مدیر عامل ذوب آهن غرب ؛

توقف تولید کارخانه فرومنگنز به دلیل عدم همخوانی مواد اولیه با سازه

 سرمایه‌گذار بخش خصوصی درصدد رفع حل مشکل

 مدیرعامل ذوب آهن غرب با اشاره به اینکه این واحد صنعتی یا تدابیر اندیشیده شده از طریق واگذاری به بخش خصوصی از خرداد ماه سال گذشته وارد مدار تولید شدگفت: متاسفانه از آبان ماه سال گذشته به دلیل عدم همخوانی مواد اولیه خریداری شده با سازه کوره بلند تولید این کارخانه متوقف شده و مدیران مربوطه درصدد رفع مشکل هستند

منگنز دوازدهمین فلز از نظر مقدار در سطح کره زمین است و 90 درصد آن به صورت فرومنگنز در صنعت فولاد استفاده میشود، علاوه براین از این فلز در صنعت آلومینیوم و مس نیز استفاده می‌شود حال آنکه فرومنگنز برای نخستین بار در سال 1872 با خلوص 37% منگنز و در کوره بلند تولید شد اما همچنان ایران علیرغم داشتن ظرفیت بالا دراین عرصه یکی از وارد کنندگن اصلی این ماده است چراگه فرومنگنز از فروآلیاژهای پر مصرف در صنعت ذوب و متالورژی است و بیشترین استفاده فرو منگنز و فرو سیلیکو منگنز در صنعت برای تولید آلیاژهای آهن و به عنوان ماده اولیه برای تولید چدن و فولاد است و به تعبیر بهتر منگنز بالاترین سهم را در تولید فولاد (فولادهای کربن دار، آلیاژ کم مقاومت، ضدزنگ ابزارآلات)، آلیاژهای غیرفولادی (آلیاژهای غیرآهنی، فروآلیاژها و چدن) دارد.

جالب تراینکه طبق عددو ارقام موجود در حدود ۹۵ – ۹۰% از تولید جهانی ماده معدنی منگنز در صنایع متالوژیکی تولید فولادی معمولی، ریخته گری ها و ساخت فرو آلیاژهای مختلف مصرف میشود بدین سبب عرضه و تقاضای این فلز نیز به عرضه و تقاضای فولاد و فروآلیاژ ارتباط انکارناپذیری دارد بنابراین برحسب نیاز کشور ذوب آهن غرب کشور مربوط به سهام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) واقع در منطقه چهاردولی شهرستان اسدآباد در سال ۹۰ با ظرفیت تولید ۷۰ هزار تُن شمش چدن پس از سال‌ها انتظار با حضور معاون اول رئیس جمهور وقت محمدرضا رحیمی و جمعی از مسئولان کشوری، استانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این طرح به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ صنعتی شهرستان که عملیات اجرایی آن در سال ۷۳ آغاز شده بود افتتاح و راه‌اندازی آن برای شهرستانی که تنها نیم درصد صنعت استان را داشت می‌توانست اتفاق خوشی برای مردم منطقه و اشتغال جوانان بومی منطقه باشد.

اما این طرح تنها پس از سه ماه از تولید شمش چدن سرانجام به دلیل عدم مقرون به صرفه بودن و عدم توجیه اقتصادی و پاره‌ای از مشکلات آلایندگی زیست محیطی فعالیت خود را به منظور تغییر خط تولید خود از شمش چدن به فرومنگز متوقف کرد تا این‌بار با نام جدید کارخانه فرومنگنز پا به عرصه تولید بگذارد.

این پروژه صنعتی از سال ۹۰ تا سال 1400 یعنی چیز حدود یک دهه گذشته به عنوان یکی از طرح‌های راکد شهرستان بوده که مردم منطقه منتظر بازگشت آن به چرخه تولید بودند و اگر بخواهیم قدمت این طرح را کنکاش کنیم طرح فوق یکی از طرح‌های کهنه تقریبا 30 ساله شهرستان است اما در حال حاضر این طرح به سرمایه گذاری بخش خصوصی جدیدی به نام شرکت «برسم لعل اسدآباد» اجاره داده شده است براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با یونس گوهری مدیر عامل شرکت ذوب آهن غرب کشور گفت و گویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:

مدیر عامل ذوب آهن غرب با بیان اینکه ما از سال 1400 کارخانه فرومنگنز را به شرکت بخش خصوصی به نام«برسم لعل اسدآباد» بنا به صلاحدید هلدینگ صبا نور که 96 درصد سهام این شرکت را دراختیار دارد به بخش خصوصی اجاره دادیم،گفت:سرمایه گذار جدید کارخانه فرومنگنز برای افتتاح و راه‌اندازی توسط سرمایه‌گذار جدید بخش خصوصی نسبت به اورهال، تعمیر و بازسازی تأسیسات و ماشین‌آلات این واحد صنعتی از دو سال قبل شروع به کار رده و نسبت به تامین مواد اولیه اقدام کرد .

یونس گوهری،خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی یا تدابیر اندیشیده شده از خرداد ماه سال گذشته وارد مدار تولید شد.

 وی با تاکید براینکه خوشبختانه راه اندازی با موفقیت انجام شد اما از انجا که در سال ۹۰ کارخانه ذوب آهن اسدآبادکه پیش تر تولید کننده سنگ آهن، چدن و کوک بود به دلیل عدم صرفه اقتصادی به فرومنگنز از طریق خریداری دانش فنی از چین تغییر کرد ،تصریح کرد: بنابراین شرکت مستاجر نیز درهمین راستا پیش رفت و نسبت به خرید کوک و فرومنگنز اقدام و تا چند ماه از طریق سنگ منگنزی که پیشتر ما از کشور ترکیه خریداری کرده بودیم دست به تولید محصول زدند اما به محض اتمام این مواد اولیه و استفاده ازمواد اولیه خریداری شده از جدیدی از کشور بزریل دچار مشکل شدند .

 گوهری با بیان اینکه گویا سنگ خریداری شده هم به لحاظ فیزیکی و هم شیمیایی مرغوبیت لازم رابرای تولید فرو منگنز در سازه کوره بلند را نداشت،اظهارکرد: همین موضوع باعث توقف تولید کارخانه را در آبان ماه به همراه داشت.

 وی با بیان اینکه سرمایه گذار جدید از آن زمان تاکنون درصدد رفع مشکل پیش امده است اظهارکرد: از آنجا که مواد اولیه کارخانه وارداتی است بنابراین به لحاظ تحریم و روابط بین المللی و نیز مباحث ارزی در خصوص چگونگی پرداختها با دشواری های خاصی مواجه است اما با این وجود رایزنی ها لازم صورت پذیرفته تا سنگ منگنز مناسب کوره بلند را از ترکیه و یاآفریقای جنوبی فراهم کرده و سنگ منگنز موجود را نیز با کارخانچاتی که به این نوع سنگ نیاز دارند تهاتر کنند .

وی با اشاره به اینکه این واحد صنعتی ظرفیت تولید ۲۲ هزار تُن فرومنگنز در سال را خواهد داشت، یادآور شد: فرومنگنز را از آلیاژ‌های استراتژیک به حساب می اید چراکه این محصول دارای ظرفیت مصرف بالایی در کشور در استفاده فولاد سازی‌ها است و اجازه صادرات به خارج از کشور را ندارد.

وی با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد فرومنگنز مورد نیاز کشور در داخل کشور تولید شده و مابقی از سایر کشور‌ها وارد می‌شود، ادامه داد: کشور ایران بر اساس آمار مربوط به دو سال پیش دارای ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تُن مصرف فرومنگنز بوده که با توجه به ظرفیت اسمی کارخانه فرومنگنز اسدآباد در صورتی‌که به ۳۰ هزار تُن افزایش یابد حدود ۱۰ درصد فرومنگنز کشور را تأمین خواهد کرد.

گوهری با اشاره به اینکه علی رغم تعداد اشتغال تعریف شده اولیه برای این شرکت یعنی چیزی بالغ بر 180 نفر درحال حاضر این شرکت به بنا به گستردگی بیکاری در شهرستان با بهره‌برداری از کارخانه 240 نفر از جوانان منطقه اشتغال ایجاد کرده است ، خاطرنشان کرد: در این طرح بخش خصوصی جدید سه طرح شامل ذوب آهن، تولید آهن اسفنجی از گندله موجود شرکت صبا نور و نیز طرح زینتر پلن (تبدیل پودر منگنز به کلوخ) را در برنامه دارد.

 مع‌الوصف با توجه آنچه گفته شد به نظر می رسد علی رغم تلاش ها برای احیا و چرخش موتور یک واحد صنعتی که سابقه احداث ،تاسیس و بهره برداری آن به بیش از یک نسل میرسد این بار در نبود دانش فنی برای تشخیص سنگ منگنز مورد استفاده متناسب با سازه کارخانه(کوره بلند) تنها چند ماه به طول انجامیده و امروز علی رغم وعده و وعیدها همچنان شاهد خاموشی آن هستیم این درحالی است که از بروز اتفافات این چنینی میتوان تنها با به کارگیری کارشناسان، ناظران فنی و متخصصین جلوگیری به عمل آورد اما مسئله اینجاست که هنوز ما به آن درک از فعالیت صنعتی نرسیده ایم که در بحث موفقیت یک واحد صنعتی تنها سرمایه لازم نیست بلکه شاخص های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از کارشناسان با سابقه است جالبتر اینکه دراین مورد خاص مواد اولیه مورد نظربه عنوان نمونه پیشتر توسط سرمایه گذار اصلی این واحد صنعتی موجود بوده و سرمایه گذار جدید میتوانسته از آن به عنوان الگو برای خریداری مواد اولیه استفاده کرده و یا از مدیران قبلی مشاوره لازم را دریافت کند اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاده خود مسئله ای بحث بر انگیز است .