**Выступление Председателя Правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Б.К.Нургалиева на международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», приуроченной к 30-летию дипломатической службы РК, 1 июля 2022 года**

Қайырлы таң, құрметті әріптестер мен достар!

Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді оқыған Мемлекет Басшысының құттықтау сөзінде атап өткендей, бүгін тойланатын тарихи межеге Қазақстан дипломатиялық қызметі толағай табыспен жетіп отыр.

Қазақстан сыртқы саяси тарихи ретроспективасында жаппай қырып-жоятын қаруды жоюға жасаған жұмыс өте маңызды орын алатыны бәрімізге жақсы белгілі.

Остановлюсь на некоторых аспектах разоруженческой проблематики, к которой имел отношение в первые годы после обретения Казахстаном независимости.

Наша последовательная и принципиальная позиция относительно необходимости избавиться от ядерного оружия, находившегося на территории Республики после распада Советского Союза, помимо политико-экономических факторов, была связана с тяжким наследием Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы шешімді бүкіл Қазақ халқы зор қанағатпен қабылдағаны әрине, бәрімізге мәлім. Біздің халқымыз ядролық қарудың апатты зиян салатын өз басынан толық өткерді. Ядролық жарылыстар біздің еліміздің денесіне салған жарасы өте терең. Ол адамзат тарихындағы ең қауіпті, бүкіл өркениетті жоюға қабілетті қару. Сонда 1991 жылы ҚазақстанПрезиденті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қабылдаған шешім дүние жүзінде тұңғыш рет болған жағдай. Шындықтада тарихи шешім! Өткен ғасырдың аса маңызды шешімдерінің бірі болып табылатыны сөзсіз.

 Содан кейін Қазақстан Ядролық қару таратпау туралы және Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттарға қатысушы болды. 1996 жылы Қазақстан аумағында ядролық қарумен байланысты бүкіл инфрақұрылым жойылды. Сонымен Лиссабон протоколында бекітілген уағдаластық жүзеге асырылды. Қазіргі заманда, Қазақстан ядролық істермен байланысты тиісті халықаралық міндеттемелерін қатаң орындауда және жаппай қырып-жоятын қарудың басқа да түрлерін таратпау саясатын дәйектілікпен жүргізіп келеді. Біздің еліміз тәуелсіздіктің ерте күндерінен бастап ядролық потенциалдан бас тартты және таратпау режимін жақтайтынын мәлімдеді.

 Мемлекет басшысы бекіткен2020-2030 жылдарға арналған сыртқы саясат концепцияда басым бағыттардың арасында ядролық қаруға тыйым салу мақсаты қойылған. БҰҰ Бас Ассамблеясының 74-ші сессиясында Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев баяндамасында әлемді ядролық қарудан құтқару маңыздығын айрықша атап өткен. Басқаларды сол талдауға шакыруға біздің толық моральдік кұқығымыз бар. Өкінішке орай, бұл өзекті мәселе бойынша халықаралық қауымдастықта бірлік болмай тұр, айнала толы екіүшті стандарттар қолданылуда.

Оның басты себептері - әлемнің толық қауіпсіз еместігі сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздіқ Қеңестің тұрақты мүшелері - бес ядролық мемлекет арасында өзара сенім деңгейі төмендігі. Есіңізге салайын - Ядролық қару таратпау шартқа, дәл 54 жыл бұрын 1968 жылы 1 шілдеде Лондонда, Мәскеуде және Вашингтонда салтанатты түрде қол қойылды. Сол кезде 5 ядролық мемлекет болған. Бірақ кәзір олардың - ядролық мемелекеттердің - саны екі есе көбейді, яғни таратпау орнына бетімен кетуге көзіміз жетті. Бұған қоса, біреулердің ядролық амбициялары олармен көршілес басқаларды өзінің ядролық потенциалға ие болуға дәлелдейді.

 Тем не менее, пример Казахстана, добровольно отказавшегося от размещенного на своей территории ядерного арсенала и на протяжении всех 30 лет независимости ставящего в центр своей внешней политики благородную задачу избавления мира от ядерного оружия, до сих пор обеспечивает нам уважительное отношение со стороны международного сообщества. К примеру, мои коллеги-ветераны дипломатической службы США, при проведении международных мероприятий по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения, обращаются с приглашениями принять участие и поделиться казахстанским опытом, чтобы дать возможность адресатам разоруженческого месседжа оценить мотивацию Казахстана в ранние годы независимости.

Бес жыл бұрын, 2017 жылы шілдеде, 122 мемлекет өте маңызды құжатты қабылдады. Ол ядролық қаруға тыйым салу туралы шарт. Біздің еліміз сол шартты дайындау кезінде өте белсенді рөл ойнады. Ядролық қару заңсыз жариялау – бұл бүкіл халықаралық қоғамдастықтың ең асқақ ізгілікті миссиясы. Мен басқарып отырған Сыртқы саяси зерттеулер институты алдына қойылған міндеттердің арасында– басқа елдердің зерттеулер орталықтарды бұл жұмысқа қатынасуға қатыстыру. Одақтасып, ядролық мемлекеттер басшыларды, саясатшыларды, қоғамдық піқір қалыптаушыларды дұрыс шешімге, яғни ядролық қарудан құтылу, шақыруға тиістіміз. Қазақстанның ұстанымын қолдайтын елдер жаппай қырып-жоятын қаруды жоюга, таратпау режимін күшейтуге нақты үлес қосса, 2045 жылға -ол БҰҰ жүз жылдық мерейі-біздің планетамызда ядролық қару атымен жоқтыру мақсатына жетуге мүмкін деп ойдамыз.

Семей ядролық сынақ полигоны ресми түрде 1991 жылдан бастап жабылды. Бірақ, одан кейін полигонда 17 жылға созылған әр турлі қазақстандық- ресейлік- американдық бірлескен операциялар өткізілді. Көбінде бұл операциялар аса радиоактивті материалдар ланкестер қолына түсуінің нақты қауіпін тоқтатуымен байланысты болған. Полигон жабылған кезі Кеңес мемлекеттің соңгы айларымен түйіс болған.

 Алдынан дайындалған ядролық-дәрімен байланысты эксперименттер аяқталмай, сарапшылар мен техниктар Семейден Ресейге көшті. Туннелдерде, штольняларда тастаған әр-түрлі заттар мен бұйымдар, бәрі радиация жағынан өте қауіпті. Сынақтар кейін жердің астында, терең штольняларда плутонийлік калдықтар тасталды. Сол радиоактивті топырақты біреу жинаса, бірнеше тоннадан кажетті химиялық процессті жұмсап, бір ядролық оқ-дәріге жететін плутоний жинауға мүмкін болған.

Аталған 17 жылдың ішінде Республикалық билік Ресей мен АҚШ әріптестерімен бірлесіп бүкіл полигонның аймағында қажетті жұмыстарын атқарды. Американдар сол жұмысты қаржыландырды. Олардың шығыны 150 миллион доллар құрастырды. Қазір Дегелен тау етегінде үш жақты тас ескерткіш тұр, үш тілде жазулы «1996-2012. Әлем қауіпсіздікке үлес қосылды». Өкінішке орай, заманауи халықаралық жағдай сол сияқты конструктивтік ынтымақтастыққа, әсіресе ядролық державалар арасында, күә болуға аса үмітке қисын бермей жатыр.

Тем не менее, даже в нынешних чрезвычайно или даже беспрецедентно сложных условиях обострения международной обстановки, будем надеяться, что в межгосударственных отношениях рано или поздно возобладают принципы «шанхайского духа», только что упомянутые моим хорошим другом, специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэйем. Принципы равноправия, взаимопонимания и учета позиций партнеров, взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности, нерушимости государственных границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы в международных отношениях, сейчас актуальны, как никогда.

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, біздің таңдаған жолымыз – айқын. Прагматизмге негізделген салмақты әрі салиқалы саясаттан еш айнымаймыз.

Қазақстандық дипломаттар Еліміздің мүдделерін табандылықпен қорғауға әр уақытта дайын. Осы мүмкіндікпен пайдаланып, залда отырған ардагерлерінің мұрасын жаңа генерация дипломаттар ұстарлық болады деп қатты сенімді білдіргім келеді. Баршаңызға амандық, нұрлы Отанымыз үшін істеп атқарған қызметтеріңізге үлкен табыс тілеймін.

Назарларыңызға рақмет!