען אִין דעם בעלאֵט. - רעוּלטם ? 124 האָבען געשטימט אויפצוגעבען דעם
סטרייק !
 נאנצען ענטואגט צו שטימען. ״מיר האבעען אונ־ וער שטימע קבנעגבבען מיט פופצעהן ועוצבען צוריק, און מיר זיינעשן היינט מיט דעם ועלִבען
 געענפערם.
ויער קען אלזא אוא מאסע בעויענען?
קיינער נים!
\%
וואס די עגדע פון דעם סטרייק וצֵל ניט זין די עהרע פון דעם קאמשפ רוהם שוין היינם אויף די קעם און שואטערען מון די צרבייטער.
 טשורערם שוין לאנג באנקראטירט, ציצויער פינאנ־ ציעלער באנסראט איז לעצטענם אריינגעטראטען


## 

 האט דער לאקאל בעשאצםען ארויסצונעהמען די מיטגליערער אין סטרייק. אין א וואק צייט האבען שוין אייניגע בא" סעם געהאט געםעטעלט. אויף דער צווייטער וצוך אונטערשריבען דעם אגרימענט, און די 3טע וואדף הצה שוין געזעהן די ענרע פון סמרייק. אלע באקעם האקבען נגכגעגעבען די פקארערונגען פון דער יוניאן צו ארבייטען שבת נור ביז 1
 די באסעם, בי" ויעמען לאקאם 72 האם גע" פיהרם דעם סטרייק זייבען פון דעם סקרם, וואם ְייצרע קאסטגמערם זיינען מייסטענם די פרויען פון קלענערע ביזנעםציים און פון צרבייטער. ויען די באסעם האָבען ערקלעהרט או דער אר" בייטען שבת ביז 1 אוהר קען ןי מאכען צו פער" לירען זייערע קאסט\$מער, און ראֵס ווען נים די קאםטאמער וואלטען זי נאבגעבעבען די עאדע" רונגען פון די צרבייטער, דאן האֶט זיך אלאקאל 72 גענומען צום שובאיקום, און דורך א רייהע פערואמאונגען אין די סטריטען פון בראנוויא און איםט גיו יצרק, און דורך דעם פערטהייאען
 קום געווארען אזוי סימשםטיש צו די פגדערונגען פון די ארבייטער, או די באסעם האבען נענומען איידען ניט נור פון די פיקעטם, נור אויך פון דעם צאגעמיינעם שובאיקום. די באסעם האֶבען איינ-
 בען געווכט פריעדען. אונוערע ברידער אן
 50-שטונדיגע צרבייטם־וואך, הצבבען צ גוטען פרייז פיר אָווער־עיים און אייניגע אנדערע פער־ בעסערונגען צלס 8 רעוואטצט פון זייער אייניני קיים און פון זייער קאמשף. די אינטערניישצנגs יוניאן איז אין דיעוען סטרייק געווען פערטרקטען דורך גענ. שאות עצשטיין, און מיעת עם איז נור געווען נויטיג

הקט ער אונו מיטגעה\$אפען.
מים גרוס,
מ. דייווים,
ביזנעם איידושענט, אצקצא 72.

צן צלטע געשיכטע.


בתור, מוידעל,
 ויעלדעל, קושעיצי,


תגאים, חוּח,
טעודח, בעם. קיבדער, קריעגעבמס, רב, און גט.

תאוענבערג בעריכטעט, דאם, ער - -



 צ-
 . -




 :




 -•יט ״י עם איו פריהער געווען בעשטימט.
 ב

אנםאנ אוּגוסט הצבען אונזערע מעמבערם




- DVE~:
 ": צאן הערקלענערט ועערען פון 53 אויף 50 צ וואקי,
 די שראגען וועגען אנערקענונג םון דער יוניאן
 :עהצט פוֹ פריהער אויסגעקעמשפם. א׳ן בראנווויא זיינען קיין גאנץ גרויסע באק
 "יעםטיגם צן ערך 250 ארבייטער און אלע זיינען
 בעו דורד וייער פאדערונג פצר צ קירצערע אר־




 ר"ה דעם חגטגםדיגען טצג.

 האן לאקאל 72 האט זיי צריינגעשיקט, געבענדיג
 :עהענדיג צו די באסעם ענטפערען ניט, און צ מהייל פון זי האבען זיך ואגצר פעראיינינם

צלגעמיינע געשלִיםע.


 ויאָרן איבערגעגעבען צו צ קאמיטע, בעשטעי הענד פון ברודער ראוענבערג, גרינבערגער אן קאיינמאן. א קאמיטע איו ערועהתע עויארען צי שער
 סעלעניום" טעקשאן פון ליידיס גרמענם קא* טערס, אין ניו יארק טיםי. רער פעראאנג פון אצקאא 20 ריינקצוט מי־ קעדם, פאר היאפע, אום בעסער צו אוגנגניףי רען זייער טרייד, איז געוחארען איבערגעגעבע צו בר. ראוענבערג.
 קאצוק און סקוירט מייקערס, דאם אלע טרעי זושוריס פון אונזערע לקסאלם, ז\$אען געטנקטט ויערען מיט 75 פרצצענט פיר דעם בענעםיט פון סליוואענדער סאצוק סטרייק, איו גיט צני גענומען געווחרען
 אפעלירען צו דער אמעריקען פערעריישאן לייבאָר, פיר צ קרעדענשעא צו איהרע קגנעשלאּ סענע לאקא\$ם. בעשאאסען צו בעטען מים פצואינע גיומאן
 דערמאן נצק סענם לואיז און אין די וועסטערן שטערם, צו קאלעקטען געלד פיר'ן קאיוואענדער סטרייק. פעהיגע מענשען פון צווישען די סמריוּ קערם זאלען געשיקם ווערען נאֶך ניו יארק צו קאפעקטען געלר ביי סשעציעל פערופענע שאבּ מיטיגגען.
דער פעראצנג פון אצמאת 62 פיר דער גוטי הייסונג פיר 8 דושענעראת סטרייק, וערט דים קוטירט, און די גוטהייטונג ווערם צבנעלעגט ביז דאן ווען דער סטרייק אין קליוואאנד וועט ציָ געענדיגט.
וּיים־שרעוידעגם ויטצשקין און קאייממאi
 דער דיםטריקט קאְונםיל פון ניו יארק ארביים. צו דושענעראל סעקרעטער דייש, ויערט איבערגעגעבען די פאלמאכם צו שיקען פון ציצי צו ציים עקספערט צקצונטענטם, איבערצוחעהען
 די סעקרעטערע וןי די לאקאאע ביכער דארפען געפיהרט ווערען.
פקרגעלעוען דעם ערשטען צושריפט פון דער אמעריקען פעדעריישאן קוּ לייבאר, אין צעצוג רעם שיקען דעלענאטען צום נעקטטען יעהראיכען קאָנווענשאן. דוּ ע. ב. בעשליםם צו שיקען די פולע צאהה רעלעגאטען צו וועלכע אונוער אינטערניישאקנאל איז בערעכטיט.
 סקי ווערען ערוועהאט צאס די צמטטרא דעלע גצטען.

ינּאן שעםער, ווי עם איו ביז צ געוויטען גראד פגארגקומען אין דער קאצאוק טרייד.
איךּ בין אייניגע מאן פאגרגעקומען פאר רער עקועקוטיד אן פאר די מעמבערס פון לאקאל 10, שאדערענדיג או דעד לאקאא זאֶ ארגאניוירען אלע ארבייטער, אונגעאכטעם ווי ניערעריג ס'איז זייער לאגע. איף הקֶב נים בעקומען סיין צופרי־ דענשטעלענדען ענטפער.
איך ווצלט שטארק געראטהען די דו. ע. ב. ענטועעדער צו פראבירען נרינדען בעוונדערע אֶ״ קאלם פוֹן רי קאטערם אין דער ווייסט, דרעם און אגדערווער טריידס, ארער מעגליך מאכען, או די מאטערם פון די דערמאנטע טריידס, וצלען


בע עקזיסטירען שוין.
 ועעלען בעטאנען אין דער פראנע, און דאם איז רער : די לאקאאס 25, 39, 41, 50 און 62 בעד ישטעהען מעהרסטענם פוֹ יונגע מיידלעד, און איך גליע, ם'איי ניט נויטיג פצר מיר אידך פיע5
 דארום, או ווען אונו ואן געאינגע; דורד א געוריסען וועג, אריינצוברעגגען אין די יוניצנס
 דערמאנטע יניאנס, צוגעגעבען נייע קרעםטען, און די קאטערס גופא ווצלטען געווים נים געהאט יויעניגער בענעפיט, פון דער ארם צרגאניזצציאן, וי זיי סענען ערווארטען צו הצבען פון אצמאא 10, ויעאכער מו נאטיראיכערווייזע מייסטענם נעמעגדרושד ויערען פון קאצוק און סוט קאטערס.
צום שאום ווצאט איךּ נצהּ רעקאמענדירט, או צוליעם די אנגעגעבענע גרינדע, (אין קנטמאג תון מיין בעריכט) וצא דער רושענעראת אפים אין :אנצען איבערנעהמען די פשליכטען פון רעם ציו יארק םיטי דיסטריקט קאונסיא און טהצן די ארביים וֹי פריהער, ווען דער ד. ק. האָט פאר א צייט ניט עקזיםטירט.
מיץן מיגונ איז, או ועוען די ני יארק מעמבערס פוֹ דער דו. ע. ב. זואלען מיטען איין מאצ ع מאנטם, און אויפנעהמען צו בעטראכטען די
 קאלס אין גרייטער גיי יארק, ווצאט אזא מיטינג בעבראכט מעהר נוצען וי די מיטינגען פון ריס-

טריקט קאונםיל.
די מעמבערם פון דער דו. ע. ב. ווצאטען מיט
ציך פארגעשטעעלם מעהר ערפאהרונג און מעהר
 קאונטיל, און אויף אוא ארט וואלטען די די אינטערעםען פון די לאקאלס בעסער געריענט נע"

ווארען.
ברידעריאיך אייערער
שהאול עלשטיין,
סעק דיסטריקט קאונסית.

דורךּ דער ציים ווצס איך בין מיט'וֹדיסטריקט קאונסיא איז מיר אויד אויסגעקומען צו העלמען
 ספרייקס פיר צ קירצערען ארבייטסטצג, רעדוּ צירענדיג זייערע שטונדען פון 54 צו 50 צ ווצקד. מצעציעלע אויפמערקוזמקיים הצב איךף אויך נעי
 טער לאמאל נויטיגט זיך אין ספעציעלע אריצניזוציצנם ארבייט.
ווצס צנבעצאננט אצקאת 41, ראשער און קימצונֶ מייקערם, הערשט ביי פיעאע א מיינונג, צו דער מרייד געהט אונטער, און עם אוינט זיד ניט פערווענדען קיין סרעמטען, פיר לצקאאלם מון דעם פצד. דיעוער בעגריף איז אונבעגרינדעט. דער.טרייד ברייטעם זיךּ אויס, און הצמט צעצטענם צריינגענומען צ נייע ליין, וועצכע איז בעי קצנט אין דער טרייד אלס „הויו דרעסעם". די מצנופעקטשורערס פון ראפערס און קימצנעם, הצבבען גענומען מצבען די הויזדריעםעם, און די צרבייטער אין קער טרייד ווערען ניט וועניגער, נור מעהרער.
ויאס אנבעצאנגם די קאנמטראקטצרס, וועלבע האבבען צ מצא געמאכט נור רצפערם און קימצּ נעם, ועהען זי יעצט אויך צו מאכען הויד דרעסעם און מיסעם און טשיצדרען דרעםעם: אויף אזא אומן בעשעםטיגען זי היינם צ גרויםם צאצה ארבייטער. צאקאא 41 הצט צרגאניזירט דעם טרייד אין ברוקלין און. סשעציעא אין בראמנוויל. און ורון
 אינטערניישאנא, וו\$אט דער לאקאפ 41 געקענט טהצקן גוטע ארבייט אין ניי יארק טיטי.

 בערם, וועצכע זיינען נגק דערצו אונטהעטיג, דער

 צאקאא 20 ריין קאוט מייקערם איו ניט אוףי שטצרק היינט, ווי מים א יצהר צוויק. די די שלעכטע טענעדזשמענט באלד נצבּן סטרייק, און צ שלעכטע צייט אין דער טרייר, האבבען רעם אצקאא אבנעשוואכט. יעצט שיינט דאס, או עם געהט רעם צ\$קאצ צו בעסער. א\$קאל נומ. 10, צמאלנאמייטעד ליידים צאד" מענט קאטערס, הצבעו 8 ברייטע פעלד צו צר בייטען, צבער דער צ\$קאת איז ניט גערן צו צוּר גאניזירען די (שצעתם בעצאהתטע) מאטערם אֵ דער ווייסט, דרעם און מותיץ אנדערווער טרייד. אין די פאכען ויינען בעשעפםיגם או ערך צוויי טויזענר קאטערס און העצפערס. צוליעב דעם ווצס זייערע ארבייטם"שטונדען, און ןייערע וויירושעם, זיינען מיעצ נידעריגער ו"י רער צנ־ ערקענטער מאסשטצב פון אצקאת 10, וייא רער צאקאפ נים אונטערנעהמען די ארביים מון צרגם
 זמאען שפעטער אSD יוניצן אייט, נים צרוים ווארפען רי בעסער בעצאהפטעע ארכייטער, פון די
 לאיריס בארמענם ווצרקערס הוצבען אין ניו יצרק

 .781 \& 60 "258 די וחהייט גודס ווארקערס זיינען געקומען א׳ן

 :עצאיו הערעו די פראגע ויעגען צ דושענעראו טשוייָ, אלי אייכטער איז עם נעווצרען צו קרי־

> בען מעיערד.


 גדו שעעער. די אונטערוכונגג איז געמאכם
 קואגעעע אויסקינפטע, האֶט מען שפעטער פער־ גליבען מיט רעם, ווצם די צרבייטען האבען
:עהדט צו וצגען.
דער רעפארם איז פון גרויס וויכטיגקייט און
 דארפען געבוויכען די אויסקינפטע.
די צאהת ארבייטער אין דער טרייד קען מען
 מעהדצהתל ויינען אידישע מיידצעך. די צי צוויימע א"ן צגהת ויינען אמעריקאנער מיידלעך, און די דויטע אין צצהת ויינען איטצליענער. די די אמעייקאנער מיידלעך מאכען די בעסטע איין ארי"ט, און סריגען פערגאייכבאר גום בעצאוהאט.
 די איטאיצענישע מיידצעד, ויוצזכע מאכען רעם "יעעעע, און רעם פראסטען ליין ארבייט. אלע וינען רער מיינונג או נור א צרושענע
 צישטענדע אין דער טרייד, צו גונסטען די צרד בייטער. אלע פיהצען זיך זיכער, אז די ארביי־
 עישטען רוּ, ויעצבען די יוניאן ויאפט נור צרויס" יעציצועוֹ צו פִטרייקען. די צנדרערועור און ווהייט גודם טרייד הצמט גים געהצט קיין בעדייטענדען סטרייק, פיר די
 שצציאן צווישען די ויה והיים גודס ארבייטער



 :עיריט, ביט ויעניגער וי די צרבייטער, און ביעת ",
 שי"ביב פ



 ויער און ווהייט גודס ווצרקערס) געםונען אין א
 התאטען ביים צופאלעון, אין רער זעלמער לאנע
 און ל\$קאר 70 גיו יארק מיסעם און טשילדרעו דרעםמייקערס.
ביי רעם יאנוצר טיטינג פון רער רו. ע. ב. איז מיס ראוח סניידערמאן, איינע פון אונוערע בעסטע מיטארבייטער ערשיענען א5ס סצמיטע
 שצגנאל וצֶל אונטערנעהמען סבעציעצע צריאגיי וצציאנס"ארביים אין דער ווהיים נודס טרייד.
רי דו. ע. ב. האט דצן בעוויליגט 500 רקאואר, פיר אגיטצציצנס־צוועקען פיר די קלעעערע לی"
 39, 62 און 70.
רי צרבייט תהצט גערצרפט געאייטעט ווערען
 געםצנגען אריידרינגען צווישען די ארבייטער מוֹ די טריידס, הצב איךך בעמערקט צז דער צברוף מון רי מיסעם און טשיאדרען דרעםמייסערם איז
 די פעעיקאוט מייקערם אאן געווען זעהר 8 שווא" כער, און די ווהייט גודס ווארקערס הצבען באלד גענומען צרויסווייזן 8 שטצרקע אינטערעטע אין זייער יוניאן. מען האם ציךּ רארום קאנבי צענמרירם צרום די והיייט גודס ווארקערס.
צון אפים איז געווארען צֵנגעדונבען פיר לא" קאז 39 און 62, און צון עקטיווער מעמבער פון לאקאא 39 איץ צנגעשטעעט געווארען צאס ביד נעם איירושענט, פיר די צוויי לאקאאלס. ל\$קאל 39 איז ביו היינט געבאיבען מים די ועלבע קרעם טען, ועאם אין צנמםאנג יאהר, אבער לצמסאל 62 האפט צונעסראגען צ היבשע שאּר הונדערנ מעם בערם, און יעצט הצאט די יוניצן אן איהר אי״ גענעם צמים, און ביונעם איידזשענט, פיהרט שאם סטרייפס און טהוט אלע ארבייט פיר ראם ויצהּא און בעסטען פון דעם מרייד.
 פיער וצכען געקאסט 415 דקאאאר.
סצאערי א. דאוגין, 14 וואבען צו 18 ד. 58 צפפים רענט, דויי מאקיםט 2 מצסדמיטינגם אין קאינטצן האצ, רענט 30 איין מאס-מיטינג אין קודער יוניצן, רענט 75

## $\$ 415$ - צוחאטע

[^1]אונזער אינטערניישאנא, איידער אין דעם באמען פון דיסשריקט קאונסיל. איךּ האבב דאם געמונען פאר ראטחזהמער צווי צו טהצאן, וייא ווען איך בין צוריקגעקומען אין ניו יצרק אין :אונועבער 1910, הצב איך געמונען אז די אלטע מיספערשטענדניסע, די צלטע פאֶראורטהייצע ויוגען אינטערניישיאנאל יוניאגס, ויינען נצקר גאני שטצרק פערברייטעם צייישען אונזערע מעמבערס. איךּ האֶב דארום פרובידט אין צלע מייגע געשפרעבען, און אין מיון גאצעער ארבייט, צו ערקלערען די פרצבבלעמען פון דער טרייד יויאוֹ בעוועגונג, און צו לערגען אונזערע מעמי בערס וי אוזי אם בעסטען צו פיהרען צו אר־

בייטער ארגצניוצציאן.
איךך גאויב אז יעצט הערשט אין אונזערע צאקאאס א פיעא בעסערע מיינוגב וועבען אינת טערניישאנאא יויאנגס, ווי דצם איז פון זי בעי גריפען געויערען אין דער פערגאנגענהייט.
דורדּ רער דערמאנטער צייט האב איךּ זיךּ פיעל אבנעגעבען מיט לאקאא 25 און לאקאא 62.
 בעפונען אין ס פערלעגענהייט, ניט קענענדיג בענייען ֶייערע אגדימע:ם טם טיט די טעהדטם באםסם, וואס הצבעען געהצט מים דער יוניאן בעסעטעלט דורוף דעם סטרייק אין 1910. לאקאצ 25 האט אויךּ געהם געליטען פון "ליזקייט" אין צער אינערער מעגעדשמענט פוֹ רעם לאקאת.
 פערטרעטער פון פערשיעדענע קערשערשאפטען, און דיעזער קצנפערענץ האם אין צ היבשער מאם צוגעהאלפען דעם אצקאא, אריבערצוקומען די טר\$בעאס, פון בעגייען די אגרימענטם. ויעגען די אינערע מענערושמענט פון דעם לאקאא, האט מען גערעכענט דאס צו פערבעסערען דורד א
 האב אויםגעארבייט.
 געלענט פיר צ ספעשעל קאמיטע פונ'ם קאפנפע
 שפעטער איז דער פלאן געווצרען אֶנעענומען ביי דער עמזעמוטיו פון לאקאל 25, אמן דאן ביי די מעמבערס פון דעם לאקאא, די אעצטע האבען דיסקוטירט און אנגענומען דעם פלאוֹ ביי סשעשעל'מיטינגען, ליירער האט די עקועקוטיו םון לאקאל 25 ביז הייגם איגנצרירט איהר אייּ גענעם בעשלוס, און דעם בעשלוס-פון די מעםבערס, און ביו היינם איז נאד דער פּאון ניט
 היינט (סעםט. 1טען) ניט געהאט קיוֹ רעגעלע מיטיגגען און קיין עלעקשאן האט ניט שטאטגע-
 רעקורגאניוירונג אי" געווארען אגנענומען. איד
 מיטינגען פון לאקאל 25 זיינען דעם יאהר געווען זועניג א'ן צאהא, און אונרעגעלמעםיג אין צייט.
 דעם ועלבען מיינונג ווי איך האב דא ערשט בעשריעבען.
 דייטענדע רזשאֶיגט באוארד, און וואו עם געמיגשן

 באלד ווענדען פאר צ ראטה, אין אוא שטארם, ווערט דער דיםטריקט קוּקונםיל אוננויטיג, איבערהויפט ווען זיינע פונקציצנעען זיינען ניט גענוי בעשטימט. דארט וואו די אויבענדערמאנת


קמוגםיל געווען
 ד. ק. איז גיט געווארען פארגעשריבען פון דער

 איךף האֶב אימער געטהאֶן מיין ארבייט, לוים
 וואֶך האֶב איך בעריכטעט וועגען מיין ארבייט

 בעריכט צום דיסטריקט קאוגסיל מיטיעג.

 און מיט עקטיווע מעמבערם פון אונוערע לאם אעו קאלע יוניאנס. דורוך די אונטעררעדונגען הקבב איך בעקומען וויכטיגע עצות וועגען מיצין אר־

 וואו די מעהרסטע מעמבערם קיצעיען פרויען הצֶב איך מיר אוּך ציוטיטענוויין בעראטהתען מיז די שרעזידענטען און סעקרעטערין פון דער וואו־ מענם טרייד יוניצן ליעג.
 מיין ארבייט בעשטעעהט אין רעם, דאם אים איף



 ביזנעם־פיהרונג. די פערזואמאונגען הצֶב איך בעזוכט, און צנטהייל גענומען אין זייערע פער־
 די ארבייט מון בעזוכען אונזערע לאקאלם האב
 די אעצטע 10 מצנצט ווצֵם איך בין צוריק אין ניו יצרק.
 בערג און סעקרעטער דיישם, האב איף צוּ צו געוויסע
 מצר, אֶבאני, טִרקאי, בוארק און. ניו הייווען, איך
 "ליירים גארמענט ועארקער". ווען איך האב בעונב יוניצנס, הקב איף איצ אימער געפוגען םון גרעט רען נוצען, צו רערען צו ציי אין דעם נצממן פון

路




 בּ יצּ






 ביט:


 :אאהד, טון דער קלאוּק און סקוירט טרייר, און



שיקט קאוּסיל ניט קיין נויטוועגדיגקייט.

