|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Đang làm()** | **Hoàn thành** |
| * Học CodeGym online * Nghe nhạc * Tập thể dục * Làm bài tập * Học 5 phút Duolingo * Làm việc tự do online | * Làm việc tự do online * 28/60 steak duolingo | * Tập thể dục * Học 5 phút Duolingo hôm nay * Làm bài tập hôm nay |