**Ομιλία Ι. Βαρδακαστάνη**

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι χαρά μου να απευθύνομαι σε αυτήν την πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ενός κοινού βιώσιμου μέλλοντος. Θα ήθελα να μετατοπίσω τη συζήτησή μας στις στρατηγικές και γεωπολιτικές διαστάσεις της πολιτικής για το νερό.

Από όλους τους φυσικούς πόρους, το νερό έχει γίνει το πιο πολύτιμο. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι το νερό δεν είναι ένα απλό εμπόρευμα, αλλά ένα δημόσιο αγαθό απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή. Η παγκόσμια λειψυδρία αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη συνέχιση της ανθρώπινης ανάπτυξης και την επίτευξη αρκετών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παρά το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα του πλανήτη μας αποτελούνται από νερό, το μεγαλύτερο μέρος του άφθονου νερού της Γης δεν είναι χρησιμοποιήσιμο και μόνο το 2,5% αποτελεί γλυκό νερό, εκ των οποίων λιγότερο από το 1% είναι εύκολα προσβάσιμο. Επιπλέον, τα συστήματα γλυκών υδάτων αντιμετωπίζουν συνεχώς μείωση όσον αφορά στην ποιότητα και στην ποσότητα.

Η γνωμοδότησή μας έχει τίτλο «Water Politics: Between Desertification and Securitization - Time for a Blue Diplomacy» και ρίχνει φως στο πώς η κλιματική κρίση φέρνει το νερό στο επίκεντρο των διεθνών διαφορών.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η υδατική καταπόνηση συμβαίνει όταν η ζήτηση νερού υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, ή όταν η κακή ποιότητα περιορίζει τη χρήση του. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται και το νερό είναι όλο και πιο σπάνιο, οι συγκρούσεις που σχετίζονται με το νερό και η γεωπολιτική αστάθεια σε όλο τον κόσμο δεν είναι δύσκολο να προβλεφθούν.

Η λειψυδρία απειλεί την ανθεκτικότητα ορισμένων περιοχών του κόσμου, τροφοδοτεί ανισότητες και εγείρει ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια. Η λειψυδρία και η ερημοποίηση συχνά οδηγούν στην τιτλοποίηση της παροχής νερού. Η άνιση πρόσβαση στο νερό τροφοδοτεί την κοινωνική αστάθεια και, κατά συνέπεια, οδηγεί σε τοπικές και διεθνείς συγκρούσεις και εντάσεις. Για άλλη μια φορά, οι φτωχότεροι θα είναι εκείνοι που θα υποφέρουν περισσότερο από την λειψυδρία και την ερημοποίηση.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει επίσης τη συχνότητα, την ένταση, την έκταση και τη διάρκεια των ξηρασιών σε πολλά μέρη του κόσμου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι το 2050. Διάφορες εκθέσεις του ΟΗΕ εκτιμούν ότι μέχρι το 2050, ένας συνδυασμός προβλημάτων και συγκρούσεων που σχετίζονται με το νερό και το κλίμα θα αναγκάσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους να μεταναστεύσουν.

Το νερό γίνεται όλο και περισσότερο όπλο από τις αντιμαχόμενες πλευρές, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Η λειψυδρία και οι σχετικές εντάσεις και η χρήση του ως όπλο αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Ωστόσο, το νερό θα μπορούσε να γίνει ένα μέσο ειρήνης και ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, απαιτείται συγκεκριμένη δράση **γαλάζιας διπλωματίας**.

Η γαλάζια διπλωματία (επίσης γνωστή ως διπλωματία του νερού ή υδροηλεκτρική διπλωματία) έχει περιγραφεί ως μια «δυναμική, πολιτικά προσανατολισμένη διαδικασία που στοχεύει στην πρόληψη, στον μετριασμό και στην επίλυση των εντάσεων που σχετίζονται με το νερό, κάνοντας ταυτόχρονη χρήση διπλωματικών εργαλείων, τεχνογνωσίας που σχετίζεται με το νερό και μηχανισμών συνεργασίας σε πολλαπλές διπλωματικές διαδρομές».

