El Projecte

El projecte occidental per evitar que altres països superin Occident.

Occident, des de fa uns dos mil·lennis, domina el món.

Ho ha fet sobre la base de dos factors:

1)La seva situació geogràfica molt favorable: més marítima que continental i situat en la zona temperada del planeta.

2)La seva agressivitat i el seu robatori descarat i sistemàtic a la resta del món.

Darrerament, el progrés econòmic i fins i tot tecnològic del bloc euroasiàtic amenaça la continuïtat d’aquest domini.

Des de les més fosques instàncies, s’endevina un projecte perquè aquest perill sigui aturat.

La solució sembla que seria una guerra, o potser dues.

Però hauria de ser amb tres condicions necessàries:

1)Que la comenci el país contrari. Aleshores cal provocar-lo, fins que no tingui més remei que “contestar”. Se’l declara “agressor” i Occident es presenta com a defensor de la democràcia.

2)Que la guerra sigui de baixa o mitjana intensitat, però molt llarga, de desgast.

3)Que causi una llarga frenada en el desenvolupament del país contrari. O dels països contraris.

Ucraïna ha sigut l’ocasió ideal. El seu decantament cap a Occident, provocat per un cop d’Estat afavorit pels països occidentals, i el seu projecte d’integració en la criminal OTAN han situat Rússia en una posició de ”escat i mat” (en castellà “jaque mate”). No tenia més remei que contestar la subtil agressió occidental.

Ara hi ha una guerra. No convé gens que s’acabi, sinó que duri anys, que desgasti l’economia russa.

Però no tot el món s’acaba amb Rússia. Justament aquesta és la part més tova. Taiwan pot ser una altra oportunitat per frenar l’economia xinesa. Com provocaran Xina perquè ella “comenci” “la seva guerra”??

Per què els països d’Occident no volen donar avions a Ucraïna?

Si els aportessin aquests avions, això podria decidir la victòria d’un o altre contendent. A més apujaria considerablement el grau d’importància i de perillositat de la guerra.

No interessa cap de les dues coses: interessa que aquesta guerra es mantingui en un grau mitjà, sense perills greus, però que duri molts anys, i que vagi desgastant l’economia russa.

Antoni Ferret