# 21. Yüzyılda Türk-Amerikan İlişkileri Hibrit Çalıştayı

Editörlüğünü iki değerli akademisyen Prof. Dr. Ozan Örmeci ve Prof. Dr. Herbert Reginbogin'in yaptığı "21. Yüzyılda Türk-Amerikan İlişkileri" başlıklı kitabın yayınlanmasından ilham alan hibrit bir atölye çalışması 21 Mayıs 2025 tarihinde KENTUSAM himayesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından diplomatlar, akademisyenler, uzmanlar ve emekli komutanlar iki ülke arasındaki ilişkilere dair görüş ve görüşlerini paylaştı. Rektör Necmettin Atsü'nün açılış konuşmasıyla başlayan hibrit çalıştay, ikili ilişkilere dair farklı bakış açılarına odaklanan üç ayrı oturumdan oluştu.

*Burada ifade edilen görüşler ve kullanılan argümanlar, İstanbul Kent Üniversitesi'nin veya katılımcıların bağlı oldukları pozisyon ve kuruluşların resmi görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.*

Etkinliğe katılanlar:

**Açılış Konuşmaları**

Emre Atsü (Sunucu), İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin Atsü, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Hasret Çomak, İstanbul Kent Üniversitesi

Uluç Özülker, (E) T.C. Büyükelçi

Sn. Matthew Bryza, Amerika'nın eski Azerbaycan Büyükelçisi

1. **Oturum**

**Türk-Amerikan İlişkilerinde Güncel Sorunlar**

Prof. Dr. Ozan Örmeci (Moderatör), İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Hall Gardner, Paris Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Herbert R. Reginbogin, Amerika Katolik Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Türkmen, Galatasaray Üniversitesi

Dr. Yavuz Türkgenççi, (E) Türk General

Dr. Teoman Ertuğrul Tulun, ODTÜ

Gülru Gezer, Eski (E) Diplomat

1. **Oturum**

**Stratejik Ortaklığın Farklı Katmanları: Türk-Amerikan İlişkilerinin Siyasi, Diplomatik, Ekonomik, Askeri, Sosyal ve Kültürel Yönleri**

Ege Furkan Toker (Moderatör), İstanbul Kent Üniversitesi

Ahu Tuğba Karabulut, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Ozan Örmeci, İstanbul Kent Üniversitesi

Doç. Dr. Cenk Özgen, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan Şafak Polat, İstanbul Kent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sina Kısacık, Kıbrıs Aydın Üniversitesi

Matus Jevcak, Slovakya Dışişleri Bakanlığı

1. **Oturum**

**İkinci Trump Dönemi: Türk-Amerikan İlişkileri İçin Fırsatlar ve Riskler**

Dr. Hande Ramazanoğulları (Moderatör), İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Serhat Güvenç, İstanbul Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Mark Meirowitz, New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Denizcilik Koleji

Prof. Dr. Yaşar Onay, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Herbert R. Reginbogin, Amerika Katolik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Koray, İstanbul Kent Üniversitesi

## Etkinliğin Başlaması

Etkinlik, Kent Üniversitesi Rektörü Necmettin Atsü'nün konuşmasıyla başladı. Sayın Atsü, Türkiye'nin jeopolitik duruşunun önemine vurgu yaptı. Emekli ve eski büyükelçiler de dahil olmak üzere üst düzey katılımcıların katıldığı etkinliğin verimli ve ilham verici sonuçlar vermesini temenni etti.

Ardından İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Hasret Çomak konuşmasına başladı. Çomak, Türkiye ve ABD'nin karşılıklı saygı ve ortak değerler üzerine kurulu derin ve çok yönlü bir ilişki paylaştığını, Avrupa-Atlantik barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin işbirliğinin terörle mücadele, enerji güvenliği ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi kritik konuları kapsadığını belirtmiştir. Ayrıca, ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarma konusundaki ortak hedefimizi hatırlattı.

Ardından Türkiye'den emekli Büyükelçi Sayın Uluç Özülker çevrimiçi bir bağlantı kurarak iki ülkenin tarihini kısaca özetledi. Sayın Özülker, önemli tarihsel bağlamsal bilgiler verdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak karmaşık olduğunu, ilişkilere işbirliği ve gerginlik dönemlerinin damgasını vurduğuna dikkat çekti. Ancak Özülker, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin desteğiyle bağların önemli ölçüde güçlendiğini de sözlerine ekledi.

Son olarak, ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, davet için minnettarlığını ve bu önemli etkinliğe bizzat katılma fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sn. Bryza, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarihi ve gelişen ilişkiye dikkat çekerek, ulusal çıkarlar tarafından yönlendirilen güçlü stratejik ortaklık dönemlerine vurgu yaptı. Bryza, ilk elden deneyimlerle anlatıldığı gibi, ikili ilişkilerin, petrol ve gaz boru hatlarında işbirliği de dahil olmak üzere avantajlı sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı. Sn. Bryza, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemini ve mevcut ve gelecekteki zorlukların ele alınması için işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Sayın Bryza'nın konuşmasının ardından açılış konuşmaları tamamlandı ve etkinlik ilk oturumla devam etti.

## Önemli Çıkarımlar

### I. Oturum: Türk-Amerikan İlişkilerinde Güncel Sorunlar

Moderatörlüğünü Kent Üniversitesi'nden Ozan Örmeci'nin yaptığı oturumda Donald J. Trump'ın ikinci dönemi üzerinde duruldu. Konuklar, ikili ilişkileri değerlendirdiler ve bunlarla ilgili fırsatları ve zorlukları tartıştılar.

İlk konuşmacı Herbert Reginbogin, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin işlemsel dış politikalar, jeopolitik değişimler ve iç siyasi dinamikler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek başladı. Reginbogin, stratejik çıkarların tarihsel olarak ittifakı yönlendirdiğini, ancak demokratik gerileme, bölgesel istikrar ve iklim değişikliği gibi mevcut konuların daha derin, değer temelli bir ortaklık gerektirdiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, NATO'nun güçlendirilmesinin ve karşılıklı saygının geliştirilmesinin kalıcı işbirliği için gerekli olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Füsun Türkmen, Türk-Amerikan ilişkilerinde iki önemli eğilimi tartıştı: ulus-ötesilik ve kilit kişilerin etkisi. Türkmen, Soğuk Savaş ilişkilerinin sistemik analizlerle yürütüldüğünü, ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle Trump ve Erdoğan döneminde lider merkezli yaklaşımlara geri dönüldüğünü, bunun da öngörülemezliğe ve zorluklara yol açtığını kaydetti. Türkmen, Trump'ın dış politikasının milliyetçilik, işlemsel diplomasi, seçici izolasyonculuk ve neo-emperyalizm ile karakterize olduğunu belirtti. Dahası, Trump'ın öngörülemez tarzı, Nixon'ın stratejik kazanımlar elde etmek için korku ve belirsizlik yaratmayı amaçlayan "deli adam teorisine" benzetildi.

Paris Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hall Gardner, Türkiye'nin coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü kullanarak çok kutuplu uluslararası düzende önemli bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Gardner, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk yapmak ve Suriye ve Batı ile ilişkileri geliştirmek gibi önemli başarılara imza attığını kaydetti. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferini Ankara'nın başarısına örnek olarak gösterdi. Gardner, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel bir güç olma yolundaki iddialı adımlarının ABD ile ilişkilerinde bazı sınamalara yol açtığını vurguladı.

Emekli Korgeneral Dr. Yavuz Türkgenci, Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini kısaca anlattı. Türkgenci, gelişen güvenlik ortamı göz önüne alındığında, PYD/YPG, FETÖ ve CAATSA yaptırımları gibi sıkça ziyaret edilen konuların düzenli olarak yeniden değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Türkgenci ayrıca, NATO'nun toplu savunma ve güvenlik için hayati bir temel olmaya devam ettiğini belirterek, son dönemde yaşanan cesaret verici gelişmelerin bu ilişkilerin güçlendirilmesi için olumlu bir ivme yarattığını ifade etmiştir.

Ardından E. Başkonsolos Gülru Gezer, iki ülke arasındaki temel dinamikleri tartıştı. Gezer, Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu ivmenin sürdürülmesinin, kurumsal temellerin güçlendirilmesi ve mekanizmaların güncel gerçeklere uyum sağlaması açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Gezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki iyi ilişkilerden yararlanmakla birlikte, özellikle ABD'nin Suriye politikası ve Türkiye için hassas olan Suriye Demokratik Güçleri'ne verdiği destek konusunda belirsizliklerin devam ettiğini hatırlattı. Sonuç olarak, zorluklara rağmen, her iki ülkenin de olumlu yönlere odaklanması ve mevcut sorunları çözmesi halinde, özellikle ticaret ve bölgesel istikrar alanlarında iş birliği için önemli bir potansiyel olduğu bir kez daha vurgulandı.

Son olarak Dr. Teoman Ertuğrul Tulun konuşmasında Türk-Amerikan ilişkilerine dair yapılan çalışmalarda ve temaslarda yaşanan bazı pratik bürokratik ve diplomatik zorluklara değindi. Sayın Tulun, iki ülke ilişkileri bağlamında kurumsallığın ve ulusal çıkarların önemine de işaret etti.

### II. Oturum: Stratejik Ortaklığın Farklı Katmanları: Türk-Amerikan İlişkilerinin Siyasi, Diplomatik, Ekonomik, Askeri, Sosyal ve Kültürel Yönleri

Oturumun moderatörlüğünü Ege Furkan Toker yaptı. Bu oturuma katılan konuşmacılar, iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli boyutlarıyla değerlendirerek analizlerini sundular.

Türk-Amerikan ilişkilerini savunma sanayii işbirliği açısından ele alan Cenk Özgen, geliştirilmekte olan ve tamamlanan projelerden bahsetti. Özgen, Soğuk Savaş döneminde Türk envanterindeki askeri malzemenin büyük bir kısmının ABD'den temin edildiğini dile getirdi.

Sina Kısacık, Doğu Akdeniz'i ve Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a müdahalesinin jeopolitik sonuçlarını tartıştı. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu ve Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden gerginliği vurgulayan Kısacık, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon keşfinin Kıbrıs ihtilafında önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Ahu Tuğba Karabulut'un sunumunda, Trump yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergilerinin ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik hedefleri ve olası etkileri üzerinde duruldu. Karabulut, ikili ticareti artırmanın, ticaret açıklarını azaltmanın ve ihracatı artırmanın yollarından bahsederken, aynı zamanda yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık gibi küresel olarak yaşanan potansiyel olumsuz sonuçlara da değindi. Sunum, Türkiye'nin bu etkileri hafifletmek için yeni pazarlar bulmak, inovasyonu teşvik etmek ve iyi uluslararası ilişkileri sürdürmek de dahil olmak üzere izleyeceği stratejilerle sona erdi.

Doğan Şafak Polat, Türkiye-ABD güvenlik ilişkilerindeki temel sınamaları ve stratejik fırsatları değerlendirdi. Suriye'deki ayrışan politikalar, S-400 krizi ve bölgesel çatışmalar gibi konulara dikkat çeken Polat, NATO iş birliği, savunma sanayii iş birliği ve terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesine yönelik fırsatlara da vurgu yaptı. Sayın Polat, zorlukların fırsata dönüştürülmesinde ve bölgesel istikrar ve NATO uyumunun korunmasında işbirliği, karşılıklı saygı ve açık iletişimin önemini vurguladı.

Ozan Örmeci, Türkiye'de Amerikan karşıtlığının politik niteliğine vurgu yaptı. Örmeci, bunun genellikle politikacılar tarafından bir araç olarak kullanıldığını ve tarihi sol hareketlerden ve ABD dış politikasına yönelik tepkilerden etkilendiğini belirtti. Mevcut ikili ilişkilerle ilgili olarak Sayın Örmeci, zorluklara rağmen diplomatik kanalların korunmasının önemini vurguladı. Bağları sürdürmenin zorluğunu ele almak için, pratik çözümlerin ve liderler arasındaki karşılıklı saygının durumu iyileştirmeye yardımcı olabileceği öne sürüldü. Görünüm açısından bakıldığında, Türk-Amerikan ilişkilerinin sürdürülebilmesi için uzun vadeli bir entelektüel çerçeveye ihtiyaç olduğu tartışılmıştır. Ayrıca, Amerikan karşıtlığına rağmen, Sayın Örmeci, küresel bir lider olarak ABD'ye duyulan hayranlık ve saygının altını çizdi ve bu ikilik, Türk kamuoyunun ABD algısına da yansıdı.

Matus Jevçak, Türkiye-ABD-AB ilişkilerinin gelişen dinamiklerini karmaşıklık ve aciliyet perspektifinden ele aldı. Soğuk Savaş sonrası dönemden günümüze kadar olan tarihsel bağlamı ele alan Cumhurbaşkanı Jevcak, Türkiye'nin AB üyeliği hedefi, Suriye iç savaşının etkileri ve 2016 yılındaki başarısız darbe girişimi gibi önemli olaylara vurgu yaptı. Sn. Cevçak ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemelerinin stratejik sonuçlarını ve NATO taahhütleri ile bölgesel özerklik arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu da inceledi.

### Üçüncü Oturum: İkinci Trump Dönemi: Türk-Amerikan İlişkileri İçin Fırsatlar ve Riskler

Son oturumun moderatörlüğünü Kent Üniversitesi'nden Hande Ramazanoğulları yaptı. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte, her konuşmacı iki ülke arasındaki ilişkilerin getirebileceği fırsatları ve zorlukları tartıştı ve değerlendirdi.

Serhat Güvenç, İsrail'in ABD'nin stratejik bir önceliği olmaya devam ettiğini, ancak ABD politikası üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve Trump yönetiminin İsrail yanlısı olmasına rağmen İsrail lobisinin beklentilerine tam olarak uymadığının altını çizdi. Ayrıca Trump'ın Türkiye'nin yanında olmasının bu bağlamda bir avantaj olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki askeri varlığını güçlendirdiği, her iki ülkenin de bu durumdan memnuniyet duyduğu belirtilerek, bu durumun bölgesel dinamikleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Son olarak Güvenç, Türk-Amerikan ilişkilerinde potansiyel bir canlanmanın, başta F-35'lerin satışı olmak üzere yenilenen silah anlaşmalarıyla işaret edilebileceğine ve bunun NATO içinde stratejik işbirliğine geri dönüldüğüne işaret edebileceğine işaret etti.

Mark Meirowitz, özellikle Başkan Trump yönetimi altındaki ABD-Türkiye ilişkilerinin öngörülemez doğasını tartıştı. Meirowitz, Trump'ın iç politikaya odaklanmasının ve düzensiz dış politikasının yarattığı zorlukları vurguladı. Meirowitz, ABD Kongresi'nin özellikle askeri satışlar, yaptırımlar ve çeşitli çıkar gruplarının etkisi ile ilgili olarak dış politikayı şekillendirmedeki önemli rolünü vurguladı. Meirowitz, Amerikalılar arasında Türkiye'nin düşük algılanmasına ve yanlış algılanmasına da dikkat çekerek, bunun ikili ilişkileri etkilediğini belirtti. Son olarak, Sayın Meirowitz, Türkiye'nin ABD ile güçlü bir ilişki sürdürmek için başta Rusya ve Çin olmak üzere stratejik ilişkilerini dikkatli bir şekilde yönetmesinin önemini vurguladı.

Yaşar Onay, sunumuna iki ülke arasındaki ilişkilerde stratejik ortaklıktan stratejik özerkliğe geçişin altını çizerek başladı. Sn. Onay, özellikle Soğuk Savaş döneminde olmak üzere ittifakın tarihsel bağlamını ve Suriye ihtilafı ve Türkiye'nin S-400 füze sistemini satın alması da dahil olmak üzere 2010'ların başından bu yana ortaya çıkan komplikasyonları tartıştı. Görüşmede, Başkan Trump'ın öngörülemezlik ve iç meselelere odaklanma ile karakterize edilen dış politikasının etkisi de incelendi. Ayrıca, Onay, Türkiye'nin artan savunma üretimi ve bölgesel angajmanları da dahil olmak üzere daha bağımsız ve hırslı dış politikasının ana hatlarını çizdi.

Herbert Reginbogin, önceki katılımcıların açıklamaları gibi, Başkan Trump'ın dış politikasının öngörülemezliğini vurguladı ve her iki ülkenin de kendi savunma ve ekonomik kalkınmaları için sorumluluk alması gerektiğini iddia etti. Ayrıca, Reginbogin, ilişkilerini etkileyen olgusal sorunları anlamanın önemini vurguladı. Bölgeselciliğin önemine işaret ederek ve uluslararası ticaretin barış ve güvenliği teşvik etmedeki rolünü vurguladı. Buna ek olarak, Bay Reginbogin, güçlü bir ikili ilişkinin sürdürülmesinde güvenin, hukukun üstünlüğünün ve stratejik dostluğun öneminin altını çizdi.

Murat Koray, Başkan Trump'ın dış politikasının öngörülemez ve son derece kişiselleştirilmiş doğasını tartıştı. Trump'ın ikinci döneminin ABD-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkisini vurgulayan Koray, geleneksel kurumsal çerçevelerden daha işlemsel ve sadakat temelli bir yaklaşıma geçişin altını çizdi.