ULUSLARARASI GÜVENLİĞE TEHDİT
PKK VE BİLEŞENLERİ

POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI
ULUSLARARASI GÜVENLİĞE TEHDİT
PKK VE BİLEŞENLERİ
ULUSLARARASI GÜVENLİĞE TEHDİT
PKK VE BİLEŞENLERİ

Hazırlayanlar

Prof. Dr. Şule Toktaş
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kıyıcı
Ar. Gör. Orhan Çifçi
Ar. Gör. Kübra Betül Biçen Gören
Ar. Gör. Birce Beşgül
Ar. Gör. Emre Öztürk

Copyright © 2022 Polis Akademisi Başkanlığı
Bu yayıının tüm hakları Polis Akademisi’nin aittir. Kurumun izni olmaksızın
yayıının tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik yollarla basımı,
yayıının çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. Bu yayının içeriği Polis
Akademisi’nin resmi fikirlerini yansıtmamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve
fikirler hakkındaki sorumluluk tümüyle yazar(lar)ın kendi(leri)ne aittir.

Polis Akademisi Yayınları: 137
Rapor No: 60
2022, Ankara

Tasarım: Muhammed Delibaş

Sertifika No: 45724
Polis Akademisi Başkanlığı Basım ve Yayıın Şube Müdürlüğü
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 218, 06200 Yenimahalle/Ankara

Polis Akademisi Başkanlığı
Necatibey Cad. No: 108, Anıttepe 06400, Çankaya, Ankara/Türkiye
Tel: +90 (312) 4629085-92-93 / +90 (312) 4629075 / +90 (312) 4629035
www.pa.edu.tr
İçindekiler

Yönetici Özeti ........................................................................................................ 5

Giriş: Genel Çerçeve .......................................................................................... 11
   Uluslararası Bir Tehdit Olarak PKK ve Bileşenleri ............................... 11
   Hibrit Terör Örgütü Olarak PKK ................................................................. 17

PKK ve Bileşenlerinin Terör Motivasyonu ve
Toplumsal Yapı ile İnsanı Güvenliğe Tehdidi ...................... 25
   PKK Terör Örgütünün Yapılanması ve Terör Motivasyonu .... 26
   Toplumsal Bütünleşme ve PKK Terörünün Tehdidi ......................... 29
   PKK Terör Örgütünde Kadın İstismarı ............................................. 34
   PKK’nın ÖrgütSEL HiYERarşıyI Korumasında MAXıMAList
   Şiddetin Rolü ................................................................................................. 39
   Bölümün Değerlendirmesi ......................................................................... 42

PKK ve Bileşenlerinin Uluslararası Güvenliğe
Tehdidi: Ortadoğu ......................................................................................... 45
   PKK’nın Suriye’deki Varlığı ................................................................... 46
   PKK’nın İran Yapılanması PJAK ........................................................... 52
   PKK’nın Irak Yapılanması ......................................................................... 56

PKK ve Bileşenlerinin Uluslararası Güvenliğe
Tehdidi: Avrupa ve Diğer Bölgeler ......................................................... 61
   PKK Terör Örgütünün Avrupa Yapılanması ....................................... 61
   PKK’nın Avrupa’da Finansal Aktiviteleri ........................................... 65
   PKK’nın Avrupa’da Medya Yapılanması ............................................... 67
   PKK’nın Avrupa’da STK Yapılanması .................................................. 68
   Avrupa’nın PKK Politikası: Almanya Örneği ...................................... 71
PKK ile ABD’de Mücadele .......................................................... 79
Rusya ve PKK ........................................................................... 83
Çin ve PKK ............................................................................. 85

PKK ve Bileşenleri ile Mücadelede Uygulama
ve Saha Deneyimleri: Uluslararası Boyut ................. 89
PKK ve Bileşenleriyle Mücadeleyle Yönelik Stratejilerin
Saha ve Uygulama Boyutuya Yönelik Stratejileri ........... 90
PKK ve Bileşenleri ile Mücadele Alanında
İstihbaratın Önemi ................................................................ 97
Yabancı Terörist Savaşçılar .............................................. 101
PKK ve Bileşenlerine Katılan Yabancı Terörist Savaşçıların
Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi .......... 106
Küresel İnternet Yönetişimi ve PKK .............................. 115

Sonuç ....................................................................................... 121
Öngörüller ............................................................................. 123
Kaynakça ............................................................................... 126
Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM) tarafından 10-12 Aralık 2021 tarihinde “Uluslararası Güvenliğe Bir Tehdit Olarak PKK ve Bileşenleri” başlıklı VI. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu düzenlenmiştir. Üç gün süren sempozyumda PKK ve bileşenlerinin Türkiye’nin ulusal güvendiğine yaratığı tehditlerle birlikte örgütün bölgesel ve uluslararası yapılanmaları incelenerek uluslararası bir tehdit olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte, PKK ve bileşenleriyle mücadeledede başvurulan yöntem ve stratejiler teorik ve saha boyunlarıyla derinlemesine incelenirken, terör örgütünün bilhassa kadın ve çocuk istismarı olmak üzere insani ve toplumsal güvende hangi açılardan tehdit oluşturduğu tartışılmıştır.

Yapılanların geçmişten günümüze ulusal, uluslararası ve toplumsal/insani güvenliğe yönelik tehditlerini tüm boyutlarıyla değerlendirilmişdir. Sempozyuma yönelik bulgular ve değerlendirmeler aşağıda belirtiliği gibidir:

- PKK günümüzde gerek fiziksel gerekse sanal ortamlarda şiddet içeren söylem ve anlatılar kurgulayarak insani ve toplumsal güvenliğe büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Eleman sayısını arttırmak amacıyla kadını ve çocukları istismar eden ve radikalleşme sürecine dâhil eden terör örgütü ve tüm yapılanmaları özellikle kaçıma ve zorla alıkoyma gibi yöntemlerle kadın ve çocukların farklı eylem planlamaları ve türleri arasına almaktadır. Siyasi ve silahlı propaganda faaliyetleri kapsamında kadınları sıklıkla ön plana çıkaran terör örgütü insan hakları, kadın hakları ve kadın özgürlüğü gibi kavramları söylemlerine yerleştirerek ve bu söylemleri radikalleşme süreçlerinin bir parçası haline getirerek, başvurduğu terör eylemlerinde kadınlara taktiksel olarak kullanmayı tercih etmektedir.

- Ulusal sınırlarımızın ötesinde PKK ve bileşenleri bölgesel ve uluslararası güvenliğe de en büyük tehditlerden birisi olarak gelmiştir. Suriye, Irak ve İran gibi Ortadoğu ülkelerinde YPG/PYD ve PJAK isimli terör uzantılarıyla bölgesel istikrara zarar veren terör örgütü Almanya, Fransa, Belçika ve diğer bazı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Rusya’da meşru zemine dayanmayan varlığını çeşitli yöntemlerle sürdürüme devam etmektedir. Söz konusu devletlerin bazılarının farklı şekillerde PKK ve yapılanmalarına finansal, politik ve lojistik destek sağlaması terör örgütünün uluslararası güvenlik ve istikrara daha fazla zarar vermesine neden olmaktadır.

- PKK ve bileşenlerinin uluslararası yapılanmalarının en görünür olduğu coğrafya Avrupa’dır. Uluslararası yapılanmaları


1984 yılından itibaren PKK ve bileşenlerinin vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz ve kamu görevlilerimize yönelik terör ey-
lem ve faaliyet türleri çeşitlilik göstermektedir. Bahse konu eylem türleri arasında bombalı araç, canlı bomba, silahlı saldırı, zaman ayarlı/uzaktan kumandalı bombalı saldırı, EYP’li saldıri, maket uçak/dron’lu ve sabotaj türü saldırılar başlıca çözmekle birlikte terör örgütü bunların dışında farklı eylem türlerine de terör stratejilerinde yer vermektedir. Örgütün tüm saldırı yöntemleri tek bir bölgeye yönelik olmayıp, ulusal sınırlarımızın tamamını hedef alacak biçimde gerçekleştirilmiştir.

- PKK terör örgütünün kuruluşundan bugüne finansal faaliyetleri arasında yer alan uyuşturucu kaçakçılığı en fazla gelir elde ettiği alanlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, terör örgütü silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, baskı ve tehdit ile hara toplama, fidye, insan kaçırma ve alıkoyma gibi yöntemlerle de finansal gelir arayışı içerisindedir. Terör örgütünün ayrıca kendisine bağlı dernek, vakıf ve benzeri diğer oluşumlar aracılığıyla mali destek arayışı bulduğundan tespit edilmiştir. Terör örgütü ve tüm yapılanmalarına finansal ve mali destek bulunan şahs, şirket ve derneklere Türkiye tarafından gerekli yaptırımlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de kesintisiz sürdürülmektedir.

- PKK ve bileşenleri tarafından Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen tüm eylem girişimleri MIT, TSK, Emnihat, Jandarma ve diğer kamu kurumlarının iş birliği içerisinde sahaya uygulama alanında kayda değer tecrübesi kazanmasına ve terör örgütüyle başarılı bir biçimde mücadele etmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, kırsal alanda terör örgütüyle etkin ve başarılı bir şekilde mücadele sürerken, örgütün şehir yapılanmalarını da büyük oranda önüne geçmiştir.

- PKK ve bileşenlerinin sahip olduğu terör kaynağını yok edebilme amacı ile silahlı kuvvetler tarafından operasyonlar sınırları içi ve ötesinde kesintisiz sürdürülmektedir. Bu süreklilik
arz eden operasyonlar aracılığıyla örgütü tamamen eylem yapamaz hale getirmek ve o noktada tutmak hedeflenmiştir. Uygulanan bu strateji çerçevesinde ilkbahar-yaz, sonbahar ve kiş olmak üzere tüm mevsimlerde çeşitli arz eden operasyonlar aracılığıyla örgütü tamamen eylem yapamaz hale getirme ve o noktada tutmak hedeflenmiştir. Uygulanan bu strateji çerçevesinde ilkbahar-yaz, sonbahar ve kiş olmak üzere tüm mevsimlerde çeşitlilik arz eden ve örgütün eylem kabilyetini oldukça sınırlayan teknik ve taktiklere başvurulmaktadır.


• Türkiye tarafından PKK ve bileşenlerine yönelik yürütülen operasyonlar örgüt ve yapılanmalarının terör eylem kabilyetini büyük ölçüde sınırlandırılmış ve örgütün yaşam alanı yok olmaya yüz tutmuştur. Bu durum örgütte katılım oranlarında sayısal anlamda düşüşü daha görünür kıldığı gibi örgütten ayrılmanın da hızlandırılmıştır. PKK ve bileşenlerinin terörist sayısını arttırmak için başvurduğu yöntemlerden
birisi de farklı coğrafyalardan yabancı terörist savaşçıları örgüte çekmek ve bunları terör eylemlerinde aktif bir şekilde kullanmaktadır.

Giriş: Genel Çerçeve

PKK terör örgütü 1980’li yıllardan itibaren gerek ulusal sınırlarımız içerisinde gerekse bölgesel ve uluslararası seviyede devlet, toplum ve insani güvenceye yönelik en büyük tehditlerden birisidir. Söz konusu dönem itibariyle terör eylemlerini Türkiye coğrafyasının bütününü kapsayacak şekilde yürüten terör örgütü ve diğer tüm yapılanmaları Suriye, İran ve Irak gibi Ortadoğu devletleri içerisinde de hiçbir meşruyeti bulunmayan silahlı varlığını bir istikrarsızlık unsuru olarak sürdürmektedir. Neden olduğu bölgesel istikrarıksızlığa ilaveten; terör örgütü ABD ve bazı Avrupa devletleri içerisinde de faaliyetlerini yürütmede ve bu durumların finansal ve politik destek edinmektedir. PKK terör örgütü, kadın ve çocuk istismarı, uyuşturucu, insan, göçmen ve silah kaçakçılığının yanı sıra kurduğu illegal vakıf ve derneklerle hukuki ve anayasal düzenede zarar verici niteliğe sahip hibrit yapıda bir terör örgütüdür. Tüm bu faaliyetleriyle PKK ve bileşenleri, sadece Türkiye ve komşu ülkeleri için değil, aynı zamanda uluslararası sistem ve tüm ülkeler için ciddi bir güvenlik sorunudur.

Uluslararası Bir Tehdit Olarak PKK ve Bileşenleri

Küreselleşmenin tüm dünya üzerinde görünürlüğü ve etkinliğini artırması diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi PKK ve bileşenlerinin terör faaliyetlerinde başvurduğu yöntemlerin de-

Terör örgütü tarafından başvurulan eylem tiplerinin tarihsel süreç içerisinde değişime uğraması Türkiye’nin terörle mücadele alanlarında kullandığı yöntem ve stratejilerin gerek sınırlı gerekse sınıf ötesinde kesintisiz sürekliliğine imkan tanımış ve bunların her daim yenilenmesiyle neticelenmiştir. 2016 yılından itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan, Eren-Kış ve diğer tüm sınırlar operasyonlarla örgütün yaşam alanını daraltan Türkiye, sınırl
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

ötesi operasyonlarının yanında ulusal sınırlar içerisinde de örgüte eylem fırsatı tanıması, Türkiye’nin terörle mücadele alanında başarılı bir şekilde polis, asker ve istihbarat temelli kinetik stratejilerinin modern teknolojik imkan ve yaklaşımlarla harmonlanması birincil öneme sahiptir.

PKK ve bileşenlerinin şehir ve kırsal yapılanmalarının engellenmesi ve hareket edemez duruma getirilmesi amacıyla yoğun önlemler geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam ederken, alan hâkimiyeti yaklaşıması çerçevesinde tüm mevsimlerde operasyonlar sürekli bir biçimde yürütülmektedir. Mevsimsel koşulların zorluklarının da önüne geçilerek sınır içi ve ötesinde teröristlerin kullandığı güzergâhların önüne keşilmekte, ana barına noktaları, farklı bölgelerdeki üslenmeleri ve lojistik desteği engellenmektedir. Bununla birlikte, devriye ve yol kontrolleri her daim yürütülürken yol ve seyahat güvenliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi amacıyla güvenlik kuleleri ve daimi üs bölgeleri inşa edilmektedir.


ABD özelinde PKK bir terör örgütü olarak tanınmasına rağmen onun uzantıları olan YPG/PYD ve SDG terör örgütlerine finansal ve stratejik destek sağlanması PKK ve bileşenleriyle mücadelede uluslararası seviyede ortak bir strateji geliştirilmesinin önüne geçerken, mücadeledede küresel iş birliğine de zarar veren...
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

İç siyaseti çerçevesinde de yapılanmalarını sürdüren terör örgütü Türkiye karşısında çalışırken, parasal destek verdikleri bazı Temsilciler Meclisi üyeleri ve Senatörleri de meşruyeti bulunmayan çıkarlarına hizmet etmeye zorluklaştırlar. ABD içinde aynı zamanda PKK ve tüm diğer bileşenleri, Ermeni lobisi ve FETÖ lobisi ile birlikte hareket etmektedir.

Avrupa coğrafyası içerisinde de benzer yaklaşımlar sorgileyen terör örgütü ve yapılanmaları buralarda kendisinin Kürtlerin tek temsilcisi olduğu izlenimi yaratmakta ve eylemleri için yeni alanlar oluşturmakta çalışmaktadır. Türkiye’ye yönelik yürüttüğü silahlı ve kanlı terör eylemlerini temeli bulunmayan propagandalar aracılığıyla meşrulaştırmaya çalışan terör örgütü, bu ülkelerde demokratik ve hukuksal hakları kötüye kullanarak örgüt eleman devşirmeye ve finansal destek edinmeye çalışmaktadır. Böylelikle terör örgütü Avrupa’da doğup büyümüş, Türkiye’de doğan ve sonrasında Avrupa’ya göç eden aşırı sağ ve aşırı sol örgütlenen kişileri kendi saflarına katılması yönünde yasal olmayan yollardan teşvik etmektedir.

