**FYUGP SEM-1**

**POLITICAL SCIENCE (MAJOR)**

**UNIT-2**

**Liberal Views on Politics**

Liberalism is one of the most influential political ideologies in the modern world. It emerged in Europe during the seventeenth and eighteenth centuries as a response to Feudalism, Monarchy, and the dominance of the Church over state affairs.

**Meaning of Liberalism in Politics**

The term "liberal" comes from the Latin word *liber*, meaning "free." Liberalism in politics refers to an ideology and system of governance that prioritizes the freedom of individuals, civil rights, and equality of opportunity. It advocates for constitutional government, the rule of law, free markets, and protection against arbitrary power.

In political terms, liberalism means creating a society where individuals have the liberty to express themselves, participate in governance, and pursue their interests, while also balancing freedom with justice and responsibility.

Thus, liberal views on politics can be summed up as:

* The belief in individual freedom and dignity.
* The need for limited but effective government.
* Protection of basic rights such as speech, religion, and property.
* Promotion of democracy, equality, and social welfare.

**Features of Liberal Views on Politics**

Liberalism has certain defining characteristics that distinguish it from other ideologies like conservatism, socialism, or authoritarianism. Its main features are:

1. **Individualism**  
   The individual is the central unit of society. Each person is seen as rational and capable of making choices about their life. Politics must protect and promote individual liberty.
2. **Liberty and Rights**  
   Freedom of speech, religion, association, and property are core values. Liberals believe that political institutions should guarantee these rights and prevent arbitrary interference by the state.
3. **Equality before Law**  
   All individuals are equal in the eyes of law. No one should face discrimination based on caste, class, religion, gender, or race. Equality of opportunity is stressed, though liberals do not necessarily insist on complete economic equality.
4. **Limited Government**  
   Government should be restricted in its powers to prevent tyranny. Liberal politics supports constitutional checks and balances, separation of powers, and rule of law.
5. **Democracy and Popular Sovereignty**  
   Liberals support representative democracy where people elect their leaders. Political authority rests on the consent of the governed.
6. **Secularism**  
   Liberalism advocates separation of religion from politics. The state should not favour any particular religion and should ensure freedom of belief for all.
7. **Economic Freedom (Classical Liberalism)**  
   Early liberals believed in free markets and minimal state intervention in the economy. Later, social liberals emphasized welfare policies to reduce inequality.
8. **Tolerance and Pluralism**  
   Liberals accept diversity of opinions, cultures, and lifestyles. They believe in peaceful coexistence and dialogue rather than suppression of differences.

**Merits of Liberal Views on Politics**

Liberalism has played a key role in shaping modern democratic societies. Its advantages include:

1. **Protection of Individual Freedom**  
   Liberal politics safeguards individual rights, giving people the liberty to think, speak, and act freely. This creates a society where personal dignity is respected.
2. **Promotion of Democracy**  
   Liberalism laid the foundation of representative governments, free elections, and universal adult franchise. It has helped citizens gain political voice and participate in decision-making.
3. **Equality and Social Justice**  
   By emphasizing equality before the law and equality of opportunity, liberalism reduces discrimination and promotes justice. It has inspired movements for civil rights, women’s rights, and minority rights.
4. **Rule of Law and Constitutionalism**  
   Liberal politics strengthens constitutional government and legal safeguards, ensuring that rulers cannot misuse power. This provides stability and predictability in governance.
5. **Encouragement of Progress and Reforms**  
   Liberalism is flexible and adaptive. It welcomes change, innovation, and reform rather than clinging to tradition. This has led to progress in science, education, technology, and governance.
6. **Peace and Tolerance**  
   Liberal societies encourage tolerance and respect for diversity, reducing social conflict. Dialogue and negotiation are preferred over violence and suppression.
7. **Economic Growth**  
   Liberalism’s support for free markets, competition, and private enterprise has historically boosted economic development and wealth creation.

