15-тақырып. Қазақстан Республикасы және қазіргі дүниежүзілік қоғамдастық

Дәрістің жоспары:

1. Тәуелсіз Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде.

2. Қазақстан - еуразиялық ықпалдастыңтың жаңа үлгісін бастаушы.

3. Алыс шет елдермеи стратегиялық серіктестік.

4. Халыңаралың үйымдар. Жаһандық әлемде Қазақстан мәрте- бесінің ныгаюы.

1. Тәуелсіз Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде

КСРО-ның таратылуына және жаңа егемен мемлекеттердің пайда болуына байланысты, халықаралық қатынастар жүйесінде терең өзгерістер орын алды. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің алдында: дербес өмір сүрудің қолайлы жағдайларын жасау, халықаралық қоғамдастықта республиканың оңтайлы орнын іздестіріп табу, халықаралық беделге ие болу және елге, халыққа әлемдегі басқа мемлекеттер мен халықтар тарапынан құрметке қол жеткізу міндеті тұрды.

Жоғарыда аталған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында қазақстандық сыртқы саясат, орасан үлкен міндет және алдагы үзақ келешектегі іс-қимылдардың үшарымы ретінде, мемлекеттік шекараның барша бойында іргелес елдермен тату көршілік ңатынастар орнатуга незізделіп құрылады. Оның үстіне, халық- аралық қатынастарымыздың көпвекторлығы Қазақстан Респуб­ ликасы сыртқы саясатының 2014-2020 жылдарға арналған, 2014 жылы қаңтардың 21-інде ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген түжырымдамасында айқындалған.

ҚР сыртқы саясаты тұжырымдамасы республика президентінің «Қазақстан-2050 Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытына» сай жасалған және Қазақстан Республикасы сыртқы сая­ саты қызметінің үстанымдары мен тәсілдеріне, мақсаттары мен басым міндеттеріне деген негізге алынатын көзқарастарының жүйесі болып табылады.

Осы Тұжырымдамада көрсетілгендей, өзінің тәуелсіздігінің үшінші онжылдығында Қазақстан серпінді дамып келе жатқан экономика сымен және айқын белгіленген басым міндеттерімен қалыптасқан тұрақты мемлекет ретінде танылды. Сонымен бірге қазіргі заманның нақты жағдайларын ескергенде, еліміздің сыртқы саясаты ұлттық мүдделерді нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған қажеттілік ұстанымдарында жаңғыртып, ілгерілетуді талап етеді. Бүл үдеріске түтас бірқатар ішкі және сыртқы факторлардың эсері бар.

Ішкі факторлардың арасында Қазақстанның саяси және әлеуметтік- экономикалық дамуындағы түбегейлі өзгерістерді, өзгеру кезеңдерінің аяқталганын және еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақмерзімдік және тұрақты дамудың жаңа стратегиясына өткенін айта аламыз.

Сыртқы факторлар; дүниежүзілік қаржы-экономикалық дағдарыс- тың теріс салдарларын еңсеру қажеттігі, қақтығыстардың ушығуы, адамзаттың қазіргі қиындықтары, өңірлік және жаһандық деңгейлерде сапалы жаңа геосаяси, геоэкономикалық ахуалдың пайда болуы тәрізді себептерден туған.

Бүгінгі таңда Қазақстанның әлемдік саясаттағы, дүниежүзілік еңбек бөлінісіндегі, бүкіләлемдік байланыстар мен қарым-қатынастардағы рөлі көбінесе оның әлемде жүріп жатқан үдерістерге қатысуы сапа- сына, Ресей, Қытай мемлекеттерімен, Орталық Азия елдерімен, АҚШ- пен, Еуропамен, Азия - Тынық мүхиты өңірі елдерімен көпвекторлы ынтымақтастық орнатып, өзара іс-қимылдар үйымдастыруына бай- ланысты. Жағдайдың мэнділігі мынада; дүниежүзілік алаңдағы негізгі ойыншылар мен күштерге мемлекеттер ғана емес, соны­ мен қатар трансшекаралық құрылымдар мен бірлестіктер: біріккен Еуропа, ДСҰ, өңірлік халықаралық ұйымдар да айналып отыр. Сондықтан Қазақстан қазіргі ықпалдастық құрылымдары: БҰҰ, ТМД, ЕАЭО, ШЫҮ, ҮҚШҮ (Үжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы), ЕҚЫҰ, ЭЫДҮ (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) жүмыстарына терең және тиімді қатысудың стратегиялық бағытын үстанып, Еуропа мен Азия, Америка елдерімен екіжақты келісім- шарт жасасуды дамытып келеді. Бұл іс-қимылдарға бостандық беріп, әлемдік шаруашылық және саяси қатынастар саласына ықпалдасып, бірігу үшін мүмкіндіктер ашады.

Қазақстан Республикасы, бүрынғы кеңестік республикалар сияқты, 1992 жылы Еуропадагы қауіпсіздік жәнс ынтымақтастық кеңесіне (ЕҚЫК) қатысушы болды. Бүл сол бойда Қазақстанды осы халықаралық үйымның 48 мүшесінің барлыгы бірдей қабылдап, тануын білдірген-ді. Қазақстан 1992 жыл ішінде ЕҚЫК-тің барлық басты құжаттарына, бірінші кезекте, 1975 жылғы Хельсинки қорытынды актісіне, Жаңа Еуропа үшін Париж Хартиясына қол қойып, сол арқылы өзіне Кеңес мүшесінің барлық міндеттемелерін алды. 1994 жылғы Будапешт саммитінде ЕҚЫК Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақ ұйымы (ЕҚЫҰ) болып өзгертілді. Осы ұйым жүмысына қатыса бастаған алғашқы күндерден-ақ Қазақстан ЕҚЫК/ ЕҚЫҰ кеңістігінде қауіпсіздікті ньіғайту мақсатын көздеп, белсенді әрекет етті. Мэселен, 1992 жылы Хельсинки саммитінде президент Н.Ә.Назарбаев өңірлік қақтығыс пен кикілжіңдердің алдын алу және Еуразияда бейбітшілікті қолдау үшін, ЕҚЫК-тің арнаулы күштерін құру туралы үсыныс жасаған-ды. Сол кезде қазақстандық көшбасшы алғаш рет ЕҚЫК-ке ұқсас азиялық ұйым (АӨСШК - Азиядағы өзара эрекет және сенім шаралары жоніндегі кеңес) құру туралы айтқан.

Қазакстанның ЕҚЫҰ-мен ынтымақтастығының, жалпы, оның халықаралық алаңдағы шептерін нығайту үшін үлкен маңызы болды. ЕҚЫҰ ІІМ басшыларының 2007 жылдың күзінде Мадридте откен кездесуінде Қазақстанның 2010 жылы ЕҚЫ Ұ төрагасы болатыны жарияланды. Ел халқы Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға табысты төрағалық етіп, Астанада осы беделді халықаралық үйымға кіретін 56 елдің мемлекеттері мен үкіметтері басшыларының саммиті өткеніне куә болды.

Жемісті ынтымақтастықтың үлғісі — ол Қазақстан мен Ресейдің жедел қарқынмен дамып келе жатқан экономикалық қатынастары. Ел басшылығы үнемі осы екі ел арасындағы байланыстарды дамытудың маңыздылығын, олардың өзара пайдалы және достық сипатын мәлімдеп отырады. Оның жанама дәлелі ретінде Қазақстан Ресей- мен ТМД бағытында қол қойған 600-ден астам құжатты, 1992 жылғы Достық және ынтымақтастық туралы келісімді, 1998 жылғы Мәңғілік достық және ынтымактастық жайындағы келісімді айта аламыз.

Ресей импорт бойынша да, экспорт бойынша да Қазақстанның неғізғі экономикалық серіктесі болып \*қалып отыр. Қазакстан үшін Шығыстағы белсенді серіктес — ол Қытай. Орталық Азия, Каспий өңірі мемлекеттерімен қатынастарға түрақты байланыстар тән.

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев сөйлеген сөздерінде және ел халқына арнаған Жолдауларында Қазақстанның Орталық Азиядағы көршілес: Өзбекстан, Қырғызстан, Тэжікстан және Түрікменстан елдерімен достық пен ынтымақтастық орнатудың маңыздылығын ерекше атап айтады. Бұл, әлбетте, өңір халықтарының тарихи дәстүрлеріне көрсетілген құрмет қана емес. Қазақстанның сыртқы саясатының өңірлік тұжырымдамасы әртүрлі бағалау өлшемдеріне негізделген. Мысалы, географиялық жақындық, әскери қауіпсіздік, экономикалық байланыстар және ортақ кеңестік өткен заман - осының бәрі Қазақстанның кеңес уақытынан кейінгі кеңістіктегі немесе, әдетте айтатынымыздай, «таяу шетелдегі» сыртқы саясаты тұжырымдамасында баяндалған.

