
گزارش

امین ساوه دورودی 98243032

محمدرضا اسکینی 98243006

در فاز اول پروژه, پیاده سازی اسکنر تنها در جهت شناسایی توکن های تعریف شده از ما خواسته شده است. برای پیاده سازی syntax highlighter توضیح داده شده در پروژه, ابتدا نیاز است با استفاده از ابزار jflex, موارد موجود در پروژه را با استفاده از عبارات منظم و کلیدواژه های تعریف شده در مستندات jflex را تعریف کنیم. تا با کمک این ابزار بتوانیم, فایل جاوا اسکنر کامپایلر را بسازیم.


ابتدا یک فایل با پسوند flex میسازیم و طبق مستندات jflex, به تعریف موارد مورد نیاز میپردازیم.



در این بخش ابتدا پکیجی که در تمامی این پروژه استفاده میشود, تعریف شده است که بعد از تبدیل به فرمت جاوا, در بالای کد اسکنر قرار گیرد. همچنین اسم کلاس اسکنر ما نیز CoolScanner تعریف شده است. برای دسترسی به توکن بعدی نیز از nextToken استفاده میکنیم. همچنین توکن ها در قالب کلاس Token برگردانده میشوند که این کلاس نیز پیاده سازی شده است که شامل دو Property String (مقدار توکن خوانده شده) و Type ( نوع توکن) میباشد. Type نیز Enum ای است که پیاده سازی شده است تا نوع هر توکن مشخص شود.


در گام بعدی نیاز است ماکرو هایی با استفاده از عبارات منظم تعریف شوند تا در استیت ها با توجه به توکن های خوانده شده, بتوانیم آن ها را مدیریت کنیم و نوع توکن ها را مشخص کنیم.

در ابتدا طبق پروژه نیاز است, کلمات رزرو شده تعیین شوند.




از آنجا که کلمات رزرو شده تنها یک string هستند, پس هر ماکرو را به صورت بالا تعریف میکنیم و در آخر هرکدام از آنها میتوانند یک نوع Reserved Keyword باشند.

در گام بعدی نیاز است که identifiers مشخص شود. Identifires با حرف شروع میشوند و میتوانند شامل حروف و اعداد و خط فاصله (\_) باشند. حروف به کار رفته نیز حساس به بزرگی و کوچکی هستند. همچنین محدودیت 31 کاراکتری نیز دارند. با استفاده از ماکرو های تعریف شده برای ارقام و حروف و خط فاصله, میتوانیم این ماکرو را به صورت زیر تعریف کنیم. همچنین محدودیت 31 کاراکتری نیز در آخر عبارت منظم گذاشته شده است.




در گام بعدی نیاز است ماکرو مربوط به اعداد صحیح, هگزا, اعشاری, نماد علمی تعریف شود.

با استفاده از عبارات منظم و به کمک متن پروژه, ماکرو های بالا را پیاده سازی میکنیم.



در گام بعدی, مطابق با متن پروژه, به پیاده سازی کامنت ها به دو صورت یک خطی و چند خطی میپردازیم.




کامنت یک خطی, ابتدا با // شروع میشود و تا آخر خط را نیز در برمیگیرد.

کامنت چند خطی, با /\* شروع میشود و تا \*/ ادامه دارد.


با استفاده از عبارات منظم, ماکرو مربوط به کامنت نیز پیاده سازی شده است.

در گام بعدی, طبق جدول داده شده در متن پروژه , ماکرو عملگرها و علائم را تعریف میکنیم.




در گام بعدی با استفاده از ماکرو های تعریف شده, نیاز داریم استیت ابتدایی مان را کامل کنیم.

استیت ابتدایی به ما توکن خوانده شده را می دهد و سپس ما با استفاده از ماکرو های تعریف شده, نوع آنها را شناسایی میکنیم و به برنامه اصلی مان به صورت Token بر میگردانیم.



از آنجا که در این فاز, تنها شناسایی نوع توکن های خوانده شده توسط اسکنر از ما خواسته شده است, پس نیازی به تعریف ICV و RCV و... نیست و در فازهای بعدی از آنها استفاده خواهد شد.

از آنجا که طبق متن پروژه هر String با “ شروع و پایان می یابد و هر String میتواند شامل Escape Char نیز باشد, پس نیاز به تعریف یک استیت جدید برای مدیریت String میباشد. به طوری که با خواندن “ String آغاز میشود و وارد استیت جدید میشویم و در آنجا به خواندن توکن ها می پردازیم تا دوباره به “ برسیم که نشان دهنده انتهای String میباشد. با خواندن انتهای String, دوباره به استیت اصلی برمیگردیم و به خواندن و شناسایی بقیه توکن ها می پردازیم.