**Demerits of Liberal Views on Politics**

Despite its strengths, liberalism is not free from criticism. Some of its limitations are:

1. **Excessive Individualism**  
   Overemphasis on individual freedom may weaken social bonds and collective responsibilities. It may create selfishness and neglect community values.
2. **Inequality of Wealth**  
   Classical liberal economics led to capitalism, which often resulted in social and economic inequality. The rich gained more power, while the poor remained marginalized.
3. **Weak Government**  
   Too much stress on limited government may reduce the ability of the state to tackle problems like poverty, unemployment, and environmental crises.
4. **Overemphasis on Rights, Neglect of Duties**  
   Liberalism highlights rights but often ignores duties towards society. This creates imbalance in civic responsibility.
5. **Western-Centric Nature**  
   Critics argue that liberalism emerged in Western societies and does not always fit with traditions and values of non-Western cultures. Imposing liberal democracy has sometimes led to political instability.
6. **Possibility of Majority Tyranny**  
   In representative democracies, the majority may dominate minorities, limiting true equality despite liberal ideals.

**Conclusion**

Liberal views on politics have shaped the modern world by promoting freedom, democracy, human rights, and constitutionalism. Its stress on individual liberty, equality before law, and limited government has made it one of the most enduring political ideologies.

**ৰাজনীতিৰ ওপৰত উদাৰতাবাৰ দৃষ্টিভংগী**

আধুনিক বিশ্বৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ ভিতৰত উদাৰতাবাদ। ইউৰোপত সোতৰ আৰু অষ্টাদশ শতিকাৰ সময়ছোৱাত সামন্তবাদ, ৰাজতন্ত্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ত গীৰ্জাৰ আধিপত্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ইয়াৰ উত্থান ঘটিছিল।

**ৰাজনীতিত উদাৰতাবাদৰ অৰ্থ**

"উদাৰবাদী" শব্দটো লেটিন ভাষাৰ **লিবাৰ** (Liber) শব্দৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে "মুক্ত” বা স্বাধীন। ৰাজনীতিত উদাৰতাবাদে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা, নাগৰিক অধিকাৰ আৰু সুযোগৰ সমতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া মতাদৰ্শ আৰু শাসন ব্যৱস্থাক বুজায়। ইয়াত সাংবিধানিক চৰকাৰ, আইনৰ শাসন, মুক্ত বজাৰ, স্বেচ্ছাচাৰী ক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষাৰ পোষকতা কৰা হয়।

ৰাজনৈতিক ভাষাত উদাৰতাবাদৰ অৰ্থ হল এনে এখন সমাজ সৃষ্টি কৰা যত ব্যক্তিয়ে নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰে, শাসন ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ স্বাৰ্থ সাধন কৰিব পাৰে, লগতে স্বাধীনতাৰ সৈতে ন্যায় আৰু দায়িত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পাৰে।

এইদৰে ৰাজনীতিৰ ওপৰত উদাৰবাদী মতামতক এনেদৰে সামৰি লব পাৰি:

• ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আৰু মৰ্যাদাৰ ওপৰত বিশ্বাস।

• সীমিত কিন্তু ফলপ্ৰসূ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা।

• বাক্য, ধৰ্ম, আৰু সম্পত্তিৰ দৰে মৌলিক অধিকাৰৰ সুৰক্ষা।

• গণতন্ত্ৰ, সমতা, আৰু সমাজ কল্যাণৰ প্ৰসাৰ।

**ৰাজনীতিৰ ওপৰত উদাৰবাদী দৃষ্টিভংগীৰ বৈশিষ্ট্য**

উদাৰতাবাদৰ কিছুমান সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য আছে যিয়ে ইয়াক ৰক্ষণশীলতা, সমাজবাদ বা স্বৈৰাচাৰীতাবাদৰ দৰে অন্যান্য মতাদৰ্শৰ পৰা পৃথক কৰে। ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল:

**১/ ব্যক্তিবাদ**

ব্যক্তি সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় একক। প্ৰতিজন ব্যক্তিক যুক্তিবাদী আৰু নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে বাছনি কৰিবলৈ সক্ষম বুলি গণ্য কৰা হয়। ৰাজনীতিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক সুৰক্ষিত আৰু প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব।