Қазақстан қашанда ТМД кеңістігіндегі эртүрлі сипаттағы ықпалдастық үдерістерін қызу қолдаушы, жақтаушы болып кел- ген. Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде 1992 жылы мамырдың 15-інде Ташкентте жасалған Ұжымдық қауіпсіздік келісіміне (ҰҚК) маңызды рөл беріледі. ҮҚК-нің 2002 жылы мамырда Мэскеуде өткен мерейтойлық саммитінде Қазақстан РФ президенті В.В.Путиннің ҰҚК-ні Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) деп өзгерту туралы ұсынысын қолдады.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 1992 жылдың қазанында БҰҰ Бас Ассаіиблеясының 47-сессиясында алғаш рет Азиядагы өзара әрекет және сенім шаралары жөніндегі кецес (АӨСШК) шақыру туралы идеясын алға тартты. Бұл бастаманың мәні Азиядағы қауіпсіздік үшін барлыгын қамтитын жоне жан-жақты жүйе құру қажеттігінде жатқан-ды. АӨСШК шақыру идеясын Азияның 16 мемлекеті мақұл- дады. 1992-2008 жылдар аралығында АӨСШК бірнеше кезеңнен өтті. Бастапқы кезеңде Азия елдерінің 1ІМ сарапшыларының (Арнаулы жұмыс тобының - АЖТ) кездесулері өтті. Алматыда 2002 жылы маусымда өткен саммит қорытындылары бойынша екі құжатқа: лаңкестікті жою және өркениеттер арасындағы сүхбатқа көмек көрсету туралы Алматы актісіне және АӨСШК мағлұмдамасына қол қойылды. Қазақстан және оның көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев үшін осындай ауқымды халықаралық форум өткізу елдің үстанымдарын нығайтып, халықаралық алаңда республиканың бедел-абыройының көтерілуіне оң ықпал етті.

Алдында айтылғандай, Ресей Қазақстанның сыртқы саясатындағы басты серіктесі болып табылады. Ресей мен Қазақстан - ТМД мен ЕурАзЭҚ-тың тең құрылтайшысы, әрі ҰҚШҰ, ШЫҰ және АӨСШК аясында өзара іс-қимылдарға атсалысып, Каспий теңізінің құқықтық мэртебесі бойынша көпжақты келіссөздерге қатысады, Сөйтіп, Қазақстан мен Ресей қатынастарының айқын көпжақты сипаты бар.

Қазақстанның Еуразия Экономикалық қогамдастығына (ЕурАзЭҚ) қатысуы 1990 жылдардың бірінші жартысынан бастау алады: ол кезде республикамыз ТМД кеңістігінде ықпалдастық үдерістерін қарқынды жүргізіп жатқан-ды. Ел президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1994 жылы маурыздың соңында Мәскеуге барған сапары кезінде Еуразия Одагын күру туралы алға тартқан бастамасын осы тұрғыдан қарау керек.

2. Қазақстан - еуразиялық ықпалдастықтың жаңа үлгісін бастаушы

Казахстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналган салтанатты жиналыста мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстан і.іқііалдастықтың жаңа үлгісін бастаушы болды. Жиырма жыл боиы мсн Еуразия ықпалдастығының жүзеге асуын табанды қуаттап келдім. Бүл жайында алғаш рет 1994 жылы-ақ айтқанмын. Бүпнп таңда біз Армения, Беларусь, Кыргызстан және Ресей мемлекеттерімен бірге Ііуразия экономика одағына катысамыз. Әлемнің ондаған мемлекеті І-уразия одағымен ынтымактасу, оның ішінде еркін сауда аймағын күру аркылы бірігу ниетін білдіріп отыр. Оңтүстік Корея мен Изра­ иль мемлекеті де біздін одакпен еркін сауда аймагын кұрғысы келеді. Еуразия ыкпалдастығы идеясының маңызды жактары Қазакстанның катысуымен немесе бастамасы бойынша кұрылған АӨСШК және Шанхай ынтымактастык ұйымы іспетті ұйымдардың кызметінде жүзеге асты. Ыкпалдастык - ол сенім, достык және өңірдегі тұрактылык. Сондыктан мен Еуразияның барлык елдерін тығыз ыкпалдастыкка және серіктестікке шакырамыні» —деді.

Біздің пікірімізше, біртұтас өңірлік кеңістік аясында ыкпал- дастыкты жан-жакты тереңдету экономиканың өсуіне және көп жағдайда Қазакстанның әлемдегі озык 30 елдің катарына кірушің стратегиялык міндетінің жүзеге асуына септігін типзетш боладьі.

Нақ осы мақсаттарда 2015 жылы қаңтардың 1-шде «Еура­ зия экономикалық одағы (ЕАЭО) туралы келісім күшше енді. Келісім тауарлар, көрсетілетін кызметтер, капитал мен жұмыс күші козғалысының еркіндігін, экономика салаларында үйлестірілген, келісілген немесе біртұтас саясат жүргізілуін камтамасыз ететін, осы кұжат және Одак аясындағы халыкаралык келісімдер айкын- даган экономикалык одак құрылатынын бекітті (ЕЭК - Еуразия экономикалык комиссиясының баспасөз кызметінің хабарламасы).

ЕАЭО туралы келісімге 2014 жылы мамырдың 29-ында Астанада Беларусь Республикасы, Казахстан Республикасы және Ресей Федерациясы Президенттері қол қойды. Үш мемлекеттен өзге, Одаққа қосылу туралы келісімге 2014 жылы қарашаның 10-ында қол қойған Арме­ ния Республикасы және сондай келісімге 2014 жылы желтоқсанның 23-інде қол қойған Қырғыз Республикасы да осы Одаққа мүше болды. Еуразия экономикалық одағы халықаралық субъект болу құқын алған өңірлік экономикалық ықпалдастықтың халықаралық ұйымы болып саналады. Одақ мүше мемлекеттердің өз халықтарының өмір сүру деңгейін көтеру мүдделерінде экономикаларын түрақты дамытуы, сондай-ақ жаһандық экономика жағдайында ұлттық экономикаларды жаң-жақты жаңғырту, кооперациялау және бәсекеге қабілетін көтеру үшін мүмкіндіктер туғызуды мақсат етеді.

ЕАЭО өзінің қызметін: Одақ туралы келісімге сәйкес, халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған үстанымдарын, мүше мемле- кеттердің егемен теңдігі мен аумақтық тұтастығы үстанымдарын құрметтеу негізінде; мүше мемлекеттердің саяси құрылысы ерекшеліктерін сыйлау негізінде; өзара тиімді ынтымақтастықты, теңқұқылықты қамтамасыз ету, тараптардың үлттық мүдделерін ескеру негізінде; нарықтық экономика мен адал бэсеке ұстанымдарын сақтау негізінде сол мүше мемлекеттер берген құзыреттер шектерінде жүзеге асырады.

Одақтың бас органы болып құрамына мүше мемлекеттердің бас- шылары кіретін Жоғарғы Еуразия Экономикалық кеңесі (ЖЕЭК) танылады. ЖЕЭК отырыстары жылына кем дегенде бір рет өткізіледі. ЕАЭО құрылымын сондай-ақ үкіметтер басшылары деңгейіндегі Үкіметаралық кеңес, Еуразия экономикалық комиссиясы және одақтың соты құрайды.

3. Алыс шет елдермен стратегиялық серіктестік

Қазақстан мен Германия ынтымақтастығының негізі 1992 жылы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың ГФР-ге алғашқы сапары және қатынастар туралы Бірлескен мэлімдемеге және әртүрлі салаларға қатысты шарттар мен келісімдерге қол қою барысында салынған-ды. Германияның Қазақстанға қатысты саясатының ерекшелігі өңірлік жағдайға байланысты. Берлин Қазақстанды Орталық Азияның бір бөлігі деп қарайды және өзінің саясатын барша Орталық Азия өңірімен тығыз байланыстыра жүргізеді. Германия саясатының екінші ерекшелігі оның жалпы Еуропа Одағы саясатымен тығыз ұштасуында және үйлесуінде жатыр.

