**FYUGP 3RD SEMESTER**

**SUB- POLITICAL SCIENCE (MAJOR)**

**PAPER TITLE- INDIAN GOVT AND POLITICS**

**UNIT- II**

**The Constituent Assembly of India**

|  |  |
| --- | --- |
| **Constituent Assembly of India** | |
| **Seal of the Constituent Assembly** | |
| **Type** | |
| **Type** | [**Unicameral**](https://en.wikipedia.org/wiki/Unicameral) |
| **History** | |
| **Founded** | **6 December 1946** |
| **Disbanded** | **25 January 1950** |
| **Preceded by** | [**Imperial Legislative Council**](https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Legislative_Council) |
| **Succeeded by** | [**Parliament of India**](https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_India)[**1951-52 Indian general election**](https://en.wikipedia.org/wiki/1951-52_Indian_general_election)**(1951-1952)** [**Constituent Assembly of Pakistan**](https://en.wikipedia.org/wiki/Constituent_Assembly_of_Pakistan)**(1947)** |
| **Leadership** | |
| **Temporary Chairman** | [**Sachidananda Sinha**](https://en.wikipedia.org/wiki/Sachchidananda_Sinha) |
| **President** | [**Rajendra Prasad**](https://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Prasad)**,**[**INC**](https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_Congress) |
| **Vice President** | [**H. C. Mookerjee**](https://en.wikipedia.org/wiki/Harendra_Coomar_Mookerjee)[**V. T. Krishnamachari**](https://en.wikipedia.org/wiki/V._T._Krishnamachari) |
| **Chairman of the Drafting Committee** | [**B. R. Ambedkar**](https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar)**,**[**SCF**](https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_Castes_Federation) |
| **Constitutional Advisor / Legal Advisor** | [**B. N. Rau**](https://en.wikipedia.org/wiki/B._N._Rau) |
| **Structure** | |
| **Seats** | **389 (December 1946 – June 1947) 299 (August 1947 – January 1950)** |
|  | |
| **Political groups** | [**INC**](https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_Congress)**: 208 seats**  **Others (inc.**[**CPI**](https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_India)**,**[**ABHM**](https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_Mahasabha)**,**[**JP**](https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_(India))**,**[**SAD**](https://en.wikipedia.org/wiki/Shiromani_Akali_Dal)**,**[**Independent**](https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_politicians)**etc.): 15 seats**  [**Princely States**](https://en.wikipedia.org/wiki/Princely_States)**: 93 seats**  [**AIML**](https://en.wikipedia.org/wiki/All-India_Muslim_League)**: 73 seats, (until August 1947)** |
| **Elections** | |
| [**Voting system**](https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_system) | [**Single transferable vote**](https://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote) |
| **Meeting place** | |
| **[Time period:2 years, 11 months and 17 days. First day (6 December 1946) of the Constituent Assembly. From right: B. G. Kher and Sardar Vallabhai Patel; K. M. Munshi is seated behind Patel.](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Indian_Constituent_Assembly.JPG)** | |
| [**Council House**](https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Parliament_House,_New_Delhi)**,**[**Raisina Hill**](https://en.wikipedia.org/wiki/Raisina_Hill)**,**[**New Delhi**](https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi) | |

The Constituent Assembly of India was formed in 1946 to draft the nation's Constitution. Comprising representatives from across British India and princely states, it included diverse social, religious, and political groups. Key members like Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel played pivotal roles. The Assembly, through various committees, debated and formulated the Constitution, which was adopted on November 26, 1949, and came into effect on January 26, 1950. It established a democratic framework, fundamental rights, and governance structures, shaping India as a sovereign, socialist, secular, and democratic republic.

**History and Background**

* **Historical Context:** The demand for a Constituent Assembly was first raised in the 1930s by Indian leaders and freedom fighters who sought self-rule and a constitution reflecting India's unique socio-cultural fabric. The idea gained momentum, particularly after the Lahore Session of the Indian National Congress in 1930, which demanded complete independence.
* **British Response:** The British government initially resisted the idea but eventually agreed to the formation of a Constituent Assembly through the Cabinet Mission Plan in 1946. The plan aimed to transfer power from British rule to Indian leaders.