PKK ve bileşenleri ayrıca uluslararası kamuoyu üzerinde daha fazla etki kurabilmek ve asılsız propagandalarını daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla yazılı, görsel ve sosyal medya araçlarını kullanmaktan çekinmemektedir. Türkiye’nin baskıları neticesinde Med TV, Roj Tv vb. televizyon kanallarının yayın yapabilmesinin önüne geçilmesine rağmen farklı isimlerle yeniden benzer amaçlara hizmet eden kanallar terör örgütü tarafından açılmaktadır. Bu kanallar aracılığıyla terör örgütü bir taraftan kara para aklama yöntemine başvururken, sosyal medya kanalları ile Türkiye aleyhinde duyurular yapmak ve terör örgütü etkinliklerini duyurmak gibi eylemlerde bulunmaktadır. Böyle-
likle Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli mesajlaşma ve haberleşme araçları ile örgüt üyeleriyile iletişim sağlanmakta ve kendi saflarına dahil edebileceğini sempatizanlarla koordinasyon kararıktadır.

Sosyal medya, basılı ve görsel Yayınlarla birlikte PKK ve bileşenleri film, dizi ve belgeseller yoluyla Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) ile iletişim geçmektedir. Gerek terör faaliyetlerine dahil oldukları coğrafyalarda gerekse kendi ülkelerine döndükten sonra büyük bir tehdit kaynağına dönüşen yabancı terörist savaşçılar, terördüğü örgütün eleman temin edebilmek için son dönemde sıkılaşkla iletişim kurduğu aktörler arasında yer almaktadır. Özellikle Suriye’de iç savaşın ortaya çıkması sonrası örgütün uzantısı YPG/PYD’nin 20’den fazla ülkeden yabancı terörist savaşçısı kendi saflarına çektiği ve yine kendi saflarında ideolojik ve terör faaliyetlerinde kullanmak üzere silah eğitimi verdiği tespit edilmişdir. PKK ve bileşenleri ile birlikte terör aktörlerine katılan yabancı terörist savaşçıların bulunduğu bölgelerde birik ve istikrar ortamının kurulmasını önune geçtiği gibi kendi ülkelerine döndüklerinde hukuki ve kamusal düzene zarar vermektedir. Nitelikle kendi ülkelerine dönün yabancı terörist savaşçıların örgütle eleman devşirebilmek ve para aktarabilmek adına istikrarlara neden olabilecek yasal olmayan faaliyetler düzenlemektedir. PKK ve bileşenlerine katılan yabancı terörist savaşçıların yaş aralığı oldukça geniş bir çerçeveyi kapsamakla birlikte hem kadın hem erkek terörist savaşçıların terör faaliyetlerinde kullanıldıği bilinmektedir.

Türkiye jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik önemi nedeniyle farklı ideolojik temellere sahip terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalmış olup, söz konusu terör tehditleri günümüzde de devam etmektedir. Türkiye’ye yönelik terör saldırıları bazen tek
bir kaynaktan gerçekleşebildiği gibi bazen de eş zamanlı şekilde farklı örgütlerin saldırıları Türkiye’yı hedef alabilmektedir. Bu bağlamda Türkiye, PKK/KCK başta olmak üzere etnik, ideolojik ve radikal terör örgütlerinin farklı türlerdeki terör faaliyetleri ile uzun süre mücadele etmektedir. Bu mücadelein kararlı ve kesintisiz olarak devam etmesi amacıyla yeni nesil teknolojilerin sağladığı avantajlar, personel yapısındaki gelişim ve profesyonelleşme ile bilgiye dayalı eğitim süreçleri terörle mücadeleinin en önemli parçaları haline dönüştüştür. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında genel kolluk birimleri ile istihbarat birimleri arasındaki koordinasyon kapasitesinin çok yönlü bir şekilde artması Türkiye’nin terörle mücadelede ivme kazandırması ve terörle mücadele kabiliyetini ileri seviyeye taşıtmıştır. Bu durum bahse konu dönem itibariyle terörle mücadelein sınır içerisinde olduğu gibi sınır ötesinde kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdürülen bir olanaşımıştır.

Hibrit Terör Örgütü Olarak PKK

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle bir taraftan gelişmiş ve istikrarlı Avrupa ülkeleri ile bir taraftan da siyasi açıdan istikrarımsız ve az gelişmiş Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri arasında bir köprü görevi görmekteidir. Her ne kadar Asya ile Avrupa arasındaki bu benzersiz coğrafi konum ana ticaret ve taşımacılık güzergâhlarını ev sahipliği yaptığı için Türkiye için bir avantaj olarak görülebilir ise de güvenlik açısından çeşitli sorunları teşkil edebileceğini söylemektedir. Nitelik Asya ve Avrupa arasında ticaret ve taşımacılık güzergâhları üzerinde yer almış, organize suç örgütleri ve eylemleri için finans sağlama arayışında olan terör örgütleri için de illegal aktivitelerini yürütebileceklileri bir güzergâh olarak çekici gelmesine neden olmaktadır.

Terör örgütlerinin eylemlerini finanse edebilmek için devlet desteği dışından farklı kaynak arayışlarına girişmesi ne yeni bir olgu ne de PKK’ya özgü bir durumdur. Nitekim terör gruplarının uyuşturucu kaçakçılığı gibi illegal faaliyetleri amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullandığı bilinen bir gerçekdir. PKK’yı burada farklı kılayan nokta ise, finansman sağlamak adına girisilen illegal faaliyetlerin bir zaman sonra başlı başına bir amaç haline gelmişdir (Karaman 2021, 2527). Öyle ki PKK, Türkiye’nin ulaşım rotasındaki konumu ve Almanya, Hollanda, Fransa, Bel-çika ve Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki Kürt azınlık grupları hem pazar hem de nakliye ve satış için bir iş gücü olarak kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine girişmiştir. PKK’nın bu illegal aktivitedeki rolünü uyuşturucu-
PKK’nın devlet desteğinden mahrum kalması örgütü yeni finans kaynakları arayışına itmiş ve uyuşturucu kaçakçılığında Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada adeta bir organize suç örgütüne dönüştümsü. İşte bu noktada terör örgütleri ile organize suç örgütleri arasındaki gerek tanımlama gerekse faaliyet bakımından sınırlar belirsiz hale gelmeye başlamakta ve her ikiсинin bir arada görülüğü hibrit örgütler ortaya çıkmaktadır. Dahası, finansal zorlukları aşma arayışındaki terör örgütlerinin organize suç örgütleri ile ortaklık kurması veya bunların yürütüdüğü illegal işleri bizzat kendisi yürütmeye başlamasıyla, organize suç faktörünün metamorfoz rolü etkisi- ni göstermekte ve terör örgütü varoluş gereçcesi (raison d’etre) olan ideolojik temellerini unutarak adeta bir organize suç örgütü olarak hareket etmektedir. Bu noktada örgütün siyasal söylemle- ri meşruyetini korumak adına devam etse de organize suç faa- liyetlerinden gelir sağlama varoluş gereçcesinin kendisi olmak- tandır (Makarenko 2004, 135). PKK terör örgütü de bu açıdan değerlendirirsek ne sadece bir terör örgütüdür ne de sadece bir

organize suç örgütüdür; bu iki fonksiyonu bir arada barındıran hibrit örgüt özelliği taşımaktadır (Karaman 2021, 2522).

PKK ve Bileşenlerinin Terör Faaliyetleri ve Türkiye’nin Terörle Mücadelesi


Süreci” örgüt tarafından suistimal edilmiş ve silahların bırakılmasının öngörüldüğü dönemde terör örgütü silahlanmayı artırma yoluna gitmiştir.


2017 yılında PKK/KCK terör örgütü TSK’nın Suriye’ni kuzeyinde yer alan Karaçok ve Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde...


Terörün her bileşeni ile kendi faaliyet alanlarına göre farklı yöntem ve araçlar kullanılarak mücadele etmek gerekmektedir.
PKK ve Bileşenlerinin Terör Motivasyonu ve Toplumsal Yapı ile İnsani Güvenliğe Tehdidi

konfederal bir kent sistemiyile yeniden oluşturulması gerektiğini savunmaktadır (bkz. Bookchin 2014; Bookchin 2017, 39). Ünitel bir devlet yapısını hedefleyen bu anlayış, PKK’nın kendi ideolojik argümanlarını yeniden düzenlemekte ve sahip olduğu ayrılıkçı ve etnik radikalleşme motivasyonu için de yeni bir söylem ve anlatı sistemi oluşturmuştur. Bu kapsamda toplumsal yapıda ayrışımları hızlandırmak ve örgüte olan katılımları sürdürmek için sivil itaatsizlik eylemleri başta olmak üzere çeşitli siyasi ve silahlı eylemlere ideolojik zemin kurulmaya çalışıldı.

**PKK Terör Örgütünün Yapılanması ve Terör Motivasyonu**


KCK Yürütmesi Alan Merkezleri Halk Savunma Alan Merkezi, Ekonomik Alan Merkezi, İdeolojik Alan Merkezi ve Sosyal Alan Merkezi olmak üzere beş kolta örgütlenmiş. PKK/KCK
terör örgütünün askeri yapılanması ise Türkiye’de faaliyet gösteren PKK ve onun silahlı kanadı olan HPG, Suriye’de faaliyette bulunan PYD ve onun silahlı kanadı olan YPG/YPJ, İran’da faaliyette bulunan PJAK ve onun silahlı kanadı olan YRK/HPJ şeklinde yapılmıştır.

Günümüzde Suriye’de barış ve istikrar ortamının kurulamaması, PKK/PYD’nin demokratik konfederalizm düşüncesiyle hayatta kalmasına neden olmaktadır. Son yıllarda bölücü terör örgütünün demokratik konfederalizmi geniş kesimlere tanıtmak ve onlara benimsetmek adına üç temel aşamada hareket ettiğini görmekteyiz. İlk olarak hemen hemen her devlette görülebilecek günlük olan olağan politik, ekonomik, kültürel ve sosyolojik meseleleri seçerek mevcut toplumsal yapida bütünleşme hedeflemektedir. Genellikle çoğulluğun ortak bir payda bulunmasıyla ortaya çıkan toplumsal bütünleşme durumu, mevcut sorunların bertaraf edilmesinde kolaylık sunarken; terör örgütleri bu aşamada devreye girerek kutuplaşmayı ve toplumsal kimlikler arasında ortaya çıkması muhtemel krizleri körüklemeye çalışmaktadır. Şiddet içeren söylem ve anlatılarla benzer düşünce ve davranış kalıplarına sahip olan bireyler arasında yankı odası oluşturarak radikal grup kimliğinin ortaya çıkması sağlanmaktadır. Bu sadece örgüt, bünyesine yeni bireyleri katarak şiddet kapasitesini sürdürebilmektedir. Demokratik konfederalizmin yaygınlığı için uygulanan ikinci aşama ise toplumda bulunan mevcut sosyo-kültürel norm, kural ve yapının bozulmasıdır. Bu sayede mevcut sosyo-kültürel yapıyı belirleyen ve onun üzerinde birleştirici rol oynayan politik, ekonomik ve toplumsal kurallar yok edilerek örgütün sahip olduğu radikal ideoloji bireylere aktarılmaya çalışılmaktadır. Örgüt, bir nevi mevcut toplumsal tabanda değişimi sağlamak için ihtiyaç duyduğu yeni tek boyutlu insan (Marcuse 2002) formu oluşturmak için uğraşmaktadır (Grojen 2014, 2). Bu sayede demokratik konfederalizmin toplumda yerleşik
olan sosyo-kültürel düzene yerleşmesi adına başta azınlıklar olmak üzere, dini ve mezhepsel gruplar, kadınlar, öğrenciler, işçi ve kırsal kesimde çalışanlar etki altında alınmaktadır. Bu aktörler üzerinde kurulacak düşünsel ve davranışsal değişimle demokratik konfederalizmin toplumsal meşruyetini artırmak eklenmektedir. Son aşamada ise demokratik konfederalizm düşüncesi hem örgüt içerisinde sorgulanmasını engellemek hem de uzun vadede etkisini artırmak için şiddet maksimalist bir anlayışla uygulanmaktadır. Mevcut üniter devlet yapısının parça-ylanması ve sözde öz yönetim alanlarının kuruluşunda terörizm önemli bir işleve sahiptir. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı alan-arda terör eylemlerinin gerçekleştirilmesiyle örgüt tabanını canlı tutmaya çaba ararka ve ideolojinin hayata geçirileceği düşünsesini yamaya çalışmaktadır. PKK/PYD tarafından demokratik konfederalizm çerçevesinde uygulanan bu aşamada günümüzde insani güvenliğe ve toplumsal bütünlüğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturulmaktadır. Özellikle her bir tehdit durumu kendi içerisinde değerlendirildiğinde daha net bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

**Toplumsal Bütünleşme ve PKK Terörünün Tehdidi**

Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

sirasıyla ortaya çıkan anarşist, anti-kolonyalist, aşırı-sol ve fundamentalist terörizm dönemlerinin toplumdaki karşılıklarına göre siyasi hedeflerine ulaşabilecekleriğini göstermektedir. İlgili dönemleri kendi içerisinde ideolojik, stratejik, taktiksel ve evrimsel süreçleri karşılaştığımızda anti-kolonyal dönemlerin etkilerini hala devam ettiğini görmekteyiz.


Bu kapsama genellikle toplumsal bütünleşmeye bozabilmek için şiddet eylemlerinin benzer özelliklere sahip olan azınlık temsil ettiği vurgulayarak; ortak acıların kimliksel temelde be-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri


Toplumsal bütünleşmenin terörizmle mücadele açısından uygulanması oldukça yakından bir dönemde başlamıştır. 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrası el-Kaide’nin Batılı ülkelerde üçüncü ve dördüncü kuşak Müslüman gençleri şiddet içeren söylem ve anlatıları etkilemesi ve bu duruma tepki olarak aynı toplumsal tabanda İslam karşıtlığının doğması toplumsal uyumu bozan ve terörizmi besleyen ana dinamik olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle mevcut terörizmle mücadele yaklaşımlarına askeri, polisie ve istihbari ek olarak toplumsal bütünleşmeyi koruyan ve şiddet içeren söylem ve anlatılara karşı daha dirençli olan politika ve araçlar devreye girmiştir.

Toplumsal bütünleşmenin nasıl ölçüleceği ve hangi kistaslar çerçevesinde incelenmesi gerektiğini ise doğal olarak ülkelerin içerisinde bulunduğu sosyal ve beşerî faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle gerek akademik camiada gerekse devletler düzeyinde çeşitli kriterleri bulunmaktadır. Kearn ve Forrest (2000, 997)’a göre toplumsal bütünleşmenin beş temel boyutu bulunmaktadır: i) ortak değerler ve medeni kültür, ii) toplumsal düzen ve sosyal kontrol,

PKK Terör Örgütünde Kadın İstismarı


da yine egemen cinsiyetçi kimliğin belirleyici olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle taktiksel olarak kadınların silahlı eylemlerde daha çok kullanılması karar verme süreçlerinde azınlıkta olmalarına neden olmuştur (Cunningham 2003, 172).


 Günümüzde ideolojisi ve amaçları fark etmeksizin hemen hem her terör örgütü toplumsal cinsiyet klişelerini stratejik olarak somürerek kadınları bir silah haline getirmektedir (Bloom,
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri


Ülkemizde de bölücü terör örgütü PKK uzun süredir özgürlük, kadın, çocuk ve azınlık hakları söylemleriyle demokratik konfederalizm ekseninde kendisine yeni meşruiyet kaynakları
bulmaya çalışmaktadır. Örgüt kadınları şiddet içeren söylem ve anlatılarla etki altına alınarak siyasi ve silahlı propaganda faaliyetlerinde sözde liberal-seküler imajını kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. Fakat örgüte katılan ve daha sonra radikal grup içerisinde istismara ve ötekileştirme pratiğinin yoğun olması kadın miliyanın örgütten ayrılmışında ana tetikleyici olarak karşıma çıkmaktadır. Bu durum örgütün kadın miliyanın belirli bir meta üzerinde değerlendirdiği ve feminizm başta olmak üzere çağdaş kadın haklarının belirleyici olduğu ana esasları kabul etmediğini göstermektedir. Son yıllarda PKK ülkemizde kadın haklarının, özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kapsamında sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kullanmaya çalışmış ve böylece toplumsal tabanı genişletmeye çalışmıştır. Çağdaş demokrasinin ve insan haklarının desteği ölçüleri çerçevesinde gerçekleştirilen gösterilerde şiddet içeren söylem ve anlatıları sunarak kitleleri yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu tür sosyal alanların örgütün kadın militar temini sağlama noktasında önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Örgütün kuruluş yıllarında kadın örgüt mensubu sayısı oldukça az aken 1990’larda birlikte kadın katılımları artmaya başlamıştır. 1993 yılında ise katılım önemli bir ivme kazanarak, terör örgütü elebaşının yakalandığı 1999 yılında ise en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Örgütün kuruluş aşamalarında kadınları tehlikeli olarak gören ideolojik açısı militan ihtiyacını nedeniyle kadınlarının sözde tanrıçaları benzetilerek yüceltildiği görülmektedir. Bu bağlamda kadın hakları vurgusu, kadın özgürlüğü vurgusu terör elebaşının söylemlerine girmiş, yazdıkları örgütsel dokümanlarda yer almıştır. Örgütün kadınlara dönük radikal söylem ve anlatıların temelini “jineoloji” kavramıyla çerçevelemektedir. İlgili kavram bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doktrinsel kalba sokma çalıştığı ve feminist ideolojisinin bazı

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği sınır içi ve ötesi operasyonlarda önemli kayıplara uğramasıyla terör örgütünün cağırlara olan bakış açısı değişmek zorunda kalmıştır. Bu sayede daha fazla insan güc kaynağı ulaşmak isteyen örgüt ayrıca en kanlı terör saldırılarını gerçekleştirmek adına kadınları taktiksel olarak kullanmayı tercih etmiştir. Başta intihar saldırılar olmak üzere, örgütün insan kaynağını devam ettirebilmek adına kadın ve çocukların kaçırmaları ve keşif ve bilgi toplama faaliyetlerinde kullanılmanın zorunda kalması, bu faaliyetin devam etmesi için de kadınların kaçırmaları ve keşif ve bilgi toplama faaliyetlerinde kullanılması zorunlu olmuştur. Fakat örgütte katılım sonrası kadın militanların ideolojik hayal kırıklığına maruz kaldıkları, özellikle kadın militanların yaşamları sonucunda yaşadıkları hiziplenme, infaz, tecavüz ve istismara uğramalar gibi durumlar hayal kırıklığını tetikleyen ana unsurlardır. Özellikle kadın militanların yaşadığı bu insanlık dışı uygulamalar örgüt tarafından kapalı olunmuş ve mağduriyetle uğrayan kişilerin sözde mahkemeler aracılığıyla casuslukla suçlanarak sürgüne alınmışlardır. Özellikle PKK/PYD’ye katılan kadın militanların radikalleşme süreçlerinin çözümlenmesiyle demokratik konfederalizm kapsamında kullanılan şiddet içeren söylem ve anlatıların etkisi daha net bir şekilde çözümlenebilmiştir. Bu kapsamda kadın teröristlerin örgüt içerisindeki konumlarını birincil kaynaklardan elde edilen bilgiler ve ayrıca radikalleşme süreçleri için yapılan analizle kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmişdir.

PKK/PYD’ye katılan kadın militanlarının radikalleşme süreçlerinin çözümlenmesiyle demokratik konfederalizm kapsamında kullanılan şiddet içeren söylem ve anlatıların etkisi daha net bir şekilde çözümlenebilmiştir. Bu kapsamda kadın teröristlerin örgüt içerisindeki konumlarını birincil kaynaklardan elde edilen bilgiler ve ayrıca radikalleşme süreçleri için yapılan analizle kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmişdir. Almanya, Belçika, İsviçre ve Irak’ta yaşayan küçük yaşlarda dağa çıkmış, silahlı faaliyette
bulunmuş, sonrasında örgütle fiziksel bağlarını koparan kadın militanlar üzerinde yapılan çalışmada örgütten ayrılmada belirleyici olan faktörlere odaklanmıştır. Bunlar arasında cinsiyetleri yüzünden uğradıkları ayrımcılık başta olmak üzere, yaşanan infazlar, örgüt içi politikalarda nedeniyle pişmanlıklar başta olmak üzere aile kuruma özlemi önemli etkenlerin arasında gelmektedir (Bingöl 2016; Buldan 2004; Matur 2011).


**PKK’ının Örgütsel Hiyerarşiyi Korumasında Maksimalist Şiddetin Rolü**

Türkiye çok farklı ideolojik saikten beslenen terör örgütlerinin hedefi olmuştur. Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı’na (TTOV)
bakhıldığında ayrılıkçı ve etnik radikalleşme motivasyonuyla beslenen en fazla silahlı eylemini PKK’nın gerçekleştirdiğini görmektediyiz (Alptekin 2019, 11). Kirk yılı aşkın süredir mücadele edilen bölücü terör örgütüne karşı gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarında zayıflamasına rağmen kendisine sürekli olarak yeni çatışma alanları bulması örgütin şiddet kapasitesinin sürekli olmasına neden olmaktadır. PKK’nın şiddet kapasitesinin sürekli liliğinde TTOV’un sunduğu veriler önemli roller oynamaktadır. 1 Ocak 2004’ten 31 Aralık 2018’e kadar örgütün gerçekleştirirdiği silahlı eylemlerin %94’ünü Türkiye sınırlarında gerçekleştirmiştir (Alptekin 2019, 15).

Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından itibaren şiddetin sürekli olması için iki temel strateji hayata geçirilmiştir. İlk olarak demokratik konfederalizm söylemiyle etki altında alınmak istenen toplumun geniş kesimlerine ulaşmak için korku ve tedirginlik iklimi kurulmaya çalışılmıştır. Bu sayede örgüt lideri sonrası olası bir çözülmenin engellenmesi amaçlanırken ayrıca gerçekleştirilen şiddet eylemleriyile benzer düşünce ve davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davranış kalıplarına sahip olan bireylerle ulaşımda şiddet araçtırılmaktır. İlkinci strateji olarak da demokratik konfederalizmin sunduğu sahte liberal-seküler imajdan yararlanılarak şiddet eylemleriyile benzer davran

PKK şiddetini sürekli kılarak demokratik konfederalizm söylemini için toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda şiddetı maksimalist bir amaca ulaşmak için kullanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılmak, Türkiye Cumhuriyeti’nden uzun yaşamak ve siyasi meşruiyetini kabul ettirmek bu maksimalist amacın ana çerçevesidir. PKK’ya karşı uygulanmaya çalışan strateji ve yaklaşımlara rağmen örgüt bu amacını sürdürmeye devam etmektedir. Maksimalist amaçta örgütün varlığını devam ettirmesi esastır. Bu kapsamda PKK kitlesel ve örgütel olmak üzere iki temel işlev üzerine şiddet stratejisini inşa etmiştir. Kitlesel işlevde örgüt toplumsal tabanda belirli
bir kesimi etki altına alarak onları mobilize etmeye çalışmaktadır. Bu sayede mevcut hiyerarşik yapının korunmasını sürdürmekte, toplumsal taban canlı tutulmaktadır. Örgütsel işlev ise grubun dağılması, hızlaşması ve sözde itibarının bozulmasına yönelik şiddet uygulaması gerekmektedir. Grup içerisinde liderlik birimleri sorgulanmadan daha düşük seviyede militanların şiddete yönlendirilmesi ön plandadır. PKK’nın mevcut hiyerarşik yapısının bozulmasında maksimalist şiddet stratejisi de önemli ölçüde darbe olacaktır.

**Bölümün Değerlendirmesi**

Sınırlarımıza yakın olan bölgelerde kendine özgü terör yönetim alanları kuran PKK, gün geçtikçe fiziksel ve sanal ortamlarda şiddet içeren söylem ve anlatılar kurgulayarak insani güvence ve toplumsal yapıya tehdit oluşturmaktadır. Demokratik konfederalizm söylemiyle şiddeti farklı sosyal kimlikler arasında çatışmaya yönlendirebilen örgüt ayrıca silahlı eylemleri de maksimum seviyede tutarak grup içi dinamizmi ayakta tutmakta. Son yıllarda güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde etki derecesi zayıflamasına rağmen söylem ve anlatılarla kendisine yeni alanlar açabilmektedir.

Toplumsal bütünleşme kapsamında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde daha sakin ve rasyonel yöntemlerin benimsenerek bölücü terör örgütünün etki derecesi kısıtlanmalıdır. Özellikle her devletin yaşayabileceği sorunların terör örgütü tarafından maniiple edilmesi ve bu durumun sistematik bir çerçeve anlatı ve söylemlere dönüşmesi için toplumsal bütünleşmenin ana dinamiği olan değer yargılarnın kullanılması gerekmektedir. Bu sayede terör örgütünün kumaya çalışacağı düşüncede ve davranış sistematiği istenilen etkiye ortaya çıkarmayacaktır.

PKK ve Bileşenlerinin Uluslararası Güvenliğe Tehdidi: Ortadoğu

PKK’nın Suriye’deki Varlığı


PKK’nın Suriye’deki varlığının başlangıcı sayılabilecek ilk dönem, Türkiye’deki 1980 askeri darbesinden hemen önce elebaşı Öcalan ve beraberindeki kadronun Suriye’ye geçiş yapmalarıyla başlamıştır. Dönemin Türkiye-Suriye ilişkileri düşünülüğünde, PKK’nın neden Suriye’yı tercih ettiği anlaşılır olacaktır çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler gerek Suriye’nin Hatay üzerindeki emelleri gerekse de Fırat Nehri’nin kullanımını konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gergin seyretmiştir. Suriye rejimi, Türkiye, Fırat Nehri üzerinde yukarı kıyıda ülke olduğu için nehrin kullanımını konusunda avantajlı konuma olduğunu ve bunun da kendi güvenliği açısından bir sorun oluşturacağını düşünmüştü. Bu nedenle özellikle radikal sol örgütlerin daha aktif olduğu devrimci terör dalgası döneminde Suriye birçok terör örgütüne açık veya üstü örtülü bir şekilde destek vermiş ve bunların Türkiye’de gerçekleştirilecekleri terör saldırılaryla bir baskı unsuru elde etmeyi hedeflemişdir. Suriye rejiminin işte bu devlet destekli terörizm üzerinden Türkiye’ye karşı yürütüğü vekâlet savaşının PKK’nın ülkeye girişile doruk noktasına ulaşmış. Nitekim örgütün Suriye’ye girişinin hemen ardından Su-
riye’nin kontrolünderdeki Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ndeki kamplara yerleşmelerine izin verilmiştir. Buradaki kamplarda öncelikle Suriye rejimi tarafından desteklenen Filistin Kurtuluş Cephesi (FKÖ) çatısı altında farklı gruplar tarafından gerilla savaşı eğitimi verilmiştir.


tr. Kürt nüfusun daha önce sahip olmadıkları bazı haklara artık erişebilir olması, elde edilen bu kazanımların PKK sayesinde elde edildiği gibi bir inancı da ortaya çıkarmıştır. Nitekim bu dönemde Suriye’deki Kürt nüfustan örgüte katılmaların sayısı da artış olmuştur. Hatta rejim PKK’yı katılmaları özendirmek amacıyla Kürt kökenli gençleri, PKK’ya katılmalarını halinde zoruldu askerlik hizmetinden muaf tutacağını açıklamıştır (Sarı 2019, 112).


Adana Protokolü’nün imzalanması ve Öcalan’ın yakalanmasından sonra Suriye rejiminin PKK’ya yönelik baskı giderek artmıştır. Suriye topraklarındaki PKK kampları ve büroları birer birer kapatılmış, örgütün mal varlığına el konulmuş ve finans yollarından mahrum bırakılmıştır. Yakalanan PKK’lı teröristler ya Türkiye’ye iade edilmiş ya da Suriye’de yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştır. Rejimin baskıdan kaçaabilen PKK’lı-
lararası güvenceye tehdit PKK ve bileşenleri


Rejim ve PYD/PKK arasındaki bu iş birliği emarelerini göstermiş ve hapishanelerde tutuklu bulunan PYD’liler serbest bırakılmış, hatta ömrü boyu hapis cezasına çarptırıldıkları sonra Kuzey Irak’taki Kandil dağına kaçıp Suriye’ye gelen PYD’en görev almıştır (International Crisis Group 2013, 2). Ayrıca binlerce PKK’lı teröristin Suriye’ye geçmesine izin verilerek PYD’nin silahlı kanadı olarak kurulmuş olan YPG’nin de temellerini atılmıştır.

Öncelikle Ayn el Arap ve Afrin bölgelerinde konuşlandırılan örgütün yayılma süreci DEAŞ’a karşı koalisyon oluşturma yoluyla gerçekleşmiştir. PYD’nin aşiretler ile koalisyon kurmasını mümkün kılan ise DEAŞ ile mücadelenin örgütne kazandığı meşruiyet olmuştur. Aşiretler hem rejim hem muhalifler tarafından DEAŞ ile beraber hareket eden gruplar olarak kodlanmıştır ve bu algıyı yıkmak için aşiretler YPG ile hareket etmek zorunda kalmıştır. YPG/PYD kontrol altında tuttuğu bölgelerde bir etnik temizlik yapmış, özellikle kendisine muhalif olması muhtemel Kürt önderleri suikastlar ile ortadan kaldırarak bölgedeki 12 Kürt siyasi parti sayısını bire indirmiştir. Türkmen ve Arap köyleri boşaltılmış, bunun yanında bölgedeki Kürtlere de baskılar uygulandığı için önemli bir Kürt nüfus Türkiye’ye göc etmiştir. DEAŞ ile mücadelelenin küresel olmaktan çıkarak bölgesel bir hal alması, bu mesele üzerinden PKK’nın meşruiyet kazanma sürecini de sonlandırmıştır. Bu durumda Arap aşiretleri de artık YPG ile hareket etmekten uzaklaşmaya başlamıştır.

PKK’nın İran Yapılanması PJAK


2004 yılında kurulan Kürtlerin Özgür Yaşam Partisi (PJAK), elebaşı Abdullah Öcalan’ı lider olarak benimseyerek ve Kürt milliyetçiliği hedeflerinin izinden giderek İran’a karşı silahlı saldırılar başlamıştır. Örgütsel yapısında silahlı kanadı YRK ve HPJ, siyasi yapılanmayı KODAR ve KJAR (2014 yılında kurulan sözde kadın hakları savunucusu yapılanma), gençlik yapılanmasını KCR ve medya yapılanmasını da Demokratik Basin Birliği (YRD) oluşturmuştur. Örgütün finans kaynaklarını ise PKK’dan doğrudan aktarılan kaynaklar, Avrupa yapılanmasından elde edilen gelirler, sınır kaçakçılığı ve haraç gibi illegal faaliyetlerden elde edilen gelirler ve dış destekler oluştururktur. PKK’nın kuruluşundaki ideolojisi paylaşan PJAK, aynı zamanda şemsisi olusum olan KCK’nın da ana unsurlarından


PKK ve PJAK arasındaki ilişkiye örgütün ölü verileri üzerinden inceleyen bir araştırmada, iki örgüt arasında karşılıklı olarak bir destekleme ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur. PKK’nın açıkladığı ölüm verileri üzerinden harekete yapılan analizde, PJAK’ın kuruluş yılı olan 2004’ten itibaren 2007 yılına kadar PKK içerisinde çatışmalarda ölen İran uyruklu terörist sayısı %10’dan %4’e kadar düşmüştür. Bu da 2004’te kurulan PJAK’a PKK safalarından teröristlerin transfer edildiği gerçeğini ortaya

Kurulduğu günden bu zamana kadar toplam altı kongre düzenlenen PJAK terör örgütü, en son kongresini 2020 yılında düzenlemiştir. Bu kongrede alınan kararında 2014’te kurulan KJAR’da ilk adım atılan sözde kadın mücadelesinin PJAK’ın stratejisinin temeli olduğu vurgulanmış, ayrıca kongrede “devrimci ve özgürlükçü” olarak tanımlanan fakat esasında İran’daki diğer etnik-ayrılıkçı Kürt örgütler olan aktörlerle iş birliği yapılması gerektiğini belirtilmiştir. Bunun, Irak ve Türkiye’de son yıllarda önemli ölçüde darbe alan PKK’nın odak noktasını PJAK’a kaydırmak isteyeceğinin ve burada aktif olan diğer etnik-ayrılık-
çı Kürt örgütlerle ileride ulusal birlik temelinde iş birliği zemini aramaya başlayacağını göstergesi olduğunu söylemek mümkün (Balcı 2020).

**PKK’nın Irak Yapılanması**

PKK teröör örgütünün Ortadoğu bölgesinde oluşturduğu yapılanmalarının bir diğeri Irak sınırları içerisinde bulunmaktadır. Günümüzde KCK çatısı altında ve Irak sınırları içerisinde PÇDK (Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi) adıyla faaliyetlerini sürdüren teröır örgütü, İran ve Suriye gibi diğer bölge ülkelerinde uyguladığı benzer metotlarla İran üzerinden de bölgesel istikrarsızlığa ve güvenlik dinamiklerine tehdit yaratmayı devam etmektedir. Diğer bölge devletlerindeki uzantılarda olduğu gibi PKK’nın Irak’taki teröır varlığı da yeni bir olgu olmamış 1980’li yılların başına kadar uzanmaktadır. Söz konusu dönem itibariyle PKK bir taraftan Irak sınırları içerisinde oluşturduğu kamplarıyla teröır ideolojisini yayma çabası içerisinde hareket ederken diğer taraftan burada kurduğu teröır oluşumlarıyla uyuşturucu ve silah kaçakçılığının başat aktörleri arasına yerleşmiştir. Irak’ta kurduğu teröır kampları ve yapılanmaları yoluyla PKK örgüt mensupları ayrıca Türkiye, Suriye ve İran sınırlarına geçiş yaparak teröır faaliyet ve eylemleri için altyapı oluşturmakta ve örgüt tarafından planlanan eylemleri uygulamaya döküme çalışmaktadır.

1980’lerden itibaren PKK’nın Irak sınırları içerisindeki teröır varlığını görünür hale getirmesinde 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasındaki uzun süreli savaş ve 1990’ların hemen başında Körfez Savaşı’yla ABD’nin Irak’a askeri müdahalesinin etkili olduğu söylenebilir. Irak’ın İran ile yürüttüğü savaş ve ABD’nin Irak’a müdahalesinin ülkeye büyük ekonomik maliyetler doğurması sonucu bu dönemde Saddam rejimi ülke içerisinde
siyasi gücünü ve nüfuz etkinini büyük ölçude kaybederken Irak içerisindeki otorite ve güç boşluğu da ileri seviyeye ulaşmıştır. Irak’ta uzun dönemli ve telafi edilebilmesi oldukça zor maliyetler yaratan tüm bu koşullar diğer birçok aktör gibi PKK terör örgütü ve yapılanmalarının da Irak sınırlarında üslenmesini hızlandırılmış ve örgütün terör faaliyetleri ve bölgesel yayılımı için yeni alanların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlaması sonucu Ortadoğu dinamiklerinin bütünleyile değişim göstermesi PKK terör örgütünün Irak içerisindeki yapılanmalarına ve örgütün bölgesel seviyede oluşturduğu terör varlığına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu dönemde itibariyle Suriye’de DEAŞ’la mücadele bahanesiyle kendine alan yaratmaya çalışan PKK ve bileşenleri Irak içerisinde de benzer bir strateji takip ederek terör varlığını genişletme amacıyla eylem planlarını oluşturmıştır.

PKK’nın Irak içerisindeki terör yapılanmalarının tek bir bölgeye mahsus olmayıp birçok farklı alana yayıldığı görülmektedir. Irak’ın coğrafi özelliklerini kendi terör faaliyetleri için avantaja dönüştürmeye çalışan terör örgütünün Kandil, Hinere, Metina, Zap, Hakurk, Avaşin, Sinat, Haftanın, Gare ve Basyan gibi bölgelerde terör kampları bulunduğunu bilinmektedir. PKK terör örgütü bu bölgelerdeki kampları kullanarak bir taraftan Irak içerisinde terör varlığını sürdürürken diğer taraftan Türkiye ve İran sınırlarına da fiziki anlamda yakın olabilmek ve buralara kolay bir şekilde geçiş sağlayabilmek amacıyla terör stratejilerini oluşturur. Nitekim bahse konu bu bölgeler ve kamplar PKK terör örgütünün başlıca finansal geliri haline dönüştürüdüğü silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı için de birer merkez konumdadır. PKK terör örgütü Kuzey Irak’ta kurduğu hâlihazırda eroin üretimi devam etmektedir (Sarı ve Tınas 2018, 26).

zamanda sivil alanlarda da terör yapılanmalarını daha sıklıkla oluşturuya başlamıştır (Duman 2021).

PKK ve Bileşenlerinin Uluslararası Güvenliğe Tehdidi: Avrupa ve Diğer Bölgeler

PKK Terör Örgütünün Avrupa Yapılanması

kınlar can kayıplarına sebep olmuştur. O vakte kadar PKK’nın Avrupa’daaki durumu istihbarat servislerinin raporlarında yer almaktayken artık PKK’nın tehdid unsuru olarak değerlendirilmesine dair tespitlerin de yapıldığı bir dönemde geçilmiştir. Aynı dönemde PKK Avrupa’da çok ciddi bir sivil toplum yapılanmasına girmiştir. Kadın, gençlik derneklerinin yanı sıra dini yapılanmaları da el atmış ve bu süreçte sayları binlerle ifade edilen PKK terör örgütü güdümünde STK’lar kurulmuştur.

PKK’nın Avrupa yapılanması ile ilgili olarak en önemli dönüm noktası ise Arap Baharı ve Suriye iç savaşı olmuştur. Suriye İç Savaşı ile birlikte PKK’nın Suriye’dedeki edindiği alan, DEAŞ karşılığı üzerinden gördüğü destek Artıkça Avrupa’da kendini normalleştirmeye, bazı ülkelerde terör örgütü olarak tanımlanmanın ardından doğan yasakların kaldırılması için lojik faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.

pa’da yaşayan Kürt nüfus üzerinde baskı kurarak örgüte yönelik desteklerini pekiştirmek yer almidtadır.

PKK’nın Avrupa’da gerçekleştirdiği saldırılar genellikle ticari işletmelere yönelmiştir. Kimi zaman Kürt iş adamlarını he- def alan saldırılar kimi zaman da diğer Türk vatandaşlarına karşı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha çalışmalarında saldırıya uğra- yan kişilerin bunu dile getirme konusunda çekingen davranındığı saptanırken, bu durumun birçok işveren açısından sıkıntı verici olduğunu, yerel polis makamlarına bu konuya ilgili şikâyet edilmesi durumunda da sonuç alınamadığını ve PKK’nın misilleme yapma tehdidi yüzünden şikâyetin çoğu defa mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

PKK’nın Avrupa’da hedef aldığı gruplar şu şekilde sınıflandırılabilir: (i) farklı ideolojik eğilimdeki Kürt grupları, PKK’yı eleştiren radikal sol gruplar ve PKK’dan ayrılan üyeler; (ii) Av- rupa devletlerinin görevlileri ve Türk vatandaşları ve kuruluşları.

Avrupa’da PKK’nın amaçları şu şekilde sıralanabilir:

• Kürt milliyetçiliğini mobilize ederek kendisinin Kürtlerin tek temsilcisi olduğu iddiasını kabul etmek,
• PKK’nın Türkiye’ye yönelik terör faaliyetlerinin meşrulaş- tırması için propaganda faaliyetleri gerçekleştirmek,
• Ülkenin ülkeye farklılık göstererek birlikte sivil demokra- tik hakları suistimal ederek olabildiğince geniş bir yapılan- ma sağlamak,
• Ekonomik mobilizasyon ile örgütün ayakta kalmasını ve te- rör örgütünün finansmanını sağlamak,
• STK yapılanmaları adı altında yürütülen lobi faaliyetleri ile örgütün faaliyet gösterdiği ülkede siyaset ile olan ilişkisini düzenlemek ve normalleştirmek,
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

PKK Avrupa’yi kendine militan devşirme alanı olarak kullanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre PKK Avrupa genelinde militan devşirme konusunda önde gelen örgütler arasında yer almaktadır. PKK’nın uyguladığı radikalleşme süreçlerinde üç farklı kitleden militan devşirerek bunları Türkiye ve Suriye’deki dağ ve şehir kadrolarına dâhil ettiği görülmektedir:

i. Avrupa’da doğmuş ve büyümüş gençler: Bu gençler genellikle PKK’ya müzahir derneklerde radikalleştiktten sonra ya örgüt adına bulundukları şehirlerde eylemlerde bulunmakta ya örgütün kriminal faaliyetlerinin bir üyesi haline dönüşmekte ya da doğrudan örgüt militanı olarak terör eylemlerinde bulunmak üzere bulunduğu ülkenden ayrılmaktadır.

ii. Türkiye’de doğan, büyüyen ama son kertede Avrupa’ya göç etmiş kişiler: Bu kategoride yer alan gençlerde PKK’ya katılırken genellikle PKK’ya müzahir derneklerde radikalleştiktten sonra ya örgüt adına bulundukları şehirlerde eylemlerde bulunmakta ya örgütün kriminal faaliyetlerinin bir üyesi haline dönüşmekte ya da doğrudan örgüt militanı olarak terör eylemlerinde bulunmak üzere bulunduğu ülkeden ayrılmaktadır. Türkiye ya da Suriye’den göç eden kişilerin adaptasyon sorunu yaşamları PKK’nın ideolojik propagandasıyla birleşince bu kişilerin örgütün saflarına katılma süreçleri daha da hızlanmaktadır.

PKK’nın Avrupa’da Finansal Aktiviteleri

PKK’nın Avrupa çapındaki finansal aktiviteleri oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Saha araştırmaları, kamuoyu açık raporlar ve açık kaynakların taraması sonucu ulaşılan bulgulara göre PKK’nın Avrupa çapındaki finansal kaynakları arasında şunlar yer almaktadır:

- Uyuşturucu kaçakçılığı sonucu elde edilen gelirler,
- PKK’ya müzahir dernek, vakıf ve diğer oluşumlar aracılığıyla toplanan bağışlar,
- Zorlama, baskı ve tehdit ile hırsız toplama yoluyla elde edilen gelirler,
- İnsan kaçakçılığı, fuhuş ve göçmen kaçakçılığı yoluyla elde edilen gelirler,
- Adam kaçırma ve alıkoyma yoluyla fidye yöntemiyle elde edilen gelirler,
- Medya aracılığıyla elde edilen gelirler,
- Silah kaçakçılığından elde edilen gelirler.


Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

Durum ve Trendler 2017” raporuna göre PKK’nın Avrupa çapında elde ettiği illegal gelirlerin yıllık 5.300.000 Avro olduğu ifade edilse de örgütün yıllık gelirinin Avrupa kaynağından bu rakamdan çok daha fazla olduğu değerlendirilmektedir (Eurpol 2017).

PKK’nın Avrupa’daki Medya Yapılanması

Avrupa çapında PKK ve medya arasındaki ilişki örgütün propagandasının yapılabilmesi, geniş kitlelere bu propagandanın ulaştırılabilmesi ve kamuoyu üzerinde tesir ortaya koyabilmesi açısından işlevsel bir öneme sahiptir. Medyanın rolü özellikle Türkiye hakkında yalan haberlerin kitlelere ulaştırılması ve örgütün Türkiye’ye karşı yürütülen terör faaliyetlerinin abartılı bir dille aktarılmadasında hayatı derecede önemlidir.

PKK tarafından doğrudan kontrol edilen ya da dolaylı olarak örgütün propagandasının yapıldığı medya mecrası dört ana kategoriye ayrılabilir:


2. **Yazılı medya**: Bu kategori içerisinde internet tabanlı haber siteleri ve gazeteleri, dergiler yer almaktadır. Araştırma yapılan
Ülkeler dikkate alındığında toplamda PKK propagandası yapan yüzlerce yayın organı bulunmaktadır.

3. **Sosyal medya:** Bu alan son derece dağınık olmasına rağmen özellikle dernek gibi oluşumların sosyal medya kullanımlarında belirli bir düzeyde sistematik hareket edildiği görülmektedir. Bu oluşumlar genellikle bu hesapları örgütün propagandasını yapmak, Abdullah Öcalan’ın resimlerini paylaşmak, etkinlik duyurusu paylaşmak ve Türkiye hakkında sahte haberleri dolaşmasına sokmak için kullanmaktadır.


**PKK’nın Avrupa’da STK Yapılanması**

Bir bütün olarak bakıldığında PKK’nın Avrupa yapılanması kategorik olarak siyasi faaliyetleri yürüten çatı yapılanmları, kültürel, dini ve sosyal faaliyetler yürüten dernekler, kadın ve gençlik derneklerinden oluşmaktadır. Araştırmada söz konusu söz konusu kategoride yer alan yüzlerce oluşumun varlığı tespit edilmiştir, bunlar her bir ülkede ayrı ayrı kataloglanarak faaliyet alanları ve PKK ile olan bağları incelenmiştir.
Avrupa’daki STK’ların bulundukları ülkelerdeki sübvansiyonlardan, STK’lara verilen desteklerden ve AB fonlarından yararlanabildiğini görmekteyiz. Örneğin İsveç’te yer alan neşreden nezariyetlerin bazıları STK’lara maddi destek almasıyla da ilgili. Örneğin İsveç’teki STK’lar, yerel yönetimlerden maddi destek alabiliyor. Örneğin bir STK, yerel yönetimlerden maddi destek alıyor. Bu destek, STK’larin yıllık faaliyetleri için kullanılıyor. STK’lar, yerel yönetimlerden alıabilecek maddi yardım miktarı yaklaşık 50.000 Avro civarındadır. Dolayısıyla Avrupa devletleri STK'lar üzerinden PKK’yı finanse etmektedir. Bu STK’lerin topasyonu ve faaliyetleri, STK’lar üzerinden PKK’yı finanse eden bir şekilde organize edilmektedir. STK yapılanmasında yer alan kişileri üç kategoride sınıflandırmak mümkündür:

i. Dağ kadrosunda bulunmuş, örgüt tarafından Avrupa yapılanmasında yönetici olarak görevlendirilmiş kişiler. Bu kişiler doğrudan PKK’ya hiyerarşisi içinde bir yere sahip olup örgütü tam bağlıdır. Bu dairenin içine genellikle örgütün karar alıcıları girdiği için burası herkese açık değildir.

ii. En küçük dernekten en büyüğüne kadar oluşumların içinde bulunan yöneticiler ve oluşumun genel değeri ve örgüt faaliyetlerinden sorumlu olan kişiler. Bu isimler genellikle Avrupa’nın diğer ülkelerinde yer alan enstitüler ulusal ölçekte değil. Bu isimler genellikle Avrupa devletleri STK’lar üzerinden PKK’yı finanse etmektedir. Bu STK’lar, yerel yönetimlerden maddi destek alıyor. Bu destek, STK’larin yıllık faaliyetleri için kullanılıyor. STK’lar, yerel yönetimlerden alıabilecek maddi yardım miktarı yaklaşık 50.000 Avro civarındadır. Dolayısıyla Avrupa devletleri STK'lar üzerinden PKK’yı finanse etmektedir. Bu STK’lerin topasyonu ve faaliyetleri, STK’lar üzerinden PKK’yı finanse eden bir şekilde organize edilmektedir. STK yapılanmasında yer alan kişileri üç kategoride sınıflandırmak mümkündür:

i. Dağ kadrosunda bulunmuş, örgüt tarafından Avrupa yapılanmasında yönetici olarak görevlendirilmiş kişiler. Bu kişiler doğrudan PKK’ya hiyerarşisi içinde bir yere sahip olup örgütü tam bağlıdır. Bu dairenin içine genellikle örgütün karar alıcıları girdiği için burası herkese açık değildir.


iii. PKK’ya mütahib, sempati duyan geniş kitleler. Bu kişiler PKK’nın pasif destekçileri olmakla birlikte örgütze zorla ya
da gönüllü olarak para aktaran veya bağış yapan, faaliyetlerinin yürütülmesinde gönüllü olarak çalışan ve hizmet eden, gösterilere katılan kitlelerden meydana gelmektedir.


Avrupa’da STK yapılanması en üstte Demokratik Kürt Birliği’nin yer aldığı bir teşkilatlanmaya sahiptir. Bahsi geçen yapı kapsamında Avrupa Halk Konseyi, Ülke Örgütlenmesi, Alan Örgütlenmesi, Bölge Örgütlenmesi ve Mahalle Örgütlenmesi şeklinde toplumun her alana yayılan bir örgütlenme sistematiği görülmektedir. Örgütün Avrupa’da çatı yapılanmasının belirlenen strateji doğrultusunda sürekli adı değişmekteidir. Avrupa düzeyinde faaliyet yürütüen bir diğer PKK örgütlenmesi de
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

merkezi Belçika’da bulunan Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu’dur (Konfederasyona Komelen Kurd li Ewrupa, KON-KURD). KON-KURD’un temel amacı PKK’nın taleplerini Avrupa ülkelerinin siyasi gündemine taşımak, Avrupa’daki göçmen Kürt kitlesinin örgüte desteği pekiştirmek ile Avrupa’da kamuoyunun desteğini alarak kitlesel bir harekete alan sağlamaktır.

Avrupa’nın PKK Politikası: Almanya Örneği


Avrupa yapılanmasının üst yapılanmaları genellikle Almanya’nın batisındaki ülkelerde (Belçika, Hollanda ve Fransa gibi) yer alırken, Almanya’da da örgütün faaliyetlerini yöneten bir ekip bulunmaktadır ve bu durum Alman istihbaratı tarafından bilinmektedir (Dilbirliği 2019).

Almanya’da bulunan terör örgütünün üst yapısının temel üç görevi şu şekildedir:
i. Terör örgütüne mali kaynağı sağlamak
ii. Kamuoyunda örgütün propagandasını yapmak ve fikirlerinin etkisini artırmak
iii. Terör örgütüne sözde yönetici ve silahlı eleman temin etmek.

Bu işleri yaparken Almanya’daki yapılanma Avrupa’daki sözde üst yöneticileri ile sürekli irtibata geçerek, düzenli raporlamalar yapmaktadır.


Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri


PKK terör örgütü Federal İç İstihbarat raporlarında uzun yıllardır “Sicherheitsgefährdende und Extremistische Bestrebungen von Ausländern” - Ohne Islamismus (Yabancıların Anayasayı Tehdit Eden ve Aşırıcı Yönelimleri” - İslâmcılık harici) başlığı altında “Arbeiterpartei Kurdistan” (PKK) olarak incelenmektedir. Raporların genel özelliği, ana hatlarda pek bir değişiklik olmadan o yıl içerisinde gerçekleşen ve istihbarat bilgileriyle elde


Raporlarda 2014 yılından itibaren PKK terör örgütüne yönelik olarak kullanılan dilde bir yumuşama görülmektedir. Bilhassa Kobani olayları ve etrafında yaşanılanlar sebebiyle terör örgütü ve bileşenlerine yönelik genel kabulde bir değişme olduğu ve terör örgütünün bu sayede sempatizan çevresini genişleterek Avrupa’da geniş bir taban bulduğu ifade edilmektedir. Son olarak 2021 Haziran ayında yayınlanan 2020 yılına ait federal iç istihbarat raporunda PKK terör örgütünün tehdit potansiyelinin Almanya iç güvenliği açısından şekilde değiştirdiği, örgütün her halükarda şiddet potansiyeline sahip olmakla birlikte iç güvenli-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri


Söz konusu örgütün Suriye yapılanmasına ilişkin raporlarda ve çeşitli kaynaklarda geçen ifadeler dikkati çekmektedir. PKK/PYD için “Schwesterpartei von PKK in Syrien” (PKK’nın Suriye’deki Kardeş Partisi); YPG ve YPJ için “Bewaffneter Ableger von PKK/PYD in Syrien” (PKK/PYD’nin Suriye’deki Silahlı Kolu); ve SDF için “Schwesterpartei von PKK und PYD in Syrien” (PKK ve PYD’nin Suriye’deki Kardeş Partisi) kullanılmaktadır. Aynı şekilde terör örgütünün silahlı şehir yapılanması ve çatı kuruluşu olan KCK terör yapılanmasının şeksiyeli altında bu terör örgütlerinin de dikey hiyerarşi içerisinde yer aldığı ifade edilmektedir.
Tüm yasaklamalara rağmen PKK terör örgütünün kullandığı arka kapı, Almanya’da bulunan legal aşırı solcu yapılanmalar ve siyasi olarak da Die Linke Partisi olarak raporlara yansımakta (Daily Sabah, 2015). Bu parti %5 barajını geçecek duruma sahip olup, bu özelliği ile PKK’ya destek olarak siyasi faaliyetlerde bulunma imkanı sağlamaktadır. (Bundesamt für Verfassungsschutz Şubat 2019)


Bir diğer örnek iç istihbarat rapolarında yasak semboller arasında sayılan YPG ve YPJ sembollerinin yasak olup olmadığını ilişkin Die Linke partisi tarafından verilen yazılı soru önergesidir (Drucksache 19/25202). Bu yazılı soru önergesine hükümet tarafından 28 Aralık 2020 tarihinde cevap verilmiştir. Buna göre, PYD ve silahlı kolları olan YPG’nin ve YPJ’nin dernekler hukukuna göre Almanya’da haklar arasında yasak kararı olmadığını ve bu durumun bu örgütlerin sembollerini de kapsadığını, ancak bu durumun PKK terör örgütü tarafından kullanıldığı ve toplantı ve gösterilerde kendi yasak sembollerleri yerine bu sembollerini kullandıklarını bilinmektedir (Drucksache 19/25644).


Görünürde PKK terör örgütü ve sonradan isim değiştirmiş halleri olan KADEK, KCK gibi terör yapılanmaları ve bunların sembollerini Almanya’da yasaktır. Ancak, Suriye ve Irak’ı taki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin konuya yaklaşımı, Almanya’da da terö örgütüne yönelik yaklaşımlarda belirleyici
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

PKK terör örgütünün değişik isimler altında yürütükları faaliyetlerine müsamaha gösterilmektedir. Hali hazırda PKK terör örgütünün para toplama, dağı kadrosuna terörist devşirme girişimlerine göz yumulmakta, Almanya’dan her yıl terör örgütünün dağı kadrosuna ortalama 100 civarında eleman gönderilmektedir.

PKK terör örgütü yapısı içerisinde olduğu açıkça bilinmesine ve gerek iç istihbarat raporlarında gerekse federal parlamento işlemlerinde terör örgütü ile bağlantılıları açıkça ortaya konulmasına rağmen PYD, YPG ve YPJ gibi terör yapılanmaları yasaklanmamaktadır. Bu sayede PKK terör örgütü açık bir arka kapı bırakılmaktadır. PKK terör örgütü ve bileşenleri siyasi amaçları gerçekleştirerek, Almanya federal parlamenter içerisinde aşırı sol partilerle birlikte hareket etmektedir, gerektiğinde faaliyetlerini bu partilerin desteğiyle yürütmektedir. Son olarak, Almanya’dan kurulan yeni hükümetle birlikte, hükümetin siyasi tavrını açıktan şu anki tavırından daha yumuşak bir tavrın PKK terör örgütü ve bileşenlerine karşı gösterilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu ve yakın geçmişte PKK terör örgütü yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik yeni girişimlerin kuvvetle muhtemel olacağını ifade etmek gerekir.

PKK ve onun uluslararası birleşenlerine karşı odaklanan bir diğer güvenlik raporu ise Belçika Devlet Güvenlik Servisi (VSSE)’nin 2020 yılı içeren tehdit değerlendirmesidir. İlgili raporda PKK’nın ülkede önemli derecede diaspora kaynağına sahip olduğunu, bu yapının toplumsal gösteriler düzenleyerek PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılması amaçladığı belirtmektedir (VSSE 2021, 14). Yine aynı raporda PKK’nın ülkede bulunan terör grupıyla ilişkili olan dernek ve merkezler aracılığıyla diasporayı şiddete şiddete kanalize edebilmek için çatı olu-
şu olarak kullandığı NAV-BEL ile başta kitle gösterileri olmak üzere, açlık grevi, devrim vergisi altında haraç toplanması ve çeşitli toplumsal etkinlikler (konferans, dil eğitimi, festivaller, v.b.) düzenlendiği belirtilmektedir. İlgili raporda PKK’nın bu tür toplumsal etkileşim sayesinde örgütün (toplumsal) gösteriler ve dayanışma eylemleriyile güncel gelişmelerle siyasi nüfuz kazanmaya çalıştığı; yeniden destekçileri bünyesine katıldığı, lojistik ve finansal destek sağladığı ve ayrıca çatışma bölgesinde yara-lanan terör örgütü mensuplarını için geri dönüş üssü olarak Belçika’yi kullandığının altı çizilmektedir. Belçika istihbaratına göre bu tehditlere ek olarak PKK’nın ülkede bulunan ve Türkiye kö-kenli olan diğer aşırı sol gruplarla da bağlantı sürmektedir ve bu sayede herhangi bir zaman dilimi içerisinde büyük destekçi grupları harekete geçirecek Türk toplumuna yönelik gerilimleri tetikleyebilmektedir. VSSE ayrıca, PKK’nın Belçika’yi siyasi üs olarak kullanmasında Brüksel’de bulunan birçok uluslararası kurumu baskı altına almak amacıyla seçtiklerini ve böylece diasporayı gerçek amaçlardan saklı bir şekilde kullanarak ülkede sahte isimler ve Kürt toplumunun gerçek temsilcisi olduğu argümanını gündeme getirmektedir (bkz. VSSE 2021, 14).

**PKK ile ABD’de Mücadele**

ABD iç ve dış politikasında bir ülkeye ya da bir örgütü karşı tavr alınabilmesi için iki önemli kriter olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki o ülkeye ya da örgütün dış politikadaki yeri, ikincisi ise iç politikadaki dengelerdir. Örneğin, Ermeni meselesi özelinde sanıldığının aksine Ermenistan Devleti’nin lobisi ABD’de güçlü değildir ancak Ermeni diasporası oldukça güçlü bir diasporadır. Diaspora o ülkede oy hakkına sahip olan ve seçim kampanyalarında mali destek verebilen kişilerden oluşmaktadır. Ermenistan
bölgede Rusya’ya karşı kullanılabileceği bir ülke olması nedeniyle ABD açısından önemlidir. Lobiş Azerbaycan kadar güçlü olmaması halde diasporasının gücü sayesinde Ermenistan bölge ile ilgili karar süreçlerinde her zaman Azerbaycan’dan daha etkilidir.

Türkiye ve PKK terör örgütü meselesi incelendiğinde ABD için bu konuda önem atfedilen ilk noktının dış politikada Türkiye’nin ve PKK’nın yer olduğu görülecektir. Dış politikada Türkiye stratejik konumu, Soğuk Savaş döneminde gelen müttefiklik ve NATO üyesi olma gibi nedenlerle bir öneme sahiptir. Bunlarla birlikte ABD’de son dönemde hâkim olan görüşe göre de NATO’dan uzaklaşmaya başlayan, silah alımında başka kaynakları tercih ettiği için silah ticaretinin azalığı bir actördür. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yi işgal girişimi ile başlayan kriz ortamında Türkiye’ye yönelik ABD politikalarında müttefiklik kapsamında iyileşmeler başlamıştır.


Amerikan iç politikasında ise dengeler farklı mekanizmalar üzerinden kurulmaktadır. ABD’de doğrudan Başkan ya da

ABD’nin Türkiye politikaları özellikle Türk tarafının gerekli ağırlığa sahip olamamasında görülen en büyük sorun ABD’de yaşayan ve ABD vatandaşı olan Türklerin ortak bir duruş sergileyememesi, organize bir güce dönüşmemesi olmasıdır. Gözlemlenen diğer sorun ise ittifaklardır. Nitekim Türkiye ile tarihsel olarak sorunu olan Ermeni lobisi, PKK ve bileşenlerinin lobisi ve FETÖ lobisi ABD’de tam bir ittifak içinde hareket etmektedir.

Türkiye’nin bu konuda yeni bazı karşı girişimler yapabileceğini değerlendirilmektedir. ABD’de bulunan Türk diasporası, özellikle Kongre üyelerini etkileme yöntemi kullanmak suretiyle, Türkiye ile ilgili bütün konularda daha aktif bir hale getirebilir. Her ne kadar Soğuk Savaş sonrasında Türk ve ABD dış politikaları ortak çıkarlarında bir zayıflama gözlense de Türkiye’nin müttefiki olan ABD ile ilişkilerde özellikle ABD-Rusya gerginliği gibi gelişmeler Türk dış politikası açısından fırsatı dönüştürebilecek bir durumdur. Türkiye’nin iç siyasetindeki gelişmelerin ABD’ye yansıması her konuda olduğu gibi PKK ve bileşenleri ile yurt dışında sürdürülen mücadeleyi de zarar verebilmektedir. Türkiye’nin bursu ile yurt dışında okuyan akademisyenlerin Türkiye aleyhinde beyanları da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Karar alıcıları etkileyemediğiniz noktasında karar alıcıları etkileyen kişileri etkilemeniz gerekecektir. Türkiye’deki iş adamlarının ABD’de bulunan düşünce kuruluşlarına ve onların projelerine yatırım yapması bu amaça hizmet edecek çok önemli bir adım olacaktır. Terörle mücadeleden ülkenin her birimi ve her ferdi açısından yapılması gerekenleri içeren bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
Rusya ve PKK

PKK terör örgütü ve bileşenlerinin Rusya ile ilişkileri karakteristik niteliklere sahip olup ağırlıklı olarak Ortadoğu bölgesinde ortaya çıkan gelişmeler slashında şekillenmektedir. PKK’yi terör örgütü olarak sınıflandırmayan Rusya özellikle Suriye İç Savaşı’nın başlangıcı sonrasında PKK ile olduğu gibi örgütün uzantısı YPG/PYD’yle olan ilişkilerini de daha ileri seviyeye taşımıştır. İç savaşa birlikte bir taraftan Rusya’nın PKK terör örgütü ve uzantılarına desteği artarken diğer taraftan terör örgütünün Rusya’da bulunan ofisi iki taraf arasındaki yakın ilişkilerin birer göstergesi niteligidir (Anadolu Ajansı 2016).


2002 yılında Türkiye ve Rusya arasında terörizmle mücadelede ortaklık konusunda mutabık kalması ve 2000’li yıllarda itibaren Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin boyutunun genişlemesi Suriye İç Savaşı’nın başlangıcına kadar Rusya’nın PKK terör örgütüne bakış açısında


Rusya’nın YPG/PYD’yi ABD’den uzaklaştırıp tamamen kendi yanında çekmeyeye çalıştığı aşılandır. Bu nedenle Rusya, Suriye savaş sahasında bölgesel çıkarlarını hayata geçirerek amacıyla YPG/PYD ile iş birliği alanlarını çeşitlendirmekte ve örgütü yine kendi hedefleri için bir araç niteliğinde kullanmak-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

Bilgiler ve örnek


Çin ve PKK


Bölgeden çikan onur ve 85
terör örgütüyle arasındaki ilişkilerinin de gündemini belirleyen en önemli parametreler arasındadır.


Çin’in PKK terör örgütüne yönelik söylemeleri bölgesel dinamiklerin gündemine göre dönemsel olarak bazı farklılıklar göstermektedir. 2015 yılında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Ming, Türkiye’nin terörle mücadele alanındaki kararlılığının yanında durmuş ve yine Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelelesine Çin tarafından destek verildiğini bildirmiştir. Nitelikte bu dönemde PKK konusunda Türkiye ile aynı fikirde olan Çin, terörizmin tüm insanlığın ortak düşmanı olduğu ve terörizmle mücadeleden devletlerarası iş birliğinin geliştirilmesi gerekliğinden söz etmiştir. Öyle ki, söz konusu iş birliğinin Türkiye ve Çin arasında daha da ileri taşınması yönünde resmi bir açıklama bile yapılmıştır (CNN Türk 2015).

2015 yılında Türkiye ve Çin arasında PKK terör örgütüne yönelik oluşan konsensüse rağmen devam eden sürekli Çin’in pozisyonunda bazı değişimler görülmüştür. YPG/PYD’nin Su- riye’nin kuzeyinde yürütüğü terör faaliyetleri neticesinde Türkiye’nin ulusal güvenlik ve çıkarlarını göz önünde bulundu-
rak burada askeri anlamda daha net bir duruş sergilemesi terör örgütü özelinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatını yeniden belirlemiştir. 2021 yılında Çin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Geng Shuang Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu bölgesini işgal ettiği ve burada insan hakları ihlalinde bulunduğunu ileri sürmüştür (TRT Haber 2021). Türkiye’nin YPG/PYD terör örgütüyle sınır ötesinde etkin mücadeleinin Çin tarafından bu yönüyle algılanması PKK ve bileşenleri özelinde iki devlet arasında bazı anlaşmazlıkların sürdüğünü göstermektedir. Çin’in ilerleyen dönemlerde Ortadoğu’da ekonomik çıkarlarıyla ilintili olarak daha aktif bir politika benimsemiş PKK ve bileşenlerine yönelik yaklaşımlarının gelecekte de değişim geçirilebileceğine işaret etmektedir.
PKK ve Bileşenleri ile Mücadelede
Uygulama ve Saha Deneyimleri:
Uluslararası Boyut

PKK ve bileşenlerinin uzun yıllardır çeşitli coğrafyalarda terör eylemlerini sürdürmesi örgütle mücadele aşamalarının uygulama ve saha boyutunda başvurulan strateji ve yöntemlerin önemi her daim ortaya koyarken, bunların konjonktürel olarak revize edilmesini beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin dünya politikasındaki derinlik ve etkinliğini her geçen gün daha da arttırması güvenlik yaklaşımları ve güvenlik kavramına yönelik bakış açılarının statik yapısından uzaklaşmasına zemin hazırlarken, günümüzde ulusal ve uluslararası güvenlik alanının en önemli problemlerinden birisi olan terörizmin de devamlılık arz eden bir biçimde düşünülmesi gerektiğini imkân tanımıştır. Tüm bu değişimler saha ve uygulama alanlarındaki mücadeledenin de modern imkânlar çerçevesindeki dönüşümüne müsaade etmiştir.

Günümüz dünyasında deneyimlenen politik, askeri, ekonomik dönüşüm ve değişimler, bilgi çağı ve teknolojik getirilerin giderek daha görünür bir biçimde kullanımına olanak sağlamaktadır. Modern dijital ve teknolojik gelişmeler terör faaliyet ve eylemlerinin biçim ve yapısında geçmiş dönemlere nazaran bü-

**PKK ve Bileşenleriyle Mücadeleye Yönelik Stratejilerin Saha ve Uygulama Boyutu**

ulação Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

özüntünün eylemleri neticesinde 1552 güvenlik korucusu ve 556 kamu görevlisi şehit olmuştur.


Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen bütün eylem türleri MİT, Emniyet, Jandarma ve diğer kamu kurumlarının eşgüdüm ve iş birliği içerisinde saha ve uygulama alanında kayda değer tecrübe kazanmasına ve terör örgütüyle başarılı bir biçimde mücadele etmesine olanak sağlamıştır. Bu çerçevede, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kırsal alanda terör örgütüyle etkini ve başarıều bir şekilde mücadele sürerken, örgütün şehir yapılan-
malarının da büyük oranda önüne geçilmiştir. Örgüte finansal destek sağlayan şahıs, şirket ve derneklerde de gerekli yaptırımlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de kesintisiz sürülmektedir. Günümüz şartlarında Türkiye sınırları içerisinde PKK ve bileşenlerine bağlı terör örgütlerinin kontrolü altında yaklaşık 150 ilegal yapılanması bulunmaktadır. TDÖ, DGH, YPS, DTK ve TJA gibi örgütün diğer yapılanmalarına da güvenlik güçleri tarafından operasyonlar sürülmektedir ve bu örgütlere eylem fırsatı tanınmamaktadır.

Şehir ve kırsal yapılanmaları özelinde söz konusu örgütlerin hareket edemez hale getirilmeleri adına güvenlik güçleri tarafından yoğun önlemler alınmaya devam etmektedir. Terör örgütü yapılanmalarının bütünüyle önüne geçebilmek amacıyla örgüt sempatizanları yakın bir şekilde takip edilmekte ve yerleşim merkezlerinde sürekli olarak icra edilen devriye ve yol kontrolleri aracılığıyla örgütün gerçekleştirebileceği olası faaliyet ve eylemlerin önüne geçilmektedir. Bu yapılanmaların engellenebilmesi amacıyla ayrıca eleman temini ve huzuru bozucu eylemlerin önüne geçebilme yönünde bilgilendirme faaliyetleri de etkin bir biçimde yürütülmektedir.

Terör örgütünün yapılanmaları ve işbirlikçileri sürekli olarak kontrol edilmekte ve elde edilen bilgi ve delillere bağlı olarak adlı operasyonlar icra edilmektedir. Bununla birlikte, terör kaynağını yok edebilme amacı ve prensibi ile silahlı kuvvetler tarafından operasyonlar kesintisiz devam ettirilmektedir. Yüritilen sürekli ve kesintisiz operasyonlar aracılığıyla alan hakimiyeti sağlamak amacıyla, sonuc odaklı operasyonlar aracılığıyla teröristlerin tamamı etkisiz duruma getirilene kadar operasyonlarda sürekli olarak sağlanmaktadır. Uygulanan bu strateji çerçevesinde ilkbahar-yaz, sonbahar ve kış olmak üzere tüm mevsim-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

...lerde çeşitlilik arz eden ve örgütün eylem kâbilîyetini oldukça sınırlayan teknik ve taktiklere başvurulmaktadır. İlk bahar ve yaz dönemininde değişen şartlar göz önünde bulundurularak, bölgede barındığı tespit edilen teröristler ile etkisiz hale getirmek ve yurt- 

tıcı-yurtdışı güzergâhlarda terörist akışı ve aktarımını engelle- 

mek amacıyla ana barınma alanları, su kaynakları, saldırı tehdi- 

di altında yerlesim yerlerinin giris-çikış istikametleri kontrol 

altura tutulmaktadır. Sonbahar döneminde ise, terör örgütünün besleyen imkânı ve uygulanan konsept ile üs bölgelerine yerleştirilen komando birlikleri ile örgütün ana barınma alanlarına operasyonlar düzenlenmektedir. Su kaynakları, geçiş güzergâhları ve köylere yaklaştırmalar gibi istikametlerde istihbarata dayalı operasyonlar da yürütülmektedir. Yerli ve milli teknolojilerle üretilen silahlar da alan hakimiyeti kapsamında etkin olarak kullanılmaktakta ve bunların saha alanındaki kullanımı terörtüne büyük zararlar vermektedir. Uygulama ve saha alanlarında yürütülen söz konusu operasyonlar neticesinde terörtü hareket edemez duruma gelirken, yurt içinde ya da bölgeler arasında da terörist aktarımı yapabilecek niteliklilerini kaybederek yaşamalı faaliyetlerini yerine getiremez ve eylem...
yapamaz duruma gelmiştir. Nitekim terör örgütü mensupları da operasyonlar sonucunda ağır zayıatlardan verdiklerini itiraf etmek durumunda kalmıştır.


Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri


PKK ve bileşenleri ile mücadelede saha ve uygulama alanlarında terör örgütünün faaliyet ve eylem alanlarını sınırlandıran diğer bir yöntem ise ikna çalışmalarıdır. Yürütülen ikna çalışmaları büyük bir başarı getirerek, 1.058 teröristin teslim olmasıyla sonuçlanmıştır. Nitekim teslim olan terörgü mensupları ile gerçekleştirilen mülakatlar PKK ve bileşenlerinin gerçek yüzünü net bir biçimde ortaya koymaktadır. Söz konusu mülakatlarında örgüt içerisinde hizileşmeye neden olan birçok faktörle birlikte masum vatandaşların ihbarıcı ve ajan suçlamaları ile cezalandırıldığını ve bu durumun özellikle örgüt tabanında sebepsiz şiddet uygulandığını algısının oluşmasına neden olduğu aktarılmıştır. Bununla birlikte, terör örgütünün üst yönetim kadrosunda panik durumunun hâkim olduğu ve örgüt içerisindeki katmanlar ara-
sında güven sorununun en üst seviyelere taşındığı da yine teslim olan teröristler tarafından belirtilmiştir.

Teslim olan teröristlerle gerçekleştirilen diğer bir kısmın mülakat ise terör örgütünün etkinlik alanının giderek daraldığını ve yok olmaya yüz tuttuğunun açık birer göstergesi niteliğindedir. Terör örgütü üyelerinin ölüm korkusu içerisinde yaşadıkları mülakatlarda aktarılan öteki bir söylemken, Türkiye’den terör örgütüne katılmanın neredeyse hiç olmaması PKK ve bileşenlerini Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerden yeni eleman temini arayışına itmiştir. Yönetim kadrosunda önemli boşluk ve zaftyetlerin oluşumu örgütü katılanların ağır işlerde çalıştırılması ile harmonlananca örgütten ayrılımlar da aynı oranda hızlanmıştır. Ayrıca örgüt içerisinde tecavüz, şiddet, infaz ve taciz gibi eylemlerin oldukça belirgin olması ve terör örgütüne aktarılan uluslararası desteğin örgütün farklı katmalarında beklenen güven ve desteği yaratmaması örgüt mensuplarının teslim olma sürecini oldukça hızlandırılmıştır.

PKK ve bileşenleri ile mücadelede ve örgütün eylem ve faaliyet alanlarının daraltılmasında silahlı mücadele alanlarında silahlı mücadele alanlarının yanı sıra eğitim, sosyal ve kültürel aktivitelerin uygulanması ve yaygınlaştırılması da büyük öneme arzu edmektedir. Örgütün sahip olduğu terör ağının daraltılması ve elimine edilmesi amacıyla genç yaşta insanlar eğitim, spor ve kültürel aktivitelere yönlendirilmişken, bilhassa üniversitelerle iş birliği alanları genişletilmekte ve bunun aracılığıyla gençlerin örgütüsel propagandalarla yayılan dezenformasyondan etkilenme olasılığının önüne geçilmektedir. Üniversitelerle geliştirilen iş birliği sayesinde ayrıca gençlerin eğitimlerine daha fazla odaklanmalarını teşvik edilirken, farklı alanlarda düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere de aktif yönelimler için gereklı koşullar yaratılmaktadır. Ayrıca istihdam
imkân ve oranları da artırılarak gençlerin üretim ve iş sahasına katılmları sağlanmaktadır. Böylelikle terör örgütünün gerek kursal gerekse şehir yapılanmaları özelinde planladığı eylemlerin önüne geçebilmekte, terör örgütüne olan inancı yok etme ve örgütün gençleri kandırma kabiliyeti ortadan kaldırılmaktadır.

**PKK ve Bileşenleri ile Mücadele Alanında İstihbaratın Önemi**

PKK ve bileşenleri ile mücadelede uygulama ve saha alanlarında başvurulan yöntemlerin başında gelen diğer bir metot istihbarattır. İstihbarat, devletin yönetim süreci içerisinde geleceğe yönelik ihtiyaçlarının karşılanması adına her türlü haber, bilgi ve belgenin farklı kaynaklardan uygun metotlar kullanılarak toplanması ve çeşitli araçlarla analiz edilmesidir. İstihbaratın nihai amacı odaklanmış konuda karşı karşıya kalınabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak ya da belirsizliklerin yaratabileceği beklenmeyen ya da istenmeyen sonuçları en aza indirgemektir. Terörle mücadele aşamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için istihbarat bilgilerinin toplanması ve bunların verimli analizi kritik önem arz etmektedir (Taylor 1987, 165).

Türkiye’nin PKK ve bileşenleri ile mücadele alanlarında istihbaratın azımsanamayacak değeri bulunmaktadır. Örgütle mücadelede istihbarat süreci Tanıma/Tanıtma, Takip/Önleme ve Bulma/Etkisiz Hale Getirme olarak nitelendirilen üç ayrı metotla sürürlüılmektedir. Tanıma/Tanıtma metoduyla devletin tüm birimlerinin terör örgütünü bütün yöneriyle tanıma ve anlamanı sağlanmasıdır. Takip/Önleme metoduyla, örgüt ve bileşenleri tarafından planlanan terör saldırılarını önleyici ve ortadan kaldırıcı istihbarat üretecek amaçlanırken, Bulma/Etkisiz Hale Getirme yöntemiyle terör örgütünü tam anlamıyla etkisiz hale
dönüştürmeye yönelik istihbarat çalışma ve faaliyetleri yürütül-
mektedir.

PKK ve bileşenlerini Tanıma/Tanıtma özelinde edinilen istih-
barat kaynakları neticesinde terör örgütüne ait birçok bilgi elde edilmektedir. Bu minvalde, terör örgütünün tarihi, ideolojisi, stratejileri, başvurduğu taktik ve teknikler istihbaratın Tanıma/
Tanıtma faaliyetleri neticesinde edinilen bilgilerin bir kısımıdır. 
Bahse konu yöntem dâhilinde örgütün yurtiçi ve yurtdışı yapı-
lanmaları, eleman temin yöntemleri, lider kadrosunun durumu 
vahsilah kapasitelere ve teknik imkanlarına dair bilgilere de 
ulaşılabilmektedir. Örgütün mali ve finansal kaynakları, eğitim 
merkezleri ve eğitimin ulaştığı seviyeler, diğer yabancı örgütle-
le bağlantılılar ve moral durumları yine terör örgütünü Tanıma/
Tanıtma kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri arasında 
yer almaktadır.

Takip/Önleme metodu kapsamında da birçok farklı istihbarat 
calışması PKK ve bileşenleri ile mücadelede sürdürülmektedir. 
Bunun aracılığıyla, terör örgütünün dönemsel hedefleri, eylem 
talimatları, lider kadrosunun söyleneşleri ve örgüt içi hareketlilik 
tespit edilmektedir. Bununla birlikte, yine Takip/Önleme yönte-
miyle PKK ve yapılanmaların silah, terörist ve mühimmat ak-
tarımları, hedef aldığı veya intikam almayı amaçladığı kişiler ve 
örgütün rutin hareketliliğine dair bilgiler toplanmaktadır.

PKK ve bileşenlerinin varlığını ve eylemlerini bütünüyle et-
kısz hale getirme amacıyla yürütülen istihbarat faaliyetlerinde 
de birçok farklı yöntemle başvurulmaktadır. Terör örgütünün ana 
ve geçici barınma alanları, intikal gezergâhları, hücre evleri, sı-
ırdan geçiş noktalarıyla birlikte grubun kaç kişi olduğu, terör 
örgütü mensuplarının isimleri ve kod adlarının tespit edilmiş 
amacıyla yürütülen istihbarat faaliyetleri bu metot ile sürdürül-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

mekteedir. Aynı zamanda terör örgütünün güçlü ve zayıf tarafları, yiyecik durumları, yaralı ve hasta durumları, örgütün temas ettiği müzahir şahıslar, yardım yataçları ve buluşma güzergahlarını tespit edebilmek amacıyla istihbarat özgürlüğün farklı yöntem ve kaynaklardan yararlanmaktadır.

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak istihbarat araçlarının çeşitlenmesi ve kapasitelerinin artması PKK ve bileşenleri ile mücadelede özellikle istihbarat faaliyet ve araçlarının da sayısallarıyla artmasına mümkün kılmiştir. Bu bağlamda, özellikle İHA (İnsansız Hava Araçları) ve İKU (İnsanlı Keşif Uçuşları) gibi modern teknolojik imkanlarla üretilen araçlar terörle mücadelede istihbarat alanında yeni bir boyut kazandırduğu gibi, yine terörle mücadelede istihbarat alanında asimetrik bir etki yaratmıştır. İHA'ların terörle mücadelede özellikle istihbarat faaliyetlerinde kullanılması sonucu terör örgütünün kendi lehine dönüştürmeye çalıştığı gizlilik faktörü de ortadan kaybolmuş ve örgütün eylem kabiye etkili kalmıştır.

İHA’ların terörle mücadele alanında yarattığı avantajlar mevsimsel koşulların yarattığı zorlukları da ortadan kaldırmaya yardımcı olmuştur. Böylelikle diğer mevsimlerde olduğu gibi kış aylarında da terör örgütü üzerinde kurulan baskı eksiksiz devam ederek mücadelede tam süreklilik sağlanmıştır. Örgütle mücadelede geleneksel ve modern yöntemlerin eş zamanlı devam ettirilmesi terör örgütü takviyelerinin istenilen yer ve zamanda yapılamamasına ve engellenmesine doğru anket katı sunmuştur. Mücadele özellikle geliştirilen yöntemler neticesinde örgüt içerişinde çaresizlik duyusuna诰ım konuma yerleştirerek terör örgütü mensuplarının teslim olma güdüsü de artmıştır.

İHA’ların yanında 2016 yılından itibaren yerli-milli savunma sanayi tarafından geliştirilen ve kullanıma sokulan her türlü silah, mühimmat, araç, gereç ve malzeme de evrensel ve etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede SİHA, dron, Kamikaze dron, Atak ve Kobra taarruz helikopterleri, genel maksat helikopteri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ekseriyetyle faydalanılmaktadır. Teknolojik olanakların ve getirilerin sağladığı istihbarat avantajlarının yanında ayrıca insani istihbarat da PKK ve bileşenleri ile mücadele önceki dönemlerde yarattığı faydayı günümüzde de devamlılığa oturtmuştur.

İstihbarat alanında yürütülen çalışmalar ve operasyonlar terör örgütünün eleman temin çabalarını ve faaliyetlerinin de önüne geçmektedir. Özellikle çocuk yaşta terör örgütüne kandırılarak ve zorla götürülenler başta olmak üzere örgütün eleman temin ettiği ağ ve yapılar ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır ve eleman temin kaynakları da işlevsiz hale getirilmektedir. Terör örgütüne katılım aşamalarının net bir biçimde ortaya çıkarılması ve adli işlem yapılması katılımın önüne geçmesinde başta gelen alanlar arasında yer almaktadır.
Yabancı Terörist Savaşçılar


DEAŞ’in yükselişi, uluslararası toplumu Şii, Solcu veya Etnik ya da Aşırı Sağcı ulus ötesi isyanları görmeyen gelecek esas olarak, biraz da bilinçli bir şekilde, Sünni radikalizme odaklanmaya yönelmiştir. DEAŞ ile mücadele üzerinden YPG taraftarlığının bir ölçüde desteklenğini de görülmesi bölgedeki yabancı terörist savaşçılar ile ilgili bakışı körelmektedir. Batıda Esed rejimini destekleyen Sünni, Şii ve Hristiyan gruplar


• **İçsel psikolojik değişkenler:** Tehlikeli ve heyecan verici faaliyetlere katılmak, aynı zamanda dopamin ve serotonin gibi hormonların salgılanmasıyla da ilgilidir. “Savaş ya da Kaç” olarak da bilinen bu fiziolojik reaksiyonun yabancı terörist savaşçılar heycan ve macera için bir motivasyon oluşturması muhtemeldir. Ayrıca, çatışma, bir terörist grupta başarı ve dayanışma yoluya ortak bir sosyal kimlik de sağlatabilmektedir. Normal hayatta sosyal kabul görecek sınırlar içinde başarıya da kazanma hissini devam ettiremedikleri zaman çatışma bölgelerinde alıştıkları şiddet araçlarına başvurabilmektedirler.
• **Kişilerarası psikolojik değişkenler:** Sosyal kimlik, bireyin belirli sosyal gruptara ait olduğu ve grup üyeliğinin kendi-si için duygusal ve değerli anlam taşıdığı bilgisidir. Terör grupları, üyelerine güçlü bir sosyal kimlik sağlama yoluna gider. Bu motivasyon, Suriye’deki bazı yabancı terörist savaşçıların, bu terör gruplarında daha önce hiç bu kadar güçlü bir arkadaşlık/birlik duygusu ve bir davaya aidiyet hissi göstermediklerini belirten ifadeleriyle de doğrulanmaktadır. Sosyal kimlik hem sosyal özdeşleştirme hem de sosyal sınıflandırmanın sonucudur. Sosyal sınıflandırma, bireylerin çevresindeki dünyayı sınıflandırmış bir yolu olarak ortak özelliklerine göre insanları gruptara ayırma işlemlerini ifade eder. Örgütler ortak bir hikaye (anlatı) oluştururmak, bunun üzerine grup üyeliğini pekiştirmek ve üyelerini şiddette sevki yoluyla giderler. Böylece sosyal kimlik, bireyleri üyesi oldukları sosyal gruptara bağlayıcı bir olağan gelir.

İnsanları, sosyal olarak yabancı bir terörist gruba özdeşleşmek içinde geçerli olan, sosyal kimlik süreçlerine katılmaya neyin itti-gine dair çeşitli teoriler vardır (Tınas ve Demirden 2020, 22):

i. **Benlik Saygısı Hipotezi:** İlgili bir dış gruba kıyasla kendi grubunu tercih eden sosyal karşılaştırımlar, ilişkili sosyal kimliği pekiştirir ve böylece benlik saygısını etkin bir şekilde artırır.

ii. **Optimum Ayırt Edicilik Kuramı:** Olumlu bir sosyal kimlik, temel insani aidiyet ihtiyaçlarını karşılamak için aynı zamanda bireyin belirli bir benzersizlik duygusunu korumasına izin verir.

iii. **Belirsiz Kimlik Kuramı:** Bireyler varoluşsal belirsizliğe karşı koymalığını bir yolu olarak toplumsal kategorizasyon süreçlerine başvururlar.


Ahlaki zedelenmenin yanı sıra ahlaki geri çekilme sürecinde de şiddetin meşrulaştırılması söz konusu olabilmektedir. Bir terör örgütündeki yabancılar, askeri personelin yaptığı kati
davranış kurallarına uymak zorunda değildir. Genellikle şiddet, şiddetle karşı duyarlılaştırma, şiddetin sonuçlarını küçümseyp en aza indirgeme ve kişisel sorumlulüğün yayılmasını rasyonallize edip şiddet makul gösteren bir dil kullanmak suretiyle meşrulaştırmaktadır. Örneğin şiddet mağdurlarını insanlıkta çıkmak yoluyla, örneğin sivil kayıpların DEAŞ’a karşı mücadelede istenmeyen zarar olduğunu savunarak, pekiştirilebilen ahlaki geri çekilme yoluyla meşrulaştırlar.

Son olarak bireysellikten çıkarma ve canavarlaştırma da süreçler arasında kendini göstermektedir. Bireysellikten ve insanlıkta çıkmak, başkaları birey olarak görülmediğinde içsel kısıtlamaların kaybolduğu psikolojik bir duruma atıfta bulunur. Zimbardo’ya göre, bir saldırgan grubuna dâhil olmak, diğer bireyleri grup dışı üyeler olarak algılamak gibi bir dizi mikro duarumsal koşullar bireysellikten çıkarmayı üretebilir.

PKK ve Bileşenlerine Katılan Yabancı Terörist Savaşçıların Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

Uygulama ve saha alanlarında PKK ve bileşenlerine yönelik yürüttülen operasyonların önemli başarılar getirmesi örgütün faaliyet alanını ve eylem kabiliyetini büyük ölçüde sınırlarırken, bu durum örgütle katılım oranlarında nicel anlamda düşüşü de görürünmiştir. Bunun sonucunda, PKK ve bileşenleri örgütte daha fazla sayida eleman devşirebilmek için çeşitli metotlar aramaya başlamış ve uygulamaya koymuştur. PKK’nın terörist sayısını arttırmak için başvurduğu yöntemlerden birisi de farklı bölgelerden yabancı terörist savaşçıları örgütçe çekmek ve bu yolla terör eylemlerinde kullandığı örgütle bağlı üye sayısını coğaltmaktadır.
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri


Eleman arayışı süreci içerisinde PKK başta olmak üzere örgütün diğer bileşen ve yapılanmaları herhangi doğruluğu ya da temeli olmayan söylem ve yaklaşımlarla özellikle bölge dışından farklı uyruklu yabancı terörist savaşçıları sahaya çekmek ve kendi yanında savaşmak adına örgütün kollarına katmakta- dir. Terör örgüt ve bileşenleri, yabancı terörist savaşçıları kendi saflarına çekebilmek için arayışı sürecinde özellikle anarşist, aşırı sol ve sözde eşitlikçi retoriği devreye sokmaktadır. Terör örgütünün söz konusu retorik kullanımının dışında aşırı sağ ve aşırı sol ideolojik eğilimli yabancı terörist savaşçıların YPG/PYD ve örgütün kadın kolu YPJ’ye katıldığı bilinmektedir (Koch 2019, 3).

Yabancı terörist savaşçıların PKK ve bileşenlerinin farklı yapılanmalarına katılım sağlaması ile iletişim ve ulaşım araçlarının son dönemlerde hızlı bir gelişim süreci yakalaması belirle- yici bir nitelik kazanmıştır. Özellikle 2014 yılından sonra Orta- Doğu’da DEAŞ terör örgütüne karşı savaşma adı altında internet üzerinden çeşitli sosyal medya mecraları kullanılarak yabancı terörist savaşçılar örgütle davet edilmiş ve böylelikle örgüt yabancı uyruklu eleman devşirilmektedir. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya hesapları aracılığıyla DEAŞ terör örgütür- le mücadele ediyormuş algısı ve izlenimi yaratılarak örgüt ve...
bileşenleri bir taraftan kendine yeni alanlar yaratmaya çabalar-ken, diğer taraftan yabancı terörist savaşçıları da kendi saflarına çekmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, terör örgütü daha fazla sayıda yabancı terörist savaşçı yanına çekebilmek adına hiçbir meşruyeti bulunmayan çıkarlarını farklı biçimlere sokarak seküler bir yapı imaji yansıtmaktadır.


PKK ve bileşenlerine katılım sağlayan yabancı terörist savaşçıların profilleri ise çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda, örgüt ve bileşenlerine katılım motivasyonu ve katılım sürecinde arka planda yatan nedenlerin farklılığından yabancı terörist savaşçıların yaş aralığı da geniş bir spektrumu kapsamaktadır. Yine de PKK ve bileşenlerine yönelik uygulama ve saha özelinde yürütülen operasyonlar neticesinde azımsanamayacak
önemde bilgilere ulaşılabilmştir. Avrupa’dan örgütü katılan yabancı terörist savaşçıların %22’sinin eski asker, %49’unun sivil olduğu kayıtlara geçmiştir. %29’unun ise kimliği ya da mesleği bilinmemekteydi.

Yabancı terörist savaşçıların PKK ve bileşenlerine katılım neden ve motivasyonları da bir takım farklılıklara işaret etmektedir. %35 oranında terör örgütüne ideolojik yakınlk nedeni tespit edilirken, yabancı terörist savaşçıların %27’si DEAŞ terör örgütüyle mücadele konusunu bir katılım nedeni olarak kullanmıştır. Öte yandan, terör örgütüne katılım sağlayan yabancı terörist savaşçıların %12’si macera arayışı amacıyla örgüt saflarına katılarak, %10’u paralı asker sıfatıyla örgüt katılmıştır. Örgüte giren yabancı terörist savaşçıların %16’sının ise katılım nedenine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Terör örgütüne katılan yabancı terörist savaşçıların çoğunluğu erkek olduğu bilinmekle birlikte katıldıkları ekseri çoğunun 21 ile 30 yaş arasında olduğu kayıtlara geçmiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre özellikle Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan erkek ve kadın 400’den fazla yabancı terörist savaşçı PKK ve bileşenlerine katılmıştır (United Nations Office on Drugs and Crime 2018, 32).

Terör örgütü saflarına katılan yabancı terörist savaşçılarla terör eylemlerinde kullanılmak üzere Enternasyonalist Özgürlük Taburu içerisinde farklı alanlarda eğitimler verilmektedir. Suriye’nin Rasulyn bölgesinde bulunan ve Lejyon Taburu olarak da isimlendirilen bu taburda yabancı terörist savaşçılar 6 ile 8 aylık süre aralığında eğitimler verilmektedir. Eğitim dersleri arasında silah/patlayıcı, ideoloji, Kürtçe eğitimiyile birlikte terör örgütünün tarihi ve siyaset eğitimleri de aktartılmaktadır.

PKK ve bileşenleri, filmlerin yanı sıra çizgi dizi, belgesel ve çizgi romanlar aracılığıyla da yabancı uyruklu kişileri terör saflarına katmaya çaba almaktadır. “Guhartın (Değişim)” isimli bir belgesel Fransa’dan YPG/YPD’yeye katılarak bir terörist savaşçının konusu işlerken, “İşaretli Yerden Kesin” isimli bir çizgi dizide de PKK ve bileşenlerini simgeleyen flamaların olduğu tespit edilmiştir.

Film, belgesel ve dizi gibi yayınların ötesinde terör örgütü yabancı terörist savaşçıları kendi saflarına çekebilmek adına diğer basın/yayın organlarını da bir propaganda aracı biçiminde kullanmaktan çekinmemektedir. Terör örgütü kontrolünde faaliyet alanlarını sürdürdügü basın/yayın organları yabancı terörist savaşçılar ile röportajlar yaparak katılım sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Nitekim bahse konu röportajlarda oluşturulan söylenecek yabancı uyruklu şahısın terör örgütüne katılmalarını destekleyecek ve teşvik edecek nitelikte olup, örgütün propaganda aracına dönüştürülmemektedir. Terör örgütünün yapılanmaları...
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

içerisinde kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin her zaman en üst seviyelerde tutulduğu ve düşünce özgürlüğüne bağlı bir yapının bulunduğuna dair gerçekliğe oturmayan söylem ve propagandalar daha fazla yabancı terörist savaşçı çekebilmek amacıyla röportaj içeriğine yerleştirilmektedir. Bununla birlikte, PKK terör örgütünün tüm bileşen ve yapılanmalarında olduğu gibi özellikle Suriye içerisinde terör faaliyetlerini yürüten YPG/PYD’nin diğer farklı yayın kanallarından elde ettiği, hiçbir doğruluğu ve güncelliği bulunmayan eski görüntüleri kullandığı da bilinmektedir (Kartal 2018, 68).


Yabancı terörist savaşçılar, terör örgütü içerisinde yürüttüğü faaliyetlerde olduğu gibi kendi ülkelerine döndüklerinde de örgütün terör propaganda faaliyetlerine yardımcı olarak şeklinde çalışmaya devam etmektedir. Yürütülen propagandalar aracılığıyla PKK ve bileşenlerinin terör eylemlerinin etki alanını artırmaktadır.
mayı amaçlayan yabancı terörist savaşçılar, örgütün hedef olarak belirlediği ülkelerin inanç ve değerleri üzerinden de bir yıpratma kampanyası yürütmektede ve terör örgütünün meşru zemine dayanmaya fikirlerini geniş kitlelere yaymaya çabalamaktadır. Terör örgütüne finansal destek edinimi noktasında da kendi ülkeleri içerisinde faaliyetlerde bulunan yabancı terörist savaşçılar, bir taraftan terör örgüt adına para topladıkları gibi çeşitli meclalarda bağış kampanyaları düzenlemektedir.


Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

Bu örneklerin yanında diğer farklı birçok ülkeden de yabancı terörist savaşçı olarak PKK ve bileşenlerine katılım sağlandığı bilinmektedir. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Kanada, İsveç, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Polonya, Irak, İrlanda, İsrail, Meksika, Rusya, Uruguay, Yeni Zelanda, Hindistan ve Yunanistan olmak üzere 25 ülkeden terör örgütü ve yapılanma- lara yabancı terörist savaşçı olarak katılım olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Sonuç olarak; Türkiye ulusal güvenlik gündemi uzun yıllardır meşgul eden PKK ve bileşenleriyle kapsamlı ve başarılı mücadelesini sürdürüyor. Söz konusu mücadelein en önemlistütünlüklerinden birisini de uygulama ve saha alanları oluşturmaktadır. Türkiye’nin güvenlik kurumları, PKK ve bileşenleriyle ile mücadele sonucunda edindiği tecrübelerinin yanı sıra modern çagın getiri ve olanaklarını da saha ve uygulama alanlarında etkin bir biçimde kullanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye PKK ve bileşenlerinin şehir ve kursal yapılanmlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde terör örgütünün eylem ve yaşam alanı olduğu süreçte sınırlanmış ve örgüt terör eylemi gerçekleştiremez duruma gelmiştir. Bu durum PKK ve bileşenlerinin eleman temini yaratmaya çalıştığı yol ve yöntemlerin önüne geçmiştir ve son dönemde terör örgütü kendi saflarına eleman çekmekte oldukça zorlandığı gibi terör örgütünden ayrılmaya oranları da büyük bir artışa eğilime girmiştir.

Terör örgütlerinin terör faaliyet ve üretim kapasiteleri kısa ya da uzun vade içerisinde birtakım değişikliklere uğrayabilmektedir. Dolayısıyla terörizmle mücadele alanında belirlenen hedeflerle de ilişkili olarak daima stratejik bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır (Alptekin 2018, 16). Türkiye PKK ve bileşenleri ile
mucadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımı terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sürdürmektedir. Tüm mevsimsel şartlarda yürütülen silahlı operasyonlara destek olarak nitelikle silahlı ve silahsız hava araçlarının kullanımını terörle mücadelede modern teknolojik araçların son getirilerini de aktif bir biçimde kullanmayı sür

Rusya ve Çin, BM gibi uluslararası örgütler aracılığıyla yeni bir internet yönetişimi konusunda baskı yaparken, bir taraftan da gerek uluslararası mevzuatlarında düzenleme yapmaya gereksine de bilgi paylaşımı konusunda en çok kullanılan ve ABD merkezli olan platformlara kendi alternatiflerini geliştirmeye devam etmektedirler. Rusya’nın Google yerine Yandex’i ve Facebook yerine VK’yı geliştirmesi ve vatandaşlarını bu platformların
yerli versiyonlarını kullanmaya teşvik etmesi; Çin’in de Google yerine Baidu ve Amazon yerine Alibaba ile Aliexpress’i geliştirmerek vatandaşlarının diğer alternatifleri kullanmasını zorlattırmaya, hatta yasaklamaya çalışması bu politikalara örnek olarak gösterilebilecektir. Nitekim Google ve Amazon, arama motoru ve e-ticaret sektörlerinde Çin’deki paylarını neredeyse tamamen kaybetmiş ve Çinli alternatifleri özellikle e-ticaret sektöründe diğer ülkelerde de internet üzerinden perakende satış yapan büyük şirketler haline gelmiştir.

Mevcut küresel internet idaresine yönelik eleştiriler günümüzde bilginin önemi ve kolay ulaşılabilirliği göz önünde bulundurulduğunda daha iyi anlaşılabilirsektir. Özellikle sosyal medya platformları ulusal sınırları aşarak, bireylerin sadece cep telefonlarına yükleyeceleri bir uygulama ile her an ve her yerde bilgi paylaşımını mümkün kılmıştır. Her ne kadar demokratik ülkelerdeki hükümetler bilgiye erişimin önünde herhangi bir engel bulunmaması çağrısında bulunsada da WildLeaks ve WikiLeaks gibi olayların gösterdiği üzere, devletlerin ulusal güvencileri için gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi bu ülkelerde de endişeye neden olmuştur. Bundan da ötesi, sosyal medya ve benzer platformlardan yayılan bilgi her zaman doğru ve güvenilir bilgi olmamaktadır. Yalan haberlerin bu kanallardan erişilebilir hale gelmesi, hassas konularda toplumsal infallere neden olmaktadır. Bu yüzden çoğu ülke bilgi egemenliği ya da bilginin yerelleştirilmesi denebilecek, bir ülkenin kurumları ve vatandaşlarıyla ilgili bilgilerin sadece o ülkede depolanmasını gerektiren politikaları tercih etmeye başlamışlardır. Rusya ve Çin gibi ülkelerin ABD merkezli bilgi paylaşım platformlarına yerel alternatifler geliştirmesi ve diğer çoğu devletin özellikle bulut tabanlı veri saklama hizmet-
leri için sunucuların hizmet verilen ülkede olması şartı getirmesi gibi politikaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Doğru veya yanlış olmasından bağımsız olarak her türlü bilginin, zaman ve mekânla sınırlı olmaksızın herkes tarafından ulaşılabilir olması terör örgütleri tarafından istismar edilen bir husustur. Örneğin DEAŞ terör örgütü Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunu aktif olarak kullanmakta, terörizm propagandasını yayabilmekte ve bunlara sempati besleyen kişilere ulaşarak saflara katabilmektedir. Öyle ki, DEAŞ’ın 100 farklı ülkeden 30 binden fazla yabancı savaşçıyı sosyal medya sayesinde saflara kattığı tahmin edilmektedir (Calla-han 2017, 2). PKK terör örgütü de Twitter başta olmak üzere sosyal medyayı aktif olarak kullanarak kendi propagandasını yaymaya çalışmakta, haberleşme ve mesajlaşma hizmeti sunan platformlar vasitasıyla örgüt üyeleri arasında iletişim ve koordinasyon sağlamaktak ve saflarına katabileceği muhtemel sempatizanlara ulaşabilmektedir.

İletişim teknolojilerinin bu olumsuz ve ulusal güvenceye tehdit oluşturabilecek yönüyle mücadelede devletin münferit olarak yapabilecekleri sorunun tamamen ortadan kaldırılmasında yeterli olmayacaktır. Sosyal medya örneği düşünüldüğünde; toplumsal infiale neden olan olabilecek asıl olmayan bilgilerin paylaşılması veya terör örgütü sempatizanlarının bu kanalları kullanarak terör propagandası yapması ilgili içeriği yasal mevzuat çerçevesinde erişimin engellenmesi veya içeriğin ilgili platformdan silinmesinin sağlanmasıyla engellenebilir. Fakat unutulmaması gereken bunun geçici bir çözüm olduğunu çünkü Twitter gibi platformlarda aynı bireysel farklı hesaplar açarak aynı içeriği paylaşmaya devam edebilirklerdir. Türkiye’de güvenlik güçleri siyahi alanda terör propagandası yapan kaynakları deşifre edip,
Sonuç

PKK ve bileşenlerinin Türkiye’nin ulusal güvendiğine yönelik tehditleri örgütün kuruluşundan itibaren devam etmektedir. 1978 yılında kurulan ve ilk silahlı eylemini 1984 yılında gerçekleştiren terör örgütü, o tarihten bu yana vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz ve kamu görevlilerimizi hedef alan ve ulusal coğrafyanın bütümüne yönelik eylemlerini sürdürmektedir. Bunun sonucunda, Türkiye’nin ulusal güvenlik gündemini başlıca konuları arasında yerleşen PKK ve tüm diğer yapılanmaları hibrit bir terör örgütü olarak sınır aşan suçların da başrolü konumuna yerleşmiştir. Terör örgütü gerek Ortadoğu bölgesinde Suriye, İran ve Irak’ta oluşturduğu silahlı yapılanmalarıyla gerek ABD ve Avrupa devletleri içerisindeki faaliyetleri ile bölgesel ve uluslararası istikrar ve barış ortamına en büyük tehditlerden birisidir.

Başta uyuşturucu kaçakçılığını finansal gelirinin merkezi hali döneniben terör örgütü insan kaçaklığı, insan kaçırma ve zorlama, fidye ve göçmen kaçakçılığını da terör stratejilerinde sıkılkla kullanmaktadır. Bununla birlikte, kadın ve çocukların radikalleşme sürecine alarak istismar eden terör örgütü toplumsal ve insani güvenlik açısından da büyük bir güvenlik problemine dönüştüştür. Özellikle insan hakları ve kadın hakları gibi söylemleri hiçbir temeli bulunmayan ve asılsız söylemlerine yerleştiren terör örgütünün mağduriyet algısı yaratarak ve bunu ulus-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

Her ne kadar PKK ve bileşenleri küreselleşmenin getirileriyle birlikte farklı bölgelerdeki eylem türlerini gerek sanal gerek fiziği mecalarda dönüştürse de Türkiye terörle mücadele alanında en tecrübeli devletlerden birisi olarak strateji ve yöntemlerini her daim modern çağın gerekliklerine göre oluşturmuştur. Polis, asker ve istihbarat birimlerinin iş birliği ve eğşitik içerisinde hareket etmeleri neticesinde saha ve uygulama alanlarında kayda değer başarılar elde edilmiş ve terörle mücadelede yönelik inşa edilen modern yaklaşımlar geleneksel anlamda yürütülen kinetik stratejilere büyük bir destek sunmuştur.


Türkiye’nin PKK ve bileşenleri ile sınır içi ve sınır ötesinde yürütüğü operasyonlarının getirdiği başarı sayısalsal verilere de açık bir biçimde yansımıştır. Son beş yıl içerisinde terör örgütü ve yapılanmaları tarafından planlanan 250’den fazla terör eylemi engellenmiş ve çok sayıda terörist yakalanarak etkisiz hale geti-
Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri

Güvenlik birimleri tarafından yürütülen operasyonların yanı sıra ikna çalışmaları da terör örgütünün eylem yapabileceği alanları daraltmış ve örgüt kendi saflarına eleman temin edemediği gibi eylem kabiliyetini de büyük oranda yitirmiştir. İkna çalışmaları neticesinde 1058 terörist, terör örgütü ve yapılanmalarından ayrılarak teslim olmuştur.

Geçmişten günümüze Türkiye’nin diğer tüm terör örgütleriyle olduğu gibi PKK ve bileşenleriyle de mücadelesi kararlılık ve kesintisiz bir biçimde sürmektedir. Buna rağmen PKK ve bileşenlerinin Ortadoğu bölgesinde YPG/PYD ve PJAK gibi yapılanmalarının yanı sıra Avrupa ve ABD içerisinde de çeşitli yöntemlerle hukuksuz varlığını sürdürmesi terörle mücadele alanında uluslararası işbirliği ve ortak strateji belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim terör örgütü ve yapılanmaları bu coğrafyalardaki silahlı oluşumların yanı sıra medya yapılanmalarıyla birlikte STK, dernek, vakıf gibi alanlar üzerinden de terör propagandası yapmaktan çekinmemektedir. Yine bu kuruluşlar yardımyyla kendi yanına yabancı terörist savaşçıları çeken terör örgütü, terörizmi sınır aşan aşırı taşyıarak uluslararası istikrara büyük bir zarar vermektedir. Dolayısıyla PKK ve bileşenleri faaliyet gösterdiği tüm devletlerin kamuusal, hukuki ve politik zemininde zarar vermekle kalmayıp, söz konusu devletlerin vatandaşlarının refah ve güvenliğine de her alanda tehdit oluşturmakta.

**Öngörüler**

- PKK ve bileşenleriyle kararlı ve kesintisiz mücadelede geleneksel ve modern yöntemleri bir arada etkin bir şekilde kullanan Türkiye, ilerleyen dönemlerde teknolojinin gelİŞimine bağlı olarak ortaya çıkan yeni olanak, araç ve yöntem-
leri terörle mücadeledede aktif bir biçimde kullanabilme kapasitesini ortaya koymuştur. Böylece devam eden süreçte terör örgütünün mevcut durumda oldukça sınırlanan yaşam alanını daraltıldığına şahit olmaktadır. Terörle mücadele alanında en tecrübeli devletlerden birisi olarak Türkiye, tecrübelerinin getirdiği kazanımı ve geleneği geleceği dönemlerin dinamikleriyle harmanlayarak uluslararası barış ve istikrara katkı sunan lider ülkelerden birisi olabilir.

- Türkiye’nin güvenlik birimleri tarafından sınır içi ve ötesinde operasyonların her daim yürütülmesi terör örgütü ve yapılanmaları içerisinde endişeye sebep olmuştur. Bu durum günümüzde örgüt ve yapılanmaları içerisinde azaltmış ve örgüt farklı eleman temin yolları aramaya başlamıştır. Buna rağmen Türkiye, terör örgütünün özellikle yurtiçi eleman temin yollarının önünü kesmesiyle terörist sayısını arttıramayan PKK’nın yakın gelecekte içere eylem yapabilme kabiliyetini yitireceği değerlendirilmektedir.

- PKK ve bileşenleri ile mücadelede devletlerarası bölgesel ve uluslararası iş birliğinin göz ardı edilemez bir önumu bulunmaktadır. Ortadoğu coğrafyasında terör örgütünün YPG/PYD ve PJAK gibi silahlı uzantıları bölge devletlerinin siyasi ve ekonomik istikrara kavuşmasını önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Nitekim söz konusu istikrarı gerçekleştiren bazı devletlerin ulusal güvenliğine zarar vermektedir. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde uluslararası anlamda tüm devletlerin PKK ve bileşenlerinin yarattığı tehdit alanlarının farkındalığına terör örgütüne yönelik ortak bir mücadele stratejisi belirlmesi mümkün olabilir. Nitekim devletlerarasında PKK ve bileşenlerine yönelik ortak kanaat oluşmadığı müddet-
çe özellikle Ortadoğu bölgesindeki kargaşa ve istikrarsızlık alanları çözüme kavuşturulması zor görünmektedir.

- Terörle mücadeledeki etkin rolünün yanı sıra Türkiye, PKK ve bileşenlerinin ulusal ve uluslararası seviyede yarattığı uyuşturucudan insan ticaretine, organize suç faaliyetlerinden terör eylemlerine kadar tüm tehdit ve güvenlik problemlerini sürekli olarak her ortamda dile getirmektedir. Türkiye’nin bu çabaları son dönemlerde büyük bir başarıyı beraberinde getirmiş ve ulusal sınırlarımız içerisinde olduğu gibi uluslararası kamuoyunda da büyük bir farkındalık yaratmıştır. Türkiye’nin diplomasi çevresindeki çabalarının devamı özellikle uluslararası kamuoyunda konu ile ilgili hassasiyet ve farkındalık daha da artacak ve terör örgütünün yaşam alanı aynı ölçüde sınırlanacaktır.

Kaynakça


Bingöl, B. (2016). Bizim Gizli Bir Hikayemiz Var. İstanbul: İle- tişim Yayınları.


Grojean, O. (2014). The Production of the New Man Within the PKK. European journal of Turkish Studies. DOI : 10.4000/ ejts.4925.


