Innehåll

[Dokumentation 2](#_Toc108515853)

[Dokumentanalys och förproduktion 2](#_Toc108515854)

[Bildfångst och efterbearbetning 3](#_Toc108515855)

# Dokumentation

Selecting, collecting, managing

Dokumentanalys och förproduktion   
Vid dokumentanalysen använde vi oss av de kriterier som föreslagits av Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriterium | Ja | Nej |
| Risk to ink; risk to paint layer / priming coat; ink / paint corrosion |  | x |
| Loose stitching |  | x |
| Binding or cover material too stiff / inflexible |  | x |
| Binding (partially) fractured |  | x |
| Cover material at joint (partially) fractured |  | x |
| Spine inlay too stiff; spine binding damaged |  | x |
| Cracks, tears or flaws |  | x |
| Delicate leather grain on spine |  | x |
| Risk to spine gilding |  | x |
| Very thick vellum volume with hollow spine |  | x |
| Cover (partially) fractured |  | x |
| Cover loose (front/back) |  | x |
| Closure straps too stiff / partially fractured |  | x |
| Inside margin too narrow |  | x |
| Book block corrugated |  | x |
| Leaves / signatures very stiff |  | x |
| Unavoidable loss of text |  | x |
| Original cannot be laid flat |  | x |
| Extreme format |  | x |

Utifrån dessa kriterier ansågs materialet lämpligt att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Däremot noterades vid dokumentanalysen att papperskvaliteten var väldigt tunn och att försiktighet måste iakttas vid hantering av materialet samt att materialet hade en stor genomblödning som måste beaktas vid bildfångsten. Vidare noterades i dokumentanalysen att materialet innehöll handskrivna noteringar i blyerts på två ställen i materialet. Under dokumentanalysen genomfördes också en diskussion kring vilka aspekter av materialet som vi önskade fånga i reproduktionen av materialet och önskvärda riktmärken för bildfångst noterades. Som stöd i detta arbete konsulterades Cornell University Library (2003), Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013) och Terrass (2008).

|  |  |
| --- | --- |
| Riktmärken för bildfångst |  |
| Upplösning | 400 dpi |
| Bitdjup | 24-bit |

Eftersom senare årgångar av tidskriften innehåller färgfotografier så valde vi att använda bitdjup 24-bit som riktmärken för bildfångsten, även om detta avviker från den standard som anges för det materialet som vi arbetat med i detta projekt och resulterar i ett större filformat än nödvändigt utifrån det specifika materialets kvaliteter (jfr. Terrass, 2008). Syftet med detta är strävan efter att skapa ett semi-automatiserats arbetsflöde där alla årgångar skannas med samma inställningar för att undvika kostnaden av att undersöka varje årgång separat (jfr. Cornell University Library, 2003).

• Strategies

• Tools (selecting, acquiring,   
developing)

För bildfångst av materialet användes en bokskanner vi fick tillgång till via Nordiska museets bibliotek.

Valet av bokskannern grundar sig också på behovet av att skapa ett återupprepningsbart arbetsflöde för digitalisering av resterande volymer av tidskriften. Samt att bokskannern


## Bildfångst och efterbearbetning

För bildfångst av materialet användes en bokskanner av märket Zeta comfort HX-4899 från Zeutschel som vi fick tillgång till via Nordiska museets bibliotek. Valet av denna skanner grundade sig på en strävan efter att skapa ett homogent och återupprepningsbart arbetsflöde för att senare årgångar längre fram ska kunna digitaliseras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare ansågs skanner väl lämpad för det valda materialet då dess inbyggda bokvagga bidrar till att skydda materialet från onödigt slitage under arbetsprocessen. Skannerns inbyggda linjaler var ytterligare en aspekt som talade för valet av skannern då detta hjälper till att skapa raka bilder som är en viktigt aspekt för att

Materialet lämpar sig väl att scanna med den tillgängliga skannern bland annat eftersom den har en inbyggd bokvagga som skyddar materialet under hanteringen.  
  
Skannern har inbyggda linjaler vilket minskar risken för skew som är en viktigt aspekt för bra OCR.   
  
Skannern sparar filerna direkt i TIFF vilket är rekommenderat standardformat.

Innan hela materialet skannades genomfördes en provskanning på delar av materialet. Vid detta tillfälle upptäcktes att den valda skannern inte klarade av att generera en upplösning högre än 300 dpi, trots att vi fått information om att den skulle klara av att skanna i upp till 600 dpi. Vidare framkom vid provskanningen att det inte fanns möjlighet för oss att kalibrera skannern eller få den kalibrerad. Vi valde att ändå använda denna skanner då det var den bästa utrustning vi hade att tillgå för bildfångst av materialet.

Under provskanningen undersöktes också vilken färg på papper som gavs bäst resultat i syfte att minska genomblödningen i materialet. Vi valde att använda ett ljusgrått papper eftersom det gav en viss minskning i genomblödning men inte, utifrån en subjektiv bedömning, påverkade färgåtergivningen av materialet lika mycket som en svart bakgrund, detta var framför allt tydligt i fråga om fotografier där en svart bakgrund gav mycket starkare kontraster i färgåtergivningen än vad som fanns i originalmaterialet. En viktig anmärkning här är att det är det är det tryckta materialet vi eftersträvat att skapa en reproduktion av och att en aspekt av detta är att fånga såväl den gulnade färgen på materialet som den bleknande kvaliteten av de tryckta fotografierna i materialet även om detta innebär att kvaliteten på fotografiernas detaljer blir sämre.

 En bild som visar träd, utomhus, gammal, hus

Automatiskt genererad beskrivning

Figur Ljusgrått papper använt bakom materialet Figur Svart papper använt bakom materialet

Det är dock viktigt att lägga märke till att jämförelsen av färgåtergivningen mot originalet är just en *subjektiv* bedömning. Bilderna skannades inte i en miljö som följer ISO 3666 – Viewing Conditions for Graphic Technology and Photography och det finns flera aspekter, exempelvis dagsljus insläpp som påverkat resultatet. Vidare har vi inte haft tillgång till en standardiserad färgkarta att använda som referens vid bildfångsten och vare sig skannern eller de datorer som använts för att granska materialet kalibrerats med avseende på färgåtergivning (jfr. Terrass, 2008).

Kritisk analys

Slutsats

Sammantaget bör projektet förstås som en förstudie för en digitalisering av tidskriften Hälsingerunor i större skala. Detta baseras främst på att den tekniska utrustning som användes för bildfångst i detta projekt inte gav adekvata resultat eftersom vi saknade möjlighet att kalibrera den innan skanning. Detta ledde till att själva skanningen tog längre tid än vad som hade behövts då flera skanningar av samma sida behövde genomföras för att få ett tillfredställande resultat och färgåtergivningen på framför allt annonserna varierar kraftigt. Då även arbetsstationen där skannern är placerad inte är optimal för bildfångst (dagsljusinsläpp, sviktande trägolv, passerande biblioteksbesökare, färgstark rekommenderas val av annan teknisk utrustning och arbetsstation vid ett fortsatt arbete med att digitalisera tidskriften.

• OCR and other technologies  
• Text encoding and other   
optimization, e.g. indexing  
• Metadata