**El Kaide şimdi ne yapmak istiyor? İdlib’in bunlarla ilgisi ne?**

El Kaide Afganistan’da ABD tarafından sıkıştırılınca örgütün önde gelen liderleri dağılarak hedefi genişletme ve bazıları yakalansa dahi örgütün varlığını sürdürme yolunu tercih ettiler. Usame Bin Ladin ve Eymen El Zevahiri başka yerlere dağılırken, örgütün ondan sonra gelen kadroları ya Afganistan’da yakalandı ya da İran üzerinden bu ülkeyi terk etti. İşte 10 kişilik Şura Konseyi’nin, örgütün lider ve yardımcısı dışındaki 3 kilit ismi İran üzerinden terk edenler arasında yer alıyordu. Bunlar Ebu Hayr El Masri, Ebu Muhammed El Masri ve Seyf El Adil idi. Bunlar, öldürülenler ve mevcut lideri dışarıda tutulursa El Kaide’nin en kritik Mısırlı liderleri.

Bir süre İran’da göz hapsi, ev hapsi ve tutukluluk yaşayan bu kişiler, 2015’te İran ile El Kaide arasındaki bir esir takasında serbest kaldı. Bunlardan üçü Suriye’ye gitti. En kıdemlileri ve Zevahiri’ye bir şey olması halinde El Kaide’nin yeni lideri olması beklenen kişi Ebu Hayr 2017’de, diğer bir kritik isim Ebu Hallad ise 2019’da Suriye’de öldürüldü. Geri kalan ikiliden birisi Zevahiri’den sonra örgütün başına geçmesi en muhtemel kişi, Ebu Muhammed El Masri. Bu kişiye dikkat etmek lazım. Çünkü El Kaide’nin genel stratejisinin belirlenmesinde en etkili şahısların başında geliyor. 1990’ların başlarından itibaren pek çok önemli El Kaide eyleminde planlayıcı ve uygulayıcı olarak rol oynamış; Afganistan’daki örgütlenmede kritik roller almış bir kişi. Son isim ise Seyf El Adil; El Kaide’nin belki de hayatta kalan en güçlü askeri lideri. Pek çok Kaideciyi yetiştiren ekibin başında ve örgüt içinde bir “efsane”.

Peki, bu isimlerin İdlib ile ne alakası var? İlişki şuradan kaynaklanıyor. Eymen Zevahiri hakkındaki akademik çalışmalar dikkatle incelendiğinde, söylemlerinden, sansasyonel eylemler yaparak El Kaide’nin bir yere varabileceğini düşünen ekibin içinde yer almadığı bilgisine rastlanır. Ayrıca, Zevahiri, Arap ve İslam Dünyası’nın kalbinde güvenli üsler kurulabilecek alanlara ihtiyaç olduğunu ve askeri bir zaferle bu sağlanana kadar çatışmanın devam etmesi gerektiği görüşüne sahip gibi görünüyor. Öte yandan 1990’lı yılların ortalarından itibaren Ebu Muhammed Masri’nin El Kaide içinde aldığı rolleri ve faaliyet gösterdiği farklı coğrafyaları gözden geçirdiğimizde şu çıkarımı yapmak yanlış olmayabilir: Ebu Muhammed Masri, üs kurulacak alanın batıyla işbirliğine açık bir grubun hakimiyetinde kurulamayacağını düşüncesinde. Somali ve Sudan gibi yerlerde bulunan Masri için muhtemelen yerel gruplarla işbirliği yapmanın getirdiği önemli riskler var. Daha önce bu yapıldı ve sonunda baskı altında kalınca El Kaide’yi o bölgelerden çıkardılar.

Şimdi, El Kaide’nin Suriye’de kalıcı olması için pragmatist ve her türlü işbirliğine hazır bir grubun İdlib’i kontrol etmesi (HTŞ) ya da Türkiye gibi Batı İttifakı’nın bir parçası ve El Kaide’ye göz yummayacak bir ülkenin İdlib’de kontrolü sağlaması geçmişte yaşananların tekrarı olur. Bu nedenle El Kaide HTŞ’nin kontrolünü de güvenli bölge uygulamasını da kabul edemez buluyor.

**İran ve El Kaide düşman değil mi?**

Çıkarımın doğru olduğunu varsayalım ve bir beyin fırtınası yapalım. İran’da bulunan bu ikilinin İdlib’de olanları etkilemesi mümkün olabilir mi? Hem İran El Kaide’nin düşmanı değil mi?

İran ve El Kaide’nin pek çok noktada birbirlerinden hoşlanmadıkları açık. Ancak 1990’lardan beri El Kaide ile İran nadiren tam anlamıyla karşı karşıya geldiler. El Kaide çizgisini Zerkavi-Bağdadi çizgisiyle karıştırmamak gerekir. İkisi ayrı şeyler, stratejik ve taktik ele alışları birbirinden epey farklı. Üstelik, El Kaide İdlib’de sertleştikçe ve çatışma arttıkça İranlı milislere duyulan ihtiyaç da artıyor. Elbette “El Kaide İran’a hizmet ediyor” komplo teorisini doğrulamıyorum. İkisi aynı tarafta değiller. Fakat, El Kaide’nin kendi yaşamsal çıkarları için attığı adımlar İran’a duyulan ihtiyacı da artırıyorsa, İran, El Kaide’nin liderlik ile saha arasındaki bağını kesmek için özel bir çaba göstermeyebilir.

İran’da bulunan kritik ikilinin İdlib’i etkileme ihtimaline gelince… ÖncelikleEbu El Kassam İran’da uzun süre alıkonulan kritik 5’linin bir parçasıydı ve İran’da kalanlarla iletişiminin kesilmediği HTŞ’den ayrılma sürecinde net bir biçimde ortaya çıkmıştı. Öte yandan Huraseddin’in askeri lideri Ebu Humam’ın El Faruk Kampı’ndaki eğitimini bitirdiğinde onu Kandahar’da önemli bir göreve atayan kişinin Seyf El Adil olması, aradaki bağı daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Ebu Humam, 2001’den sonra da ABD’ye karşı Afganistan’da kalıp çarpışan grubun içinde Irak’a gönderilinceye kadar Seyf El Adil’in yanında savaşmaya devam etti. Yani mücadelesinin en kritik anlarında çok yakın bir bağ kurdukları varsayılabilir.