**Motšhelo le bao e sego Badudi**

Afrika Borwa e na le mokgwatšhomo wa motšhelo wa go thewa ka badudi, se se ra gore badudi ba na le dikgethollo tše itseng, ba tšheledišwa go ya ka letseno la bona lefaseng ka bophara, go se na taba gore letseno la bona le hweditšwe kae. Ka pharologano, bao e sego badudi ba tšheledišwa go ya ka letseno la mothopo wa bona wa ka Afrika Borwa. Ka ge mekgwatšhomo e fapana go ka dinaga, go na le sebaka sa gore palo e itšeng e ka tšhelelwa gabedi. Kgonagalo ya tefišo gabedi ya motšhelo, le ge go le bjalo, gantši e fokotšwa ke kimollo ya motšhelo yeo e lego ka go Ditumelelano tša Tefišo ya Gabedi ya Motšhelo (DTAs). Di-DTA ke ditumelelano tša ditšhabatšhaba tšeo di dumelelanwego magareng ga dinaga go šomana le kgonagalo ya phadišano ya ditokelo tša motšhelo kgatlhanong le letseno la balefela motšhelo ba go swana. Ka fase ga melawana ya DTA, megolo ya yo e sego modudi yeo e gotšwego ka Afrika Borwa e ka no se tšheledišwe motšhelo wo o tlwaelegilego ka Afrika Borwa fao dinyakwa tše itšeng di fihlelelwago.

**Na ke mang a tšewago bjalo ka yo e sego modudi?**

A re thome ka go tlhaloša gore re ra eng ka “modudi”. Ka go kwešiša seo, o tla tseba ge eba o fihlelela kheraetheria goba aowa le ge eba o ka tšewa bjalo ka modudi goba yo e sego modudi. Ka fase ga molao wa Afrika Borwa go na le mehuta ya go fapana ya badudi, mohlala modudi bjale ka ge go tlhalositšwe ka go Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962 go ya ka seo se bitšwago “teko ya go ba gona ka sebele” le modudi wa ka mehla yo a tlhalošitšwego ka go molao wa go tlwaelega wa ka Afrika Borwa. Motho ka noši yo mongwe le yo mongwe yo elego modudi wa go tlwaelega (kgopolo ya molao wa ka mehla) ka Afrika Borwa ka ngwaga wa tekolo goba, go palelwa fao, go fihlelela dinyakwa tše tharo tša teko ya goba gona ka sebele, e tla tšewa bjale ka modudi bakeng sa morero wa motšhelo. Motho ka noši a ka tšewa go ba modudi wa go tlwaelega ka Afrika Borwa, ge eba Afrika Borwa ke naga yeo motho ka noši yoo ka tlhago o tlo boelago morago ga ge a feditše go hlahlatha. Go ka tlhalošwa bjalo ka bodulo bja motho ka noši yoo goba bodulo bja go tlwaelega goba bodulo bja sehlogo, goba legae la gagwe la mannete. Ge eba motho ka noši ga se modudi wa go tlwaelega ka Afrika Borwa, o sa ntše a ka fihlelela dinyakwa tša teko ya go ba gona ka sebele gape o tla tšewa goba modudi bakeng sa morero wa motšhelo. Go fihlelela dinyakwa tša teko ya go ba gona ka sebele, motho ka noši yoo o swanetše go ba gona ka Afrika Borwa ka sebele sebaka sa go feta –

* matšatši a palomoka ya 91 ka ngwaga wa tekolo ka fase ga tebelelo;
* matšatši a palomoka ya 91 go mengwaga e mengwe le e mengwe e mehlano ya tekolo pele ga ngwaga wa tekolo ka fase ga tebelelo;
* palomoka ya matšatši a 915 pele ga mengwaga yeo ye mehlano ya pele ga tekolo.

Motho ka noši yo a palelwago ke go fihlelela dinyakwa dife goba dife tše tharo a kase kgotsofatše teko ya go ba gona ka sebele. Ka tlaleletšo, motho ka noši ofe goba ofe yo a fihlelelago diteko tša go ba gona ka sebele, eupša a le ka ntle ga Afrika Borwa sebaka sa matšatši a 330 ka botlalo, a ka se lebelelwe bjale ka modudi go tloga ka letšatši leo motho ka noši yoo a tlogetšego go ba gona ka sebele. Ge eba motho ka noši a ka ba e le modudi wa go tlwaelega, goba o fihlelela dinyakwa tša teko ya go ba gona ka sebele, motho ka noši yo o tla tšewa bjale ka yo e sego modudi bakeng sa morero wa motšhelo. Se se ra gore motho ka noši yoo o tla lefišwa motšhelo fela go letseno leo le nago le mothopo wa ka Afrika Borwa, mohlala, tswala yeo e hweditšwego ka Panka ya Afrika Borwa; letseno la rente la go hwetšwa thotong ya ka Afrika Borwa; le ditirelo tšeo di dirilwego ka Afrika Borwa.

Motho ka noši a ka ba yo e sego modudi ka go tlogela go ba modudi wa motšhelo ka Afrika Borwa. Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga tshepetšo ya malebo yeo o ka e latelago go tlogela go ba modudi wa motšhelo, šupetša go wepsaete ya go Tlogela go ba Modudi.

Mehuta ya letseno

*Letseno la Mošomo*

Letseno la mogolo wa ka Afrika Borwa la yo e sego modudi le tlo lefišwa motšhelo wa ka mehla ka Afrika Borwa, ntle le ge DTA e tsene gare magareng ga Afrika Borwa le naga ya ka ntle fao a dulago, e hlalošago ka gona.

Nepo ya yo e sego modudi yo a fanago ka ditirelo ka Afrika Borwa ke gore letseno la mošomo le tšheledišwa motšhelo wa ka mehla ka Afrika Borwa. Ge eba le ge go le bjalo DTA e gona gomme dinyakwa tše tharo ka moka tše di latelago di a fihlelelwa letseno le tlo tšheledišwa motšhelo wa go tlwaelega ka Afrika Borwa.

* O gona ka Afrika Borwa sebaka goba sebaka sa go feta ka tekanyetšo ya go se fete matšatši a 183 go sebaka sa dikgwedi tše 12 (e sego ngwaga wa tekolo).
* Mogolo wa gagwe o lefetšwe ke, goba legatong la mongmošomo yo e sego modudi wa Afrika Borwa.
* Mogolo wa gagwe ga o tšweletšwe ke “setlhongwa sa ruri” yeo mongmošomo wa naga ya ka ntle a nago le yona ka Afrika Borwa. “Setlhongwa sa ruri” ke kakanyo ya go hlakahlakana, kudu go bapetša tlhamo ya e nngwe goba ka tlhaloso ya lefelo la go se šuthe la kgwebo leo kgwebo ya mongmošomo e sepetšwago ka botlalo goba ka seripa.

***Phenšene le dianyuithi***

Palo yeo e amogetšwego ke yo e sego modudi yeo e laetšago palo e ntši, phenšene goba anyuithi go tšwa go sekhwama sa phenšene, dipolokelo tša phenšene goba sekhwama sa polokelo ya providente le ditirelo go ya ka fao palo yeo e amogetšwego goba e okeditšwego e diretšego ka Afrika Borwa e swanetše go tšhelelwa motšhelo wa ka mehla ka Afrika Borwa. Ge eba palo yeo e amogetšwego goba e okeditšwego e nyalelana le ditirelo tšeo di diretšwego ka gare goba ka ntle ga Afrika Borwa, ke fela seripa sa palo ya go nyalelana le ditirelo tšeo di diretšwego ka Afrika Borwa di ka tšheledišwago ka Afrika Borwa.
Anyuithi yeo e amogetšwego go tšwa go sekhwama sa anyuithi ya go rola modiro fao kontraka e tsenetšwego ka Afrika Borwa e na le mothopo ka Afrika Borwa. Dianyuithi tše bjalo di swanetše ke motšhelo wa ka mehla wa ka Afrika Borwa, le ge go le bjalo, dipeelo tša tumelelano ya tefišo ya gabedi ya motšhelo di ka ama tšhelelo ya anyuithi ka Afrika Borwa.

***Tswala***Tswala yeo e amogetšwego ke goba e okeditšwego go yo e sego modudi go tšwa go mothopo wa ka Afrika Borwa e lokolotšwe go tšwa go motšhelo wa ka mehla ka Afrika Borwa ntle le ge yo e sego modudi –

* a bego a le gona ka sebele ka Afrika Borwa sebaka sa go feta matšatši a 183 ka tekanyo mo dikgweding tše 12 pele ga letšatšikgwedi leo tswala e amogetšwego ke goba e okeditšwego go motho yoo; goba
* sekoloto seo tswala e tšwago go sona se amana le tlhamo ya sa ruri ya motho yoo ka Afrika Borwa.

