# Çevrimiçi Çalıştay: Suriye Krizi: Bölgesel Jeopolitiğe ve Türkiye'ye Etkileri

18 Aralık 2024 tarihinde KENTUSAM/ İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde "Suriye Krizi: Bölgesel Jeopolitiğe ve Türkiye'ye Etkileri" başlıklı Çevrimiçi Çalıştay düzenlenmiştir. Prof. Dr. Ozan Örmeci'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi çalıştayda, katılımcılar Suriye'deki son gelişmelere ve bu gelişmelerin bölge ve Türkiye açısından olası sonuçlarına ilişkin değerlendirme ve görüşlerini paylaşmıştır. Etkinlik, Soru-Cevap bölümü ile sona erdi.

**Konuşmacıların Değerlendirmelerinde Öne Çıkan Konular:** (Konuşmacılar konuşma sırasına göre listelenmiştir)

**Prof. Dr. Hasret Çomak, Açılış Konuşması**

* Dr. Çomak, son dönemdeki gelişmeler ışığında öncelikli hedefin, Suriye'nin uluslararası kimliğini yeniden tanımlamasını sağlayacak siyasi çerçevenin yeniden yapılandırılması olduğunu ifade etti. Suriye'nin istikrarının ancak güçlü kurumsal yapılar ve meşruiyet üzerine kurulu sağlam siyasi sistemlerle sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.
* Süreç boyunca Türkiye'nin Suriye'ye yönelik amaç ve eylemlerini ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yaptığı vurguyu anlattı. Suriye'de son dönemde yaşanan askeri operasyonlar ve güvenlik tehditleri konusunda bölgesel aktörlerin faaliyetlerine de değindi.
* Bölgede barış ve istikrarın uzun zamandır arzu edildiğini ve Suriye'de sürdürülebilir istikrarın sağlanmasının bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

**Prof. Dr. Mark Meirowitz**

* Dr. Meirowitz, Türkiye ile ABD arasında YPG ve PYD'nin terör örgütü olarak belirlenmesi konusunda yaşanan kopukluğun, ikili ilişkilerde uzun süredir devam eden kritik unsurlardan biri olmaya devam ettiğini belirtti. ABD açısından bakıldığında, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere karşı bir saldırı başlatabileceğine dair bir korku olduğunu ve bunun doğrudan bir çıkar çatışması olduğunu da sözlerine ekledi.
* Suriye'deki karmaşık durum, çok sayıda devlet dışı aktörün varlığı ve Suriye'deki farklı ülkeler ile Rusya'nın askeri üslerinden çekilmesi bağlamında vurgulandı.
* Daha önce el-Colani olarak bilinen Ahmed el-Şara'nın dönüşümünden de bahsetti ve bunu metamorfoza benzetti. Giyim ve fiziksel görünüm açısından stil değişikliğine dikkat çekerek ve bu durumu Afganistan'daki Taliban'ın değişimine benzerliğine işaret etti.
* Suriye'de istikrar ve barışın korunmasını, Türkiye'nin mültecileri Suriye'ye geri göndermek istediği ve Amerika'nın Suriye'den askerlerini çekebileceği anlamında vurgulandı; Böylece toplumun güvenli bir şekilde inşa edilebileceğine değindi.

**Prof. Dr. Herbert Reginbogin**

* Dr. Reginbogin sözlerine Suriye'deki son gelişmeleri bir dönüm noktasına benzeterek başladı. Türkiye'nin yeni bir imaj yaratmak istemesi durumunda bunun o an olduğunu belirtti. Bunun Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunun artmasına neden olabileceğini açıkladı.
* Son gelişmelerin bölge için bir kurtuluş olabileceğinin altını çizdi. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasının ve Suriye'deki kurumların dahil edilmesinin önemini vurgulayarak devam etti. Türkiye'nin yeniden yapılanma yoluyla duruma yardımcı olabileceğini ve bunu yapabilecek yetenek ve kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti.