Η πρόληψη των προβλημάτων και των εντάσεων που σχετίζονται με το νερό θα πρέπει να θεωρείται ως η σημαντικότερη δράση της γαλάζιας διπλωματίας. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν διεθνείς πολιτικές για την προώθηση της φειδωλής και αποδοτικής χρήσης των υδάτων σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, για τη μείωση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και για την αποκατάσταση των μολυσμένων και υποβαθμισμένων υδάτων.

Επιτρέψτε μου να στρέψουμε την προσοχή μας στην κοινή μας γειτονιά, στη Μεσόγειο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η περιοχή της Μεσογείου θερμαίνεται κατά 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την λειψυδρία. Υπάρχουν εκτεταμένες ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη Μεσόγειο με διάφορους τρόπους, η αλιευτική βιομηχανία καθώς και η βιοποικιλότητα θα αμφισβητηθούν από χωροκατακτητικά είδη, η περιοχή θα γίνει ξηρότερη και θερμότερη και η ένταση των ακραίων φαινομένων και της ξηρασίας θα αυξηθεί. Τα μεσογειακά κράτη μέλη της ΕΕ απειλούνται όλο και περισσότερο από την ερημοποίηση, πλήττοντας κυρίως τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Παρά τις σημαντικές περιφερειακές διαφορές, ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Οι κινητήριες δυνάμεις των κινδύνων που σχετίζονται με το νερό στις χώρες αυτές είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση του πληθυσμού και της ζήτησης νερού, η κλιματική αλλαγή και τα απαρχαιωμένα συστήματα διαχείρισης των υδάτων.

Μεγάλες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την λειψυδρία. Η έλλειψη διεθνούς αντίδρασης είναι πιθανό να οδηγήσει σε μεταναστευτικά κύματα, ενδοκρατικές και διεθνείς συγκρούσεις.

Καθώς πολλές βιομηχανίες χρειάζονται νερό για να είναι παραγωγικές, π.χ. γεωργία και ενέργεια, η λειψυδρία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρους οικονομικούς τομείς της Μεσογείου και των κρατών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Ο διασυνοριακός ποταμός Νείλος, η Ιορδανία, ο Ορόντης, ο Τίγρης-Ευφράτης και η λεκάνη της Νεκράς Θάλασσας έχουν προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή λόγω διαφωνιών σχετικά με την κατανομή του νερού για πόση, άρδευση και παραγωγή ενέργειας. Οι διαφορές θέτουν προκλήσεις στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών, η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στη γαλάζια διπλωματία και να την εξορθολογήσει στην εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές σχέσεις της, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γειτονίας, εμπορίου και ανάπτυξης.

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο του νερού και να κατανοήσει καλύτερα τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ρόλων του νερού και των αμοιβαίων εξαρτήσεων των διαφόρων παραγόντων. Ενώ ο πρωταρχικός στόχος της γαλάζιας διπλωματίας είναι η πρόληψη των εντάσεων και των συγκρούσεων που σχετίζονται με το νερό, υπάρχει προφανής ανάγκη η ΕΕ να συμβάλει ταυτόχρονα στην επίλυση των συγκρούσεων.

Η γαλάζια διπλωματία θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές προτεραιότητες σε περιοχές όπου αφθονούν η λειψυδρία και οι συγκρούσεις που σχετίζονται με το νερό, όπως η Μεσόγειος και η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπου τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τα κράτη εκτός ΕΕ αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό. Είναι σημαντικό η Γαλάζια Συμφωνία να αναπτύξει μια σαφή μεσογειακή διάσταση και να δώσει έμφαση στη σχετική με το νερό περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, δεδομένης της οξείας φύσης της λειψυδρίας. Η γαλάζια διπλωματία θα πρέπει επίσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στην υποσαχάρια Αφρική, ιδίως στις γειτονικές περιοχές του Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής, στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμών του Νείλου, του Νίγηρα και του Κονγκό, στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Τσαντ, και να αναπτύξει προορατικά εργαλεία για την πρόληψη της αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης των υδάτων.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.