Széchenyi István Egyetem

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Informatika Tanszék

**SZAKDOLGOZAT**

**Borbély Bálint**

**Mérnök informatikus BSc szak**

2024



**SZAKDOLGOZ****AT**

**Appointy időpontkezelő webkomponens**

**Borbély Bálint**

**Mérnök informatikus BSc szak**

**2024**

**A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, levél látható

Automatikusan generált leírás**

# Nyilatkozat

Alulírott Borbély Bálint (VVO4KH), Mérnökinformatikus Bsc. szakos hallgató kijelentem, hogy az Appointy időpontkezelő webkomponens című szakdolgozat feladat kidolgozása a saját munkám, abban csak a megjelölt forrásokat, és a megjelölt mértékben használtam fel, az idézés szabályainak megfelelően, a hivatkozások pontos megjelölésével.

Eredményeim saját munkán, számításokon, kutatáson, valós méréseken alapulnak, és a legjobb tudásom szerint hitelesek.

Győr, 2024

hallgató

# Kivonat

Appointy időpontkezelő webkomponens

A dolgozat egy népszerű online naptárakat összekötő, és azok funkcióit a fejlesztők és felhasználók számára számos funkcióval kibővítő webkomponens elkészítésének menetét, funkcióit és a felhasznált technológiáit fogja bemutatni. A komponens fejlesztésével a cél az, hogy a webfejlesztők egy olyan eszközt kapjanak, amelynek segítségével a cég, amelynek a weboldalt fejlesztik a felhasználóinak egységes felületen tudja megmutatni a csarnokaik foglaltságát, a fogorvos szabad időpontjait, vagy az egyetemi rendezvényeket a naptáraikból, amelyek akár több szolgáltató között is szét lehetnek szórva. A komponens konfigurálható a felhasználási cél elérése érdekében, például, ha engedélyezve van, akkor a felhasználók ezen keresztül időpontfoglalásra tehetnek kérelmet, a megfogalmazott kritériumoknak megfelelve, amit az erre illetékes személy később jóváhagyhat, vagy elutasíthat.

# Abstract

Appointy appointment management web component

This paper will describe the process, the features and the technologies used to create a web component that connects popular online webcalendars and extends their functionality for business use, for developers and users. By developing the component, the goal is to provide web developers with a tool that allows the company whose website is being developed to show their users in a single interface the occupancy of their halls, the dentist's free appointments, or university events from their calendars, which may be scattered among several providers. The component may be configured to achieve intended use, for example, if enabled, users can request an appointment booking through the component itself, according to the criteria defined, which can be later approved or rejected by the person in responsible.

# Tartalomjegyzék

[Nyilatkozat 5](#_Toc178587707)

[Kivonat 6](#_Toc178587708)

[Abstract 7](#_Toc178587709)

[Tartalomjegyzék 8](#_Toc178587710)

[1. Bevezetés 1](#_Toc178587711)

[1.1. A naptár 1](#_Toc178587712)

[1.2. Online naptár 1](#_Toc178587713)

[1.3. Vállalatok haszna 2](#_Toc178587714)

[2. Online naptár szolgáltatók 4](#_Toc178587715)

[2.1. Google Calendar 4](#_Toc178587716)

[2.1.1. A Google Calendar múltja 5](#_Toc178587717)

[2.2. Outlook Calendar 6](#_Toc178587718)

[2.2.1. Az Outlook Calendar múltja 7](#_Toc178587719)

[2.3. Egyéb szolgáltatók 9](#_Toc178587720)

[3. A projekt oka és célja 12](#_Toc178587721)

[4. Technológiák 14](#_Toc178587722)

[4.1. Az oldal felépítésére és stílusára vonatkozó technológiák 14](#_Toc178587723)

[4.1.1. HTML 14](#_Toc178587724)

[4.1.2. CSS 16](#_Toc178587725)

[4.1.3. SCSS 17](#_Toc178587726)

[4.2. Az oldal viselkedését befolyásoló technológiák 20](#_Toc178587727)

[4.2.1. JavaScript 20](#_Toc178587728)

[4.2.2. TypeScript 22](#_Toc178587729)

[4.3. A felhasznált keretrendszer 23](#_Toc178587730)

[4.4. A használt csomagkezelő 24](#_Toc178587731)

[4.5. A használt fejlesztői környezet 25](#_Toc178587732)

[5. Összegzés 28](#_Toc178587733)

[Irodalomjegyzék 29](#_Toc178587734)

[Ábrajegyzék 32](#_Toc178587735)

[Mellékletek 33](#_Toc178587736)

# Bevezetés

## A naptár

Az emberiség már évezredek óta használ naptárakat, hogy rendszerezett módon tartsák nyilván az idő múlását és az eseményeket. A naptárak segítenek nekünk az életünk szervezésében, a teendőink hatékony tervezésében és megfelelő időbeosztás kialakításában. Az idő az egyik legértékesebb erőforrásunk, amivel nem mindegy mit, hogyan és miért kezdünk, és a naptárak segítenek abban, hogy hatékonyabban kihasználhassuk a nekünk jutott időt.

Az emberek manapság is számos okból használnak naptárakat. Egyrészt, azért amiért az őseink is használták, hogy nyomon kövessék az idő múlását és a számukra fontos eseményeket, de naptárak segítenek abban is, hogy emlékezzünk a modern korban fontos dátumokra, mint például születésnapok, névnapok vagy évfordulók.

Emellett a naptárak segítenek abban is, hogy hatékonyan tervezhessük meg a mindennapi teendőinket és találkozóinkat. Lehetővé teszik számunkra, hogy előre lássuk, mikor van szabad időnk, és mikor vagyunk elfoglalva valamivel. Ez segíthet abban, hogy elkerüljük az ütközéseket az időpontokban, és hatékonyan oszthassuk be az időnket különböző tevékenységek között.

## Online naptár

Az online naptárak használata különösen előnyös lehet számos szempontból. Először is, az online naptárak könnyen hozzáférhetők bárhol és bármikor, amíg internetkapcsolat rendelkezésre áll. Ez lehetővé teszi, hogy bárhonnan elérjük a naptárunkat, legyen szó akár otthonunkról, munkahelyünkről vagy egy vonatról út közben.

Másodszor, az online naptárak szinkronizálhatók más eszközökkel, például okostelefonokkal vagy számítógépekkel. Ez azt jelenti, hogy ha egy eseményt vagy találkozót adunk a naptárunkhoz egy eszközön, az azonnal megjelenik és frissül az összes többi eszközön is, amelyen be van jelentkezve ugyanaz a naptár. Ez segít abban, hogy mindig naprakészek legyünk, és ne felejtsünk el fontos eseményeket vagy találkozókat.

Harmadszor, az online naptárak gyakran rendelkeznek automatikus emlékeztető funkcióval. Ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a naptár automatikusan értesítést küldjön nekünk egy esemény vagy találkozó előtt, így biztosítva, hogy ne felejtsük el időben felkészülni rá.