**Prof. Dr. Hall Gardner**

* Dr. Gardner, Suriye'deki ulusal uzlaşma sürecinin yeni ülkenin yeniden inşası için şart olduğunu belirtti. Farklı ulusların Suriye'deki çıkarlarının çatıştığına değinerek; bu nedenle, bir "temas grubu"nun oluşturularak barışçıl bir çözüme ulaşmak ve Suriye'yi yeniden inşa etmek için çalışması gerektiğini vurguladı.
* İsyancıların Esad'ı devirme konusundaki askeri hedeflerine ulaştığını, şimdi ortadan kaybolan Esad’ın ortak düşmanları olduğunu ifade etti. Dolayısıyla artıkSuriye'de daha iyi bir uzlaşı sağlanabileceğine değindi.
* Dr. Gardner, Suriyeli Kürtlerin Suriye'ye daha fazla entegre olmasının Türkiye için daha az güvenlik tehdidine yol açacağını ve Suriye için iç çözüm bulmanın bu amaca hizmet edeceğini belirtti. İsrail'in sürekli saldırılarının bölgeyi istikrarsızlaştıracağına dikkat çekerek; İran'ın nükleer anlaşmasının geri getirilmesinin ve Filistin'de barışın sağlanmasının gerilimi azaltacağına işaret etti.

**(E) Başkonsolos Gülru Gezer,**

* Sn. Gezer, Suriye'de farklı ülkelerin farklı gündemleri olduğunu belirtti. Ancak son gelişmeler, Rusya ve İran'ın geri çekildiğini ve ABD'nin sahada varlık gösterdiğini gösterdi. Bu nedenle, mevcut durum genel ortamı değerlendirmek için hala erken olduğuna değindi.
* Suriye'den kaynaklanan herhangi bir tehdidin Türkiye'yi etkileyeceği için uzun ömürlü ve kalıcı olmasında tüm sürecin Suriyelilere ait ve Suriyeliler öncülüğünde olması gerektiğini vurguladı. Sorunu çözmenin anahtarı olarak bölgesel sahipliğin önemini vurguladı.
* Uluslararası kuruluşların katılımının, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile ilgili olarak Suriye için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Suriye'de geçici hükümetin 1 Mart 2025'e kadar süreceği belirtilirken, anayasa ile ilgili yeni bir anayasa mı yoksa mevcut anayasada değişiklik mi yapılacağı hala cevapsız kaldığına değindi.
* Suriye'nin geleceği için Türkiye’nin olumlu bir rol sürdürmede kilit bir oyuncu olarak hareket etmesinin şart olduğunu ve Suriye'de yeniden yapılanmanın devam etmesinin kolay olmayacağını, çünkü Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş insanlar olarak yaşayan birçok vatandaş olduğunu vurguladı. Ayrıca, geçen yıl Suriye'de yapılan ve ülkedeki sulama tesislerinin %90'ının tahrip edildiğine dair bir araştırmayı paylaştı.
* Suriye'deki Kürtler ile PYD/YPG arasındaki farklara dikkat çeken, aralarında ayrım yapmanın şart olduğuna işaret eden Sn.Gezer, Türkiye'nin Kongre ve ABD'ye iddiaları ve güvenlik tehditlerini açıklamak için lobi faaliyetlerine daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.
* Sn. Gezer, SDG'nin Suriye'deki varlığının gerekçesinin IŞİD'le mücadele olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Türkiye'nin IŞİD'le mücadele için koalisyon grubuna aktif olarak katıldığını belirtti. Ayrıca, tutuklu olarak tutulan çok sayıda üçüncü taraf IŞİD vatandaşı olduğuna değindi ve bu ülkelerin ülkelerinin bu konuda daha fazla işbirliği yapması gerektiğini önerdi.

