नेपालको कूटनीति फेरि संवेदनशील मोडमा

नेपालको कूटनीति फेरि एउटा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। हाम्रो आफने आन्तरिक मामलामा भएको विकास र विश्व संरचनामा भइरेका पछिल्ला परिवर्तनले आगामी दिनमा निकै सुझाव र सावधानीपूर्वक परराष्ट्रीय नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। जुन कुराको अहिलेको नेतृत्वमा अभाव देखिएको छ।

यसअघि पनि नेपालको कूटनीतिमा दुई पटक यस्ता संवेदनशील मोड आएका थिए जसलाई हामीले निकै सफलतापूर्वक पार गरेका थियो।

नेपाल नेशन स्टेटको रूपमा स्थापित हुँदाको बेला तिब्बत-चाइना र ब्रिटिश इन्डियासँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने थियो।

उनीहरूसँग वार्ता गरेर हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सन् १७९२ मा तिब्बतसँग वेत्रावती सन्त्री भयो। त्यही वर्ष हामीले ब्रिटिश इन्डियासँग त्रिकोणीय व्यापार सम्झोता गर्नुपर्ने।

त्यहीपछि उत्तर दक्षिण नदेसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आयो।

दोसो संवेदनशील घडी नेपालमा प्रजातन्त्र आएको र भख्दी विश्वयुद्ध सकिएको सन् १९५० र ६० दसक थियो।

जति बेलामा नेपालले सिकुद्र राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पनि लियो। त्यहीबेला निकै राष्ट्र जापान, जर्मनी, फ्रान्ससँग
दौय सिबाध बनायो। १० वर्षको अवधिमा २५ वटा राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार भयो। भिटो अधिकार भएका सबै राष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। त्यसले नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रजातात्त्विक राष्ट्रको हैसियत दियो।
अहिले एकातिर नेपालले द्वन्द सकेर आफ्नी संविधान निर्माणको छोटा स्थायित्व र विकासको चरममा प्रवेश गरेको छ। यही बेतामा हामीले भारतको नाकाबदी पनि भोगेर अहेको छ।
अहिले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि बनेको विश्वव्यवस्थामा परिवर्तन आइएको छ। हामीले विश्वास गरेको अन्तरराष्ट्रिय बच्चन र बहुलबच्चन पछि थाले छ। विश्व व्यापार संगठनले काम गर्न सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको सुक्ष्म परिपथ अपेक्षितमा छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भोजनहरूको दुई/चार वटा मिसन पनि बन्द गरेको अवस्था छ। विकास, शान्ति र मानवीय सहायताका कुराहरूमा बहुराष्ट्रिय व्यस्था छोटे द्वीपक्षीय रूपमा अंतर्दृश्य छ। इसीलिए देशका शासक ‘म राष्ट्रिय हितमान हेजौ, बौद्ध संसारसँग मतलब छैन’ भने नेपालसँग अन्तरातीत अधिक बढेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा बदलिदो विश्वव्यवस्था र क्षेत्रीय मन्न्यमा हाम्रा तो कहाँ छैन भने ह्यो नेपालले दूर्दृष्टिपूर्वक सजगताका साथ काम गर्नुहुन्छ।
संसारमा जबलेपन एउटा ‘रुलिड पावर’ र अको ‘ग्राइजिड पावर’ हुन्छ ध्वनि पहिलोले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहेका अर्को त्यो शक्ति लिन खोज्ने। पछिलो पाँच सय वर्षको इतिहासमा १६ पटक यस्ता दुई शक्ति चिकन उत्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये १२ पटक लडाई भएको धियो भने पछिलो पाँच तर पटक भएको घिन।
कहिं त्यसै सूची नस्तानु प्रिंटिस साम्राज्यको शक्ति अमेरिकालाई हस्तान्तरण हुँदा लडाई भएन।
त्यो शक्ति अहिले अमेरिकाबाट अरुमा सर्न लाम्बा पनि केही संक्रमणका लक्षण देखिएका छन्। ‘हार्ड पावर’को सामको धर पनि विस्तार देखि प्रवेश गइएको छ। अमेरिका सैन्य, आर्थिक र सोचको हिसाबले अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था कायम गर्नुको पहिलो लाम्बा त छ तर तुलनात्मक रूपमा उसको शक्ति घट्दै गइएको छ। र अन्य उदाहरण शक्तिहरू आइएका छन्। यसको अर्थ अमेरिका र पूर्व राष्ट्रको प्रभाव सकिंद्रिक भएको भने होइन।
अहिले पनि कति धेरै संख्या छन् जसमा उनीहरुको सुधार स्थायित्व र प्रभाव कायम छ।
हाम्रा दुबै दिमेकी चीन र भारत पनि धेरै अमाजी गइएका छन्। उनीहरुले पक्षम विश्व व्यवस्थालाई नै चुनौती दिदेखिएका छन्।
यस्तो सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना आधारभूत विद्यमान यस्तो प्रवचन गर्ने? तिनलाई कसरी अगाडि लेखाने अहिलेको प्रमुख विषय त्यहि हो।

नेपालको परिराम नीतिमा ६ बटा महत्त्वपूर्ण कोणहरु छन्। चीन, भारत, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्र, हामीलाई अन्य देशहरु, नेपालको अन्य समन्वय भएका देश र संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरु। यीमध्ये चीन, भारत, अमेरिकासँग अन्य पश्चिम राष्ट्रसँग समन्वय र अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता अहिले हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्।

भारतसँग हाम्रो पूर्नो समन्वय छ। व्यसमा भएका उत्तरचढाय र यो क्षेत्रको महाशक्ति बने उसको महत्त्वकांक्षा पनि हामीले देखिएका छ्न्। महाशक्ति बने उसको महत्त्वकांक्षा किन पनि छ भने उसको अन्तराष्ट्रिय शक्ति बढिरहेको छ।

यस्तो भारतसँग आउँदा दिनमा कसरी डिल गर्न भनेमा हामीले व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ। भारतिभत्रै पनि परिराम नीतिबाट दुईटा ‘ट्रेंड’ देखिएका छन्। पूर्नो चक्रवतीङ्गला ट्रेंडले भारतीय उपमहाद्वीपमा आफ्नो प्रभुवत हुन पर्छ। अको च्याहिएको व्यसमा होइन हामीले लुक इट पोलिसी', 'नेवरहुड फर्स्ट' लाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्छ। यी दुईमध्ये काहिले एक काहिले अको माथि आउँछ।

भारतसङ्गो समन्वयलाई पारस्परिक विद्यमान र सुझावशिवृत परिवर्तन लाई भारत जीव्यक्ति मा जाँदैन की हाम्रा नर्नालाई आकृंक्षालाई परिपूर्ति गर्नु गनु प्रवक्ता अधि लेखाने भनेमा हाम्रो स्थङ्ग हुनुपर्छ।

त्यो भनेको भारतसङ्गो समन्वयलाई मात्र नहर्रहे अरु अवसरसङ्ग उसङ्गो समन्वय कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छ भने ख्याल गनु पर्छ।

हामीले चीन र अमेरिकासँग समन्वय बढाउदा थिन देशसङ्गो समन्वयको सन्तुलन के हुन्छ भन्ने कुरामा सजि हुनुपर्छ।

अन्तराष्ट्रिय महत्त्वमा भारतसङ्गो समन्वय लाई लाग्ने अको देशसङ्गो समन्वयको सन्तुलन के हुन्छ भन्ने पनि हेनुपर्छ।

झट्ट हेदार हाम्रो समन्वय द्वीपशायी हो तर हाम्रो सबै अन्तराष्ट्रिय संरचनामा छौ।
नेपाल र दक्षिण एसियाको समक्षका सम्बन्धमा 'दक्षिण एसियामा भारतको प्रभुवत्व' भनेँ उनीहरुको धारणामा परिवर्तन आइरहेको छ। हामीले भारतलाई अहिलेको दक्षिण एसिया सन् १९६०, ७० र ८० को दशकहरु जस्तो होइन भनुपछि।

