Цілком очевидно, що проведення реформ в рамках існуючої системи не є ефективним. Таким чином, єдиним шляхом для суспільно-єкономічної еволюції є реформування самої системи з урахуванням світового досвіду та тенденцій.

1. Зменшення кількості та рівня податків. Наприклад, зменшення навантаження на фонд заробітної плати з більш ніж 40% до 15-20%, що згідно кривої Лаффера збільшить збори, товарообіг, сприяє виходу економіки з «тіні» та збільшить інвестиційну привабливість країни.
2. Зменшення кількості та рівня митних зборів та акцизів. Спрощення процедури імпорту та експорту.
3. Зменшення або повна ліквідація ПДВ (перехід на податок з продаж).
4. Розпродаж більшості державних підприємств або здача їх в оренду.
5. Зменшення втручання держави в бізнес та економіку. Держава не є суб’єктом бізнесу, а лише регулятором відносин між суб’єктами.
6. Вільне ходіння валют (в тому числі і криптовалют).
7. Стимулювання розвитку фондового та валютного ринків.
8. Підтримка технічного розвитку, вивчення досягнень науки і техніки, впровадження автоматизованих, комп`ютерних та роботизованих систем.
9. Стимулювання розвитку альтернативної енергетики.
10. Перехід на RAB-систему тарифоутворення для електропередавальних організацій.
11. Заборона мораторію на продаж землі.
12. Спрощення процедури отримання ліцензій та сертифікатів.
13. Перехід на контрактну армію.
14. Коригування системи виборів, впровадження електронної системи. Жорсткі вимоги до програм партій, декларування статків учасників виборів, кваліфікації претендентів на керівні посади.
15. Реформа освіти – перегляд програм навчання у початкових, середніх та вищих навчальних закладах з урахуванням сучасних тенденцій.
16. Зменшення кількості державних працівників і чиновників, впровадження обов’язкового тестування та атестації.
17. Курс на децентралізацію та стимулювання розвитку процесів «демократії знизу».