پروژه خط لوله گاز ایران- هند آغاز یا پایان

دولت هند در اقدامی که از سوی رسانه‏های هند غیر مترقبه و شتابزده ارزیابی شد،مانی شانکار آیار،وزیر نفت،را به وزارت امور ورزش و جوانان و نهادهای‏ روستایی گمارد و مورلی دئورا را به عنوان وزیر نفت‏ معرفی کرد.تنزل رتبه وزیر مشهور نفت و معرفی وزیر جدیدی که وی نیز از جهات دیگر شهره است،موجب‏ واکنش‏های فراوان و متضادی در کشور هفتاد و دو ملت‏ شده است.یکی از پیامدهای این تغییر تأثیر آن بر پروژه‏ خط لوله ایران-پاکستان-هند است.

توجه به موضوعات زیر اهمیت تغییر و تحول در کابینه‏ هندوستان را بهتر نمایان می‏کند:

1-ارتباط با ایران.هند و ایران،علاوه بر مناسبات‏ طولانی چند قرنی و روابط سیاسی و تجاری،ارتباطات‏ عمیق فرهنگی با یکدیگر دارند؛چندان که تذکره(نام و نشان)شعرای پارسی گوی هند بالغ بر دو مجلد کتاب‏ است.از این‏رو هند ارتباط با ایران را نمی‏تواند نادیده‏ بگیرد.

2-روابط اقتصادی و تجاری با غرب.هند مناسبات‏ گسترده تجاری با غرب،به ویژه آمریکا،دارد و از آن‏ بهره می‏برد بسیاری از شرکت‏های هندی به تدریج نقش‏ و سهم بسزایی در بخش خدمات و فناوری اطلاعات در بازار آمریکا یافته‏اند.این مناسبات نیز برای هند دارای‏ اهمیت فراوان است.

3-نیاز هندوستان به انرژی.هند برای تداوم روند رشد فزاینده اقتصادی خود نیاز روزافزونی به انرژی دارد و ایران با داشتن دومین ذخایر گاز جهان مناسب‏ترین و بهترین گزنه برای تأمین این انرژی است.همکاری با ایران در این زمینه مزیت بسیار مهم دیگر نیز دارد و آن‏ عبور خط لوله گاز از مسیر پاکستان است.همچنان که‏ می‏دانیم در طول بیشا ز نیم قرن از جدایی هند و پاکستان‏ این دو کشور عمده‏ترین مخالفان یکدیگر بوده‏اند در این شرایط خط لوله گاز موجب رفع یا حداقل کاهش‏ قابل ملاحظه تنش بین این دو کشور خواهد شد.

4-همکاری هسته‏ای با آمریکا،آمریکا با تغییر سیاست‏ بیش از سه دهه خود در 18 جولای 2005 با تحویل رآکتور و سوخت هسته‏ای به هند موافقت کرده است.

5-موضع آمریکا در قبال ایران نیز روشن است و نیاز به شرح و تفصیل ندارد.

دولت هند که پیش از این در اجلاس ماه سپتامبر 2005 آژانس بین المللی انرژی با جانبداری از آمریکا و رای‏ علیه ایران واکنش‏های فراوانی را درون جامعه خود بر انگیخته بود،این بار به اصطلاح صورت مسئله را پاک‏ کرد و وزیر نفتی را که از طرفداران جدی خط لوله گاز و همکاری با ایران در زمینه انرژی بود،عزل کرد.در مقابل‏

مروری بر سیاست‏های جدید دولت هند در زمینه انرژی‏ پروژه خط لوله گاز ایران-هند آغاز یا پایان

دئورا،نماینده مجلس و رئیس مجمع نمایندگان‏ پارلمانی هند-آمریکا را که به قول منابع حزب حاکم‏ کنگره روابط گسترده و نزدیکی با محافل سیاسی و تجاری آمریکا دارد،به این مسؤولیت گمارد.

