**Dikema tsa Peeletsommogo**

*Loeto lwa go tswa kwa tshomarelong go ya kwa go beeletsang*

Bukana e e tla go neela tshedimosetso e botlhokwa ka Dikema tsa Peeletsommogo *(Collective Investment Schemes) (CISs)* mme di tla go thusa go tlhaloganya gore di ka dirisiwa jaang go sobokanya le go beeletsa.

|  |
| --- |
| **DITLHALOSO**Go buisa ditlhaloso pele o tswelela go tla tokafatsa go tlhaloganya ga gago ga diteng. |
| **Dithoto** | Tse ke dilo tse batho ba nang le tsona tse di jaaka dikago, fenitšhara, dirori, jj. Fela, tse di amanang le CIS, e ka nna dišere, dibonto, dipeeletso, didirisiwa tsa mmaraka wa madi, thoto e e leng lefatshe le dikago tse di leng mo go lona. Dithoto di a duelwa mme di dira karolo ya potefoleo. |
| **Potefolio e tlhomang tekatekanyo** | Go tlhoma potefolio e leka-lekaneng ke karolo ya leano la peeletso le le tseneletsang kotsi ya nako e telele. Kotsi ya gago e ntse e gola fa potefolio e beeletsa dithoto jaaka dishere, dibonto, dithoto, didiriswa tse di tlholang di tsala tsalo, j.j. |
| **Dibonto** | Bonto e ka tlhaloswa sentle e le sekoloto sa kgwebo se neetsweng ke dikhamphani kgotsa ke dipuso go bakokotletsi. Dikhamphani le dipuso di dirisa dibonto go duelela diporojeke kgotsa ditsamaiso tsa ditšhelete. Dibonto gantsi di na le letsatsi la bokhutlo la go duela tšhelete ya pele e adimilweng mme le dikelomorokotso tsa seemo se se tlhomameng kgotsa e farologaneng e bonwa ke moadimisi. |
| **Koketsego ya letlotlo (Capital gains tax (CGT))** | CGT e duelelwa go Ditirelo tsa Lekgetho tsa Aforikaborwa (SARS) ke batho, diterasete le dikhamphani fa ba rekisa thoto e oketsegileng boleng fa e sale ba e reka. Seno se akaretsa dithoto tse di rekilweng ka Diphalane 2001 kgotsa morago ga foo. Maikaelelo a go bala lotseno lwa morokotso mo thekisong ya ntlo ya gago, kago e o nnang mo go yona, go kgaotswa ga bodulo jwa SARS go tlhokomologa R2 milione ya ntlha e bonweng mo thekisong. Mmeeletsi mo go CIS o boetse o duela CGT fa peeletso e godile ka boleng mme a goga peeletso ya gage (kgotsa karolo ya yona). Melemo le merootso e bonweng mo letlong di rokotswa ka mokgwa o farologaneng. |
| **Thulaganyo e e Tlhakanetsweng ya Peeletso (CIS)** | Ke mofuta wa thulaganyo ya peeletso o o dirisiwang ke batsamaisi ba dipeeletso go kgobokanya madi a babeeletsi go ba kgonisa go fitlhelela dipeeletso tse ba se kitlang ba kgona go di fitlhelela ka bo bona. Mmeeletsi a ka bona gape dipeeletso tse dintsi ka CIS ka dithoto tse di jaaka dišere, dibonto, dipeeletso, didirisiwa tsa mmaraka wa madi, thoto e e leng lefatshe le dikago tse di mo go lona jj. Nngwe ya dimelo tse dikgolo tsa CIS ke gore babeeletsi ba kgaogana dikotsi le mesola ya dipeeletso tsa bona mo thulaganyong ka go lekana le merokotso ya go nna le seabe mo thulaganyong.  |
| **Ditifikeiti tsa molato** | Ditifikeiti tsa molato di tshwana jaaka le dibonto. Baadimiwa (gantsi dikhampani) di dumela go duela baadimi (babeeletsi) morokotso ka lobaka lo lo rileng ka go ba naya ditifikeiti tsa molato. Kwa bokhutlong jwa lobaka, baadimi ba kana ba rekisa ditifikeiti tsa molato ka go dirisa mebaraka ya kananyo ya ditekanyo kgotsa ya di fetolela mo go dishereng tsa khamphani, ge molao o dumela. |
| **Karolelo** | Madi a a duelwang ka dipoelo tsa setlamo. Dipeeletso tsa dibanka di duela morokotso, fa dišere di duela dikarolelo. |
| **Dišere** | Batsholadišere ba nna le seabe mo dikotsi le mo dipoelong tsa setlamo se ba beeleditseng mo go sona. Kwa ntle ga fa go nang le ditlhopha tse di farologaneng tsa dišere, dišere tsotlhe di na le ditshwanelo tse di lekanang mme batsholadišere ba ungwelwa ka tekano mo go tsholeng dišere ga bona. Lereo le le kaya dišere tse di tlwaelegileng |
| **Tekano** | Šhere ke šhere e e leng ya gago jaaka mmeeletsi. Sekai se se bonolo se amana le ntlo e e leng ya gago. Ka ge o feleletsa go duelela kadimo ya ntlo ya gagp, dišere tsa gago di a oketsega s.k. thuo ya thoto ya gago. Fa o santse o na le kadimo, banka e santse e na le šere mo ntlong ya gago. |
| **Lotseno** | Madi a a amogelwang ka nako e e totobetseng e e ka nnang ka kgwedi, ka kotara, halofo ya ngwaga kgotsa ka ngwaga go ikaegile ka kuno ya CIS e o beeleditseng ka yona. Se se ka tsaya mokgwa wa morokotso kgotsa dikarolelo. |
| **Morokotso** | Tuelo e e diriwang ya tiriso ya madi a a adimilweng. Seno se amana le didiriswa tsa sekoloyo: fa o adima banka kgotsa puso tšhelete, ba kolota wena. |
| **Peeletso** | Tsweletso ya go baya madi ka kuno ya peeletso. (Lebelela tlhaloso ya "Thoto" fa godimo). |
| **Mmeeletsi** | Mongwe le mongwe yo o rekang dikuno tsa peeletso ka tsholofelo ya go bona poelo le/kgotsa lotseno. |
| **Motsamaisi wa Peeletso** | Motsamaisi wa peeletso ke motho kgotsa setlamo se se kwadisitsweng go ya ka Molao wa Ditirelo tsa Kgakololo ya Ditšhelete le Tsereganyo (FAIS), go tsamaisa potefoleo mo boemong jwa babeeletsi. |
| **JSE Limited** | Kananyo e e dumeletsweng mo ditshireletso di rekwang le go rekisiwang teng. Dimmaraka tse di rekisang dishere tse dintšhwa mo Aforika Borwa di akaretsa ZAR X, 4AX, A2X le EESE. |
| **Dithoto tse di ka fetolelwang mo mading** | Dithoto tsa madi kgotsa tse di ka nnang madi. (Seno ga se reye madi a pampiri le madi a tshipi, mme fela akhaonto epe fela ya madi mo o tla kgonang go golola kgotsa go gwebisana ka matlotlo ka mokgwa o gololesegileng). |
| **Peeletso ya Madi a a duelwang otlhe ka gangwe** | Peeletso ya Madi a a duelwang otlhe ka gangwe ke mmeeletsi. Dithoto tsa peeletso tse jaaka tsa CIS, di letla babeeletsi go tsenya dilekanyo tse dinnye fa ba na le madi a go a beeletsa. |
| **Tlhotlhwa ya Mmaraka** | Tlhotlhwa ya thoto mo mmarakeng. |
| **Dipampiri** | Madi a dipampiri ke dikonteraka tsa kgwebisano ‘tsa dipampiri’ le dikgwebisano tsa go abelana. |
| **Merokotso ya go nna le seabe kgotsa Diyuniti** | Kabelo e mmeeletsi a nang le yona mo potefoleong ke gore, šere/phesente ya gagwe e a e tshotseng mo potefoleong. |
| **Tlhotlhwa ya Morokotso ya go Nna le Seabe kgotsa Tlhotlhwa ya Yuniti** | Tlhotlhwa e mmeeletsi a tla e duelang go nna le seabe/karolo mo potefoleong mme e balelwa ka go tsaya dithoto tse di nang le melato e e kwa tlase tsa potefoleo mme di arolwa ka palo ya merokotso ya go nna le seabe e e neetsweng. |
| **Kgobokanyo** | Tsweletso ya go kgobokanya madi a babeeletsi mo potefoleong e le nngwe.  |
| **Potefolio** | Tlhakanyo ya dišere le ditshireletso tse dingwe tse di tsamaisiwang mo boemong jwa babeeletsi ke motsamisi wa dipeeletso. |
| **Thoto** | Sengwe se batho ba nang le sona sekao ntlo kgotsa lefatshe. Mo "thulaganyong ya dikadimo tsa madi a go nna le dikago, ke dikago tse di jaaka mabenkele, madirelo kgotsa diofisi. |
| **Motlhagisi wa Thoto** | Motho yo o tlhagisang thoto e e kailweng fa godimo. |
| **Lotseno lwa Khiro** | Lotseno lo lo amogelwang go tswa go mohiri yo o hirileng thoto. |
| **Dišere** | Motho yo o kopanetseng setlamo le ba bangwe: di go naya tshwanelo ya šere mo dipoelong tsa setlamo le dithoto tse di setseng fa se tswalwa.  |
| **Ditshireletso** | Lereo la kakaretso la dišere, dibonto, didirisiwa tsa mmaraka wa madi le melato e e sa sirelediwang. |
| **(Tsa go neelana) Tshireletso** | Thoto e e sireletsang tuelo ya kadimo kgotsa tlamego nngwe, sekao, ntlo e e dirisiwang jaaka tshireletso mme e ka rekisiwang ke moadimi fa kadimo e sa duelwa.  |
| **Dithoto tsa tlhakanelo** | Tse ke dithoto tse e leng tsa potefoleo, (Lebelela tlhaloso ya "Dithoto" fa godimo). |