Tswala yeo e amogetšwego ke yo e sego modudi yeo e lokolotšwego go tšwa go motšhelo wa ka mehla e tla swarelelwa go motšhelo ka 15%, ntle le ge yo e sego modudi –

* a bego a se gona ka sebele ka Afrika Borwa sebaka sa go se fete matšatši a 183 ka tekanyo mo dikgweding tše 12 pele ga letšatšikgwedi leo tswala e lefetšwego, goba
* sekoloto go tšwa go tswala e oketšwago se kgokagantšwe go tlhamo ya sa ruri ya motho yoo ka Afrika Borwa gomme motho yoo o ngwadišitšwe bjale ka Molefela motšhelo ka Afrika Borwa.

Ge eba yo e sego modudi a le gona ka Afrika Borwa sebaka sa go feta matšatši a 183 ka tekanyo, tswala yeo e amogetšwego goba e okeditšwego ke modudi yo bjalo go tšwa go mothopo wa ka Afrika Borwa e tla tšhelelwa motšhelo wa ka mehla ka Afrika Borwa. Go morero wa gabjale, tokollo e a hwetšagala:

* go morero wa motho wa tlhago wa mengwaga ye 65, palo ya R34 500; goba
* go morero ofe goba ofe o mongwe, palo ya R23 800.

 ***Dikarolwa (didividente)***Didividente tša motšhelo di lefelwa ka tekanyo ya 20% go tloga ka la 22 Feberware 2017 go didividente tšeo di lefetšwego ke dikhamphani tša bodulo (ntle le dikhamphani tša mošate). Motšhelo wa Didividente gape o lefelwa go dividente ya naga ya ka ntle go phihlelelo ya gore didividente tša naga ya ka ntle ga di dire kabelo ya dithoto tše itšegng gape di lefetšwe ke dikhamphani tša naga ya ka ntle mabapi le dišere tše di lego lenaneong. Tekanyo ye, le ge go le bjalo, e swanetše ke dikgogelo go ya ka di-DTA tše mmalwa. Le ge eba motšhelo wa didividente ke karolo ya Molao, ke motšhelo wa go arogana go tšwa go motšhelo wa ka mehla. Ka kakaretšo, dividente e tla lefišwa motšhelo wa didividente goba motšhelo wa ka mehla, e esego bobedi. Didividente go tšwa go mothopo wa Afrika Borwa tšeo di amogetšwego goba di okeditšwego go baswari ba dišere di lokolotšwe go motšhelo wa ka mehla; le ge go le bjalo, go na le maarogi go molao wo. Dividente ke tokollo ya motšhelo wa didividente ge eba mong wa moholegi ke motho yo e sego modudi gomme dividente e lefetšwe ke khamphani ya naga ya ntle go ya ka dišere tšeo di lego lenaneong le. Mong wa moholegi wa yo e sego modudi o swanetše go romela difomo tša maleba tša taodišo tšeo di hwetšagalago go wepsaete ya SARS go khamphani goba yeo e laotšwego sebakanyana bakeng sa motšhelo wa didividente wa go se swarelelwe go tšwa go didividente. Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga motšhelo wa didividente, šupetša go Tlhahli e Feletšego ya Motšhelo wa Didividente.

***Mašokotšo/Diroyalthi***Go mabaka a yo e sego modudi, ditefelo tša “tseba-bjang” tšeo di amogetšwego ke goba di okeditšwego go motho yoo bakeng sa tirišo, goba tokelo ya tirišo ya thoto ya boinaganelo goba go fana ka tumelelo ya go diriša thoto yeo ka Afrika Borwa, di angwa ke swarelelo ya motšhelo ya mafelelo ya 15% (goba tekanyo yeo e beetšwego ya DTA ya maleba ya efogo ya motšhelo).  Yo e sego modudi o tla lokollwa go tšwa go tshwarelelo ya motšhelo go diroyalthi ge eba:

* motho yoo o gona ka sebele ka Afrika Borwa sebaka sa go feta matšatši a 183 ka tekanyo mo dikgweding tše 12 pele ga letšatšikgwedi leo royalthi e lefetšwego;
* thoto yeo e lefelwago royalthi e amana ka phethagalo go setlhongwa sa ruri sa Afrika Borwa,
* royalthi e lefelwa ke mošate wa khamphani mabapi le go fana ka tumelelo ya go tirišo goba tokelo ya tirišo ya goba tumelelo ya go diriša thoto ya boinaganelo bjale ka ge go hlalositšwe gape e angwa ke ditlogelo tše dingwe.

Mo mabakeng ao diroyalthi di amogetšwego ke yo e sego modudi di lokolotšwe go motšhelo wa tshwarelelo, e tla angwa ke motšhelo o tlwaelegilego wa ka Afrika Borwa.

***Letseno la Khirišo/Rente***

Mothopo wa letseno la rente ka kakaretšo le tšewa bjalo ka lefelo leo moago o dirišwago tšatši ka tšatši. Letseno la rente leo le tšwago ka Afrika Borwa, le amogetšwego ka goba le okeditšwego go yo e sego modudi le tlo angwa ke motšhelo wa go tlwaelega ka Afrika Borwa. Ditshenyagelo tše bjalo ka makgetho le metšhelo, ditswala tša bonto, inšorense, ditokišo di ka kleingwa bjale ka dikgogelo kgahlanong le letseno le bjalo la rente, le angwake maemo a itšeng.

***Motšhelo go bathabiši le boradipapadi ba naga ya ntle***

Modudi yo mongwe le yo mongwe yo a swanetšego go lefela palo efe goba efe go mothabiši goba radipapadi wa naga ya ka ntle goba tirelo ya gagwe ka Afrika Borwa, o swanetše go goga goba go swarelela go tšwa go tefelo yeo ya palo ya motšhelo, yeo e tsebjago ka “motšhelo go bathabiši le boradipapadi”, ka tekanyo ya 15% go ditefelo ka moka tšeo di dirilwego go bathabiši le boradipapadi bao. Modudi yo a gogilego goba a swareletšego motšhelo o swanetše go o lefela go SARS legatong la mothabiši goba radipapadi wa naga ya ka ntle pele ga mafelelo a kgwedi morago ga kgwedi yeo motšhelo o gogilwego goba o swareletšwego. Go palelwa ke go gogela goba o swarelela motšhelo le go lefela motšhelo go SARS go tla fa modudi go ba le maikarabelo a go lefela motšhelo.

Mo mabakeng ao go sa kgonagalego go ikarabelo a motšhelo wa tshwarelelo (mohlala, motho yo a nago le maikarabelo a tefelo ya mothabiši le radipapadi wa naga ya ntle ga se modudi), mothabiši goba radipapadi wa naga ya ntle o tla ba le maikarabelo a go lefela 15% ya motšhelo yeo e swanetšego go lefelwa go SARS mo matšatšing a 30 morago ga ge palo e amogetšwe goba e okeditšwe go mothabiši le radipapadi wa naga ya ka ntle.

15% ya tshwarelelo ya motšhelo go bathabiši le boradipapadi ba naga ya ka ntle ke motšhelo wa mafelelo go ditefelo tšeo di amogetšwego goba di okeditšwego go bathabiši le boradipapadi ba naga ya ka ntle. Ka fao go latela gore ge eba letseno le lengwe le lengwe le amogetšwe ka goba go oketšwa go mothabiši goba radipapadi go tšwa go mothopo wa Afrika Borwa, ke fela letseno le lengwe leo le angwago ke motšhelo wa letseno ka Afrika Borwa. Palo yeo e amogetšwego ke goba e okeditšwego go bathabiši goba boradipapadi ba naga ya ka ntle, yeo e angwago ke 15% ya tshwarelelo ya motšhelo ga e hloke go akaretšwa ge go tlhakantšhwa sekoloto sa metšhelo ya bona.

Motho yo mongwe le yo mongwe yo a nago le maikarabelo a pele a go hwetša, beakanya, goba go nolofatša tiragalo e itšeng ka Afrika Borwa le yo a ka lefelwago thwii goba a se lefelwe thwii go morero wa go hwetša, beakanya goba go nolofatša, o swanetše go tsebiša SARS ka ga phethagalo mo matšatšing a 14 a go phethagatša tumelelano le go fana ka dintlha go SARS tša go nyalelana le tiragalo ka ge e ka nyakwa ke SARS.

