PHỤ LỤC: MỘT MÔ HÌNH TRONG MƠ

(Dưới đây là nội dung bản đề xuất mà Cựu Tổng thống gửi lại cho Julian Lee, như đã hứa.)

"Tôi không cho rằng mình sẽ thực hiện được mô hình này trong đời mình. Nhưng nếu có ai đó, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thật lòng muốn khôi phục lại đạo lý, và muốn xây dựng một xã hội bình ổn lâu dài, thì có thể tham khảo như một gợi ý..."

TỔNG QUAN

(1) Đây không phải là chế độ cộng sản, không phải chế độ tư bản, cũng không phải dân chủ nghị viện kiểu phương Tây. Mô hình này gần với hình thức "Hiền chủ trị quốc" – nơi quyền lực tập trung vừa đủ để giữ ổn định, nhưng luôn có cơ chế cân bằng đạo lý để kiểm soát.

(2) Người đứng đầu gọi là "Vua" hoặc "Minh Chủ" – không phải là quân chủ cha truyền con nối, mà là người được tuyển chọn thông qua một hệ thống bỏ phiếu đa tầng và không vận động tranh cử.

(3) Hệ thống được thiết kế tối giản, loại bỏ phần lớn các cơ quan trung gian như viện kiểm sát, quốc hội, đảng phái... nhưng vẫn đảm bảo các cơ chế điều hành, kiểm soát và tư pháp cơ bản.

(4) Thuế VAT, thuế doanh nghiệp dưới 15%, thuế tiêu dùng cho sản phẩm có hại (thuốc lá, ma túy...) là 3 loại thuế chủ yếu. Các loại thuế TNCN, thuế tài sản, thuế thừa kế, BHXH... được xóa bỏ.

(5) Ngân sách chi cho quốc phòng, an ninh, hành chính, giáo dục, y tế... sẽ cắt giảm tối đa, chuyển sang mô hình xã hội tự chủ, tôn trọng phúc phận, không ủng hộ sự ủ lương hoặc bệnh tật nghênh ngang. Chỉ hỗ trợ cứu trợ nhân đạo cho trường hợp thực sự không còn chỗ dựa.

\* \* \*

**NHÀ VUA (MINH CHỦ)**

(1) Là người đứng đầu nhà nước và là biểu tượng đạo lý tối cao, chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi chính sự quốc gia.

(2) Không phải cha truyền con nối. Người kế vị được tuyển chọn qua một hệ thống bầu chọn với 4 nhóm thành phần tham gia bỏ phiếu:

* Nhà vua đương nhiệm (nếu còn đủ năng lực): 25%
* Hội đồng Hiền triết (25 thành viên): 25%
* Các lãnh đạo tỉnh và tổ chức lớn: 25%
* Nhân dân toàn quốc: 25%

Ứng viên nào đạt tổng điểm cao nhất sẽ trở thành Vua kế nhiệm. Trong trường hợp Vua đương nhiệm qua đời đột ngột hoặc không thể bỏ phiếu, quyền bầu của ông sẽ được chuyển cho một vị "Phó" (chiếm 10%), phần còn lại (15%) chia đều cho 3 nhóm kia.

(3) Nhiệm kỳ: 25 năm. Sẽ có 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào năm thứ 10 và năm thứ 20. Độ tuổi: từ 30 đến 75 tuổi. Nếu đến hết 75 tuổi mà vẫn chưa hết nhiệm kỳ 25 năm thì cũng bắt buộc phải nghỉ. Để đắc cử thành Vua thì phải đạt được 2 điều kiện: một là ứng viên có phiếu bầu cao nhất; hai là số phiếu bầu đó đại diện tối thiểu 40% trên tổng số phiếu bầu. Nếu không có ứng viên nào vượt quá 40% thì chọn 2 ứng viên dẫn đầu để tổ chức vòng 2 --> ai cao phiếu hơn sẽ chiến thắng.

(4) Nhà Vua sẽ có quyền hạn Cao hơn tổng thống như hiện tại, nhưng sẽ thấp hơn Vua thời phong kiến. Cụ thể, nhà Vua sẽ là người quyết định cuối cùng các chính sách phát triển của Quốc gia, cũng như bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm mọi lãnh đạo cấp dưới. Nhà Vua mới không có quyền xử tù hoặc tử hình bất kỳ ai mà phải thông qua toà án xét sử.

