موتورهای کاوش و ب و نماهسازی و رتیبندی

اشیای محتوای حاوی عنصر فراداده‌ای

دسترس پذیر در محیط‌های اطلاعاتی پویا

چکیده: پژوهش حاضر به هدف تیم‌سازی و رتیبندی اشیای حاوی عنصر فراداده‌ای هسته دوبیخ و مارک 21 برای نتایج ساختاری گسترده‌پذیر در محیط‌های اطلاعاتی پویا و توسط موتورهای کاوش گرگ و پاهو و مقابله آنها با یکدیگر با روش‌های مختلف ساختاری انجام شد. جامعه پژوهش با 100 نمونه محسوب شد که محتوای کتاب‌های کئیکی (نمونه برداری از نتایج ساختاری گسترده‌پذیر (XML) در قالب دو گروه توزیع می‌گردیدند. گروه اول حاوی عنصر فراداده‌ای هسته دوبیخ و گروه دوم حاوی عنصر فراداده‌ای مارک 21 که از طریق ارائه 1388 تا 1389 در کتاب‌های ساختاری و رتیبندی می‌گردید. نتایج نشان داد که به همراه استفاده از روش‌های مختلف ساختاری، موتورهای کاوش گرگ و پاهو می‌توانند با هم روبرو شوند و تأثیرات آنها در محیط‌های اطلاعاتی پویا را توصیف کنند. در نهایت، پژوهش‌های پیشرفته نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها: طرح فراداده‌ای هسته دوبیخ، ممکن است بتواند از طریق ارائه 1388 تا 1389 در کتاب‌های ساختاری و رتیبندی، تأثیرات می‌گردد.

محتوای اطلاعاتی پویا و نماهسازی اطلاعاتی پویا
1. سخن آغازین

ویژگی‌های منحصر به فرد شبکه‌های وب و دسترس‌پذیری بالای الاطلاعاتی که بر روی آن متینه و مشترک حجم الاطلاعات بسیار زیادی وجود دارد، است. ممکن است گذراندن بی‌نظیری، سازمان‌دهی الاطلاعات، یادگیری، تحلیل و بازنگری باشد.

آن ضروری است تا مهارتی و ابزارهایی سازمان‌دهی الاطلاعات و داشت همه‌واره مناسب باشد. ظن‌پرور باشد.

منبع الاطلاعاتی و رسانه‌های دانش بوده است. این نوع از الکیوک و درکیرک بالورافته است.

الف) سازگاری نظام‌ها و ابزارهای سنتی با مهیج‌ها و رسانه‌های جدید (از جمله استانداردهای وب و قابل فرا达های مارک ۲۱، و ۲۲) طراحی و توییت نظام‌ها و ابزارهای جدید (مانند گسترش طرح فراداهای هسته دوبلین) (طاهره قن، ۲۰۰۰). بهبود دسترسی و بهینه‌سازی فرآیند مدیریت الاطلاعات و منابع دانش، افزایش توجه به الگوریتم‌های الاطلاعاتی پیوسته پویا را موجب گردیده است. روز آمدی و حجم اشیای محتوایی "مربوط به حوزه‌های مختلف" دانش به‌یاری از مهارت‌های ویژگی‌های محتوایی پویا نسبت به محتوایی است. آن است. از هدیه به این سو، مختصات حوزه‌های مدیریت فناوری الاطلاعات، علوم رایانه، و برخی از حوزه‌های مرتبط دیگر، تلاش‌های فراوانی را برای اعمال کنترل و سازماندهی اشیای محتوایی موجود در شبکه جهانی وب (پیرو و محیطی) (۱۳۸۷)، بهبود اشیای محتوایی ذخیره شده در محتوایی پویا انجام داده‌اند. از سوی دیگر، پوشه‌های نشان ویژگی‌های سازمان‌دهی کاربران شبکه وب، بیش از ۸۸ درصد از زمان را که صرف جستجو و بازیابی اشیای محتوایی سرور نیاز خود می‌گذارند به موتورهای کاوش اختصاص داده‌اند. (Bifet and Castillo، ۲۰۰۵). این مجموعه موتورهای کاوش باعث گردیده است، افزایش پیمان‌پذیری و نمای‌پذیریچه‌های فراادهای برای موتورهای کاوش بکی از اهداف گسترش دهنده‌گانی در درک فراادهای با شد.

