onderzoeksverslag functioneel progammeren

Jelmer van Vugt (618770) – 29-10-2020

# Abstract

dd

Contents

[Abstract 1](#_Toc51411509)

[Lijst met afkortingen 3](#_Toc51411510)

[Begrippenlijst 4](#_Toc51411511)

[Inleiding 5](#_Toc51411512)

[Methodologie 6](#_Toc51411513)

[Onderzoeksresultaten 7](#_Toc51411514)

[Literatuuronderzoek 7](#_Toc51411515)

[Wat is imperatief en declaratief programmeren? 7](#_Toc51411516)

[Wat zijn states en hoe hebben deze invloed op het functionele paradigma? 7](#_Toc51411517)

[Welke termen komen veel voor binnen het functionele paradigma? 7](#_Toc51411518)

[Labonderzoek 7](#_Toc51411519)

[Conclusie 8](#_Toc51411520)

[Discussie 9](#_Toc51411521)

[Literatuurlijst 10](#_Toc51411522)

[Bijlagen 11](#_Toc51411523)

# Lijst met afkortingen

ff

# Begrippenlijst

ff

# Inleiding

In dit onderzoeksverslag – wat in opdracht is van de course Algoritmes, Programmeertalen en Paradigma’s in het derde jaar Software Development zoals aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – is de hoofdvraag ‘Wat is functioneel programmeren?’ beantwoord. Dit is gedaan door middel van verschillende deelvragen waarop in de hier op volgende leeswijzer verder op in wordt gegaan.

In het eerste hoofdstuk ‘Methodologie’ worden de verschillende onderzoeksmethoden besproken die gehanteerd zijn tijdens het beantwoorden van de deelvragen. In het daaropvolgende hoofdstuk ‘Onderzoeksresultaten’ zijn de resultaten van de volgende deelvragen beantwoord: Wat is imperatief en declaratief programmeren? Wat zijn states en hoe hebben deze invloed op het functionele paradigma? Welke termen komen veel voor binnen het functionele paradigma? Hoe schrijf je een JSON parser in de programmeertaal Haskell? Behalve de laatste deelvraag zijn deze allemaal onderzocht door middel van een literatuuronderzoek, voor de laatste is een workshop onderzoek in de vorm van een prototype volbracht. Hierna zal in hoofdstuk drie de hoofdvraag worden beantwoord met behulp van de in het vorige hoofdstuk vergaarde resultaten. Ook wordt er in hoofdstuk vier gereflecteerd op de getrokken conclusie. Tot slot zijn in de laatste twee hoofdstukken de literatuurlijst en de bijlagen te vinden.

# 1. Methodologie

In dit hoofdstuk worden de twee verschillende onderzoeksmethoden toegelicht die gebruikt zijn om de deelvragen te beantwoorden.

## 1.2 Literatuurstudie

Binnen een literatuurstudie wordt informatie vergaard uit leesbare artikelen. Deze informatie kan afkomstig zijn van websites, boeken, tijdschriften, kranten, et cetera. Uit deze gevonden artikelen kunnen selecte stukken worden gebruikt om op deze manier bij te dragen bij het beantwoorden van de deelvraag.

## 1.2 Prototyping

Binnen de prototyping onderzoeksmethode wordt een prototype ontwikkeld om een concept, design of probleem beter te begrijpen en/of de technische limieten en mogelijkheden de ontdekken.

# 2. Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van elke deelvraag worden behandeld.

## Literatuuronderzoek

Binnen deze paragraaf zullen de deelvragen worden behandeld die door middel van een literatuuronderzoek zijn beantwoord.

### Wat is imperatief en declaratief programmeren?

Voordat er verder kan worden ingegaan op wat functioneel programmeren precies inhoud is het belangrijk eerst te weten wat imperatief – en declaratief programmeren is.   
Het grootste verschil tussen de twee paradigma’s ligt in het feit dat imperatief programmeren beschrijft *hoe* een programma werkt en declaratief *wat* een programma moet doen. Om hier een beter beeld bij te illustreren pakken we voor het gemak het bouwen van een huis. Imperatieve programma’s zouden de volgende structuur hebben: bouw de fundering, voeg het skelet toe, installeer de utiliteiten, bouw de muren en werk het tot slot mooi af. Een aanroep om een huis te bouwen in een declaratief programma zou er als het volgende uitzien: Ik wil een huis met een open haard en drie verdiepingen, het maakt me niet uit hoe je dit doet. Dit wordt ook wel abstracte code genoemd.   
Talen die gebruik maken van het imperatieve paradigma worden ook wel procedurele talen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn Java en C++. Talen die gebruik maken van het declaratieve paradigma worden ook wel functionele talen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn Haskell en Lisp.

### Wat zijn states en hoe hebben deze invloed op het functionele paradigma?

Jj

### Welke termen komen veel voor binnen het functionele paradigma?

Pure function

Higher order functions

Currying

Partial application

monads

## Labonderzoek

Binnen deze paragraaf zullen de resultaten van alle deelvragen worden behandeld die met een labonderzoek zijn verkregen.

# 3. Conclusie

ff

# 4. Discussie

ff

# 5. Literatuurlijst

1: https://medium.com/@zach.gollwitzer/imperative-vs-declarative-programming-procedural-functional-and-oop-b03a53ba745c

# 6. Bijlagen

fff