(5) Có thể bị truất phế nếu vi phạm đạo lý nghiêm trọng. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra nếu có ít nhất 5 người trong Hội đồng hiền triết ký tên đồng ý tiến hành. Đây coi như là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm bất thường. Việc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra toàn quốc như một lần bầu cử mới, nếu ứng viên đạt tối thiểu từ 33% số phiếu ủng hộ trở lên thì được tiếp tục nhiệm kỳ.

(6) Lương bổng: tương đương 50 lần mức thu nhập trung bình quốc dân, để chi tiêu cho cá nhân và gia đình. Các chi phí công vụ như tiếp khách, di chuyển... sẽ do ngân sách nhà nước chi trả.

(7) Có thể chỉ định một "Thừa tướng" (tương đương Thủ tướng) để giúp điều hành sự vụ hàng ngày.

**Notes:**

Về cách tính phiếu sẽ như sau:

a) Với phiếu phổ thông của người dân tính như sau:

+ Từ 18 ~ 28 tuổi: 1 phiếu

+ Từ 28 ~ 38 tuổi: 2 phiếu

+ Từ 38 ~ 48 tuổi: 3 phiếu

+ Từ 48 ~ 58 tuổi: 4 phiếu

+ Từ 58 ~ 68 tuổi: 5 phiếu

+ Từ 68 ~ 78 tuổi: 4 phiếu

+ Từ 78 ~ 88 tuổi: 3 phiếu

+ Từ 88 ~ 98 tuổi: 2 phiếu

+ Trên 98 tuổi: 1 phiếu

b) Với phiếu phổ thông của người lãnh đạo các tổ chức như sau (tổ chức ở đây bao gồm tất cả các loại hình tổ chức đăng ký hoạt động với chính quyền: doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức đảng phái, v.v…):

Công thức đơn giản như sau: Tổng số nhân sự cấp dưới \* 50% = số phiếu bầu của người đó. Nếu là cấp phó thì nhân với 25%.

Ví dụ, nếu một công ty có 100 nhân viên, thì Giám đốc sẽ có 50 phiếu; phó giám đốc sẽ có 25 phiếu; trưởng phòng có 20 nhân viên thì có 10 phiếu, phó phòng sẽ có 5 phiếu. Cứ như vậy nhân lên theo số lượng nhân viên các cấp dưới.

Ngoài ra, sẽ cộng thêm số phiếu của cá nhân vào nữa. Ví dụ, 1 người 40 tuổi làm giám đốc của công ty có 20 người, thì anh ta sẽ có 10 phiếu từ công ty, cộng thêm 3 phiếu từ cá nhân, tổng là 13 phiếu phổ thông.

Riêng với cán bộ các đơn vị hành chính các cấp, thì số phiếu sẽ chỉ bằng 1/10 so với lãnh đạo các tổ chức trên. Ví dụ, để có 10 phiếu, thì lãnh đạo địa phương đó phải quản lý tối thiểu 200 dân cư. Với lãnh đạo cấp tỉnh có 1 triệu dân thì ông ta sẽ có 50.000 phiếu phổ thông.

\* \* \*

**HỘI ĐỒNG HIỀN TRIẾT**

(1) Gồm 25 người chính, 25 người dự bị. Người chính mỗi người đại diện cho 1% phiếu bầu trong các cuộc bỏ phiếu toàn quốc. Người dự bị có quyền tham gia mọi hoạt động, góp ý, phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu như người chính. Nếu người chính vắng mặt, thì những người phụ sẽ tham gia bỏ phiếu thay, nhưng tổng % của số phiếu của những người phụ cũng chỉ bằng tối đa % số phiếu của người chính vắng mặt. Ví dụ, có 3 người chính vắng mặt, và có 21 người phụ có mặt, thì 21 người này sẽ đại diện cho 3% phiếu bầu tương ứng.

(2) Nhiệm vụ chính của hội đồng là:

- Tham vấn cho nhà Vua và chính chủ về mặt đường lối, tư tưởng, chính sách;

- Đưa ra các phát ngôn mang tính định hướng cho dân chúng và cộng đồng. Ví dụ, trước đại dịch lớn như Covid-19 thì quan điểm của hội đồng về biện pháp phòng chống là gì? Các thành viên của hội động có thể đại diện cá nhân đưa ra quan điểm cá nhân. Nhưng tất cả chỉ là để tham khảo, chứ không ép buộc cá nhân hay tổ chức nào phải nghe theo.

