BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

A red and white sign

Description automatically generated with medium confidence

**ĐỒ ÁN MÁY ĐIỆN**

*Đề tài: “.***THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC** *”*

**GVHD: Nguyễn Thanh Hùng**

**SVTH: Nguyễn Đình Đức**

**Lớp: EE 447 A**

**Khóa: K24**

**MSSV: 24216609433**

LỜI NÓI ĐẦU

Động cơ không đồng bộ (KĐB) ba pha rôto lồng sóc được dùng phổ biến trong công nghiệp (vì có ưu điểm là độ tin cậy tốt, giá cả thấp, trọng lượng nhẹ, kết cấu chắc chắn và dễ bảo dưỡng), với dải công suất từ hàng trăm Watts đến vài Megawatts và là bộ phận chính trong các hệ truyền động.

Ngày nay, hiệu suất của động cơ đã dần trở thành một trong những tiêu chí được áp dụng trong công nghiệp. Vấn đề này đặt ra cho lĩnh vực thiết kế và chế tạo động cơ điện là không ngừng nghiên cứu, thiết kế để tạo ra sản phẩm đạt những chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy em đã chọn thực hiện đề tài : ***“ Thiết kế động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc”*** cho đồ án tốt nghiệp cuối khoá của mình.

Nôi dung đồ án gồm 7 chương:

*Chương 1****:*** *Đại cương về động cơ điện không đồng bộ.*

*Chương 2****:*** *Xác định các kích thước chủ yếu.*

*Chương 3****:*** *Thiết kế stato.*

*Chương 4****:*** *Thiết kế rôto*

*Chương 5****:*** *Tính toán mạch từ và xác định tham số của động cơ ở chế độ định mức.*

*Chương 6****:*** *Đặc tính làm việc và khởi động*.

*Chương 7:* *Trọng lượng vật liệu tác dụng và chỉ tiêu sử dụng.*

Em xin bày tỏ lòng biết ơn các Thầy, Cô giáo mà đặc biệt là các Thầy cô giáo trong khoa Điện – Điện Tử đã giúp đỡ chỉ bảo em tận tình trong những năm học tập tại trường Đại Học Duy Tân. Cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo **Nguyễn Thanh Hùng** – là người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này.

Trong một khoảng thời gian ngắn chắc rằng bản đồ án tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ dẫn của Thầy giáo, Cô giáo và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn.

**Sinh viên**

**Nguyễn Đình Đức**

**CHƯƠNG 1**

**ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ**

**1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ**

Máy điện không đồng bộ do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, sử dụng và bảo quản thuận tiện, giá thành rẻ nên được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế quốc dân, nhất là loại công suất dưới 100 kW.

Động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc cấu tạo đơn giản, làm việc tin cậy chiếm một số lượng khá lớn trong loại động cơ công suất nhỏ và trung bình. Nhược điểm của động cơ này là điều chỉnh tốc độ khó khăn và dòng điện khởi động lớn thường bằng 5-7 lần dòng điện định mức. Để bổ khuyết cho nhược điểm này, người ta chế tạo đông cơ không đồng bộ rôto lồng sóc nhiều tốc độ và dùng rôto rãnh sâu, lồng sóc kép để hạ dòng điện khởi động, đồng thời tăng mômen khởi động lên.

Động cơ điện không đồng bộ rôto dây quấn có thể điều chỉnh tốc độ trong một phạm vi nhất định, có thể tạo một mômen khởi động lớn mà dòng khởi động không lớn lắm, nhưng chế tạo có khó hơn so với với loại rôto lồng sóc, do đó giá thành cao hơn, bảo quản cũng khó hơn.

Động cơ điện không đồng bộ được sản xuất theo kiểu bảo vệ IP23 và kiểu kín IP44. Những động cơ điện theo cấp bảo vệ IP23 dùng quạt gió hướng tâm đặt ở hai đầu rôto động cơ điện. Trong các động cơ rôto lồng sóc đúc nhôm thì cánh quạt nhôm được đúc trực tiếp lên vành ngắn mạch. Loại động cơ điện theo cấp bảo vệ IP44 thường nhờ vào cánh quạt đặt ở ngoài vỏ máy để thổi gió ở mặt ngoài vỏ máy, do đó tản nhiệt có kém hơn do với loại IP23 nhưng bảo dưỡng máy dễ dàng hơn.

Hiện nay các nước đã sản xuất động cơ điện không đồng bộ theo dãy tiêu chuẩn. Dãy động cơ không đồng bộ công suất từ 0,55 - 90 KW ký hiệu là K theo tiêu chuẩn Việt Nam 1987-1994 được ghi trong bảng 10-1 [3]. Theo tiêu chuẩn này, các động cơ điện không đồng bộ trong dãy điều chế tạo theo kiểu IP44.

Ngoài tiêu chuẩn trên còn có tiêu chuẩn TCVN 315-85, quy định dãy công suất động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc từ 110 kW-1000 kW, gồm có công suất sau: 110,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 và 1000 kW.

Ký hiệu của một động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc được ghi theo ký hiệu về tên gọi của dãy động cơ điện, ký hiệu về chiều cao tâm trục quay, ký hiệu về kích thước lắp đặt.

**1.1.1. Nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ xoay chiều ba pha.**

Động cơ không đồng bộ ba pha có hai phần chính: stato (phần tĩnh) và rôto (phần quay). Stato gồm có lõi thép trên đó có chứa dây quấn ba pha.

Khi đấu dây quấn ba pha vào lưới điện ba pha, trong dây quấn sẽ có các dòng điện chạy, hệ thống dòng điện này tao ra từ trường quay, quay với tốc độ:

Trong đó:

-f1: tần số nguồn điện

-p: số đôi cực từ của dây quấn

Phần quay, nằm trên trục quay bao gồm lõi thép rôto. Dây quấn rôto bao gồm một số thanh dẫn đặt trong các rãnh của mạch từ, hai đầu được nối bằng hai vành ngắn mạch.

a)

.

S

N

Fdt

Fdt

Ic

n

n1

n

Ic

N

S

.

Fdt

Fdt

b)

n1

Hình1.1

Từ trường quay của stato cảm ứng trong dây rôto sức điện động E, vì dây quấn stato kín mạch nên trong đó có dòng điện chạy, Sự tác dụng tương hổ giữa các thanh dẫn mang dòng điện với từ trường của máy tạo ra các lực điện từ Fđt tác dụng lên thanh dẫn có chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái.