واکنش‏ها و ارزیابی‏ها

رسانه‏های هندی و بین المللی تغییر در وزارت نفت‏ را مورد ارزیابی‏های فراوان قرار داده و عکس العمل‏های‏ متفاوت و متضادی در این خصوص داشته‏اند.بر اساس‏ برخی ارزیابی‏ها دولت،به ویژه وزارت خارجه هند و بخش خصوص آن کشور که همکاری با آمریکا را بسیار مهم تلقی می‏کنند،ترجیح می‏دهند دست به انتخاب‏ زده و با اقدام خود راه همکاری با آمریکا و انعقاد قرار داد همکاری هسته‏ای با آن کشور را بر گزینند.به زغم برخی‏ تحلیلگران،زمان عزل و نصب،یعنی انتخاب یک روز تعطیل آن هم در فاصله یک روز تا اجلاس اعضای دائم‏ شورای امنیت و آلمان در لندن و نیز چهار روز قبل از تشکیل اجلاس فوق العاده شورای حکام آژانس‏ بین المللی انرژی اتمی در وین،نمایانگر انتخاب تازه‏ دولت هند و نشانه منتفی کردن پروژه خط لوله گاز از سوی این کشور است.

در همین حال چهار حزب چپ هند به علاوه حزب‏ حاکم قبلی یعنی جاناتیا بهاراتیا خواستار توضیح دولت‏ در خصوص موضع گیری‏های اخیر شده‏اند.در جامعه‏ بر اساس واقعیت‏ها پروژه‏ لوله گاز منتفی نخواهد شد و کشورمان باید بنابر سابقه‏ دوستی و روابط دیرینه‏ فرهنگی جایگاه هند را محفوظ بدارد

6/1 میلیون نفری هندیان مقیم عربستان نیز عزل وزیر نفت‏ بازتاب‏های منفی فراوانی داشته است.از جمله دولت‏ هند متهم شده است که وزیر نفت را چون ضد واشنگتن‏ بوده است بر کنار کرده و دئورا را که با لابی قدرتمند یهودی در آمریکا روابط نزدیکی دارد منصوب کرده‏ است.

سفرهای قبلی دئورا به آمریکا سبب ابراز این نظر شده‏ است که از این پس هر پست دولتی هند ابتدا بایستی در واشنگتن و نیویورک تصویب شود.

چشم‏انداز آینده

نیکلاس برنز،معاون وزیر خارجه آمریکا،به تازگی‏ اظهار داشته که آمریکا مخالف همکاری دو کشور پاکستان و هند با ایران در زمینه انرژی است و افزوده‏ است برای رفع نیازهای دو کشور به انرژی راه‏های دیگر نیز وجود دارد.

این در حالی است که نیاز هند به انرژی برای تداوم‏ رشد اقتصادی امری قطعی و حتمی است.هند قبلا امکان خرید گاز از آسیای مرکزی،بنگلادش و برمه را آزموده است و ره به جایی نبرده است.راه‏هایی که برنز به آن اشاره دارد بازگشت به همان شیوه‏های آزموده شده‏ است.اتکاء به بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده‏ انرژی یعنی آمریکا که بنا به اعتراف جرج بوش خود به‏ نفت معتاد است نیز دور از درایت است.با توجه به تداوم‏ روند فزاینده تقاضای جهانی برای نفت و گاز و عدم‏ کشف منابع جدید،چشم‏انداز برای هند نه تنها بهبود نخواهد یافت،بلکه دشوارتر و وصف متقاضیان انرژی‏ فشرده‏تر نیز خواهد شد.

بر اساس این واقعیت‏ها پروژه لوله گاز منتفی نخواهد شد و کشورمان باید بنابر سابقه دوستی و روابط دیرینه‏ فرهنگی جایگاه هند را در صف متقاضیان نفت و گاز ایران محفوظ بدارد.همانطور که وزیر جدید نفت هند در یکی از اولین اظهار نظرهای خود اعلام کرد که‏ کشورش همکاری با ایران در زمینه انرژی را ادامه خواهد داد و خط لوله هنوز مورد نظر و نیاز هند است.