1. **List Màn Hình:**
   1. Màn hình Đăng Nhập [ID: 1.0.0]

+) Thông Tin Hiển Thị:

-) ImageView: Logo + Tên Ứng Dụng

-) EditText: Tên Đăng Nhập

-) EditText: Mật Khẩu

-) Button: Đăng Nhập

-) Button: Đăng Nhập Bằng Facebook

-) Button: Đăng Nhập Bằng Google

-) TextView: Chưa có tài khoản? Đăng Ký.

* + 1. Màn hình Quên Mật Khẩu [ID: 1.1.0]
       1. -> Suy nghĩ để hiện thực tiếp phần này.
    2. Màn hình Đăng Nhập Facebook [ID: 1.2.0]
       1. Hiện thực được hay không?
       2. Nếu đã đăng nhập trong tài khoản của android
          - Click vào đồng ý hay không
       3. Nếu chưa đăng nhập
          - Hiển thị thông tin cho người dùng nhập và xác thực
    3. Màn hình Đăng Nhập Gmail [ID: 1.3.0]
       1. Hiện thực được hay không?
          - Nếu đã đăng nhập ở android

Click vào đồng ý hay không

* + - * + Nếu chưa đăng nhập

Hiện thông tin cho người dùng nhập và xác thực

* 1. Màn hình Đăng Kí [ID: 2.0.0]

+) Thông Tin Hiển Thị:

-) ImageView: Logo + Tên Ứng Dụng

-) EditText: Tên Đăng Nhập

-) EditText: Email

-) EditText: Mật Khẩu

-) EditText: Xác Nhận Mật Khẩu

-) Button: Đăng Ký

-) Button: Đăng Ký Bằng Facebook

-) Button: Đăng Ký Bằng Google

-) TextView: Tôi Đã Có Tài Khoản. Đăng Nhập.

* 1. Màn hình Giới Thiệu [ID: 3.0.0]
     1. Màn hình Giới Thiệu Tạo Habit [ID: 3.1.0]
     2. Màn hình Giới Thiệu Thống Kê [ID: 3.2.0]
     3. Màn hình Giới Thiệu Hệ Thống Tracking [ID: 3.3.0]
  2. Màn hình Chính [ID: 4.0.0]
     1. Nội dung
     2. Màn hình IDEAS [ID: 4.1.0]
     3. Màn hình Reminders [ID: 4.2.0]

* 1. Màn hình Tạo Habit [ID: 5.0.0]
  2. Màn hình Habit Chi Tiết [ID: 6.0.0]
     1. Màn hình Schedule [ID: 5.1.0]
  3. Màn hình Edit Habit [7.0.0]
  4. Màn hình Thống Kê [ID: 8.0.0]
  5. Màn hình Cài Đặt [ID: 9.0.0]
  6. Màn hình Thông Tin Cá Nhân [ID: 10.0.0]

List Tính Năng:

Tạo Habit

TẠO HABIT:

* Lúc tạo habit -> tự động ghi lại thời gian tạo ra habit đó.
* LOẠI MỤC TIÊU: quy định cách gom nhóm habit.
  + Khi fillter theo ngày/tuần/tháng/năm sẽ hiện ra những habit được thiết lập theo thời gian đó.
    - Ví dụ habit theo nhóm thời gian:
      * Hàng ngày:
        + Ghi chép chi tiêu
        + Dậy 4h
        + Chạy bộ 45p
        + Đọc sách 2p (1p = 25 phút)
        + Uống 2 lít nước
        + Check To Do List & Write To Do List
      * Hàng Tuần:
        + Đánh bóng bàn 3 lần
        + Dẫn cả nhà đi ăn tối
        + Gọi điện cho ông bà
        + Ghi việc cần làm cho tuần tiếp theo
      * Hàng Tháng:
        + Đọc 4 cuốn sách
        + Review Tháng Này
        + Đặt Mục Tiêu Tháng Tới
      * Hàng Năm:
        + Dẫn gia đình về thăm nội ngoại
        + Xem lại những gì đã làm trong năm cũ
        + Viết mục tiêu cho năm tới
* NGÀY THEO DÕI TRONG TUẦN: quy định ngày sẽ hiển thị habit ở MÀN HÌNH CHÍNH & ngày thực hiện habit đó
  + Khác hoàn toàn với thời gian NHẮC NHỞ và LOẠI MỤC TIÊU set theo tuần
    - Ví dụ: set LOẠI MỤC TIÊU là HÀNG NGÀY: không hẳn bắt buộc hàng ngày đều phải làm.
      * Hàng ngày với người công sở là từ thứ 2 – thứ 5
      * Đừng hiển thị habit này cho tôi vào cuối tuần/ngày trong tuần..v..v..
      * (?) Nếu muốn không hiển thị habit đó nhưng không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện habit thì phải làm thế nào?
* THỜI GIAN THỰC HIỆN: người dùng có thể thêm thời gian đặt ra cho habit đó
  + Người dùng có thể thêm ngày bắt đầu và ngày kết thúc
    - Nếu người dùng không check NGÀY BẮT ĐẦU thì ngày bắt đầu sẽ bằng chính ngày tạo ra habit
    - Người dùng chỉ có thể check NGÀY BẮT ĐẦU từ chính ngày tạo ra habit hoặc ngày trong tương lai, không set ngày trong quá khứ.
    - Nếu người dùng không check NGÀY HOÀN THÀNH thì sẽ được set là habit không có thời hạn và sẽ theo LOẠI MỤC TIÊU của habit đó.
    - Người dùng chỉ có thể check NGÀY HOÀN THÀNH từ chính ngày tạo ra habit hoặc ngày trong tương lai, không set ngày trong quá khứ.
* Nếu set habit ở dạng QUIT sẽ có 2 loại:
  + YES/NO: Sẽ không thực hiện việc đó trong thời gian: daily/weekly/monthly/yearly
  + TIMES: Sẽ không thực hiện việc đó quá số lần được set: Nếu quá -> habit trong khoảng thời gian đó fail
* Màn hình Habit details:
  + Thống kê theo 4 dạng biểu đồ:
    - Daily (Mặc định)
    - Weekly
    - Monthly
    - Yearly
  + Các thông số bao gồm:
    - Tổng số lần hoàn thành habit
    - Tổng toàn bộ habit được thực hiện (hoàn thành không đồng nghĩa với tổng số lần thực hiện)
    - Chuỗi hoàn thành dài nhất
    - Chuỗi thực hiện hiện tại
  + Nút Edit Habit
* **Chức năng**
  + Tạo Habit
  + Tracking habit:
    - Theo Ngày/Tuần/Tháng/Năm
      * Y/N: Đã thực hiện hay chưa
      * TIMES: Thực hiện được bao nhiêu lần
    - How: