- Không ạ, tuần sau tôi bận rồi

- Có lịch nào sớm hơn không ạ?

- Tuần sau thì hôm nào?

- Làm thế nào để tôi đặt được lịch trong tuần này?

- Tôi muốn đặt lịch trong tuần.

- Tôi muốn khám trong hôm nay.

- Tôi không thể đợi đến tuần sau.

- Đợi đến tuần sau thì lâu quá. Có thể sắp xếp cho tôi sớm hơn không?

- Lâu quá, tôi không đợi được.

- Tôi chịu đựng mấy ngày rồi, tôi cần khám ngay.

- HIện trạng bệnh của tôi không đợi đến tuần sau được.

- Tôi nghĩ tôi không thể đợi lâu thế.

- Tình trạng của tôi khó chịu lắm rồi không thể đợi thêm

- Tuần sau tôi khá khó sắp xếp lịch

- Tôi không muốn chuyển lịch khám sang tuần sau.

- Có thể khám cho tôi trong tuần này không?

- Sao tôi đợi lâu như vậy với bệnh này được

- Rất tiếc nhưng tôi không muốn

- Không thể ạ

- Tôi không đợi lâu như vậy đâu

- Có cách nào để tôi book lịch trong tuần không

- Làm thế nào để tôi đặt được lịch trong tuần

- Tôi muốn được khám sớm nhất có thể.

- Tôi không có kiên nhẫn đợi đến tuần sau.

- Tuần sau thì lâu quá

- Không ạ, lâu quá.

- Bệnh viện kín vậy ạ? Có thể đặt sớm hơn không ạ?

- Không, tôi không muốn chuyển tuần sau.

- Mình không muốn

- Còn cách nào khác không?

- Không thích

- Không

- em không thể tới khám thời điểm đó

- không thể gặp thời điểm ấy nhé

- bệnh nhân không thể gặp thời điểm đó ạ

- anh không gặp tuần tới nhớ

- em không thể gặp bác sĩ thời điểm đó

- chị không thể đến thời điểm đó nhớ

- anh không thể tới thời điểm ấy

- không tới tuần tới

- bác không thể đặt thời điểm đó nhá

- bác không thể đến khám tuần tới

- ông không thể đến khám tuần tới nhá

- em không đặt thời điểm đó

- bà không thể đến khám tuần tới nhớ

- ông không tới thời điểm ấy nhé

- chị không thể gặp bác sĩ thời điểm ấy nhớ

- bà không thể tới khám tuần tới ạ

- bà không thể gặp bác sĩ thời điểm đó nhá

- không thể tới thời điểm đó ạ

- ông không thể đặt thời điểm đó ạ

- chị không đến tuần tới ạ

- bác không thể gặp tuần tới nhá

- bác không đặt thời điểm ấy nhé

- không thể tới tuần tới nhé

- ông không đến thời điểm đó nhé

- không thể gặp thời điểm ấy

- ông không thể đến thời điểm ấy

- ông không thể đến thời điểm đó nhớ

- anh không thể tới khám thời điểm ấy ạ

- em không gặp bác sĩ thời điểm đó ạ

- bà không tới khám tuần tới

- không thể tới khám tuần tới nhá

- chị không thể gặp tuần tới

- bà không tới khám thời điểm ấy

- bác không gặp bác sĩ thời điểm đó ạ

- em không tới khám tuần tới

- mình không thể đến khám tuần tới

- bệnh nhân không gặp thời điểm ấy

- không thể đến thời điểm ấy

- bệnh nhân không đặt lịch thời điểm ấy nhá

- ông không thể đến tuần tới nhớ

- chú không tới thời điểm đó nhá

- bác không tới thời điểm đó

- không thể đến khám thời điểm đó nhớ

- em không thể tới tuần tới nhé

- bà không thể gặp bác sĩ thời điểm ấy

- không tới khám thời điểm ấy

- em không thể tới khám tuần tới

- bệnh nhân không tới thời điểm đó nhá

- em không thể đặt thời điểm đó

- không gặp thời điểm đó

- em khó hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chú khó đồng ý đến tuần tới

- ông không thể chấp nhận ngày đến tuần khác

- em khó đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- chú không đến tuần tới

- ông không thích sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình khó đến phòng khám đến tuần tới

- ông không thể chờ đến phòng khám đến tuần khác

- bác không chờ thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- ông khó đến tuần khác

- bác không đồng ý hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- Anh không thể thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bà không thể chờ thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- chú khó sắp xếp đến phòng khám đến tuần tới

- chú không thể đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- chú không thích đợi đến tuần khác

- Anh không thích chấp nhận ngày đến tuần tới

- Anh khó đợi ngày đến tuần tới

- bác không chấp nhận thời gian đến tuần khác

- chú không chấp nhận ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình không thích sắp xếp ngày đến phòng khám đến tuần khác

- bà không thể chấp nhận ngày đến tuần khác

- chị không thích sắp xếp ngày đến tuần khác

- bà không chấp nhận hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không thể chấp nhận thời gian đến tuần khác

- chị không thích đồng ý thời gian đến tuần khác

- em không thể chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình không chấp nhận đến tuần khác

- Anh không thể sắp xếp ngày đến tuần khác

- Anh không đợi ngày đến tuần tới

- mình không thể sắp xếp đến phòng khám đến tuần khác

- ông khó ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bà không thích chấp nhận đến tuần khác

- Anh khó chấp nhận ngày đến tuần tới

- Anh không thể đợi ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông không sắp xếp ngày đến phòng khám đến tuần tới

- chị không thể đợi thời gian đến tuần tới

- chị khó chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình không thích đợi đến tuần tới

- chị không thích chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không thể chờ ngày đến phòng khám đến tuần khác

- em khó ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không thể chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bà không thể đồng ý ngày đến tuần tới

- mình không thể đồng ý đến phòng khám đến tuần tới

- ông khó chờ ngày đến tuần khác

- Anh không thích chấp nhận thời gian đến tuần khác

- ông không thích chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình khó chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không chấp nhận đến phòng khám đến tuần tới

- bác khó hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chị không sắp xếp ngày đến tuần tới

- Anh khó hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bác không thể sắp xếp thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- chị không chấp nhận ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không thể chờ ngày đến phòng khám đến tuần khác

- Anh không thích sắp xếp đến tuần tới

- chị không thích đồng ý thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không thể sắp xếp thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- bà không sắp xếp thời gian đến tuần tới

- ông khó chấp nhận đến phòng khám đến tuần khác

- bác không thích ngày đến tuần tới

- em không thể sắp xếp thời gian đến tuần tới

- chú khó ngày đến tuần khác

- em không thích đồng ý đến phòng khám đến tuần khác

- bác khó thời gian đến tuần tới

- ông không sắp xếp hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không chờ ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông không thích đồng ý thời gian đến tuần tới

- em không sắp xếp ngày đến phòng khám đến tuần khác

- bác khó chờ đến tuần khác

- bác không chấp nhận ngày đến tuần khác

- chị khó đồng ý ngày đến tuần tới

- ông khó chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bà không thể đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bà khó chờ ngày đến tuần tới

- Anh khó đồng ý đến tuần tới

- mình không thích thời gian đến tuần tới

- chú không thể đến phòng khám đến tuần tới

- chị không thể sắp xếp đến phòng khám đến tuần khác

- mình không đợi ngày đến phòng khám đến tuần tới

- chị không thích ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- Anh không đợi ngày đến phòng khám đến tuần khác

- Anh không thích chấp nhận đến tuần khác

- em không thể sắp xếp đến phòng khám đến tuần tới

- mình không chấp nhận thời gian đến tuần tới

- chị không chấp nhận thời gian đến tuần tới

- Anh không thích đồng ý thời gian đến tuần tới

- mình không chờ đến phòng khám đến tuần khác

- chú không hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chị không chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chú không thích thời gian đến tuần tới

- mình không chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- Anh không thể chờ ngày đến tuần khác

- ông không sắp xếp ngày đến tuần tới

- ông khó đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- Anh không thể chờ hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình không đợi ngày đến tuần khác

- bác không thể đồng ý ngày đến tuần khác

- chị không thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không thích đợi đến tuần khác

- bà không thể sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không thích đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không thể đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- Anh khó chấp nhận thời gian đến tuần khác

- mình không đồng ý đến phòng khám đến tuần khác

- mình không thích đồng ý đến tuần khác

- bà không thể đến tuần tới

- ông khó thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- mình khó đồng ý thời gian đến tuần khác

- em khó chờ thời gian đến tuần khác

- em không sắp xếp đến phòng khám đến tuần khác

- chú không sắp xếp đến tuần khác

- ông không thể đợi thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông không chờ đến tuần tới

- bác không thích đợi hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình khó đợi thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- bác không thể đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không chờ ngày đến tuần khác

- mình khó sắp xếp thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- Anh không thích chấp nhận đến phòng khám đến tuần khác

- em không đồng ý thời gian đến tuần khác

- bác không thích thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- mình không thể đồng ý thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bác không chờ ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chị không thể đồng ý hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bà không thể chấp nhận hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bác không thể đợi đến phòng khám đến tuần tới

- bác khó đồng ý đến phòng khám đến tuần khác

- ông khó đồng ý đến tuần khác

- bà không thể đồng ý thời gian đến tuần tới

- chú không đồng ý hẹn bác sĩ đến tuần tới

- em không thể chấp nhận đến tuần tới

- chị không thích chấp nhận ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chị không sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông không thích đồng ý ngày đến tuần tới

- Anh không thể chấp nhận thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- chú không đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- Anh không thích chờ ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chị không sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không thích đợi đến phòng khám đến tuần khác

- bà không thích ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bác không đợi thời gian đến tuần khác

- mình không thích sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông khó đợi thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- mình không thích đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- mình không thể đồng ý ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chú không thể chấp nhận hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông không đồng ý ngày đến tuần tới

- bà khó đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- mình khó ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bà không thích sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác khó chấp nhận hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bác không thể chấp nhận ngày đến tuần tới

- bà không chờ đến tuần tới

- bác không sắp xếp đến phòng khám đến tuần tới

- mình không thể đồng ý ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- Anh không đồng ý hẹn bác sĩ đến tuần tới

- em không thể sắp xếp ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- em không ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chú không đồng ý thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- ông không thể đợi thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bà không chờ ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không thể đồng ý ngày đến tuần tới

- ông không thể hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình không thích đợi thời gian đến tuần tới

- chị không chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú khó chờ ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bác khó sắp xếp hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình không thích sắp xếp thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không chờ đến phòng khám đến tuần khác

- bác không thích sắp xếp hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bà không thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- em không thời gian đến tuần khác

- ông không thích đợi thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- em không thể thời gian đến tuần khác

- chị không đợi thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- mình không thể chờ ngày đến tuần khác

- mình khó chờ ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- Anh khó chấp nhận thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- chị không chờ đến phòng khám đến tuần tới