- Tham gia bỏ phiếu bầu (hoặc miễn nhiệm) nhà Vua.

(3) Hội đồng Hiền triết này được bầu lên như thế nào? Cứ định kỳ mỗi 5 năm sẽ tiến hành bầu thay thế 1/5 số thành viên. Tức nhiệm kỳ tối đa của 1 người là 25 năm. Thành viên mới sẽ gồm 5 người chính là 5 người phụ. Tỷ lệ phân bổ như sau:

- Nhà Vua được quyền cử 1 người;

- Hội đồng Hiền triết cũng có quyền cử 1 người;

- Các trường đại học (giáo dục) cũng được quyền cử 1 người;

- Các tổ chức tôn giáo cũng được cử 1 người’

- Ngoài ra dân chúng và các doanh nghiệp và tổ chức khái cũng có quyền cử 1 người.

Với 5 người dự bị còn lại thì cũng theo phân bổ như trên. Nếu cần hơn 5 người thì quyền ưu tiên cũng lần lượt theo thứ tự trên, tức là người thứ 6 sẽ do Vua cử, người thứ 7 sẽ do hội đồng hiền triết cử,…

Thành viên chính của hội đồng cũng có thể bị bãi nhiệm khi có trên 50% số phiếu đồng ý. Tỷ lệ phiếu gồm: 24 thành viên chính còn lại của hội đồng sẽ chiếm 60% phiếu, nhà Vua chiếm 20%, 20% còn lại sẽ thuộc về 25 thành viên dự bị.

(4) Hội đồng này không có đặc quyền gì về mặt kinh tế ngoài mức lương tương đương 20 lần thu nhập trung bình của người dân. Các thành viên dự bị sẽ được hưởng mức lương bằng 10 lần mức bình quân của người dân.

(5) Họ được tự do hội họp, tranh luận, đưa ra khuyến nghị.

(6) Cuộc sống và công việc hằng ngày của họ vẫn như trước khi họ được bầu làm thành viên hội đồng.

\* \* \*

**BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH – TÀI CHÍNH – LUẬT PHÁP – XÃ HỘI**

(1) Bộ máy trung ương chỉ bao gồm từ 8 đến 16 bộ, mỗi bộ có không quá 2 thứ trưởng. Đứng đầu bộ có thể do Vua hoặc Thừa tướng chỉ định. Có thể có một vị Thừa tướng (tương đương Thủ tướng) giúp điều phối hoạt động hằng ngày.

(2) Cả nước chia thành không quá 20 tỉnh thành. Người đứng đầu tỉnh do Vua đề cử sau khi tham vấn Hội đồng Hiền triết và các nhóm đại diện tại địa phương.

(3) Ngân sách quốc gia được chia ưu tiên cho các lĩnh vực: đạo đức – tâm linh – quốc phòng – khoa học ứng dụng – hạ tầng – an ninh. Giáo dục và y tế khuyến khích phát triển tư nhân, nhà nước có thể miễn/giảm tiền thuê đất để hỗ trợ. Không can thiệp sâu vào nội dung đào tạo hay y khoa.

(4) Văn hóa, truyền thông, lễ hội… nhận ngân sách 5–10% nhưng định hướng giản dị, hướng nội tâm. Khuyến khích các hoạt động tín ngưỡng chân chính.

(5) Luật pháp tối giản. Nếu cá nhân gây tổn hại cho người khác thì phải bồi thường tương xứng. Các vụ việc nghiêm trọng vẫn có cơ quan điều tra độc lập hỗ trợ tòa án. Không có viện kiểm sát, quốc hội hay cơ quan công tố nhân dân.

(6) Việc bỏ phiếu, bầu chọn sẽ được thực hiện online (web/app) qua tài khoản định danh duy nhất mỗi công dân.

\* \* \*

**GIÁO DỤC – VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC – TÂM LINH**

(1) Giáo dục đặt trọng tâm vào việc dưỡng tính, học đạo lý làm người trước khi tiếp thu tri thức chuyên môn. Các cấp học đều khuyến khích lồng ghép nội dung về lòng biết ơn, sự khiêm tốn, lễ nghĩa và nhân ái.