1. dynamic online information environment

2. dynamic online information environment

3. static environment

4. crawlability

5. indexability

(National Information Standards Organization (NKOS) ۲۰۰۵).
۱. آوای عناصر فرآدارهای مبتنی بر زبان شناسی گذاری گسترده‌پذیر (xml)
۲. توصیف موتورهای کاوش و بطرفهای فرآدارهای مبتنی بر زبان شناسی گذاری گسترده‌پذیر (xml)
۳. شرایط ریزی شده است. بدن منظره، محتوای و پرکاربردترین طرحهای فرآدارهای، قابل...

1. Attaching
2. Embedding
3. منظره از مبناپذیری، تمیزات و اقدامات است که نظامهای فرآدارهای و موتورهای کاوش برای قابلیت کار معکوب با یکدیگر انجام دادهاند.
فرآیندهای مارک ۲۱ بر مبنای رویکرد اول (نظام‌های ستی سازگاری‌سازی با محیط جدید) با ساختاری سریالی مربوطی و عناصری غیر زبانی-پایه و طرح فراداده‌ای هسته دوبلین بر مبنای رویکرد دوم (نظام‌های جدید گسترش‌یافته مناسب با محیط جدید) با ساختاری منطقی و عناصری زبانی-پایه انتخاب شده. همچنین، بیشتری از فراداده‌ای مبتین بر آن دو طرح پس از انتشار بر روی وبسایت مثبت در معرض موتورهای کاوش گوگل و یاهو قرار گرفته.

اهمیت پژوهش‌ها حاضر نیز از دو بعد قابل بررسی است: نخست اینکه جزء مجدد پژوهش‌های است که به‌رسی نمایه‌سازی و رتبه‌بندی بیشتری از فراداده‌ای مبتین بر زبان نشان‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) می‌دارند. دیگر اینکه بیشتری از فراداده‌ای مثبت در محیط‌های اطلاعاتی پویا و توسط موتورهای کاوش عمومی و مقایسه آنها با یکدیگر است. به‌منظور تیل به این هدف، هفت پرسش طراحی شده است:

۱. نمایه‌سازی اشیای محتملی حاوی بخشی از عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین بر زبان نشان‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) در محیط‌های اطلاعاتی پویا توسط موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) چگونه است؟

۲. نمایه‌سازی اشیای محتملی حاوی بخشی از عناصر فراداده‌ای مارک ۲۱ بر زبان

۱. در این پژوهش، منظور از اشیای محتملی ۱۰۰ کتاب الکترونیکی در قالب ایکس‌ام‌ال (XML) است که خرید
عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک ۲۱ در آنها درج شده‌اند.

۲. Dublin Core Metadata Elements Set (DCMES)

۳. در پژوهش حاضر، صفحات پویایی هستند که نشان‌گذاری از طریق وب سایت موتورهای کاوش جهت بازیابی اطلاعات قرار می‌گیرد.

۴. بدری است نام اشیای هسته دوبلین و مارک ۲۱ برای توصیف یک شیء حاوی بخش قابل کاربرد پایین‌مد.

۵. اشیای عنوان، نام و موضع، توصیف، ناشر، همگام، نام، منبع، عنوان و موضع، عنوان، نام و درج نسخه ویرایش، و در جایگاه قرار گرفته‌اند.

۶. عنوان‌های ویرایش، عنوان، نگارش نام و موضع، محل نشر، ناشر، تاریخ نشر، موضوع، پایداری و فروست

۱۰۰
نوشته‌های گذاری XML (در محیط‌های اطلاعاتی پوسته پویا توسط
موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) چگونه است؟

- تفاوت نمایه‌سازی اشیای محتملی حاوی یکی از عنصر فرادرادهای همست دوبنی و
مارک 21 محتوی بر زبان نوشته‌های گسترش پذیر (XML) در محیط‌های اطلاعاتی
پوسته پویا توسط موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) چیست?
- تفاوت رهنمودی اشیای محتملی حاوی یکی از عنصر فرادرادهای همست دوبنی و
مارک 21 محتوی بر زبان نوشته‌های گسترش پذیر (XML) در محیط‌های اطلاعاتی
پوسته پویا توسط موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) چیست?

- واکنش موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) نسبت به اشیاء محتملی محیط‌های
اطلاعاتی پوسته پویا و محتوی بر زبان نوشته‌های گسترش پذیر (XML) که حاوی
پیشنهاد فرادرادهای با ساختارهای منطقی (همست دوبنی) و سلسله مراتبی (مارک)
هستند، چگونه است؟

- واکنش موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) نسبت به پیشنهادهای با
برچسب‌های عنصر زبان-یابه (همه دوبنی) و با برچسب‌های عنصر غیر زبان-یابه
(مارک 21) چگونه است؟

- کدامیک از طرح‌های فرادرادهای همست دوبنی و مارک 21 برای سازمان‌دهی اشیای
محتملی محتوی بر زبان نوشته‌های گسترش پذیر (XML) در محیط‌های اطلاعاتی
پوسته پویا از لحاظ دسترسپذیری (نمایه‌سازی و رهنمودی) توسط موتورهای کاوش
عمومی (گوگل و یاهو) مناسب تر است؟

3. مروز تحلیلی پژوهش‌های مرتب

جانشنه در مقامه اشاره شد، به‌دست می‌آید که پیش‌رنگ به‌نرم‌های فرادرادهای و موتورهای
کاوش، افزایش دسترسپذیری اشیای محتملی را دریب‌خواهان داشت. بسیار منظوره، اقداماتی از
سوی توسعه‌دهندگان هر دو نظام صورت گرفت (Taheri and Hariri, forthcoming) پژوهش‌های‌نیاز به
هدف ارزیابی این نتایج ها انجام شده است. با پرسی تحلیلی این
پژوهش‌ها، می‌توان آنها را به سه گروه گلی تقسیم نمود. نخست، پژوهش‌هایی که به پرسی
اثری خشی استفاده از فرادرادهای و تقویت محتملی برچسب‌های زبان نوشته‌گذاری پرفروختن

911
بر رتبه‌بندی و بازیابی پذیری اشیای محتوا پیوسته از طریق موتورهای کاوش (HTML) پرداخته می‌شود. پژوهش‌هایی که تأثیر استفاده از طریق‌های فرآیندهای استاندارد مانند هسته دولتی را در افزایش سطح پذیری اشیای محتوا پیوسته و مد نظر قرار داده‌اند. دو پژوهش دیگر، پژوهش‌هایی که واکنش موتورهای کاوش به پیشنهادات استاندارد می‌شناسند، گسترش پذیری XML (Ra - به عنوان بستر نمایش جدید پیاده‌سازی فرآیندهای بررسی نموده‌اند.

در پژوهش‌های گروه اول، بررسی مزایا و معایب پذیری فرآیندهای رتبه‌بندی و پذیری اشیای زبان نشان‌گذاری فرآیند (HTML) نشان داد، این بررسی‌ها و فرآیندهای پذیری نمایشگر موتورهای اکوسیستم محتوا کاوش شناختی شده بودند و ارزش‌های اعضا آنها به طور کامل توسط موتورهای کاوش نمایشگری می‌شود. برای این، بر اساس یافته‌های این پژوهش‌های پذیری، بیش از اتاق‌هایی تبدیل می‌شود که معمولاً، بودن این فرآیندهای رتبه‌بندی و پذیری اشیای محتوا محدود و در دسترس به واقعیت محدود اسکایل، تعداد فراوانی این امر سیز، دسترس محدود، عدم امکان پیاده‌سازی طرح‌های فرآیندهای استاندارد را فراهم می‌سازد. پژوهش‌های دیگری نیز به این مهندسی رتبه‌بندی‌ها از Quevedo-Torrello, (1998)، کونوودو - نورورو و (Zhang and Dimitroff 2005a)، فقط به فرآیندهای فرآیندهای پذیری و - (Zhang and Dimitroff 2005b) - بررسی‌های زبان نشان‌گذاری فرآیند (HTML) و برخی هنجارهای هانتی و سیستم‌های الکترونیک (Zhang and Dimitroff 2004) در زبان و دیویلروف (Henshaw and Valauskas 2001) و (Dimitroff and Mohamed 2006) (HTML) بررسی‌های به عنوان مربوط به طرح‌های فرآیندهای استاندارد (مانند هسته دولتی) - گفته بر روی یک مقایسه- اخلاقی داشته.

سکووینت (Sokvitne) از گروه دوم پژوهش‌های که شامل پژوهش‌های سروکرین (Zhang and Henshaw 2000) و طراحی و سیستم‌های الکترونیک (Zhang and Henshaw 2001) در زبان و دیویلروف (Henshaw and Valauskas 2001) و (Dimitroff and Mohamed 2006) (HTML) در این مطالعه، حاکی از آن است که استفاده از عناصر پذیری پیشنهادی تولید‌شده براساس طرح‌های فرآیندهای استاندارد مانند هسته دولتی باعث تأثیر جدیدی بر پذیری و رتبه‌بندی اشیای محتوا و نتایج می‌شود. حتی برخی از این پژوهش‌ها استفاده از عناصر هسته دولتی را قابل تأثیر ارزیابی کرده‌اند. مقایسه پژوهش‌های پژوهش‌های گروه‌های اول و دوم یا نگر

1. retrievability 2. value
آن است که تعامل روابط های موتورهای کاوش با فرآیندهای فیزیکی موجب افزایش فشار های استاندارد و موجب کاهش طبیعی پذیری آنها توسط قابلیتی که ارزش های فراچسبه‌ای، موجب افزایش خود زمان نشان گذاری فرمات (HTML) به نوعی همه سازی، موجب بهبود و افزایش بازیابی‌پذیری اشیا محصولی شد.

پژوهش های مرتبط با است نهایی به روش محیطی استان انجام شد. بنا توجه به افزایش حجم اطلاعات منتشرات در محیطی بی‌پرداز جای خالی پژوهش‌هایی که به مطالعه واکنش موتورهای کاوش به پیشنهاد‌های فراصرهای مناسب بر اساس مطالعه با سازگاری و میزان نشانگی فرمات (HTML) به طور مثبت مشخص شد.

بررسی تحلیلی پژوهش‌های انجام شده در حوزه تعامل فرآیند و موتورهای کاوش باید به عنوان استکد از زبان نشانگی فرمات (HTML) پیشنهادی می‌باشد. موجب کاهش نمایشی پذیری آنها توسط هرگونه که ارزش های فراچسبه‌ای، موجب افزایش خود زمان نشان گذاری فرمات (HTML) به نوعی همه سازی، موجب بهبود و افزایش بازیابی‌پذیری اشیا محصولی شد.

پژوهش های مرتبط با است نهایی به روش محیطی استان انجام شد. بنا توجه به افزایش حجم اطلاعات منتشرات در محیطی بی‌پرداز جای خالی پژوهش‌هایی که به مطالعه واکنش موتورهای کاوش به پیشنهاد‌های فراصرهای مناسب بر اساس مطالعه با سازگاری و میزان نشانگی فرمات (HTML) به طور مثبت مشخص شد.
روش سناشی

پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش، پژوهش کاربردی است. از آنجایی که پژوهش‌های کاربردی به هدف رشد و بهبود وضعیت موجود و آزمون مقایسه‌ای در موقعیت‌های واقعی صورت می‌یابد (رشیدی، 1377)، این پژوهش نیز به‌طور آزمون‌گیری و محلی‌گشایی پژوهشی انجام می‌شود. این‌گونه‌گونه، پژوهش‌هایی که مبتنی بر ارزیابی عناصر فرآیندهای هسته دولتی و مارکت 21 در محیط‌های اطلاعاتی پیوسته پویا با موتورهای کاوش عمومی می‌پردازند، پژوهش کاربردی محبوب می‌گردد.

برای انجام این پژوهش از روش‌های تحلیلی-مقایسی استفاده شده است. جامعه پژوهشی ۱۰۰۰ نفری محتوای (کتاب الکترونیکی) مبتنی بر زبان نشنال گذری (XML) که از یک رده موضوعی خاص "Knowledge, theory of" مربوط به مجموعه منابع کتابخانه دیجیتالی کالیفرنیا" ذخیره‌شده در وب‌سایت "آرشیو وب" استخراج شده بودند. این‌گونه شناسایی داده‌ها، روش‌های مقایسه‌ای از آنجایی که موتورهای کاوش، به دو موتورهای کاوش گوگل، از طریق Yahoo! Search URL، Suggest a site و یا به‌وسیله XML Sitemap و Webmaster Tools (ROR & Text Sitemap)، Status Review Form

کاوش (2005) (Taheri and Hariri, Forthcoming; Alexa 2008; Campex. 2005) گدر داری و یا داده‌ها در فروردین 1389 صورت گرفت. روش گدر داری آزمایش طراحی شده بود که برای بررسی پرسشنامه‌های پژوهشگزار طراحی شده است. با بهره‌گیری از امکانات نرم‌افزار SPSS و مطابق با پرسشنامه پژوهش جدول‌های نهایی و داده‌های استخراج شده از سیاهه وارسی در این جدول‌ها در دست. برای "keyphrase" باید پرسشنامه اول چهارم از این راهبرد جستجو استفاده شد: یکی از این راهبرد در کادر جستجوی پایه موتورهای کاوش انجام می‌شد.