 ערויעהזט פון די עקזעקוטיוועם, זשתאעעועון די עקועקוטיועם צו שיקען דעי דעם בעסערען עלע






 - א";


 :

 DSNP\&S





 :



 EM, "

 ויאס האבען או עהנליכקייט מיט דער קאואוּי טרייד, איבערגעבען צו צרו צרביטריישאן, און די פראגען וועבען שטונרען וא\$ מען בעשטימען ארבייטען א שאר שטונדען לענגער, אויף אזא אוּ אופן רעכענט ער, קען מען אוּ אויסגצייכען די


אסט'ן.
די דז. ע. ב. הצָט צאנגענומען דעם שראטאּ קאוֹ אלס מאסשטאב פיר א סעטלמענט, אויב די אסם'ן וועם איינשטימען איבערצוגעבען אתע פראגען צו "ארביטריישאן, אוגנעצפטעט צ"
 וועגען ארבייטס־שטונדען. מר. בארטצלמיו,
 דער דז. ע. ר. צו צויינע מעמבערס, און באלד לאזען ויוסען זייער ענטמער. בעשלום וועגען לאקאו 25 ווייםט מייקערס יויציצ
די פראגע ווענען אצקאת 25 איו לאנג בע. טראכט געווארען און די דז. ע. ב. בעשליסט צי
 דושענערא5 טטרייק. די דו. ע. ב: בעשטיםט דצוֹ די ברידער ש\$אקאצף, קאיינמאוֹ, גרינבער
 5, ויעמעם פמליכט ס'זוצ זיין צו בעס צומען די מיטהילפע פון אצקאא 10 און צו אייטען דיזע אגיטצציצן.
 טהמיד
וועגען דעם צושריפט פון אצקאא 45 סירא קיוינ. י., פעראאנגענדיג פון דער דו. ע. ב. גוטי צוהייסען s דושענערא5 סטרייק, הערע די דו. ע. ב. אמים צ בעריכם פון ריים פרעוידענט בר. וריטצשקין, וועצכער האט צוויי מצא בעוובט
 אין א גוטען צושטאנד, און איהרע פגדערעונגשן זיינען גאנץ מעםיגע. ער דענקם דארום צו דער
 קייטען, צו געווינען זיערע פקוערערוגגען. דז. ע. ב. בעשליםש דארום צו געבען איהר צוּ שטימיגקייט צו דעם פעראאנג פון לאקאאל 45 סיראקיו נ. צוֹ עהנליכער פעראאנג פיר צ דושענעראו סטרייק איו אריינגעקומען פון נוארק ג. דו. דעוע פעראצנג פון דעם אצקאז 21 איז איבערגעגעבשן געווארען צו דער ועאבער קאמיטע, וואם דעד



נעהמען די עקשאן וואםס וועם נויםיג זיון




 ליידים גארמענט ווארקערס פון שטאדט.

טיגקיים פאר מורא, או די יוניאן ועועט צ׳י נים קענען פערהיטען אין פאת פון טראבעל. די עקטיויע מעמבערס און די מעמבערס פון
דער יניצגם עקזעקוטיו באוארד, צייגען דארום דער מיינונג, או רער איינציגער מיטער צוריק איפצוהייבען רעם צוטרויען פון די מעמבער צו דער יוניאן, איז אנצופאנגען . בר. באראף האֵט זיך אויסגעשפראכען, או ער איז זיכער, דאם אויב מען וועם ניט אנווענ־ דען מיטלען פאר א גרויסע ענדערונג צו שאפען צ בעסערען צושטאנד, דאוֹ וועט אויסקומען צו פעראיערען זאָנאר די שעשער, וועאכע די ייניאן האט היינט.
ויען די מאיצריטעם ארבייטער אין דער טרייד האבען פעראלארן זייער גאויבען אינ'ם
 לארען זייער גלויבען אין טרייד־יוניאגיזמוס. באראף ואֶגט רארום, צו ער גאויבט שטארק אין דעם, או ווען רי אינטערניישאנאל ליידים גארי מענם ווארסערס יוטיאן, ז\$ל שטיצען די בעוועגונג פיר אן אלגעמייגעם כטרייק, ווצלטען ציך די ארבייטער פון דער וויים טרייד אֶבגערופען. אויט דעם מיינונג פון דער קאמיטע ווצאט
דער רוּ פיר 8 דושענצעראל טמרייק יעצט, געי האט א בעסערען ערפ\$אג, וי' מים צוויי יאהר צוריק, וייא דצן זייבען די קאטערס נים געוען צפילירט מיט רער איגטער:יישאנאל, וועהרענד

 ליידים טיילארם.
ברודער ראוּמאן, איז פאורגעקומען פיר דער דז. ע. ב. צאם פערטרעטער פון לאקאא 38 אירי דיס טיילארם ניו יארס. דער לאמקאא פעראצנגט די גוטהייסונג פיר אן אלגעמיינעם סטרייק, פיר דער פאדערונג פון אוֹ 48 שטונדיגע ארבייטסזווא7, פיר צ מינימום ויידוזש פון 26 דצלאר, פיר דאבעל בעצאהתלט
 צנדערע קלענערע פוגקטען. מד. וואלטער ה. בארטאלמיו, דער סעקרע-
 טיילארס און דרעסמייקערס" (באסעם אסאסי" איישען) האֶט ערסאערט פיר דער דו. ע. ב. דאם אצקאא 38 צועט קענען דורנקומען מיט די מעמבערס פון צייו אס\$םיאיישען אין בעצוג דעם נייען אגרימענט. אבער אזוי ווי לאקאא 38 ה\$ט געשיקם דעם צגרימענט צו די באסעם וואם הוצבען גצדך ניט בעלאגגט צו זייער אסט'ו, זיינען
 אסט'ו, אום זיך צו פו פערטהייריגען געגען דער יניאיא, און די נייע מעמבערס פארערען ניט אנ-
 . 38 5\%
ער צבער (בארטאֵלמיו) רענקט, דצם אויב דרי אינטערניישאנאא וֹועט איינשטימען צו גע"



ויעגען די ליידים ווייםם מייקער.
 דרעם מייקערס, צ\$ָקא 25 ניו יאֵרק, איז פארי געקומען פיר דער דז. ע. ב. די די קצמיטע איז בעשטאנען פון די ברידער בארצף און סיאווער. די קאממיטע ציהע די אויפמערקואמקייט פון דער דז. ע. ב. וועגען די יעצטיגע אאגע פון רעם לצקא5.
בר: בצראף גים איבער אין קורצען די געשיכטע פון דעם אצקא, רערמאעענדיג רעם גרוי־ טען סטנייק פון אנפאנג 1910. באראף ערסלערט צו די שמעטערע ציים ביז הייגט, זיינען די צוּ שטענרע אין דער, טרייד ניט געווען גינסטיג פיר דער יוניאן, און דצםם האֶט נעמאכט או דער ֶויעג טון. 1910 וָ\$א פיעא פִעערקאענערט ווערען. די זיעגע פון יענעם סטרייק זיינען מיי־ פטענם געועען אין די קלענערע שעוער. אין די גרעםערע שעמער האֶם מען ענטווערער געמוזט מאכען צ קאֶמשרקמים מיט צי באסעם, ארער זיי אין גאנצען פערלירען. די רעוואטצטען פון אזו סצרם סעטלען איז געווען, ראֶס צאע בצסעם הצבבען באלד נאכ'ן סטרייק גענומען האנדלען אויף צוז ארט און ורייע, או די יוניאן ליים זיינען ענטווערער געםעקט געווארען, ארער ץיי האבבען צאיין גע" מוחפ פעראקוען די שעפער. ווידערצושטעהן דיעזע טצקטיק פון רי בא-
 פון דיעוע סטרייקס קיינען מצנכע געוואוגען געויורען, און מאנבע זיינען געגאנגען פעראצרען. מים דעם ווייטערען רעזואטצט, אז די יוניצן הקהט גענומען פעראירען שעמער און מעמבערס, וועאכע זי הקֶם אין דושענעראל סטרייק געהאט צונעקראגען.
די גרויסע טלעק פוג'ם פערגאנגענעם יאחר, הֵּט געבראכט צו דעם, אוֹ די באםעס האֶבען לייכט געקענט בעויעגען די יוניאן. און ווען ס'איז בעקומען יאנואר 1911, ווען די בצסעס האבען געדארפט בענייען די אגרימענטס האבען דאם נור ی 100 געטהאן. אונטער אזעלכע אומם שטענדען האט די יוניצן נים געקענט קריגמן פאר די' מעמבערם קיין פיעא בעםערע קאנדי־ שאונס, ווי די, וועאכע הערשען אין די נים-

> יניצן שעפער.

די צרבייטער אין דער טרייד, וועלכע נעה־ מען אוֹ צקטיווען אנטהייא אין יוניאן, ווערען פערפ\$אגט. פיעלע האבען מורא צו קומען צו די מיםינגען. אנרערע גיבען אויף וייער טהע"

-     -         - 




דמן 10טעו און 11טען סעםטעמבער 1911. אנועוע:ד זיינען געוען:

 ה. דובינסקי. אבוועוענד: מים מערי מארטין.


 רצ; ֶייער דושענעראא סטרייק פצר אן אכם שיטיגדען ארבייטסטקג, פיר צ יוניצן־שאם און

ביר צ מינימום וויירוש פון 24 דאלאר. די דוש. עקז. באארד בעדויערט דעם פצקטם,
 בען ניט פרעגענדיג די דוש. עמז. בצאארד און עים בעקומענדיג איהר צושטימונג מיר דעם. עם ויועו רארום בעשלאםען צו קיין פינאנציעלע שיציצע ז\$א ניט גענעבען ווערען, אוים ווי דאם
 בעקשאנם 1, 2, 3, 4 און 5 פוֹ אונזער קצנשטיטושאן.

## ויעגען טראנםפערם.

די רזש. ע. ב. בעטראכט די פראגע ווענען
 אהיסצוגעבען אדער צננצונעהמען טרענספערס. - יק קאמפציאיז, איבער וועאכען עם איז אוים
 קצ: עיאויערשטין, צ מעמבער פון אצקאת 10,
 בשד ליידים גארמענם קאטערס, ענטואגט זיך איתם צו געבען צ טרענספער צו אצקאא 1

די די. ע. כ. בעשאיסט, ראם אונגעצטעםם "יעם פאקט וואם אונזער קאנסטיטוציאן פערן
 .א":צוּעהמעען טרענספערם, ערקאערם די דו. ע. : ה: הו דיעוע רעכטע און פליכטען בעציהען זיךד



 :עבען צדצער אויפנעהמען טדענספערס פון אנרצרע פצבען, דאם באייבט דאם רעכם פון

 :

פיעא און אונגעהייער גרוים צייבען אָימרע שטערונגען. איהר פעהאט דער מעגליכער כוח אן זיין אינדוסטריעלע געניטקייט. די נעוואויבהיים און די טרצדיציאן הצבען אין רער פרוי ערצוי־ בען רעם געפיהא פון בערואד אמן אויסדויער. און
 יוניצנס, וועצכע זיינען ווייט פון צו זיין שטארק

און ווירקואם.
און אזי וֹי די מרוי מוח אויף דער צרענא



 מים פעסטע טריט און זיך ערווערבען די ועלבע מעגאיכקייטען ווי דער מאן : אוים צאע רעגעלען
 פרייהֵיים פון בעוועגונג ווי איהר ברודער,אוֹ עם פם פע איז די פפציכם פון דער עפענטאיכער מיוינונג איהר צו שטיצען און ערמונטערען אין איהר אני
 פרוי אָדער מיידעל פערבינדען איזרע אוּ אינדיווידועלע אינטערעסען מים די צאגעמיינע אינ־
 הייט, און זי וועם זיכער זיךך ערקעמשמען מעהר מענשאיכע און נארמאלע אעבענם־בעדינגונגען. און איך בין זיכער, או די עפענטאיכע מיוּ נונג אין אמעריקא וועם םור־כל־־סוף טווען אנער־ קענען איהרע גערעכטע פֶדרערונגען.