Қазақстан Республикасы мен ГФР арасындағы қатынастар 2001 жылы жаңа деңгейге көтерілді: 2001 жылдың қазан айында ҚР IІрезиденті Н.Ә.Назарбаевтың Берлинге ресми сапары маңызды пқііға болды. Осы сапар барысында тараптар әскери ынтымақтастық, млдсни және гуманитарлық ынтымақтастық салаларына қатысты алты кслісімге қол қойды. Сонымен қатар Н.Ә.Назарбаевтың осы кездесуі жлііс содан кейін канцлерлер Г.Шредермен, А.Меркельмен 2002- 2007 жылдардағы саммиттерде кездесуі барысында Орталық Азия оціріндегі қауіпсіздік және тұрақтылық мэселелеріне үлкен көңіл бөлінді.

ГФР Еуропа Одағында Қазақстанның тәуелсіздігін қабылдаған

іиігашқы мемлекеттердің бірі болды. Дипломатиялық қатынастар орматқан 24 жылдан астам уақыт ішінде берік үкіметаралық және ііарламентаралық, партияаралық байланыстар нығая түсті. Оның үстіне, Қазақстан мен Германия ынтымақтастығының негізін өзара құрмет, сенім және ашықтык құрайды.

Федералдық канцлер Ангела Меркель 2010 жылы Қазақстанға екі

рет, оның ішінде бір рет Астанада өткен ЕҚЫҰ саммитінің жұмысына қатысу үшін келген.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 2012 жылы ақпанның 7-8-інде ГФР-ге барған кезекті сапары аясында Германия басшылығымен кез- дескенде, саяси-экономикалық сипаттағы бірқатар іс-шаралар жүзеге асты, сондай-ақ үкіметаралық, ведомствоаралық және коммерциялық құжаттардың үлкен пакетіне қол қойылды.

Біздің мемлекетіміз басшысының осы сапарының негізгі себебі

Қазақстан мен Германия арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнауына жиырма жыл толуы, сондай-ақ «технологияны шикі- затқа айырбастау» формуласы негізінде сауда-экономикалық ынты- мақтастықтың алға өрлеуін қамтамасыз ету болған-ды.

2009 жылы Германияда «Қазақстан жылы» табысты өтті. Соның аясында ГФР аумағында 100-ден астам саяси, экономикалық және мәдениет сипатындағы шаралар жүзеге асты. Бұл Қазақстанның Еуропа елінде өткізген алғашқы ауқымды іс-шарасы еді. Ал 2010 жыл Қазақстандағы «Германия жылы» деп жарияланды. Бірлесе оты- рып біз Қазақстандағы неміс диаспорасының (200 мың адамға жуық), сондай-ақ Қазақстаннан Германияға қоныс аударған немістердің (900 мыңнан астам) мэдениетке және тілге қатысты қажеттіліктері қанағаттандырылуына үлкен көңіл бөлеміз.

Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы дипломатиялық қатынастар орнату 1992 жылғы қаңтардың 19-ында басталды. Қазақстандық-британдық қатынастар үш: мұнай, мәдениет және білім беру бағытында құрылады. Британдық инвесторлар Қазақстанның ірі мұнай-газ кен орындарын барлауға қатысып қана қоймай, сонымен қатар Қазақстан Үкіметі мен Батыс кэсіпкерлерімен өзара қатынастар орнатудың белсенді делдалдары да болып табылады.

Қазақстан басшысы 2000 жылы Британ аралдарына екі рет барды: ол М.Тэтчермен алдымен қыркүйектегі ресми емес қысқа сапары барысында, содан кейін қарашада Үлыбританияға ресми сапармен кел- генде кездесті. Бұл сапардың үлкен саяси және халықаралық маңыз алуының басты себебі - ҚР мемлекеті басшысының Ұлыбританияның жоғары марапатына ие болуы. Бұл құрмет Ұлыбританияның Қазақ- станмен ынтымақтастықты жалғастыруға, бірінші кезекте, Каспийдің мүнай ресурстарын игеруге деген үлкен мүдделілігімен қатар, Н.Ә.Назарбаевтың әлемдік саяси орталардағы аса жоғары беделі мен абыройын көрсетуге тиіс болды.

Үлыбритания еліне 2015 жылғы қарашаның 4-інде барған кезекті ресми сапары барысында Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев пре­ мьер-министр Дэвид Кэмеронмен өткізген кездесуінің нәтижесінде Қазақстан Республикасы мен Үлыбританияның Біріккен корольдігі және Солтүстік Ирландия арасында Құқық саласында көмек көрсету туралы келісімге қол қойылды. Одан өзге, келіссөздердің тағы бір нәтижесі Қазақстан мен Ұлыбританияның өзара инвестициялары, атап айтқанда, Үлыбритания тарапынан 12 миллиард доллар мөлшерінде инвестициялар салу туралы келісімге қол жетті. Қазіргі уақытта Қазақстанда британдық капиталдың қатысуымен 500 компания жүмыс істейді.

Франция Республикасы Қазақстан Республикасын 1992 жылы қаңтардың 7-сінде мойындап, қабылдады. Екіжақты қатынас- тардағы маңызды оқиға 1993 жылы қыркүйектің 16-17-сінде пре­ зидент Ф.Миттеранның Қазақстанға келіп, біздің көшбасшымыз Н.Ә.Назарбаевпен кездесуі болды. Франция басшысының біздің елге келген бұл сапары екі ел арасындағы саяси, экономикалық және мәдени қатынастардың дамып, нығаюына серпін берді.

Н.Ә.Назарбаев 1995 жылдың маусымында Парижде аялдаған қысқа уақыты ішінде Францияның президенті Ж.Ширакпен жеке танысқан еді. Ал сол жылдың қараша айында Қазақстан басшысы Францияға енді ресми сапармен барды. Н.Ә.Назарбаев 2008 жылдың маусымында Францияның жаңа президенті Н.Саркозимен кездесті және Қазақстан мсмі Франция арасындағы қатынастар дамудың жаңа кезеңіне шықты.

2009 жылы Франция президенті Н.Саркози ресми сапармен Астанаға кслғенде, бірқатар екіжақты келісімдерге қол қойылды.

Н.Ә.Назарбаевтың Францияның қазіргі президенті Ф.Олландпен ксздесуі 2016 жылы қарашаның 5-інде сол елде болды. Екі мемле- кст басшылары соңғы үш жылда бесінші рет кездесті. Қазақстанды (|іранцуз экономикасының орасан үлкен тәжірибесі қызықтырады. Лстана мен Париждің тығыз ынтымақтастығын елімізде бірлескен 130 клсіпорынның жүмыс істеп жатқаны-ақ дэлелдейді. Ынтымақтастық бүнымен шектеліп қалмай, ары қарай тереңдей түсетін болады.

Екі ел арасындағы ынтымақтастық әртүрлі бағыттар бойынша ііыгаятын болады. Франция ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесіне қатысатын ниетін ресми түрде растады. Қазақстанның Аэроғарыш комитеті мен Францияның Үлттық ғарыш зерттеулері орталығы і.інтымақтастық жөнінде шарт жасасты.

Н.Ә.Назарбаевтың дипломатиялық және сыртқы саясат жүргізу таланты Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары қатынас- гарында толық көрінді. Қазақстан Республикасы мен АҚШ-тың озара қарым-қатынастарының тарихы: «Америкамен достасу оның дучиішиы болудан анагүрлым қиыи» деген қанатты сөзге эбден сай келеді. Қазақстан басшысы Американың соңғы төрт президентімен дс: Үлкен Дж.Бушпен (1991, 1992, 2006 жж.), Б.Клинтонмен (1993,1997, 1999, 2005 жж.), Кіші Дж.Бушпен (2001, 2005, 2006 жж.) және Б.Обамамен (2010, 2015, 2016 жж.) жиі кездесті.

Нұрсұлтан Назарбаев пен Барак Обама 2015 жылдың қыркүйегінде сауда-экономика, инвестиция және отын-энергетика салаларындағы ынтымақтастықты нығайту жолдарын талқылады. Одан өзге, Қазақстан мен АҚШ көшбасшылары халықаралық күн тәртібінің озекті мәселелері бойынша пікір алмасты. Екі көшбасшының кездесуі Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың БҰҮ Бас ассамблеясының Иью-Йорктегі 70-ші сессиясына қатысуы аясында өтті. Аталған сес- сияда жасаған баяндамасында Қазақстан басшысы еліміздің қол жеткізген басты жетістіктерін, бірінші кезекте, мыңжылдықты дамытудың сегіз мақсатын жүзеге асыруға қатысты жетістіктерді атап отті. Сол кезде қазақстандық сарапшылар Нүрсұлтан Назарбаевтың Пью-Йоркте БҰҮ Бас ассамблеясы сессиясында жасаған баяндама- сына түсінік берді. Бірінші кезекте, сарапшылар президентіміздің бұл жолы мемлекеттер мен үкіметтердің алдында баяндаманы қазақ тілінде жасағанын ерекше атап өтті.

