**BÁO CÁO SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ**

Kỳ báo cáo tháng … năm ...

Đơn vị: khách hàng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Số lũy kế đến thời điểm cuối kỳ báo cáo** | | | **Số phát sinh trong kỳ báo cáo** | | | |
| **Tổng số khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ lũy kế** | **Trong đó:** | | **Tổng số khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trong kỳ báo cáo** | **Trong đó:** | | |
| **Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ (gốc và/hoặc lãi) và giữ nguyên nhóm nợ lũy kế** | **Số khách hàng không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế** | **Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ tại cuối kỳ báo cáo (gốc và/hoặc lãi)** | **Số khách hàng không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại cuối kỳ báo cáo** | **Nguyên nhân TCTD không cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng (nêu nguyên nhân chính, chủ yếu)** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Cá nhân |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |  |  |  |