**Organization and Election**

* **Composition:** The Constituent Assembly was initially composed of 389 members, including representatives from British India and the princely states. Following the partition of India, the membership was reduced to 299.
* **Election:** Members were elected indirectly by the provincial legislative assemblies, with seats allotted based on population. There was a deliberate effort to include representation from various religious, linguistic, and social groups, including scheduled castes and tribes.
* **Sessions:** The first session of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946. Dr. Sachidanand Sinha was the provisional chairman until Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president of the assembly.

**Drafting the Constitution**

* **Draft Submitted:** 21 February 1948
* **Public Feedback:** The draft was published for public discussion and feedback.
* **Final Adoption:** After 2 years, 11 months, and 18 days of debates and revisions, the Constitution was adopted on **26 November 1949**.

Committees of the Constituent Assembly

The Constituent Assembly appointed a total of 22 committees to deal with different tasks of constitution-making. Out of these, Eight were major committees and the others were minor committees.

**Major Committees**

1. **Drafting Committee –**[**Bhimrao Ramji Ambedkar**](https://en.wikipedia.org/wiki/Bhimrao_Ramji_Ambedkar)
2. **Union Power Committee –**[**Jawaharlal Nehru**](https://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru)
3. **Union Constitution Committee –**[**Jawaharlal Nehru**](https://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru)
4. **Provincial Constitution Committee –**[**Vallabhbhai Patel**](https://en.wikipedia.org/wiki/Vallabhbhai_Patel)
5. **Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas –**[**Vallabhbhai Patel**](https://en.wikipedia.org/wiki/Vallabhbhai_Patel)**. This committee had the following subcommittees:**
   1. **Fundamental Rights Sub-Committee –**[**J. B. Kripalani**](https://en.wikipedia.org/wiki/J._B._Kripalani)
   2. **Minorities Sub-Committee –**[**Harendra Coomar Mookerjee**](https://en.wikipedia.org/wiki/Harendra_Coomar_Mookerjee)**,**
   3. **North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee –**[**Gopinath Bordoloi**](https://en.wikipedia.org/wiki/Gopinath_Bordoloi)
   4. **Excluded and Partially Excluded Areas (Apart from those in Assam) Sub-Committee –**[**A V Thakkar**](https://en.wikipedia.org/wiki/Thakkar_Bapa)
6. **Rules of Procedure Committee –**[**Rajendra Prasad**](https://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Prasad)[**[8]**](https://en.wikipedia.org/wiki/Constituent_Assembly_of_India#cite_note-8)
7. **States Committee (Committee for negotiating with states) – ⁣**[**Jawaharlal Nehru**](https://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru)
8. **Steering Committee –**[**Rajendra Prasad**](https://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Prasad)
9. **Ad hoc Committee on the National Flag**[**[9]**](https://en.wikipedia.org/wiki/Constituent_Assembly_of_India#cite_note-9)**–**[**Rajendra Prasad**](https://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Prasad)
10. **Committee for the function of the Constitution Assembly – ⁣**[**G V Mavlankar**](https://en.wikipedia.org/wiki/Ganesh_Vasudev_Mavalankar)
11. **House Committee – ⁣**[**B Pattabhi Sitaramayya**](https://en.wikipedia.org/wiki/Bhogaraju_Pattabhi_Sitaramayya)
12. **Language Committee – ⁣**[**Moturi Satyanarayana**](https://en.wikipedia.org/wiki/Moturi_Satyanarayana)
13. **Order of Business Committee – ⁣**[**K M Munshi**](https://en.wikipedia.org/wiki/K_M_Munshi)

* **Objectives of Constituent Assembly**

1**.** To draft and adopt nation's Constitution

2**.** The Constituent Assembly aimed to establish India as a sovereign, independent, and democratic republic, free from colonial rule.

3. Foster a sense of national identity and unity among diverse groups, regions, or interests.

4. The Constituent Assembly aimed to establish a parliamentary system of governance where the executive is accountable to the legislature.

5. The assembly sought to promote social justice and welfare by addressing social inequalities.

**Final Outcome and Adoption**

The Constituent Assembly debated and deliberated for nearly three years, completing the Constitution on November 26, 1949. The document was adopted on this day, known as Constitution Day, and came into effect on January 26, 1950, celebrated as Republic Day.

