**Q: “Participation of women in political parties in India is more symbolic rather than real power wielding.” Explain. 10 -2016, 2018**

**“ভাৰতত ৰাজনৈতিক দল সমূহত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰকৃত ক্ষমতাধাৰণতকৈ অধিক প্ৰতীকধৰ্মী হে”**

Ans: প্ৰশ্নত উল্লেখিত বাক্যশাৰীয়ে পৰোক্ষভাবে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহত থকা মহিলা প্ৰতিনীধিৰ সীমিত সংখ্যাক আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছে;যিটো মোৰ বিবেচনাৰে সম্পুৰ্ণ শুদ্ধ; কিয়নো, স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ 1952 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে যদি আমি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সাংগঠনিক গাঁঠনিৰ (জাতীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দল) পৰ্যালোচনা কৰো তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে প্ৰায় সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক দলেই মহিলাৰ উপযুক্ত সংখ্যক প্ৰাৰ্থী দিবলৈ ব্যৰ্থ ।বেছিভাগ দলৰে মহিলা সদস্যাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ গোটত ভুমিকা দুৰ্বল দেখা যায় ।যাৰ বাবে মহিলা সদস্যাই ৰাজনৈতিক দলৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভুমিকা লোৱা দেখা নাযায় ।এই ক্ষেত্ৰত নিম্নউল্লেখিত পৰিস্ংখাৰ বিশ্লেষণ বাঞ্চনীয়-।

2019 চনত অনুষ্ঠিত 17তম লোকসভাৰ নিৰ্বাচানলৈ লক্ষ্য কাৰিলে দেখা যায় দেশখনৰ আগশাৰীৰ জাতীয় ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ, AITC এ মুঠ 23 গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু 9 গৰাকীয়ে জয়ী হৈছিল যিটোৰ শতকৰা হাৰ আছিল 39.13 ।একেদৰে BJP য়ে মুঠ 55 গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু 41 গৰাকীয়ে জয়লাভ কৰিছিল, যাৰ শতকৰা হাৰ আছিল 74.55, BSP দলে 24 গৰকী মহিলাক দলীয় টিকত দিছিল যদিও কেৱল এগৰাকীয়েহে জ্য়ী হৈছিল (4.14%), CPI দলে 4 গৰাকীক আৰু CPI(M)10 গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছিল যদিও এজনীও (0%) জয়ী হোৱা নাছিল ।INC এ প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়া 54 গৰাকীৰ ভিতৰত 6 গৰাকী (11.11%)জয়ী হৈছিল আৰু NCP দিয়া একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী (100%) জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

একেদৰে একেটা নিৰ্বাচনতে ভাৰতৰ শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে দিয়া প্ৰাৰ্থীত্ব আছিল এনেধৰণৰ-।AAP এ New Delhi ত মাত্ৰ এগৰাকী মহিলাক আৰু Punjab ত 2 গৰকী মহিলাক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছিল, ADMK য়েই Tamilnadu 1 গৰাকি, BPPF আৰু NPEP এ অসমত 1 গৰাকী, RJD এ Bihar ত 3 গৰাকী, SP এ Uttar Pradesh ত 6 গৰাকী, TDP এ Andhra Pradesh ত 3 গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছিল যদিও আটাইকেইগৰাকীয়ে পৰাজয় হৈছিল ।এইক্ষেত্ৰত উৰিষ্যা কিছু পৃথক আছিল, ৰাজ্যখনত BJD এ মুঠ 7 গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছিল; তাৰ ভিতৰত 5 গৰাকীয়ে জয়ী হৈছিল । শতকৰা হিচাপত এইটো আছিল 71.43 যিটো দেশখনৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ।

এই বছৰতে অনুষ্ঠিত অসম বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনলৈ যদি চাওঁ তেন্তে দেখা যায় যে তিনিতা মুখ্য সন্মিলিত ৰাজনৈতিক দল ক্ৰমে NDA, UPA আৰু URF য়ে মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ শতকৰা 10% ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে ।NDA ই 7.1%, UPA ই 9.5% আৰু URF 8% হে মহিলাকহে প্ৰৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ শক্ষম হৈছিল ।নিৰ্বাচনটোত অংশগ্ৰহন কৰা মুঠ 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কেৱল 74 গৰাকীহে মহিলা আছিল; যিটো পুৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ 3% নিম্নগামী আছিল ।ইয়াৰ ভিতৰত কেৱল 6 গৰাকী মহিলাইহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (BJP-3, CONG-2 আৰু AGP-1)।এই খিনিতে উল্লেখ কৰাটো উচিত হ’ব যে এই সেহতীয়া নিৰ্বাচনবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা পুৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ কিছু উন্নত যদিও ইয়াৰ ব্যবধান ব্যাপক নহয় ।

যোৱা 17 টা সংসদীয় নিৰ্বাচন আৰু ভালেসংখ্যক ৰাজ্যিক বিধান মণ্ডলৰ নিৰ্বাচনে দেখুৱাই যে সকলো ৰাজনৈতিক দলে আদৰ্শ নিৰ্বিশেষে মহিলা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ টিকত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একে পথকে অনুসৰণ কৰা দেখা যায় । আন কথাত ক’বলৈ হ’লে নিৰ্বাচনি ক্ষেত্ৰত এটিয়াও পুৰুষৰ দ্বাৰা মহিলাক অধীনত ৰখা হৈছে । 1952 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনসমূহৰ বিশ্লেষণৰ পৰা দেখা যায় যে সকলো দল আৰু অঞ্চলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ হিচাপমতে 5 ৰ পৰা 10 শতকৰা লিংগবৈষম্যৰ প্ৰমান পোৱা যায় ।তেওঁলোকৰ মতে, ভাৰতৰ দৰে বৃহৎ জনবহুল দেশত বৰ্তমান কেৱল TMC, BSP, Samata Party আদি সীমিত সংখ্যক ৰাজনৈতক দলত থকা মহিলাৰ আধিপত্যই ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে ।

----