**Diteng**

**Kgaolo 1: Lotseno go Thulaganyo e e Tlhakanetsweng ya Peeletso (CISs)**

Pharologanyo magareng ga go somarela le go beeletsa

Ke eng pharologanyo magareng ga ditlamo tsa peeletso le di CISs?

O ka beeletsa jaang mo di CISs

O bona neng lotseno?

**Kgaolo 2: Ditshireletso**

Melemo ya go beeletsa mo ditshireletsong

Go tlhoka mesola ya go beeletsa mo ditshireletsong

**Kgaolo 3: Kago**

Ke eng CIS mo kagong?

Babeeletsi ba bona lotseno jaang?

O ikgolaganya le mang fa o batla go beeletsa mo dikagong?

**Kgaolo 4:** **Bonto ya Peelelo ya Botsayakarolo**

CIS mo Bontong ya Peelelo ya Botsayakarolo ke eng?

Maemo a go beeletsa mo Bontong ya Peelelo ya Botsayakarolo

O ikgolaganya le mang go beeletsa mo Bonto ya Peelelo ya Botsayakarolo?

**Kgaolo 5: Matlole a go sireletswa (Hedge funds)**

CIS mo matleng a go sireletswa ke eng?

A matlole a go sireletsa ke kotsi e kgolo?

O gopole eng fa o beeletsa go matlole a go sireletswa?

O ikgolaganye le mang go beeletsa mo matloleng a go sireletswa?

**Kgaolo 6: FAQs mo ntlheng ya diCIS**

Dikgolagano tse di mosola

**Kgaolo 1: Ketapele ya diCIS**

Peeletso e e tlhakanetsweng (gape e itsiwe e le diterasete tsa yuniti kgotsa merokotso ya go nna le seabe) ke dipeeletso tse babeeletsi ba le ba ntsi ba ba farologaneng ba baya madi a bona mmogo kgotsa ba kgobokanya madi a bona mo potefoleong, mme madi a a a kgobokantsweng a tsamaisiwa ke batsamaisi ba peeletso ba baitseanape. Batsamaisi ba ba peeletso ba baitseanape ba beeletsa madi a a a kgobokantsweng mo dithotong tse di farologaneng. Dithoto tse di akaretsa mefuta e le mentsi ya dišere kgotsa dikabelo tsa selegae le tsa boditšhaba tsa ditlamo tse di kwadisitsweng mo kananyong, dibontong, thotong le mo didirisiweng tsa mmaraka wa madi.

Palogotlhe ya tlhotlhwa ya madi a a kgobokantsweng a a beeleditsweng a kgaoganngwa ka dikarolo tse di lekanang tse di bidiwang merokotso ya go nna le seabe kgotsa diyuniti. Fa o beeletsa madi a gago mo potefoleong ya thulaganyo e e tlhakanetsweng ya peeletso, o ka reka karolo ya merokotso ya go nna le seabe mo palogotlheng ya potefoleo ya thulaganyo e e tlhakanetsweng ya peeletso. Dithoto tsa potefoleo ya thulaganyo e e tlhakanetsweng ya peeletso di tshotswe ke batlhokomedi. Batlhokomedi ba ke dibanka tse dikgolo mo Aforikaborwa.

