|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Bijlage nummer | 1 |
| Horend bij | Nota landenbeleid Syrië |
| Datum | 10 juni 2025 |
| Onze referentie | x |
|  |  |
|  |  |

Verspreid over heel Syrië vormen ontplofbare oorlogsresten, waaronder mijnen en niet-gesprongen munitie, “een aanhoudende, ernstige bedreiging voor het leven van burgers”. Volgens bronnen in het ambtsbericht vielen er in de eerste vier maanden na de val van het regime zeker zevenhonderd doden en gewonden bij incidenten met oorlogsresten. De veiligheidssituatie wordt verder per regio door verschillende factoren beïnvloed, zoals hieronder toegelicht.

|  |  |
| --- | --- |
| **15c elementen** | **Hama** |
| Hanteren partijen bij het conflict oorlogsmethoden die de kans op burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen? | Gedurende de verslagperiode was sprake van meerdere veiligheidsoperaties en incidenten. |
| Is het gebruik van die methoden wijdverbreid bij de strijdende partijen? | Begin maart 2025 verspreidde de geweldsescalatie in Latakia en Tartous zich ook naar het westelijke platteland van Hama, waar meerdere alawitische gemeenschappen woonden. Hier vonden in tien dorpen massamoorden plaats, meldde het SNHR op 11 maart 2025 in een voorlopig rapport over de gewelddadigheden. In de provincie Hama kwamen tussen 6 en 10 maart 2025 zeker 49 mensen om het leven, onder wie 15 kinderen en 10 vrouwen (…) “Op het platteland in het oosten van de provincie Hama speelden volgens een bron lokale spanningen tussen dorpsbewoners en bedoeïenen, die gevoed werden door grieven die te maken hadden met mensenrechtenschendingen tegen de bedoeïenen tijdens de oorlog.” Dit betreft gericht geweld en is niet willekeurig in het kader van 15c. |
| Is het geweld wijdverbreid of plaatselijk?  Wat is de intensiteit van de gewapende confrontaties en het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten? | Het geweld is met name plaatselijk en gericht.  Begin maart 2025 verspreidde de geweldsescalatie in Latakia en Tartous zich ook naar het westelijke platteland van Hama, waar meerdere alawitische gemeenschappen woonden. (…) Na 10 maart 2025 bleven zich aanvallen op alawieten voordoen  (…) Op het platteland in het oosten van de provincie Hama speelden volgens een bron lokale spanningen tussen dorpsbewoners en bedoeïenen, die gevoed werden door grieven die te maken hadden met mensenrechtenschendingen tegen de bedoeïenen tijdens de oorlog. |
| Is er een veiligheidsstructuur aanwezig? | Het ontbrak de veiligheidstroepen in de verslagperiode aan capaciteit. Onderling gecoördineerde veiligheidstroepen en SNA facties delen de verantwoordelijkheid.  In gebieden in de centrale provincies Hama (en Homs en Ruraal Damascus) waren gewapende groepen uit het noorden teruggekeerd en hadden – deels in coördinatie met HTS – controle genomen over hun voormalige machtsgebied. |
| Wat zijn de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd? | Hama Q4: 75 Q1: 228[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2) |

|  |  |
| --- | --- |
| **15c elementen** | **Homs** |
| Hanteren partijen bij het conflict oorlogsmethoden die de kans op burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen?  Is het geweld wijdverbreid of plaatselijk?  Is het gebruik van die methoden wijdverbreid bij de strijdende partijen? | In het grensgebied met Libanon lag de macht voor de omwenteling bij het Syrische leger en Hezbollah. Na de val van Assad probeerden beide landen de controle over de grenzen te herstellen. Decennia oude smokkelroutes werden hierdoor verstoord, leidend tot spanningen die escaleerden tot dodelijke militaire incidenten.  Lokale spanningen “escaleerden vervolgens tot dodelijke, grensoverschrijdende geweldsincidenten en spanningen tussen de twee landen. Vanaf begin januari 2025 vonden zo nu en dan schermutselingen plaats tussen aan het Syrische interim-bestuur verbonden troepen en smokkelaars of incidenteel het Libanese leger. Begin februari 2025 braken zwaardere gevechten uit aan de grens tussen Qusayr en de Hermel regio.  In maart 2025 braken in deze gebieden vervolgens de meest hevige gevechten uit sinds de val van het Assad-regime, waarbij aan beide kanten van de grens meerdere mensen om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten. Clans en smokkelbendes in de dorpen waren hierbij betrokken.  In de stad Homs en omliggende gebieden ging geweld tegen voornamelijk alawieten gedurende de gehele verslagperiode onafgebroken door. Eind april 2025 was er volgens het SNHR sprake van een significante toename van moorden in de stad. In zes dagen tijd (23-28 april) werden zeker twintig burgers gedood in separate en opeenvolgende incidenten. De meeste slachtoffers waren alawieten. De incidenten omvatten volgens de mensenrechtenorganisatie zowel “gerichte moorden op personen die eerder banden hadden met het Assad-regime,” als “willekeurige moorden waarvan wordt vermoed dat ze voortkwamen uit sektarische en vergeldingsmotieven.” De meeste slachtoffers werden doodgeschoten aangetroffen, onder omstandigheden die volgens het SNHR duidelijk wezen op de betrokkenheid van gewapende groeperingen die buiten de wet opereerden.  Rond april-mei 2025 kwam het regelmatig voor dat ongeïdentificeerde, gemaskerde mannen, rijdend op motorfietsen, schoten op huizen in overwegend alawitische wijken. Daarbij werden burgers gedood en verwond die zich op straat of binnen hun woning bevonden, of die op hun balkons zaten.  In de stad Homs waren de ontvoeringen en moorden geconcentreerd in de overwegend alawitische wijken Wadi al-Dahab, Karm al-Zaitoun, Al-Nuzha en Karm al-Loz. Het geweld leidde daar volgens het SNHR tot een toename van angst en onzekerheid onder de bevolking en tot ontheemding.  De stad Homs behoort tot de grote centrale steden (naast Aleppo, Hama en Damascus) die snel na de val door HTS werd ingenomen. In de provincie vonden gerichte invallen en arrestaties plaats. Verder werden "incidenten gedocumenteerd die vermoedelijk wraakacties waren". Deze acties waren echter veelal gericht op alawieten (zo benoemt het ambtsbericht de buitengerechtelijke executie van 361 burgers tussen januari en april 2025) en daarmee dus niet willekeurig in het kader van 15c. |
| Is er een veiligheidsstructuur aanwezig?  Wat is de intensiteit van de gewapende confrontaties en het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten? | In de provincie Homs misten de nieuwe algemene veiligheidstroepen de "capaciteit om het hele controlegebied effectief te bestrijken". Onderling gecoördineerde veiligheidstroepen en SNA facties delen de verantwoordelijkheid.  Op 17 maart 2025 bereikten Libanese en Syrische defensiefunctionarissen een akkoord over een staakt-het-vuren, om een einde te maken aan twee dagen van gevechten langs de grens. Op 28 maart 2025 ondertekenden Libanon en Syrië vervolgens een overeenkomst om grensafbakening te bespreken en om de onderlinge veiligheidscoördinatie langs de gespannen grens te verbeteren. Aan de grens bleef de situatie na het akkoord over een staakt-het-vuren fragiel.  De autoriteiten namen veiligheidsmaatregelen om de openbare veiligheid te herstellen (specifiek op plaatsen waar veel alawieten wonen), maar het ontbrak “aan een gecentraliseerde veiligheidsautoriteit die de orde kon herstellen […] De toenemende aanvallen eind april 2025 wezen volgens het SNHR op verslechterende veiligheidsomstandigheden in Homs, en een context van “straffeloosheid en zwakke coördinatie tussen de officiële militaire en veiligheidsinstituties.” |
| Wat zijn de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd? | Homs Q4: 43 Q1: 93 |

|  |  |
| --- | --- |
| **15c elementen** | **Daraa, Quneitra, Suweida Tartous, Latakia** |
| Hanteren partijen bij het conflict oorlogsmethoden die de kans op burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen?  Is het gebruik van die methoden wijdverbreid bij de strijdende partijen?  Wat is de intensiteit van de gewapende confrontaties en het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten? | Israël bezette in de verslagperiode grondgebied in het zuidwesten van Syrië en voerde met regelmaat luchtaanvallen uit op Syrische militaire doelen. Dit betreft gericht geweld. Bij een confrontatie tussen Israëlische troepen en verzettende bewoners werden tankvuur en een droneaanval ingezet. Zes personen kwamen om. Ook zou sprake zijn van door Israël geplaatste mijnenvelden.  In Latakia en Tartous vond in maart een geweldsescalatie plaats "toen gewapende overblijfselen van het voormalige regime op gecoördineerde wijze veiligheidstroepen aanvielen op verschillende locaties in en nabij de kuststeden Jableh en Baniyas. De aanvallers richtten zich op veiligheids- en politiecontroleposten en ziekenhuizen." De “gewapende overblijfselen van het voormalige regime zouden ook soennitische burgers aangevallen hebben. Het escalerende geweld verspreidde zich snel over de provincies Latakia en Tartous, waarbij de gewapende overblijfselen van het voormalige regime naar verluidt kortstondig de controle over delen van het platteland en een aantal stadswijken overnamen.”  Die ontwikkelingen "leidden tot een snel en chaotisch tegenoffensief door de veiligheidstroepen en soennitische gewapende groepen die het interim-bestuur steunden". De daarop gemobiliseerde troepen en overige gewapende elementen "verspreidden zich over steden en rurale gebieden in Tartous en Latakia en raakten verwikkeld in vuurgevechten met de alawitische opstandelingen.” Het waren “volgens de International Crisis Group vooral de regeringsgezinde groepen en strijders die buiten de controle van de centrale autoriteiten opereerden die “lukraak en met grote brutaliteit” reageerden".  Eind april en begin mei 2025 vond er opnieuw een geweldsescalatie plaats, ditmaal in overwegend druzische gebieden bij Damascus en in de provincie Suweida.  Beide geweldsescalaties onderstreepten volgens bronnen de uitdaging voor de overgangsregering om gewapende groeperingen en individuen onder controle te houden |
| Is het geweld wijdverbreid of plaatselijk? | Talloze gewapende groeperingen zijn actief in Daraa en Suweida met lokale geweldsdynamieken tot gevolg. Ook voerden veiligheidstroepen operaties uit tegen gewapende overblijfselen van het Asad-regime, criminele bendes en drugs- en wapenhandelaren.  Het geweld in Suweida bestond voornamelijk uit gevechten tussen druzische gewapende groepen en gewapende groepen van lokale bedoeïenen uit westelijk Suweida en oostelijk Daraa. |
| Is er een veiligheidsstructuur aanwezig? | Op 10 maart 2025 verklaarde het interim-ministerie van Defensie dat de militaire operatie tegen de overgebleven Assad-loyalisten ten einde was. De geweldsescalatie "leek volgens een bron niet op een door de autoriteiten georganiseerde vergeldingscampagne, maar op een ineenstorting van de fragiele orde". Het interim-bestuur stelde wel een onderzoekscommissie in om de geweldsescalatie te onderzoeken en arresteerde “verschillende individuen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misdaden”. De geweldsepisode "toonde volgens verschillende bronnen het gebrek aan controle aan van het interim-bestuur over gewapende groepen die formeel onder zijn bevel stonden, en daarnaast het onvermogen van de nieuwe autoriteiten om andere gewapende groeperingen te controleren."  In Suweida onbtrak een functionerende politiemacht, met dodelijke criminaliteit tot gevolg. Daarnaast kwamen de zuidelijke provincies Daraa en Suweida, waar de controle van het voormalige regime wankel was, onder de controle te staan van lokale gewapende groepen die daar al jaren semi-autonoom opereerden. Ondanks de ogenschijnlijke uitbreiding van het gezag van het interim-bestuur naar het noorden, noordoosten en het zuiden, bleef de status quo in deze gebieden – met niet-statelijke gewapende actoren feitelijk aan de macht – in de praktijk vrijwel onveranderd. Ook de zuidelijke provincies Suweida en Daraa werden slechts beperkt in de staat geïntegreerd. |
| Wat zijn de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd? | Quneitra: Q4: 1 Q1: 2  Suweida: Q4: 11 Q1: 15 (gemiddeld gelijk)  Tartous: Q4: 0 Q1: 349  Latakia: Q4: 7 Q1: 592 \*  Daraa Q4: 67 Q1: 58  \* Uit de beschikbare cijfers voor april blijkt dat respectievelijk 8 en 9 burgerdoden werden geregistreerd, wat het incidentele karakter van de piek illustreert |

|  |  |
| --- | --- |
| **15c elementen** | **Damascus (provincie, stad) ) en platteland (Rif, ruraal)** |
| Hanteren partijen bij het conflict oorlogsmethoden die de kans op burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen?  Wat is de intensiteit van de gewapende confrontaties en het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten?  Is het gebruik van die methoden wijdverbreid bij de strijdende partijen?  Is het geweld wijdverbreid of plaatselijk? | In Damascus stad werd de controle door HTS-geleide autoriteiten redelijk geconsolideerd. Geen serieuze veiligheidsincidenten vonden plaats.  In de omliggende gebieden was sprake van spanning, gerelateerd aan de aanwezigheid van gewapende groeperingen. Er hebben luchtaanvallen in Damascus plaatsgevonden vanuit het Israëlische leger.  In Damascus waren gewapende overblijfselen uit het Assad-tijdperk actief. Confrontaties tussen met de veiligheidstroepen leidden tot "enkele gewonden". De autoriteiten bleven door de hele stad veiligheidsoperaties uitvoeren, "op zoek naar voormalige gewapende overblijfselen van het regime en om wapens in beslag te nemen. Dergelijke operaties en achtervolgingen van verdachten liepen volgens een bron vaak uit op vuurgevechten met lichte wapens".  Ook is sprake van een terreurdreiging vanuit ISIS. |
| Is er een veiligheidsstructuur aanwezig? | De mate van controle door de HTS autoriteiten is fragiel. De nieuwe veiligheidsinstituten hebben een gebrek aan capaciteit. Buiten het centrum van Damascus kwamen geweldsincidenten voor. Beperkte mate van controle en aanwezigheid van verschillende gewapende groepen. |
| Wat zijn de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd? | Ruraal Damascus: Q1: 10 Q4: 20  Damascus stad: Q1: 16 Q4: 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **15c elementen** | **Idlib, Aleppo, Hassaka** |
| Hanteren partijen bij het conflict oorlogsmethoden die de kans op burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen?  Is het gebruik van die methoden wijdverbreid bij de strijdende partijen? | De gewapende strijd tussen het door Turkije gesteunde SNA en de door Koerden geleide SDF. SNA troepen (die het HTS offensief steunden) rukten op in de gebieden die tot dan in handen waren van de SDF. De strijdende partijen “vielen ook civiele infrastructuur en burgerdoelen aan, met burgerslachtoffers tot gevolg”. Koerden die vanuit de provincie Aleppo ontheemd raakten, trokken gedeeltelijk naar de provincies Raqqa en Hasaka. Het Turkse leger “voerde luchtaanvallen uit, waarbij volgens bronnen soms ook burgerslachtoffers vielen”. Tot eind maart vonden “hevige gevechten, beschietingen en luchtaanvallen plaats in de frontgebieden”. Rond half mei 2025 “liepen spanningen tussen (aan het Syrische ministerie van Defensie verbonden) SNA-facties en de SDF bij de Tishreen-dam uit op nieuwe gevechten, waarbij naar verluidt enkele SNA-strijders gedood werden.”  In Deir ez-Zor en Idlib is een relatief grotere aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. |
| Is het geweld wijdverbreid of plaatselijk? | In de omgeving van Manbij in de provincie Aleppo vonden aanslagen met autobommen plaats – 19 vrouwen en de chauffeur kwamen om. Bij een andere aanslag kwamen vier burgers om en raakten negen anderen gewond.  Ook was sprake van meerdere strategische gevechten en luchtaanvallen in de provincie Aleppo. Eind maart werd een staakt-het-vuren bereikt. |
| Is er een veiligheidsstructuur aanwezig?  Wat is de intensiteit van de gewapende confrontaties en het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten? | Er is een gebrek aan volledige controle van zowel overgangsregering als de SDF, gelet op de “Koerdische strijders die vaak buiten de SDF opereerden en incidenteel aanvallen uitvoerden op het SNA en Turkse militaire doelwitten”. Meerdere gewapende facties met hun eigen bevelstructuur.  In het noorden, tegen de Turkse grens, bleven twee gebieden onder de controle staan van gewapende facties van het door Turkije gesteunde *Syrian National Army* (SNA). Daar waren ook Turkse troepen aanwezig. Het betrof het noorden en oosten van de provincie Aleppo, rondom de steden A’zaz, Afrin en – na 11 december 2024 – Manbij; en een strook langs de grens, van Tel Abyad in de provincie Raqqa tot Ras al-‘Ain in de provincie Hasaka. |
| Wat zijn de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd? | Aleppo Q4: 253 Q1 164  Hasaka: Q4: 20 Q1: 6  Idlib: Q4: 108 Q1: 58 |

|  |  |
| --- | --- |
| **15c elementen** | **Deir Ez-Zor, Raqqa** |
| Hanteren partijen bij het conflict oorlogsmethoden die de kans op burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen?  Is het gebruik van die methoden wijdverbreid bij de strijdende partijen?  Is het geweld wijdverbreid of plaatselijk? | Sommige delen van het DAANES-gebied, zoals Deir ez-Zor en Raqqa, kennen een Arabische meerderheid. In gebieden met een Arabische meerderheid liepen de spanningen vanaf december 2024 hoog op. Na de val van het Assad-regime “nam hier de onvrede met het door Koerden gedomineerde bestuur verder toe. Veel inwoners hoopten op een hereniging met de rest van Syrië. Er waren demonstraties in Raqqa en Deir ez-Zor van burgers (…) Bij dergelijke demonstraties zouden veiligheidstroepen op demonstranten hebben geschoten. Onder deze verhoogde druk leken de autoriteiten met moeite grip op de situatie te houden. Ze vertrouwden vooral op strengere handhaving van de orde. Zo stelden veiligheidstroepen in Raqqa een avondklok in en voerden ze arrestaties uit.” Daarnaast “greep het door Koerden gedomineerde zelfbestuur in enkele gevallen in door arrestaties te verrichten en de menigte uiteen te jagen door bijvoorbeeld in de lucht te schieten. Bij dergelijke demonstraties zouden veiligheidstroepen soms ook op demonstranten hebben geschoten.”  Koerden die vanuit de provincie Aleppo ontheemd raakten, trokken gedeeltelijk naar de provincies Raqqa en Hasaka. In Deir ez-Zor en Idlib is een relatief grotere aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. |
| Is er een veiligheidsstructuur aanwezig?  Wat is de intensiteit van de gewapende confrontaties en het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten? | Er is een gebrek aan volledige controle van zowel overgangsregering als de SDF, gelet op de “Koerdische strijders die vaak buiten de SDF opereerden en incidenteel aanvallen uitvoerden op het SNA en Turkse militaire doelwitten”. Meerdere gewapende facties met hun eigen bevelstructuur.  ISIS cellen bleven aanwezig in Deir ez-Zor. Verschillende actoren gingen door met het bestrijden van ISIS. In april 2025 begonnen de VS met het terugtrekken van troepen.  De door de VS gesteunde *Syrian Democratic Forces* (SDF) zijn een door Koerden geleide militaire alliantie die een groot deel van het grondgebied in Noordoost-Syrië controleren, waaronder (grote delen van) de provincies Raqqa, Hasaka en Deir ez-Zor. |
| Wat zijn de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd? | Raqqa Q4: 21 Q1: 15  Deir ez-Zor: Q4: 31 Q1: 79 |

1. SNHR burgerdoden bron: SNHR, *1,264 civilian deaths, including 242 children and 118 women, as well as 86 deaths due to torture, documented in Syria in 2024*, 2 januari 2025, url; SNHR, *Syrian Network for Human Rights working methodology*, url, geraadpleegd op 1 mei 2025. [↑](#footnote-ref-1)
2. Q4 = 1 september – 31 december 2024

   Q1 = 1 januari tot 31 maart 2025 [↑](#footnote-ref-2)