Tập hợp các lực tác dụng lên thanh dẫn theo phương tiếp tuyến với bề măt rôto tạo ra mômen quay rôto. Như vậy, ta thấy điện năng lấy từ lưới điện đã được biến thành cơ năng trên trục động cơ. Nói cách khác, động cơ không đồng bộ là một thiết bị điện từ, có khả năng biến điện năng lấy từ lưới điện thành cơ năng đưa ra trên trục của nó. Chiều quay của rôto là chiều quay của từ trường, vì vậy phụ thuộc vào thứ tự pha của điện áp lưới đăt trên dây quấn stato. Tốc độ của rôto n2 là tốc độ làm việc và luôn luôn nhỏ hơn tốc độ từ trường và chỉ trong trường hợp đó mới xảy ra cảm ứng sức điện động trong dây quấn rôto. Hiệu số tốc độ quay của từ trường và rôto được đặc trưng bằng một đại lượng gọi là hệ số trượt s:

Khi s=0 nghĩa là n1= n2, tốc độ rôto bằng tốc độ từ trường, chế độ này gọi là chế độ không tải lý tưởng (không có bất cứ sức cản nào lên trục). Ở chế độ không tải thực, s≈0 vì có một ít sức cản gió, ma sát do ổ bi …

Khi hệ số trượt bằng s =1, lúc đó rôto đứng yên (n2=0), momen trên trục bằng momen mở máy.

Hệ số trượt ứng với tải định mức gọi là hệ số trựơt định mức. Tương ứng với hệ số trượt này gọi tốc độ động cơ gọi là tốc độ định mức.

Tốc độ động cơ không đồng bộ bằng:

Một đăc điểm quan trọng của động cơ không đồng bộ là dây quấn stato không được nối trực tiếp với lưới điện, sức điện động và dòng điện trong rôto có được là do cảm ứng, chính vì vậy người ta cũng gọi động cơ này là động cơ cảm ứng.

Tần số dòng điện trong rôto rất nhỏ, nó phụ thuộc vào tốc độ trựơt của rôto so với từ trường:

Động cơ không đồng bộ có thể làm việc ở chế độ máy phát điện nếu ta dùng một động cơ khác quay nó với tốc độ cao hơn tốc độ đồng bộ, trong khi các đầu ra của nó được nối với lưới địện. Nó cũng có thể làm việc độc lập nếu trên đầu ra của nó được kích bằng các tụ điện.

Động cơ không đồng bộ có thể cấu tạo thành động cơ một pha. Động cơ một pha không thể tự mở máy được, vì vậy để khởi động động cơ một pha cần có các phần tử khởi động như tụ điện, điện trở …

**1.1.2. Cấu tạo của động cơ không đồng bộ**

Động cơ không đồng bộ về cấu tạo được chia làm hai loại: Động cơ không đồng rôto lồng sóc và động cơ rôto dây quấn. Stato của hai loại là như nhau. Ở phần đồ án này ta chỉ nghiên cứu rôto lồng sóc .



Hình 1.2 kết cấu stato máy điện không đồng bộ

a) lá thép stato

b) lõi thép stato.

a)

b)

**a. Stato (phần tĩnh)**

Stato bao gồm vỏ máy, lõi thép và dây quấn.

**- Vỏ máy**

Vỏ máy là nơi cố định lõi sắt, dây quấn và đồng thời là nơi ghép nối nắp hay gối đỡ trục. Vỏ máy có thể làm bằng gang, nhôm hay thép. Để chế tạo vỏ máy người ta có thể đúc, hàn, rèn. Vỏ máy có hai kiểu: vỏ kiểu kín và vỏ kiểu bảo vệ. Vỏ máy kiểu kín yêu cầu phải có diện tích tản nhiệt lớn người ta làm nhiều gân tản nhiệt trên bề mặt vỏ máy. Vỏ kiểu bảo vệ thường có bề mặt ngoài nhẵn, gió làm mát thổi trực tiếp trên bề mặt ngoài lõi thép và trong vỏ máy.

Hộp cực là nơi để dấu điện từ lưới vào. Đối với động cơ kiểu kín hộp cực yêu cầu phải kín, giữa thân hộp cực và vỏ máy với nắp hộp cực phải có giăng cao su. Trên vỏ máy còn có bulon vòng để cẩu máy khi nâng hạ, vận chuyển và bulon tiếp mass.

**- Lõi sắt**

Lõi sắt là phần dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi sắt là từ trường quay, nên để giảm tổn hao lõi sắt được làm từ những lá thép kỹ thuật điện dày 0,5mm bề mặt các lá thép có phủ một lớp sơn cách điện mỏng để giảm tổn hao do dòng điện xoáy gây nên, các lá thép được ép lại thành khối. Yêu cầu lõi sắt là phải dẫn từ tốt, tổn hao sắt nhỏ và chắc chắn.

* **Dây quấn**



Hình 1.3. Dây quấn stato.

Dây quấn stato được đặt vào rãnh của lõi sắt và được cách điện tốt với lõi sắt. Dây quấn đóng vai trò quan trọng của máy điện vì nó trực tiếp tham gia các quá trình biến đổi năng lượng điện năng thành cơ năng hay ngược lại, đồng thời về mặt kinh tế thì giá thành của dây quấn cũng chiếm một phần khá cao trong toàn bộ giá thành máy.

**b. Phần quay (Rôto**)

Rôto của động cơ không đồng bộ gồm lõi sắt, dây quấn và trục (đối với động cơ rôto dây quấn còn có vành trượt).



a)

b)

Hình 1.4. Cấu tạo rôto động cơ không đồng bộ.

a) Dây quấn lồng sóc; b) Lõi thép rôto;



**- Lõi sắt**

Lõi sắt của rôto bao gồm các lá thép kỹ thuật điện như của stato, điểm khác biệt ở đây là không cần sơn cách điện giữa các lá thép vì tần số làm việc trong rôto rất thấp, chỉ vài Hz, nên tổn hao do dòng phu co trong rôto rất thấp. Lõi sắt được ép trực tiếp lên trục máy hoặc lên một giá rôto của máy. Mặt ngoài của lõi thép đựợc dập rãnh (hình 1.2b) để đặt dây quấn và ở giữa có dập lỗ để lắp trục.

* **Dây quấn rôto**

Phân làm 2 loại chính: loại kiểu rôto dây quấn và loại kiểu rôto lồng sóc.

* Loại rôto dây quấn

Rôto dây quấn giống như giây quấn stato. Máy điện kiểu trung bình trở lên dùng dây quấn kiểu sóng 2 lớp, vì bớt những giây đầu nối, kết cấu trên dây quấn rôto trở nên chặt chẽ. Máy điện cỡ nhỏ dùng dây quấn đồng tâm 1 lớp. Dây quấn 3 pha của rôto thường đấu hình sao.

Đặt điểm của loai động cơ kiểu dây quấn có thể thông qua chổi than để đưa điện trở phụ hay suất điện động phụ vào mạch rôto để tạo tính năng mở máy, điều chỉnh tốc độ hay cải thiện hệ số công suất của máy.

* Loại rôto lồng sóc

Kết cấu của loại dây quấn này rất khác với dây quấn stato (hình 1.4a). Trong mỗi rãnh của lõi sắt rôto, đặt các thanh dẫn bằng đồng hay nhôm dài khỏi lõi sắt và được nối tắt lại ở hai đầu bằng hai vòng ngắn mạch bằng đồng hay nhôm. Nếu là rôto đúc nhôm thì trên vành ngắn mạch còn có các cánh khoáy gió.

Rôto thanh đồng được chế tạo từ đồng hợp kim có điện trở suất cao nhằm mục đích nâng cao mô men mở máy và giảm tổn hao.

Để cải thiện tính năng mở máy, đối với máy có công suất lớn, người ta làm rãnh rôto sâu hoặc dùng lồng sóc kép. Đối với máy điện cỡ nhỏ, rãnh rôto được làm chéo góc so với tâm trục.

Dây quấn lồng sóc không cần cách điện với lõi sắt.

**- Trục**

Trục máy điện mang rôto quay trong lòng stato, vì vậy nó cũng là một chi tiết rất quan trọng. Trục của máy điện tùy theo kích thước có thể được chế tạo từ thép cacbon từ 5 đến 45.

Trên trục của rôto có lõi thép, dây quấn, và quạt gió.

**1.1.3. Khe hở**

Vì rôto là một khối tròn nên khe hở đều. Khe hở trong máy điện không đồng bộ rất nhỏ (0,2÷1 mm trong máy cỡ nhỏ và vừa) để hạn chế dòng từ hóa, nhờ đó hệ số công suất của máy cao hơn.

**1.1.4 Phân loại:**

Kết cấu của những máy điện hiện nay được định hình theo cách bảo vệ, cách lắp ghép, thông gió, đặc tính của môi trường bên ngoài…

**a) Phân loại theo phương pháp bảo vệ máy đối với môi trường bên ngoài**

Cấp bảo vệ máy có ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu của máy. Cấp bảo vệ được ký hiệu bằng chữ IP và hai chữ số kèm theo, trong đó chữ số thứ nhất chỉ mức độ bảo vệ chống sự tiếp xúc của người và các vật khác rơi vào máy, được chia làm 7 cấp đánh số từ 0 đến 6 ,trong đó số 0 chỉ rằng máy không được bảo vệ (kiểu hở hoàn toàn) còn số 6 chỉ rằng máy được bảo vệ hoàn toàn không cho người tiếp xúc ,đồ vật và bụi không lọt vào, chữ số thứ hai chỉ mức độ bảo vệ chống nước vào máy gồm cấp đánh số từ 0 đến 8, trong đó số 0 chỉ rằng máy không được bảo vệ còn số 8 chỉ máy có thể ngâm trong nước trong thời gian vô hạn định.

Thường có thói quen chia cấp bảo vệ theo phương pháp làm nguội máy. Theo cách này máy điện được chia thành các kiểu kết cấu sau:

**- Kiểu hở**

Loại này không có trang bị bảo vệ sự tiếp xúc tự nhiên các bộ phận quay và bộ phận mang điện, cũng không có trang bị bảo vệ các vật bên ngoài rơi vào máy. Loại này được chế tạo theo kiểu tự làm nguội. Theo cấp bảo vệ thì đây là loại IP00. Loại này thường đặt trong nhà có người trông coi và không cho người ngoài đến gần.

**- Kiểu bảo vệ**

Có trang bị bảo vệ chống sự tiếp xúc ngẫu nhiên các bộ phận quay hay mang điện, bảo vệ các vật ở ngoài hoặc nước rơi vào theo các góc độ khác nhau. Loại này thường là tự thông gió. Theo cấp bảo vệ thì kiểu này thuộc các cấp bảo vệ từ IP11 đến IP33

**- Kiểu kín**

Là loại máy mà không gian bên trong máy và môi trường bên ngoài máy được cách ly. Tùy theo mức độ kín mà cấp bảo vệ là từ IP44 trở lên. Kiểu kín thường là tự thông gió bằng cách thổi gió ở mặt ngoài vỏ máy hay thông gió độc lập bằng cách đưa gió vào trong máy bằng đường ống. Thừơng dùng loại này ở môi trường nhiều bụi, ẩm ướt …

Kiểu bảo vệ đặc biệt như loại chống nổ, bảo vệ chống môi trường hóa chất.

**b) Phân loại theo cách lắp đặt**

Theo cách lắp đặt máy, ký hiệu chữ IM kèm theo 4 chữ số tiếp theo. Ở đây, chữ số thứ nhất chỉ kiểu kết cấu gồm 9 số đánh từ 1 đến 9 trong đó số 1 chỉ ổ bi được lắp trên nắp máy và số 9 chỉ cách lắp đặt biệt. Chữ số thứ hai và ba chỉ cách thức lắp đặt và hướng của trục máy. Số thứ tư chỉ kết cấu của đầu trục gồm 9 loại đánh số từ 0 đến 8 trong đó số 0 chỉ máy có một đầu trục hình trụ, số 8 chỉ đầu trục có các kiểu đặc biệt khác.

**1.1.5. Công dụng**

Máy điện không đồng bộ là máy điện chủ yếu dùng làm động cơ điện. Do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu quả cao, giá thành rẻ, dễ bảo quản … Nên động cơ không đồng bộ là loại máy điện được sử dụng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân với công suất vài chục W đến hàng chục kW. Trong công nghiệp thường dùng máy điện không đồng bộ làm nguồn động lực cho máy cán thép loại vừa và nhỏ, động lực cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ… Trong hầm mỏ dùng làm máy tưới hay quạt gió. Trong nông nghiệp dùng làm máy bơm hay máy gia công nông phẩm. Trong đời sống hàng ngày, máy điện không đồng bộ cũng đã chiếm một vị trí quan trọng như quạt gió, động cơ trong tủ lạnh, máy giặt, máy bơm nước … nhất là loại rôto lồng sóc. Tóm lại sự phát triển của nền sản suất điện khí hóa, tự động hóa và sinh hoạt hằng ngày, phạm vi của máy điện không bộ ngày càng được rộng rãi.