भारत होराइज़नल रूपमा म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिरहेको छ। चीन पनि भर्तिक्षेत्र रूपमा आइरहेको छ। नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकासम्म आफ्नो लगानी बढाएको छ।

कुन क्षेत्रमा हामीले भारतसङ्ग व्यवस्थापन गरेको र कुन क्षेत्रमा चीन र पाकिस्तान देशलाई सन् १९६०, ७० र ८० को दशकहरु जोड्दू पछि होइन भनुपछि।

व्यापारको कुरा गर्दा भूमिका देखि देश भएकाले छनौटहरू स्वतन्त्रता हुनु हाम्रो सार्वभौमिकता हो। अनु देशका लागि भन्दा भूप्रियो देखि देशको यो खास विशेषता हो। त्यसलाई केन्द्रमा राखेने हामीले उनीहरुको आधारभूत सुरक्षा चालोलाई समर्थन गर्नु पर्ने।

चीनको कुरा गर्दा उ अहिलेको निकै नै मुख्य भए अधि बाधितहरुको शक्ति हो। सिनिफिस्को चीन तेड झियाऊपिडको बोलाउँदै जस्तो होइन। उ अहिलेको विश्वसन्ताना राष्ट्र बने दीढ़ो छ।

त्यसैलाई जस्तै रूपमा अगाडि आइरहेको चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने कस्तो प्रयोग गरेको मानिने? चीनसँगमात्र होइन अनु सबैसँगको सम्बन्धमा पनि हाम्रा लक्ष्य रेखा के-के हुन भने कुरामा हाम्री स्पष्ट हुन जस्तै। हाम्री कस्तो खेल मैदान बना नै भएकाले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सजगता पनि अपनाउनु पर्ने।

यस्तो सञ्चालनको कहीं चुनौतीपुर्ण हुने गैलौ जस्तै, हामीले नेपालमा तिब्बतविरोधी गतिविधि हुन दिदु हुने।

तर काठमाडौंमा बसिरहेका तिब्बती-शारणार्थीलाई देनक जीवन चलाउन नै गाडौ हुने काम पनि गर्नु हुने।

चीनको बेल्ट एवं रोड इन्टरनेटेबल (बिआरआई) मा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं। बिआरआई हाम्री जाना नै पत्त्यो, किनभने चीन हाम्रो महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो। उससँगको राष्ट्र समबन्धले क्षेत्रीय सञ्चालन पनि बनाउँछ।

बिआरआईबाट विभिन्न देशका फरक-फरक अनुभव छन्।

हामीले उनीहरुका अनुभव हेतुपछि। हाम्री सामू के कस्ता सर्त्तहरु छन्, तीनले फाइदा पुर्याउँछ भने खानौँ पर्ने। नेपालको दीर्घकालीन हितलाई सहयोग पुर्याउँछ तिनको पुर्याउँछ? यस्ता कुरामा हाम्री अव्यस्त सजग हुन पछि। श्रीलंकाको
हमानटोटालगायत ठाउँमा बिआरआईको पैसा कसरी प्रयोग भयो, त्यसको कस्तो प्रभाव पार्न, हामिले गहिरोसङ्ग बुझ्नुको लाग्नुपर्छ।

पछिलो समय हामिले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्र बढी प्राथमिकतामा दिन्त्राखेका छौं। यसैमा सिमिट भएर हामिले नेपालको दीर्घकालिन हित प्रवर्धन गर्न सक्दैन।

भारत र चीनबीच २००८ द्वारा भयो भने हामी चैपेटामा पछि। वा उनीहुँदैभीच मिल्ळी भयो र यो क्षेत्रमा के, के गन्ने भनेको उनीहैले सहमति गरे भने पनि हाम्रालाई हितका हुन।

अहिले अमेरिकले भने गरेको 'इन्डो-प्यासेफिक' क्षेत्र चर्चामा छ। अमेरिकले एआरआआई भनेर बिआरआई जसले अर्को कार्यक्रम त्याएको छ।

त्यसलेगि यो क्षेत्रलाई नयाँ प्रतिष्ठापित धक्काले छ। राम्री प्रयोग गन्ने हो भने यसले हाम्रो फाइनेंस पनि दिन्छ।

किन्नमे, त्यसको प्यागमिटेक हेर्दै साँचे अमेरिकले ऐसिया प्यासेफिक क्षेत्रलाई यस्तो किसिमको नप्टी तरिकामा एडी डकुमेन्टमा आएको धेरै पछि हो।

फरक देशलगि फरक किसिमको सम्बन्धका तहहरू त्यसभा उल्लेख गरिएको छ।

कसैसँग रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी छ, कसैसँग रणनीतिक सहकार्य छ, कसैसँग द्वीपक्षीय सहकार्य छ। कसैसँग आर्थिक सहकार्य छ त कसैसँग प्रतिष्ठा र कसैसँग निके दूल्लो प्रतिव्ठनीता छ। यी सबै युरोपै-प्यासेफिक रिजनमा भनेकाले यो क्षेत्रका सबै देशले आफ्नो हितमानसूलु हुने गरी काम गर्न सक्छनु।

अमेरिकले नेतृत्व गरेको पक्षलाई जितको राष्ट्र र बहुरक्षीय संघस्थासँगको सम्बन्धलाई पनि हामिले आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा हेतुपछि।

अहिले हाम्रो पूर्वाधारमा लगानी गन्ने सबैभन्दा दूलो संस्था विश्व बैंक हो। उसले ५३३ मिलियन डलर दिएको छ। दोसँग ऐसियली विकास बैंक छ। उसको लगानी २११ मिलियन डलर तेस्रोमा रहेको अमेरिकले ११८ मिलियन डलर लगानी गरेको छ। त्यसपछि बेलायत, जापान र युरोपियन युनियन छन्।

पूर्वाधारमा दूलो लगानी गरेको विश्व बैंकमा सबैभन्दा धेरै १६ प्रतिशत संग्रह अमेरिकले छाँदिच बैंकबाट हामिले कुनै ऋण लिनु पर्नदै भने उसलाई मनाउनु पछि किनको विश्व बैंकको निम्न अनुसार ऋण पानु हुन ८५ प्रतिशतको सहमति चाहिन्न।
यी भुपक्षेत्रको सम्बन्धमा हाम्रो चित्र व्यापारको स्वतन्त्र छनौट र नीति निर्माणमा स्वतन्त्र रूपमा अधि बढ्न पाउँछ। कि पाउँदैन भने हो। सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा त हाम्री राष्ट्रीय स्वाधीनता भईसकेको मुलुक है।

यी शक्तिक्षेत्रको बदलिने परिस्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो त?

स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता पहिलो नजरमा हो।

दोस्रो नजरमा हाम्रो दैनिक जनजीवन, हाम्रो प्रजातन्त्रिक व्यवस्था, कानुनी नीति र राम्री संघटनको सम्प्रभुतालाई पनि नेपालको परराष्ट्रीय नीतिको एउटा अंकहरूमा अगाडि बढाउनु पाउँछ। जसमा धैर्य ध्यान गएको है।

तेस्रो नजरमा हाम्रो आधिक हितको प्रवर्धन हो। भारतसँगको हाम्रो आधिक सम्बन्ध एकतमै निमलेको छ। पछि चौतो पाँच महिनामा नेपालको भारतसँग व्यापार घाटा अवघ्न हेरे। छांस्काको झट्कै २०० देशमा दशौ/३० मासात वस्त्रो हुँदै। ती पनि साना देश, जसको जनसंख्या पनि केही लाखमा छ जहाँ कुनै प्राकृतिक श्रेणै साधन हुन छ। यो एकतमै अप्राकृत, तरल र संचालनीहुँदै व्यवस्था हो।

