**Om Firebladssystemet**

<https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/avisen-1634>

Med grundloven og indførelsen af pressefriheden skete der en kraftig vækst i udgivelsen af dagblade. Dette faldt sammen med en udvikling inden for trykke­teknik og papirfremstilling, der gjorde produktionen billigere, samt en øget læsefærdighed hos befolkningen. Den politiske mobilisering i forbindelse med valgene til Rigsdagen (Folketinget og Landstinget) førte efterhånden til etableringen af et system, hvor de fire politiske partier Højre (Konservative), Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre blev støttet af hvert deres lokale dagblad i alle større byer.

Højre (Konservative) overtog mere eller mindre de gamle dagblade og fik yderligere støtte fra Jyllands-Posten efter 1871. Venstre fik fra 1865 støtte fra knapt 50 dagblade, især amtsaviser, heriblandt de såkaldte Bergske blade: Frederiksborg Amts Avis, Dagbladet (Holstebro), Kolding Folkeblad, Ringkøbing Amts Dagblad, Thisted Dagblad og Viborg Stifts Folkeblad. Socialdemokraterne fik efter partiets oprettelse i 1871 støtte fra ca. 20 dagblade med det københavnske Social-Demokraten (1872-1959, derefter Aktuelt til 2001) som det største. I 1884 oprettedes dagbladet Politiken som talerør for den såkaldte europæiske fløj inden for Venstre. Politiken blev senere talerør for Det Radikale Venstre efter dets etablering i 1905. Samtidig blev der på landsplan oprettet knapt 20 radikale aviser.