(2) Không có hệ thống giáo dục quốc gia theo kiểu cứng nhắc. Các học viện, trường lớp có thể được thành lập bởi tư nhân, hội đoàn hoặc cộng đồng tôn giáo – miễn sao đảm bảo nguyên tắc không truyền bá tà kiến, không làm tha hóa nhân tâm.

(3) Trẻ em từ 7 tuổi trở lên đều được khuyến khích học tập ít nhất 1 môn nghệ thuật truyền thống như thư pháp, nhạc cụ, vẽ tranh, kịch đạo lý, võ đạo, thiền định hoặc lễ nghi cổ truyền.

(4) Văn hóa không bị thương mại hóa. Mọi sản phẩm giải trí nếu muốn phát hành công khai không phải qua khâu đánh giá đạo đức – không khuyến khích bạo lực, dâm ô, lối sống vô nghĩa. Các tác phẩm truyền cảm hứng, hướng thiện sẽ được ưu đãi phát hành. Nhà Vua và Hội đồng Hiền triết có nghĩa vụ và trách nhiệm khuyến cáo người dẫn không nên lối sống thiếu lành mạnh, nhưng không bắt buộc ai phải theo mình.

(5) Mỗi năm các tổ chức tôn giáo có quyền tổ chức các hoạt động của mình mà không cần thông báo hoặc xin phép chính quyền địa phương. Nhà Vua, Hội đồng Hiền triết, chính quyền sẽ cảnh báo cho dân chúng khi phát hiện hoạt động tôn giáo nào đó đang hoạt động theo hướng tiêu cực. Nhưng cũng không cấm đoán.

(6) Các tôn giáo chân chính được tự do truyền bá, miễn là không vi phạm đạo lý phổ quát và không lợi dụng để mưu lợi cá nhân. Nhà nước không tài trợ cho bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, nhưng tạo điều kiện phát triển nếu chứng minh được giá trị tinh thần và đạo đức cho xã hội.

\* \* \*

**THUẾ VỤ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI**

(1) Hệ thống thuế được tối giản và hướng đến tính công bằng, minh bạch và phù hợp với đạo lý.

(2) Ba loại thuế chính:

* **Thuế giá trị gia tăng (VAT)**: Đánh vào mỗi sản phẩm tiêu dùng, theo tỷ lệ cố định (ví dụ 8–10%). Ai tiêu dùng nhiều thì đóng thuế nhiều. Không phân biệt thu nhập, đảm bảo công bằng.
* **Thuế doanh nghiệp**: Đánh vào lợi nhuận ròng của doanh nghiệp, với mức thu tối đa không quá 15%. Khuyến khích kinh doanh chính đáng và tái đầu tư.
* **Thuế tiêu thụ đặc biệt**: Đánh vào các sản phẩm không khuyến khích như thuốc lá, rượu mạnh, hàng xa xỉ phẩm…

(3) Không thu **thuế thu nhập cá nhân**, không thu **thuế thừa kế** hay **thuế tài sản**. Việc tích lũy tài sản là kết quả của phúc phận và công sức, không nên bị đánh thuế thêm lần nữa.

(4) **Trợ cấp xã hội** chỉ áp dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết như người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật nặng không nơi nương tựa. Mức trợ cấp mang tính nhân đạo: tương đương 2 bữa ăn tối giản mỗi ngày, 3 bộ quần áo mỗi năm, và hỗ trợ chi phí điện nước tối thiểu.

(5) Không có chế độ **lương hưu bắt buộc** hay **bảo hiểm xã hội toàn dân**. Mỗi người cần chủ động tiết kiệm, tạo dựng chỗ dựa cho bản thân và gia đình. Nhà nước chỉ hỗ trợ trong trường hợp bất khả kháng.

(6) Khuyến khích hình thành các **quỹ thiện nguyện tư nhân**, các **hội tương tế**, và các **chùa viện hoặc cơ sở tín ngưỡng** chăm sóc người yếu thế như một phần trong sứ mệnh từ bi – nhân đạo – thay vì dồn gánh nặng lên ngân sách quốc gia.

(7) Việc trợ giúp xã hội không gắn liền với quyền lợi chính trị hay điểm số thành tích. Mọi sự hỗ trợ đều hướng về giá trị nhân đạo, không khuyến khích tâm lý ỷ lại hay tranh giành.