Az online naptárak emellett könnyen megoszthatók másokkal. Például egy család vagy egy csoport munkatársai között lehetőség van arra, hogy egy közös naptárat használjanak, így mindig tisztában lehetnek egymás teendőivel és időbeosztásával. Ez segíthet abban, hogy jobban együttműködjenek és hatékonyabban szervezzék meg az eseményeiket és találkozóikat.

Az online naptárak használata tehát számos előnnyel jár a fizikai, papír alapú naptárakkal szemben. Rugalmasságot, hozzáférhetőséget és szinkronizációt biztosítanak, amelyek segítenek abban, hogy hatékonyan szervezzük meg az életünket és időnket. Természetesen hátránya is van, nevezetesen a már megemlített szükséges internetkapcsolat, és ide sorolható még a számítógép, okostelefon, vagy táblagép, amellyel rendelkeznünk kell, ha ezeket az online naptárakat igénybe szeretnénk venni, de véleményem szerint az előnyök súlya messze meghaladja a hátrányokét, így én is online naptárakat használok.

## Vállalatok haszna

Az online naptárak használata vállalatok számára is kiváló lehetőségeket kínál. Egy vállalat szempontjából az időgazdálkodás és a hatékony kommunikáció kulcsfontosságú tényezők a sikeres működéshez és a produktivitás növeléséhez. Az online naptárak bevezetése és használata számos előnnyel járhat egy vállalat számára.

Először is, az online naptárak lehetővé teszik a hatékonyabb időbeosztást és tervezést a vállalati tevékenységek számára épp úgy, ahogy magánszemélyek számára is. Az alkalmazottak könnyen megoszthatják és szinkronizálhatják a naptárakat egymással, lehetővé téve számukra, hogy lássák egymás elfoglaltságait és időbeosztásait. Ez segíthet abban, hogy elkerüljék az időpontbéli ütközéseket, és hatékonyabban szervezzék meg a találkozóikat, megbeszéléseiket és egyéb eseményeket.

Másodszor, az online naptárak lehetővé teszik a rugalmasabb munkavégzést és az idővel való jobb gazdálkodást. Az alkalmazottak könnyebben hozzáférhetnek a naptárakhoz bárhol és bármikor, ami lehetővé teszi számukra, hogy rugalmasabban alakítsák ki a munkaidejüket és az ütemtervüket. Ez különösen fontos az olyan vállalatok számára, amelyek rugalmas munkarendet biztosítanak a munkavállalóiknak, vagy amelyeknek globális szinten kell együttműködniük különböző időzónákban dolgozó munkatársaikkal.

Végül, az online naptárak segíthetnek abban, hogy javuljon a hatékonyság és a produktivitás a vállalaton belül. Az alkalmazottak könnyebben tervezhetik meg a munkaidőt és az ütemtervet a naptárak segítségével, és kevesebb időt tölthetnek az időpontok összehangolásával és az ütközések kezelésével. Ez lehetővé teszi számukra, hogy több időt fordítsanak az érdemi munkára és a vállalat céljainak elérésére, ami hozzájárulhat a vállalati teljesítmény és hatékonyság növekedéséhez.

Összességében az online naptárak használata vállalatok számára is számos előnnyel járhat, beleértve a hatékonyabb időbeosztást és tervezést, a rugalmasabb munkavégzést és az idővel való jobb gazdálkodást, a jobb kommunikációt és együttműködést, valamint a növekvő hatékonyságot és produktivitást, ezért az online naptárak integrálása és használata fontos lépés lehet egy vállalat számára, hogy növelje teljesítményét és minél versenyképesebb tudjon maradni.

# Online naptár szolgáltatók

A felsorolt érvek alapján könnyen elhihető tény, hogy rengeteg, elsősorban informatikai vállalat döntött úgy, hogy készít egy ilyen online naptárat, amelynek használatát elérhetővé teszi a világ számára is. Ezek mindegyike természetesen nem puszta szívjóságból, hanem profitszerzés céljából teszi ezt, viszont nehéz lehet választani közülük, hiszen annyi elérhető opció van. Ezek közül a továbbiakban bemutatok néhányat.

## Google Calendar

Az egyik lehetőség, amely az egyik legnépszerűbb is egyben a Google által kínált naptár, a Google Calendar. Ez az egyik legelterjedtebb online naptárkezelő szolgáltatás, amit az egész világon használnak. A képen egy interneten talált példa látható a Google Calendar felületére.

[1]



1. ábra: A Google Calendar felülete [1]

### A Google Calendar múltja

Ahogy már írtam, a Google Calendar a Google által kifejlesztett időmenedzsment és időpontkezelési naptárszolgáltatás, amelynek múltjáról remek áttekintést nyújt ennek az összefoglaló a forrása [2]. Mike Samuel (2. ábra)[3] hozta létre a Google-nál végzett 20%-os projektjének részeként (a 20%-os projekt felelős a Google számos szolgáltatásának fejlesztéséért. Az alapítók, Sergey Brin és Larry Page azt tanácsolták, hogy a dolgozók „idejük 20%-át azzal töltsék, amiről úgy gondolják, hogy a Google számára a leghasznosabb”. [4]). 2006. április 13-án bétaverzióban, majd 2009 júliusában általános kiadásban vált elérhetővé a weben és mobilalkalmazásként Android és iOS platformokra.

2. ábra: Mike Samuel, a Google Calendar atyja [3]

Kezdetben csak weben keresztül, és Android operációs rendszeren volt elérhető, 2015. március 10-én azonban megjelent az iOS-alkalmazás is.

2010 decemberében a Google lehetővé tette a felhasználók számára, hogy kiválasszák a létrehozott események időzónáját, ami korábban hiányzott, és hiányát a média is kritizálta.

2015 augusztusában a Google hozzáadta az „Events from Gmail” (Események a Gmail-ból) funkciót, amelynek segítségével a felhasználók Gmail üzeneteiből származó eseményinformációk automatikusan bekerülnek a Google Naptárba. Az alapértelmezés szerint engedélyezett funkció az újonnan beérkezett e-mail üzenetek, például járatkésések figyelembevételével frissíti is az eseményeket új információkkal.

2015 decemberében a Google hozzáadta a „Reminders” (Emlékeztetők) funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a teendőiket emlékeztetőként adják hozzá a naptárhoz, és ezek a tevékenységek az eddig megszokott események mellett megjelennek. A Reminders úgynevezett szolgáltatásközi funkcióként szolgál, ami azt jelenti, hogy az emlékeztetők a Gmail beérkezett üzenetei közt, a Google Now-ban és a Google Keep-ben is megjelennek.

2016 januárjában a Google a mobilalkalmazásokban a Google Naptárat kiegészítette „Intelligens javaslatokkal” (Smart Suggestions). Az intelligens javaslatok az események címeit, valamint hozzájuk tartozó helyszíneket és kapcsolatokat ajánlanak fel. Az intelligens javaslatokkal egy időben a Google 54 új ország ünnepnaptárát is hozzáadta, így összesen 143 országspecifikus ünnepnaptárral rendelkeznek.

2016 áprilisában a „Goals” (Célok) funkció következett. A célok olyan tevékenységek, amelyeket a felhasználó szeretne elvégezni. Néhány rövid kérdés megválaszolása után (például a „Milyen gyakran?” és a „Legjobb időpont?”) a naptár „megtalálja a legjobb időablakokat a cél eléréséhez”, és idővel alkalmazkodik is a felhasználó időbeosztásához, például átütemezi a célt szolgáló tevékenységet, ha olyan esemény kerül felvételre, amely közvetlenül ütközik a cél időpontjával. A funkció 2017 januárjában bővült a Google Fit és az Apple Health támogatással.


2017 márciusában az iOS-alkalmazás frissült, hozzáadva az iPad támogatást, majd júliusban ismét frissült, hogy az iOS „Today” paneljéhez widgetet adjon hozzá.

2017 júniusában, miután májusban bejelentette, hogy a Google több szolgáltatásában is bevezette a „Family Groups” funkciót, a Google elkezdte a családi naptárak bevezetését a felhasználók számára.

2022. szeptember 20-án a Google bejelentette, hogy a Google Calendar és a Google Assistant emlékeztetői egyesülnek a Google Tasks-al. Az átállás 2023 márciusában kezdődött néhány felhasználó kiválasztásával, majd 2023 második negyedévében opcionális lehetőségként a többi felhasználóra is kiterjesztették, és 2023. május 22-es befejezéssel a vállalati szektor számára.

## Outlook Calendar

Egy másik hatalmas szereplő ezen a piacon a Microsoft, akik a saját megoldásuk, az Outlook beépített naptárát ajánlják, amelynek felületéről az alábbi képen látható egy online talált példa. [5]



. ábra: Az Outlook Calendar felülete [5]

### Az Outlook Calendar múltja

A Outlook naptára is már nagyon régóta létezik, és az évek alatt rengeteg frissítést készítettek hozzá, amelyről remek áttekintést nyújt ennek az összefoglalónak a forrása [6]. Ilyenek frissítések például:

A naptár a 2001 május 31.-én megjelent az Outlook 2002 megjelenésével kapott holdnaptár támogatást, és az események kategóriákba rendezése is ekkorra tehető (kategóriákhoz színek is rendelhetők).

2007 január 27.-én az Outlook 2007-tel érkeztek naptármegosztási fejlesztések, beleértve a naptár HTML-fájlként történő exportálását az Outlook-ot nem használók általi megtekintéshez. Ekkortól lehetett több naptárat egymásra helyezni, hogy ezzel látni lehessen az időpontbéli átfedéseket és a szabad idősávokat.

2010 július 15.-én az Office 2010 keretei közt adták hozzá a közelítés (zoomolás) lehetőségét.

A naptár Mac OS X-szel való kompatibilitása csak az Outlook 2011-gyel valósult meg, ahol is az kezdetben csak a névjegyek esetében támogatta a Mac OS X szinkronizálási szolgáltatásait, az események, feladatok és jegyzetek esetében nem. A 2011. április 12-én közzétett Service Pack 1 (v 14.1.0) segítségével az Outlook már képes volt szinkronizálni a naptárat, a jegyzeteket és a feladatokat az Exchange 2007 és az Exchange 2010 rendszerekkel. (A Microsoft Exchange Server a Microsoft levelezés- és naptárkezelő szervere.)

Az Acompli nevű, kockázati tőkével támogatott startup először 2014 áprilisában jelent meg, majd 2014 decemberében a Microsoft felvásárolta a céget. 2015. január 29-én az Acompli átkeresztelődött Outlook Mobile-ra, így megosztva nevét a Microsoft Outlook-kal és az Outlook.com e-mail szolgáltatással. A Microsoft 2015 januárjában adta ki az Office 365-tel együtt az Outlook-ot telefonokra és táblagépekre is (v1.3 build). Ez volt az első Outlook ezekre a platformokra, amiknek e-mail, naptár és névjegy funkciói is voltak. A Microsoft által 2015-ben felvásárolt Sunrise Calendar háromnapos nézetét és az „Érdekes naptárak” funkcióját is magába foglalja.

Az Outlook sajnos nem támogatja teljes mértékben a naptárak és névjegyek adat- és szinkronizálási specifikációit, például az iCalendar [7], a CalDAV [8], vagy a vCard 3.0 [9] szabványokat. Az Outlook csak a vCard 2.1-et támogatja, de még ezen belül sem támogatja a több vCard formátumú névjegy egyetlen fájlként való kezelését. Az Outlook-ot azért is kritizálták, mert saját szabadalmaztatott Outlook-bővítményeket fejlesztettek ezek helyett a széles körben, más piaci szereplők által is használt szabványok helyett.

2022 májusában a Microsoft bejelentette az új Outlook for Windows előzetes kiadását, amely kezdetben az Office Insiderek számára volt elérhető. Az Outlook új verziója egy webes alkalmazás, amely az Outlook.com-on alapul, és számos új funkciót kínál.


Közérdekű információ lehet, hogy az új Outlook for Windows preview később elérhetővé vált az összes meglévő Outlook for Windows felhasználó számára, valamint az ingyenes Mail és Naptár alkalmazás felhasználói számára is, amelyeket az új alkalmazás javára *nyugdíjazni fognak*.

Az új Outlookot több kritika is érte, például, hogy a korábbi natív verziókhoz képest rosszabb a teljesítménye, valamint hiányzik belőle az offline támogatás.


## Egyéb szolgáltatók

A Google és a Microsoft két óriásnak számít az IT cégek, és az online naptárszolgáltatás terén is. Mindkét cég rendelkezik saját kifinomult naptáralkalmazásával, amelyek széles körű funkcionalitást és integrációt kínálnak. A Google Calendar és az Outlook Calendar egyaránt népszerűek a felhasználók körében, és számos előnnyel járnak, mint például az események könnyű kezelése, a hatékony időbeosztás és az együttműködés lehetőségei.


Azonban, ha valaki keresi az alternatívákat, számos más online naptárszolgáltatás is elérhető, amelyek különféle egyedi jellemzőkkel és előnyökkel rendelkeznek. Öt ilyen példa ilyen alternatívára, az interneten talált példákkal a felhasználói felületükre:

* **Apple Calendar**: Az Apple felhasználók számára az Apple Calendar egy hatékony választás lehet. Szinkronizálható az iOS és macOS eszközökkel, és könnyen integrálható más Apple alkalmazásokkal, mint például az iCloud. [10]


4. ábra: Az Apple calendar felülete [10]

* **Yahoo Calendar**: A Yahoo Calendar egy másik elérhető lehetőség, amely funkciókban gazdag, és könnyen használható. A felhasználók szinkronizálhatják az eseményeiket más Yahoo szolgáltatásokkal, például az e-maillel és a felhőtárolással. [11]

5. ábra: A Yahoo Calendar felülete [11]

* **Calendly**: A Calendly egy olyan naptáralkalmazás, amely különösen hasznos lehet a tervezésben és az időpontok egyeztetésében. Segítségével egyszerűen hozhatunk létre időpontokat és foglalásokat, és megoszthatja azokat másokkal. Fontos kiemelni, hogy ez nem egy ingyenes alkalmazás, előfizetés szükséges hozzá. [12]

6. ábra: A Calendly felülete [12]

* **Zoho Calendar**: A Zoho Calendar része a Zoho Office Suite-nak is, amely számos üzleti alkalmazást tartalmaz. Ez az alkalmazás kiválóan integrálható más Zoho szolgáltatásokkal, mint például a levelezés és a projektmenedzsment. [13]

7. ábra: A Zoho Calendar felülete [13]

Ezek csak néhány példa azon alternatív online naptárszolgáltatások közül, amelyek lehetőséget kínálnak a felhasználóknak az események hatékony kezelésére és az időgazdálkodás javítására. Egyedi igények és preferenciák alapján mindenki megtalálhatja magának azt a naptár alkalmazást, amely neki, vagy a cégének a legmegfelelőbb.

# A projekt oka és célja

A meghatározóbb online naptárak bemutatását és felsorolását követően magáról a projektről, ezen belül is a projekt létrehozásának okáról és céljáról lesz szó.

A projekt célja alapvetően egy olyan webkomponens létrehozása, ami vállalatok és fejlesztők számára több online naptárat köthet össze. Ez azt is jelenti, hogy ezáltal lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen és hatékonyan kezeljék az adott céggel kapcsolatos időpontokat, így számos előnnyel jár mind a felhasználók, mind a fejlesztők számára. A modern digitális környezetben az időgazdálkodás és az események szervezése kulcsfontosságú szerepet játszik mind az egyének, mind a vállalkozások számára. Ezért egy olyan platform létrehozása, amely egyszerre összekapcsolja és egységesítí a különböző online naptárszolgáltatásokat, és az azokban található időpontokat, jelentős előrelépést jelenthet a vállalat és a vállalat ügyfelei számára időgazdálkodás és az eseménytervezés terén.

Egy lehetséges forgatókönyv szerint egy adott cég különböző helyszíneknek vagy eseményeknek, esetleg ügyfeleknek külön naptárat tart fenn, ami, ha egy szolgáltatón belül találhatók, nem sok a probléma, mert például Google Calendar esetén megjeleníthető több naptár egy felületen. Nagyobb probléma például akkor következik, ha például legacy okok miatt, vagy egyszerű felhasználói igényből, esetleg szabályozásból adódóan egy cég két különböző naptárszolgáltató termékét kénytelen igénybe venni. Ezeket egymásba való importálás nélkül nem lehet egyszerre látni, amelyre ez a komponens megoldást nyújt.

Egy másik felhasználási eset, hogy a weboldalakba beágyazott naptárak legtöbb esetben (a Google és a Microsoft esetében is) csak a már létrehozott események megtekintésére, esetleg a naptár saját naptárhoz való hozzáadására alkalmasak, a felhasználó nem tud velük interakcióba lépni, sem új időpontfoglalást kezdeményezni.

Még egy előnye ennek a webkomponensnek, hogy a fejlesztőknek nem kell sem külső oldalra navigálni a felhasználókat a naptárak megtekintéséhez, és több naptár használata esetén nem kell több naptárat sem beágyazni a weboldalba, hiszen ezzel a komponenssel egy felületen jeleníthetik meg mindet. Ezáltal minimalizálódik az időveszteség és a folyamatok bonyolultsága, ami hozzájárul az üzleti hatékonyság növekedéséhez.

Egy olyan platform létrehozása, amely lehetővé teszi több szolgáltató közötti naptáresemények egységes összehangolását, segít megelőzni a különböző időpontok ütközését és a kényelmetlenségeket, amelyek gyakran felmerülnek az ütemezés során. Ezáltal javul a szervezettség és az időgazdálkodás hatékonysága mind az egyének, mind a vállalkozások számára.

Az egységes felhasználói felület biztosítása minden felhasználó számára, függetlenül attól, hogy melyik naptárszolgáltatást használják, segít megkönnyíteni az időpontok foglalását és kezelését. Ezáltal minimalizálódik a felhasználói megtorpanás és növekszik a felhasználói elégedettség.

A webkomponens segítségével egyszerűen lehetőség nyílik az időpontfoglalási kérelmek kezelésére és az időpontok egyszerű elbírálására, ami jelentős idő- és energia megtakarítást jelent mind a felhasználók, mind a szolgáltatók számára.

A felhasználók számára az időpontok elutasításáról, elfogadásáról, mozgatásáról, szerkesztéséről küldött értesítés lehetővé teszi, hogy mindig naprakészek legyenek az aktuális eseményekkel kapcsolatban, és könnyedén reagálhassanak a változásokra.

A sokszínű paraméterezhetőség lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy testre szabják a komponenst az egyes szervezetek és felhasználók igényei szerint, így maximalizálva a funkcionalitást és az alkalmazkodóképességet. Megadhatnak több használandó naptárat, több szolgáltatótól, paraméterezhetik az időpontok ütközésének engedélyezését, az időpontok maximális és minimális hosszát, és még rengeteg mást, ami könnyíti az időpontkérések validálását mielőtt az megérkezne az időpontok kezelőjéhez.

Terv szerint a komponens a kinézetének személyre szabására is ad majd lehetőséget, hogy minden fejlesztő az adott cég színpalettáját használhassa a komponens színeiként, ezzel is jobban integrálva azt az oldalba, és az ismerősség érzését nyújtva a felhasználóknak.

Összességében, a webkomponens létrehozása, ami összeköti az online naptárakat és lehetővé teszi az időpontok kezelését és foglalását, számos előnnyel jár mind a felhasználók, mind a fejlesztők számára, és jelentős hozzáadott értéket képvisel a modern digitális környezetben, hiszen a gördülékeny, akadálymentes ügyintézés az egyik legfontosabb szempont, amikor egy felhasználó egy vállalattal interaktál, és ezen a gördülékenység hiánya egy olyan elem, amely akár el is rémisztheti a potenciális ügyfeleket a vállalattal való kapcsolatba lépéstől, és végső soron az üzlet megköttetésétől is.

# Technológiák

Most, hogy áttekintettük a projekt céljait és előnyeit, mélyebben belemerülünk a technikai részletekbe. A projekt során fontos szerepet játszik a megfelelő technológiai alapok kiválasztása, amelyek lehetővé teszik a webkomponens hatékony és kifinomult működését. Számos különböző technológia áll rendelkezésre, amelyek közül választhatunk, attól függően, hogy milyen szintű funkcionalitást és skálázhatóságot szeretnénk elérni. A felhasználói felület kialakításához és az ott végbemenő interakciók kezeléséhez különféle frontend keretrendszereket (például a React vagy Vue.js) lehet alkalmazni. Fontos az is, hogy a projektet felhőalapú szolgáltatások segítségével is kiegészítsük, például az e-mail értesítések küldéséhez. Összességében a technológiai stack kiválasztása és az ezek közötti megfelelő integráció kulcsfontosságú a projekt sikeréhez és a felhasználói élmény maximalizálásához.

## Az oldal felépítésére és stílusára vonatkozó technológiák

### HTML

A HTML (8. ábra, 9. ábra) a HyperText Markup Language rövidítése, és ez a webböngészőben történő megjelenítésre tervezett dokumentumok szabványos jelölőnyelve. A HTML dokumentumok olyan struktúrát határoznak meg, amelyek meghatározzák egy weboldal szerkezetét, és lehetővé teszik a tartalom hierarchiájának leírását. A HTML elemeket tag-ekkel alakítjuk ki, amelyek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek és egymásba ágyazhatók. Az elemek egyedi azonosítókkal (id) és osztályokkal (class) rendelkezhetnek, amelyek segítségével stílusokat és formázásokat lehet alkalmazni rájuk. Gyakran olyan technológiák segítik, mint a CSS (Cascading Style Sheets) és az olyan szkriptnyelvek, mint a JavaScript. [14]

8. ábra: HTML5 logó [14]

A webböngészők a HTML-dokumentumokat webkiszolgálóról vagy helyi tárolóból fogadják, és a dokumentumokat multimédiás weboldalakká renderelik.

A HTML-elemek a HTML-oldalak építőkövei. A HTML-elemek segítségével képek és más objektumok, például interaktív űrlapok ágyazhatók be a megjelenített oldalakba. A HTML-elemeket a „kisebb, mint” és a „nagyobb, mint” relációs jelek, avagy „kacsacsőrök” segítségével írt úgynevezett „tag”-ek, vagy magyarul címkék jelölik ki. Az olyan tagek, mint például a <img> és a <input> közvetlenül „önmaguktól” vezetik be a tartalmat az oldalba, más címkék, mint például a <p> és ennek a befejező párja a </p> körülveszik a dokumentum bizonyos részeit, és azzal kapcsolatos információkat határoznak meg, például ezesetben a <p> a benne lévő szövegről azt árulja el, hogy új bekezdésként (paragrafusként) kell értelmezni, és sort kell emelni előtte. Az ilyen körülvevő tagek tartalmazhatnak altag-eket is, amik olyan tagek, amelyek körül vannak véve a szülő tag-gel, például: <div><p></p></div> esetében a <div> a szülő tag, és a <p> a benne található altag. A böngészők nem jelenítik meg ezeket a HTML-tageket, hanem az oldal tartalmának értelmezéséhez és formázásához használják fel őket. [15]

A következő linken rengeteg információt lehet találni a HTML szabványról, amely a dolgozatba már nem fér bele: [16].

<!DOCTYPE html>

<html lang="hu">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Document</title>

</head>

<body>

    <h1>Hello World!</h1>

</body>

</html>

9. ábra: Példa HTML kódra (saját)

### CSS

A CSS (10. ábra, 11. ábra), avagy Cascading Style Sheets egy olyan stíluslap-nyelv (style sheet language) amelyet egy jelölőnyelvvel, például HTML-lel vagy XML-lel (beleértve az olyan XML-fajtákat, mint az SVG, MathML vagy az XHTML) írt dokumentum megjelenítésének és stílusának meghatározására használnak. A CSS segítségével megadhatók a különböző elemek méretei, színei, betűtípusai, elrendezései és egyéb vizuális tulajdonságai. A CSS stílusok külön fájlokban vagy közvetlenül a HTML dokumentumokban is elhelyezhetők. A CSS a HTML és a JavaScript mellett a World Wide Web egyik alaptechnológiája.

10. ábra: CSS3 logó [17]

A CSS-t úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a tartalom és a megjelenítés szétválasztását, beleértve az elrendezést, a színeket és a betűtípusokat. Ez a szétválasztás javíthatja a tartalom hozzáférhetőségét, nagyobb rugalmasságot és kontrollt biztosít a megjelenítési jellemzők meghatározásában, lehetővé teszi, hogy több weblap megossza a formázására a vonatkozó CSS-t, a CSS külön .css fájlban történő megadásával, ami csökkenti a szerkezeti tartalom, a HTML összetettségét és ismétlődését, és lehetővé teszi a .css fájl gyorsítótárba helyezését, ezzel javítva az oldal betöltési sebességét a fájlt és annak formázását használó oldalak között.

A formázás és a tartalom szétválasztása azt is lehetővé teszi, hogy ugyanazt az oldalt különböző stílusban jelenítsük meg különböző megjelenési módok esetén, például nagy vagy kis képernyőn, nyomtatásban, hanggal (beszédalapú böngésző vagy képernyőolvasó segítségével) és Braille-alapú tapintású tapintású eszközökön.

A World Wide Web Consortium (W3C), a HTML korábbi, és a CSS szabványok jelenlegi karbantartója, 1997 óta a CSS használatát szorgalmazza a kifejezett prezentációs HTML helyett. [17]

A HTML-hez hasonló módon itt is rengeteg mindenről lehetne írni a box model-től kezdődően, a flexboxon át egészen az animációkig, amikről bővebben itt lehet olvasni: [18].

11. ábra: Példa CSS kódra (saját)

h1 {

    color: red;

    text-align: center;

}

.small {

    font-size: small;

}

### SCSS

A képen Grafika, Betűtípus, embléma, Grafikus tervezés látható

Automatikusan generált leírásVannak bizonyos funkciók, amelyeket a CSS nem kínál, mint például a szelektor öröklődés, aminek segítségével a stílusokat örökölhetik egymástól a szelektorok [19] (13. ábra), vagy a mixin, amivel egy többször felhasznált stílusrészletet tudunk csoportba rendezni, amit aztán később felhasználhatunk, hasonló koncepció alapján, mint ahogy a függvények működnek [20] (14. ábra) és még sok más. Ahhoz, hogy a fejlesztők hozzáférjenek ezekhez a funkciókhoz, CSS preprocesszorokat használnak. A CSS preprocesszor egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a CSS generálását saját egyedi szintaxisából. A CSS preprocesszorok megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a CSS-sel való munkát. [21] [22]

12. ábra: SASS logó [22]

A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, kézírás látható

Automatikusan generált leírásA képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

13. ábra: SCSS szelektor öröklődés [20]

14. ábra: A mixin és az include [21]

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírásAz felső képen egy példa látható az SCSS és a CSS közti alapvető szintaktikai különbségre, az alsón pedig, hogy ugyanez hogy néz ki alap SASS szintaxist követve. [23]

. ábra: Példa az SCSS és a CSS szintaxis közötti különbségre [23]

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

16. ábra: A 12. ábrán látható példa alap SASS szintaxissal [23]

Jelenleg rengeteg CSS preprocesszor áll rendelkezésre. A SASS és az SCSS a két legnépszerűbb CSS-előfeldolgozó. Bár mindkettő hasonlóan működik, van néhány fontos különbség a kettő között, ami megosztja a fejlesztői közösséget abban, hogy az egyiket válasszák a másik helyett. A webfejlesztés világában a SASS a Syntactically Awesome Style Sheets rövidítése, amely egy preprocesszor szkriptnyelv, amelyet vagy egy CSS fájlba értelmez (interpret), vagy fordít (compile). A gyakran Sassy CSS-nek nevezett SCSS a SASS fő szintaxisa, amely a már létező CSS-szintaxisra épül. A SASS és az SCSS egyaránt képes importálni egymást. A SASS matematikai és változótámogatása valójában a CSS erejét növeli. A CSS és SASS változók közti egyik fő különbség a CSS változók deklaratív, és a SASS változók imperatív mivolta, tehát ha valahol használunk egy SASS változót, majd ez megváltozik később, ez a korábbi felhasználást nem fogja érinteni. A CSS változók változásai ezzel szemben minden azokat felhasználó elemre hatással vannak. Erről a témáról tovább lehet olvasni itt: [24].

## Az oldal viselkedését befolyásoló technológiák

### JavaScript

A képen Betűtípus, Grafika, embléma, tervezés látható

Automatikusan generált leírásMint korábban már említésre került, a HTML az oldal szerkezetét írja le, ebbe viszont beágyazhatunk olyan scriptnyelvvel írt programokat, mint például a JavaScript, amelyek befolyásolják a weboldalak viselkedését és akár a tartalmát is.

A JavaScript, vagy annak valamely változata, ma már alapvető fontosságú a weboldalak fejlesztésében. Képes arra, hogy interaktívvá és élénkké tegye az online felületeket azáltal, hogy felugró ablakokat, interaktív űrlapokat és egyéb dinamikus elemeket adunk vele az oldalakhoz, ezzel azt is lehetővé téve, hogy a felhasználók aktívan kommunikáljanak ezekkel az elemekkel, és a weboldallal.

17. ábra: JavaScript logó [26]

Ezen túlmenően, az aszinkron kommunikáció révén a JavaScript lehetővé teszi az adatok háttérben történő letöltését anélkül, hogy ez (mint egyszálas futás esetén) megakasztaná az oldal scriptjének futását vagy, hogy az egész oldal frissülne, ami gyorsabb és simább felhasználói élményt eredményez. Ettől függetlenül a JavaScript ebben az esetben továbbra is egy szálon futtatja az aszinkron függvényeket, viszont a Web Worker-ek 2009-es bevezetésével képesek lettünk több szál használatára is. [25] [26]

A JavaScript (JS) értelmezett (interpretált), vagy „just-in-time” fordított (just-in-time compiled) programozási nyelv first-class függvényekkel, ami annyit jelent, hogy a függvényeket az adott nyelven úgy kezelik, mint bármely más változót. Egy ilyen nyelvben például egy függvényt át lehet adni paraméterként más függvényeknek, egy függvény visszaadhatja azt, és értékként hozzárendelhető egy változóhoz is [27]. Bár leginkább a weboldalak szkriptnyelveként ismert, számos olyan környezetben is használják, amely nem böngésző, például a Node.js alatt.

A JavaScript egy prototípus-alapú *(a prototípus-alapú programozás az objektumorientált programozás olyan formája, amelyben az osztályokat nem explicit módon definiálják, hanem úgy származtatják, hogy tulajdonságokat és metódusokat adnak hozzá egy másik osztály példányához [28])*, többparadigmás *(több programozási paradigmát támogat, mint például az objektumorientált és a funkcionális [29])*, egyszálú, dinamikus nyelv *(dinamikus típusokat használ, tehát futásidőben a változók típusa változhat),* amely támogatja az objektumorientált, imperatív és deklaratív (pl. funkcionális programozási) stílusokat. [30]

### TypeScript

A TypeScript (TS) egy kibővített verziója a JavaScript programozási nyelvnek, amelyet gyakran használnak a modern webfejlesztés során. [31]

Az egyik legfőbb különbsége a vanilla *(olyan szoftver, hardver vagy algoritmus, amelyet nem alakítottak át vagy módosítottak eredeti formájáról)* JavaScripthez képest, hogy statikus típusokat és szigorúbb típusellenőrzést biztosít, így segítve a fejlesztőket a kód hibáinak korai felfedezésében és megelőzésében.

18. ábra: TypeScript logó [31]

Ez azt jelenti, hogy a TypeScript lehetővé teszi a kódon belül átadott adatok típusainak fejlesztő általi meghatározását és korlátozását, tehát egy ilyen módon korlátozott változó a típusát nem, csak az értékét változtathatja meg. Emellett, és ennek köszönhetően a TypeScript képes hibajelzést küldeni, ha a típusok nem egyeznek meg. Erre azért képes, mert a TypeScript fordítási idejű típusellenőrzést használ. Ez azt jelenti, hogy a kód futtatása *előtt* ellenőrzi, hogy a megadott típusok egyeznek-e, nem pedig a kód futtatása közben [32].

A TypeScript például hibát jelez, ha egy stringet adunk át egy olyan függvénynek, amely mondjuk számot várna valamilyen számításhoz. A JavaScript ugyanilyen esetben nem szól, hanem futásidőben megpróbálja értelmezni a számokkal való műveleteknek szánt műveleteket a stringen. Ha ez nem sikerül, akkor futásidőben hibát dob, ha mégis sikerül, akkor pedig végrehajtja azt (például a „+” jel jelenti a számok összeadását, de a stringek összefűzését is). Sok esetben ez csak még több problémát eredményez, hiszen az így kiszámolt adatot vagy kikerül egy felületre, ahol így a kontextusban nem értelmezhető, esetleg érzékeny információ kerül megjelenítésre, vagy pedig továbbadjuk egy másik függvénynek, az pedig a következőnek mindaddig, amíg az egyik függvény valamely művelete hibára nem fut, és ekkor el kell kezdeni visszakeresni, hogy melyik függvényben történik a hiba, amely sok függvény esetén sok időt vehet igénybe.

A fejlesztők által írt TypeScript kód fordítás után egyszerű JavaScriptté fordul, így bármely böngésző tudja azt futtatni, amely megfelelően friss verziószámú JavaScript értelmezésére alkalmas. A típusok kikényszerítése így csak arra szolgál, hogy a fejlesztő még felhasználók általi használat előtt kiszűrhesse a típusokkal való műveletekre vonatkozó hibákat, így egy stabilabb, és kevesebb hibával rendelkező kódot tudjon szállítani a megrendelőnek.

Ez a nyelv nemcsak dinamikus weboldalak létrehozására, hanem teljes értékű webalkalmazások fejlesztésére is alkalmas, támogatva számos népszerű frontend keretrendszert, például az Angular-t.

A TypeScript folyamatos fejlődése és széleskörű támogatottsága miatt továbbra is elengedhetetlen eszköz a webfejlesztők számára.

## A felhasznált keretrendszer

A képen Betűtípus, embléma, szöveg, Grafika látható

Automatikusan generált leírásAz Angular egy TypeScriptre épülő, nyílt forráskódú fejlesztési platform és keretrendszer, amelyet elsősorban webes alkalmazások építéséhez terveztek. Komponensalapú felépítése lehetővé teszi, hogy a fejlesztők az alkalmazásukat moduláris, újrahasznosítható egységekre bontsák, ezzel átláthatóbbá téve a kódot és egyszerűsítve a karbantartást. Az Angular-t a Google fejleszti és karbantartja, így folyamatosan frissítik. Integrált könyvtárainak gyűjteménye számos funkciót lefednek, beleértve például az útválasztást(routing) és az űrlapok kezelését(forms) is. [33]

19. ábra: Angular logó [33]

Ez a keretrendszer olyan programozási technikákat is támogat, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a fejlesztési folyamatot, például a dependency injection, amely lehetővé teszi, hogy a különböző komponensek és objektumok, vagy függvények ne közvetlenül hozzanak létre és kezeljenek más objektumokat, hanem azok külsőleg legyenek biztosítva számukra. Ez a technika nem csak a kód modularitását növeli, hanem megkönnyíti a tesztelést és a karbantartást is, mivel csökkenti a különböző részek közötti szoros kapcsolódást, és a kód duplikációt, így az rugalmasabbá válik. Ilyen fontos funkció a modern weboldalak tekintetében még például a lazy loading (késleltetett betöltés), amelyet az Angular is támogat, és amelynek lényege, hogy az alkalmazás bizonyos részei csak akkor kerülnek betöltésre, amikor a felhasználónak valóban szüksége van rájuk. Ez a technika optimalizálja a teljesítményt, mivel csökkenti az alkalmazás kezdeti betöltési idejét és az erre felhasznált erőforrásokat, különösen nagyobb alkalmazások esetében.

Utolsóként pedig megemlíteném a fejlesztők munkáját megkönnyítő az Angular CLI-t, amely egy parancssoros eszköztár, amely olyan feladatok automatizálásában nyújt segítséget, mint a nagyrészt változatlan, vagy kevés változtatást igénylő sablonkódok (boilerplate kód) generálása, de emellett létrehozhatók projektek, valamint elvégezhetők a különböző build, tesztelési és telepítési műveletek is ezzel az eszközzel. [34]

[[[ 17-es verzió? ]]]

## A használt csomagkezelő

Az npm (Node Package Manager) a világ legnagyobb szoftver-nyilvántartása. Az egész világon rengeteg fejlesztő használja az npm-et szoftvercsomagok megosztására, és számos szervezet használja a magánfejlesztéseinek kezelésére is és egyszerűsítésére is. [35]

20. ábra: npm logó [35]

Nevéből adódóan, az npm kezeli a projekt függőségeit, tehát telepíteni, frissíteni és törölni is lehet vele csomagokat, például meg lehet neki adni, hogy egy adott csomagból egy adott verziót telepítsen, de azt is, hogy mindig a legújabbat használja. Alapvetően JavaScript-hez készült, de TypeScript-tel is használható, de ez a Node.js futtatási környezet alapértelmezett csomagkezelője is. Egy parancssori kliensből, (az npm-ből), egy weboldalból (ahol például fiókot lehet létrehozni a saját csomagok létrehozásához és feltöltéséhez), és egy online adatbázisból, az npm registry-ből áll, amely a nyilvános ingyenes, és a privát fizetős csomagokat is tartalmazza. A regiszterhez a klienssel lehet hozzáférni, az elérhető csomagok pedig az npm weboldalon keresztül böngészhetők és kereshetők is. [36]


## A használt fejlesztői környezet

A WebStorm a VSCode-hoz nagyban hasonlító IDE (Integrated Development Environment), az őt kiadó JetBrains pedig a VSCode legnagyobb piaci versenytársának mondható. A UI tekintetében is kifejezetten hasonlít a két környezet, mintha csak egy másik skint húznánk a VSCode-ra (22. ábra, 23. ábra), de ez nem véletlen, hiszen nem véletlen kedvelik ennyire az emberek ezeket az IDE-ket, hiszen kényelmes őket használni. [37]

21. ábra: WebStorm logó [37]

Amiben a leginkább eltér a kettő az egyrészt az áruk, hiszen a VSCode ingyenesen használható, a WebStorm-ért pedig licenszdíjat kell fizetni, másrészt pedig nem más, mint hogy a Visual Studio Code valójában egy egész egyszerű szövegszerkesztő, amelynek ereje a bővítménykönyvtárából telepíthető szoftvercsomagokban rejlik, amelyek segítségével szinte bármilyen programozási nyelvre és keretrendszerre fel lehet készíteni a szerkesztőt. Ezek a bővítmények származhatnak magától a Visual Studio Code tulajdonosától, a Microsofttól, de nagyon sok esetben a felhasználók írnak hozzá csomagokat, majd teszik mindenki számára elérhetővé, ezzel növelve a funkcionalitását.

A JetBrains ezzel szemben a legtöbb nyelvre külön IDE-t ad ki, amelyek rendelkeznek az adott nyelvre és környezetre jellemzően szükséges eszközökkel, és amelyek kinézete nagyon hasonlít egymásra, de más funkcionalitással bírnak. Külön található szerkesztő python fejlesztőknek, webfejlesztőknek, PHP fejlesztőknek, C és C++ fejlesztőknek, és ezt a sort még lehetne folytatni. VSCode esetében ezt a specializációt bővítményekkel lehet megoldani. Természetesen a JetBrains IDE-iben, tehát a WebStorm-ban is van lehetőség pluginok telepítésére, de ezek általában kisebb mértékben befolyásolják a szerkesztő működését. Ennek a hozzáállásnak előnye is van, mivel a legtöbb felhasználói visszajelzés alapján a WebStorm hatékonyabban képes nagy kódbázisokat kezelni, kevésbé „lassul le” a vetélytársával szemben, amelyet a sok bővítmény telepítése visszahúzhat ebben a A képen szöveg, képernyőkép, szoftver, Multimédiás szoftver látható

Automatikusan generált leírásversenyben.

22. ábra: WebStorm UI [38]

23. ábra: VSCode UI [39]

[38] [39]

# Összegzés

# Irodalomjegyzék

[1] „9 Google Calendar features you should start using now | Zapier”. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://zapier.com/blog/google-calendar-schedule/

[2] „Google Calendar”, *Wikipedia*. 2024. január 29. Elérés: 2024. április 12. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Google\_Calendar&oldid=1200623137

[3] „Mike Samuel - Stealth | LinkedIn”. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://www.linkedin.com/in/mikevsamuel

[4] D. C. Contributor, „Google’s »20% rule« shows exactly how much time you should spend learning new skills—and why it works”, CNBC. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://www.cnbc.com/2021/12/16/google-20-percent-rule-shows-exactly-how-much-time-you-should-spend-learning-new-skills.html

[5] B. IT, „How To Create a Shared Calendar in Outlook & Office 365?”, Boost IT. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://www.boostitco.com/blog/how-to-create-a-shared-calendar-in-outlook-office-365/

[6] „Microsoft Outlook”, *Wikipedia*. 2024. április 11. Elérés: 2024. április 12. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft\_Outlook&oldid=1218464134

[7] „iCalendar.org”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://icalendar.org/

[8] „Introduction”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://devguide.calconnect.org/CalDAV/introduction/

[9] Admin, „vCard 3.0 format specification – www.evenx.com”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://www.evenx.com/vcard-3-0-format-specification

[10] „Calendar User Guide for Mac”, Apple Support. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://support.apple.com/guide/calendar/welcome/mac

[11] „Yahoo Calendar: The Ultimate Guide”. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://savvycal.com/articles/yahoo-calendar/

[12] „Calendly’s effortless scheduling experience”. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://goodux.appcues.com/blog/calendlys-scheduling-experience

[13] „Zoho Calendar attributes | Help - Zoho Deluge”. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://www.zoho.com/deluge/help/cliq/zoho-calendar-attributes.html

[14] „HTML5”, *Wikipedia*. 2024. április 18. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML5&oldid=1219524906

[15] „HTML”, *Wikipedia*. 2024. április 16. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML&oldid=1219285383

[16] „HTML Standard”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://html.spec.whatwg.org/multipage/

[17] „CSS”, *Wikipedia*. 2024. április 9. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CSS&oldid=1217996434

[18] „Cascading Style Sheets”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html

[19] „How to use Selector Inheritance and Multiple Inheritance ?”, GeeksforGeeks. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://www.geeksforgeeks.org/how-to-use-selector-inheritance-and-multiple-inheritance/

[20] „Sass: @mixin and @include”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://sass-lang.com/documentation/at-rules/mixin/

[21] „SASS Vs SCSS: What’s The Difference?”, InterviewBit. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://www.interviewbit.com/blog/sass-vs-scss/

[22] „File:Sass Logo Color.svg - Wikipedia”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sass\_Logo\_Color.svg

[23] „Sass: Sass Basics”. Elérés: 2024. április 18. [Online]. Elérhető: https://sass-lang.com/guide/

[24] „Sass: Variables”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://sass-lang.com/documentation/variables/

[25] M. Peng, „Multithreading Javascript”, Hackmamba. Elérés: 2024. április 24. [Online]. Elérhető: https://medium.com/techtrument/multithreading-javascript-46156179cf9a

[26] R. via C. Williams, *English: Unofficial JavaScript logo by Chris Williams, from GitHub logo.js, under very permissive licensing (WTFPL).* 2011. Elérés: 2024. április 24. [Online]. Elérhető: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JavaScript-logo.png

[27] „First-class Function - MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN”. Elérés: 2024. április 24. [Online]. Elérhető: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/First-class\_Function

[28] „Prototype-based programming - MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN”. Elérés: 2024. április 24. [Online]. Elérhető: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Prototype-based\_programming

[29] „JavaScript Programming Paradigms”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://byby.dev/js-paradigms

[30] „JavaScript | MDN”. Elérés: 2024. április 24. [Online]. Elérhető: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

[31] „TypeScript”, *Wikipedie*. 2023. október 30. Elérés: 2024. április 24. [Online]. Elérhető: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=TypeScript&oldid=23328659

[32] „Documentation - The Basics”. Elérés: 2024. május 6. [Online]. Elérhető: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html

[33] W. A. Solutions, „The Complete Guide to Angular — Past, Present & Future”, Medium. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://medium.com/@whitenappsolutions/the-complete-guide-to-angular-past-present-future-af6ec4c99a55

[34] „Angular”. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://angular.dev/

[35] „npm”, *Wikipedia*. 2024. szeptember 12. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Npm&oldid=1245308296

[36] „About npm | npm Docs”. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://docs.npmjs.com/about-npm

[37] A. Janes, „Why WebStorm is the most productive IDE for JavaScript development”, Medium. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://aaron-janes.medium.com/why-webstorm-is-the-most-productive-ide-for-javascript-development-3223918b197a

[38] „WebStorm: The JavaScript and TypeScript IDE, by JetBrains”, JetBrains. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://www.jetbrains.com/webstorm/

[39] *microsoft/vscode*. (2024. szeptember 30.). TypeScript. Microsoft. Elérés: 2024. szeptember 30. [Online]. Elérhető: https://github.com/microsoft/vscode

# Ábrajegyzék

[1. ábra: A Google Calendar felülete [1] 4](#_Toc178587746)

[2. ábra: Mike Samuel, a Google Calendar atyja [3] 5](#_Toc178587747)

[3. ábra: Az Outlook Calendar felülete [5] 7](#_Toc178587748)

[4. ábra: Az Apple calendar felülete [10] 9](#_Toc178587749)

[5. ábra: A Yahoo Calendar felülete [11] 10](#_Toc178587750)

[6. ábra: A Calendly felülete [12] 10](#_Toc178587751)

[7. ábra: A Zoho Calendar felülete [13] 11](#_Toc178587752)

[8. ábra: HTML5 logó [14] 14](#_Toc178587753)

[9. ábra: Példa HTML kódra (saját) 15](#_Toc178587754)

[10. ábra: CSS3 logó [17] 16](#_Toc178587755)

[11. ábra: Példa CSS kódra (saját) 17](#_Toc178587756)

[12. ábra: SASS logó [22] 17](#_Toc178587757)

[13. ábra: SCSS szelektor öröklődés [20] 18](#_Toc178587758)

[14. ábra: A mixin és az include [21] 18](#_Toc178587759)

[15. ábra: Példa az SCSS és a CSS szintaxis közötti különbségre [23] 19](#_Toc178587760)

[16. ábra: A 12. ábrán látható példa alap SASS szintaxissal [23] 19](#_Toc178587761)

[17. ábra: JavaScript logó [26] 20](#_Toc178587762)

[18. ábra: TypeScript logó [31] 22](#_Toc178587763)

[19. ábra: Angular logó [33] 23](#_Toc178587764)

[20. ábra: npm logó [35] 24](#_Toc178587765)

[21. ábra: WebStorm logó [37] 25](#_Toc178587766)

[22. ábra: WebStorm UI [38] 26](#_Toc178587767)

[23. ábra: VSCode UI [39] 26](#_Toc178587768)

# Mellékletek

[A dolgozat mellékletei, ha vannak]