

حسننوايى مديرعامل شركت گسترش فناورى خوارزمى

جاذب هاى سولفورزدائى اكسيد روى يركاربردترين و مهم ترين جاذب مورد /ستفاده براى سولفورزد/يى و حذف سولفيد هيدرورثن /ز كاز طبيعى، كاز سنتز و جريانٍ دی اكسيدكربن



 پإيين سايش قطعات (توليد پودر در اثر عبور كاز از درون بستر) و افت فشار بستر است است


 واحدهاى شيماييى و احياء مستقيم با هم تفاوت دارند. تنظيم و بهينه سازى اين خصوصيات، در حين فرآيند توليد /مكان پنير بوده و ب ا ايجاد تغييرات در نوع بإرامترهاى سنتز، كلسيناسيون، شكل دهى مواد و مقادير اختلاط مواد انجام مى شود.

مثل اكسيد روى، اكسيد كلسيم، اكسيد آهن، اكسيد مس و اكسيد منگْنز طبق رابطه r انجام شود.

$$
\mathrm{M}_{\mathrm{x}} \mathrm{O}_{\mathrm{y}}(\mathrm{~s})+\mathrm{yH}_{2} \mathrm{~S} \leftrightarrow \mathrm{M}_{\mathrm{x}} \mathrm{~S}_{\mathrm{y}}(\mathrm{~s})+\mathrm{yH}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{~g}) \quad \text { رابطه }
$$







جاذبها و بهينه كردن ريزساختار جاذب از اهميت زيادى برخوردار است.


شكل ا. جاذب سولفورزدائي اكسيد روى ZnO $+\mathrm{H}_{r} \mathrm{~S} \rightarrow \mathrm{ZnS}+\mathrm{H}_{r} \mathrm{O} \quad$ ابطه

## مقلمه

كاز سنتز (Syngas CO+H ) منبع مهمى براي توليد محصولات پتروشيمي مانـند

 تبديل يا ريفرم كاز طبيعي (عمدناً متان) بدست ميآيد (رابطه ا).

$$
\text { CH }{ }_{4}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \rightarrow \mathrm{CO}+3 \mathrm{H}_{2} \quad \text { ا }
$$

فرآيند متداول ريفرمينى كاز طبيعى توسط واكنش كاز طبيعى با بخار آب و با
 يا آلومينات منيزيم انجام مىشود. يكى از پالشا جهت دستيابى به فعاليت مناسب و پايدار كاتاليستى عبارت است از الـو مسمويت

 سينترين ذرات نيكل فلزى موجود بر روى سطح كاط كاتاليست استا سولفي مالفور موجود درجريانات كازى مانند كازطبيعي ميتواند
 در اثر وجود اين عوامل غيرفعال كننده كاتاليست ها ها با كاهش فعاليت اليت مواين


 از خوراك واحدهاى صنعتى قبل از ورود به راكتور بسيار ضروري و غيرقابل صرفنظر مى باشد.
حذف سولفيد هيدروثن از كاز طبيعي مي تواند توسط اكسيدهاي فلزي مختلفي

بيان شده در بالا مى باشد. روش توليد به اين صورت است كه ابتا با با با با با فرآيند خاصى اكسيد روى مزوحفره






 در نمونه ها است و باقيمانده شامل بايندر مورد استفاده مى باشد


## شكل ّ. بشكه هاى حاوى جاذب هاى سولفورزدائى توليدى اين شركت.

آناليزهاى پراش پرتوى ايكس پودر سنتز شده در شكل\& آورده شده است. همجنین آناليز XRD جاذب تجارى سولفورزدائى Actisorb ST توليدى شركت خارجى (Sud-Chemie India) در شكل ه آورده شده است.


شكل \&. آناليز XRDجاذب سولفور- بر اساس روش دباى شرر ميانگين اندازه
 FD. QV (b)

توليدكنندكان جاذب هاى اكسيدروى در تلاش هستند تا ميزان ظرفيت جذب
 فيزيكى و شيميايى جاذب مثل سطح ويرّه، استحكام فشارى قاري قطعات شكلدهى شده، حجم حفرات و مقاومت در برابر تركيبات نامطلوب موري
 ارزانتر و يا پيدا كردن روشى كه نيازمند به انرزیى كمترى باشي



پروموترها براى بهبود خواص جاذب ها ها همواره ادامه دارد.


## شكل 「٪. جاذب هاى توليدى و بسته بندى شده سولفورزدائى اكسيد روى شركت گسترش فناورى خوارزمى

از مهم ترين مشكلات جاذب هاى اكسيد روى موجود در بازار پايين بودن استحكام و يا پايين بودن جذ




 صورت دست نخورده و واكنش نداده باقنى مانى مانى ماند و اين امر موجب افزايش هزينه و كاهش راندهان در خطوط توليد وابسته مى شود.

روش توليد
اجزاء اصلى تشكيل دهنده جاذب تويه شده در اينجا اكسيد روى و بايندر


 ميزان حجم حفرات و توزيع اندازه حفرات در كنار دان دانسيته توده ای و دانسيتر دانيته
 اساس فرآيندى كه در آنها جاذب مورد استفاده است دقيقاً تنظيم شده يا يا به عبارت ديگر يك جاذب سفارشى توليد شود. مقدار اكسيدٍ روى درى درون جاذي نيز پارامتر موثرى بوده كه بر روى خصوصيات فوق و و نهايتآ ميزان جنب تاثير مستقيم دارد. بايد دقت داشت توليد جاذب بار با سطح ويزه و و حجم حفرات بالا

 فرآيندى متناسب باشد كه اين ظرفيت متاثر از خصوصيات فيزيكى شميايى


جدول ا. نتيجه آناليز اندازه گیرى سطح ويزَه يكى نمونه جاذب سولفورزدايى اكسيد روى

و حتى حين عمليات بالاتر از حالت عادى باشد. ميزان استحكام قطعات توليد

 اين پارامتر در مورد همين تعداد نمونه از جاذب Actisorb ST توليدى شركت Sud-Chemie India

 يكى از مهم ترين پارامترهايى است كه خصرصاً وار واحدهاى احياء مستقيم با با آن



 سايش قطعات توليدى اين شركت طبق بركه مشخصات فنى محصول توليدى

 مورد نمونه Actisorb Sr توليدى شركت Sud-Chemie India تا 9 درصد گّ





 دستيابى به عدد بالاتر مطلوب تر بوده ولى بار بايد دقت داش داشت كه اين امر موجب كاهش ميزان حجم تخلخل هاى قطعات و كاه دانسيته توده ای اندازه گيرى شده جاذب هان هاى توليدى اين شركت در قياس

نمونه خارجى يكسان و حدود در نهايت ميزان ظرفيت جذب جاذب سولفور توليدى اين شركت، اندازهيرى





 شده و ميزان جذب كاهش مى يابد.


شكل ه.آناليزXRD كاتاليست سولفورزدائى_Actisorb Sr توليد شده توسط شركت خارجى Sud-Chemie India


شكل \&. آناليز TEM جاذب سولفورزدائى توليدى شركت خوارزمى با ريزساختارى نانومترى و يكنواخت
 توليدى اين شـركت بر اسـاس روش دباى شـر حـر حدود • nmF ميباشـد. دانه هاى

 تجارى توليدى شـركت هاى Sud-Chemie India و خوارزمى نشـان داده شــده


 است زيرا حين باركذارى يا حمل و نقل ممكن است در دو صورت داشتن است استحكام اندك، قطعات زيادى خرد شده و به همين سبب افت فشار بستر در ابتداى امر