Tlhotlhwa ya morokotso wa go nna le seabe, e e itsiweng gape e le tlhotlhwa ya yuniti kgotsa tlhotlhwa ya tshalelo ya thoto (NAV), e ikaegile ka tlhotlhwa ya mmaraka wa letlotlo le le tlhakanetsweng mo madi a a kgobontsweng a beelediwang teng. Tlhotlhwa ya morokotso wa go nna le seabe e ya kwa godimo le kwa tlase (ya fetoga) go ya ka tlhotlhwa ya dipeeletso tse di tlhakanetsweng. tlhotlhwa ya morokotso wa go nna le seabe e balelwa letsatsi lengwe le lengwe.



Di-CIS ke koloi e kgolo ya bogwebi ba peeletso jo bo bonwang go babeeletsi ba Aforika Borwa mme e itsege thata ka go neelana ka melemo ya di akhaonto tsa go boloka madi (fela kwa ntle ga tlhomamiso ya tšhelete ya gago e beeleditsweng gore e tla tlhola e tlhomame go matlole a a beeleditsweng mo diekhwithing) ka kgomotso ya gore o tla kgona go beeletsa go mebaraka ya ditšhelete ka nako e telele.

Nngwe ya tse kgolo ya dipopego tsa di-CIS ke gore babeeletsi ba abelane dikotsi le melemo ya dipeeletso tsa bona go CIS go lekana le merokotso ya botsayakarolo mo palogotlheng ya CIS. Dithoto tsa potefolio ya CIS di tshwarwa mo leineng la babeeletsi ba ditaresete kgotsa batlhokomedi. Mo Aforika Borwa, seno se raya dibanka tse kgolo.

Go na le mefuta ya konokono e mene ya diCIS, eo go beeletswang go yone, e bong:

* ditshireletso
* kago
* bonto ya peelelo ya botsayakarolo
* Matlole a go sireletswa

A re simolole ka dipharologanyo magareng ga go boloka le go beeletsa, re tswelele ka go lebelela gore di farologana jaang go diCIS, le go bona gore re ka beeletsa jaang go tsone.

Pharologano magareng ga Dipolokelo le Dipeeletso

Mareo a ‘dipolokelo’ le ‘dipeeletso’ gantsi a dirisiwa ka tsela e e tshwanang, fela go na le go farologana gotlhelele. Ka bophara mo dikgaolong, ke gore o bolokele mekgele e mekhutshwane mme o beeletsele nako e telele.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dipolokelo** | Di go kgonisa go rulaganya bokamoso jwa gago le jwa lelapa la gago. O ka eletsa go nna le ntlo mme ka go boloka dipositi go reka ntlo mme o ka dira kopo ya kadimo ya madi a ntlo mme fa kopo e atlegile, o ka rulaganya theko ya ntlo. Gape o ka batla go boloka madi a a lekaneng go duela dithuto tsa bana kwa dithutong tse di kgolwane. |
| **Dipeeletso** | Di na le dingwe tsa dimelo tsa tsona jaaka dipolokelo. Ka kakaretso dipeeletso di dira gore o kgone go dirisa madi a gago go dira madi a mantsi. Mo boemong jwa go dirisa madi a gago a a setseng, o ka beeletsa madi a, ka gale kgotsa fa o na le madi a o ka a beeletsang. Go beeletsa madi a fa o setse o godile o sa tlhole o kgona go dira go go letla gore o boloke madi a fa o rola tiro fa o sa tlhola o na le tefo kgotsa tuelo. |

**Pharologanyo ke eng magareng ga di-CIS le di-unit trust?**

Ana ke mabitso a fapaneng bakeng motjha o tshwanang wa ho tsetela. Molao wa Taolo ya Sekimi sa Pokello ya Matsete, Nom.45 wa 2002 o atlehile ho fetola lebitso la “di-unit trust” ho ba “sekimi sa pokello ya matsete”, e leng polelo e tsebahalang matjhabeng. Unit trust ke mofuta o le mong wa CIS, ha dinaheng tse ding di-CIS di ka ba ka sebopeho se seng, ho akarelletsa le dikhampani tsa ho tsetela. Molao o bolela ka "phehiso ya motsetedi" ho sekimi, ho fapana le "yuniti" letloleng la unit trust. Le hoja polelo e fetotswe, Babeeletsi ba ntse ba sebedisa "diyuniti" le "di-unit trust".

**Tsela ya go beeletsa go di-CIS**

Le hoja ho le bonolo ho utlwisisa di-CIS, ho na le mefuta e mengata e fapaneng eo o ka kgethang ho yona. Ho molemong wa hao ho iteanya le moeletsi wa tsa ditjhelete ya tjhaetsweng monwana ya ka o thusang ho utlwisisa hore o tsetela ho eng. Moeletsi wa hao a ka o thusa ho kgetha mofuta o molemo wa potfoliyo ya ho tsetela ho finyella ditlhoko tsa hao tse kgethehileng mme a ka hlahloba tekanyo ya kgonahalo ya kotsi eo o ikemiseditseng ho e nka, ho itshetlehile ka:

* dilemo, bophelo bo botle le palo ya batho ba itshetlehileng ka wena
* Lotseno, tsebo ya ditjhelete, le thepa e nngwe e fetolehang
* dipakane tsa ho tsetela
* takatso ya kgonahalo ya kotsi

**O bona neng lotseno?**

* Lotseno lo abelwa Babeeletsi ka dikgwedi tse ding le tse ding tse tsheletseng. Babeeletsi ba ikarabella lebakeng la sekoloto sa lekgetho letsenong le le duelwang.
* Lotseno la CIS ya thepa le nkwa e le tswala ho latela Molao wa Lekgetho la Lotseno.
* Babeeletsi ba boetse ba lefiswa lekgetho la kgolo ya matsete a bona, le tsejwang ka lekgetho la kuno ya khapitale, ha ba rekisa phehiso ya motsetedi ya bona.
* Bakeng sa merero ya lekgetho, Lotseno le lefiswa lekgetho ka 18% (sekgahla sa 2020). Babeeletsi ba ka tleleima ho lokollwa lekgethong ho itshetlehile ka dilemo tsa bona. Batho ba leng ka tlase ho dilemo tse 65 ba ka tleleima R23 800 mme ba leng ka hodimo ho 65, R34 500.



* Mabapi le lekgetho la kuno ya khapitale, batho ba lefiswa lekgetho ho ya ka phaello eo ba e etsang ha ba rekisa matsete a bona. Selemo le selemo SARS e etsa qeto mabapi le palo le sekgahla sa tjhelete ya moputso o o fumanang. Ka mohlala, bakeng sa batho ba rekisang letsete la bona ka 2020, sekgahla sa lekgetho la moputso e ne e le 40% bakeng sa lekgetho lefe kapa lefe la kuno ya khapitale ho eksese ya R40 000.



**Kgaolo 2: Didiriswa tsa ditšhelete**

 CIS e ka tsetela feela ho disebediswa tsa ditjhelete. Sesebediswa sa ditjhelete ke **'tshireletso'** eo o ka kenang dipuisanong ka yona le ho fapanyetsana e nang le boleng ba tjhelete. Ditshireletso ke dishere, phehiso ya motsetedi sekiming se seng sa pokello ya matsete, dibonto, bonto ya di-debenture le di-note. Ditshireletso di jwalo ka dibonto le dishere di ka rekwa, tsa fapanyetsanwa kapa ho rekiswa.

Ho tsetela ho ditshireletso ho na le melemo le dikotsi.

**Melemo ya ho tsetela ho ditshireletso**

* **Ha e bitse tjhelete e ngata mme e bonolo**

Pokello ena ya matsete ha e bitse tjhelete e ngata bakeng sa batho mme ba ka tsetela tjhelete e nyane ho yona. Sena se etsa hore ho kganahale hore batho ba bangata ba tsetele thepeng e potelletseng eo ka tlwaelo ba neng ba ke ke ba kgona ho e reka, jwalo ka dishere ho Johannesburg Stock Exchange (JSE) kapa diphapanyetsano tse ntjha tsa setoko tse jwalo ka ZAR X, 4AX, A2X le EESE.

* **Kotsi ya ho jala matsete**

Pokello ya matsete e ka nna ya tsetelwa ho mefutafuta ya thepa e potelletseng. Kotsi e amanang le letsete la hao e hasanngwa mahareng a thepa e sa tshwaneng tse potelletseng. Haeba thepa efe kapa efe ho tsena e sa sebetsa hantle (kapa ho ba le tahlehelo), seo ha se bolele hore letsete la hao ka kakaretso le ka se sebetse hantle kaha ho na le thepa e nngwe e ka nnang ya sebetsa hantle. Ho kgothalletswa hore o tsetele mefuteng e sa tshwaneng ya potfoliyo, ka mohlala ho ikhwithi, Lotseno, kapa potfoliyo e lekalekaneng (e nang le mefuta e sa tshwaneng ya matsete). O ka boela wa tsetela ho dipotfoliyo tsa thepa e tsetelang naheng disele. Kamehla hopola ho buisana pele ka dikgetho tsena le moeletsi wa hao wa tsa ditjhelete.

* **Dipoello tse ntle**

Ha o tlohela tjhelete ya hao ka nako e telele, o ba le monyetla o moholwanyane wa hore letsete la hao le ka eketseha. Letsete le leng ho CIS ho ditshireletso le ka rekiswa neng kapa neng, leha ho le jwalo ho kgothalletswa hore o tsetele tjhelete bonyane ka dilemo tse tharo ho ya ho tse hlano. Boleng ba phehiso ya motsetedi ya CIS ho ditshireletso e fetofetoha le mmaraka, kahoo ha o tsetela ka nako e telele, o tla ba le monyetla o moholwanyane wa ho rua molemo kgolong ya nako e telele. Lebaka la sena ke hobane boleng ba phehiso ya motsetedi ya CIS ho ditshireletso bo ka ya hodimo kapa tlase, ho itshetlehile ka ho fetofetoha ha mmaraka. Haeba motho a tsetetse bakeng sa nako e telele, a ka lebella ho bona molemo o tsitsitseng wa kgolo ya nako e telele.

* **Tsamaiso ya letsete ya setsebi**

Mookamedi wa CIS o tsamaisa matsete a hao ka tefiso e itseng mme o lokela ho ngodiswa ka tsela eo le Financial Sector Conduct Authority (FSCA). O ka letsetsa setsi sa boikopanyo (sheba tlasa batho ba ka fanang ka thuso) ho fumana haeba mookamedi wa CIS o ngodisitswe le FSCA, o ka boela wa fumana tlhahisoleseding ka dihlahiswa tsa ditjhelete tseo ba dumelletsweng ho di rekisa. Mookamedi wa CIS o sebedisa khampani e nngwe bakeng sa tsamaiso ya thepa ho motsamaisi wa thepa wa setsebi, eo ka tlwaelo e leng financial service provider (FSP) e ngodisitsweng ho iphaphatha le Molao wa Ditshebeletso tsa Boeletsi le Boemedi ho tsa Ditjhelete (Molao wa FAIS).

**Melemo ya matsete a CIS**

* Ga e bitse tšhelete e ntsi mme e bonolo
* Kotsi ya go jala matsete
* Dipoello tse ntle
* Tsamaiso ya letsete ya setsebi
* Dikgetho tse sa tshwaneng
* O fumana ka ho hlakileng boleng ba letsete la hao

Molao wa Taolo ya Sekimi sa Pokello ya Matsete o na le ditlhokahalo tse Hantle le tse Loketseng bakeng sa mookamedi wa CIS ho tsamaisa le ho sebetsana le sekimi sa CIS. Mookamedi wa CIS a ka se fuwe laesense haeba a sa finyelle ditlhokahalo tsena tse hlokahalang. Ho fumana laesense le ho tjhelwa monwana, FSP e lokela ho ba motho ya tshepahalang le ya nang le botshepehi bo sa sekisetseng.

Kakaretso e kgutshwanyane ya ditlhokahalo tsena e ka tsela e latelang: Motho o lokela:

* go ba le ditshwaneleho tse hlokahalang
* go finyella bonyane ba tekanyo e behilweng ya boiphihlelo
* go phetha ditlhahlobo tsa taolo
* Go hlaolela le ho boloka bokgoni ba setsebi ka thuto e tswelang pele

Ho phaella moo, ha ba lokela:

* ho fumanwa ba le molato wa botlokotsebe, kapa ho fumanwa ba le molato wa ho qhekella (nyeweng ya ditokelo tsa botho), boitshwaro bo sa lokelang mosebetsing, kapa ho hloleha ho phetha boikarabelo ba bona jwalo ka motshwaredi wa tsa ditjhelete.
* ho fumanwa ba le molato wa bohlaswa kapa tshebediso e fosahetseng ke sehlopha sa ditsebi
* ho fumanwa ba le molato ke mokgatlo ofe kapa ofe wa bolaodi kapa ho nkwelwa laesense kapa ho emiswa ka nakwana
* ho amohuwa tokelo ya ho tsamaisa khampani efe kapa efe

#### Dikgetho tsa ho tsetela tse sa tshwaneng

Dikgetho tsa ho tsetela tse sa tshwaneng di ka kgethwa, ka mohlala:

* matsete a bokgothokgotho
* matsete a debit order
* ho fetohela ho potfoliyo e nngwe
* **Kamehla o tseba eo e leng ya hao**

Kamehla o tsebiswa hore o na le bokae, jwalo ka ditheko tsa motsetedi di phatlalatswa letsatsi le letsatsi. O ka bala boleng ba CIS ya hao ka ho atisa palo ya phehiso ya motsetedi eo e leng ya hao ka theko ya phehiso ya motsetedi ya potfoliyo eo o tsetetseng ho yona.