तिरस्को भए राजनीतिक र आधिक सम्बन्धलाई कसरी अधि बढाउने त?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कुरा सुझाव र परराष्ट्रीय नीतिमा स्थापित हो।

परिस्थिति अनुसार ‘फिल्प एन्ड फ्लाप’ हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रीय समूदायमा विश्वास रहेका। कूटनीतिमा खाँच र विश्वास ठूलो हुन।

हामीले हाम्रो चासो के हो र उनीहुनुको चासो के हो भने विवाहमा खुला दिल्ले निर्माता कुराकानी गनुपछ।

क्षेत्रीय स्तरमा भ्रात्यहरूको परिवर्तनको मुख्य अध्ययन गनुपछ। भारतले र चीनले अरु देशसँग कसरी सम्बन्ध राखिएका छन् त्यसैं पनि हामीले विश्वेश्वरण गनुपछ।

हामिउहाँ बसेका छौं त्यहाँ बाट मात्र के देखिएको भनेले तब तुराकानी गनुपछ।

हामीले मंगोलियाको वा काजगता का परराष्ट्रीय नीति पनेको हो त? तिनीहुनुको परराष्ट्रीय नीतिवाद पनि हामीलाई क्षेत्रीय अवस्था कसरी परिवर्तन भीतरहरूको छ भने बुझ बज्यो हुन।

हामी जहाँ बसेका छौं त्यहाँ बाट पाल्टा मात्र के देखिएको भनेले सबै कुरा राम्री भन्दै।

हामीले मंगोलियाको देशसँग परराष्ट्रीय नीति पनेको हो त? तिनीहुनुको परराष्ट्रीय नीतिवाद पनि हामीलाई क्षेत्रीय अवस्था कसरी परिवर्तन भीतरहरूको छ भने बुझ बज्यो हुन।

अहिले हामी तल्लालाई फाइडामा मात्र केन्द्रीय भीतरहरूको छी। कहिलकेहाँ त हामी अत्यकालीन र दैर्यकालीन हितबाटे ने द्विविधामा परिवर्तन हुन। उदाहरणमा लागि रेमिटेयन्स अल्पकालिका लागि त निजको महत्त्वपूर्ण हो तर सधैभैर यसैंगरी मान्छे बाहिर पठाए देशको अर्थव्यवस्था चलाउन सम्भव हुन।
आयात केन्द्रीत अर्थतन्त्रमा रमाउँदा नजिकैको सुपरमार्केटमा गएर मन लागेको सामान किने अवस्था त छ तर त्यो लागो समयसम्म रहिरह छन्।
तत्कालको राजनीतिक फाइदा वा कुनै प्रोजेक्ट आउँछ भनेर हामीले नीति बनायों भने त्यसले भविष्यमा देखाउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्न। हामीले कुन तत्कालीक कुरा हो र कुन दीर्घकालीन हो भने हुँदै छ नछ।
विश्वव्यापीकरण वा अन्तरराष्ट्रीय रुपमा हुँदै हुँदै पनि हामीजस्ता देशाले पानी, खाना र उर्जाजस्ता आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भर हुनेछ। त्यो आजको भौतिक हुँदै तर के हामीले यी क्षेत्रमा प्रगति गर्नेछ गरेछ।
यी समस्याको समाधान र प्रश्नको उत्तर खोजेर संबंधित मोडमा पुगेको नेपाली कूटनीतिलाई दीर्घकालीन हितमा हुने गरी परिचालन गर्नुपक्ष। त्यसको लागि सरकारको दायित्व र प्राथमिक हुन्छ नै अन्य सरोकारको सबै त्यसमा सहभागी हुनुपक्ष।
(संयुक्त राष्ट्र संघको स्वतन्त्र उपमहासचिव आचार्यले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादीत अंश।)
प्रकाशित तिथि: बुधबार, माघ २३, २०७५, ०५:३६:००

Web Article link: https://setopati.com/opinion/174868