## ער צווייפעלט צליין.

 שאו, וועאכער איו געווען צרעסטירט פאר גנב'ענען צ צִייגער, און ער הצֶט איהם אזוּ גוט פערטהיידיגט, צו דער מאן איז ארוים פריי. צאפדעם וני דער צדוואקצם איו ארוים פון קצאודט מיט זיין סליענט, האם איהם דער ארד וואקצט אוים נייגירדע געמרענט ער וא\$ איהם בערטרויען רעם אמת, צ' האֶט ער טצקע דעש צייגער גע'גנב'עט אדער ניט.

 - אוֹ גְָכדעם וי איף האֶב בעהערט אייעד פערד טהיידיגונגס רערע, הויב איך אליין און צוּ


גע'ננב'עט.

קולען, און או ניט ציי, דאן אין ועצבסטפער־ שטענדאיף די טאכטער צער קרבן. ניט נאָר אין צ נויטימאל איז די צרבייטםמיידעת געצוואונגען צו מהאן מעהר צי אי איהרע
 רער מאדרע, וועלכע רויבט פון איהר פרייע ציצים ויע
 קבצוגעבען מיט איהר גייסטיגער ענטוויקאונג.
 די ארבייטס־מיידעא אליין אכטונג געבען אויף מוּ איהר גארדעראבע : ֶי טוֹ ווצשען, ביגלען, נע־


קיינמ\$א נים געענדיגטער הויו־שגיידעריי. קומען געםט, דאן איו ווייטער דֶ צרביים

פאר דער טאכטער !


 געסט אמוזירען, צי זי פיהאט אויפנעלעגט פאר בוּ

 ציצאע תרי"נ מצוות.
איז די פרוי פערהייראטה, דאן איז זי גאף א מעהר פערנומענע דיענסט. די עפענטליכע מי־



זא5 אלעם טהאן - ארבייטען און איידען.
 אין פעקטאֶרי, הצֵט די ארבייטם־פרוי אריבער־ צוקומען מארגע שוויריגקייטען: פוֹ איינער זיים מוז ז טראכטען וועגען קענען איהר פאףּ, אום צ1 קענען פעודיענען ויאם טעהר, און פון רער צנרער זיים מוז זי אויסקוקען פאר צ מצן, וואֶם ואוא איהר פון איהר פאבריק־ארבייט בעפרייען.
 א געוויםע פלאנלאוֹיגקייט, עם פעאט איהר דער
 אין איהר אייגענער לאגע. עם פעהאל איהר דער פער שטארקער, אויסדויערענדער קאמפפם־אוסט פון איהר ארבייטם־ברודער, דעם מצן. און אט צאע דיעוע שטערונגען מוז די פרוי צאיין פערניכטען,
 ברעטער פון דעם געועלשאפטאיכען שיידזוואנט,

 פאנגען זיף צו פיהאען אלס מענש און קעמשפען פגר איהרע מענשען־רעכטע, וי איה איהר ברודער, רער מצן.

##  ארבייםם-פרוי

פון גערםרוד בצרגום.<br>איבערועצט טון א. S. וואלפספן.

## אין צן צרבייטער־מאמיאיע ווארפט דער מאן,

 באנץ אונבעוואוסט, דעם גרעסטען חתק פון די די הויז־צםטם אויף די קאייצעם פון רער שווצכער פרוי.
 דיעוען אוננארמצלען צושטאנד, איז ועלבסטד פערשטענדאיך. פון קינדווייז צאן ווערען שוין די געשלעכטער ערצויגען מים א געגענויימיגען פגאראורטהייל ; צ אינגעא האם טעהר פרייהייטען ווי א מיידעא ; א אינגעל האם דעו דאם רעכט
 פרייע בעוועגונגען, וועהרענד דאם מיידעא איו גאייךף אין איהר פריהעסטער יוגענד איינגעשנוּ רעוועט אין דעם מארצא־־סגרסעט פון דער עמענטליכער מיינונג. עם איז די צארטע מיידעא וועצכע ווערם
 קינד, צו העלפען אין דער הויוּואירטהשאפטם, און


 עטוואם אונגעוועהנליכעס. אויב די מאמיאיע איז צבהענגיג פון איהרע פערדיענסטען, דצן מוז זף אוימשטעהן פארטאֵג, צוגרייטען פצר ציף רעם אֶבבייסען, און לאוען יערע זוּך אין דער בעסטער ארדנונג, און הענדום פעענדום אויפען צו צו רער צרבייט, כדי ניט צו קומען שםעם און ניט צו צו פערלירען צ שעה צגרער צ טצֵג פון איהר צר־

 דער ארבייט, אייאט דיזעאבע שוואכע בעשעמעי


 אים פאת ווען עוער עם איז אין הויז ווערם קראנק, און אימיצער מוז זיף מקריב זיין פצר דער
 טיראיך גיט זיין רער פקטער צדער קער רער ברורער, ויעאכע קריגען \& העכערען אוין פצר זייערע מוס
 אי־ א:~ קיר אינערע וואכע איז שוין ניט־וילעגדיג געיב: גריים אויסצופיהרען די ארדערס פוג'ם

 -אארטע; די רענעלע ביזנעם פאר א גאנצע שעה. ,
 ראצ׳אן פון צרבייט, רעפרעוענטירענדיג די
 :עש: לו; צי רצר סיוויק פערעריישאן. איווטא, רער
 בסקרישאג אונטערשטיצט. די פראנצויזישע רעד לענטעע האקבען מיט דעם געוויזון או זי פער־
 לאגיע דיסקוסיצן האם זיך דאן אגנגעפגנגען, אין יועלבער עם האבען אנטהייא גענומען אעגין, פון די דייטשע טרייד־יוניאנס; צפעלטאן און און גירידי פון די עצגלישעח און הועבער, פון די עםטרייכישע יוניאנס. ציי האגבען פערטהיידיגט דונסהן'עו וועגען זיין זין צפיליאירט מים רער

סיחֵק פערעריישאקן
 גאטען, זאגט פאםטער, עקזיסטירט די סיוויק בעדעריישאן אום צו סעטלען סטרייקם, און אויף צזוי פיעא איז די סיוויק פעדעריישאן \& פריינד
 דיע זאך, ווען צן ארבייטער פיהרער איז דארם א

מיטגליעד.
 טהייל אין דער דיסקוסיאן, און דער פקרשלאג שון די פראנצויזישע דעלעגצטען איז דורכגע" Eאלען. מעהר ווי די פראנצויזישע דעלעגאטען צלייך האבען פאר רעם פָרשלאג נים געשטימט.
 האבען מאנכע פון די דעלענאטען דיסקוטירט ד׳ בראגע. לעגין האֶט דאן בעהויפטעט, דצם עם איז ניטצ קיין קריעג צווישען דער ס. B. און דער סוויק פערעריישצן. בערגמאן, פון די בעתבישיע טרייד־יוניאנס, האט איינגעשטימט מים לענין'עוֹ, צוגעבענדיג, או די קריעג, אויף ווי־ ב:על ֶי עקזיסטירם שוין אפיצו, איז עם נור צו

(.). 8 .

דצם ציינען צאוא די בעריבטען פון צוויי
באציאליסטישע צייטונגען.
דער אורטהייא ווייזט נור אן אביסעא מעהר דייטליף די שטעאונג, וועאכע די ס\$צביאציסטישע פארשׁי פון אמעריקא דארף אננעהמען צו די שרייד־יוניאנס.
ביז יעצט איז די פארטיי שטעאונג בעווען צ:צר ויצניגער בעשטימם וןי עס ה\$ם גערארפט
.



#   

קאגצער סצציאציסטישע בעוועגונג, מיט הוֹיט און ביינער ויף צו פערבינדען מיט דער אינדצםס " ער צו דיעוען בעריכט ווילען מיר בלויז בעמערך קען, אז עם האם זיך ניט ביט געהאנדעלם וועגען רער



 וויי, וועאכען מיר נעהפמען צרויס פון דער ניו
 די „קואל5" פון אטען סעשטעמבער ענמהצלם דאם פמאֹגעודע : -
 וּ ועצ


 טהיידיגט די ״סיוויס פעדעריישאן , מיר הצבען נעכט


 יוניצן סעקרעטאריאם (די אינטערנאציצמנאלע
 איז אבגעהצאטען געווארען אין בוראפעטט, אוי־ גוסט דעם 12טען.
 גענדע .ערקאעהרוגג ווענען דעםם, ווצֶם עם אם איז עקארגעקומען ביי דעם מיטיגג בנוגע צו די איג־ דצםטריעא ווצרקערם. ״



 מיטגליעד פון דער סיוויק טעדעריישאן







 גרעם פון יוניאנטם - ניט פערטרעטען די צר" בייטער.
רער פקריצעענרער ה\$ם געהייסען פ\$סטער'ן ציך צוועקועצען, אבער פאסטער האם זיך ענט"

מיר רעכענען או די פקאלגעברע צוּיי בעריכ־


 יוניצנם אין רער ארבייטער בעוועגוגג. דצ האבעען אוגזערע לעזער דעם אורטהייא פון רעם העכםטען געריכט אין דער ארבייטער בעועועגוגג.



 געאורטהיילט געווצרען: ״אין דער הויפטשטקואם שון אובגארן, אין


 פאר דעם געריכט פון די פערואמעֹטע פאר־ שטעהער פון די געווערקשאפטען בון צלע לענ־ דער, איץ אויך פארגעבראכם געווארען דער גרוי סער סטרייט צווישען די צוויי אמעריקאנער גע
 פערעריישאֶi" און די "אידאסטריעצ ווארקערס". דיעזע ביידע קררגאניזצציצנעען האבען געשיעט ֶייערע פערטרעטער און געפקרערט, אוֹ מען וֹאל זיר צוּאֶוען און אריינבעהמען אין דעם גרויסען
 , "אמעריקאן מערעריישאן" איז געשיקט געוּאוארן


טריעל וו\$רקערם" - איינער פקסטער.





 אצ ועארקערס"



 די געווערקשאפטען ניט צוגעלאועען ווערען.
"ד'עוער איינשטימיגר אודטועיציל פון דער

 צו ווערען. און בעואנדערס איז וויכטיג דיעשעוער


 גענצסע דעבט, קומט און וויל אייצריידען די שי




 סטרייקם פיעא בעסער רעגואירט געוּ גוּרען. ותקם עם איז גוט קען צים אימער אייכם אוים

געפיהרט ווערען.
נענ. וויינשטיין האגט אין זיין ריידען איבער






 אינטערגיישקגנאקט.












 וצינשטיין איו דער מיימונג, צו מוּ מיט טעהר מי־





 שצגנאל וועט זיין מעהר זיכער מיט דער קוואפי־ טעע פון איהרע מעמבערס.
.

 :



 געויען א. ויייגשטיין, איינער פון אונזערע אלטע טרייד־יוניצֵיפטעען, וועמען די נייע יוניצן איציים

 אוּוער צובליקום. געב. וריצישטין

 י",
 דצם אין צ גרויםע מאם צוֹ פערדצנקען דעם


 :עעועהגט צו צאהאלען הויכע ריוס אדעער א הויכע

 : טם אויסגעקומען מיט די שער קעםיטא, וועלכע



 דיוס בּן זייערע מעמבערס, און דאם רעבעונט ערו,
 עם איו דערפאר ראטהואם, זאצגט גענ. ווייצ-






 אדער לאכען. מען רערקענט גאייף צו עם פיהלט שמערץ ארדער פרייד, אֶבער עם איז שווער צו
 מיט ויאס ער פרעהם זיף.
(בערגע)

אעוער! ווצם טהום איהר מאר דעם ער־
 בריימעט דעם ושורנצ5, און איהר העלמם דער־ מיט אייערע מימארבייטער צו פערשטעהן די


## פעהלער אויפבעםערונג.

איץ דעם ארטיקעא „מאי און סעםטעמבער 1910-1911" ויאם איי ערשיענען אין אעצמטן גומבער, איז געווען איבערגעררוקט א ליםלעט,
 רוּשעעראא סטרייס אין דער קאצוּ טרייד. אונטער דיזען איפלעם איז געווען אונטערשריעבען
 שרעסעדם לאקאלם א. S. ג. וח. י." רער אונ" טערשףיפט איז צן אירטהום. עם האֶם גע
 קומשו" באארד אינטערניישאנא5 איירים גאר"

מעצ: וחארקערס יוניאן."

פקאראורטהייא הצאט איהם צב פון טעטלען, וועה
 ווצאט ער טעהר גערן אנגעפצנבען צ פערהאנר

 בעאמטע (נאטיראיך מים רעם פואען וויסען פון

 איעגט אין רי הענד פון די לאקאלע בעצטטע ווען עם קומם צו פערמיידען אדער צו סעם אען סטרייקס, האם די ערפאהרוננ געויוען, או
 א געויטער לאבע, ווי דאם איו וער פאל מים א צווייטען. הגם ביידע מענשען ציינען גאייך איבערגעבען צו דער זוּך און ביידע פערמרעטמן

 פיער סלענערען אויםוואהת פון טענשען צו פערד דאנדלען סטרייס־פראגען, וועהרענר די דושענעי
 מצסענדע מענשען זיך אקבצוגעבען מים די פראבּ אעמען ווצם זיינען פערבונרען טים סטרייקם. און ווען עם מאכם זיף צ מרצבעא אין צ געוויסען
 העלפען דעם טראבעא צו פערמיירען, ארער איהם גיך צו ענדיגען.
מיר האבּען געמרעגט פרייגד גרצסמצוֹעון, וחצם ער רעכענט ועעט קייץ די רידסונג אויף אוני זער אינטערגיישאנצא, ווען זי וועט אנמצגבגן

 וואלם אריינגעברצכם.
גראסמצן'ם מיינונג איו, צו וואם גרעסער עם ווצאט געווארען די אייגנצהמע פון אונוער

 וערע צפיסערס, און אלץ מעהר אינטערעםע ווצלטען אונוערע מעמבערס גענומען אין די ביף נעם פון אוגוער פערבאנד. ביי יערער געלענענ
 אונוערע פעראנטווארטתיכקייטען. אין צ פצוּ יאֵהר וואָאטען מיר זיך געקענט צזוי צרויפארבי" טען, צו אונוער אינטערניישצגנצא איידיעם גאר"
 גערעכענט ווערען צווישען די גרעטטע איגטער"

ניישאנאפ יוניאנס אין אמעריקא ! ווצס מעהר געאר אוגוער פערבאגד וועט הם"

 פון די לאקצאלע קעמשפע.

 רער צוקונפט.עון אונוערע יוניצנס. די מאכט, וצגם גראפמצן, איעגם אין די הענד פון אונוערע צרבייטער,
 מוטה, צו טהאן דצם וואם נויטיג איר, אום צו

רענצען, דורךָ לעקמשורס, דורךּ מצם־מימינגען און דורך איםלעטם, זעהן צז יערער מעמבער פון אונוערע א\$קואם וצא קאצהר וויטען די אצגע,
 בעויעגוגג, און זקא צושטימען צו דעם Bראקטישען
 בערען יערען מעמבער זיין סטרייק בענעםיט און

אויך טזיטען"פת בענעם בים. מיר הקָבען פריינד גראםמאוֹצן געמרענט, ווי
 ויערען צו אבשטימונג, צו ז\$אל די אבשטימונג
 דעלענגטען פון צ קצגווענשקן. פריינד גראםמאוֹם מיינוגג איו, או עם איז פיעא פראקטישער איבערצולאוזען די פראגע צו די דעת דענם ווענשאן ווערען דאףּ געשיקם מעהר ערפאהרענע מענשען, און עם איז דא מעהר טעגליכקיים או『 פערואמאונג פון ערפאהרענע מענשען זוצלען
 בענעםיט, איידער דצם איז מעגליף צו ערווארטען שון די מאסען מעמבערם, וועלבע האבען ציידער נים אזוי פיעל ערפאהרונג ווי סמרייקם דצרפען

וערען פיגצנסירט.
פרייגד גראסמאן בעמערקט, צוֹ די צגיטאי ציצן ווענען וועצכע ער האםם ערשם גערעדט, ויואלט אויך גערארפט געריכטעט ווערען אויף צוז
 סקונווענשצן דעלעגאטען דאם רעכם צו בעשטי• מען א נייע שער קעשיטצ פצר אונוער אינטערד ניישאקצא יוגיאן.
מיר האבען אויך געפרענט פריינד גרצם מצן'ען, ווצס זיין מיינונג איז ווענען דעם, צי עס ווצאלט גוט בעווען או די הויהט־בעצמטע זהאלען ויףך מעהר אריינמישען אין די א\$קאלע סטרייקס,
 ג\$ר ניט געהאט צו טהצֵן וועגען די סטרייקס,
 געפיהרט.
פריינד גראסמאן הקֶם זיך וועבען דעם אוים געשבראכען גאנץ דייטאיף, זאגענדיג, או פיעאע און שיעלע סטרייקם וואפטען פערמידען ווערען, ווען די נצציאנאלע בעאמטע ארער צזוי פערטרעטער פון דושענעראת צפים וצלען זיך איבערגבבען אינ'ם מאצץ וואו דער סטרייק דצרף פקרקומען, דארו זוכען ווענען און מיטלען ווי אוי דעם סטרייק צו פערמיידען. און וזען די דושעעעראל בעאמטע וו\$אטען איינגעועהן צוֹ צ סטרייק אין רעם בעשטימטען ארט, סען ניט פערמירען ווערען, דאן וואלט דיעוער סטרייק געווים געצויגען מעהר אויפמערקואמקייט פון'ם גענענד, מענשען וזעלטען דאן בעטראכם דעם

סטרייק מים מעהר ערנסט. עהנאיכעם, וקגנט פריינד גראסמאן, ועאפט געווען רער צושטאגד ביין סעטלען סטרייקס.
 טהייא גענען מצנבע א\$קאפע בעצמטע, אן דיוער

#  

(מיו:וםגען שון אוגוערע ליערערס און שחוערס.)
איגערגעגעבען פון בן יוסף.

הקבען ביז היינט אייגגעםיהרט דעם צאהאען פון סטרייק בענעםים ווי עם בעדארף צו זוין די ערפצהרונג האֶט געלערענט, או אינטערך

 Skps.
פריינר גראםמאן איז אבער ךער מיינונג, או עם וועט זייץ צן אונגעהייערע שווערע ארבייט צו ערקאעהרען די מאסען טעמבערס, סיי די ראטהד וצמקייט און סיי די מעגליכקייט פון דער אונטערנעהמונג.

 בייטער צוֹי ערצויגען געווארען, או זוי בעגריד פען שוועראיך די מצשינערי פון דער טרייך־ יניצן בעוועגונג. די מצסען פון אונוערע מעמ" בערם בעגרייפען קוים צו די אצמצאלע יוניקוֹ און די אינטערניישקאנאל זיינען איין וצר, נור הצבען בעזונדערע פונקציאנען, שונקם צזוי ווי א קער־ פער און ויינע פערשיעדענע גליערער. אונוערע מצםען זייגען נצדּ נים גענוי בעמאנט מים דעם בצקט, אוֹ די האקסאלע יוניצנם הצבען נור דאן צ מעגליכקיים צו עקויסטירען און צו הצקבען שרצגרעםיווע ווירקונג, ווען דיעזע לאקצפס זיינען אפיליאירט מיט אן אינטערניישאואנצ יוניצן,
 ציעא אין א ציים פון סריזים, און ווצם קען אויך

 צען אין סטרייק.
העבסמענם וואם אונזערע מאסען האבען ביץ
 וצֶגט פריינד גרצסמצן - איו דצֵס, צו די אינ"

 מעהר אונאבהענגיג, ווצס מעהר פון ווייטען פון די אידעען און פון די מעטארען, וועאכע בעהערד שען די אמעריקצנער צרבייטער בעוועעונג. צד" טיראיך, די רעוואטצטען ביז היינט קיינען געווען
 סמרייק בענעמיט, אן אן אן אינטערניישקונצ יוניאן ווצָם הקוט נים געהצט סיין געניגענרע
 וויסע צייטען הצנדלען אויף צ גאייכען אומן. פר.
 וצ ו


אי; ריק אויגוסט נומער פון „ליידיעם גצר־
 :



 :צים :אלען סענען סריגען סטריים בענעעיט
 אים



 ביּי, שענערושער פון איינעב פון די דושצינטי :צארי צפיטעם און פון מ. ווינטשעוחסקי, דער

 איץ דיעוען נומער זעצען מיר פארד די מיוּ : יגען פּוֹ אנדערע איערערס און טהוערס פון אוּ:ער בעועעונג. מיר ווילען או אונוערע אעוער צאלען ״יָ בעקענען מים די מיינונגען פון ער־ : אהרעש בע:שען, כדי זיי זאלען שפעטער קענען :אשען וייער אייגענעם מיינונג איבער דער וויכביגצי פראגע, אויף וועאכע עס הענגט פיעא אבב
 ז\$9 די אינטערניישאנצא צאהתלען סטרייק-
?
ביט דיעוער פראגע האקבען מיר דיעזען מאק" :אט געוענדעט זיך צו פר. הערמאן גראסמאן,



צויגיר", עם וועם שווער זיין צו געםינען האלבען דאוען טענשען אין רער אידישער טרייד誛 ציים טהעטיג אין דיעוער בעוועצונג, ויר דאם


 י אי:בי:





 אייןשישאפעעריי.
 שיקצגֶ? קענען מיר ענטמערן מים צ טרויסט:

 טיק. טען מון אויפמצסען צו מען וצל רעם :ואגען גיט פערשטופען וויערער אין ורמם ש: אימפצסיביאימומ.".
 ויארטען פון איהר צו גרויסע עראבערונגען. די געויערקשאפטען, צי זי איץ צ סטריקט פאכקויוע, צי אן אינדוסטריעלע ארגאניואציצן, קען אט אוּי פיעל טהון און ניט מעהר אין גינסטיגסטען פלאל. די בעויערקשאפטס-בעיועגונג און ד׳י סצציאליםי טישע בעויעגונג דאם וייעען די צווים אורעםס םון ועלבען סערפער. ביידע זייגען נויטיג פצר דעם קאמשּ צו בעסערינג דער לאגע און די בע"

## צו אייך לעצער !


 צו די מיטגליעדער וואם קומען צו רו רי טיטינגען,
 דייטענדע ביאדונגס"ארבייט, וואם ווצֵלט ועגל אריינגעטראֵגען דעם אצקאא, דורך רעם וואם דער לֵקאאל וואלט געהאט מעה פער פערשטענדיגע מעמבערס.