Ka mohlala, haeba boleng ba PI ke R10 mme o na le di-PI tse 200 kapa di-unit, jwale kakaretso ya letsete la hao ke 10 x 200 = R2 000. O fumana di-PI tse eketsehileng ha letsete la hao le fumana Lotseno. Boleng ba di-unit le bona bo ya eketseha ha boleng ba thepa e potelletseng bo eketseha (kgolo ya khapitale).

Boleng ba letsete la hao bo itshetlehile ka kakaretso ya boleng ba mmaraka ba thepa yohle e leng ho CIS ya hao. Boleng ka tlwaelo bo setwa ka nako e itseng e leng 16h00 kapa qetellong ya letsatsi la tshebetso.

O ka boela wa fumana boleng ba letsete la hao haeba o fuwa boleng ba potfoliyo le palo ya di-unit tse fanwang ke potfoliyo. Mohlala o bonolo e tla ba:

**R1 milione** (kakaretso ya boleng ba di-PI tse 100 tsa potfoliyo) **÷ 10** (palo ya di-PI tseo e leng tsa hao)

**= R100 000**

Haeba o na le phehiso ya motsetedi ho potfoliyo e nang le diphehiso tsa motsetedi tse 100 (di-unit) tsa boleng ba R1 milione, letsete la hao le na le boleng ba R100 000.

**Dikotsi tsa ho tsetela ho ditshireletso (disebediswa tsa ditjhelete)**

* Ka dikhetho tse kahodimo ho 1 600 tse fumanehang hona jwale, ho kgetha CIS e ka ba qeto e sithabetsang.
* Ha se dipotfoliyo kaofela kapa matlole a bopilweng ka ho lekana: bokgoni ba mookamedi wa letsete ba ho etsa diqeto tse nepahetseng tsa ho tsetela bo ya fapana.
* Matlole a mang a lefisa tefello e phahameng ya botsamaisi, le tefiso ya tshebetso, e ka fokotsang phaello ya hao.
* Matsete ana ha a fane ka tiisetso. Ha ho na tiisetso ya phaello, kapa tiisetso ya hore o ka se lahlehelwe ke tjhelete. O ipeha kotsing ya mmaraka kapa ditshireletso o eketsehang kapa o fokotsehang ka boleng ka nako e telele.

**O lokela ho itenya le mang ho tsetela ho ditshireletso**

Iteanye le FSP ya tjhaetsweng monwana kapa mookamedi wa CIS ka ho toba. Motsetedi ya nang le boiphihlelo a ka reka le ho rekisa CIS ho ditshireletso inthaneteng ka thuso ya mookamedi wa CIS kapa a sebedisa metjha ya inthanete ya di-FSP.

O ka kopa dikgothalletso ho tswa ho moeletsi wa tsa ditjhelete (hape ya tsejwang e le broukara ya inshorense moo ba sebetsang bakeng sa dikhampani tsa inshorense kapa dibroukara) kapa o ka kopa ba lelapa le metswalle ba kileng ba sebedisa moeletsi wa tsa ditjhelete ka katleho. Ho fumana moeletsi wa ditjhelete ya tjhetsweng monwana ya sebetsang sebakeng sena, hlahloba websaete ya FSCA kapa letsetsa setsi sa mehala.

**Kgaolo 3: Thoto**

**Thulaganyo e e tlhakanetsweng ya peeletso mo thotong ke eng?**

Thulaganyo e e tlhakanetsweng ya peeletso mo thotong e ka nna le palo ya mefuta e e farologaneng ya dithoto sk. intaseteri, madirelo, mabenkele jj. mo mafelong a a farologaneng mo toropong, toropokgolo kgotsa naga kgotsa le kwa moseja.

**Seo o lokelang ho se tseba ka ho tsetela ho thepa**

* Mo Aforika Borwa, di-CIS tsa peeletso go hwebisana ka tsona ho JSE.
* Babeeletsi ba lokela go reka bonyane diphehiso tsa motsetedi tse 100 ka nako.
* Go reka le go rekisa diphehiso tsa motsetedi go jwalo ka go reka le go rekisa dishere khampaning e ngodisitsweng bakeng sa kgwebisano.
* O ka se kgone go reka diphehiso tsa motsetedi go CIS ya thepa ka debit order ya kgwedi le kgwedi.
* O ka fumana theko ya diphehiso tsa motsetedi go CIS ya thepa websaeteng ya JSE, koranteng le websaeteng ya Association for Savings and Investment South Africa (ASISA).

**Babeeletsi ba bona lotseno jwang?**

Babeeletsi ba fumana karolo ya Lotseno la kgiro le fumanehang go thepa ya ntlo. Ha boleng ba thepa ya ntlo bo eketseha, boleng ba letsete la hao le lona le ya eketseha, hape le Lotseno la kgiro leo o le fumanang.

**O lokela go iteanya le mang go tsetela go thepa**

Iteanye le FSP e tjhaetsweng monwana.

**Dikoloto tsa bonto e kopanetsweng**

**CIS ke eng go dikoloto tse kopanetsweng tsa bonto?**

Sekimi sa dikoloto tsa bonto e kopanetsweng se adima dihahi tsa matlo tjhelete ya Babeeletsi gore ba hahe matlo. Tjhelete ena adimilweng bakeng sa go haha matlo e tswa go Babeeletsi ba tshwanang le wena ha o tsetela lounung ya bonto. Lounu ya bonto e ngodiswa ka ntlo, sena se etsa gore ntlo ena e hahilweng e be tshireletso bakeng sa lounu. Haeba sehahi se sa kgone go lefella lounu, jwale ntlo eo e ba ntlo ya sekimi mme se ka rekisa ntlo go kgutlisa letsete la sona.