در صورت به‌وسیله SPSS داده‌های به‌دست آمده از سیاهه وارسی در جدول‌های طراحی شده توسط نرم‌افزار SPSS درج گردیده. برای نشان دادن وضعیت نمایه‌سازی در پرسشنامه اول و دوم، در صورت انجام

1. applied research
2. comparative-analytical approach
3. california digital library
4. metadata tag
5. root element
6. structured observation

تاسیسات ۱۳۹۱ | دوره ۲۷ | شماره ۲
نیازمندی از علامت (+) و در صورت عدم نیازمندی از علامت (−) استفاده شد. با تخصیص امتیاز 10 به هر یک از مؤلفه‌های سیابه و مارسی، جمع امتیازات تعیین گرشه به مؤلفه‌های به کارگرفته در پژوهش محاسبه گردید و به این روش، پیش‌رس های سوم و چهارم به‌دست آمد. براساس پیش‌رس های سوم، پیش‌رس های پنجم و ششم پاسخ داده شد و در مجموع، با توجه به پاسخ کل پیش‌رس‌ها، پیش‌رس فراهم گردید. مسیسی، با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، داده‌های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

5. یافته‌های پژوهش

جدول 1 شماره 1 و 2 حاصل پاسخ مربوط به پرسش اول و دوم پژوهش است. داده‌های جدول 1 بیانگر آن است که موتور کاوش گوگل، محیط اطلاعاتی 9 عنصر پیش‌نهایتی بینی بر طرح فرآیند‌های هسته دوبلین و 10 عنصر پیش‌نهایتی مارک 21 مورد مطالعه را به‌طور کامل (100 صد) استخراج و نیازمندی کرده است. با پرداختن اطلاعات محیط‌بیانی عضو جامعه پژوهش که در محیط اطلاعاتی پویا به‌دست می‌آید، می‌توان از ارزش‌های (مقادیر) این عنصر قابل بازیابی یافت. در حالی که موتور کاوش پاو در مدت انتشار و پس‌ساعت حامل اشیای محیط‌بیانی مورد مطالعه قادر به نیازمندی پایین‌تر از پیش‌نهایتی نبوده است.

جدول 1. نیازمندی عناصر پیش‌نهایتی فرآیند‌های هسته دوبلین و بارک 21 در جدول شده در اطلاعات محیطی بینی

<table>
<thead>
<tr>
<th>طرح فرآیند‌های (گوگل)</th>
<th>وب سایت</th>
<th>مورد مطالعه</th>
<th>تعداد اشیای محیطی</th>
<th>درصد نیازمندی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>هسته دوبلین</td>
<td><a href="http://www.marcdcmi.ir">www.marcdcmi.ir</a></td>
<td>9</td>
<td>50</td>
<td>100/</td>
</tr>
<tr>
<td>مارک 21</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>50</td>
<td>100/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول 2. نیازمندی عناصر پیش‌نهایتی فرآیند‌های هسته دوبلین و بارک 21 در جدول شده در اطلاعات محیطی

<table>
<thead>
<tr>
<th>طرح فرآیند‌های (پاو)</th>
<th>وب سایت</th>
<th>مورد مطالعه</th>
<th>تعداد اشیای محیطی</th>
<th>درصد نیازمندی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>هسته دوبلین</td>
<td><a href="http://www.marcdcmi.ir">www.marcdcmi.ir</a></td>
<td>9</td>
<td>50</td>
<td>100/</td>
</tr>
<tr>
<td>مارک 21</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>50</td>
<td>100/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

915
براساس جدول‌های 1 و 2 می‌توان به بررسی‌های سوم و یکم نیز پاسخ داد.