צו קריגען רעם ןשורנצא צוגעשיקט צהיים, מאמם

 דינג סעקרעטער, און ביי יעדען צקטיווען מעם• בער.
יעדער פון אומזערע לעזער וואס זועט שרי־•
 צדרעם און בוך נומער, וועם סריגען צוגעשיסט
 ציי פערקויפט צו 25 סענט, פעראצגגען מיר פון
 עמ איז ועהר לייכם צֶו קריגען סובִםקריבּ
 איהר ברויכם גור טרייען, איהר ברויכם נור צוּ נעהמען א ביםעלע מיה ווענען דעם און אנטגם טג גען ריידען מים אייערע מיטארבייטער וּאגגעו לעוען און אערגען וועגען יוניאנם און עם ורעם זיין ועהר אייכם פאר אייך צו פערברייטעו סובסקריפשאןן קארדם אין א מאנגטם, ברענגנענ" דיג צ פראֶפיט צו זיך און בערייטענרע גוצען צוּ דער טרייד־יוניאן| בעוועגונג. אעוער! מאנגט אן אייער טהעטיגקייט הייצמ!

 קםים פון „ציידיעם גארמענט ווארקער".

פרייגדע ! רי גויטוועקדיגקיים פיר א בריי־ טערע בעקאנטשאפט מיט דער טהעאריע ועיע און פרצקטיק פון דער טריירדיוגיאן בעויעגונג ויערט אלץ גרעסער און גרעסער. וואֵם מעהר פערשטענריג אוגוערע מעמבערס

 טרייד־יוניצנם, צלץ רייכער וועלען צין אונזערע געוינסען.
ס'אי: דארום פון דער גרעסטער נויטווע:" דיגסיים או איהר, וועאכע לעזם רעגע רעלמעםיג
 אע ארבייט אין דער ריכטונג פון פערברייטען דיעזען שריפם צווישען אונזערע מעמבערס. ווי גרויס אונוער ערפאֶג איז, קענען מיר נים אוֹ טצרען נים ציין צופריערען ! אונ־

 דער "ליידיעם גארמענט ווארקער" וצא גרייכען צ סירקוליישֶן פון 50 טויוענד. יעם, פרייגדע, אידר קענט העלפען צוברענגען די צאהת לעיער צו 0ל טויזענד מאנצטאיך. יערערער מוח צוגעבען, דאם רער ליידיעם נצרמענם ווארקער הצֵט זיך פיעל פערבעסערט די לעצטע שּקר מאנאט. מיר טהוען וואס גור מעגליך, אום צו מאכען דעם ושורגאת בעלעהּ רענד, אינהצלטסרייך און איגטערעסאנם פאר יערען. טהוט איהר אייער טהייל, און אונוער צלעמענס ערפקאל וועם זיין געזיבערט. ועהט או ביי יערען מגצינג ואלען געבראכט
 קער". הצֶט צ ספעציעלע קאָמיטע פוֹן צוּיי־דריי
 בלוּיו צ דצאצאר פצר צ הונרערט, און ווען יעדער

ארגאניזצציאנסם ארבייטען, און אבסצמומע ניוּ




 טהייא איז נצך א פיעל שארפערער. "





ורעםע מוֹ געגען דעם נעהמען א שטעאונג."
 די זוּר וועניגער ערגסט ווי די "מ
 דיעוע טעות'ז דעבם'עם קוטען. עלם אויפען היינעט
 וועאכע ציטערן עצר מורא צוֹ זיי וועאען מווען



 וו\$ם אנבעטרעפם רעבם'עם תרומה צו אלע מכות, דעם , ״אינרצסטריאת יוניצֶניזם", עצם" פערט דער שרייבעף:
",




 בילדען פון די גרויםער צמעריקאנער גב ויוערקשצפמםםבעוועגונג צליין, אלם נוים" ווענדיגער, נצםירליבער ענטוויקלונגם־גצנג,

 וענבאהןשאשםּארבייטער א. ו. וו. און דיעוע אינדוסטריעלע צרגצניוצציצן הצם זיך עתם" וויקעלט הין די רייהען פון דער אמעריקען פעדעריישאן צף צייבאר. ווען און וואו עס ויעם נויטיג זיין, וועצען צנרערע יוניצנס נצֵב־



- צ'


 עוֹצ


 "y2 רע
 פיעלע טעות ויעלבע קומען פצר אין פיעלע ארגצניזוּ ".



 ד



的










## באנדען.





פון דער „אידישער ארבייטער וועאט".

די טעג פון ענערגישע צרויפעם צערעטונגען, פון









איסטישע נעצען. די קארטיי וועם מיטזאיהם


 אוציצנאריזם, און אין דעם בעשטעהם איהר גרויסקייט און זיכערהיים פון איהרע ערצבערוני גען. צ' וועט אויך אין צמעריקא מוחן ציף

 קמיעות, און מעהר ווי דצאם איו בענ. רעכם'עם תרופה בשום אופן ניט. די ריפערענצען צווישען נענ. דעבּם און דער סצֵציאציסטישער פגרטיי, זיינען די דיפערענצען צווישען רעוואלוציאנירען רצמצנטיזם און סֵּ
 מווען זיך הצאטען ביי רעם אעצטען און נור דערמים וועט זי זיענען.

מיינונגען פון צנדערע םצציצליםטישע רעדצקטערע.

וואֶם אנבעלאנגט די מיינונגען פון די אנ־
 פ\$\$אגענדע פון דער ניו יארקער "מצ\$אקםציחוננג".
 אצס צ כארצקטעריסטישען אויסדרוס פון צ גצ וויסער שטימונג פון אונצופריעדענהיים און אונרוהע, וועצבע הערשען אין די געוויסע םאר טיי - קרייעון, און ווערען גרעםער און שצרסער ניט קוקענדיג אויף אלע ערפ\$אגען פון רער פצר טיי אין דער אעצטער צייט.

 צטאצנטיק געפינען מיר אונאייניגקיים און אונ־ צופריערענהיים אין די שצרטיי־אִרנצניוצציצנבען,




גונגםששׁורםם."
 נעוונרער און נעפעהראיכער שטימונג, אין וועא" כער די בעוועגונג געםינט זיף

 ריעזען צושמצנר, ווי צ טצסע פון רייסערייען, וועצכע פערדצנקען זייער ענטשטעעהונג נור קציינכ איכע מערוענאיכע רייבערייען און וועאכע ויינפן אין ןייער גרעטטער טעהרצצהּ וויים טון קוינ"

מריינדאיך צו די יוגיצנס, און או דיעוע עכטע רעוואצוציצקנערען גייסטער וועאען מחנותזוייק זיף א שים טהקן צוריק. דער אמח איז, צוּ מים אינדצסטריאליוניאניזם הצֶ מען זיךּ שוין געגרובירט דע אין אצגד, און אינדצסטריא5 יוניצניזם האם שוין בעוויוען צו האבען לידערס - פייקערס, און אינדצסטריא5 יוניצניזם איו פאר זיך צאיין סיין
 אעבונגם־מיטעל פאר די סצציצאיםטישע בעווע" גונג. דאניעל דעליאן הצֶם מיט אייניגע יאהרען צוריק אויך גע'חאומ'ט דעמזעלבען חלום, ווען
 חתומ'ט אויפצואעבען אדער וועניגסטענס צו וע וער ראטעוען ץיין פצרטיי פון אונטערגאנג. דעם סוף ווייםען מיר : די ם. ל. B. מיט'ן אינדצסטריאל יוניצניום איז געגצנגען למטה ולטמה, צלץ טיעםער געזונקען, און די םס"
 יוניצניזם איז געגצנגען צלץ למעלה ולמעלה. און איהרע גלענצענדםטע ערפאלגלגן הצטם
 לעך, ווהו עם געלינגט צו זיכערן די הילףי אדער וועניגםטענם די סימפצם צהיע, פון די שרייד־יוניאנם. און ניט אמת איז אויך, דאםס הצנדלענדיג ווי גענ\$סע דעבם רעסקמענדירט, דצס היח היסט,

 יוניצנס, געהען מיר אויפ'ן וועג פון דער אינ-
 קצפויר! צלע בעשליםע פון די אינטערד
 אופן קיינע צפצזיציציצנם־יוניצנם נים גרינדען, נור זעהען קומען אין בצהן צענטערע בעציהונגען מים די עקים ביםירענדע יוניצנם. דער ונעג, ויעאכען געג. דעכם שאצגנט פגר
 נען און דיועלבע פעהלערען און תרופות קענען קננבוווענדעט ווערען פאר אלע איברינע שטעדם
 אינד\$סטריל-יוניאניזמוס איו ביי א געוויםען מהייא פון דער פצרטיי־אינטעאיגענץ געווגרען צ מיטעל צו טרייבען די פצרטיי אויפ׳ן סינדי• קצאיסטישען ווענ.
עס איו זעהר צו בערויערן ווצם גענ. דעבס



דיזען שונקם נים ווערען קאקר. אויב די צרח
 ריצטיגע טצקטיק, בויערן פון אינוועניג, בויערן מיעף און עגערגיש צוזי אאנג, ביז די מאסען

 שימאגצ'ר פצרטי פיהרט צוֹ : ארבייטען צויוי שען די ייניצנס.
 ריפטיג, או די מצםען אין די יוניצנם זייגען שואדיג, - און דאם קען מען מען אויסטייטשען צ5ם דעבס'עם מיינונג בעת ער בעמערקט, צו ווען די לידערם ווצאט גים געווען צווי רעאקציק
 ניט געווען, צדער ווען ער הייםט אין גאנצען זיך

 סצָציאליסטישע פצרטי פון דעו דער ענדערוגג פון דער קרגאניוצציאנספארמע אין די יוניאנס. און דצֵם איו דקָּ די איינציגע רפואה וועאכע רעבס שלאגם פגור.
 יוניצניזמוס, ווי באלד די מאסען ֶיינען רעאק
 און אבערגאויבענס ערצויגען, וועט דעם סקציאי איזמוט צלץ שוער ויין אין זיי זיף צריינצוריי־
 יוניצניזם - די מענשען בלייבען דאך די־

 ענדערם זיך אויך ניט, דורך די ענדערוגג פון
 צזוי, פון וואנען איז גענאסע דעבס זיכער או בראש פון אינדקסטריל־יוניאניזם וועצען אויף זיך ניט שטעצען דיזעאבע צרער עהנאיכע סקרומ"