**(E) Amiral Dr. Alaettin Sevim**

* Dr. Sevim, sahada birçok belirsizlik olduğunu belirterek başladı. Ancak Esad'ın ve Baas rejiminin kalıntılarının gittiğini ve şimdilik kesin olan tek şeyin bu olduğunu belirtti.
* Suriye'nin bölgedeki birçok mezhep ve farklı aktörle birlik içinde kalmayacağı yönündeki düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, tüm bu güçleri aynı yeni düzene ve hükümete getirmenin zor olacağını söyledi.
* YPG güçlerinin teçhizatı ve ABD'nin desteğinin Türkiye ve ikili ilişkiler için bir sorun olmaya devam ettiğini ve terör örgütünün yeni bir şekle bürünmesinin cevapsız bırakılan bir soru olmaya devam ettiğini belirtti.

**Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy**

* Dr. Ulusoy, Esad rejiminin Suriye'de düzeni sağlamada ve diğer oyuncuları dışarıda tutmada neden "başarılı" olduğunu açıklayarak görüşlerini paylaştı. Rejimin başlangıcından bu yana Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Arap Baharı ve mülteci krizi gibi tarihi olayların yaşandığını belirtti. Dolayısıyla Suriye'de parçalanmış bir otorite olduğuna dikkat çekti.
* Müdahale başladığında Irak'taki durumu hatırlattı: Saddam'ın ordusu dağılmış olduğuna ve bir anayasa taslağı hazırlamanın iki yıl sürdüğüne dikkat çekti.
* Esad'ın ordusunun son gelişmeler nedeniyle parçalandığını ve ortadan kaybolduğunu da sözlerine ekledi. Suriye'de üç ordu bulunduğunu belirtti: Birincisi, parçaları yakın zamanda İran ve Lübnan'a giden rejimin ordusu. İkinci ordu Fırat'ın doğusunda bulunuyor ve Türkiye'nin müttefiki ABD tarafından kuruldu, üçüncü ordu ise Suriye Milli Ordusu ve HTŞ'dir. Bu üç ordunun generallerinin müzakere edeceklerini ve barışçıl bir çözümün anahtarını bulmaya çalışacaklarını belirtti.

**Doç. Dr. Elsayed Ali AbouFarha**

* Dr. AbouFarha, çevredeki çatışmalar nedeniyle bölge ülkelerinin olumsuz etkilendiğini ve bunun da istikrarsızlığa yol açtığını hatırlattı.

**Doç. Dr. Doğan Şafak Polat**

* Dr. Polat, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik politikasının, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanması için barışçıl bir çözüme ulaşılması, sınır bölgesindeki terör unsurlarının tasfiye edilerek güvenliğin sağlanması, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için destek oluşturulması ve insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi gibi temel ilkeler çerçevesinde şekillendiğini anlattı.
* 14 yıl süren iç savaş boyunca Esad rejiminin İran ve Rusya'dan etkilendiğini, bu iki gücün desteğini çekmesi üzerine Esad'ın Suriye'deki varlığını sürdürecek kadar güçlü olmadığını ifade etti.
* Son gelişmelerden kaybedenleri ve kazananları sıralayarak devam ederek, belirsizlik nedeniyle Türkiye'nin kaybeden mi yoksa kazanan mı olduğunu belirlemenin hala zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

**Dr. Öğr. Üyesi Murat Koray**

* İstikrar tesis edilmeden bölgesel gelişmeler sağlanamayacağına; Mevcut durumun hukuki, ticari ve stratejik açılardan ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
* Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine verdiği destek değişmediğini, Suriye halkının ülkenin tamamı üzerinde egemenlik kurması gerektiğine işaret etti.
* Türkiye'ye yakın Irak, Filistin, Lübnan gibi ülkelerdeki gelişmelerin birbiriyle bağlantılı olduğuna, bölgesel ve küresel aktörlerin hamlelerinden etkilenmekte olduğuna değindi.
* İstikrarsızlığın ticaretin olağan akışını bozacağına, ekonomik faydanın eşitlik ve adalet ilkelerine dayalı olarak paylaşılması gerektiğini vurguladı.

**Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Özer**

* Dr. Özer, Suriye'deki mevcut durumu ve askeri kazanımlar, devlet resmi ziyaretleri ve dış aktörlerin varlığına ilişkin son gelişmeleri özetledi.
* Demokratikleşmenin ve hukukun temel ilkelerinin adaletin temeli olarak alınması gerektiğini, adaletin de buna göre tesis edileceğini ifade etti. Ayrıca Rusya'nın Lazkiye ve Hmeymim'deki askeri üslerinin Suriye'de bulunmaya devam edeceğini belirtti.
* Suriye'deki durumun İsrail için tarihi bir fırsat yarattığını, Golan Tepeleri'ni kazanma hedeflerinin su kaynağı olması nedeniyle değerli olduğunu ifade etti. İsrail ordusunun askeri tesisler, hava savunma merkezleri, mühimmat depoları ve askeri hava limanları gibi önemli askeri hedeflere hava saldırısı operasyonları düzenlediğini açıkladı; bu nedenle Suriye hava savunma sisteminin %85'i ve hava kuvvetlerinin %40’ı imha edildiğine değindi.
* Türkiye'nin temel amacının Suriye'nin bütünlüğünü ve birliğini korumak olduğunu, Türkiye'nin barış sürecinin tamamlanması ve sınırlarının terör örgütlerinden temizlenmesi için uğraştığını paylaştı. Ayrıca, Türkiye'nin üç aşamalı planını açıkladı: 1) Suriyeli olmayan terör örgütlerinin ayrılması, 2) Lider ekibinin ülkeden ayrılması ve 3) Kalanların silahlarını bırakması ve yeni Suriye hükümetiyle uzlaşması.

**Dr. Öğr. Üyesi Mesut Özel**

* Dr. Özel, çalıştayın Esad rejiminin fiilen sona erdiği konusunda fikir birliğiyle sonuçlandığını vurguladı. Sahadaki farklı aktörlerin eylemlerine ilişkin farklı görüşler olduğunu belirtti. Sonuç olarak, barışçıl bir çözüme giden yolu kolaylaştırmada diplomasinin öneminin altını çizdi.

**Arş. Gör. Ege Furkan Toker**

* Toker, Suriye'deki mevcut durumu üç bölümde açıkladı: Suriye'nin geleceğinin siyasi ve ekonomik olarak inşa edilmesi, olası bir güç boşluğu ve son olarak başka ülkelerde sığınma ve güvenlik arayan Suriyelilerin geri dönüşü.

Sonuç olarak, etkinlik, katılımcıların uygun şekilde sorular sorduğu ve yanıtladığı bir Soru-Cevap oturumu ile sona erdi. Etkinlik, son gelişmelere ve bu gelişmelerin bölge ve Türkiye için etkilerine ışık tutma amacına ulaşmıştır.

Çevrimiçi çalıştay, konu uzmanlarının Suriye Krizi ve Krizin Bölgesel Jeopolitik ve Türkiye Üzerindeki Etkileri hakkındaki görüşlerini paylaşmaları ve bölgesel dinamiklerdeki önemli gelişmeleri incelemeleri açısından faydalı olmuştur.

Jeostratejik önemi göz önüne alındığında, Suriye'nin egemenliği ile birlikte toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmelidir. Küresel ve bölgesel güçler, kendi çıkarlarını öncelemek yerine, Suriye’de devlet kurma çabalarını hızlandırmak için tüm kaynaklarını seferber etmelidir.

Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi sürekliliği olan egemen, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması mutlak bir zorunluluktur. Suriye'de sürdürülebilir istikrarın sağlanması, bölgesel ve küresel barışa önemli katkılar sağlayacaktır.