ভাৰতৰ সংবিধান সভা

প্ৰকাৰ :Unicameral

**ইতিহাস**

১৯৪৬ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা

১৯৫০ চনৰ ২৫ জানুৱাৰীত ভংগ কৰা হয়

ইয়াৰ পূৰ্বে ইম্পেৰিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল

তাৰ পিছত ভাৰতৰ সংসদ ১৯৫১-৫২ ভাৰতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচন (১৯৫১-১৯৫২)

পাকিস্তানৰ সংবিধান সভা (১৯৪৭)

নেতৃত্ব

অস্থায়ী অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ সিনহা

সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আই.এন.চি

উপ-সভাপতি এইচ চি মুকাৰ্জী

ভি টি কৃষ্ণমচাৰী

খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ বি আৰ আম্বেদকাৰ, এছ চি এফ

সাংবিধানিক উপদেষ্টা / আইনী উপদেষ্টা বি এন ৰাউ

গাঁঠনি

আসন ৩৮৯ (ডিচেম্বৰ ১৯৪৬ – জুন ১৯৪৭)

২৯৯ (আগষ্ট ১৯৪৭ – জানুৱাৰী ১৯৫০)

ৰাজনৈতিক গোটসমূহ আইএনচি: ২০৮খন আসন

অন্যান্য (চিপিআই, এবিএইচএম, জেপি, এছএডি, নিৰ্দলীয় আদিকে ধৰি): ১৫খন আসন

প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ: ৯৩খন আসন

AIML: ৭৩ খন আসন, (১৯৪৭ চনৰ আগষ্ট মাহলৈকে)

নিৰ্বাচন

ভোটদান ব্যৱস্থা

একক হস্তান্তৰযোগ্য ভোট

সভাস্থলী

কাউন্সিল হাউচ, ৰাইচিনা হিল, নতুন দিল্লী

জাতিৰ সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ১৯৪৬ চনত ভাৰতীয় সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল। সমগ্ৰ ব্ৰিটিছ ভাৰত আৰু ৰাজকীয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰে গঠিত ইয়াত বিভিন্ন সামাজিক, ধৰ্মীয় আৰু ৰাজনৈতিক গোট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। ড° বি.আৰ.ৰ দৰে মূল সদস্যসকলে। আম্বেদকাৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু, আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। বিধানসভাই বিভিন্ন সমিতিৰ জৰিয়তে বিতৰ্ক কৰি সংবিধান প্ৰণয়ন কৰি ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত গৃহীত হোৱা আৰু ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত কাৰ্যকৰী হোৱা সংবিধানখনে গণতান্ত্ৰিক কাঠামো, মৌলিক অধিকাৰ, শাসন কাঠামো প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভাৰতক সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিছিল , সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, আৰু গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য।

ইতিহাস আৰু পটভূমি

• ঐতিহাসিক প্ৰসংগঃ সংবিধান সভাৰ দাবী প্ৰথমে ১৯৩০ চনত ভাৰতৰ নেতা আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে উত্থাপন কৰিছিল যিসকলে স্বশাসন আৰু ভাৰতৰ অনন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক তন্ত্ৰ প্ৰতিফলিত কৰা সংবিধান বিচাৰিছিল। বিশেষকৈ ১৯৩০ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লাহোৰ অধিৱেশনৰ পিছত এই ধাৰণাটোৱে গতি লাভ কৰিছিল, যিয়ে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ দাবী কৰিছিল।

• ব্ৰিটিছৰ সঁহাৰিঃ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰথমে এই ধাৰণাটোক প্ৰতিহত কৰিছিল যদিও শেষত ১৯৪৬ চনত কেবিনেট মিছন প্লেনৰ জৰিয়তে সংবিধান সভাৰ গঠনত সন্মতি দিছিল।এই পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য আছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতীয় নেতাসকলৰ হাতলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰা।

সংগঠন আৰু নিৰ্বাচন

• গঠনঃ সংবিধানসভা প্ৰথমে ৩৮৯ জন সদস্যৰে গঠিত আছিল, য’ত ব্ৰিটিছ ভাৰত আৰু ৰাজকীয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিও আছিল। ভাৰত বিভাজনৰ পিছত সদস্য সংখ্যা ২৯৯ লৈ হ্ৰাস পায়।

• নিৰ্বাচন: সদস্যসকলক পৰোক্ষভাৱে প্ৰাদেশিক বিধানসভাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল, জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আসন আবণ্টন দিয়া হৈছিল। অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয়, ভাষিক, সামাজিক গোটৰ প্ৰতিনিধিত্ব অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ইচ্ছাকৃত প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল।

• অধিবেশনঃ ১৯৪৬ চনৰ ৯ ডিচেম্বৰত সংবিধান সভাৰ প্রথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল।ডঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক বিধানসভাৰ স্থায়ী সভাপতি নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে ড° সচিদানন্দ সিনহা অস্থায়ী অধ্যক্ষ আছিল।

সংবিধান সভাৰ সমিতিসমূহ

সংবিধান নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন কাম-কাজ চম্ভালিবলৈ সংবিধান সভাৰ মুঠ ২২খন সমিতি নিযুক্তি দিয়া হয়। ইয়াৰে আঠখন আছিল ডাঙৰ সমিতি আৰু বাকীবোৰ আছিল সৰু সৰু সমিতি।

মুখ্য সমিতিসমূহ

১/ খচৰা সমিতি – ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ

২) কেন্দ্ৰীয় শক্তি সমিতি – জৱাহৰলাল নেহৰু

৩/ কেন্দ্ৰীয় সংবিধান সমিতি – জৱাহৰলাল নেহৰু

৪) প্ৰাদেশিক সংবিধান সমিতি – বল্লভভাই পেটেল

৫) মৌলিক অধিকাৰ, সংখ্যালঘু আৰু জনজাতীয় আৰু বৰ্ধিত অঞ্চলৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতি – বল্লভভাই পেটেল। এই সমিতিৰ তলত দিয়া উপসমিতিসমূহ আছিল:

১/ মৌলিক অধিকাৰ উপ-সমিতি – জে বি কৃপালানী

২) সংখ্যালঘু উপ-সমিতি – হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মুকাৰ্জী, ২০১৬।

৩/ উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ জনজাতীয় অঞ্চল আৰু অসম বাদ পৰা আৰু আংশিকভাৱে বাদ পৰা অঞ্চল উপ-সমিতি – গোপীনাথ বৰদলৈ

৪) বাদ পৰা আৰু আংশিকভাৱে বাদ পৰা অঞ্চল (অসমৰ বাহিৰে) উপ-সমিতি – এ ভি ঠাক্কাৰ

৬) কাৰ্য্যবিধি সমিতি – ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ[8]

৭) ৰাজ্য সমিতি (ৰাজ্যৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে সমিতি) – ⁣জৱাহৰলাল নেহৰু

৮) পৰিচালনা সমিতি – ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ

৯) ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সম্পৰ্কীয় তদৰ্থ সমিতি[9] – ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ

১০) সংবিধান বিধানসভাৰ কাম-কাজৰ বাবে সমিতি – ⁣G V Mavlankar

১১) সদন সমিতি – ⁣B পট্টাভি সীতাৰময়্য

১২) ভাষা সমিতি – ⁣মোতুৰি সত্যনাৰায়ণ

১৩) ব্যৱসায় সমিতিৰ আদেশ – ⁣K M Munshi

**সংবিধান সভাৰ উদ্দেশ্য**

১/ জাতিৰ সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰহণ কৰা

২) সংবিধান সভাৰ লক্ষ্য আছিল ভাৰতক এখন সাৰ্বভৌম, স্বাধীন, আৰু গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা মুক্ত।

৩) বিভিন্ন গোট, অঞ্চল বা স্বাৰ্থৰ মাজত জাতীয় পৰিচয় আৰু ঐক্যৰ ভাৱনা গঢ়ি তোলা।

৪) সংবিধান সভাৰ লক্ষ্য আছিল সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা য’ত কাৰ্যবাহী বিধায়িনী দলৰ প্ৰতি জবাবদিহি হ’ব।

৫) বিধানসভাই সামাজিক বৈষম্য দূৰ কৰি সামাজিক ন্যায় আৰু কল্যাণক প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰিছিল।

চূড়ান্ত ফলাফল আৰু গ্ৰহণ

চূড়ান্ত ফলাফল আৰু গ্ৰহণ

সংবিধানসভাই প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি বিতৰ্ক আৰু আলোচনা কৰি ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত সংবিধান নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰে।সংবিধান দিৱস নামেৰে জনাজাত এই নথিখন গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা এই নথিখন কাৰ্যকৰী হয়।