15% ya tshwarelelo ya motšhelo go mothabiši goba radipapadi wa naga ya ntle ga e dirišwe go mothabiši goba radipapadi wa naga ya ntle yo a hirilwego ke mohiri wa ka Afrika Borwa, le yo e a sego ka sebele ka Afrika Borwa sebaka sa go feta matšatši a 183 ka tekanyo go sebaka sa dikgwedi tše 12 tša go thoma goba go fela ka ngwaga wa tekolo yeo tiragalo e itšeng e phethagaditšwe. Mo mabakeng a mothabiši le radipapadi wa naga ya ntle ba swanetše go lefela motšhelo wa letseno ka mabaka go swana bjale ka modudi, ke gore, ka tekanyo yeo e ngwaletšwego ya motšhelo wa letseno, yeo e ka nyakago thomelo ya pušetšo ya motšhelo wa letseno. Mo mabakeng a ga go motšhelo wa tshwarelelo wo o swanetšego go gogwa. Ditefelo tše bjalo, tšeo di dirilwego ke mongmošomo wa ka Afrika Borwa go mothabiši goba radipapadi wa naga ya ntle (mošomi), e elelwa bjale ka mogolo, wo o swanetšego ke motšhelo wa letseno ka Afrika Borwa ka tsela ya motšhelo wa mošomi wo o gogelwago ke mong mošomo wa ka Afrika Borwa.

***3. Motšhelo wa Poelo ya Matlotlo (CGT)***

Bao e sego badudi ba angwa fela ke CGT go magoro ao a latelago a dithoto:

* Thoto ya go se šuthe goba tswala efe goba efe goba tokelo ya tlhago efe goba efe ya motho ka noši yo e sego modudi go goba go thoto ya go se šuthe yeo e lego ka Afrika Borwa. Mehlala e akaretša folete, ntlo, polase, goba naga yeo go sa agwago go yona.
* Dišere tša tekano ka go khamphani ge 80% goba go feta ya boleng bja mmaraka wa dišere tšeo tša tekano, di hlaolelwa thwii goba tša se hlaolelwe thwii go thoto ya go se šuthe ka Afrika Borwa.
* Tswala e beeleditšwego go trasete ge eba goba go feta ya boleng bja ditswala tšeo di beeleditšwego di hlaolelwa thwii goba tša se hlaolelwe thwii go thoto ya go se šuthe ka Afrika Borwa.
* Dithoto tša setlhongwa sefe goba sefe seo e sego sa ruri sa yo e sego modudi wa Afrika Borwa.

***Motšhelo wa Bohwa***Motšhelo wa bohwa o lefišwa ka palo ya go tšhelelwa ya bohwa bja lefase ka bophara ya motho yo mongwe le yo mongwe yo a hlokofalago ka goba ka morago ga la 1 Aprele 1955. Le ge go le bjalo, bohlwa bo a kgaoletšwa mo mabakeng a yo e sego modudi (motho wa tlhago yo e sego modudi wa ka mehla wa ka Afrika Borwa) ka go se akaretše dithoto tša naga ya ka ntle tša baho bao e sego badudi ba ka mehla ka Afrika Borwa. Maemo a bodudi a bohwa bja mohu a latela maemo a bodudi bja motho yo a hlokofetšego ka nako ya lehu la gagwe. Thoto yeo e sa akaretšwago go tšwa go bohwa bja mohu yo e bego e se modudi wa ka mehla wa ka Afrika Borwa ka letšatšikgwedi la lehu la gagwe ke tše di latelago—

* Tokelo efe goba efe ya thoto ya go se šuthe yeo e lego ka ntle ga Afrika Borwa;
* Tokelo efe goba efe ya thoto ya go šutha yeo e lego ka sebele ka ntle ga Afrika Borwa;
* Sekoloto sefe goba sefe seo se sa lefelwago goba tokelo ya go tšea kgato ya go se gapeletšwe ka Kgorotsheko ya ka Afrika Borwa;
* Kgaugelo efe goba efe, laesense, patente, leswao la kgwebo, tokelo ya ngwalollo goba tokelo enngwe ya go swana yeo e sa ngwadišwago goba e sa dirišwego ka Afrika Borwa goba e a tlhongwa go kgwebo efe goba efe, kgwebo goba profešene ya Afrika Borwa;
* Setoko sefe goba se fe goba dišere tšeo di swerwego ke mohu ka go koporeiti ya setheo seo e sego khamphani;
* Setoko sefe goba sefe goba dišere tšeo di swerwego ke mohu ka go khamphani, se filego phetišo efe goba efe fao tšhentšho ya mongkgwebo ka go ditoko goba dišere di rekhotilwe ga e hloke go ngwadišwa ka Afrika Borwa;
* Tokelo efe goba efe ya letseno leo le tšweleditšwego ke goba dipoelo tšeo di tšwago go thoto efe goba efe yeo e šupeditšwego go dintlha tše nne tša mafelelo ka godimo.

Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga phethagalo ya motšhelo wa bao e se go badudi ba Afrika Borwa, šupetša lenaneo ditlhahli mo tlase.