**২/ স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰ**

বাক স্বাধীনতা, ধৰ্ম, সংগঠন, সম্পত্তি আদি মূল মূল্যবোধ। উদাৰবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই অধিকাৰসমূহৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ স্বেচ্ছাচাৰী হস্তক্ষেপ ৰোধ কৰিব লাগে।

**৩/ আইনৰ আগত সমতা**

আইনৰ দৃষ্টিত সকলো ব্যক্তি সমান। কোনেও জাতি, শ্ৰেণী, ধৰ্ম, লিংগ, বা জাতিৰ ভিত্তিত বৈষম্যৰ সন্মুখীন হব নালাগে। উদাৰবাদীসকলে সম্পূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সমতাৰ ওপৰত জোৰ দিয়াটো বাধ্যতামূলক নহয় যদিও সুযোগৰ সমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়।

**৪/ সীমিত চৰকাৰ**

অত্যাচাৰ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ক্ষমতা সীমিত কৰিব লাগে। উদাৰ ৰাজনীতিয়ে সাংবিধানিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভাৰসাম্য, ক্ষমতা পৃথকীকৰণ আৰু আইনৰ শাসনক সমৰ্থন কৰে।

**৫/ গণতন্ত্ৰ আৰু জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমত্ব**

উদাৰবাদীসকলে প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰক সমৰ্থন কৰে যত মানুহে নিজৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰে। ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব শাসিতৰ সন্মতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।

**৬/ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা**

উদাৰতাবাদে ৰাজনীতিৰ পৰা ধৰ্মক পৃথক কৰাৰ পোষকতা কৰে। ৰাষ্ট্ৰই কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ পক্ষপাতী নহ’ব লাগে আৰু সকলোৰে বাবে বিশ্বাসৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰিব লাগে।

**৭) অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা (ক্লাছিকেল লিবাৰেলিজম)**

আদিম উদাৰবাদীসকলে মুক্ত বজাৰ আৰু অৰ্থনীতিত নূন্যতম ৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত বিশ্বাস কৰিছিল। পিছলৈ সামাজিক উদাৰবাদীসকলে বৈষম্য হ্ৰাস কৰিবলৈ কল্যাণমূলক নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল।

**৮) সহনশীলতা আৰু বহুত্ববাদ**

উদাৰবাদীসকলে মতামত, সংস্কৃতি আৰু জীৱনশৈলীৰ বৈচিত্ৰ্য গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে মতানৈক্য দমন কৰাতকৈ শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান আৰু আলোচনাত বিশ্বাস কৰে।

**উদাৰবাদী দৃষ্টিভংগীৰ গুণ**

আধুনিক গণতান্ত্ৰিক সমাজ গঢ় দিয়াত উদাৰতাবাদে মূল ভূমিকা পালন কৰিছে। ইয়াৰ সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত আছে:

১/ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষা

উদাৰ ৰাজনীতিয়ে ব্যক্তিগত অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰে, মানুহক মুক্তভাৱে চিন্তা, কথা কোৱা আৰু কাম কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ফলত এনে এখন সমাজৰ সৃষ্টি হয় য’ত ব্যক্তিগত মৰ্যাদাক সন্মান কৰা হয়।

২/ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰসাৰ

উদাৰতাবাদে প্ৰতিনিধিত্বমূলক চৰকাৰ, মুক্ত নিৰ্বাচন আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল। ই নাগৰিকসকলক ৰাজনৈতিক কণ্ঠ লাভ কৰাত আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিছে।

৩/ সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়

আইনৰ আগত সমতা আৰু সুযোগৰ সমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি উদাৰতাবাদে বৈষম্য হ্ৰাস কৰে আৰু ন্যায়ৰ প্ৰসাৰ ঘটায়। ই নাগৰিক অধিকাৰ, মহিলাৰ অধিকাৰ, সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰৰ বাবে আন্দোলনসমূহক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে।

৪/ আইনৰ শাসন আৰু সাংবিধানিকতাবাদ

উদাৰ ৰাজনীতিয়ে সাংবিধানিক চৰকাৰ আৰু আইনী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰে, যাতে শাসকসকলে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফলত শাসন ব্যৱস্থাত স্থিতিশীলতা আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্যতা লাভ কৰা হয়।

৫/ প্ৰগতি আৰু সংস্কাৰক উৎসাহিত কৰা

উদাৰতাবাদ নমনীয় আৰু অভিযোজিত। পৰম্পৰাত আঁঠু লৈ থকাতকৈ পৰিৱৰ্তন, উদ্ভাৱন, সংস্কাৰক আদৰণি জনায়। ইয়াৰ ফলত বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্ৰযুক্তি, আৰু শাসনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি হৈছে।

৬/ শান্তি আৰু সহনশীলতা

উদাৰ সমাজে বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি সহনশীলতা আৰু সন্মানক উৎসাহিত কৰে, যাৰ ফলত সামাজিক সংঘাত হ্ৰাস পায়। হিংসা আৰু দমনতকৈ আলোচনা আৰু আলোচনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়।

৭/ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি

মুক্ত বজাৰ, প্ৰতিযোগিতা আৰু ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ প্ৰতি উদাৰতাবাদৰ সমৰ্থনে ঐতিহাসিকভাৱে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু সম্পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে।

**উদাৰবাদী দৃষ্টিভংগীৰ দোষ**

শক্তিৰ সত্ত্বেও উদাৰতাবাদ সমালোচনাৰ পৰা মুক্ত নহয়। ইয়াৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা হ’ল-

**১/ অত্যধিক ব্যক্তিবাদ**

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা গুৰুত্ব দিলে সামাজিক বান্ধোন আৰু সামূহিক দায়িত্ব দুৰ্বল হ’ব পাৰে। ই স্বাৰ্থপৰতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মূল্যবোধক অৱহেলা কৰিব পাৰে।

**২/ সম্পদৰ বৈষম্য**

ধ্ৰুপদী উদাৰ অৰ্থনীতিৰ ফলত পুঁজিবাদৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত প্ৰায়ে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয়। ধনীসকলে অধিক ক্ষমতা লাভ কৰিলে, আনহাতে দুখীয়াসকলে প্ৰান্তীয় হৈ থাকিল।

**৩/ দুৰ্বল চৰকাৰ**

সীমিত চৰকাৰৰ ওপৰত অত্যধিক মানসিক চাপে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰতা, নিবনুৱা সমস্যা, পৰিৱেশ সংকটৰ দৰে সমস্যাসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে।

**৪/ অধিকাৰৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা গুৰুত্ব দিয়া, কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অৱহেলা**

উদাৰতাবাদে অধিকাৰক উজ্জ্বল কৰি তোলে যদিও সমাজৰ প্ৰতি কৰ্তব্যক প্ৰায়ে আওকাণ কৰে। ইয়াৰ ফলত নাগৰিক দায়বদ্ধতাত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয়।

**৫/ পশ্চিমকেন্দ্ৰিক প্ৰকৃতি**

সমালোচকসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে উদাৰতাবাদ পশ্চিমীয়া সমাজত উদ্ভৱ হৈছিল আৰু ই সদায় অপাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধৰ লগত খাপ নাখায়। উদাৰ গণতন্ত্ৰ জাপি দিয়াৰ ফলত কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে।

**৬/ সংখ্যাগৰিষ্ঠ অত্যাচাৰৰ সম্ভাৱনা**

প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰত সংখ্যাগৰিষ্ঠই সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, উদাৰ আদৰ্শৰ সত্ত্বেও প্ৰকৃত সমতাক সীমিত কৰি ৰাখিব পাৰে।

**উপসংহাৰ**

ৰাজনীতিৰ ওপৰত উদাৰবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ, মানৱ অধিকাৰ, সাংবিধানিকতাবাদক প্ৰসাৰিত কৰি আধুনিক বিশ্বক গঢ় দিছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আইনৰ আগত সমতা আৰু সীমিত চৰকাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ গুৰুত্বই ইয়াক আটাইতকৈ স্থায়ী ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে।