**HTŞ mi El Kaide mi?**

Suriye’de ayaklanmanın başlamasından itibaren El Kaide’nin gerek merkezi yapılanması gerekse El Kaide’yi bir fikir/dünya görüşü olarak benimsemiş kişi veya gruplar Suriye’ye akmaya başladı. Bu bağlamda ele alındığında El Kaide’nin Suriye’ye dört ana biçimde dâhil olduğunu görüyoruz. Afganistan’da örgütlenen gruptan kalanların Suriye’ye gelmesi; Suriye’nin içindeki eski Kaidecilerin çeşitli örgütleri kurması; Arap yarımadası, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa’dan eski El Kaidecilerin sürece dahil olması ve Irak El Kaide’sinin Suriye’de örgütlenme çabası.

El Kaide’nin Suriye’ye bu biçimde dâhil olması karşımıza bazı önemli olguları çıkardı. Öncelikle El Kaide kökenliler ya da ona yakınlık duyanlar tek bir çatı altında toplanmadılar. Nusret Cephesi, Ahrar el Şam, Cund El Aksa, Ensareddin Cephesi gibi göreli büyük gruplar ile sayıları düzinelerle ölçülebilen küçük gruplar içinde yukarıdaki dört kategoriden insanlar bulunuyordu. Zaman içinde bu gruplar bazen ittifak yaptı bazen kıyasıya savaştı. Ancak hepsi fikir olarak El Kaide’nin çizgisine uzak olmadıklarını gösteriyorlardı. Bu dağınıklığın en önemli dezavantajı, tek bir çatı altında toplanamamaktı. Fakat, önemli bir avantajı da vardı. Bu avantaj, farklı yerel dinamiklere esnek bir biçimde uyum sağlayarak kısa süre içinde ülkenin geneline yayılabilmeleri oldu.

İkinci olarak, ilk 2 yıl boyunca Suriye’de El Kaide’nin sadece tek bir temsilcisi vardı. Ancak, IŞİD’in Suriye’de çatışan mücahitler üzerinde hakimiyet kurma çabası büyük bir kırılmaya neden oldu. IŞİD lideri Bağdadi ve El Kaide Lideri Eymen el Zevahiri arasında kimin Suriye sahasında patron olacağına dair üstünlük mücadelesi Nusret Cephesi’nin (NC) Suriye El Kaide’si olarak tanınmasıyla sonuçlandı. O tarihten itibaren NC kökeninden gelen her örgüt veya ittifak El Kaide olarak nitelendi.

Fakat bu süreçte önemli bir gerçek gözden kaçtı. NC’nin Suriye’nin El Kaidesi olarak bilindiği ve diğer gruplarla ittifak kurarak güçlendiği dönemlerde dahi El Kaide kökenli önemli isimler ya da savaşçılar diğer grupların içinde varlığını sürdürüyordu. Mesela Usame Bin Ladin’in en yakınlarından olan Ebu Halit El Suri öldürülene kadar Ahrar El Şam’ın kilit isimleri arasındaydı. Yine Bin Ladin ve Zevahiri’nin yıllarca yoldaşlığını yapan Abdülaziz El Katari Cund ise Al Aksa’nın lideriydi. Afganistan’da savaşmış ya da Çeçenistan’daki Kaide’nin önde gelenlerinden olan kişilerin liderlik ettiği çok sayıda küçük Çeçen ve Orta Asyalı grup bölgede bağımsız olarak varlığını sürdürüyordu. Guantanamo tutuklusu bir Kuzey Afrikalı’nın temelini attığı Ensareddin, NC’den ayrı kalmaya devam etti. Ayrıca, IŞİD’in içinde de pek çok eski El Kaide kökenli isim bulunuyordu.

Üçüncü önemli olgu ise muhaliflerin etki sahası genişledikçe NC liderliğinin bir kısmının El Kaide ile anılmaktan duyduğu rahatsızlığın artması oldu. Nedeni basitti. El Kaide küresel çapta bir terör örgütü olarak görülüyordu. Oysa, Suriyeli grupların çoğu Beşar Esad’ı devirdikten sonra ülkenin yönetimine talipti. Bu nedenle uluslararası tanınma ve meşruiyet arayışına girmişlerdi. El Kaide’yle birlikte anılmak dışarıdan finans ve silah sağlamalarını güçleştiriyordu. Bazıları daha uzun vadeli düşünerek ülkenin geleceğini belirleyecek büyük siyasi anlaşmaların tartışıldığı “masalar”da yer alabilmek için El Kaide’den uzaklaşmak gerektiğini farkına vardılar. Oysa, sahada El Kaide kökenliler Şam’a karşı yürütülen silahlı mücadelenin en önemli öğelerinden birisiydi.

Sonuçta, kendisi basit fakat sonuçları çok karmaşık bir durum veya belki de bu örgütler açısından bir çözüm formülü ortaya çıktı. Sahada muhalifler arasındaki ittifakın genişleyebilmesi ve rejimin devrilmesi için “El Kaide”cilikten vazgeçmek.

NC’nin geniş ittifaklar içinde görünmez olma çabasına kimse inanmadı. Önce Fetih El Şam kuruldu. Bu geniş bir ittifaktı ve NC asli unsurlarından birisiydi. Fakat El Kaide bağı ve ona olan biatı devam ediyordu. Sonunda 2017 başlarında HTŞ kuruldu. HTŞ’nin öncüllerinden en önemli farkı, El Kaide’ye bağlı olduğunu açıklamaması oldu. NC’nin lideri Ebu Muhammed Culani ve yakın çevresine göre bu sadece taktik bir hamleydi. Gizliden gizliye HTŞ, El Kaide’ye bağlılığını sürdürecekti. Hatta, Eymen El Zevahiri’nin Suriye’ye bizzat gönderdiği ve ondan sonra El Kaide’nin lideri olacak kişi olan Ebu Hayr El Masri de bunu durumu onaylıyordu. Fakat El Kaide liderliği aynı fikirde değildi. Kısa süre içinde bu ayrılığı kabul etmediğini gösterdi.

NC’den gelip onun oluşturduğu ittifaklara katılan El Kaide kökenliler Culani’nin yaptığını bir çeşit ihanet olarak gördüler ve HTŞ’den ayrıldılar. Culani ve ekibi pragmatik bir biçimde yanına Ahrar El Şam’ın eski liderleri ya da Nureddin Zengi gibi grupları alarak HTŞ’yi İdlib’e hakim kılmaya çalıştı. Bu sürecin en önemli unsurlarından birisi, Suriye Ordusu’nun Rusya’nın desteğiyle muhaliflerin güçlü olduğu diğer bölgeleri teker teker ele geçirmesiydi.

Peki, HTŞ’nin hamlesinin pragmatik olduğundan emin miyiz?

HTŞ’nin pragmatizmine üç temel örnek verebiliriz. Hatırlanacak olursa, Culani, TSK’nın Fırat’ın doğusundaki operasyonuna destek vermişti. Bu destek, HTŞ içinde kalan radikal kesimlerin tepkisini çekti. Bunlar arasında en sivri, ancak en güçlülerinden olan Ebu Yakzan El Masri Türkiye’ye hakaret edip, Culani’ye karşı da açıklamalar yapınca, Culani tüm risklerine rağmen onu örgütten kovdu. Bir başka yakın örnek ise HTŞ’nin dünyaca ünlü bir araştırma merkezine röportaj vererek ılımlılaşma eğiliminde olduklarını uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışması oldu. Bu çabası tamamen sonuçsuz kalmış sayılmaz, artık daha çok analizci acaba HTŞ’den “ılımlı” bir şey çıkar mı sorusunu soruyor. Son örnekse HTŞ’nin Suriye rejimiyle olan ticaret kapılarını açma kararı oldu. Düşünün, HTŞ ve benzerleri Moskova’daki ateşkesi ve M5 yolunun Suriye rejiminin denetimine geçmesini kabullenmediğini söylüyor. Fakat bu söylem devam ederken, İdlib’deki ekonomik sıkışıklığı aşmak için M5 üzerinde kapı açarak ticaret yapılacağını ilan ediyor. Gelen tepkiler üzerine şimdilik geri adım atmış olsalar da bu hamle hem örgütün pragmatizminin hem de asıl niyetinin son büyük örneği olarak kayıtlara geçti.