שיוטע „אידערס" און ״ווצרד־הילערס" \& עם איז כהראקטעריםטיש, דאם ווען נענצטם
 גראם, ארגומענטירם ער ניט און בעווייטט ניט,
 וועגען דער גרויסער אויפלעבונג פון דער בעוועד גונג אויף טארנען נצף דער אויינפיהרונג פון איצדצסטריאל יניצנוט, איז גענרינרעט, ונייפען מיר בשום אופן גיט.
מיאד געוקגט, איז ראך א צ גרויסער ניט" "


א"; רעם גייסט פוֹן מארקסיזמוס און אביסעא
 : ....放
 :טי א אוֹ פאר וחאם נים צ צ גאנצע רייהע
 דען זיאוֹט גענ. דעבם דערביי בעגעגענט, צווישען
 : דעם ציכטיגסטען פלצץ, ויארום דער ווייט גרעם טער טזייל פון דיוע פרצאלעטאריער־שיכטען אין "אז:

צדער צרעמרשברעכעגדע. באר גענאטע דעבם עמזיסטירען אבער ריוע

 :ג:גי סריטיק פעראחרען איהר ערגסטע אלת
 עם זיף נור ויעגען א טהייא - דעם ווייט קלעגע" שמן טהייא - פון דער בעוועגונג. און עם איז



 יצדענםאלס באייבט די גרויסע פראגע וועגען די
 :טיעלערנטע, גרעסערע צרבייטער־מצסען, יטים
 אבער די פעהלערן פון גענאסע דעבס'עם
 א艹יּ דעם בעביעט, וועאכער אינטערעםירט איהם א, אזיף דעם געביעם פון די ארגאניאיוטע געי
 ניט דורבדרינגעגר גענוג, און זיין תרומה איז צ בא:טאסטישע, צ מין צויבער־קמיעה. געג. דעבם ווארמט זיף צווישען די מצסען און די פיהרער, און קען בשום אופן נים גענוי בעשטימען ויער עם איז דער רֹיכטיגער שואדיגער
 "וצס הערשט אין די יוניאנס - - די פיהרער ארער די די באן ?






ארמיי, דורק רעם עלענד, דורוק און אנדערע סצציצמע מורעניות'ן. דער ס\$ציאליזם איז דערפאר איֹ ערגעץ ניט נעשאפען געווצרען דירעקטם אלם בעוועגונג פוּן די העכערע טפערען פון דעם צרבייטער־קיאםם, פון די געלערענטע, בעסער־בעצגהואטע און אר־ גצגיוירטע צרבייטער, נור, פערקעהרט, פון די , וּרקסטע צרבייטער", פון די גיעוריגערע שיכ טעו, פון יענע ברייטע מאסען, וועלבע ויינעו
 אם מייטטען עקספאצאטירם און לעבען צם ערג סטען. די אריגאניזירטע ארבייטערשאפט הצט

 טוישט אין זייערע גליקען, ווי צום ביישםיעל אין ענגלאנד, צדער זיי הצבבען זיך גענומען צרגאני־






צמעריקא.
אויב מען הויבם קאן צו זוכען די פעהלער פוֹ
צ סצצציצליסטישער בעוועגונג, און טען וויא אניפנעמינען איהר ריכעיגען צושמאנד, די אמת'ע אורואכען פון איחר ערפמאלג און מיכ־ ערפקלגג, דארף מען דערפצר קודם כל ציףּ וועני
 זירטע פר\$אעשאריער־מצסען, צו יענע שיכטען, וועצכע געהערען נים צוּ די בעםער בעצאהלטע און געצערנטע טריידם. אין שיקצגוּ רעכענם טען צרום 600,000 אוין־ארבייטער ; פון זיי בעשטעהען דער ווים בו גרעםערער טהייל פון ניטזגעלערגטע און גיטּ ארגאניזירטע צרבייטער. זיי זיינען די אמת'ע ווערבונגס-מצסע פאר די םצגציצליסטישע אר" מיי. די ארגצניזירשע ארבייטער, קלענער איז צאההא, איינגעווצקסען אין זייערע צאטע אבער" גאויבענס און פ\$ראורטהיילען, וועלכע ויינען ד\$ שטצרקער פערהעלטגיםמעםיג ווי אין אנדערע
 טיק, דער ארבייטער פערדיענט דורכשניטאיך איו שיסצגמ מעהר, ווי אין צנדערע גרויסע צענטערן, קענען ניט זיין ניט די ערשטע אאן גים די בעסטע
 צוטרעטענדיג צו א קריטיק פון רער שיקאגצּ'י



דיעוע, מעכטיגע סצָציאליסמישע בעוועגונג אין
 צען צבשצקלען פוֹ די טריידייוניצנס, און וועט
 ניזם, און דערמים אליין וועם זי ווערען רעוואלוּ

ציצנער.
דיזע אלע דריי געדאנקען, מים זייערע פארך
 ציי זיינען אלע געבויט אוין פצנטוצזיע, נים אויף דער ווירקליכקייט. דאם קערנדעל אמת וואֵם איו אין זיין ענטהצאטען, איז ארומנעריג־ שע:

צדער נים בעויזיענע בעהויפטונגען. נעהמם דעם בראשיח פון דער נגנגצער זצך.

 שטאדט. פצר וואם עשעם ? ווייל רצ איז דער קאשיטאליזם שמארק ענטוויקעלם און דער קאם


- צזוי אערגם דצף דער מאר מארקסיזם. שוין אין דיעוער טענה ליעגם נור צ קורטוב שא אמת, מים זעהר אן אונגעניעגענדער טיעם: קיים און אויבערפלעכאיכען פערשטענדניט פון מארקםיזם. די רעראקציאן פון „דייאי סצשעעליסט" האחש מיט ציפערן בעוויעוען, צוֹ אייגענטליף איז דער טייוועל גאר ניט אזוי שווארץ ווי מען מאלט
 ניט צוזי שלעכט ,און שיקאגו קען זיף פערגליי־ כען מים יערער אנרער גרויסֵער שטאדט אין אצנד.
צבער ווצס ניט נענ. דעבם און ניט די רעי רע
 בעגערקש איז, או מען סען ניט און מען טען טאר

 רקגמאטיש.












#  

סון שאול עלשטים

פצר אוגוערע אעוער די פצאגעענדע אויסציגע טון דער ״אידישער ארבייטער ועלוט".


 גענדע:
״".. בענ. יודושין וו. דעבס, אונוער פיעא"
 צרויס מיט צ שצרפער, פערניכטענרער קריטיק

 ועצבע טענות, דיזעצבע קריטיק, דיועצבע נביאות ווצאט גענ\$סע דעבס געקענם געברויכען( טיט אויסנצהמע פון אייניגע א\$קואלע איינצעלהייטען
 איסם") אויך נענען פיעלע אנדערע שטערם, נענען כמעם אלע גרויסע שטערט און אינדוס" טריעצע צענטערן פון צמעריקא. צוּ די צרה פון נים ווצקסען איז, צום ביישםיעא, אין ניו יארק




צנדערע שטעדע .ניט סאענער.
 ברייטערע צאגעמיינערע בעדייטונג ווי מכח שים מצגצ. און דצף מוזען מיר מודה זיין, צז דיוער
 איבעררצשענדע ענטטוישונג אין זיין קריטיק און, נצףך טעהר, אין זיין פקוֹיטיווען אינהצלם און דעבס'עם צרטיקעא איז ציעמאיך נרויס, דצדּ זיין געדצנקען־אינהצאט אין - מיר טווען עם
 רער גצנצער אינהצאט פון רעם צרטיקעא. איו געבוים אויף דריי גערצנקען.
 בעוונרערס שמצרקע סקציצאיסטישישע בעוועגונג, ווייא דער קצםיטצאיזם איו רצ הויף ענטוויקעאט.


 צופיעצ פקף די טרייך־יוניצנס.



 אי: נצוּ, ה׳ עם שיינט, וויים פון געאייזט צו

## ויורען.

די פראגע איז נצק אין סיין לאנד נים געד

 מער צוואמענקומען, ווי עם איו דער פאר אין

 טען, ו״ עס איז רער פאצ אין פראנסרייך און אאין שםאניען, צבער דיסקוטירען די פראגע פון פון ו״ נאהענט טען וֹאל צוזצמענקומען - די די םראג ווערט היינט דיסקוטירט אין דייטשאאנד וּ אין פראנקרייךּ, אין ענגלאנד ווי אין בעצ ביע, אין עסטרייךּ ווי אין איטצאיען און איבער" אף ווערט די פראנע אזוי העפטיג דיסקוטירט ״" אין צמעריקא. עם פרעהם אונו דצרום צו קענען געבען מאר אונוערע לעוער די מיינונגען פון צועאכע
 סצדנבערג און צנרערע איבער דעם, צי די סצּ צ'צאיםטישע בצרמיי אין אונוער לאנר הצמט ביו

 הגדזלען אנדערש.
די מיינונגן פון דר. ק. פקרנבערג ווי אויך
 דייטשער פאצקסםצייטונב" און פון א"יבגר" און פון דער סענט אואיוער "ארבבייטער
 צדטיקעל פון יודושין וו. דעבס, אין וועאכען







 בעואנרעוט דעבס'עם צרטיקעS און טיר טצכען
 ווענס, אויסצוגאייכען צוויסטיגקיטעען. די באטלעס ווערען ד\$ צריינגעבראכט אין צ לאנע, וואו וֶ וועאען מוחען היטען איינער דעם צואיטען, או או
 דער יוניאן זוצא אבנעהים ווערען.

 בען געווען די ערשטע, יעצט ויינען זי אי אידיעם טיילארם די צווייטע צו זועהן איינמיהרען געויני דערע און זיכערערע צושטענדע אין די שעםער, צו עערהיטען דעם צרבייטערם געוזד און אעבען.
 ארביטריישֶן צו סעטאען די גרעסערע צוויםי

 סען אין דעם אגרימענט, וזעלבע אונזער לאקאוא 38 ה\$ט ערשט געוואונען.

בראווא ליידיעם טיילארס !

 גען זיף הערצאיך גראטואירען!
4. פריהער איז ניט געווען קיין מינימום


 מום, דקס הייםט צ ניט־זועניגיגר־סומע. טעהר קען מען נצטירליך נעהמען. צרבייטען אוגטער דעם אנערקענטען מינימום הייסט שיוין מערברע 'בען געגען דעם אגרימענם. די איינפיהרונג פון דעם ״מינימום" ה\$אז
באלד געהעבערט די וויידושעם פון פיעאע טוי פוי צוענרער ארבייטער, מיט פון צווי ביו פיע פיער דצאאר אויף דער וערקר. 5. פריהער פלענט מען צאהתאען וויידושעם אין פערשיערענע טעג, און אמצא אין בעאו אוּ און
 צצהּלען אין איין בעשטימטען טצֵנ און :ור אין קעש.
6. : יעדער באָס מוא האבבן זיין אייגענעם שאם, וואו צרביים וצאל געמאכט ווערען. סיין אר־

בייטען ביי קאנטראקטצרס ! 7. צ גאייכע צוטהיילונג אין דער צרבייט אין סלעק צייט. 8. אינדיואידועלע אגרימענטם מים ארביּטער איז נים עראויבט.


הוגבען געהצט צ מעגליכקיים די זוצד צו בע" עראכטען און צו בעשטימען. 20. צוויסטיגקייטען צווישען ביידע צדודים מועען צוערשט פארקומען פצר דער גריווענם קצמיטע און דצו, ווען זיי סעבען ד׳ וצרּ גיט שציכטען, וצר רצס איבערבעחן צו רער צרבים
 סיין פאל נים ענדערען דעם צגרימענט פצר א
 אוגטערשריעבען געווצרען.
אונטערצייכענט פיר דער ,איידיעס טייאֵּס און דרעםמייקערס יוניאוֹ", א\$\$ק. 38 אינט. איידיעם גארלענם ווארקערם יוניצן, מאיר לצנדצן.
 ציידיעם טיילארס און דרעםמייקערס", דזשוליום הענרי קצהן.

געםיינט סעםט. 18טען 1011.
 38 - איינער פון די בעסטע צגרימענטם, אויב

 אין מצנכע פדטים איז זעער צגרימענט פיעל בעםער ווי דער, אונטער זועלכען עם צרבייטען אונוערע קאצוּ און סקוירטמייקערס. ווצם איז אין דיעוען אגרימענט דע נייעם ? ועקס הצמבען יעצט די טויזוענדער מעטבערס פון
 ספרייס ?
זייער געווינט איז פ\$אגענדעם : 1. פריהער הצבען זי נים געהצט קין רעכט צו הצובען צ שאם דעלענצט, און קין" פערטרעטער פון רער יוניצן האפט ניט געהאט קיין רעבט צו בעווכען די צרבייטער אין זי שעועע. יעצם הצבען די צרבייטער ר\$ם רעכט
 טשערמצו, און דורך דעם אלגעמיינעם יוניאו פערטרעטער.
2 2 פריהער איז בעווען צנערקענט אין טרייד צוויי טיםטעמען פון צרביים: ווצדּי צרביים און שטיק־צרביים, זיינם ועשרם בור איין סיסטעם צנערקענט, און דער סיסטעם וועט זיין ויצכען־ארבייט. 3. שמונדען, ויעט יעצט געצרבייט וערען 50. שעמצט ווצם שבת נצכמיטצֵנ ה\$ט טען פריהער נעצרבייט ביו 4 און ביו 5, וועט מען יעצט צרביטען שבת גור ביו 1 אוהר.
17.


 טיאיישאו, 2 פוֹ דער יוניאוֹ און 3 פון רעם


 קעמיטע וקא אויסצרבייטען רואס און רעגואיוי־ עקאנס ווענען די געוזנדהיישם־צושטענדע פון די שעעער, און סיי די צרבייטער, סי די באסעם

 יועט איסארבייטען און בעשטימען, זא\$ ועערען 8 מהייא פון ריעועיען אנרימענם. 18. רי צסצסיאיישען און די יוניאן שטי־ ממן איז; צו גרינדען צ בעשטענדיגע באצארד צויו ארביטרייען|. איין צרבימרייטצר ז\$א נצמינירו עיערען פון רושואיוס הענרי סצהּנן, איינער פון באיר לאגראו, און דיעוע 2 ארביםרייטצרס וצה
 יהעלען זיּ ניט קענען אייניגען, דאן זוצא רער דויטער פערואן ויערען אויסגעקיבען פון די
 דאבען בעשטימט. דיעוע ארביטריישאן באצארד :\$אל באלו נאכ'ן סיינען פון דעם צגרימענם
 :
א) היעל זהא געצקהאט ווערען פיר אווערך

 :"נ״" צררערס, וי\$ס ויערען געצרביים דורךך אוּעריםים.
 :
דעם קרייָ וצאם די צרביטריימצרס וועלען

 ביע"ינם.
19. צו דער בעשטענדיגער באצרד אוּו

אדביעריישצוֹ ו\$א איבערגענבבען וחערען צלע צ"ויסטינקיטען וואם קענען פארקומען צווישען




 אוּ גדייאעם און די בצאורד אוי צרביטריישצן

שעםער ויעט בעשטימט ווערען פון דער באצרו צוו גריווענס.


 סומע אויט ציינע וויידושעםם.


נים נעהמען פון קיינעם קיין סעקיוריטי.
12. אתין דיעוען אגריטעגם ווערט גים בע






 כענט ווערען צתם אן אורזצכע צו ווערען גע סעקט.
13. 13 דאם רעכם צו צוּ צוינגען צ בצּס צוּ צוריקצונעהמען צ געסעסטען צרבייטער, און צוּ הייטען רעם באוּ צמס בעצקההאען דעם צרבייטער מאר זיין פעראצרענע ציים.
14. קיִין צרבייטער טצֵר נים ווערען נעי




 עם ניט פעררעכענם ווערען אלם צ פערלעצונג פון דעם אגרימענט. פעם


 האנדאונג ניט פעררעכענם ווערען צלם א פער" לעצוגג פון דעם צגרימענט.

- 16

געשטעאם ווערען, בעשטערצעגר פון אכם פערי






 צרבייט.

## 






 אויף דער סיסטעם פון וואף־־ארבייט. 50 א 50

 בייט ווערען פון 8 פריה ביז 12 בייטצֵג, און דאן


ווערען פון 8 אוהר מארגענס ביז 1 נקכמיטצֵג.

 דערם, ניט וועניגער (טינימום סקייל) ווי 24
 העלפער, נים וועניגער (מינימום טקייל) ווי 18
 ניט וועניגער (מיגימום טקייל) ווי 16 דצלאר א

## ו וואד

די פרייזען צייגען פיר די בעסערע קאלם שעפער.
א 5 בעשטימטען טצָג אין רער וואך, און אין קעשׁ געאר.
6. זונטקג טאר ניט געצרבייט צוערען.
 סייד. יעדער בצֶס טון האבבען זיין אייגענעם שאש וואו צרבייט וצל געמאכם ווערען. 8. 8

 קיין צווער־טיים גים געצרביים ווערען. צווישען די ציים פון דעם 15טען סעוטעמבער ביו רעם רעם



 איז איבערהויפט ניט עראויבט צו ארבייטען סיין קוּ
9






2 2
. 10 :

## דער גרויסער זיעג פון די -ניו יארק ליידיעם טיילארם

אויף מארגען אום 1 אוהר האבבען די טויזענדער מענער און פרויען שעראצועען זייערע שעועער, זיינען צוועק אין די בעשטעלטע האצלען, אלעס
 האבען .געקרקגען די ני נויטיצע אינסטרוקציצֵנען, ווי צ סטרייקער דצרף זיף אויפמיהרען, ווצס ער

מוז טהאן און וואם ער מוז אויסמיידען. און בצאד וֹי דער עואם איא איז געווען פערד

 נרויסע בצסעס, מים די מעמבערס פון דער "מוירטשאנם טייאצרם און דרעסמייקערם צסק" סיאיישאן".

 אען אויף די סאנדישאנם וואם די יוניצן הצום געשטעתט.
 צייט, און צאעס איז בעווען געענוֹיגט אין די אינטערעםען פון די צרבייטער !
 סטרייק, מים גרויםע געווינסען פצר אונוערע מעמבערס. מיר דרועען דע איבער דעם אגריםענם, אוים וןי ער איז אונטערשריבען בעוצוּרען פון טאיר צאֵּדאן פון דער זייט פון די צרבייטער, און פון דושואיוס הענרי קאגהן וועמען אונוערע לעוער
 טשורערס, וועאכער איז איצם אויך ציצ צער פער־
 איידיעס קאםטצםם טייאצָרינג טרייד.


 88 (ני יארק) האבבען געהצט א מערקווירדיג :ביען און גרויסען ויעג ! רער געדאנקען פאר א סטרייק איז שוין גע
 צער טרייד איז גוט צרגאניזירט, די צרביים איז


 ״״ צוּשיקט צו די באסעם, פקדערענדיג צן ענט־

בצי ביו רעם 12טען סעםטעםבער. די ב\$סעס פון זייער זייט הצובען בצאר צנגנע
 האבען ארויםגעוויזען צ בערענקייט צוֹפערהאנד לאן פים דער יוניקן און צו קומען צו צ צער פער


סטרייק.
די פערהאנדאונג איז מארגעקומען. צאקאת
 רעי דורף די אונערמיעדאיכע ארבייט פון אוגוער דוּשע:ערצא סעקרעטער דושאחן א. דייש, מרעו דיציעבערג, מאיר אצגדאן און וייסם־םרעוידענט עיבבערגר.
דעם 12טען סעםטעמבער איז צן ענטהוחי־ אסטישער מאס-מיטינג אבגעהאלטען געוּאוארען

 :עיען פערנומען פון די עצטהוזיאסטישע מעמ"
 י"צרעו צדומגענומען. צ סטריימ איז ערקלעהרט

יעוּוצר|.

11. Worcester, Mass., White Goods Workers-Goldi Margolis, Sec'y, 2 Ash St
02. Toronto, Can., Cloak \& Skirt Pressers UnionBen Wolhendler 25 Cecil St
93. St. Louis, Mo., Alteration Tailors Union-Iacob Glickman, Sec'y, 11th \& Franklin Ave.
94. Chicago, III., Skirt Makers Union-Isaac Levin son, Sec'y, 1232 Washburne Ave.
95. Detroit, Mich., Ladies' Garment Workers Uniog -H. Altman, 146 Macomb St.
© Toledo. Ohio, Ladies Garment Workers-Rose Kopp, Secy, 1024 Moore St
97. Winnipeg, Man., Can., Ladies' Garment Workers A. Geller, Sec'y, $30 \%$ Elgin Ave.

## JOINT BOARDS \& DISTRICT COUNCILS.

Joint Board of New York-Louis Gordon, Secretary; Office, 79 East toth St.
Joint Board of Philadelphia-Max Amdur: Office, 89 North 10th St
Joint Board of Boston, Mass.-M. Kurland, Secre tary, ${ }^{11}$ North Russell St
oint Board of Cincinnati-Miss Emma Betz. Secreary, 620 Riddle Road, Clifton Heights.
Joint Board of St. Louis-Jacob Glickman, Business Agent, Fraternal Bidg. ith \& Franklin Ave.
Joint Board of Cleveland-S. Frankfurth. Secretary 2609 East 48th St
Joint Board of Baltimore-M. Hertzbach. Secretary
Office, ${ }^{1110}$ East Baltimore St
Joint Board of Albany \& Troy-S. Bermon. Secretary, 59 Rensselaer St., Albany, N. Y.
Joint Board of Chicago-S. Hartman, Secretary Office, 1125 Blue Island Ave.
Joint Board of Montreal. Canada-J. Slobodsky ecey, c o Harrinon, 232 x Sit, Dommitue st. Se'y
District Council of New York-S. Elstein, Sec y Headquarters, : t 2 Union Square
District Council of Philadelphia-Simon Davidson, Sec'y, $\$ 25$ Mifflin St
District Council of Toronto-H. R. Barton, Sec'y, Labor Temple, ${ }^{14}$ Church St.

## - <br> !


אלעם גום געמאכם

134
דיעזער זשורנצל איז בעזעצט און געדרוקם אין דער גרעםטער


49-51 לאפאיעט פשריט, ניי יארק
Tel., 1729-1730 Franklin

## MANUFACTURERS USING OUR UNION LABEL On Waists

H. Frank \& Co., 33 West 17th Street, New York City. Sam Grossman \& Co., 37 East 17th Street, New York City. Solomon \& Steiner, 34 West 15th Street, New York City. On Cloaks and Suits
Spies \& Alper, 174 Springfield Avenue, Newark, New Jersey.

## 1911 ，フシュミロット

## 




[^0]:    א.7

[^1]:    
     מיטינגען א. ד. ג.
    
     מענם טרייד. וןיידזקעעם זייצען רי קאענםטע,