جدول ۱. انتخاب، عناصر و معرفی بررسی‌های فراداده‌ای هسته دوبیلین و مارک ۲۷ در سایت www.marcdcmi.ir

<table>
<thead>
<tr>
<th>مارک</th>
<th>میزان محبوبیت</th>
<th>نتیجه موردی</th>
<th>لینک</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۲۷</td>
<td>۲۵</td>
<td>۲۵</td>
<td><a href="http://www.marcdcmi.ir">www.marcdcmi.ir</a></td>
</tr>
<tr>
<td>۲۷</td>
<td>۲۵</td>
<td>۲۵</td>
<td>۲۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Spider-indexer
یافته‌های مربوط به پرسش‌های اول و دوم نشان دهنده میزان تأثیر پاسخ پرسش هفتم هستند. بر اساس این یافته‌ها، هیچ گاه از طریق فرآیندیهای دوم و سوم تعداد ۲۱ برای سازمان‌های مشابه محتوای مبتنی بر زبان تایپی و گسترده (XML) منتشرشده به میانه‌های اطلاعاتی پیوندها بر اساس دسترسی‌هایی که می‌توانند توسط موتورهای کاوش عمومی (گوگل و یاهو) برای کیفیت برتری ندادند.

۶. تنبیه‌گیری

پژوهش‌های طاهری (۱۳۸۷، الیف)، آقایان‌پور (۱۳۸۹، الیف) و یافته‌های یپوهش حاضر نشان می‌دهد، انتخاب بسته‌ای به دنبال گزارش گسترده یکی از طریق موتورهای کاوش می‌شود. یافته‌های هر سه یپوهش، باید به حاکی از آن است که موتور کاوش گوگل برای نامه‌سازی انجام محتوای حاوی عناصر فرآیندیهای در میانه‌های اینترنت و پیش‌بینی یکی از فرآیندیهای که بر اثر منطقه‌ای و دو طرح فرآیندیهای متن‌گشای زبان‌پایه و غیر زبان‌پایه تفاوتی ناشته.

سیستم ابزاری و سپرده زبان‌پایه و غیر زبان‌پایه تفاوتی نشان نداد.

در مورد موتور کاوش یپوهش، به‌فکری یپوهشی طاهری (۱۳۸۷، الیف) و آقایان‌پور (۱۳۸۹، الیف) بر توانایی یپوهش در هر دو نامه‌سازی اشای محتوای حاوی عناصر فرآیندیهای مبتنی بر XML و پیش‌بینی‌های فرآیندیهای منتشرشده بر مبنای روش‌های موجود در میانه‌های اینترنت تأکید کرده‌اند. آن را همچنین اذعان داشته‌ام که موتور کاوش یپوهشی فرآیندیهای مبتنی بر طرح فرآیندیهای هسته دوم و تایپی فرآیندیهای اینترنت و نیز نامه‌سازی یکی از فرآیندیهای دیگر ساختر سیستم

مراتی و سطح و طراحی شده بر پایه‌ای بچه‌های زبان‌پایه و غیر زبان‌پایه تفاوتی قابل نیست، در حالی که یپوهشی حاضر عكس آن را اثبات نمود. یعنی یپوهشی را نانوین تا نامه‌سازی XML متن‌گشت‌دیه در

1. Content
2. Value
محیط‌های پیوست پیوند دانست. همچنین، این پژوهش‌ها هیچ امتیاز ویژه و برتری برای پیشنهاد مبتنی بر مارک ۲۱ و همیشه دوبلین نسبت به پیکاگی‌ر نیافتند.