- chú không thể chờ thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- em không chấp nhận thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- bà khó ngày đến tuần khác

- em không thể chờ ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bác khó chờ ngày đến phòng khám đến tuần khác

- Anh khó chấp nhận ngày đến tuần khác

- em khó đồng ý ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chú không đợi thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- Anh khó thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- chú không chấp nhận đến tuần tới

- mình không thể chấp nhận đến phòng khám đến tuần khác

- chị không thể sắp xếp hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chú không ngày đến phòng khám đến tuần khác

- bà không thể thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bà không thể thời gian đến tuần khác

- chị khó ngày đến phòng khám đến tuần khác

- ông không sắp xếp đến phòng khám đến tuần tới

- bà không thể đồng ý đến tuần khác

- bà không thể đợi hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không thể đợi ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chú không thích đồng ý thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình không thể đợi đến tuần tới

- bác không thích sắp xếp thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không thích sắp xếp ngày đến phòng khám đến tuần khác

- bác không thể chấp nhận thời gian đến tuần tới

- em không thể chờ đến phòng khám đến tuần khác

- em không thích đợi thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chị không thích đợi thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- bà không thích đồng ý ngày đến tuần khác

- mình không thích thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chị không chấp nhận thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- chị không thể chờ thời gian đến tuần khác

- mình khó chờ đến phòng khám đến tuần khác

- em không thích thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chị không thích chấp nhận ngày hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình không chấp nhận đến phòng khám đến tuần khác

- chú không chờ ngày đến phòng khám đến tuần tới

- ông không thể đợi thời gian đến tuần tới

- Anh không thể ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bác không thích thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- ông không thể đợi đến phòng khám đến tuần khác

- chị khó chờ ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chị không thể chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không chấp nhận đến tuần khác

- em không thích ngày đến tuần khác

- chú không thích thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- em không thích sắp xếp thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- Anh không chờ thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- mình khó đợi ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bà không sắp xếp ngày đến tuần tới

- mình không sắp xếp thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- mình khó đồng ý hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bà không thích đợi ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình khó sắp xếp thời gian đến tuần khác

- mình khó chờ hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chị khó ngày đến tuần tới

- ông không thể chấp nhận ngày đến phòng khám đến tuần khác

- bà khó chấp nhận thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- mình không thể ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- bà không thích chờ thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không thích đồng ý đến tuần tới

- bác không thời gian đến tuần khác

- mình không ngày đến tuần khác

- em không thể chờ đến tuần tới

- chị không thích đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- em không thể đợi thời gian hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bác không sắp xếp thời gian đến tuần khác

- chú không đợi đến tuần tới

- Anh khó ngày đến phòng khám đến tuần tới

- Anh khó đợi hẹn bác sĩ đến tuần tới

- em không thích sắp xếp thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình khó đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- chú không thể đồng ý hẹn bác sĩ đến tuần khác

- mình khó chấp nhận thời gian đến tuần khác

- ông khó đợi ngày đến tuần tới

- Anh không ngày hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không thể đồng ý đến tuần khác

- mình khó hẹn bác sĩ đến tuần tới

- bà khó chờ ngày đến phòng khám đến tuần tới

- mình không thể đợi thời gian đến tuần khác

- mình không thích đồng ý thời gian đến tuần tới

- bà không chờ hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chị không thích chấp nhận ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bác không thể đợi ngày đến phòng khám đến tuần tới

- em không thể hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chị khó đến tuần tới

- ông không chấp nhận hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chị không ngày đến phòng khám đến tuần tới

- bác không thể đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- bác khó chấp nhận ngày đến tuần tới

- bác không thích chấp nhận hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không chờ đến phòng khám đến tuần tới

- em không chờ ngày đến phòng khám đến tuần khác

- chú khó đợi thời gian hẹn bác sĩ đến tuần khác

- em không thích đồng ý đến phòng khám đến tuần tới

- bác khó đến phòng khám đến tuần khác

- chị khó chờ ngày đến phòng khám đến tuần tới

- mình không thích ngày đến tuần khác

- Anh không đợi thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- bác không sắp xếp thời gian đến tuần tới

- bà không thể chờ thời gian đến tuần khác

- bác không thích đồng ý đến tuần tới

- bác khó chờ đến phòng khám đến tuần khác

- chú không thể đợi hẹn bác sĩ đến tuần khác

- chú không hẹn bác sĩ đến tuần khác

- ông không thể sắp xếp hẹn bác sĩ đến tuần tới

- chị khó chờ thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- em khó chấp nhận thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- bác khó đồng ý thời gian đến phòng khám đến tuần tới

- em không thích sắp xếp thời gian đến tuần tới

- Anh không thích chờ ngày đến tuần khác

- ông không thể đồng ý đến tuần tới

- ông khó chấp nhận thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- chị không thể sắp xếp thời gian đến tuần khác

- ông không thể sắp xếp thời gian đến tuần khác

- bác khó thời gian đến phòng khám đến tuần khác

- em khó đợi hẹn bác sĩ đến tuần tới

- em không chấp nhận thời gian đến tuần khác

-Sai thông tin rồi

-Không đúng

-Sai tên rồi ạ

-Sai tuổi rồi.

-Sai giới tính

-Thông tin chưa đúng

-Tôi muốn đính chính lại thông tin

-Hình như chưa đúng lắm

- thông tin được đọc về họ tên không phải rồi

- thông tin bạn đọc tên sai nha

- về lịch hẹn không phải nhé

- thông tin họ tên chưa đúng rồi

- về giới tính không phải nhé

- thông tin bạn đọc ngày khám chưa đúng nhé

- về tên không đúng rồi

- thông tin bạn đọc họ tên không đúng nha

- về tuổi không phải nha

- thông tin về họ tên sai

- thông tin ghi nhận về ngày hẹn không phải nhé

- thông tin ghi nhận về ngày không đúng ạ

- thông tin ghi nhận về lịch chưa đúng nhé

- về lịch sai rồi

- thông tin ghi nhận tuổi không đúng nhé

- thông tin ghi nhận lịch hẹn sai nhé

- thông tin được đọc ngày khám không đúng ạ

- thông tin bạn đọc về lịch chưa đúng ạ

- thông tin bạn đọc lịch chưa đúng nhá

- thông tin được đọc ngày khám chưa đúng ạ

- thông tin được đọc về ngày hẹn chưa đúng

- về lịch hẹn sai nha

- lịch không đúng nha

- về giới tính không đúng

- thông tin ghi nhận về họ tên sai nha

- thông tin ghi nhận họ tên không phải nhé

- thông tin ghi nhận ngày khám không phải nhé

- thông tin bạn đọc ngày khám sai

- thông tin về ngày khám không phải nhá

- ngày hẹn sai nhá

- thông tin về lịch hẹn không phải nhá

- thông tin bạn đọc tên chưa đúng nha

- thông tin ngày khám không phải rồi

- thông tin được đọc ngày chưa đúng nhá

- thông tin về tên không đúng nhá

- lịch hẹn không đúng nhé

- thông tin lịch hẹn sai nha

- thông tin bạn đọc lịch không đúng ạ

- thông tin lịch hẹn không phải nha

- thông tin lịch chưa đúng

- thông tin được đọc về lịch sai nha

- thông tin được đọc giới tính chưa đúng rồi

- thông tin bạn đọc về lịch hẹn chưa đúng rồi

- thông tin về ngày sai

- thông tin bạn đọc về giới tính chưa đúng nhá

- thông tin ghi nhận lịch chưa đúng ạ

- thông tin được đọc về tuổi không đúng

- thông tin được đọc giới tính sai ạ

- thông tin được đọc về ngày hẹn chưa đúng rồi

- thông tin ghi nhận tên không phải rồi

- thông tin ghi nhận tên sai nhá

- thông tin được đọc lịch hẹn sai nha

- thông tin ghi nhận về lịch hẹn không phải nha

- thông tin bạn đọc về lịch hẹn chưa đúng ạ

- thông tin được đọc về họ tên không phải nhá

- về tuổi không phải

- thông tin được đọc về ngày khám không phải rồi

- thông tin giới tính chưa đúng nha

- thông tin được đọc ngày khám sai nhé

- thông tin bạn đọc về giới tính chưa đúng ạ

- thông tin về ngày chưa đúng nhé

- thông tin bạn đọc tên không đúng nhé

- thông tin bạn đọc về lịch không đúng ạ

- thông tin được đọc họ tên chưa đúng nhá

- ngày khám sai nhá

- thông tin ghi nhận tên không đúng ạ

- thông tin được đọc về ngày khám sai rồi

- thông tin bạn đọc về ngày sai ạ

- thông tin ghi nhận về lịch chưa đúng nha

- thông tin giới tính chưa đúng

- thông tin được đọc về lịch không đúng ạ

- thông tin ghi nhận về giới tính sai

- thông tin được đọc về ngày khám sai nha

- thông tin bạn đọc về ngày hẹn không phải

- thông tin bạn đọc tuổi chưa đúng nha

- thông tin được đọc giới tính sai nhá

- thông tin bạn đọc tên sai nhé

- thông tin bạn đọc về họ tên chưa đúng rồi

- thông tin bạn đọc về họ tên không đúng nha

- thông tin được đọc về lịch chưa đúng nha

- về ngày không phải nhé

- thông tin được đọc họ tên sai

- thông tin ghi nhận về ngày không đúng nhé

- thông tin ghi nhận về tên không đúng nhé

- thông tin được đọc tên không phải

- thông tin ghi nhận giới tính sai nhá

- tuổi không phải rồi

- họ tên sai

- thông tin được đọc về giới tính sai ạ

- thông tin ghi nhận tuổi không đúng

- họ tên chưa đúng nhé

- thông tin về ngày khám không đúng rồi

- thông tin ngày khám sai

- về tuổi chưa đúng ạ

- thông tin bạn đọc về ngày khám không đúng rồi

- thông tin được đọc về giới tính không đúng nha

- thông tin về tuổi không đúng rồi

- thông tin bạn đọc ngày sai nhé

- thông tin bạn đọc về ngày hẹn không đúng nhá

- thông tin được đọc ngày khám không phải

- thông tin được đọc về ngày hẹn sai ạ

- họ tên không phải

- thông tin bạn đọc lịch chưa đúng

- thông tin về tên chưa đúng nha

- về ngày không phải nha

- thông tin bạn đọc họ tên không phải nhé

- thông tin ghi nhận về lịch hẹn chưa đúng ạ

- thông tin được đọc về lịch chưa đúng nhé

- thông tin ghi nhận về giới tính không đúng nhá

- lịch hẹn không phải ạ

- lịch không phải nha

- thông tin ghi nhận về ngày khám không đúng nha

- thông tin về giới tính chưa đúng nhá

- thông tin ngày khám không phải nha

- thông tin ghi nhận về ngày khám không phải ạ

- thông tin ngày hẹn không đúng rồi

- thông tin ghi nhận lịch hẹn không đúng rồi

- về lịch hẹn chưa đúng rồi

- thông tin ghi nhận về ngày hẹn không đúng

- giới tính sai ạ

- thông tin được đọc về lịch hẹn sai nhá

- thông tin về giới tính sai nha

- thông tin được đọc lịch không đúng nhé

- thông tin ghi nhận về tên không đúng

- thông tin bạn đọc ngày chưa đúng

- ngày hẹn không đúng rồi

- về ngày khám chưa đúng nha

- thông tin bạn đọc về lịch hẹn không đúng

- thông tin giới tính không đúng nhé

- thông tin bạn đọc về giới tính sai

- thông tin ghi nhận về giới tính sai rồi

- thông tin ngày khám không phải nhá

- thông tin bạn đọc về ngày hẹn không đúng rồi

- thông tin bạn đọc về tuổi sai nhá

- thông tin bạn đọc họ tên không đúng ạ

- thông tin bạn đọc về ngày khám không đúng nha

- thông tin về ngày hẹn chưa đúng nhé

- thông tin ghi nhận ngày hẹn không đúng nhá

- thông tin về ngày hẹn chưa đúng

- thông tin được đọc về lịch không đúng rồi

- thông tin bạn đọc về ngày sai nhé

- thông tin bạn đọc về ngày khám không đúng nhá

- thông tin được đọc về giới tính chưa đúng nhá

- thông tin bạn đọc giới tính không phải nha

- thông tin được đọc tên không đúng nhá

- thông tin ghi nhận về ngày sai nhá

- thông tin ghi nhận về ngày hẹn không phải nhá

- thông tin ghi nhận ngày chưa đúng

- thông tin được đọc giới tính không đúng nhá

- thông tin bạn đọc tên không phải nha

- thông tin họ tên sai nhé

- thông tin về giới tính không đúng ạ

- thông tin ghi nhận lịch chưa đúng rồi

- thông tin lịch sai rồi

- về tên không phải nhá

- thông tin bạn đọc lịch không phải ạ

- tên sai nha

- thông tin được đọc ngày khám không phải nhá

- thông tin về tuổi sai nhé

- thông tin bạn đọc ngày chưa đúng nha

- thông tin được đọc ngày hẹn không đúng nha

- thông tin được đọc về lịch sai nhá

- thông tin bạn đọc về lịch hẹn sai

- thông tin về ngày chưa đúng rồi

- thông tin được đọc ngày sai nha

- thông tin tên sai ạ

- thông tin ghi nhận về ngày khám không phải rồi

- thông tin ghi nhận về ngày sai nha

- thông tin được đọc họ tên không phải nhá

- lịch hẹn chưa đúng

- thông tin về lịch không phải rồi

- thông tin bạn đọc về giới tính chưa đúng nha

- thông tin ngày khám chưa đúng

- thông tin tuổi sai nha

- về họ tên chưa đúng nhé

- thông tin ghi nhận ngày không đúng rồi

- thông tin bạn đọc về tên không phải rồi

- thông tin được đọc ngày khám chưa đúng rồi

- thông tin bạn đọc về tên không phải ạ

- thông tin được đọc về tuổi chưa đúng nha

- thông tin được đọc về lịch không đúng nha

- thông tin được đọc giới tính không đúng nhé

- về họ tên không đúng nhé

- thông tin ghi nhận ngày hẹn không đúng rồi

- thông tin bạn đọc về lịch hẹn chưa đúng nhá

- thông tin ngày không phải nha

- thông tin ghi nhận lịch hẹn không phải rồi

- thông tin về tên không đúng ạ

- thông tin bạn đọc về lịch hẹn không đúng ạ

- thông tin về ngày hẹn không phải rồi

- thông tin ghi nhận tên không đúng nhá

- thông tin được đọc về lịch hẹn không phải ạ

- thông tin tuổi sai nhé

- thông tin được đọc về lịch hẹn không đúng ạ

- thông tin ghi nhận về lịch không đúng ạ

- thông tin về tuổi chưa đúng nhá

- về ngày sai nha

- thông tin về ngày không đúng nhé

- thông tin bạn đọc về họ tên không phải ạ

- thông tin bạn đọc ngày khám không đúng ạ

- năm thông tin không phải ạ

- một thông tin của tôi không phải rồi

- hai thông tin của mình không phải rồi

- năm thông tin không phải

- bốn thông tin của tôi không đúng nha

- bốn thông tin của tôi không phải nhé

- có thông tin không đúng

- có một thông tin được đọc không đúng ạ

- ba thông tin của mình không phải rồi

- bốn thông tin của mình không phải nha

- có một thông tin của tôi sai ạ

- bốn thông tin sai

- có một thông tin của tôi sai nha

- có thông tin của tôi không đúng nhé

- một thông tin của mình không phải

- một thông tin được đọc không phải nha

- có một thông tin không đúng nhé

- có hai thông tin sai nha

- bốn thông tin của tôi không phải

- có năm thông tin của mình sai rồi

- bốn thông tin được đọc sai

- có một thông tin của mình không phải nha

- có năm thông tin sai rồi

- có ba thông tin được đọc không phải nha

- ba thông tin của mình không phải ạ

- có hai thông tin được đọc không đúng ạ

- ba thông tin của tôi sai nhé

- một thông tin của mình không phải nhé

- một thông tin được đọc không phải ạ

- ba thông tin được đọc sai

- có bốn thông tin không phải ạ

- một thông tin của mình sai nhé

- có hai thông tin không đúng

- có bốn thông tin được đọc không đúng rồi

- có ba thông tin không đúng rồi

- ba thông tin được đọc không phải ạ

- có bốn thông tin không đúng ạ

- bốn thông tin của mình không phải nhé

- có thông tin được đọc sai nha

- có bốn thông tin không đúng

- có thông tin của tôi không phải

- có bốn thông tin được đọc sai ạ

- thông tin không phải nha

- hai thông tin của mình không đúng

- có thông tin của mình không phải rồi

- bốn thông tin được đọc không đúng nha

- có hai thông tin của mình không phải

- năm thông tin của tôi sai rồi

- có ba thông tin của mình không đúng ạ

- bốn thông tin không phải ạ

- có hai thông tin của mình sai

- có ba thông tin của mình không phải

- có hai thông tin của tôi không đúng

- có một thông tin sai rồi

- ba thông tin không đúng nhé

- có bốn thông tin của mình sai

- ba thông tin của mình sai rồi

- bốn thông tin của mình không phải

- một thông tin của tôi sai rồi

- có thông tin của mình không phải nhé

- bốn thông tin được đọc không đúng ạ

- có năm thông tin của mình không đúng nha

- có hai thông tin được đọc không đúng nhé

- thông tin của mình không đúng nha

- có ba thông tin sai ạ

- có hai thông tin của tôi không phải nhé

- có năm thông tin của mình sai ạ

- thông tin của mình sai ạ

- có một thông tin được đọc không đúng

- một thông tin sai ạ

- thông tin được đọc sai nha

- có ba thông tin của mình sai ạ

- có bốn thông tin được đọc không phải ạ

- có thông tin của tôi không phải nha

- có bốn thông tin của mình không phải nhé

- có ba thông tin sai nhé

- một thông tin của tôi không đúng rồi

- năm thông tin được đọc sai nha

- có bốn thông tin không phải

- có một thông tin được đọc sai

- có thông tin được đọc không phải nhé

- năm thông tin của tôi sai ạ

- năm thông tin được đọc không đúng rồi

- có hai thông tin của tôi không đúng nhé

- năm thông tin được đọc sai ạ

- bốn thông tin của mình sai ạ

- có ba thông tin không đúng ạ

- năm thông tin được đọc không phải nha

- một thông tin không phải rồi

- có năm thông tin của tôi không phải ạ

- có hai thông tin của tôi không đúng nha

- có một thông tin của tôi không đúng

- năm thông tin của tôi không phải

- có năm thông tin được đọc sai ạ

- bốn thông tin của tôi không đúng

- ba thông tin được đọc không đúng

- năm thông tin của tôi không phải nhé

- hai thông tin của tôi sai

- có một thông tin của mình không phải ạ

- thông tin không phải ạ

- một thông tin được đọc không đúng rồi

- bốn thông tin không phải nha

- có thông tin của tôi không đúng nha

- có thông tin của mình sai nhé

- có một thông tin của tôi không phải nha

- hai thông tin không phải

- thông tin được đọc không đúng rồi

- ba thông tin của tôi không phải rồi

- có năm thông tin được đọc không phải nhé

- hai thông tin không phải rồi

- bốn thông tin không đúng nhé

- thông tin của tôi sai nha

- ba thông tin của tôi sai rồi

- có thông tin được đọc không đúng nhé

- có một thông tin của tôi không đúng nhé

- thông tin được đọc sai nhé

- có bốn thông tin của tôi sai nhé

- ba thông tin không đúng ạ

- có năm thông tin của tôi sai

- năm thông tin được đọc không phải ạ

- có bốn thông tin của mình không đúng nha

- ba thông tin không đúng rồi

- bốn thông tin được đọc sai ạ

- có thông tin không đúng ạ

- một thông tin không đúng nhé

- một thông tin của mình sai

- thông tin được đọc không đúng

- hai thông tin không phải ạ

- có năm thông tin được đọc không đúng nha

- bốn thông tin của mình sai

- có thông tin được đọc sai ạ

- có năm thông tin không phải nhé

- ba thông tin không phải rồi

- năm thông tin được đọc không phải

- một thông tin được đọc sai ạ

- có bốn thông tin được đọc không phải nha

- ba thông tin được đọc không phải

- có bốn thông tin của mình không đúng nhé

- năm thông tin không đúng rồi

- bốn thông tin không đúng nha

- bốn thông tin không phải rồi

- năm thông tin của mình không phải ạ

- thông tin của tôi sai nhé

- có ba thông tin của mình không đúng rồi

- năm thông tin của mình sai nhé

- một thông tin của tôi sai nhé

- có hai thông tin được đọc không đúng rồi

- bốn thông tin được đọc không đúng

- hai thông tin không đúng nha

- có thông tin của mình không phải

- có ba thông tin không phải

- có hai thông tin sai nhé

- có ba thông tin sai nha

- có một thông tin của mình không đúng nhé

- có bốn thông tin không phải rồi

- có bốn thông tin được đọc không đúng

- có một thông tin của mình không đúng ạ

- có ba thông tin được đọc không đúng nha

- một thông tin được đọc không đúng nha

- ba thông tin của tôi sai nha

- một thông tin của tôi sai

- ba thông tin của tôi không phải ạ

- có năm thông tin được đọc không đúng

- có hai thông tin sai rồi

- ba thông tin được đọc không phải nha

- ba thông tin được đọc sai rồi

- có bốn thông tin được đọc sai

- có thông tin của mình sai

- một thông tin của tôi sai nha

- có năm thông tin không phải ạ

- có hai thông tin không phải nha

- ba thông tin của tôi không phải nhé

- bốn thông tin của tôi không phải rồi

- có thông tin được đọc không phải nha

- có ba thông tin của mình không phải nha

- có hai thông tin của tôi sai nhé

- có thông tin được đọc không phải

- hai thông tin của tôi không phải rồi

- năm thông tin của mình không đúng nha

- một thông tin của mình không đúng nhé

- có ba thông tin được đọc không đúng nhé

- hai thông tin được đọc không phải nha

- có bốn thông tin của mình không đúng

- hai thông tin được đọc không đúng ạ

- một thông tin được đọc sai nhé

- ba thông tin của mình sai

- hai thông tin của mình không phải nhé

- có thông tin của tôi không đúng ạ

- có hai thông tin được đọc không đúng nha

- hai thông tin được đọc sai nhé

- có bốn thông tin của tôi sai nha

- một thông tin không phải nha

- một thông tin không đúng ạ

- có một thông tin không phải

- có ba thông tin được đọc không đúng ạ

- thông tin của tôi không phải nha

- có bốn thông tin được đọc không đúng nha

- có một thông tin của tôi sai nhé

- có bốn thông tin được đọc không đúng nhé

- có hai thông tin được đọc không phải nhé

- tôi không ở trong những diện trên

- mình không ở trong đối tượng trên

- chị không thuộc những nhóm đối tượng nào ở trên

- mình không trong đối tượng trên

- tớ không ở diện nào ở trên

- anh không thuộc về những diện liệt kê

- anh không ở trong nhóm đối tượng liệt kê

- tớ không thuộc vào những nhóm đối tượng nào ở trên

- tôi không thuộc về những đối tượng nào

- anh không thuộc vào những trường hợp nào ở trên

- chị không ở những trường hợp được liệt kê

- tôi không ở đối tượng trên

- tôi không trong những trường hợp trên

- anh không thuộc vào trường hợp trên

- tôi không thuộc về diện nào

- mình không trong những đối tượng liệt kê

- tôi không trong trường hợp được liệt kê

- tớ không thuộc về những trường hợp trên

- mình không ở trường hợp nào

- tôi không ở trong những đối tượng nào ở trên

- chị không thuộc vào nhóm nào ở trên

- tớ không trong diện liệt kê

- anh không thuộc về nhóm đối tượng trên

- chị không thuộc vào những đối tượng trên

- mình không thuộc về trường hợp nào ở trên

- tôi không ở trong những đối tượng được liệt kê

- tôi không ở trong diện trên

- tớ không ở trong nhóm nào ở trên

- mình không thuộc về những trường hợp liệt kê

- mình không thuộc về diện nào ở trên

- anh không thuộc vào những diện liệt kê

- chị không thuộc vào nhóm đối tượng nào ở trên

- tôi không ở trong những diện được liệt kê

- chị không thuộc đối tượng liệt kê

- tôi không trong những nhóm đối tượng liệt kê

- chị không trong diện nào ở trên

- chị không trong trường hợp liệt kê

- mình không ở những trường hợp liệt kê

- tớ không thuộc những diện nào ở trên

- tôi không thuộc những diện được liệt kê

- anh không thuộc về trường hợp liệt kê

- tôi không thuộc vào trường hợp trên

- tớ không thuộc những trường hợp liệt kê

- mình không ở nhóm đối tượng trên

- chị không thuộc về nhóm nào

- mình không thuộc vào những trường hợp trên

- chị không thuộc những đối tượng nào

- chị không thuộc vào những nhóm đối tượng trên

- anh không trong những đối tượng liệt kê

- tớ không thuộc vào nhóm đối tượng nào ở trên

- tôi không ở những đối tượng nào

- anh không ở trong nhóm đối tượng nào

- tôi không ở đối tượng nào ở trên

- tôi không thuộc vào nhóm đối tượng được liệt kê

- chị không thuộc về nhóm đối tượng trên

- tớ không thuộc những trường hợp nào

- tớ không trong nhóm nào

- tớ không thuộc về nhóm được liệt kê

- chị không thuộc vào diện trên

- tôi không thuộc vào những diện trên

- anh không thuộc nhóm đối tượng liệt kê

- tôi không thuộc về nhóm đối tượng trên

- tớ không thuộc về diện được liệt kê

- tớ không thuộc trường hợp nào ở trên

- tớ không ở những nhóm đối tượng nào ở trên

- mình không thuộc vào trường hợp nào

- chị không ở trong những đối tượng liệt kê

- anh không thuộc diện được liệt kê

- tôi không ở trường hợp nào ở trên

- tôi không ở những nhóm đối tượng liệt kê

- chị không thuộc về nhóm liệt kê

- tớ không thuộc vào nhóm nào

- tôi không thuộc nhóm đối tượng liệt kê

- tôi không ở trường hợp liệt kê

- tớ không trong những trường hợp trên

- chị không thuộc vào đối tượng trên

- tớ không thuộc vào những trường hợp được liệt kê

- chị không thuộc vào trường hợp trên

- chị không ở trong những diện liệt kê

- tớ không trong trường hợp nào

- anh không thuộc vào những trường hợp trên

- chị không thuộc những trường hợp nào ở trên

- tớ không ở trong những diện nào

- chị không thuộc nhóm nào

- chị không trong những trường hợp trên

- chị không thuộc vào những nhóm đối tượng được liệt kê

- tôi không ở trong đối tượng nào

- tôi không thuộc về những nhóm đối tượng nào ở trên

- tớ không ở những đối tượng nào ở trên

- tôi không thuộc vào trường hợp nào ở trên

- chị không ở những đối tượng được liệt kê

- tớ không thuộc vào trường hợp trên

- chị không thuộc về những nhóm đối tượng trên

- tôi không trong những trường hợp liệt kê

- anh không thuộc đối tượng nào ở trên

- tôi không thuộc về đối tượng trên

- mình không thuộc vào diện nào

- tớ không thuộc vào những nhóm đối tượng trên

- chị không ở những đối tượng nào ở trên

- chị không thuộc vào đối tượng được liệt kê

- tớ không thuộc vào diện trên

- chị không thuộc vào đối tượng liệt kê

- mình không trong những nhóm đối tượng được liệt kê

- anh không trong những diện được liệt kê

- tôi không ở những nhóm đối tượng nào ở trên

- tôi không trong đối tượng liệt kê

- mình không ở trong đối tượng nào

- chị không thuộc về những đối tượng nào

- tôi không thuộc vào diện nào

- mình không thuộc về những diện được liệt kê

- mình không ở những trường hợp nào

- anh không ở nhóm nào ở trên

- mình không ở trong nhóm đối tượng trên

- tớ không ở đối tượng liệt kê

- mình không trong trường hợp trên

- chị không ở trong trường hợp được liệt kê

- mình không thuộc vào những đối tượng trên

- tớ không thuộc vào đối tượng liệt kê

- tôi không ở trong những trường hợp liệt kê

- mình không trong những nhóm đối tượng nào

- mình không thuộc về những đối tượng nào

- tớ không ở những trường hợp nào ở trên

- tôi không trong đối tượng nào

- anh không thuộc về những diện nào ở trên

- chị không ở trong những diện nào ở trên

- chị không ở trong những trường hợp liệt kê

- tôi không thuộc vào những nhóm đối tượng nào

- tôi không thuộc về nhóm đối tượng liệt kê

- tớ không trong những nhóm đối tượng nào ở trên

- tớ không thuộc vào diện trên

- mình không ở những diện trên

- tớ không thuộc về những nhóm đối tượng liệt kê

- mình không ở đối tượng nào ở trên

- tớ không ở trong những nhóm đối tượng liệt kê

- anh không ở trường hợp được liệt kê

- tôi không thuộc về nhóm nào ở trên

- tớ không thuộc nhóm trên

- tớ không trong nhóm đối tượng liệt kê

- mình không trong trường hợp nào ở trên

- anh không ở trong những nhóm đối tượng trên

- mình không thuộc vào nhóm đối tượng liệt kê

- chị không ở trong trường hợp nào ở trên

- tôi không thuộc vào nhóm đối tượng nào ở trên

- tôi không thuộc về những nhóm đối tượng được liệt kê

- tôi không ở trong nhóm đối tượng nào ở trên

- tớ không ở trường hợp liệt kê

- chị không trong những nhóm đối tượng liệt kê

- tớ không thuộc đối tượng nào

- tôi không thuộc những đối tượng được liệt kê

- tớ không thuộc về trường hợp liệt kê

- anh không ở trong những đối tượng nào ở trên

- tớ không thuộc vào trường hợp nào ở trên

- tớ không trong những trường hợp nào

- anh không trong đối tượng trên

- anh không thuộc vào những nhóm đối tượng liệt kê

- mình không ở những nhóm đối tượng trên

- tôi không ở trong trường hợp nào ở trên

- chị không thuộc vào trường hợp liệt kê

- tôi không ở trong diện được liệt kê

- mình không thuộc về những nhóm đối tượng nào ở trên

- mình không ở những nhóm đối tượng liệt kê

- chị không thuộc về những diện liệt kê

- tớ không thuộc vào những đối tượng nào

- mình không thuộc về những đối tượng nào ở trên

- tôi không ở trong những trường hợp trên

- chị không thuộc vào diện được liệt kê

- chị không thuộc vào trường hợp nào ở trên

- tớ không thuộc vào trường hợp được liệt kê

- chị không ở trường hợp trên

- chị không thuộc vào nhóm nào

- chị không thuộc vào trường hợp nào

- anh không ở trong nhóm liệt kê

- mình không thuộc vào trường hợp nào ở trên

- tớ không thuộc vào những nhóm đối tượng nào ở trên

- anh không thuộc vào đối tượng nào ở trên

- chị không thuộc vào đối tượng nào ở trên

- mình không trong trường hợp nào

- tôi không thuộc về những diện nào

- anh không thuộc vào những nhóm đối tượng nào ở trên

- mình không thuộc những trường hợp được liệt kê

- tôi không thuộc những đối tượng trên

- tớ không thuộc về nhóm liệt kê

- mình không thuộc những nhóm đối tượng trên

- tôi không thuộc những trường hợp liệt kê

- chị không ở những nhóm đối tượng nào ở trên

- mình không ở những diện liệt kê

- tôi không trong những đối tượng trên

- tớ không thuộc nhóm nào

- tôi không thuộc về diện liệt kê

- tôi không ở trong nhóm đối tượng liệt kê

- mình không ở những đối tượng trên

- mình không thuộc về nhóm đối tượng trên

- tớ không thuộc về những nhóm đối tượng nào ở trên

- chị không thuộc nhóm đối tượng liệt kê

- chị không ở nhóm đối tượng được liệt kê

- tớ không thuộc vào trường hợp nào

- mình không thuộc vào nhóm đối tượng được liệt kê

- chị không thuộc vào diện trên

- tôi không thuộc về những nhóm đối tượng nào

- chị không thuộc vào nhóm trên

- không

- không thuộc

- không nhé

- không ạ

- em không

- tôi không

- mình không

- chị không

- tất cả đều không

- không cái nào

- không có cái nào