**Lotseno le tswang go dikoloto tsa bonto e kopanetsweng**

* Babeeletsi ba fumana feela phaello e fumanweng tjheleteng e adimilweng dihahi kgwedi le kgwedi. Ha go na kgolo ya khapitale tjheleteng e tsetetsweng.
* Phello e fumanweng ke motsetedi ka tlwaelo e phahame go feta phaello e fumanwang go akhaonte ya banka. Lebaka la sena ke kotsi e phahameng e amanang le letsete lena go feta la akhaonte ya banka.

**Maemo a go tsetela dikolotong tsa bonto tse kopanetsweng**

* Letsete e ba le tsitsitseng bonyane ka nako ya dilemo tse hlano. Jwalo ka motsetedi o ka se kgone ho khansela letsete la hao pele ho feta dilemo tse hlano. Mookamedi wa CIS a ka nna a dumella ho lokolla diphehiso tsa hao tsa motsetedi pele ho nako, empa o tla itshetleha ka kahlolo ya hae e molemo le haeba ho na le tjhelete e fumanehang.
* Matlole a motho ka mong a na le dithibelo tse behilweng le ditjeho tsa ho lokolla tjhelete pele ho nako. Ho bohlokwa ho hlahloba ditokomane tsa hao tsa letlole mme o botse moeletsi wa hao wa tsa ditjhelete ka ditjeho tsa kotlo ya ho hula tjhelete pele ho nako haeba di le teng.

**Motho eo o lokelang ho iteanya le yena hore o tsetele dikolotong tsa bonto tse kopanetsweng**

Iteanye le mookamedi wa sekimi se ngodisitsweng wa sekimi sa bonto e kopanetsweng eo o batlang ho tsetela ho yona. Dintlha tsena di ka fumanwa websaeteng ya mookamedi kapa dingolweng tsa bona tsa mmaraka.

**Kgaolo 5: Matlole a peeletso ya kopanelo**

**CIS ke eng letloleng la peeletso ya kopanelo?**

Ho fapana le mefuta e meng ya sekimi sa pokello ya matsete, letlole la matsete a kopanelo le ka tsetela ho mofuta ofe kapa ofe wa thepa kapa dithepa tse tswakaneng empa a ka tsetela ka bophara ho selekanyetswa se itseng ka ho kgetheha. Mofuta ona wa ho tsetela o fana ka tshepiso ya poello e phahameng empa o boetse o jere kotsi e phahameng ya ho lahlehelwa ke letsete le itseng la hao kapa letsete kaofela.

Baokamedi ba letlole la matsete a kopanelo ba na le tsela e pharaletseng ha ba etsa diqeto tsa hore ba lokela ho tsetela jwang, neng le mofuta wa thepa eo ba lokelang ho tsetela ho yona. Letlole ka leng le na le melao ya lona, le tshwanela hamolemo Babeeletsi ba tswetseng pele haholo - batho ba nang le boiphihlelo bo lekaneng ho utlwisisa dikotsi le melemo ya menyetla ya letsete.

Matlole a matsete a kopanelo a iketseditse botumo ba ho hloleha ho fana ka poello mme a lefisa ditefiso tse phahameng haholo. Ka April 2015, Afrika Borwa e qadile ho laola matlole a matsete a kopanelo e le sekimi sa pokello ya matsete se laolwang ke Molao wa Taolo ya Sekimi sa Pokello ya Matsete, nom 45 wa 2002.

Ka January 2020, ho ila ha kena tshebetsong Tekanyetso ya ho Kgethollwa ya Letlole la Matsete a Kopanelo ya ASISA. Matlole ohle a matsete a kopanelo a tla kgethollwa le ho arolwa ka dihlopha, ho tla etsa hore ho be bonolo bakeng sa Babeeletsi ho bapisa matlole le ho fumana le tla dumellana le takatso ya bona ya ho ipeha kotsing.

**Na letlole la matsete a kopanelo ke mofuta wa ho tsetela moo o nang le monyetla o moholo wa tahlehelo?**

Sebopego sa matlole a matsete a kopanelo a bolela hore a na le tshobotsi ya kotsi e phahameng. Profaele ya kotsi ya letlole la matsete a kopanelo e itshetlehile ka taelo kapa ditaelo tse fanweng ke Babeeletsi letloleng leo. Ditaelo tse ding e ka ba tse se nang botswalle, ha tse ding tsona di etseditswe ho lebisa tlhokomelo ho sireletsa le ho fana ka dipoello tse tlase tse sa tsitsang.

Matlole a matsete a kopanelo a ntse a na le kotsi empa baokamedi ba matlole a matsete a kopanelo mona Afrika Borwa ba ipakile e le ba hlokolosi ho feta bomphato ba bona ba matjhaba. Matlole a matsete a kopanelo ke a bonaletsang ho feta pele mme a laolwa ka tsela e phahameng ke FSCA.

Ho fokotsa kotsi, Babeeletsi ba lokela ho kgetha mookamedi wa CIS le mookamedi wa kotsi ya ho tsetela ya nang le tlaleho e ntle. Ka hodimo ho tsohle, Babeeletsi ba lokela ho buisana le moeletsi wa matsete ya ngodisitsweng ho fana ka keletso ka matlole a matsete a kopanelo

**Melemo ya ho tsetela matloleng a matsete a kopanelo**

* Dikarolo tsa Tekanyetso ya ho Kgethollwa ya Letlole la Matsete a Kopanelo di etsa ho be bonolo bakeng sa Babeeletsi ho hlahloba le ho bapisa matlole le ho kgetha letlole le tshwanelang hamolemo profaele ya kotsi ya bona le dipotfoliyo tsa matsete. Sheba: [https://www.asisa.org.za/standards-guidelines-codes/standards/](http://www.asisa.org.za/standards-guidelines-codes/standards/)
* Baokamedi ba matlole a matsete a kopanelo ba na le dikgetho tsa ditsela tsa ho tsetela tse eketsehileng ho feta baokamedi ba mefuta e meng ya ho tsetela.
* Matlole a matsete a kopanelo a fana ka monyetla wa ho finyella poello e phahameng ho feta kamoo ho ka kgonehang ka mefuta e meng ya ho tsetela.
* Matlole a matsete a kopanelo a Afrika Borwa a laolwa haholo.

**Seo o lokelang ho se hopola ha o tsetela ho matlole a matsete a kopanelo**

* Matlole ao o tla dumellwang ho tsetela ho ona a tla itshetleha ka hore na o motsetedi ya ikemetseng

(bonyane ba letsete le lekanyetswa ke letlole le itseng) kapa ramatsete ya ikemetseng (bonyane ba letlole la R1 million).

* Mona Afrika Borwa, matlole a mangata a lefisa 1% ya tefiso ya tsamaiso le karolo ya diphesente, ka mohlala 20% ya dipoello, tefiso ya tshebetso. Karolo e qetellang e tla kena tshebetsong haeba poello ya hao e le kahodimo ho tekanyetso e itseng.
* Ditefiso di a fapana ho itshetlehile ka matlole a matsete a kopanelo ao o a kgethang. Mohlala o bonolo o shebahala ka tsela ena:
	+ O na le R1 milione (bonyane jwalo ka motsetedi ka mong) eo o tla e tsetela letloleng la matsete a kopanelo.
	+ Sepheo sa letlole la matsete a kopanelo ke ho fana ka poelo ya 13%, mme boemong bona e tla ba R130 000.
	+ O tla lefiswa R10 000 e le tefiso ya botsamaisi E KOPANE le R26 000 – 20% e nngwe ya phaello ya R130 000 - haeba bonyane e hola ka tekanyetso ya 13%.
* Matlole a matsete a kopanelo e ka ba a se nang botswalle kapa a hlokolosi tseleng ya ho etsa dintho. Kgetha letlole la hao ka bohlale.

**O ikgolaganya le mang fa o batla go beeletsa mo letloleng la legora**

Ikgolaganye le FSP e kwadisitsweng kgotsa motsamaisi wa CIS.

**Kgaolo 6: Dipotso tse di bodiwang ka metlha**

**Q: Ke mang yo o tshwanetseng go beeletsa mo thulaganyong e e tlhakanetsweng ya peeletso?**

A: Mongwe le mongwe yo o batlang go kokotlesa khumo mo pakeng e e khutshwane kgotsa e e telele mme a ikemiseditse go fitlhelela se ka go amogela boemo jo bo rileng jwa kotsi.

**Q: Ke tlhoka bokae go beeletsa mo thulaganyong e e tlhakanetsweng ya peeletso?**

A: Go ikaegile ka thata ka mofuta wa potefoleo. Dipotefoleo tse dingwe di tlhoka bobotlana jwa R40 ka kgwedi fela dipotefoleo tse dintsi di go solofetse gore o beeletse gareng ga R300 le R1 000 ka kgwedi (go thoma ka 2020).

**Q: How are payments made?** **Dituelo di diriwa jang?**

A: Dituelo di ka diriwa ka kgwedi ka tuelo ya molato kgotsa ka dituelo tsa mokoma, go ikaegile ka ditlhokego tsa letlole.

**Q: Dituelo le ditlhotlhwa ke dife?**

A: Fa o reka potefoleo, o tla duedisiwa tuelo ya tshimololo. Tlhotlhwa e e simolola ka 0% go ya go 5% go sa akarediwa VAT go ikaegile ka mofuta wa thoto ya potefoleo. Ka se e se tlhotlhwa ya pateletso, batsamaisi ba bangwe ba CIS ga ba tlhoke gore o duele tuelo ya tshimololo. Ditshenyegelo tse di diriwang ke potefoleo tse di jaaka tuelo ya ngwaga ya tsamaiso, tuelo ya batlhokomedi, tuelo ya tsamaiso le tse dingwe di gogwa mo dipotefoleong. Dipotefoleo tse dingwe di duedisa gape tuelo ya tiragatso e e ka ga tiragatso e e gaisang ya boemo jo bo rileng.

11. Ditlhotlhwa tsa go beeletsa mo dithulaganyo tse di tlhakanetsweng tsa peeletso di farologana gareng ga mefuta ya batsamaisi ba ba abelang dipeeletso. Babeeletsi ba tshwanetse go tlhokomela mefuta ya ditlhotlhwa tse di teng mo potefoleong e ba beeletsang mo go yona.

**Q: A ke tlhoka go duela lekgetho mo dipoelong?**

**A:** Dithulaganyo tse di tlhakanetsweng tsa peeletso di kgethisiwa ka morokotso wa lotseno lwa tsona le dikarolo tsa dipoelo tsa madi. Mo lotsenong la morokotso go na le kgololo ya R16 500 go batho ba tlhago ba ba kwa tlase ga dingwaga di le 65 le R23 800 go batho ba dingwaga di le 65 le go feta. Malebana le lekgetho la dipoelo tsa madi, batho ba kgethisiwa ka kelo nnye ya gajaana ya 40% mo dipoelong dingwe le dingwe tsa madi fa ba rekisa dišere tsa bona tsa dipeeletso. Ditlhotlhwa tse di fetolwa ngwaga nngwe le nngwe.

**Q: A dithulaganyo tse di tlhakanetsweng tsa peeletso di tlamela dikarolelo le dikabelo?**

**A:** Dipotefoleo di le dintsi di beeletsa gape mo lotsenong lo, tse dingwe di busetsa madi a go babeeletsi ka dikabelo tsa lotseno. Fela, motho o tshwanetse go lebelela potefoleo e e amegang gore ba aba lotseno lwa bona ga kae, e ka nna ka kgwedi kgotsa ka kotara, dinako dingwe gangwe kgotsa gabedi ka ngwaga.

**Q: A nka fetola dipotefoleo?**

**A:** O ka fetola dipotefoleo ke gore, rekisa merokotso ya gago ya go nna le seabe mo potefoleong e le nngwe le go beeletsa gape dipoelo mo potefoleong e nngwe. Fela motho o tshwanetse go tlhokomela ditshenyegelo tse di leng teng.

**Q: Ke sala morago jang tiragatso ya thulaganyo ya me e tlhakanetsweng ya peeletso?**

**A:** O ka sala tiragatso ya thulaganyo ya gago e e tlhakanetsweng ya peeletso morago mo makwalodikgannyeng a magolo. Go go baya mo dinakong mo pakateleleng, o tla amogela gape dipegelo tsa ngwaga kgotsa tsa halofo ya ngwaga ka ga tiragatso ya matlole a gago, le ditshekatsheko le maemo a mmaraka.

**Q: Mesola le dipoelomorago tsa go beeletsa mo thulaganyong e e tlhakanetsweng ya peeletso ke dife?**

A: Nngwe ya mesola e megolo ya dithulaganyo tse di tlhakanetsweng tsa peeletso ke gore e abela babeeletsi bokgoni jwa go ntsifatsa dithoto tsa bona, fa nngwe ya dipoelomorago e le gore bontsi jwa ditheko tsa dipotefoleo tsa dišere tse tlhotlhwa ya tsona e ka reketlang ka nako ya kwelotlase ya mmaraka.

**Ela Tlhoko 1**: Aforika Borwa e dirisa sekao sa ‘ditlhora tsa mawelana (twin peaks)’ sa go laola. Go ela tlhoko mekgwatiriso ya matlole le botshelo jwa dikhamphani tsa go beeletsa ke maikarabelo a Prudential Authority (PA). Balaodi ba Maitshwaro a Setheo sa Ditšhelete (FSCA) ba laola tsamaiso ya mebaraka ya batsamaisi ba Dikema tsa Peeletsommogo.

**Ela Tlhoko 2**: Lefelo la Matlhale a Ditšhelete (FIC) le neelana ka ditlhoko tse kgatlhanong le tiriso ya tšhelete e e seng mo molaong go ya ka Molao wa Lefelo la Matlhale a Ditšhelete wa 2001. E abelana boikarabelo jo le FSCA.

**Dikgolagano tse di mosola**

**Balaodi ba maitshwaro a setheo sa ditšhelete (FSCA)**

Go netefatsa boammaruri jwa **sekema se peeletso** kgotsa **motlamedi wa ditirelo tsa ditšhelete (FSP)/ mogakolodi wa ditšhelete**, o ka ikgolaganya le FSCA.

|  |  |
| --- | --- |
| Phaneletaolo ya FSCA  | 012 428 8000 |
| Lefelo la Kamano | 0800 20 3722 (FSCA) |
| Nomoro ya fekese | 012 346 6941 |
| Aterese ya imeile | info@fsca.co.za |
| Aterese ya poso | P.O. Box 35655, Menlo Park, Pretoria, 0102 |
| Aterese ya tulo | Riverwalk Office Park, Block B, 41 Matroosberg Road, Ashlea Gardens,Pretoria, South Africa 0081 |
| Webosaete | [www.fsca.co.za](http://www.fsca.co.za) |

Go bona tshedimosetso ya thuto ya badirisi ya tšhelete e oketsegileng, ikgolaganye le **Lefapha la Thuto ya Badirisi ya Tshelete la FSCA.**

|  |  |
| --- | --- |
| Imeile | CED.Consumer@fsca.co.za  |
| Webosaete | [www.FSCAMymoney.co.za](http://www.FSCAMymoney.co.za) |

**Lefelo la Matlhale a Ditšhelete (FIC)**

Fa o belaela ditiro tsa go bona madi ka bonweenwee, ikgolaganye le Lefelo la go Ikgolaganya le Melao le Dithibelo mo FIC.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thelefounu** | 0860 222 200 |
| **Fekese** | 0860 333 336 |
| **Aterese ya Poso** | Private Bag X177, Centurion 0046 |
| **Aterese ya Tulo** | Doornkloof 391-Jr, Centurion 0157 |
| **Webosaete** | [www.fic.gov.za](http://www.fic.gov.za)  |

**Banka ya Poloko ya Afrikaborwa (SARB)/Kelotlhoko ya Molao (PA)**

Go bega dikema tsa go tsaya ditšhelete tse di seng mo molaong, ikgolaganye le SARB/PA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thelefounu** | 012 313 3911 / 0861 12 7272​  |
| **Fekese** | 012 313 3758 |
| **Imeile** | SARB-PA@resbank.co.za  |
| **Aterese ya Poso** | Prudential Authority, South African Reserve Bank, P.O. Box 8432, Pretoria 0001 |
| **Aterese ya Tulo** | South African Reserve Bank, 370 Helen Joseph Street, Pretoria 0002 |
| **Webosaete** | [www.resbank.co.za](http://www.resbank.co.za)  |

**Motsereganyi wa Batlamedi ba Ditirelo (*FAIS Ombud)***

Lebaka la dingongorego tse di amanang le bagakolodi ba ditšhelete le batlamedi ba ditirelo tsa ditšhelet, ikgolaganye le FAIS Ombud:

|  |  |
| --- | --- |
| Thelefounu | 012 762 5000 |
| Karolelwano ya mogala | 086 066 3274 |
| Fekese | 011 348 3447 |
| Imeile | info@faisombud.co.za |
| Dingongorego ka tirelo ya rona | hestie@faisombud.co.za  |
| Ditlhotlhomiso ka boemo jwa dingongorego | enquiries@faisombud.co.za  |
| Aterese ya poso | P.O Box 74571, Lynnwood Ridge, 0040 |
| Aterese ya tulo | Block B, Sussex Office Park, 473 Lynnwood Rd, Lynnwood, Pretoria, 0081 |
| Webosaete | www.faisombud.co.za |

**Mokgatlho wa Dipolokelo le Dipeeletso wa Aforika Borwa (ASISA)**

Fa o batla go itse go le gontsi ka ga dipolokelo le dipeeletso, o ka ikgolaganya le ASISA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thelefounu** | 021 673 1620 |
| **Imeile** | info@asisa.org.za  |
| **Aterese ya Poso** | PO Box 23525, Claremont 7735 |
| **Aterese ya Tulo** | Bridge House, Boundary Terraces, 1 Mariendahl Lane, Newlands, Cape Town 7700 |
| **Webosaete** | [www.asisa.org.za](http://www.asisa.org.za)  |

© 2020 FSCA

**IKGOLOLO**

*Tshedimosetso e tshotsweng mo bukaneng e baakanyeditswe ke Balaodi ba Maitshwaro a Setheo Sa Ditšhelete (FSCA) tsa go aba tshedimosetso fela. Tshedimosetso e ga e reye gore ke kgakololo ya semolao, baitsenape, kgotsa ya ditšhelete. Le fa tlhokomelo nngwe le nngwe e tserwe go netefatsa gore diteng ke tsa boammaruri mme di ka diriswa, FSCA ga e neelane ka tlhomamiso, tiro e e seng kana ka sepe kgotsa dinetefaletso mo kgannyeng eno mme ga e amogele melato kgotsa boikarabelo jwa semolao ka ga diteng kgotsa bonnete jwa tshedimosetso e neetsweng, kgotsa, ka tatlhegelo le ditshenyego tse bakilweng ka tlhamalalo kana e seng ka tlhamalalo go ya ka ntlha ya go ikaega ka tiriso ya tshedimosetso yona e. Kwa ntle le fa go supilwe ka tsela e nngwe, ditshwanelo tsa tshedimosetso yotlhe ke tsa FSCA. Ga go tshedimotse e tlhagelelang mo bukaneng e e tla kwalolola gape, ya fetisetswa, ya diriswa gape kgotsa ya dirwa gore e nne gape ka mokgwa ope fela kgotsa kgotsa mafaratlhatlha a neelana ka yona kwa ntle ga tetla e kwadilweng ya pele e bonwe go tswa go Ofisi ya Kgakololo e e Akaretsang ya FSCA.*