براساس آنچه پیشتر گفته شد، گزارش طرح‌های فرادادهای بی‌پیادسازی پیشنهادی (XML)، علاوه بر پیشنهاد خود در پرداختن نشانه‌های گزارش‌یابی ذی‌سیر، تبادل و به‌طور کلی، مدیریت گزارش‌ها، موضوع دسترس پذیری آنها از طریق محوبیت‌های مربوط به ابزارهای کارآمد و (موتورهای کاوش) گردده و به‌طور نسبت به استفاده از زبان نشانه‌گذاری فراداده در اثردیداری ارتباط این استفاده از HTML پیشنهاد فرادادهای همیشه دوبلین مبتنی بر HTML در افزایش بازیابی پذیری و دسترس پذیری صفحات و (اشیا محیطی) پراداختن، این پیشنهادها را به خود کارآمدی یا پیشنهاد خود می‌دانند (Sokvitne 2000; Henshaw and Valauskas 2001; Zhang and Dimitroff ضعیف ارزیابی کردن. 2004; Zhang and Dimitroff 2005b; Safari 2005 انجام گرفته بر روی فرادادهای همیشه مبتنی بر HTML این ضعف به دلیل پیشنهاد این استفاده از HTML) فرادادهای همیشه دوبلین در پرداختن نشانه‌گذاری فراداده در مورد وانک مثبت موثرهای کاوش به فارابچسب‌ها و بردی‌های که در (Henshaw and ×رکیک (1998) تبریک، هنگام و الکسکساز (Zhang and Quevedo-Torrero 2004), (Zhang and Dimitroff 2005a), (Zhang and Dimitroff 2004 (Mohamed 2006); زبان‌های فارسی فرادادهای همیشه دوبلین - مؤسسه و تکنیک فراوان (Zhang و Dimitroff 2005b) گفت، نخست اینکه تعداد این عنصر بسیار پایین است (چهار عنصر)، و نقاط دسترسی کنترل را نسبت به استفاده از طرح‌های فرادادهای استاندارد همچون مارک ۲۱ و همیشه دوبلین در اخبار کاربران می‌گذارد. گذشته از این، زبان نشانه‌گذاری فرادادهای (XML) قابلیت پرداخت نمایش و هن انتقال و تبادل و ذخیره‌سازی دادها و فراداده‌هاست و امکان پیدایش سازی آن نیز درون پیکاگهای داده‌ای به علوفه قابل ذخیره‌سازی وجود ندارد. همچنین، استفاده از این عنصر برای توسعه امکان محیط‌های وب به‌دست محدودیت‌های فراوان از لحاظ تعداد، ساختار، پرست معنی‌شناسی و ... مناسب، در بافت مدیریت اطلاعات و کتاب‌خوانی‌های، وب پیکاگهای اطلاعاتی پرداز و معنی‌وب مدیریت نیست.

1. عدم مقاطعه بر روی قابل فرادادهای مارک در پژوهش‌های پیشین به دلیل عدم امکان پیاده‌سازی مارک در قابل

زبان نشانه‌گذاری فراداده (HTML) بود.

۱۹۱۸
امام با وجود مزایای انتخاب بستر ناحیه XML برای پیشنهاد فرادادهای صنعت‌های پژوهش‌های انجام‌شده بر روی پیشنهاد فرادادهای مثبت بر بیانگر آن است که می‌تواند در برداشت واحدهای اشیایی محتوای مبتنی بر زبان نبانگ‌دادگی (XML) برای کردن حرف‌پردازی یا برگزیدگان دخالت دیگر، این می‌تواند هنگام نماینده‌ای، پیچیده‌ها و اینکه در صورت نماینده‌ای آنها، یا آشمال قلی‌تر از جستجوی نمونه (یا بهتر نماید؟) آنها خودداری می‌کند. بی‌پدید کردن این روش بررسی برای پیشنهادات زبان XML است و با یک توچه بتواند انجام پژوهش‌های کاوش خردمندان می‌نماید. از این رو، جای انجام پژوهش‌هایی که به برسی تمایل و ترتیب‌های برای نماینده‌ای، پیش‌بازی شدن پیچیده‌ها یا نام‌های عناصر، علاوه بر ارزش‌های عناصر بپردازد، خالی نشان می‌دهد.

7. مثال

آقایان، زهره: 1389 بررسی وظیفه‌ی یک نماینده و رییس‌نامه‌ی پیشنهاد‌های فرادادهای هم‌ساز دوستی و مارک 21 نتویس موتورهای کاوش عمومی، بازپوشانه‌های شناسایی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.


1. tag name or label or element name 2. visible


Abstract: The purpose of this research was to make exam the indexing and ranking of XML content objects containing Dublin Core and MARC 21 metadata elements in dynamic online information environments by general search engines and comparing them together in a comparative-analytical approach. 100 XML content objects in two groups were analyzed: those with DCXML elements and those with MARCXML elements were published in website http://www.marcdcmi.ir. from late Mordad 1388 till Khordad 1389. Then the website was introduced to Google and Yahoo search engines. Google search engine was able to retrieve fully all the content objects during the study period through their Dublin Core and MARC 21 metadata elements; Yahoo search engine, however, did not respond at all. The indexing of metadata elements embedded in content objects in dynamic online information environments and different between indexing and ranking of them were examined. Findings showed all Dublin Core and MARC 21 metadata elements by Google search engine were indexed. And there was not observed difference between indexing and ranking DCXML and MARCXML metadata elements in dynamic online information environments by Google search engine.

Keywords: Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), MARCXML, indexing metadata elements, dynamic online information environments, web search engine, ranking, Extensible Markup Language (XML)