سپس نیاز است که این کد توسط jflex به کلاس اسکنر ( CoolCompiler) با پسوند جاوا تبدیل شود. ابتدا نیاز است jflex.jar دانلود شود.


سپس با استفاده از دستور java -jar jflex-full-1.8.2.jar Scanner.flex آن را تبدیل به فایل جاوا کنیم.

برای دسترسی به برخی از پراپرتی های کلاس اسکنر نیاز است آنها را به صورت دستی به صورت public قرار دهیم تا بتوانیم در کلاس های دیگر از آنها استفاده کنیم. به طور مثال برای دسترسی به شماره خط توکن خوانده شده (yyline), نیاز است در کلاس اسکنر, آن را public کنیم.

سپس در هر کلاسی از پکیج مورد نظر, میتوانیم از کلاس اسکنر و متد ها و Property های آن استفاده کنیم.

موارد پیاده سازی شده ( کلاس Token و enum Type) نیز به صورت زیر می باشد.





همانطور که در بالاتر هم توضیح داده شد، یک کلاس Type اضافه کردیم، که از این کلاس برای تشخیص نوع واژه دریافتی استفاده شده است. که با استفاده از همین Type میتوانیم تشخیص دهیم که از چه استایلی برای نمایش آن استفاده کنیم. درباره چگونگی استفاده، و نحوه تولید خروجی در ادامه توضیح میدهیم:


در ابتدا یک کلاس Main نوشته ایم که تقریبا تمام تعاملات را در این کلاس انجام می دهیم. که این کلاس دارای دو Property با نام های inputFile و outputFile می باشد، که به ترتیب، آدرس فایل های دریافتی (همان فایلی که کاربر به زبان Cool نوشته است) و آدرس فایل خروجی (که یک فایل html است) می باشد.

در ادامه یک متد scan داریم که در آن، فایل ورودی را خوانده، و با کمک کلاس CompilerScanner خروجی مناسب رو تولید کرده ایم.




در ابتدای متد scan، مقداری کد html به اصطلاح hard code شده است، که در آن به فایل styles.css لینک شده است. (همچنین اینکه از یک فونت دیگر به نام 'Karla' استفاده کرده ایم که این یک تصمیم کاملا شخصی و سلیقه ای بوده است. به همین دلیل یک لینک به سایت Google Fonts هم در آن دیده میشود)


سپس واژه ها رو یکی پس از دیگری با استفاده از نمونه scanner ساخته شده، دریافت میکنیم. و با کمک یک switch case، پس از تشخیص نوع آن، کد html متناظر با آن را در خروجی چاپ میکنیم.



و اما switch case توضیح داده شده به صورت فوق می باشد، که همانطور که دیده میشود تمام حالت ها را به کمک Type بررسی کرده ایم. و در آن از کلاس های CSS ای که در فایل styles.css قرار داده ایم، استفاده شده است. که جلوتر به توضیح کامل آن نیز پرداخته شده است.




همانطور که در تصویر بالا مشخص شده است، برای خروج از فایل از yyatEOF استفاده کرده ایم، که تعیین میکند آیا به انتهای فایل رسیده ایم یا نه.




و در آخر نیز، آخرین تگ های html را بسته ایم. البته اگر این قسمت را هم انجام دهیم اتفاق خاصی رخ نمی دهد.

و در ادامه، برای راحتی کار در فایل CSS مان، یک سری متغیر تعریف کرده ایم:



که این کار باعث افزایش انعطاف کارمان هم میشود که میتوان به راحتی با عوض کردن چند متغیر کل تم کامپایلر را ادیت کرد.



و دست آخر به نوشتن یک سری کلاس برای راحتی کار پرداخته ایم. که از آن همانطور که بالاتر هم گفته شد، برای استایل دهی استفاده شده است.

در استایل دهی و فایل html، از تگ div برای هر خط استفاده کرده ایم، که با توجه به اینکه display ای از نوع block دارد، پس از هر div، به خط بعدی میریم، که این کار به ما کمک میکند تا بتوانیم خطوط را مدیریت کنیم. و همچنین برای مدیریت indentation از تگ pre به جای p استفاده شده است.

تصویری از خروجی کد کامپایل شده:

