Công nợ sổ của Allison Martinez

**Hóa đơn ngày: 2020-12-18 07:20:49 Số tháng thiếu: 26.3333**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Gina Perez | 946,000 | 9 | 8,514,000 |
| Karen Adams | 895,000 | 6 | 5,370,000 |
| Craig Carson | 680,000 | 6 | 4,080,000 |
| Terri Wilson | 421,000 | 4 | 1,684,000 |

Tổng tiền trong ngày: 19,648,000 VND Tiền lãi: 15,521,900 VND

**Hóa đơn ngày: 2020-12-31 23:01:59 Số tháng thiếu: 25.9000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Edwin Fitzgerald | 500,000 | 3 | 1,500,000 |
| Stephanie Richardson | 493,000 | 5 | 2,465,000 |
| Michael Martin | 325,000 | 8 | 2,600,000 |

Tổng tiền trong ngày: 6,565,000 VND Tiền lãi: 5,101,005 VND

**Hóa đơn ngày: 2021-01-16 14:14:40 Số tháng thiếu: 25.3667**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Nancy Walton | 902,000 | 3 | 2,706,000 |
| Tammy Robinson | 784,000 | 7 | 5,488,000 |
| Nicole Conrad | 518,000 | 5 | 2,590,000 |

Tổng tiền trong ngày: 10,784,000 VND Tiền lãi: 8,206,635 VND

**Hóa đơn ngày: 2021-05-20 17:58:00 Số tháng thiếu: 21.2333**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Michele Davis | 945,000 | 7 | 6,615,000 |
| Justin Martin | 412,000 | 9 | 3,708,000 |
| Veronica Harris | 310,000 | 6 | 1,860,000 |
| Lisa Phillips | 270,000 | 1 | 270,000 |
| Leslie Hayes | 148,000 | 8 | 1,184,000 |
| Jessica Johnson | 475,000 | 9 | 4,275,000 |
| Travis Roman | 187,000 | 1 | 187,000 |

Tổng tiền trong ngày: 18,099,000 VND Tiền lãi: 11,529,045 VND

**Hóa đơn ngày: 2021-06-17 19:38:26 Số tháng thiếu: 20.3000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Nathan Smith | 305,000 | 2 | 610,000 |
| Mary Sims | 808,000 | 1 | 808,000 |
| Kevin Wells | 922,000 | 9 | 8,298,000 |
| Deborah Lane | 492,000 | 4 | 1,968,000 |

Tổng tiền trong ngày: 11,684,000 VND Tiền lãi: 7,115,556 VND

**Hóa đơn ngày: 2021-07-24 05:34:42 Số tháng thiếu: 19.0667**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Gene Craig | 285,000 | 4 | 1,140,000 |
| Sandra Fitzgerald | 623,000 | 6 | 3,738,000 |
| Christina Scott | 619,000 | 4 | 2,476,000 |
| Scott Brooks DDS | 372,000 | 9 | 3,348,000 |
| Brett Porter | 403,000 | 3 | 1,209,000 |
| April Ortiz | 637,000 | 8 | 5,096,000 |

Tổng tiền trong ngày: 17,007,000 VND Tiền lãi: 9,728,021 VND

**Hóa đơn ngày: 2022-07-15 10:14:38 Số tháng thiếu: 7.2000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| Andrew Hernandez | 422,000 | 8 | 3,376,000 |
| Mr. Taylor Mayo | 207,000 | 1 | 207,000 |
| Amy Alexander | 980,000 | 9 | 8,820,000 |
| Steven Parker | 86,000 | 9 | 774,000 |

Tổng tiền trong ngày: 13,177,000 VND Tiền lãi: 2,846,232 VND

**Hóa đơn ngày: 2022-07-28 16:50:53 Số tháng thiếu: 6.7667**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Đơn giá (VND) | Số lượng | Tổng (Đơn giá \* Số lượng) VND |
| David Wilson | 36,000 | 7 | 252,000 |
| Luis Anderson | 96,000 | 2 | 192,000 |
| Kyle Robinson | 39,000 | 1 | 39,000 |
| Jonathan Miles | 73,000 | 1 | 73,000 |
| Megan Richard | 588,000 | 7 | 4,116,000 |
| Harry Bradley | 397,000 | 8 | 3,176,000 |
| Aaron Collins | 277,000 | 8 | 2,216,000 |
| Jordan Mays | 152,000 | 2 | 304,000 |

Tổng tiền trong ngày: 10,368,000 VND Tiền lãi: 2,104,714 VND