Білетініміздей, соңғы жылдардағы екіжақты қатынастардың маңызды оқиғасы 2006 жылы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың АҚШ-қа барған сапары болды. Ынтымақтастықтың оң нэтижесі деп Орталық Азияда және белгілі бір дэрежеде ТМД елдері ара- сында Қазақстанның көш бастап отырғанын (реформалар және экономика бойынша) Құрама Штаттардың мойындағанын айтуға болады. Вашингтонда Астананың өзіне өңірде көш бастаушы рөлін алуға тиістігі туралы ұйғарым жасалды, ал бұл энергетика сек­ торы инфрақұрылымын дамытып, энергоресурстар үшін қосымша тасымал бағыттарын құруға мүмкіндік береді. Қазақстпан ТМД республикаларыныц ішінде Америка Құрама Штаттары иарыктыц экономикага көшкен ел ретінде ресми түрде таныган бірінші елге айналды.

2016 жылдың желтоқсанында Қазақстан мен АҚШ ынтымақ- тастығына дэл 25 жыл толды. Осындай табысты ынтымақтастық себептерінің бірі - ол, дау жоқ, экономикалық, саяси ынтымақ- тастықтағы, қауіпсіздік және көптеген басқа салалардағы мүдделердің ортақтығы. Қазақстан мен Америка қатынастарын бірнеше кезеңге ажыратуға болады. Егер олардың біріншісі Қазақстан аумағында ядролық қарусыздану (бұл жерде Құрама Штаттар үлкен көмек көрсетті) саясатына байланысты болса, кейінгілері көбінесе экономикалық сипатта болды. Мысалы, өткен жылы елдер арасындағы екіжақты тауар айналымы 1,7 миллиард доллардан асты. 1993 жылдан бері қарай Америкадан Қазақстан экономикасына төте инвестиция- лар ағыны 26 миллиард долларға жетті. Таяуда ғана Америка елдің 45-ші президенті етіп сайлаған Дональд Трамппен Қазақстан бас- шысы Н.Ә.Назарбаев өзара ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін талқылап та үлгерді. Тез арада жеке кездесуден өзге, эріптестер эртүрлі салалардағы екіжақты серіктестікті сақтап қана қоймай, жаңа деңгейге көтеру жайында да келісті.

Қазақстанның Қытай Халық Республикасьшен қатынастары ауқымы жағынан екінші көрші ретінде Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында маңызды орын алады. Қатынастар саяси, экономикалық, сауда-саттық, этностық, шекаралық және әскери салалар бойынша орасан көп мэселелерді қозғап, қамтиды. Қытай факторы ҚР сыртқы саясатының тұрақты қозғаушы күші болып табылады. Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастар 1992 жылы қаңтардың 1-інде ҚР мен ҚХР өзара түсінісу туралы меморандумға қол қойған козден бастау алады. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1993 жылдың казанында ҚХР-ға барған алғашқы ресми сапары барысында тарап- іар бірқатар құжаттарға және Достық қатынастардың негіздері туралы (іірлескен мағлүмдамаға қол қойды. Сөйтіп, біздің еліміздің Қытаймен қптынастары серпінді сипат алып, берік келісім мен құқықтық негіз салынды. Қытайға 1995 жылы қыркүйекте барған екінші сапары бары- и.іида ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев пен ҚХР Төрағасы Цзянь Цзэминь Қазақстан Республикасы мен ҚХР арасындағы өзара достық қарым- қатынастарды ары қарай дамытып, тереңдете түсу туралы бірлескен маглұмдамаға қол қойды.

1996 жылдың шілдесінде Цзянь Цзэминь Қазақстанға алғашқы ресми сапармен келді. Оның саяси сипаты басым осы сапары бары­ сында екі елдің бірлескен мағлұмдамасы қабылданды.

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың жаңа бағыты 1996 жылдан бастап мұнайға қатысты болды. ҚР мен ҚХР 1997 жылы Батыс Қазақстан - ҚХР СҰАР (Синцзянь ұйғыр автономиялық республи­ касы) мұнай құбыры құрылысы туралы келісімге қол қойды, ал аталған құрылыс 2006 жылы аяқталды. Лаңкестік және экстремизм қауіп- қатерлерінің 2000-2002 жылдарда ушығуы жағдайында Қазақстан мен Қытай ШЫҮ, АӨСШК аясында екіжақты және көпдеңгейлі ынтымақтастықты ары қарай қызу жалғастырды. Бейжің 2002 жылы АӨСШК-НІҢ алғашқы саммитінің өтуіне елеулі саяси қолдау көрсетті. Қазақстан мен Қытай қатынастарының үдемелі дамуы көбінесе Қытай басшылығының үшінші және төртінші ұрпақтары арасында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жеке жоғары беделінің арқасында мүмкін болды. Сөйтіп, 1992-2008 жылдар кезеңінде Қазақстан мен Қытай арасындағы өзара ынтымақтастықтың негізгі бағыттары және өзара мүддеге қатысты: шекара, шекаралық өзендер, сауда-эконо- мика саласындағы ынтымақтастық, СҰАР-дағы қазақ диаспорасының жағдайы, мүнай, көлік салаларындағы ынтымақтастық мәселелері толық айқындалды.

Қазақстан мен Қытай қатынастары Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылдың

сэуірінде Қытай еліне сапары барысында ары қарай даму алды. Сэуірдің 16-сында Бейжіңде екі ел арасында келісімге қол қойылып, сол бойынша ҚХР Қазақстанға 10 млрд. доллар көлемінде кредит бер- ген. Еуразия даму банкінің (ЕАДБ) деректері бойынша, 2015 жылға дейін Қытай кеңес заманынан кейінгі кеңістікте инвестиция салуға қатысты төтенше таңдау саясатын ұстанған. Ол кезде Қытайдың ТМД елдеріне төте шетелдік инвестицияларының (ТШИ) жинақталған сомасы 27 млрд. АҚШ долларына жеткен-ді. Олардың ішінде: 23,6 млрд АҚШ доллары Қазақстанның үлесіне тисе, ал Ресейдің үлесі небары 3,4 млрд. АҚШ доллары, яғни жеті есе дерлік аз болған.

Қазақстан қазіргі заман жағдайында Ұлы Жібек жолының түп бейнесі іспетті «Батыс Еуропа —Батыс Қытай» автокөлік күрежолы құрылысына белсенді қатысып келеді.

Қазақстан мен Қытайдың жемісті ынтымақтастығының жаңа дәлелі біздің президентіміздің 2015 жылы Қытай еліне жасаған мемлекеттік іссапары барысында табылды. Сөйтіп, Қазақстан мен Қытай басшыларының 2015 жылы тамыздың 31-інен қыркүйектің 3-іне дейінгі аралықта өткен жоғары деңгейдегі кездесуі сол жылғы үшінші кездесу болды. Мемлекетіміздің басшысы ҚХР-ға барғанға дейін, Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпин Уфада өткен БРИКС пен ШЫҰ саммиттері барысында екіжақты келіссөздер өткізді. Ал одан да бүрынырақ Астанаға ҚХР төрағасы келіп, елде өткен прези­ дент сайлауынан кейін Қазақстанға сапар шеккен алғашқы шет мемле- кет басшысы атанған.

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылы Қытайға мемлекеттік іссапармен баруы екі елдің екіжақты қатынастары дамуының жаңа кезеңіне бастау болды. Бұл іссапардың нақты нәтижесі құжаттардың қомақты пакетіне (30-дан астам) қол қойылғаны болды. Олардың қатарында: ҚР мен ҚХР мемлекеттері басшыларының жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынастардың жаңа кезеңі туралы бірлескен мағлұмдама, екі ел үкіметтері арасында индустрия- ландыру, инвестициялар, мэдени-гуманитарлық ынтымақтастық сала- лары бойынша келісімдер бар. Қол жеткен келісімдердің ауқымды көлемінің коммерциялық сипаты басым.

