Xem danh sách giáo viên :

* Viết API : (APIをする):

- API lấy dữ liệu thông tin danh sách các giáo viên ( avatar, tên, số sao đánh giá) và trả về cho người dung

**⤷** は の（アバター、、スターの）をし、ユーザーにすものです。

* Kết nối giao diện với API (インターフェースをAPIにする):

- Nắm rõ api (cách thức hoạt động, api của chức năng gì, api trả về những gì)

**⤷** APIをする（、APIがどのにしているか、APIがをすか）

* Dưới đây là các link đến tài liệu và video để tìm hiểu về thư viện axios.

**⤷** は、axios ライブラリについてぶためのドキュメントとビデオへのリンクです。

- Dùng thư viện Axios kết nối API với UI

**⤷**「axios」ライブラリをして API を UI にする

- Request Api

**⤷** APIリクエスト

- Xử lý response từ api

**⤷** APIからのレスポンスを

- Xử lý lỗi (nếu có)

**⤷** エラー（な）

- Quản lý quyền truy cập (nếu có)

**⤷** アクセスの（な）

* Kiểm thử (テスト)

- Kiểm thử API trên postman

**⤷**PostmanでAPIをテストします。

- Kiểm thử giao diện sau khi đã kết nối với API

**⤷**APIに、インターフェースをテス トします。

Xem chi tiết thông tin giáo viên :

* Viết API (APIをする):

- API lấy dữ liệu thông tin chi tiết của 1 giáo viên (avatar, tên, tuổi, số sao đánh giá, các bình luận đánh giá) và trả về cho người dùng

**⤷** APIは 1のの（アバター、、、スターの、コメント）をし、ユーザーにします。

* Kết nối giao diện với API (インターフェースをAPIにする): như trên
* Kiểm thử (テスト): như trên