- Nút 1 (D1): Mode

+ Mode0: trạng thái bình thường

+ Mode1: Hẹn giờ 1

HIGH, LOW

modeCurrent: trạng thái mode hiện tại (Mode0, Mode1, Mode2, Mode3)

+ Mode2: Hẹn giờ 2

+ Mode3: Hẹn giờ 3

- Nút 2 (D2):

+ Mode0: dùng làm điều kiện cho D3 xóa hẹn

+ Mode1: Chọn giờ

+ Mode2: Chọn phút

+ Mode3: Xác nhận

- Nút 3 (D3): Tăng

- Nút 4 (D4): Nút tắt thông báo (Đã uống thuốc)

- Loa (D5)

- Đèn (D6)

- Mặt đồng hồ (D7, D8)