Іссапар барысында расталған жекелеген келісімдер Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің өтуі, атап айтқанда, туристік әлеуеттің барынша толық жүзеге асырылуы мәселелерін қозғады.

Қытайдың Ханчжоу қаласында 2015 жылдың қыркүйегінде кезекті G-20 (жиырмалық) саммиті өтті. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев саммитке ҚХР Төрагасы Си Цзинпиньнің шақыруы бойынша қатысты. Ханчжоуда қол жеткен келісімдер бойынша, алдағы бес жыл ішінде ҚХР қатысуымен жалпы құны 26 млрд. доллар тұратын 51 өндіріс нысаны салынатын болады.

Қазақстанның Жапониямен қатынастары өткен жиырма бес жыл ішінде біркелкі дамымады, бірақ, жалпы, үдемелі болды. Жапо- мия, Қазақстанда есеп жасалғандай, ірі инвесторға айналмады, алайда Қазақстан Республикасына қаржылай және техника жағынан түрақты көмек беріп отырды. 1999 жылдың желтоқсанында ел президенті Н.Ә.Назарбаев Жапонияға іссапармен барды. Ал 2006 жылдың тамы- зында Жапонияның премьер-министрі Коидзуми Қазақстанға келді.

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев 2016 жылы қарашада Жапонияға барған кезекті сапарында сол елдің премьер-министрі Синдзо Абэмен кеңейген құрамда кездесу өткізді. Кездесу бары­ сында тараптар екі елдің ынтымақтастығы, оның ішінде саяси өзара іс-қимылдар, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық қатынастар мэселелерінің кең ауқымын талқылады.

Келіссөздер қорытындылары бойынша, тараптар: белсенді саяси сүхбатты жалғастыруға, байланыстарды барлық деңгейлерде дамытуға, өңірдегі қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуіне жан-жақты көмек беруге, сауда-экономикалық және мэдени-гуманитарлық қатынастарды ынталандыруға, қазіргі әлемдегі қатерлерге тізе қоса отырып қарсы түруға келісті.

«Бүгінгі күні Жапония - мемлекетаралық қатынастардың, оның ішінде Орталық Азияда да дұрыс құрылысын орнату үдерісіне басты қатысушылардың біріне айналды, - деді Нүрсұлтан Назарбаев. - Біз бірге Б Ұ Ұ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері болып отырмыз және бірлескен жүмысымызды ядролық қарусыз әлем үшін күресуге арнайтын боламыз. Бұл - жалпыадамзаттық міндет».

Өз кезегінде, Жапонияның премьер-министрі екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 25 жыл толуы қарсаңында ҚР мемлекеті басшысының еліне келгеніне ризашылық білдіріп, ол қатынастардың ары қарай нығая беруі Токио үшін өте маңызды екенін айтты.

Мемлекетіміз басшысының Жапонияға ресми сапары аясында төмендегідей маңызды құжаттарға қол қойылды:

— Қазақстан Республикасы мен Жапониянын «Азияның гүлденуі ғасырында Қазақстан Республикасы мен Жапония арасындағы ерекше стратегиялық серіктестік туралы» бірлескен мэлімдеме;

- Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі министрлігі мен Жапонияның Жер, инфрақұрылым, көлік және туризм министрлігі арасындағы өзара түсіністік ту­ ралы Меморандум;

- Жапонияның ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесіне қатысуы туралы «Астана ЭКСПО-2017 Үлттық комитеті» АҚ-ы және Жапонияның сыртқы сауда-саттықты дамыту жөніндегі ұйымы (ДЖЕТО) арасындағы келісім;

- «Астана» Халықаралық қаржы орталығы мен Жапонияның Бағалы қағаздар жөніндегі дилерлер қауымдастығы арасында ынтымақтастық туралы келісім.

Сонымен катар 2017 жылғы қаңтардың 1-інен бастап Қазақстан Республикасы мен Жапония азаматтарының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын иеленушілерді виза талап етуден босату туралы ноталар алмасу жүзеге асты.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында Қазақстанның Түркііямен қатынастары ерекше орын алады. Түркия барша түркі халықтарының тэуелсіздігін жүйелі түрде жақтап, күрескен ел және ҚР егемендігін күллі дүние жүзі бойынша бірінші болып қабылдаған мемлекет болды. Түрік Республикасымен кең ауқымды өзара қарым- қатынастар өзіне бірқатар: халықтардың дәстүрлерінен бастап, қазіргі заманғы байланыстар деңгейіне дейінгі мәселелерді қамтиды. Келісімдерге сэйкес, 1992 жылдан бері қарай Түркияның жоғары оқу орындарында Түрік Республикасы Үкіметінің стипендиясын алатын Қазақстан Республикасы азаматтары білім алады. Түркия университеттерінде оқу үшін алдыңғы өткен жылдарда 2,5 мыңнан астам жас сол елге аттанды.

Түркияның Қазақстанға қатысты саясаты саяси және экономикалық ынтымақтастық қатынастарға ғана емес, сонымен қатар барлық түркітектес халықтардың біртұтас ортақтығы үстанымдарында да құрылады. Бұл фактор 1990 жылдардың бірінші жартысында екіжақты қатынастарға күшті эсер етті. Анкараның Қазақстанға қатысты сыртқы саяси стратегиясы Қазақстан Республикасының дүниежүзілік қоғамдастыққа мүмкіндігінше тезірек ықпалдасуы негізінде құрылған-ды. Көпжақты ынтымақтастық үшін негіз 1992 жылдың қазанында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Түркияға алғашқы ресми сапары барысында салынды. Сөйтіп, 1990 жылдардың бірінщі жар­ тысында ҚР мен Түркия басшылықтары арасында жоғары деңгейдегі тұрақты кездесулер дәстүрі қалыптасып, оның үстіне, ондай кездесу- лар екіжақты форматта ғана емес, көпжақты форматта - түркітілдес мемлекеттер басшыларының, ЕҚЫҰ және ШЫҮ саммиттері аясында өтетін. Бұл саяси дәстүр ары қарай — 1990 жылдардың екінші жартысында және 2000 жылдары да жалғасын тапты. Ол дәстүр экономикалық және мэдени ынтымақтастықтың маңызды Іргетасында негізделді.

Қазақстан Республикасы мен Үндістан Республикасы арасындагы дипломатиялық қатынастар ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1992 жылы ақпанның соңында осы елге барған ресми сапары кезінде орнады. Сапар барысында екі ел арасында саяси, сауда-экономикалық, қаржы, ғылым мен мәдениет салаларындағы ынтымактастыққа бастау болған бірқатар құжаттарға қол қойылды.

Қазақстанның сыртқы саясатында Иран ерекше орын алады. Екі мемлекет те Каспий теңізіндегі көршілер болғандықтан, көптеген жылдар бойы Каспийдің құқықтық мәртебесіне байла- нысты келіссөздерге қатысады. Иран Қазақстан үшін теңіз порт- тарына шығатын жақын жол да болып отыр. Сөйтіп, ҚР мен Иран қатынастарына, бәрінен бұрын, Каспий және көлік факторлары да ықпал еткені анық.

Тэуелсіз Қазақстанның араб әлемімен алғашқы байланысы 1991 жылдың соңына жатады: сол кезде Палестина көшбасшысы Я.Арафат Алматыға келген-ді. Оның бүл сапары саясатта қандай да бір нақты мақсаттар көздемеген, бірақ Кеңес Одағының тарауына байланысты, араб әлемі тарапынан Қазақстанға ядролық қаруы бар мемлекет ретінде мүдделілік танытуға тиіс еді. 1992 жыл Қазақстан араб елдерімен дипломатиялық қатынастар орнатқан жыл болды. Қазақстан басшысы Н.Ә.Назарбаев құрмет корсету ретінде Мекеге кажылық сапарға барды.

Қазақстан үшін араб елдерімен ынтымақтастық, бірінші кезекте, ол мемлекеттердің мұнай өндіру ісіндегі бай тэжірибесіне бай­ ланысты мүдделілікке негізделген. Қазақстанның араб елдерімен қатынастары орнаған алғашқы жылдарда ол мемлекеттердің билеуші топтары ерекше мүдделілік танытқан сала — ислам құндылықтарын нығайту және насихаттау мақсаты анықталды. ҚР басшылығы араб елдері көшбасшыларының Қазақстандағы ислам тағдырына алаңдаушылығына түсіністікпен карады, өйткені ислам - қазақ халқының тарихи және мэдени мұрасының бір бөлшеп. Мысыр Араб Республикасы мен Сауд Аравиясынан өзге, Қазакстан басқа араб елдерімен де байланыс орнатқан.

Саясат тұрғысынан Қазақстан үшін араб әлемі тарапынан АӨСШКа шақыру бастамасының қолдау табуының үлкен маңызы болды. Қазақстан Республикасының араб елдерімен ынтымақтастығының 1990 жылдардағы жаңа бағыты араб инвестицияларын, бірінші кезекте.

Біріккен Араб Әмірліктері мен Сауд Аравиясынан Қазақстанның жаңа бас қаласы - Астананың инфрақұрылымы құрылысына келтіру болды. Жалпы, Қазақстанның араб әлемімен қатынастары бірнеше: сауда-экономикалық ынтымақтастық, инвестициялар, мұнай-газ сек­ торы, мэдени байланыстар бағыттарында дамыды. Қазақстан сауда- экономикалық ынтымақтастық пен араб инвестицияларын келтіруге басым мағына берген-ді. Араб елдері, бәрінен бұрын, исламның ортақтығы негізінде рухани және мәдени байланыстардың нығаюына мүдделілік танытты.

Таяу жылдарда президент Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанның сыртқы саясаты өзінің бағытынан күрт өзгермейді деп айта аламыз. ҚР мүдделері бұрынғыдай ұлттық, өңірлік және халықаралық тығыз байланыста тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстан достық және серіктестік қарым-қатынастарды өңірдегі тікелей көршілерімен ғана емес, соны- мен қатар Батыс пен Шығыстың, Еуропа мен Азияның көпшілік мемлекеттерімен өзінің көпвекторлы дипломатия доктринасы рухында сақтауды қолдайды. Қазақстан өз серіктестерімен сая- сат түргысынан теңқұқылы, ал экономика жагынан өзара тиімді қатынастар орнатуга мүдделі.

Қазақстанның сыртқы саясатына көпвекторлылықты: Қытайдың Орталық Азиядағы салмақты ойыншы ретінде пайда болуы, Қазақстанның 1990 жылдардың екінші жартысында басқа алып және өңірлік мемлекеттерге қатысты дербес саясат жүргізуі сияқты фак- торлар енгізді. Бірақ ҚР сыртқы саясаты мемлекеттіліктің нығаюы, экономикалық өркендеу, Астананың Орталық Азияда және жалпы кеңес заманынан кейінгі кеңістікте көш бастаушы рөлін алуы нэтижесінде, 2000 жылдары шын мэнінде көпвекторлы саясатқа айналды. Соңғы жылдардағы оқиғалар Қазақстанның расында дүниежүзілік ауқымда, әртүрлі деңгейде наңты көтекторлы және оган қоса дербес саясат жүргізе алатын ңабілетін көрсетті.

Қазақстан Республикасының Ресей, Қытай сияқты мемлекет- термен, Орталық Азия, АҚШ, Еуропа Одағы елдерімен қарым- қатынастарының ешқандай күмән келтіру мүмкін емес стратегиялық сипаты бар. Ары царай да Қазақстанның сыртқы саясаты, өткеи жылдардагыдай, республика мен оның халңыныц қауіпсіздігін, экономикалық өрлеуді және елдің үдемелі дамуын қамтамасыз етуге багытталатын болады.

Бұл жерде Қазақстанда сыртқы саясатты жүзеге асырудың эдістері мен мазмұнына шешуші ықпалы бар жеке фактордың рөлі туралы айтпауға болмайды. Сірэ, қайтадан шетелдік сарапшылардың тәуелсіз бағалауларына жүгінгеніміз дұрыс болар. Мэселен, Мәскеудің таны- мал ғалымы А.Терентьев Н.Ә.Назарбаевтың рөлін бағалай келе, қазақстандық көшбасшы туралы: «Н.Назарбаев —өз өңірінің мэселелері ғана шешілуіне мүдделі емес, сол себепті де Орталық Азиядағы артта қалған, қазіргі әлем өзгерістерінен еш хабары жоқ озбыр хан- дар сияқты көрінетін көршілерінен әлдеқайда ерекшеленіп түрады, Н.Назарбаев, керісінше, шынайы өркениетті, оған қоса, халықаралық қатынастар орнатудың өзіндік философиясы бар басшы саналады. Оның «көпвекторлы саясаты» Қытай - Ресей формуласын мағынасыз қайталау емес. Өзінің дипломатиясында қазақстандық көшбасшының мүлдем эртүрлі эдістерді қолдана алатын қабілеті бар. Ол әлі де өткен кеңес заманын ұмытқан жоқ және ескі номенклатура өкілдерімен солардың тілінде сөйлесе алады. Ол америкалық бизнесмендердің пайдақұмар тілін де білетіндіктен, Қытай жемістерінің асқақ стилін де меңгерген, тіпті өзінің исламдық бауырластары арасында да алабөтен көрінбейді», - деп жазған.

Ресей, АҚШ, Қытай және мұсылмандық Оңтүстіктен өзге, Н.Ә.Назарбаев орасан үлкен ауқымдағы жаңа саяси орталық ретінде Еуропа Одағымен де стратегиялық, саяси, экономикалық қатынастарға үлкен маңыз береді. Ол ТМД елдерін үнемі төрт бостандыққа: тауарлардың, жүмыс күшінің, көрсетілетін қызметтер мен капиталдың еркін қозғалысына негізделген Еуроодақ үлгісімен жүруге үндейді. Олі «Біз Еуроодақтан XXI ғасырда экономикалық және саяси ықпалдастықтың болашағы зор және тиімді бағыты жүзеге асатын лайықты үлгінің тұрпатын көреміз», - деген.

Өзінің тәуелсіздігі жылдары ішінде Қазақстан Еуропаның барлық елдерімен белсенді ынтымақтасып келеді және Еуропада республика- мыз болашағы өте зор серіктес ретінде танылған.

Соған байланысты Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен жасалган «Еуропаеа жол» бағдарламасының' Қазақстанның ішкі дамуыныц өзекті міндеттерін шешудің, Еуропа багытында жаңа басты міндеттерді ащындаудың. тарихи қалыптаскан байланыстарды ныеайтудың, ыңпалдастыңтың еуропалық іс-тәжірибесіне сүйенудің мацыздылыгына негізделетінін айтуымыз керек.

Сонымен қатар біз үшін есте қаларлық оқиға - ол 2010 жылдың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық үйымында Қазақстанның төрағалық етуімен өтуі. ЕҚЫҰ-ның 2010 жылы желтоқсанның 1-2-сінде Астанада өткен саммиті БҰҮ, НАТО, ТМД және басқаларын қоса алғанда, 56 мүше мемлекеттен және 12 серіктес мемлекеттен 2,5 мыңға жуық делегаттың бастарын қосты. Саммит барысын баяндап отыру үшін күллі дүние жүзінен 1,5 мың БАҚ өкілі келді.

Саммиттің негізгі қорытындыларын және, жалпы, Қазақстанның ЕҚЫҰ-да төрағалық етуін бағалай келе, бәрінен бұрын, бұл жауапты міндеттің республикамыздың тэуелсіздік жылдары ішінде жеткен жетістіктерін паш еткен, эрі оның халықаралық беделін айтарлықтай көтерген ірі дипломатиялық жеңіс болғанын айтуға тиіспіз.

Қазақстанның ірі еуразиялық мемлекет ретіндегі мүдделерінің жан-жақты сипаты бар және біржақты географиялық мағынасымен ғана айқындалмайды.

Бұл жагдайда Қазақстанның сыртқы саясатының екі тірегі - көп- векторлық пен теңгерімділіктің, оның үлттық мүдделері қорғалуының маңыздылығы арта түседі. Көтекторлың республикамыздыц халықаралық цатынастар саласындагы жете ойластырылған док- трипасына аішалды. Қазақстанның тэуелсіз дамыған жылдары оның сыртқы саясатындағы осындай тэсілдің эбден негізді екенін көрсетті.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы планетамыздың барлық континенттеріндегі саны көп мемлекеттер таныған елге айналды, сонымен қатар БҰҰ мен оның құрылымдарының толыққанды мүшесі болып отыр. Кэсіпқой дипломат, ұзақ уақыт Сыртқы Істер министрлігін басқарган, ҚР Парламенті Сенатының бұрынғы және қазіргі спикері, бірнеше жыл БҰҰ Бас хатшысының орынбасары қызметін атқарған Қ.Тоқаев бүдан он жыл бұрын-ақ «Қазақстанның әлем танып жатқан мемлекет екеніне және ол жайында болашағы зор мемлекет деген пікір қалыптасқанына» эділетті баға берген.

Қазірде де ешбір әсірелеусіз-ақ Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдастыққа сенімді еніп, барша әлемде тез танылғанын, халықаралық алаңда саяси күшке ие болғанын, ал осының барлығы мемлекетіміздің басшысы Н.Ә.Назарбаевтың сыртқы саясаттағы белсенді қызметінің жемісі екенін айта аламыз.

4. Халықаралық үйымдар.

Жаһандық әлемде Қазақстан мәртебесінің ныгаюы

Қазакстан 1992 жыл наурыздың 2-сінде БҰҰ-ның 168-ші мүшесі болды. Бүгінгі таңда оған 193 мемлекет кіріп отыр. Қазақстан Республикасының БҰҰ жанындағы өкілі А.Х.Арыстаноекова бұл тарихи күнді: «...Әрбір адам өмірінде бұрын-соңды болмаған ғажап жан тебіренісін бастан кешіп, өмір сүрудің ерекше жоғары мағынасын түсінетін, өзіңді туған Отаныңның, халқыңның бөлінбес бір кішкентай бөлшегі ретінде сезінетін сәттер болатын шығар. Өзгеше толқу мен қуанудың дэл сондай бақытты сәттерін маған тағдыр Қазақстан Бұұ\_га мүше болып қабылданған тарихи күнде сыйлады. Сол кезде аса беделді халықаралық ұйымның әлемдегі ең биік мінберінде тұрып және еліміздің Мемлекеттік туының БҰҰ Штаб-пәтерінің төбесіне қалай көтерілгенін көріп, мен отанымыз үшін асқақ мақтаныш сезіміне бөленгенімді ешбір сөзбен айтып жеткізе алмаймын...» —деп еске алады.

Сол жылдың маусымында президентіміздің Жарлығымен БҰҰ жанында Қазақстан Республикасының тұрақты өкілдігі құрылды. 1993 жылы ақпанның 16-сында БҰҰ-ның Қазақстандағы өкілдігі ашылды. БҰҰ-ның Қазақстан Республикасындағы резидент-үйлестірушісі болып 2015 жылдың желтоқсанында Норимаса Шимомура (Жапония) тағайындалды.

1992 жылы қазанның 5-інде ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың БҰҰ-да алғашқы тарихи сөз сөйлеуі орын алды. Мемлекеті міздің басшысы 1992-2016 жылдар аралығында барлығы он бір рет БҰҰ- ның Нью-Йорктегі штаб-пэтерінде Іссапармен болып, БҰҰ Бас Ассамблеясының жүмысына элденеше рет қатысты.

БҰҰ Бас хатшылары Кофи Аннанның - 2002 жылы және Пан Ги Мунның 2010 жылы республикамызға келуі Қазақстан мен БҰҰ арасында ынтымақтастық дамуының аса маңызды оқиғалары болды. Одан өзге, Пан Ги Мун ЕҚЫҰ саммитіне, сондай-ақ Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының Астанада өткен V съезіне БҰҰ басшысы ретінде қатысты.

Қазақстаи 2016 жылы маусымныц 28-іиде БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2017-2018 жылдардагы турақты емес мүшесі болып сайланды. Қазақстанда БҰҰ атынан 18 үйым, оның ішіндеі Даму бағдарламасы; Балалар қоры; Есірткілер мен қылмыстылық жөніндегі басқарма; Халықаралық Еңбек үйымы; Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйым (ЮНЕСКО); Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы; Дүниежүзілік банк, Халықаралық валюта қоры және басқалары жұмыс атқарады.

Бұұ-ның тарихи мінбері Қазақстан үшін президент Н.Ә.Назарбаев аса маңызды: ядролық қарудан бас тарту, полигондарды жабу, жалпыға бірдей қарусыздануға үндеу, АӨСШК (Азиядағы өзара эрекет және сенім шаралары жөніндегі кеңес), «Бейбітшілік. XXI ғасыр» манифесін эзірлеу, Аралды құтқару, «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламаларын жүзеге асыру сияқты, басқа да көптеген ғаламдық жобаларға бастама көтерген орын болды. БҰҮ Қазақстан күллі әлемге мәлімдей ала- тын және басқа мемлекеттердің біздің пікірімізге құлақ асуына қол жеткізудің лайықты алаңына айналды. Маңызды жаңа жетістіктердің бірі деп, алдында айтылғандай, Қазақстанның БҮҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2017-2018 жылдардағы түрақты емес мүшесі болып сайла- нуын айта аламыз.

2017 жылы қаңтардың 10-ында еліміз алғаш рет БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде оның «Қақтығыстарды болдырмау және бейбітшілікті сақтау» тақырыбында өткен ашық пікірсайыстарына қатысты. Соның аясында Қазақстанның сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың саяси үндеуі: «Қауіпсіз, эділетті және гүлденген әлем құру үшін жаһандық серіктестікті нығайтудың қазақстандық тұжырымдамалық үсынысын» таныстырды.

Нью-Йорктегі іс-шараға БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Франция, Украина, Швеция, Эфиопия, Үлыбритания, Жапония елдері сыртқы істер министрлерініц орынбасарлары, Ресей мен Қытайдың, АҚШ-тың және БҰҰ-ға мүше басқа да мемлекеттердің осы үйым жанындағы түрақты өкілдері қатысты.

Пікірсайыстар барысында ҚР сыртқы саясат ведомствосының басшысы Қайрат Әбдірахманов БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 2017-2018 жылдардағы тұрақты емес мүшесі ретінде Қазақстан өкілеттіктерінің басталуы оқиғасына қатысты ел президентінің саяси үндеуі оның 2016 жылы наурыздың 31-індегі «Бейбітшілік. XXI ғасыр» манифесі ұстанымдарына негізделіп, оны жасампаздықпен дамытатынын атап айтты. Белгілі болғандай, Ядролық қауіпсіздік жөніндегі IV сам- митте Н.Ә.Назарбаев таныстырған бағдарламалық құжат халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту ісінде күш-жігерлер мен ынтымақтастықты біріктіру қажеттігіне баса назар аударуды қажет етеді және БҰҰ-ның 100 жылдық мерейтойына қарай ядролық қарусыз әлем құру мақсатын алға тартады. Бүл жерде бейбітшілік, қауіпсіздік және даму арасында үздіксіз байланысты қамтамасыз ете отырып, планетаны соғыстар мен қақтыгыстардан аза ету туралы сөз қозғалып отыр.

Елбасымыздың үндеуінде Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңе- сіне түрақты емес мүше ретіндегі қызметінің басым бағыттары ажыратылған. Олардың қатарында: ядролық қарусыз әлемге жақындай түсу; ғаламдық соғыс қаупінің алдын алу; Ауғанстанда бейбітшілік орнауына көмектесу; Орталық Азияда бейбіт өңірлік аймақтардың қалыптасуы; БҰҰ басшылығымен Лаңкестікке қарсы жаһандық бірлестік (желі) құру бойынша күш-жігерлер аясында лаңкестікке қарсы іс-қимылдардың Астана кодексін эзірлеу, Африканың бейбіт және тұрақты дамуына жәрдемдесу; БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттарын ілгерілету; бейбітшілік, қауіпсіздік және даму арасындағы байланыстың үзілмеуін қамтамасыз ету; БҰҰ-ның XXI ғасыр талаптарына бейімделуі; ғаламдық мәселелерді шешу үшін ұжымдық саяси ерік-жігерді нығайту мақсатында мемлекеттер - Қауіпсіздік Кеңесі мүшелерінің мемлекеттер мен үкіметтер деңгейінде тұрақты кездесулері тетіктерін келісу сияқты міндеттер бар.

Қазақстан тарапы сонымен қатар пікірсайыстарға қатысушылардың назарын алдын ала жоспарланатын дипломатияда бірлескен күш- жігерлердің, сенім шараларын ілгерілетіп, нығайтудың, жап- пай қырып-жою қаруларын таратпаудың, кикілжіңдерді реттеп, халықаралық лаңкестікке бірлесе қарсы тұрудың маңыздылығына аударды. Тағы бір рет Қазақстан басшылығының Сирияда бейбітшілік орнауы мәселесі бойынша Астанада келіссөздер алаңын қамтамасыз етуге дайын екені расталды.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың саяси үндеуі Қауіпсіздік Кеңесі отырысына қатысушылар тарапынан жоғары баға алды. Одан өзге, бүл үндеуді БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің ресми құжаты ретінде тіркеу туралы шешім қабылданды.

БҮҰ-ға мүше болған уақыты ішінде еліміз орындалып жатқан немесе орындалуы жоспарланған бірқатар маңызды бастамаларды алға тартқан-ды. Мысалы, Қазақстан: Азиядағы өзара әрекет және сенім шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК), БҰҰ-ның Орталық Азия экономикалары үшін арнаулы бағдарлама құруы, Арал мен Семей экологиялық апат аймақтарын қалыпқа келтіру, «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске қосу, тамыздың 29-ын — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн, ал 2010 және 2013-2022 жылдарды тиісінше Халықаралық жыл және Мэдениеттер жақындасуының халықаралық онжылдығы деп жариялау туралы үсыныстар жасады.

Қазақстан дүние жүзі бойынша ядролық қарудың элеуеті жағынан әлемде төртінші орынды иеленуден бас тартқан ел ретінде үлкен бедел-абырой алды. БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 2009 жылы желтоқсанның 2-сінде ымыра негізінде біздің еліміз ұсынған «Ядролық қаруға қарсы іс-қимылдардың халықаралық күні туралы» қарар қабылдады. Ол қарар бойынша Семей полигоны жабылған тамыздың 29-ы күллі пла­ нета үшін тарихи күн деп белгіленді.

Нью-Йоркте 2015 жылы желтоқсанның 7-сінде БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-ші пленарлық мэжілісінде Қазақстан көтерген бастама - Ядролық қарудан азат әлем құру туралы жалпыға бірдей мағлұмдама бекітілді. Бүл қарарға эртүрлі континенттерден келген 35 мемлекет және өңірлік топтар үн қосты.

Қазақстан Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу келісіміне (ЯСЖТК) белсенді қатысушы болып қана қоймай, сонымен қатар оның тез арада күшіне енуі үшін де күреседі. БҰҰ-ның Қарусыздану жөніндегі Комиссиясы (ҚК) аясында Қазақстан үшжылдық кезеңде ( 2 0 1 5 - 2 0 1 7 Ж Ж . ) Ядролық қарусыздану және таратпау мәселелері жөніндегі жүмыс тобына төрагалық етеді.

Қарусыздану жөніндегі комиссия мүшелері 2016 жылғы сессия барысында авторы біздің президентіміз болған жаңа бағдарламалық құжат - «Бейбітшілік. XXI ғасыр» манифесімен танысты.

Қазақстанның белсенді қызметінің арқасында, 2014 жылдың мамырында Нью-Йоркте ядролық қаруы бар мемлекет мәртебесін алған: Үлыбритания, ҚХР, РФ, АҚШ және Франция мемлекеттері Семей келісім-шартына қатысушы елдердің қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы хаттамаға қол қойды. Бұл хаттамаға сэйкес, «ядролық бестік» өзіне Орталық Азия елдерінің ядролық қарусыз ел мәртебесін сақтау, сонымен қатар оларға қарсы ядролық қару қолданбау туралы құқықтық міндеттемелер алды.

Қазақстанның ЮНЕСКО-мен ынтымақтастығының маңызы

жоғары. Сыртқы істер министрлігі жанында жұмыс істейтін ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссия осы беделді ұйыммен қарым-қатынастардың басымдық берілетін бағыттарын айқындайды.

БҰҰ бағдарламалары аясында Қазақстанға экология, білім және денсаулық сақтау салаларындағы мәселелерді шешу үшін қаражат бөлінді. Одан өзге, білім, ғылым және мэдениет мәселелері бойынша 27-сессияда Абайдың 150 жылдыгын тойлау туралы қабылданған шешім дүниежүзілік қоғамдастықтың қазақ мәдениетімен танысуына мүмкіндік туғызды.

Халықаралык үйымдар құрылымдары арқылы ынтымақтастық орнатудың мақсаты — Қазақстан мүдделерінің жүзеге асуын қамтамасыз ету, жаһандық және өңірлік қауіпсіздік, саясат пен эко- ііомикада эділетті әлем құрылысына жәрдемдесу, елдер мен өңірлер іірасындағы өзара қарым-қатынастарды үйлестіру.

Алдында айтылғандай, Қазақстан Республикасы үшін 2010 жылы ЕҚЫҰ - Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі үйым ісіне басшылық ету тарихи оқиға болды. Бұл оқиға 1975 жылғы Хель­ синки актісі рухында Қазақстанның орын алып жатқан халықаралық қиын мэселелердің шешілуіне атсалысып, жалпыеуропалық үдерістерге, тэжірибе алмасуға ұмтылатынын көрсетеді. Азияға кобірек жататын ел алғаш рет еуропалық ұйымда төраға қызметін орындады.

Еліміз өзінің дамуында тағы бір үлкен қадам жасады. 2008 жылдың басында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев халыққа арнаган Жолдауында «Еуропаға жол» бағдарламасын үсынды; оның мақсаты - Еуропа елдерімен ынтымақтасу және жоғары суропалық жетістіктерге жету. Мемлекет басшысы көрсеткендей,

«Қазақстан ЕҚЫҰ-дагы төрагалық міндетті «стратегиялық ұлттық жоба» деп цана емес, сонымен бірге «бүл Үііымза жаңа тыныс, жаца серпін беру», «Хельсинки рухын жаңгыртып, ныгайту деп ңарайды».

Мемлекет басшысы «ЕҚЫҰ континенттік еуропалық мемлекет- ген әлдеқашан жауапкершілік аймағы бойынша да, жұмыстың нақты ауқымдары жағынан да трансконтиненталдық сипат алған ұйымға айналғанын» атап өтті. Сондықтан «бүгінгі таңда еуропалық қана смес, еуразиялық қауіпсіздік жайында да айтқанымыз дұрыс болар еді, ойткені онсыз, шын мэнінде, берік еуропалық қауіпсіздікті қамтамасыз сту мүмкін емес». Әсіресе Қазақстанның саммит үшін өзекті және мақты: қауіпсіздіктің біртұтас құрылысын салу, Ауғанстанды оцалтып, көмек беру, Этносаралық және конфессияаралық татулықты қамтамасыз ету бойынша іс-қимылдар бағдарламасын жасауға арналған күн тэртібін үсынғаны маңызды. ЕҚЫҰ-да төрағалық сту, дау жоқ, Қазақстанның да, оның ұлт көшбасшысының да халықаралық беделі мен абыройының арта түскенін дэлелдейді. Осіресе дүниежүзілік қогамдастықта Қазақстан Президентінің ЕҚЫҰ саммитін 2010 жылы Астанада өткізу туралы бастамасы кең жаңғырық тугызды.

Сөйтіп, ЕҚЫҰ-да төрағалық ету Қазақстанның ірі еуразиялық ел ретіндегі мәртебесін нығайта түсті.

XXI гасырдың бірінші және екінші онжылдығы шектерінде, Қазақстан халықаралық, өңірлік қатынастарга белсенді қатысушы ретінде Еуропамен ынтымақтастықты дамыту, Азияда ұтымды сенімділік орнату, Еуразия кеңістігінде ықпалдастықты тереңдете түсу, Батыс пен Шығыстың өркениеттері, мәдениеттері мен діндерінің сындарды сұхбаты, өңірлік те, ғаламдық та қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру мақсатында тиімді және нәтижелі жүмыс жүргізіп келеді. Қазақстан тиісінше өзінің тарихи, географиялық, экономикалық, әлеуметтік және зияткерлік әлеуетіне сай дүниежүзілік қоғамдастықта өзінің лайықты орнын алып, халықаралық алаңда шептерін айтарлықтай ңығайтуға да, күшейтуге де қол жеткізді.

Сонымен, тәуелсіздіктің жиырма бес жылы ішінде жас қазақстандық сыртқы саясат өзі өткен үлкен жолда елімен бірге, халқымен бірге есейіп, дамыды. Оның үстіне, бұл эр жыл түтас онжылдыққа татыған жедел есею болды.

Бақылау сүрақтары:

1. Қазақстан Республикасының дүниежүзілік қоғамдастықта ала- тын орны мен рөлі қандай?

2. Еуразия ықпалдастығының қазақстандық үлгісі неден түрады?

3. Қазақстанның әлемдегі жетекші елдермен қарым-қатынас- тарының қандай ерекшеліктері бар?

4. Қазақстанның Ресеймен ынтымақтастығы қандай рөл атқарады?

5. Қазақстан түркітілдес елдермен және араб әлемімен қандай қарым-қатынастар орнатты?