-Lịch thứ 2

-Lịch thứ 3

-Lịch thứ 4

-Lịch thứ 5

-Lịch thứ 6

-Lịch thứ 7

-Tôi chọn thứ 2

-Tôi chọn thứ 3

-Tôi chọn thứ 4

-Tôi chọn thứ 5

-Tôi chọn thứ 6

-Tôi chọn thứ 7

-Tôi muốn khám thứ 2

-Tôi muốn khám thứ 3

-Tôi muốn khám thứ 4

-Tôi muốn khám thứ 5

-Tôi muốn khám thứ 6

-Tôi muốn khám thứ 7

- em lấy thời gian ngày mai

- mình lấy thứ 3

- anh đến ngày thứ 4

- chị book thứ 4

- bà muốn thứ 4

- ông book thời gian thứ 4

- bà muốn khám thời gian thứ 5

- mình chọn ngày mai

- anh oke thứ 4

- tôi chọn thứ 4

- tôi đến lịch thứ 5

- bác muốn khám thời gian thứ 4

- đến thời gian ngày kia

- đặt lịch thứ 6

- mình đi được ngày mai

- bác đến cuối tuần

- chị chọn lịch thứ 4

- mình chọn ngày thứ 4

- đến lịch thứ 3

- bà đặt lịch thứ 3

- bà muốn khám lịch thứ 5

- anh chọn lịch thứ 4

- bác chọn thời gian thứ 3

- ông muốn khám thời gian ngày mai

- bà đến lịch ngày kia

- tôi đến thời gian thứ 4

- tôi book thời gian cuối tuần

- anh đến ngày thứ 5

- bà chọn ngày cuối tuần

- bà đi được thứ 4

- em đặt lịch cuối tuần

- tôi đến ngày thứ 3

- tôi đi được thứ 3

- em muốn khám thời gian thứ 4

- anh muốn khám thời gian cuối tuần

- mình đến cuối tuần

- tôi đặt lịch ngày mai

- bà book ngày ngày mai

- ông oke lịch thứ 4

- mình oke thứ 4

- bà chọn ngày ngày kia

- em muốn khám lịch cuối tuần

- anh đến thứ 3

- em chọn ngày kia

- bác đặt thời gian ngày mai

- tôi đi được thứ 4

- ông đến ngày thứ 5

- giữ thời gian thứ 3

- chị đi được ngày ngày mai

- em đến thời gian thứ 5

- bác oke thời gian thứ 5

- mình đặt ngày thứ 3

- lấy thời gian thứ 3

- bà giữ ngày kia

- em đặt ngày ngày kia

- anh đặt ngày thứ 4

- bác chọn lịch ngày kia

- anh giữ thời gian thứ 3

- mình đặt thứ 6

- anh đến thời gian cuối tuần

- bác muốn khám thời gian cuối tuần

- chị lấy ngày thứ 3

- chị đi được lịch thứ 3

- muốn khám thời gian thứ 5

- bác chọn thứ 3

- bác đặt lịch thứ 5

- oke ngày ngày kia

- em đến ngày thứ 5

- em giữ lịch thứ 3

- muốn khám ngày cuối tuần

- bác muốn khám ngày thứ 3

- bà đi được ngày kia

- bà chọn lịch thứ 4

- chị muốn khám thứ 3

- em chọn thứ 6

- mình giữ thứ 3

- oke thứ 4

- bác lấy thứ 6

- bác lấy thời gian ngày kia

- anh giữ thứ 4

- anh muốn ngày kia

- anh đặt ngày ngày mai

- em muốn thời gian ngày mai

- mình oke ngày kia

- anh đến thời gian ngày kia

- em đặt thứ 4

- bác muốn lịch thứ 5

- tôi chọn lịch thứ 4

- em book ngày thứ 6

- bác book ngày kia

- mình giữ cuối tuần

- ông book ngày thứ 6

- ông đến lịch ngày mai

- chị muốn khám thời gian thứ 6

- ông giữ lịch thứ 6

- chọn ngày thứ 3

- em đến lịch thứ 5

- oke ngày thứ 6

- tôi đến thời gian thứ 6

- book ngày cuối tuần

- ông đi được thời gian cuối tuần

- em giữ thứ 6

- mình đi được ngày kia

- bà book lịch thứ 4

- bác muốn khám thời gian thứ 3

- mình muốn thời gian ngày mai

- bà chọn thời gian thứ 3

- mình muốn khám thời gian thứ 6

- mình giữ ngày thứ 6

- em đến thời gian thứ 4

- tôi muốn thời gian ngày mai

- bác đi được thứ 4

- anh book lịch thứ 5

- ông book ngày mai

- anh muốn ngày thứ 3

- chọn ngày ngày mai

- ông chọn thời gian ngày kia

- chị muốn khám ngày cuối tuần

- giữ ngày cuối tuần

- bà book thời gian ngày mai

- ông chọn ngày thứ 3

- bác book thời gian ngày mai

- bà oke lịch thứ 4

- em đặt thời gian cuối tuần

- bác đi được lịch cuối tuần

- em đến ngày mai

- anh book thời gian thứ 6

- anh đi được thời gian ngày kia

- anh oke thời gian thứ 4

- bác đến thời gian thứ 3

- tôi đi được ngày thứ 3

- bà oke cuối tuần

- anh đến ngày kia

- tôi book lịch thứ 6

- bà muốn ngày thứ 3

- ông oke lịch thứ 5

- em book ngày mai

- mình oke ngày thứ 5

- muốn thời gian thứ 4

- anh chọn ngày thứ 4

- anh đặt thứ 4

- anh đến lịch thứ 5

- em book lịch thứ 4

- bà đi được lịch thứ 4

- em muốn ngày thứ 3

- tôi lấy ngày thứ 5

- ông muốn khám ngày ngày mai

- ông đi được ngày ngày kia

- anh chọn ngày ngày mai

- đặt ngày ngày mai

- đến thời gian thứ 4

- chị oke ngày mai

- tôi đến lịch ngày mai

- mình đến thời gian cuối tuần

- bà muốn khám cuối tuần

- muốn khám thời gian thứ 3

- mình lấy thời gian thứ 4

- ông lấy thứ 5

- lấy ngày thứ 6

- ông giữ thứ 5

- đi được thời gian thứ 6

- chị giữ thời gian ngày mai

- bác đến lịch thứ 6

- em muốn khám thời gian thứ 3

- đến ngày thứ 3

- bác lấy cuối tuần

- tôi đến lịch cuối tuần

- muốn khám ngày thứ 3

- bà đến ngày ngày mai

- mình muốn khám lịch thứ 5

- em đến thứ 4

- ông muốn khám ngày kia

- ông đặt thời gian thứ 4

- mình oke ngày mai

- đi được thứ 4

- bà oke lịch ngày kia

- bà đến thứ 3

- ông đi được lịch thứ 5

- anh đi được lịch thứ 5

- tôi đến lịch ngày mai

- đi được ngày thứ 6

- mình muốn thứ 6

- mình đến ngày thứ 6

- bác đi được thời gian thứ 3

- book lịch thứ 4

- anh đi được thứ 6

- mình book ngày thứ 3

- chị đặt thứ 5

- muốn khám thứ 6

- book lịch thứ 6

- mình oke thời gian cuối tuần

- ông đi được lịch thứ 6

- anh đến thứ 6

- ông chọn lịch thứ 4

- giữ thứ 4

- mình đi được thứ 4

- anh đến thời gian thứ 4

- em lấy ngày mai

- mình đến ngày thứ 3

- em lấy cuối tuần

- tôi muốn khám ngày thứ 3

- mình muốn thứ 4

- tôi đến thời gian thứ 3

- bà book ngày cuối tuần

- bác lấy ngày mai

- ông lấy thứ 3

- em muốn thời gian ngày kia

- anh lấy thứ 4

- chọn thời gian ngày kia

- em đi được lịch thứ 4

- chị đặt thời gian ngày mai

- mình đặt ngày ngày kia

- chị đặt thời gian ngày kia

- ông oke cuối tuần

- chị đến lịch ngày kia

- anh đi được ngày thứ 5

- ông đến thứ 3

- anh muốn khám ngày thứ 3

- ông đến thời gian thứ 6

- chị muốn khám ngày ngày kia

- em đi được ngày ngày mai

- chị chọn lịch cuối tuần

- chị đặt ngày kia

- em chọn lịch cuối tuần

- em đi được lịch ngày kia

- mình đến ngày mai

- bà đi được lịch cuối tuần

- em đặt thời gian ngày kia

- mình oke lịch ngày kia

- tôi lấy thời gian thứ 4

- bác oke lịch thứ 4

- bà book ngày thứ 3

- em lấy ngày kia

- mình đi được thời gian thứ 3

- ông đến thời gian thứ 5

- bác oke thứ 4

- bác lấy thứ 3

- ông chọn thứ 6

- em giữ lịch thứ 5

- muốn ngày kia

- em book thời gian cuối tuần

- đi được thời gian thứ 4

- giữ lịch thứ 4

- muốn thứ 5

- bà đi được lịch thứ 6

- bác đến ngày thứ 3

- bác oke ngày cuối tuần

- book thời gian thứ 5

- giữ thời gian ngày kia

- bác book ngày cuối tuần

- mình chọn lịch thứ 6

- em book ngày ngày mai

- anh book lịch cuối tuần

- em giữ lịch ngày kia

- tôi đặt thời gian cuối tuần

- mình muốn khám thứ 6

- chị đi được thời gian ngày mai

- bác đến ngày ngày mai

- bà đặt thời gian ngày kia

- em đến ngày mai

- chị giữ cuối tuần

- em book ngày kia

- bác đến lịch cuối tuần

- anh đặt lịch thứ 3

- bác oke cuối tuần

- ông đến ngày thứ 4

- mình đến ngày kia

- mình book thời gian thứ 6

- bà oke thời gian thứ 3

- ông giữ thời gian thứ 4

- anh book ngày thứ 6

- chị đi được thứ 5

- bác đến thời gian thứ 4

- anh muốn khám ngày cuối tuần

- chọn cuối tuần

- em đặt lịch thứ 3

- bà muốn khám ngày ngày mai

- tôi đến cuối tuần

- anh đến thời gian thứ 4

- anh đặt ngày thứ 3

- anh oke ngày cuối tuần

- giữ ngày thứ 5

- oke lịch cuối tuần

- đến lịch ngày mai

- chị đến ngày kia

- chị đến thời gian thứ 6

- đến thứ 3

- chị muốn ngày thứ 4

- ông lấy ngày thứ 4

- chị chọn ngày cuối tuần

- ông đi được thời gian thứ 4

- ông giữ thời gian ngày mai

- bác oke ngày thứ 6

- chị giữ lịch ngày mai

- mình muốn khám cuối tuần

- mình giữ ngày mai

- mình muốn khám lịch thứ 6

- bà đặt lịch cuối tuần

- bác đến thời gian ngày mai

- tôi lấy thời gian thứ 3

- mình muốn thứ 5

- tôi đi được thứ 5

- bác book lịch thứ 6

- mình chọn ngày kia

- mình đến thời gian thứ 3

- ông đặt ngày kia

- bác giữ ngày kia

- tôi oke ngày thứ 6

- chị giữ ngày cuối tuần

- chị muốn khám ngày thứ 5

- em đến thời gian ngày mai

- chị chọn lịch thứ 5

- tôi muốn ngày ngày mai

- em đặt thứ 3

- bà đi được thời gian ngày kia

- tôi đến thời gian thứ 6

- mình giữ thời gian ngày mai

- tôi muốn lịch thứ 6

- bác muốn thời gian thứ 4

- anh đến ngày ngày mai

- đặt lịch thứ 5

- tôi đặt ngày thứ 6

- mình muốn khám ngày thứ 6

- giữ ngày thứ 4

- chị đi được lịch thứ 6

- muốn lịch thứ 5

- ông muốn khám thời gian cuối tuần

- em muốn khám lịch thứ 4

- em đặt thời gian ngày mai

- ông đi được thời gian thứ 6

- bác đến cuối tuần

- chị lấy ngày kia

- chị đến lịch thứ 5

- anh đi được thứ 3

- tôi đặt ngày thứ 5

- đặt thời gian ngày mai

- bác đi được ngày thứ 3

- chị oke lịch cuối tuần

- chị lấy lịch cuối tuần

- chị đến lịch thứ 5

- tôi muốn thứ 3

- chị giữ ngày kia

- bác đến ngày kia

- chọn ngày mai

- anh đi được ngày thứ 6

- em đặt thứ 5

- bà lấy lịch ngày mai

- ông muốn khám lịch cuối tuần

- chị giữ ngày ngày mai

- chị chọn lịch ngày kia

-Khám cuối tuần

-Tôi muốn cuối tuần

-Cuối tuần được không

-Đầu tuần được không

-Giữa tuần được không

-Ok cuối tuần nhé

-Ok mình chọn cuối tuần

-Ok mình chọn đầu tuần