-Tôi thuộc hộ gia đình có công với cách mạng

-Nhà mình có công với đất nước

-Tôi thuộc hộ có công với tổ quốc

-Tôi là người khuyết tật

-Bệnh nhân là người khuyết tật

-Tôi là phụ nữ mang thai

-Bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai

-Tôi đang mang thai

-Tôi mang bầu

-Tôi chửa

-Mình chửa

-Tôi sắp sinh

-Tôi sắp đẻ

-Tôi là thương binh

-Có

-có nhé

-có ạ

- mình thuộc vào đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- anh là diện phụ nữ có chửa

- mình thuộc vào diện phụ nữ có thai

- tớ thuộc vào nhóm đối tượng có thai

- anh thuộc về nhóm có công với cách mạng

- chị thuộc vào nhóm đối tượng có công với tổ quốc

- anh thuộc vào trường hợp có công với cách mạng

- chị thuộc nhóm đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- tôi ở trong trường hợp gia đình có công với kháng chiến

- tôi thuộc nhóm người tàn tật

- mình ở nhóm đối tượng có bầu

- mình thuộc vào trường hợp có công với cách mạng

- mình thuộc về diện gia đình có công với kháng chiến

- tớ thuộc về đối tượng tàn tật

- tôi thuộc về nhóm đối tượng có thai

- chị thuộc về trường hợp phụ nữ mang thai

- chị ở trong nhóm đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- anh thuộc vào trường hợp có bầu

- mình là nhóm phụ nữ đang mang bầu

- tôi ở trong nhóm đối tượng có công với tổ quốc

- anh thuộc vào trường hợp người khuyết tật

- chị thuộc diện phụ nữ mang thai

- anh thuộc trường hợp có công với tổ quốc

- tớ là đối tượng có bầu

- chị thuộc vào đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- tôi thuộc vào đối tượng phụ nữ có chửa

- tớ thuộc về nhóm đối tượng có công với tổ quốc

- chị thuộc vào diện người khuyết tật

- mình thuộc nhóm gia đình có công với đất nước

- tớ thuộc vào đối tượng phụ nữ có thai

- anh ở đối tượng phụ nữ có thai

- chị thuộc vào diện phụ nữ có thai

- mình ở nhóm đối tượng tàn tật

- tớ ở trong nhóm người khuyết tật

- tôi ở trong nhóm gia đình có công với tổ quốc

- chị thuộc về nhóm đối tượng gia đình có công với cách mạng

- tôi thuộc trường hợp người tàn tật

- tôi là nhóm người tàn tật

- tớ thuộc vào nhóm có chửa

- anh là đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- anh là diện người khuyết tật

- anh là đối tượng có thai

- tôi thuộc diện có công với cách mạng

- tôi thuộc về trường hợp khuyết tật

- tôi ở nhóm gia đình có công với đất nước

- mình thuộc vào nhóm có thai

- tớ thuộc đối tượng có chửa

- chị thuộc về trường hợp gia đình có công với đất nước

- chị thuộc vào đối tượng có thai

- anh thuộc vào nhóm đối tượng có bầu

- chị thuộc nhóm phụ nữ có thai

- tớ thuộc đối tượng gia đình có công với cách mạng

- chị thuộc về trường hợp có công với cách mạng

- mình thuộc vào diện có công với kháng chiến

- mình thuộc đối tượng phụ nữ đang mang bầu

- tôi thuộc vào diện người tàn tật

- anh thuộc vào nhóm người khuyết tật

- tôi ở diện phụ nữ đang mang bầu

- anh ở đối tượng có công với kháng chiến

- mình thuộc diện phụ nữ có thai

- tôi ở trong diện tàn tật

- mình thuộc vào nhóm đối tượng gia đình có công với cách mạng

- mình thuộc vào diện người tàn tật

- anh ở trong đối tượng có công với kháng chiến

- tôi thuộc trường hợp có công với tổ quốc

- chị thuộc vào nhóm khuyết tật

- tớ thuộc về đối tượng phụ nữ có thai

- chị thuộc về trường hợp gia đình có công với kháng chiến

- mình ở đối tượng có thai

- anh là nhóm đối tượng phụ nữ đang mang bầu

- tôi thuộc vào nhóm đối tượng phụ nữ có thai

- tớ ở diện có chửa

- tớ thuộc diện có công với tổ quốc

- anh ở trong nhóm có bầu

- chị là trường hợp có thai

- mình ở đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- chị thuộc vào nhóm phụ nữ đang mang thai

- tớ thuộc đối tượng tàn tật

- chị thuộc vào đối tượng gia đình có công với cách mạng

- anh ở đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- anh ở nhóm có chửa

- chị thuộc nhóm có bầu

- anh thuộc vào nhóm gia đình có công với cách mạng

- mình là nhóm có công với kháng chiến

- tôi thuộc vào nhóm đối tượng người khuyết tật

- mình là nhóm đối tượng phụ nữ có chửa

- tớ thuộc vào nhóm gia đình có công với cách mạng

- tớ ở trong nhóm đối tượng có công với cách mạng

- tôi thuộc vào nhóm đối tượng khuyết tật

- tôi là trường hợp có công với cách mạng

- mình ở trong diện gia đình có công với kháng chiến

- tôi thuộc vào trường hợp gia đình có công với tổ quốc

- anh thuộc trường hợp có chửa

- chị thuộc nhóm đối tượng có công với tổ quốc

- tớ thuộc về trường hợp có thai

- chị thuộc về đối tượng phụ nữ có thai

- anh ở trường hợp gia đình có công với cách mạng

- chị là diện có bầu

- mình thuộc vào nhóm đối tượng phụ nữ đang mang bầu

- mình ở nhóm đối tượng có công với tổ quốc

- mình thuộc vào diện phụ nữ mang thai

- chị thuộc vào nhóm gia đình có công với tổ quốc

- anh ở trong nhóm phụ nữ có chửa

- mình thuộc về diện phụ nữ có thai

- anh ở đối tượng phụ nữ mang thai

- tớ thuộc vào đối tượng có bầu

- anh ở trong trường hợp có công với cách mạng

- chị là nhóm gia đình có công với đất nước

- tớ thuộc vào nhóm có công với tổ quốc

- chị là trường hợp có công với cách mạng

- tớ thuộc vào trường hợp tàn tật

- tôi ở đối tượng có công với kháng chiến

- mình ở trường hợp phụ nữ mang thai

- anh là đối tượng có công với tổ quốc

- mình ở trong trường hợp gia đình có công với tổ quốc

- anh ở trong đối tượng người tàn tật

- chị ở trong nhóm tàn tật

- tớ thuộc vào diện phụ nữ có chửa

- tôi ở trong diện có công với cách mạng

- anh thuộc diện tàn tật

- chị thuộc vào đối tượng có chửa

- tớ là nhóm có bầu

- mình là trường hợp gia đình có công với kháng chiến

- tôi ở trong đối tượng người tàn tật

- tôi thuộc vào diện phụ nữ có thai

- chị thuộc vào diện có công với tổ quốc

- tôi thuộc vào đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- anh thuộc vào nhóm gia đình có công với kháng chiến

- chị thuộc vào nhóm có bầu

- chị thuộc về trường hợp có công với tổ quốc

- chị ở trong trường hợp có chửa

- anh ở trong nhóm đối tượng gia đình có công với cách mạng

- chị thuộc về nhóm người khuyết tật

- tôi thuộc vào trường hợp phụ nữ có thai

- mình thuộc vào trường hợp có công với kháng chiến

- chị ở trong trường hợp có công với kháng chiến

- mình ở nhóm có bầu

- tớ là đối tượng có chửa

- chị thuộc vào đối tượng phụ nữ đang mang thai

- chị ở nhóm đối tượng có chửa

- mình thuộc vào đối tượng có chửa

- tôi thuộc vào diện có công với cách mạng

- mình là đối tượng có bầu

- tớ ở đối tượng phụ nữ đang mang thai

- tớ thuộc vào diện khuyết tật

- chị là trường hợp phụ nữ đang mang thai

- chị thuộc vào trường hợp có công với tổ quốc

- tớ là đối tượng người khuyết tật

- anh ở diện phụ nữ mang thai

- anh là diện phụ nữ đang mang thai

- chị ở trong nhóm đối tượng có chửa

- mình thuộc vào đối tượng khuyết tật

- anh là trường hợp khuyết tật

- mình là nhóm đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- tôi thuộc vào trường hợp có bầu

- mình thuộc diện người khuyết tật

- mình thuộc đối tượng phụ nữ có thai

- chị thuộc đối tượng có công với tổ quốc

- chị ở nhóm đối tượng phụ nữ có chửa

- mình thuộc về trường hợp phụ nữ mang thai

- mình ở trong trường hợp có thai

- mình ở trong nhóm có công với tổ quốc

- anh thuộc diện gia đình có công với tổ quốc

- tôi thuộc về đối tượng phụ nữ có chửa

- tôi là diện có công với kháng chiến

- tớ thuộc trường hợp phụ nữ có chửa

- tớ ở trong nhóm gia đình có công với tổ quốc

- anh thuộc vào trường hợp phụ nữ đang mang thai

- chị thuộc vào trường hợp gia đình có công với đất nước

- tớ là diện phụ nữ có thai

- chị ở trong diện người tàn tật

- tớ thuộc vào nhóm có thai

- chị ở diện có bầu

- chị thuộc vào đối tượng người khuyết tật

- mình thuộc vào trường hợp gia đình có công với cách mạng

- chị thuộc về diện có công với kháng chiến

- chị thuộc nhóm tàn tật

- tớ thuộc vào diện phụ nữ đang mang bầu

- tôi thuộc vào đối tượng có thai

- anh thuộc vào nhóm đối tượng phụ nữ đang mang thai

- anh thuộc về trường hợp khuyết tật

- anh thuộc vào nhóm đối tượng người tàn tật

- tôi là diện người khuyết tật

- tôi thuộc về nhóm đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- tôi thuộc trường hợp phụ nữ đang mang bầu

- anh là nhóm có công với tổ quốc

- tôi thuộc vào diện phụ nữ có thai

- tớ thuộc trường hợp gia đình có công với kháng chiến

- anh thuộc nhóm phụ nữ mang thai

- tớ thuộc vào đối tượng phụ nữ đang mang bầu

- anh thuộc nhóm đối tượng phụ nữ có chửa

- anh thuộc về đối tượng khuyết tật

- tớ ở trong nhóm gia đình có công với kháng chiến

- tôi ở trong đối tượng có công với cách mạng

- mình thuộc đối tượng có chửa

- mình thuộc vào đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- anh thuộc vào đối tượng gia đình có công với cách mạng

- chị thuộc nhóm phụ nữ đang mang thai

- tôi ở trong trường hợp phụ nữ có chửa

- chị ở trong đối tượng tàn tật

- anh thuộc vào trường hợp gia đình có công với cách mạng

- anh thuộc về nhóm đối tượng người khuyết tật

- tớ thuộc vào trường hợp có công với tổ quốc

- tôi ở nhóm đối tượng phụ nữ có thai

- mình là diện có công với cách mạng

- anh thuộc vào nhóm tàn tật

- tớ ở nhóm đối tượng có thai

- anh ở trường hợp có chửa

- tôi thuộc vào đối tượng phụ nữ mang thai

- mình thuộc vào trường hợp người khuyết tật

- tôi thuộc vào trường hợp phụ nữ đang mang bầu

- tớ thuộc về đối tượng người khuyết tật

- chị thuộc vào nhóm phụ nữ mang thai

- tôi thuộc về nhóm đối tượng phụ nữ có chửa

- mình thuộc vào nhóm đối tượng có công với tổ quốc

- tôi thuộc về trường hợp phụ nữ có thai

- mình thuộc vào nhóm người tàn tật

- anh thuộc đối tượng có công với kháng chiến

- mình ở trong nhóm đối tượng khuyết tật

- anh ở trong diện có công với cách mạng

- tớ ở trong đối tượng phụ nữ có chửa

- chị là nhóm đối tượng có công với cách mạng

- anh thuộc vào nhóm đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- tôi thuộc về nhóm người tàn tật

- chị ở trong trường hợp có bầu

- tôi ở trong nhóm người khuyết tật

- tôi là trường hợp có thai

- chị thuộc vào diện có công với kháng chiến

- tôi là trường hợp phụ nữ đang mang bầu

- chị thuộc vào nhóm đối tượng phụ nữ đang mang bầu

- anh thuộc vào đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- chị thuộc vào nhóm có thai

- tớ thuộc vào nhóm có công với cách mạng

- tôi thuộc về đối tượng có chửa

- chị ở trong diện có chửa

- chị thuộc vào đối tượng phụ nữ có thai

- tôi ở nhóm có thai

- tớ thuộc diện tàn tật

- tôi thuộc về trường hợp có công với tổ quốc

- tôi thuộc về nhóm khuyết tật

- tôi thuộc vào đối tượng có chửa

- mình thuộc vào trường hợp người tàn tật

- mình thuộc vào trường hợp gia đình có công với tổ quốc

- tôi ở nhóm đối tượng phụ nữ đang mang thai

- anh thuộc vào trường hợp có công với kháng chiến

- tớ thuộc vào nhóm đối tượng khuyết tật

- chị ở trong đối tượng có thai

- tôi thuộc vào đối tượng phụ nữ đang mang thai

- tôi là diện có công với cách mạng

- anh thuộc nhóm phụ nữ đang mang thai

- anh ở trong trường hợp có công với kháng chiến

- tôi ở trong diện khuyết tật

- tôi ở trường hợp tàn tật

- tôi ở nhóm gia đình có công với tổ quốc

- tớ thuộc nhóm đối tượng gia đình có công với cách mạng

- tớ thuộc về nhóm người tàn tật

- tớ là nhóm đối tượng người tàn tật

- tôi ở trong đối tượng gia đình có công với đất nước

- anh thuộc vào trường hợp gia đình có công với kháng chiến

- chị ở trong trường hợp gia đình có công với đất nước

- tớ ở nhóm có công với tổ quốc

- anh thuộc vào nhóm gia đình có công với đất nước

- mình ở diện có công với kháng chiến

- tôi ở trong đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- mình thuộc nhóm có công với cách mạng

- tớ thuộc vào nhóm có công với tổ quốc

- mình ở trong đối tượng người khuyết tật

- tôi ở trong trường hợp người khuyết tật

- chị thuộc vào đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- tôi thuộc vào nhóm phụ nữ có chửa

- anh ở nhóm đối tượng phụ nữ đang mang bầu

- chị là đối tượng gia đình có công với kháng chiến

- tớ ở trường hợp người khuyết tật

- tớ thuộc vào trường hợp có công với cách mạng

- mình thuộc nhóm đối tượng có công với cách mạng

- anh thuộc nhóm đối tượng người tàn tật

- mình thuộc vào diện có bầu

- tôi ở trong diện phụ nữ đang mang bầu

- anh thuộc vào đối tượng phụ nữ có thai

- tớ thuộc vào diện gia đình có công với đất nước

- tớ thuộc vào diện có chửa

- tớ thuộc về nhóm có công với tổ quốc

- anh thuộc vào trường hợp có công với kháng chiến

- chị thuộc vào trường hợp phụ nữ đang mang bầu

- chị ở trong đối tượng gia đình có công với đất nước

- tôi thuộc nhóm đối tượng phụ nữ có chửa

- anh ở trong trường hợp gia đình có công với cách mạng

- chị thuộc vào nhóm đối tượng phụ nữ đang mang thai

- tôi ở nhóm phụ nữ đang mang bầu

- tớ thuộc về trường hợp có công với cách mạng

- chị ở trong đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- tớ là đối tượng có công với cách mạng

- mình ở trong trường hợp có chửa

- tớ ở nhóm khuyết tật

- mình thuộc vào diện tàn tật

- mình thuộc về trường hợp khuyết tật

- mình là đối tượng gia đình có công với tổ quốc

- anh thuộc vào diện tàn tật

- tôi thuộc về diện có công với kháng chiến

- chị thuộc vào nhóm có công với cách mạng

-đúng rồi ạ

-Đúng nhé

-Oke đúng

-Chính xác rồi

-Đúng

-Oke

-Tôi xác nhận đúng nhé

- không sai nha

- chuẩn nhé

- chuẩn nha

- chuẩn luôn

- đúng nhé

- đúng nha

- chính xác nha

- đúng luôn

- không sai rồi

- chính xác nhé

- chuẩn rồi

- không sai luôn

- đúng rồi

- chính xác luôn

- không sai nhé

-oke nhé

-oke luôn

-oke rồi

-oke ạ

-xác nhận

-xác nhận nha

-xác nhận nhé

-chuẩn ạ

-xác nhận đúng ạ

-không sai ạ

-Chính xác ạ

-oke chính xác

-chuẩn rồi nha

-chuẩn không cần chỉnh

- tôi chứng thực thông tin chuẩn rồi

- anh xác thực dữ liệu chính xác rồi

- anh xác nhận dữ liệu chuẩn nhé

- mình chứng thực dữ liệu chuẩn nha

- chị xác nhận thông tin đúng luôn

- em xác minh thông tin đúng nè

- bà xác thực thông tin đúng nha

- anh xác nhận thông tin không sai ạ

- anh xác minh dữ liệu chính xác nhé

- chú xác minh thông tin không sai luôn

- ông chứng thực dữ liệu chuẩn ạ

- ông xác nhận dữ liệu chuẩn xác luôn

- ông xác nhận dữ liệu chuẩn luôn

- tôi xác thực thông tin chuẩn nè

- mình chứng thực thông tin đúng ạ

- tôi xác minh dữ liệu chính xác luôn

- bà chứng thực dữ liệu không sai nhé

- chị xác thực thông tin chính xác nè

- tôi xác thực thông tin chuẩn xác ạ

- chú xác nhận dữ liệu chuẩn nhé

- em xác nhận thông tin chuẩn luôn

- chị chứng thực dữ liệu chính xác nha

- bà xác nhận dữ liệu chính xác nhé

- chú xác minh thông tin chuẩn xác nè

- bà xác minh thông tin chuẩn rồi

- tôi kiểm tra thông tin chính xác nha

- bác xác thực dữ liệu chuẩn xác luôn

- chú kiểm tra thông tin chuẩn xác nè

- chị chứng thực thông tin chính xác ạ

- em xác thực thông tin chính xác luôn

- tôi xác minh thông tin chính xác nha

- chị xác minh thông tin đúng rồi

- mình kiểm tra thông tin đúng luôn

- tôi xác thực thông tin chuẩn nhé

- chị xác minh dữ liệu chuẩn xác ạ

- ông xác thực thông tin chính xác nha

- mình xác nhận thông tin không sai nha

- bác xác nhận dữ liệu chính xác ạ

- anh xác thực thông tin chuẩn xác ạ

- tôi kiểm tra thông tin chuẩn luôn

- anh chứng thực thông tin chuẩn xác nha

- tôi xác nhận dữ liệu chính xác nhé

- chú kiểm tra dữ liệu đúng nhé

- em chứng thực dữ liệu chính xác nhé

- em xác thực thông tin đúng luôn

- anh xác minh thông tin chuẩn nha

- ông xác nhận dữ liệu chuẩn xác nha

- tôi xác thực dữ liệu chuẩn xác ạ

- em xác thực thông tin không sai luôn

- chị xác thực thông tin chuẩn xác nhé

- em xác nhận thông tin chuẩn xác ạ

- tôi chứng thực dữ liệu không sai ạ

- mình xác minh thông tin đúng luôn

- chị xác thực dữ liệu chính xác luôn

- bác kiểm tra dữ liệu chuẩn xác nhé

- ông xác nhận dữ liệu không sai nhé

- chị xác minh thông tin đúng luôn

- chị kiểm tra dữ liệu chuẩn xác rồi

- mình xác nhận thông tin chuẩn nè

- ông xác nhận thông tin chuẩn xác nhé

- ông kiểm tra dữ liệu đúng ạ

- em xác minh thông tin đúng nha

- anh kiểm tra dữ liệu chuẩn xác ạ

- anh kiểm tra dữ liệu chính xác luôn

- chị kiểm tra thông tin không sai ạ

- chú xác minh thông tin chuẩn xác nhé

- em kiểm tra dữ liệu chuẩn xác nha

- chị xác nhận thông tin chuẩn luôn

- chú xác nhận dữ liệu chính xác nhé

- mình xác minh dữ liệu chính xác nha

- mình xác nhận thông tin chuẩn luôn

- tôi kiểm tra thông tin đúng nha

- chị chứng thực dữ liệu chính xác nhé

- ông xác minh thông tin chuẩn luôn

- chị xác minh dữ liệu chính xác nhé

- bác kiểm tra dữ liệu không sai ạ

- tôi xác thực dữ liệu chuẩn xác nha

- em xác minh thông tin chuẩn luôn

- bà xác minh thông tin đúng ạ

- chú xác minh thông tin đúng ạ

- bác xác minh thông tin không sai nhé

- bác kiểm tra thông tin chuẩn luôn

- bác chứng thực thông tin không sai nha

- em xác minh dữ liệu chuẩn luôn

- bác xác thực thông tin chuẩn luôn

- ông chứng thực thông tin chính xác nè

- em xác minh dữ liệu chuẩn xác ạ

- tôi xác thực dữ liệu đúng ạ

- bà xác nhận thông tin đúng nè

- bà xác nhận dữ liệu đúng nha

- chị chứng thực thông tin chuẩn ạ

- chị chứng thực thông tin không sai ạ

- bà chứng thực dữ liệu chuẩn xác nhé

- bác kiểm tra dữ liệu chuẩn rồi

- anh xác minh dữ liệu đúng nha

- chú xác thực thông tin đúng nè

- bác xác thực dữ liệu không sai nè

- tôi xác thực dữ liệu đúng luôn

- chị xác nhận dữ liệu chính xác nhé

- bà xác nhận dữ liệu đúng ạ

- bác kiểm tra dữ liệu không sai nha

- bà xác minh thông tin chuẩn xác nha

- tôi chứng thực dữ liệu chuẩn nha

- anh xác thực dữ liệu chính xác nè

- chị kiểm tra dữ liệu chính xác nhé

- anh xác minh thông tin chuẩn xác ạ

- em xác thực dữ liệu không sai ạ

- tôi xác minh thông tin chuẩn xác luôn

- em xác thực thông tin chính xác nè

- anh xác nhận dữ liệu chuẩn xác nha

- anh xác thực thông tin chính xác luôn

- mình kiểm tra thông tin chính xác nha

- tôi xác minh thông tin chuẩn xác ạ

- ông xác minh dữ liệu chuẩn luôn

- bà chứng thực dữ liệu chính xác rồi

- chú kiểm tra dữ liệu chính xác luôn

- anh kiểm tra thông tin chuẩn nha

- em chứng thực dữ liệu chuẩn xác luôn

- bác xác nhận thông tin chuẩn nè

- bà xác minh thông tin không sai luôn

- tôi kiểm tra thông tin chuẩn xác nè

- mình kiểm tra thông tin chuẩn nha

- chị xác thực dữ liệu chuẩn luôn

- bác chứng thực thông tin chuẩn xác nhé

- tôi kiểm tra thông tin chuẩn ạ

- bác kiểm tra thông tin chính xác nha

- mình xác thực dữ liệu chuẩn xác luôn

- bác xác minh thông tin chính xác nhé

- mình chứng thực thông tin chính xác nhé

- tôi xác nhận thông tin chính xác rồi

- chú xác nhận dữ liệu đúng ạ

- ông xác minh dữ liệu chính xác nhé

- em xác nhận dữ liệu chuẩn nè

- chú xác thực dữ liệu đúng luôn

- em xác minh dữ liệu chuẩn nhé

- anh xác nhận thông tin chính xác nè

- chú xác thực dữ liệu chính xác ạ

- anh xác nhận dữ liệu chuẩn xác nè

- bà xác minh dữ liệu chuẩn nhé

- chị xác minh thông tin chuẩn nhé

- anh xác thực thông tin chính xác nha

- tôi xác minh dữ liệu chuẩn xác nè

- mình chứng thực dữ liệu chính xác nè

- chú xác minh dữ liệu không sai rồi

- mình chứng thực thông tin đúng nhé

- ông kiểm tra dữ liệu chuẩn xác ạ

- ông xác minh thông tin chuẩn ạ

- em xác thực dữ liệu chính xác nha

- em xác minh thông tin không sai rồi

- em chứng thực thông tin chính xác nha

- chú chứng thực thông tin không sai nhé

- chị chứng thực thông tin chính xác rồi

- anh xác minh dữ liệu chính xác rồi

- anh xác nhận thông tin chuẩn xác ạ

- em xác thực dữ liệu chuẩn nha

- em kiểm tra thông tin đúng nhé

- chị chứng thực thông tin không sai nhé

- bà xác nhận thông tin đúng ạ

- bác kiểm tra thông tin chuẩn nha

- bác xác nhận dữ liệu chính xác rồi

- em xác minh thông tin chính xác nhé

- chú kiểm tra dữ liệu không sai nhé

- tôi chứng thực dữ liệu đúng nha

- anh xác nhận dữ liệu chuẩn rồi

- mình chứng thực thông tin chuẩn xác luôn

- anh kiểm tra dữ liệu chuẩn nha

- chị xác minh thông tin chuẩn rồi

- mình xác minh thông tin chuẩn xác nè

- mình xác minh dữ liệu đúng rồi

- chú xác nhận dữ liệu chuẩn xác luôn

- mình xác nhận thông tin chuẩn nhé

- anh xác nhận dữ liệu chuẩn ạ

- chú xác thực dữ liệu chuẩn xác nè

- bà xác thực dữ liệu đúng nha

- mình kiểm tra dữ liệu không sai nha

- chị xác thực thông tin chuẩn luôn

- mình xác nhận thông tin chính xác nhé

- chị xác nhận thông tin chính xác nha

- bác xác thực dữ liệu chuẩn xác nhé

- anh xác thực thông tin không sai luôn

- em xác nhận thông tin chính xác nha

- ông xác minh thông tin chuẩn nè

- chị xác minh dữ liệu không sai luôn

- bà kiểm tra dữ liệu đúng luôn

- chú chứng thực thông tin không sai nè

- chị xác nhận thông tin chính xác nè

- chú xác nhận dữ liệu chính xác luôn

- tôi kiểm tra thông tin chuẩn rồi

- bác kiểm tra thông tin chuẩn nè

- bác chứng thực thông tin không sai ạ

- em chứng thực thông tin đúng ạ

- mình xác nhận dữ liệu chính xác nè

- chú kiểm tra dữ liệu chuẩn nè

- anh xác minh thông tin không sai nhé

- mình chứng thực thông tin chính xác ạ

- chị xác minh dữ liệu không sai nha

- mình xác thực thông tin không sai rồi

- mình kiểm tra dữ liệu đúng nè

- bà xác minh thông tin đúng nhé

- bà xác minh thông tin chuẩn nè

- ông xác minh thông tin chuẩn nhé

- ông xác nhận thông tin không sai nha

- chị xác thực thông tin chuẩn xác luôn

- bác xác minh thông tin không sai luôn

- ông xác nhận dữ liệu chính xác rồi

- tôi kiểm tra dữ liệu đúng luôn

- chú xác minh thông tin chuẩn nè

- chị kiểm tra thông tin chính xác nha

- bà xác nhận thông tin chính xác rồi

- bác kiểm tra thông tin đúng rồi

- anh xác minh dữ liệu chuẩn xác nhé

- bà xác nhận thông tin không sai nè

- bà xác minh thông tin chuẩn xác luôn

- mình chứng thực thông tin chuẩn xác nè

- chú xác minh dữ liệu đúng rồi

- mình chứng thực thông tin không sai rồi

- chú xác minh thông tin không sai nha

- mình xác thực thông tin chính xác ạ

- chú xác minh thông tin chính xác nè

- chú xác minh dữ liệu chính xác luôn

- em xác nhận thông tin chính xác nè

- anh xác thực thông tin chuẩn xác nhé

- mình xác minh dữ liệu đúng luôn

- em xác minh dữ liệu không sai nè

- tôi chứng thực dữ liệu chính xác nè

- bà xác minh dữ liệu không sai ạ

- ông xác thực dữ liệu chính xác nè

- bà xác thực dữ liệu chuẩn xác nè

- anh xác nhận dữ liệu không sai nhé

- anh kiểm tra thông tin chính xác rồi

- mình chứng thực thông tin chuẩn luôn

- chú xác nhận dữ liệu không sai luôn

- em xác thực dữ liệu không sai nha

- mình kiểm tra thông tin đúng nè

- em kiểm tra thông tin chuẩn xác ạ

- ông kiểm tra thông tin chuẩn xác ạ

- bà kiểm tra thông tin không sai nha

- chú xác nhận dữ liệu chính xác rồi

- tôi chứng thực dữ liệu chính xác rồi

- em xác minh dữ liệu chính xác nè

- chú xác thực dữ liệu không sai nhé

- anh kiểm tra dữ liệu chuẩn xác nha

- chị xác thực dữ liệu chuẩn nha

- chị xác nhận thông tin chuẩn ạ

- chú kiểm tra dữ liệu chuẩn luôn

- ông xác thực thông tin chuẩn xác nha

- bà xác nhận dữ liệu chính xác rồi

- anh xác thực dữ liệu đúng rồi

- chú xác thực thông tin chính xác nè

- mình xác minh thông tin chính xác rồi

- em kiểm tra thông tin đúng ạ

- chú kiểm tra thông tin chuẩn xác nhé

- ông kiểm tra dữ liệu chuẩn xác rồi

- anh xác minh thông tin không sai nha

- chú chứng thực dữ liệu chuẩn xác nhé

- tôi xác nhận dữ liệu chuẩn xác nha

- em kiểm tra thông tin chính xác nha

- bà chứng thực dữ liệu chính xác nha

- tôi xác minh dữ liệu chuẩn xác luôn

- ông chứng thực dữ liệu không sai nhé

- mình chứng thực thông tin chuẩn xác nha

- chị xác thực dữ liệu đúng luôn

- bà xác nhận thông tin chính xác nha

- em xác nhận thông tin chuẩn rồi

- anh xác thực thông tin chuẩn nhé

- em kiểm tra thông tin đúng nè

- anh xác minh thông tin chính xác nhé

- mình kiểm tra dữ liệu đúng luôn

- bà chứng thực dữ liệu đúng luôn

- tôi xác thực dữ liệu chuẩn luôn

- bà chứng thực thông tin không sai nha

- chú kiểm tra dữ liệu không sai luôn

- bác xác thực dữ liệu không sai nha

- ông chứng thực dữ liệu không sai nè

- chị chứng thực dữ liệu chuẩn xác nè

- bà xác nhận dữ liệu chính xác nha

- mình xác nhận dữ liệu chuẩn xác nhé

- chị kiểm tra dữ liệu chuẩn luôn

- anh xác nhận dữ liệu chính xác ạ

- mình chứng thực dữ liệu không sai rồi

- chú xác minh dữ liệu đúng luôn

- bà xác nhận thông tin chính xác ạ

- em xác thực dữ liệu chuẩn rồi

- chú xác minh dữ liệu đúng nè

- chị xác thực thông tin đúng ạ

- em kiểm tra thông tin chính xác luôn

- bà kiểm tra thông tin chính xác nha

- chú kiểm tra dữ liệu không sai ạ

- tôi chứng thực dữ liệu chuẩn xác nhé

- bác xác minh thông tin chuẩn xác nhé

- ông kiểm tra thông tin chuẩn nè

- bác kiểm tra thông tin không sai luôn

- chú kiểm tra thông tin không sai nhé

- bà xác minh dữ liệu chuẩn nha

- bà xác thực dữ liệu chính xác rồi

- bác kiểm tra thông tin chuẩn xác nè

- mình xác nhận thông tin chuẩn xác nha

- anh kiểm tra dữ liệu chính xác rồi

- ông xác thực dữ liệu chuẩn xác luôn

- em xác minh dữ liệu đúng nhé

-Dạ được ạ.

-Cũng được

-Oke

-oke nhé

-oke rồi

-được rồi

-nhất trí

-đồng ý

-đồng ý ạ

-chập nhận ạ

-được

-ừm

-Đành vậy

-Tôi sẽ cố sắp xếp lịch. Gần nhất là lựa chọn nào nhỉ?

- tuần sau em chấp nhận ạ

- tuần sau anh nhất trí nha

- tuần sau bác ok

- tuần sau chị nhất trí

- tuần sau anh nhất trí

- tuần sau chị tạm được

- tuần sau chị chấp nhận nhá

- tuần sau được

- tuần sau ok nhớ

- tuần sau tới nhất trí

- tuần sau chị ok nhớ

- tuần sau tới ok nhớ

- tuần sau tới chấp nhận ạ

- tuần sau bác nhất trí

- tuần sau tới nhất trí nhớ

- tuần sau em được nhá

- tuần sau tôi tán thành

- tuần sau okie nha

- tuần sau anh chấp nhận nhá

- tuần sau mình chấp nhận nhớ

- tuần sau tạm được

- tuần sau tới tán thành nha

- tuần sau chú chấp nhận nhá

- tuần sau nhất trí

- tuần sau anh ok ạ

- tuần sau tôi okie

- tuần sau tán thành

- tuần sau tới okie

- tuần sau tôi nhất trí

- tuần sau em tán thành nhá

- tuần sau tôi tạm được nhá

- tuần sau mình được

- tuần sau bác tạm được nhá

- tuần sau chấp nhận nhá

- tuần sau tới tán thành nhớ

- tuần sau được

- tuần sau chị tán thành nha

- tuần sau được nhá

- tuần sau okie nhá

- tuần sau bác ok

- tuần sau ok nhớ

- tuần sau tán thành

- tuần sau bác chấp nhận nha

- tuần sau mình chấp nhận

- tuần sau em được

- tuần sau anh nhất trí nhá

- tuần sau mình ok nhá

- tuần sau anh ok nhá

- tuần sau em nhất trí nhá

- tuần sau anh okie nha

- tuần sau chấp nhận

- tuần sau ok

- tuần sau tán thành

- tuần sau chị chấp nhận ạ

- tuần sau tán thành

- tuần sau anh được ạ

- tuần sau tạm được nhớ

- tuần sau mình nhất trí nhớ

- tuần sau bác được nhá

- tuần sau chị ok

- tuần sau bác okie

- tuần sau mình ok

- tuần sau okie nhớ

- tuần sau chú okie nhá

- tuần sau mình ok nha

- tuần sau tạm được

- tuần sau em chấp nhận

- tuần sau em tạm được

- tuần sau chấp nhận nhớ

- tuần sau bác tán thành

- tuần sau tới tạm được nha

- tuần sau tạm được nha

- tuần sau tạm được

- tuần sau tới chấp nhận

- tuần sau ok nha

- tuần sau anh okie nhớ

- tuần sau anh được nha

- tuần sau tạm được nhá

- tuần sau chú được

- tuần sau tới được nhá

- tuần sau anh chấp nhận nha

- tuần sau bác nhất trí nhá

- tuần sau chú tán thành

- tuần sau tán thành

- tuần sau tôi được

- tuần sau ok

- tuần sau tới chấp nhận nha

- tuần sau chú okie

- tuần sau em tán thành ạ

- tuần sau chị ok

- tuần sau tới nhất trí nhá

- tuần sau tôi okie nhá

- tuần sau chú được nhá

- tuần sau chú tạm được

- tuần sau chị nhất trí nha

- tuần sau tạm được

- tuần sau bác ok nhá

- tuần sau chị okie nha

- tuần sau chị nhất trí ạ

- tuần sau okie

- mình ok tới tuần tới

- bệnh nhân chấp nhận gặp tuần tới nhớ

- mình tán thành tới thời điểm ấy nhé

- mình nhất trí đặt thời điểm ấy nhá

- ông chọn tới khám thời điểm ấy nhé

- anh nhất trí gặp bác sĩ thời điểm đó nhé

- chấp nhận tới tuần tới

- em tán thành đến thời điểm đó nhớ

- chú tán thành đến tuần tới

- chị ok tới khám thời điểm ấy nhớ

- chọn đặt thời điểm đó nhé

- bà tán thành đến thời điểm ấy nhá

- nhất trí đến thời điểm ấy

- em tán thành tới thời điểm đó

- tán thành gặp tuần tới nhớ

- bệnh nhân nhất trí đặt tuần tới

- chú ok tới tuần tới

- em nhất trí tới khám tuần tới

- anh ok tới khám thời điểm ấy

- ok đặt tuần tới nhé

- anh tán thành đến khám thời điểm đó

- chú chấp nhận gặp tuần tới

- bệnh nhân chấp nhận tới khám thời điểm ấy nhá

- bệnh nhân nhất trí tới thời điểm ấy ạ

- ông tán thành tới tuần tới ạ

- bà ok đặt lịch thời điểm đó nhớ

- chị chấp nhận đến khám thời điểm ấy nhé

- mình ok gặp bác sĩ tuần tới nhé

- chọn đặt tuần tới nhá

- ông tán thành đến khám tuần tới ạ

- nhất trí tới tuần tới nhớ

- anh nhất trí tới tuần tới ạ

- bác tán thành tới khám thời điểm đó

- ok đặt thời điểm ấy ạ

- chị tán thành tới thời điểm đó

- em chấp nhận tới thời điểm ấy

- bệnh nhân tán thành đến khám thời điểm đó

- nhất trí gặp bác sĩ thời điểm ấy

- bác chấp nhận đặt lịch thời điểm ấy

- chị chọn tới khám tuần tới nhá

- em chọn tới tuần tới

- bà chấp nhận đặt lịch tuần tới nhớ

- ông tán thành đến thời điểm ấy

- ông chọn gặp thời điểm ấy ạ

- chấp nhận tới khám thời điểm ấy

- ok đến khám thời điểm ấy nhớ

- anh chấp nhận đặt lịch thời điểm ấy

- bà chấp nhận đến khám tuần tới

- ông chấp nhận gặp bác sĩ tuần tới

- ông chấp nhận đến thời điểm ấy nhé

- bác chọn đặt thời điểm đó nhớ

- bác chấp nhận tới khám tuần tới nhớ

- chị tán thành đến khám thời điểm ấy nhá

- bệnh nhân chấp nhận đặt thời điểm ấy nhớ

- mình tán thành gặp tuần tới nhá

- nhất trí đến thời điểm ấy nhớ

- ông nhất trí đến khám thời điểm đó nhá

- ông ok đặt tuần tới nhá

- em chọn đặt thời điểm đó

- chọn tới khám thời điểm ấy ạ

- anh nhất trí tới tuần tới

- bác tán thành tới khám tuần tới nhá

- nhất trí đến khám thời điểm ấy

- bệnh nhân tán thành tới khám tuần tới nhé

- chú nhất trí đặt lịch tuần tới

- anh ok gặp bác sĩ thời điểm ấy ạ

- mình tán thành tới khám tuần tới

- em chấp nhận tới thời điểm đó nhá

- em nhất trí đến thời điểm ấy

- anh ok đặt tuần tới nhớ

- chú tán thành gặp thời điểm đó

- chú ok đặt lịch thời điểm ấy ạ

- bác tán thành gặp bác sĩ thời điểm đó nhá

- chấp nhận đặt lịch tuần tới nhé

- ok đặt tuần tới nhớ

- chú chấp nhận gặp tuần tới

- ok gặp bác sĩ thời điểm đó nhá

- chị ok đến khám thời điểm ấy nhá

- ông chọn đến tuần tới

- bà nhất trí tới thời điểm ấy

- mình ok đặt lịch thời điểm ấy nhớ

- mình tán thành đến khám thời điểm ấy

- mình chọn tới khám thời điểm đó

- bệnh nhân chấp nhận tới khám tuần tới nhá

- ông chấp nhận đến khám thời điểm ấy ạ

- bà nhất trí đến thời điểm đó nhé

- bà chọn đến thời điểm đó nhá

- anh chấp nhận đến khám thời điểm đó

- tán thành tới khám tuần tới ạ

- bà nhất trí đặt thời điểm ấy

- bác ok đặt thời điểm ấy nhá

- bà tán thành đặt thời điểm đó

- bác ok đặt lịch thời điểm ấy

- ông tán thành gặp bác sĩ tuần tới

- mình chọn tới khám thời điểm đó

- em chấp nhận tới khám thời điểm đó nhớ

- chú chấp nhận tới khám thời điểm ấy

- chị ok đến thời điểm đó

- em ok gặp thời điểm ấy ạ

- tán thành gặp thời điểm đó nhớ

- chấp nhận gặp tuần tới

- em chọn đến thời điểm ấy nhớ

- chị tán thành tới khám thời điểm ấy

- ok đặt thời điểm đó

- bệnh nhân ok đặt thời điểm đó nhớ

- em nhất trí gặp thời điểm ấy nhá

- chú nhất trí gặp thời điểm đó nhé

- em chấp nhận tới khám thời điểm đó

- chị ok đến thời điểm đó

- chấp nhận tới thời điểm đó

- mình tán thành tới khám tuần tới nhé

- tán thành đến khám thời điểm đó

- mình chọn đến tuần tới

- chị ok tới tuần tới

- ông ok đến thời điểm đó

- chấp nhận gặp bác sĩ thời điểm đó nhá

- bác ok gặp bác sĩ thời điểm đó

- ông nhất trí tới tuần tới

- nhất trí gặp thời điểm ấy nhé

- chú ok đặt thời điểm đó ạ

- ông chọn đặt tuần tới nhá

- chị chấp nhận đến thời điểm ấy nhé

- ông ok tới thời điểm đó nhớ

- chú chọn đặt thời điểm ấy ạ

- bác nhất trí tới khám thời điểm đó

- bác tán thành đặt lịch tuần tới ạ

- mình tán thành đặt lịch tuần tới nhớ

- ông chọn tới khám thời điểm đó

- anh chấp nhận tới thời điểm đó nhá

- bà chọn đặt lịch thời điểm đó nhé

- chị tán thành gặp tuần tới nhé

- chấp nhận tới khám thời điểm ấy ạ

- chấp nhận gặp tuần tới ạ

- ông tán thành gặp bác sĩ thời điểm ấy nhá

- bác nhất trí đến khám tuần tới

- mình chọn gặp thời điểm ấy nhé

- bệnh nhân tán thành gặp thời điểm ấy

- nhất trí tới khám thời điểm ấy nhớ

- ông chọn đặt tuần tới nhé

- bệnh nhân chọn đến thời điểm đó nhớ

- bệnh nhân chọn đến thời điểm đó

- bà chọn đặt thời điểm đó nhớ

- nhất trí đặt thời điểm đó nhé

- em tán thành gặp bác sĩ tuần tới

- nhất trí gặp bác sĩ tuần tới

- bà chấp nhận đặt tuần tới nhé

- chú ok gặp bác sĩ tuần tới

- chị ok gặp bác sĩ thời điểm ấy

- chú chọn gặp thời điểm ấy nhé

- bệnh nhân ok đặt tuần tới

- tán thành tới khám tuần tới nhé

- chọn gặp thời điểm ấy nhá

- bệnh nhân chọn đến tuần tới ạ

- bà tán thành gặp bác sĩ tuần tới nhé

- anh chấp nhận đặt thời điểm đó ạ

- bà chấp nhận gặp bác sĩ tuần tới nhớ

- anh nhất trí đặt thời điểm đó nhớ

- chú ok gặp bác sĩ thời điểm đó

- chọn tới khám thời điểm đó nhá

- ông ok đến thời điểm ấy nhớ

- chấp nhận gặp bác sĩ thời điểm đó

- chị tán thành đặt lịch thời điểm ấy ạ

- bệnh nhân tán thành tới khám thời điểm đó nhớ

- bà chọn tới khám thời điểm đó nhớ

- bà nhất trí đến khám thời điểm ấy nhé

- ok gặp thời điểm ấy

- bác chấp nhận đến khám thời điểm đó ạ

- chọn đến khám tuần tới

- bác chấp nhận tới khám tuần tới nhá

- em nhất trí gặp thời điểm ấy

- bác tán thành gặp bác sĩ tuần tới

- anh chọn đặt lịch tuần tới nhé

- em tán thành gặp thời điểm ấy nhé

- ông ok đặt thời điểm ấy

- ok tới khám thời điểm ấy ạ

- ông ok tới thời điểm đó

- bệnh nhân chấp nhận gặp thời điểm đó

- ông chấp nhận gặp thời điểm ấy

- bà chọn đến khám tuần tới

- em chọn gặp bác sĩ thời điểm ấy nhá

- mình chọn gặp thời điểm ấy

- ông tán thành đến khám thời điểm đó nhớ

- chấp nhận đặt tuần tới

- bác ok gặp bác sĩ tuần tới

- bệnh nhân nhất trí gặp bác sĩ thời điểm ấy

- ok đến khám thời điểm ấy nhớ

- chú nhất trí tới khám thời điểm ấy nhé

- mình ok gặp tuần tới

- bà tán thành đến khám tuần tới

- bệnh nhân ok đến khám thời điểm ấy

- tán thành gặp bác sĩ tuần tới

- chú nhất trí gặp bác sĩ thời điểm ấy nhá

- em nhất trí gặp thời điểm đó

- em tán thành đến khám tuần tới nhớ

- bệnh nhân chọn đặt thời điểm đó

- mình ok tới khám thời điểm đó

- ok gặp thời điểm đó

- anh nhất trí đến thời điểm đó nhớ

- ok gặp thời điểm ấy nhớ

- chú ok đến khám thời điểm đó nhá