Máy điện không đồng bộ có thể dùng làm máy phát điện, nhưng đặc tính không tốt so với máy điện đồng bộ, nên chỉ trong vài trường hợp nào đó (như trong quá trình điện khí hóa nông thôn) cần nguồn điện phụ hay tạm thời thì nó cũng có một ý nghĩa rất quan trọng.

**1.1.6. Các đại lượng định mức**

Cũng như tất cả các loại động cơ điện khác, động cơ điện không đồng bộ có các trị số định mức đặc trưng cho đều kiện kỹ thuật của máy. Các trị số này do nhà máy thiết kế, chế tạo quy định ghi trên nhãn máy. Vì động cơ điện không đồng bộ chủ yếu làm việc ở chế độ động cơ điện nên trên nhãn máy ghi các trị số định mức của động cơ điện khi tải định mức. Các trị số đó thường bao gồm:

Công suất có ích trên trục Pđm

Điện áp dây stato U1đm

Dòng điện dây stato I1đm

Tần số dòng điện stato f

Tốc độ quay rôto nđm

Hệ số công suất

Hiệu suất

**1.2 YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA**

**RÔTO LỒNG SÓC.**

**1.2.1. Nhiệm vụ và phạm vi thiết kế:**

Nhiệm vụ thiết kế được xác định từ hai yêu cầu sau :

- Yêu cầu từ phía nhà nước, bao gồm các tiêu chuẩn nhà nước, các yêu cầu kỹ thuật do nhà nước quy định.

- Yêu cầu từ phía nhà máy và người tiêu dùng thông qua các hợp đồng ký kết.

Nhiệm vụ của người thiết kế là đảm bảo tính năng kỹ thuật của sản phẩm đạt các tiêu chuẩn nhà nước quy định để tìm khả năng hạ giá thành để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, nói tóm lại là đạt chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao.

**1.2.2. Các bước thiết kế gồm có :**

***a. Thiết kế điện từ :***

Nhiệm vụ của tính toán điện từ một động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc là lựa chọn và tính toán kích thước của lõi sắt stato, rôto, kích thước dây quấn sao cho máy đạt được tính năng mà tiêu chuẩn đã quy định. Trong giai đoạn này, người thiết kế xác định một phương án điện từ hợp lý, có thể tính bằng tay, có thể nhờ vào máy tính. Quá trình này sẽ tiến hành tính toán, thiết kế các thành phần:

- Xác định các kích thước chủ yếu.

- Thiết kế stato.

- Thiết kế rôto.

- Xác định tham số của động cơ điện ở chế độ định mức.

- Tính toán đặc tính làm việc và khởi động.

1. ***Thiết kế kết cấu:***

Trong giai đoạn này phải tiến hành tính toán nhiệt để xác định kết cấu cụ thể về phương thức thông gió và làm nguội, kết cấu cụ thể về cách bôi trơn ổ đỡ, kết cấu thân máy và nắp máy.

Để chế tạo được động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc còn phải qua các khâu thiết kế sau :

+ Thiết kế thi công, có nhiệm vụ vẽ tất cả các bản vẽ lắp ráp và chi tiết.

+ Thiết kế khuôn mẫu và gá lắp dùng trong gia công các chi tiết của máy.

+ Thiết kế công nghệ, dùng để kiểm tra công nghệ trong quá trình gia công.

**1.2.3. Vật liệu thường dùng trong thiết kế :**

Khi thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc, vấn đề chọn vật liệu để chế tạo động cơ có một vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến giá thành và tuổi thọ làm việc của nó.

Ta có các loại vật liệu sau:

***a. Vật liệu dẫn từ:***

Để chế tạo các phần của hệ thống mạch từ của động cơ, người ta thường dùng các loại thép lá kỹ thuật điện hay còn gọi là tôn silíc. Hàm lượng silíc trong thép lá kỹ thuật điện có ảnh hưởng quyết định đến tính năng của nó. Cho silíc vào thép có thể làm cho điện trở suất tăng cao, do đó hạn chế được dòng điện xoáy nên tổn hao thép sẽ thấp xuống, nhưng khi có silíc thì cường độ từ cảm cũng hạ thấp, độ cứng và độ giòn cũng tăng lên, vì vậy lượng silíc trong thép nói chung không vượt quá 4,5%.

Trong lõi thép có từ trường biến thiên, khi mật độ từ thông và tần số biến thiên không đổi thì tổn hao vì dòng điện xoáy của đơn vị thể tích lõi thép tỷ lệ bình phương với chiều dày lá thép, vì vậy trong đại bộ phận máy điện đều dùng tôn silíc dày 0,5mm. Chỉ trong trường hợp đặc biệt mới dùng tôn dày 0,35mm.

Tùy theo công nghệ cán, người ta chia tôn silíc thành 2 loại:

+ Tôn cán nóng: Loại tôn này có lịch sử lâu đời, hiện nay vẫn còn sản xuất nhiều. Tùy theo hàm lượng silíc mà người ta phân ra loại ít silíc ( và nhiều silíc (>2,8%).

+ Tôn cán nguội: So với tôn cán nóng, tôn cán nguội có nhiều ưu điểm như tổn hao nhỏ, cường độ từ cảm cao, chất lượng bề mặt tốt, độ bằng phẳng tốt nên hệ số ép chặt lá tôn cao, có thể sản xuất thành cuộn, do đó các nước phát triển đều dùng tôn cán nguội thay thế tôn cán nóng. Tùy theo sự sắp xếp các tinh thể silíc trong tôn cán nguội mà phân thành hai loại: đẳng hướng và dị hướng. Ở tôn silíc cán nguội dị hướng thì theo chiều cán, suất dẫn từ cao (với cường độ từ trường H = 25A/cm, mật độ từ thông B có thể đạt 1,7-1,85T), suất tổn hao nhỏ, nhưng theo chiều vuông góc với chiều cán thì tính năng kém đi nhiều, có khi không bằng cả tôn cán nóng.

***b. Vật liệu dẫn điện:***

Trong ngành chế tạo máy điện, người ta chủ yếu dùng đồng tinh khiết với tạp chất không quá 0,1% làm vật liệu dẫn điện vì điện trở suất của đồng chỉ kém bạc. Ngoài đồng ra còn dùng nhôm với tạp chất không quá 0,5%, đồng thau và đồng đen.

***c. Vật liệu kết cấu :***

- Kim loại đen:

Kim loại đen thường dùng là gang và thép. Gang vừa rẻ tiền lại dễ đúc, do đó được dùng nhiều, nhất là dùng để đúc các hình mẫu phức tạp như vỏ và nắp máy điện không đồng bộ.

Thép dùng làm vật liệu kết cấu thường là thép định hình. Thép có tiết diện tròn dùng để chế tạo trục máy và các chi tiết khác có tiết diện tròn. Tùy theo lực tác dụng lên từng chi tiết của máy mà người ta dùng nhiều loại thép khác nhau.

- Kim loại màu:

Thường dùng hợp kim nhôm để chế tạo các chi tiết và bộ phận của máy mà trọng lượng cần giảm tối đa.

-Vật liệu chất dẻo:

Chất dẻo hiện nay được dùng nhiều để chế tạo các chi tiết trong máy điện ít chịu lực cơ học và nhiệt. Chất dẻo có ưu điểm là nhẹ, dễ gia công và không bị gỉ.

1. ***Vật liệu cách điện:***

Vật liệu cách điện là một trong những vật liệu chủ yếu dùng để chế tạo động cơ. Khi thiết kế động cơ, chọn vật liệu cách điện là một khâu rất quan trọng vì phải đảm bảo động cơ làm việc tốt với tuổi thọ nhất định, đồng thời giá thành của nó lại không cao. Khi chọn vật liệu cách điện cần chú ý những điểm sau:

- Vật liệu cách điện phải có độ bền cao, chịu tác dụng về cơ học tốt, chịu nhiệt và dẫn điện tốt lại ít thấm nước.

- Gia công dễ dàng, đủ mỏng để đảm bảo hệ số lấp đầy rãnh cao.

- Phải chọn vật liệu cách điện có tính cách điện cao để đảm bảo thời gian làm việc ít nhất của máy là 15-20 năm trong điều kiện làm việc bình thường, đồng thời đảm bảo giá thành của động cơ không cao.

Một trong những yếu tố cơ bản nhất làm giảm tuổi thọ của vật liệu cách điện là nhiệt độ. Nếu nhiệt độ vượt quá nhiệt độ cho phép thì chất điện môi, độ bền cơ của vật liệu giảm đi nhiều, dẫn đến sự già hóa nhanh chất cách điện.

**1.3. CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU**

- Công suất định mức: Pđm = 250 kW

- Điện áp định mức: Uđm = 380/220V

- Tần số định mức: fđm = 50Hz

- Cách đấu dây: Y/Δ

- Tốc độ đồng bộ: n1 = 3000 vòng/phút

- Kiểu máy: Máy kiểu kín

- Cấp bảo vệ: IP44

- Cấp cách điện: Cách điện cấp B

- Chế độ làm việc: Liên tục

- Kết cấu rôto: Rôto lồng sóc

- Chiều cao tâm trục: Tra Bảng IV. 2, phụ lục IV [3] chiều cao tâm trục theo dãy công suất của động cơ điện KĐB rôto lồng sóc 4A (Nga) kiểu IP44 cấp cách điện B là h = 112 mm

- Hiệu suất và hệ số công suất:

Tra Bảng 10-1 [3] hiệu suất và cosϕ dãy động cơ điện KĐB 3K ứng với công suất Pđm=4 kW và tốc độ nđb=3000 vòng/phút ta có hiệu suất:η = 86,5% và hệ số công suất: Cosϕ = 0,89

- Bội số momen cực đại: Tra bảng 10-10 [3] bội số momen cực đại mmax của dãy động cơ 3K ta có:

mmax = = 2,2

- Bội số momen khởi động:

Theo bảng 10-11 [3] bội số momen khởi động dãy động cơ điện 3K ta chọn:

mk = = 2

-Bội số dòng khởi động: Tra bảng 10-12 [3] bội số dòng khởi động dãy động cơ điện 3K ta có: ik= Imax/I đm=7,5

**CHƯƠNG 2**

**XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU**

Những kích thước chủ yếu của động cơ điện không đồng bộ là đường kính trong stato D và chiều dài lõi sắt l. Mục đích của việc chọn kích thước này là để chế tạo ra máy kinh tế hợp lý nhất mà tính năng phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước. Tính kinh tế của máy không chỉ là vật liệu sử dụng đểû chế tạo ra máy mà còn xét đến quá trình chế tạo trong nhà máy, như tính thông dụng của các khuông dập ,vật đúc, các kích thước và chi tiết tiêu chuẩn hoá …

**2.1. Số đôi cực từ ( p ):**

trong đó:

- n1 : Tốc độ đồng bộ (vòng/phút)

- f : tần số (Hz)

**2.2. Đường kính ngoài stator (Dn):**

Đường kính ngoài Dn có liên quan mật thiết với kết cấu động cơ, cấp cách điện và chiều cao tâm trục h đã được tiêu chuẩn hóa. Vì vậy thường chọn Dn theo h. Ở nước ta hay dùng quan hệ giữa đường kính ngoài và chiều cao tâm trục h của các động cơ điện không đồng bộ Hungary dãy VZ cách điện cấp E và của Nga dãy 4A cách điện cấp F.

Với chiều cao tâm trục h = 112 mm. Theo bảng 10.3 [1] ta có đường kính chuẩn:

**Dn** = 170 (mm)= 17,0 (cm)

**2.3. Đường kính trong stato ( D):**

Ta có: D = kD . Dn

Theo bảng 10.2 với 2p = 4 ta có kD = 0,52÷0,58

Vậy:

D = kD . Dn = (0,52÷0,58) .17 = 8,84 ÷ 9,86 (cm)

Chọn: D = 9,8 (cm)

**2.4. Công suất tính toán (P') :**

P' = = = 5,091 (kW)

Trong đó : kE là hệ số công suất định mức. Chọn kE = 0,98 theo hình 10-2 [1].

**2.5. Chiều dài của lõi sắt stato** **(l**1**):**

Chiều dài của lõi sắt stato được xác định:

trong đó:

- kd : hệ số dây dẫn

- ασ : hệ số cung cực từ

- ks : hệ số dạng sóng

- A : Tải điện từ

- Bδ :Mật độ từ thông khe hở không khí

Chọn sơ bộ :

kd = 0,9 , theo trang 231 [1]

kS = = 1,11

Việc chọn A và Bδ ảnh hưởng rất nhiều đến kích thước chủ yếu của D và l. Đứng về mặt tiết kiệm vật liệu thì nên chọn A và Bδ lớn, nhưng nếu A và Bδ quá lớn thì tổn hao đồng và sắt tăng lên, làm máy quá nóng, ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng máy. Do đó khi chọn A và Bδ cần xét đến chất liệu vật liệu sử dụng. Nếu sử dụng vật liệu sắt từ tốt (có tổn hao ít hay độ từ thẩm cao) thì có thể chọn Bδ lớn. Dùng dây đồng có cấp cách điện cao thì có thể chọn A lớn. Ngoài ra tỷ số giữa A và Bδ củng ảnh hưởng đến đặt tính làm việc và khởi động của động cơ không đồng bộ, vì A đặt trưng cho mạch điện , Bδ đặt trưng cho mạch từ.

Tra bảng 10-3a [1], chọn: A = 244 (A/cm) ; Bδ = 0,59 (T) Thay các giá trị vào biểu thức:

l1 =

= (cm)

Chọn l1  = 11,7 (cm)

Do lõi sắt ngắn nên làm thành 1 khối nên chiều dài lõi sắt stato, rôto bằng: l1 = l2 = lδ = 11,7 (cm)

**2.6. Bước cực (τ):**

**2.7. Dòng điện pha định mức:**

trong đó:

- P: Công suất định mức (kW)

- U1: điện áp định mức

- η: hiệu suất

- cosϕ : hệ số công suất

**CHƯƠNG 3**

**THIẾT KẾ STATO**

**3.1. Số rãnh stato (Z1):**

Khi thiết kế dây quấn stato cần phải xác định số rãnh của một pha dưới mỗi cực q1. Nên chọn q1 trong khoản từ 2 đến 5, thường lấy q1= 3 - 4.Với máy công suất nhỏ hoặc tốc độ thấp, lấy q1 = 2. Máy tốc độ cao công suất lớn có thể chọn q1 = 6. Chọn q1 nhiều hay ít có ảnh hưởng đến số rãnh stato Z1. Số rãnh này không nên nhiều quá, vì vậy diện tích cách điện rãnh chiếm chỗ so với số rãnh ít sẽ nhiều hơn, do đó hệ số lợi dụng rãnh sẽ giảm đi. Mặt khác về phương diện độ bền cơ mà nói răng sẽ yếu. Ít răng quá sẽ làm cho dây quấn phân bố không đều trên bề mặt lõi sắt nên sức từ động phần ứng có nhiều sóng bật cao.

Trị số q1 nên chọn theo số nguyên vì cải thiện dược đặt tính làm việc và khả năng làm giảm tiếng kêu của máy. Chỉ trong trường hợp không thể tránh được mới dùng q1 với mẫu số phân bố là 2 sở dĩ như vậy là vì sức từ động sóng bật cao và sóng răng của dây quấn với q là phân bố trong động cơ điện không đồng bộ là máy có sự phân bố nhỏ, dễ sinh ra rung, mômen phụ làm tăng tổn hao phụ.

Số rãnh stato :

trong đó:

- q1 : số rãnh của một pha dưới mỗi cực. Lấy q1 = 4

- p : số đôi cực từ, p = 1

thay vào ta được:

(rãnh)

**3.2. Bước rãnh stato (t1):**

**3.3. Số thanh dẫn tác dụng của một rãnh (ur1):**

Lấy: ur1 = 54

trong đó: - a1 là số mạch nhánh song song, chọn a1 = 2.

- I1 :Dòng điện định mức, tính ở 2.7

**3.4. Số vòng dây nối tiếp của 1 pha (w1):**

(vòng)

**3.5. Tiết diện dây dẫn (s1):**

Muốn chọn kích thước dây trước hết phải chọn mật độ dòng điện J của dây dẫn. Căn cứ vào dòng điện định mức để tính ra tiết diện tiết diện cần thiết. Việc chọn ra mật độ dòng điện ảnh hưởng đến hiệu suất và sự phát nóng của máy mà sự phát nóng này chủ yếu phụ thuộc vào tích số AJ. Tích số này tỷ lệ với suất tải nhiệt của máy. Do đó theo kinh nghiệm thiết kế chế tạo, người ta căn cứ vào cấp cách điện để xác định AJ.

Theo hình 10-4 [1] ta chọn tích số : AJ =1300 (A2 / cm.mm2 )

Sơ bộ mật độ dòng điện (J'1):

trong đó: n1: số sợi chập, chọn n1 = 2 sợi

Theo bảng VI.1 [1]. Chọn dây đồng tráng men PETV có các thông số:

d / dcđ = 0,69 / 0,75 (mm); S = 0,374 (mm2­)

Với: - d: đường kính dây không kể cách điện (mm)

- dcd: đường kính dây kể cả cách điện (mm)

- S: tiết diện dây (mm2)

**3.6. Kiểu dây quấn:**

Dây quấn stato đặt vào rãnh của lõi thép stato và được cách điện với lõi thép. Dây quấn có nhiệm vụ cảm ứng được sức điện động nhất định, đồng thời cũng tham gia vào việc chế tạo nên từ trường cần thiết cho sự biến đổi năng lượng điện có trong máy.

- Các yêu cầu của dây quấn:

+ Đối với dây quấn ba pha điện trở và điện kháng của các pha bằng nhau và của mạch nhánh song song cũng bằng nhau.

+ Dây quấn được thực hiện sao cho có thể đấu thành mạch nhánh song song một cách dễ dàng.

Dây quấn được chế tạo và thiết kế sao cho tiết kiệm được lượng đồng, dễ chế tạo, sữa chữa, kết cấu chắc chắn, chịu được ứng lực khi máy bị ngắn mạch đột ngột.

- Việc chọn dây quấn stato phải thỏa mãn tính kinh tế và kỹ thuật:

+ Tính kinh tế: tiết kiệm vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, thời gian lồng dây.

+ Tímh kỹ thuật: dễ thi công, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến đặc tính điện của động cơ.

- Từ yêu cầu trên ta chọn dây quấn hai lớp dạng xếp bối dây bước ngắn. Công dụng là để giảm lượng đồng sử dụng,khử sóng bậc cao, giảm từ trường tản ở phần bối dây và trong rãnh stato, làm tăng cosφ, cải thiện đặc tính mở máy động cơ, giảm tiếng ồn điện từlúc động cơ vận hành.

- Các hệ quả xấu tồn tại trong động cơ khi sóng bậc cao không bị khử:

+ Tính năng mở máy xấu do các trường trên đặc tuyến momen (do sóng bậc 5 và 7 gây ra) làm cho động cơ không đạt đến tốc độ định mức.

+ Nếu số răng của stato và roto không phù hợp động cơ gây ra tiếng ồn điện từ khi vận hành, có khi roto bị hút lệch tâm (do lực hút điện từ tạo nên).

+ Sóng bậc cao gây tổn hao nhiệt trong lõi thép dưới tác dụng do dòng phuco.

Thực ra việc chọn bước ngắn thích hợp không có tác dụng khử hoàn toàncác sóng bậc cao mà chỉ có tác dụnggiảm nhỏ chúng xuống đến một giá trị chấp nhận được. Trong thiết kế, bước bối dây có tác dụng khử sóng bậc 5 vá 7 cách đấu dây hình sao ba pha có tác dụng khử sóng bậc 3.

Tiêu chuẩn xét sự tổn hao sóng bậc cao ≤5% xem như sóng bậc cao không đáng kể, từ 5-10% chấp nhận được, >10% có tồn tại sóng bâc cao. Sóng bậc cao không bị khử không cho phép khả thi.

Để khử triệt hoàn toàn sóng bậc 3 ta dùng hệ số , khử sóng bậc 5 ta dùng hệ số , khử sóng bậc 7 ta dùng hệ số .Tuy nhiên ta không khử triệt hoàn toàn một sóng bậc cao nào cả mà ta chọn bước bối dây để làm nhỏ các sóng bậc cao 3, 5, 7 cùng một lúc.

β = = = 0,833

Trong đó:

τ1 = = = 18 (rãnh) là bước cực từ

y1 là bước bối dây

⇒ chọn yminy1ymax

ymin = . τ1 = .18 = 12

ymax = τ1-1 = 18-1 = 17

⇒ ta chọn y1 = 15

**3.7. Hệ số dây quấn (kd):**

**-** Hệ số bước ngắn : ky = sin = sin() = 0,966

- Hệ số bước rải:

- Hệ số dây quấn: kd = kr.ky  = 0,923

- Trong đó

Chart

Description automatically generated

Hình 3.1: Sơ đồ quấn dây động cơ.

**3.8. Từ thông khe hở không khí** (*φ* )**:**

trong đó:

- w1: số vòng dây nối tiếp một pha, được xác định ở 3.4

- kd : hệ số dây quấn, xác định ở 3.7

**3.9. Mật độ từ thông khe hở không khí (Bδ):**

trong đó:

- αδ: hệ số cung cực từ, chọn ở 2.5

- τ : bước cực, tính ở 2.6

- l1 **:** chiều dài lõi sắt stato, tính ở 2.5

**3.10. Sơ bộ chiều rộng của răng (bZ1):**

trong đó :

- BZ1: mật độ từ thông ở răng stato, Theo bảng 10.5b [1] chọn BZ1=1,75 T

- kc : hệ số ép chặt lõi sắt, kc = 0,96

**3.11. Sơ bộ chiều cao gông stato (hg1):**

trong đó :

- Bg1: mật độï từ thông ở gông stato, theo bảng 10.5a [1] chọn Bg1=1,51 (T)

- φ: từ thông khe hở không khí, tính ở 3.8

**3.12. Kích thước rãnh stato:**

d1

d2

hr1

b41

h12

h41

hr1 = 1,69 (cm)

h12 = 1,24 (cm)

d1 = 0,63 (cm)

d2 = 0,8 (cm)

b41 = 0,22 (cm)

h41 = 0,05 (cm)

Hình 3.2. rãnh stato

Trong đó :



* **Tiết diện rãnh stato:**

* **Diện tích cách điện của rãnh stato**

Trong đó: c, c' là chiều dày cách điện rãnh, theo bảng VIII.1 ở phụ lục VIII [1] ta có c = 0,4 mm, c' = 0,5 mm.

* **Diện tích có ích rãnh stato (Sr1):**

# 

# Hệ số lấp đầy rãnh ():

# 

**3.13. Bề rộng răng stato (bZ1):**

**3.14. Chiều cao gông stato (hg1):**

**3.15. Khe hở không khí (**δ)**:**

Khi chọn khe hở không khí δ ta cố gắng lấy nhỏ để dòng điện không tải nhỏ và cosϕ cao, nhưng khe hở quá nhỏ làm cho việc chế tạo và lắp ráp thêm khó khăn, stato dể chạm với rôto làm tăng thêm tổn hao phụ và điện kháng tản tạp của máy cũng tăng.

Theo kết cấu thì khe hở phụ thuộc vào kích thước đường kính ngoài rôto, khoảng cách giữa hai ổ bi và đường kính trục. Nguyên nhân là đường kính D ảnh hưởng đến dung sai lắp ghép của vỏ, nắp, lõi sắt, từ đó quyết định độ lệch tâm cho phép và lực từ một phía của máy. Đường kính trục và khoảng cách giữa hai ổ bi quyết định độ võng của trục. Có thể dùng những công thức sau để chọn hệ số khe hở của không khí:

- Với những máy công suất P ≤ 20 kW:

Khi 2p ≥ 4 δ = 0, 25 + D\*10-3­­mm

Khi 2p = 2 δ = 0, 3 +  mm

-Với những máy công suất P > 20 kW:

Trong các công thức trên, D tính theo mm. Trị số δ tính ra phải làm tròn con số thứ hai sau dấu phẩy thành 0 hoặc 5.

Theo những máy đã chế tạo bảng 10.8 [1]:

Với h =112 mm ta có δ = 0,6mm = 0,06 cm

**CHƯƠNG 4**

**THIẾT KẾ RÔTO**

Thiết kế dạng rãnh cũng là xác định diện tích rãnh (tức là diện tích thanh dẫn của lồng sóc). Do điện trở r và điện kháng tản x của rôto có quan hệ với hình dạng rãnh rôto, nên khi rôto đã thiết kế xong thì việc thiết kế dạng rãnh rôto trực tiếp ảnh hưởng đến tính năng của máy. Ngày nay, với những máy có chiều cao tâm trục h=50 – 250 mm thường lồng sóc được đúc bằng nhôm, trong đó khi h = 50 – 250 mm thường đúc bằng áp lực, khi h ≥ 280 mm thì đúc rung hay trọng lực. Rãnh trong hình 4. 1a thường dùng trong máy không đồng bộ rôto lồng sóc có chiều cao tâm trục h ≤ 160mm, trong đó thường lấy b42 = 1mm, h42 = 0,5 – 1mm, d1/d2= 6, 5 – 7, 5/4 – 6mm, hr1 = 10 – 20 mm.

Khi h ≥ 180mm dùng rãnh sâu hình ôvan như hình 4 -1b hoặc 4-1c, trong đó b42 = 1, 5mm, h42= 0, 5 – 1, 5mm, d1= d2= br2= 3, 5 – 6mm, hr2= 25 – 45mm. Máy càng lớn tốc độ càng cao thì br2 càng sâu.

hr2

d2

h12

d1

h42

hr2

b42

h42

b42

d2

d1

h12

b42

h42

hr2

h12

d1

45o

45o

a)

b)

c)

Hình 4.1 Các dạng rãnh rôto lồng sóc.

Ta chọn rãnh rôto hình quả lê với miệng rãnh b42 = 1 (mm).

**4.1. Số rãnh Rôto (Z2):**

Việc chọn số rãnhrôto lồng sóc Z2 là một vấn đề quan trọng vì khe hở không khí của máy nhỏ, khi mở máy momen phụ do từ thông sóng bậc cao gây nên ảnh hưởng đến quá trình mở máy và ảnh hưởng cả đến đặc tính làm việc.

Để loại trừ momen phụ đồng bộ khi mở máy, cần chọn:

Z2≠Z1 Z2≠0,5.Z1

Z2≠2.Z1 Z2≠6.p.g với g=1,2,3…

Để tránh momen đồng bộ khi quay ,ta chọn:

Z2≠6.p±2.p.g Z2≠Z1±2.p

Z2≠2.Z1±2.p Z2≠0,5±p

Z2≠Z1±p

Để tránh lực hướng tâm do momen không đồng bộ sinh ra trong khi quay ,cần chọn:

≠0,1,2

≠p,p+1

≠2.p,2.p±1,2.p±2

≠2.p

Dựa vào các điều kiện trên và bảng 10-6 trang 246 TKMĐ

Chọn Z2=28 rãnh.

**4.2. Đường kính ngoài rôto**

trong đó:

- D: đường kính trong stato, tính ở 2.3

- δ: khe hở không khí, chọn ở 3.15

**4.3. Bước răng rôto (t2):**

**4.4. Sơ bộ bề rộng răng rôto (bZ2):**

trong đó :

- BZ2: mật độ từ thông ở răng rôto, theo bảng 10.5b [1] chọn BZ2 =1,75T

- kc : hệ số ép chặt lõi sắt, kc = 0,96

- Bδ : mật độ từ thông khe hở không khí, tính ở 3.9

- t2 : bước răng rôto, tính ở 4.3

- l2 : chiều dài lõi sắt rôto, tính ở 2.5

**4.5. Đường kính trục rôto (D­t)**:

**4.6. Dòng điện trong thanh dẫn rôto (Itd):**

trong đó:

- Hệ số kIlấy theo hình 10-5 [3] :kI = 0.89

**-** kd : hệ số dây quấn stato, tính ở 3.7

**-** Z2 : số rãnh rôto

**4.7. Dòng điện trong vành ngắn mạch (Iv):**

**4.8. Tiết diện thanh dẫn bằng nhôm (Std):**

Đối với động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc, tiết diện rãnh rôto đồng thời là tiết diện thanh dẫn rôto, vì vậy phải làm sao cho mật độ dòng điện trong thanh dẫn rôto thích hợp.

Trong đó : J2 là mật độ dòng điện thanh dẫn rôto, lấy J2 = 3,5 (A/mm2)

Itd  dòng điện trong thanh dẫn, tính ở 4.6

**4.9. Tiết diện vành ngắn mạch( SV):**

Chọn mật độ dòng điện trong vành ngắn mạch ở [1]

JV = 2,5 (A/mm2­)

Tiết diện vành ngắn mach (SV):

**4.10. Sơ bộ chiều cao gông rôto** **(hg2):**

trong đó:

- Bg2: mật độï từ thông ở gông rôto, theo bảng 10.5a [1]

chọn Bg2 = 1,51(T)

- φ: từ thông khe hở không khí, tính ở 3.8

**4.11. Kích thước rôto:**

d1r

d2r

b42

h42

h12

hr2

hr2 = 1,56 (cm)

h12 = 0,98 (cm)

d1r = 0,64 (cm)

d2r = 0,42 (cm)

b42 = 0,1 (cm)

h41 = 0,05 (cm)

Hình 4.2. rãnh rôto.

Với :

**4.12. Kích thước vành ngắn mạch:**

Chiều cao vành ngắn mạch thường lấy cao hơn chiều cao rãnh rôto:

a .hr2 = 1,2.15,6= 1,872 (cm) = 18,72 (mm)

b =

L**ấ**y :a = 20 mm

b = 20mm

Đường kính vành ngắn mạch:

Tiết diện vành ngắn mạch:

**4.13. Diện tích rãnh rôto (Sr2):**

**4.14. Chiều cao gông rôto (hg2):**

**4.15. Bề rộng răng rôto:**

**CHƯƠNG 5**

**TÍNH TOÁN MẠCH TỪ VÀ XÁC ĐỊNH THAM SỐ**

**CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Ở CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC**

**5.1. TÍNH TOÁN MẠCH TỪ:**

**5.1.1. Hệ số khe hở không khí (kδ):**

**-** Do bềphần ứng có rãnh dẫn đến từ dẫn trên khe hở củabề mặt phần ứng có rãnh khác nhau.

**-** Trên răng, từ trở nhỏ hơn trên rãnh do sức từ động khe hở không khí của phần ứng có răng rãnhlớn hơn so với bề mặt phần ứng nhẵn.

Khi thiết kế phải dung một khe hở không khí tính toán, như vậy cấn phải tính hệ số khe hở không khí. Hệ số khe hở không khí nói lên ảnh hưởng của răng stato và rato tới khe hở.

* Hệ số khe hở không khí stato(kδ1):

trong đó:

-t1 : bước rãnh stato, tính ở 3.2

- δ : khe hở không khí, tính ở 3.15

Với : b41 là bề rộng miệng rãnh stato, tính ở 3.12

* Hệ số khe hở không khí rôto (kδ2):

trong đó, t2 là bước rãnh rôto, tính ở 4.3

Với : b42 là miệng rãnh rôto, tính ở 4.11

* Hệ số khe hở không khí:

**k**δ = kδ1 . kδ2 = 1,122 . 1,023 = 1,1478

**5.1.2. Dùng thép kỹ thuật điện cán nguội 2411**

**5.1.3. Sức từ động khe hở không khí (Fδ):**

**=** 1,6 **.** 0,563 . 1,1478 . 0,06 . 104

= 620,362 (A)

trong đó : Bδ : mật độ từ thông khe hở không khí, tính ở 3.9

kδ : hệ số khe hở không khí

**5.1.4. Mật độ từ thông ở răng stato (BZ1):**

trong đó :

- Bδ: Mật độ từ thông khe hở không khí, tính ở 3.9

- t1: bước rãnh stato, tính ở 3.2

- bZ1 : bề rộng răng stato, tính ở 3.13

- l1 : chiều dài lõi sắt stato

**5.1.5. Cường độ từ trường trên răng stato**

Theo bảng V.7 ở phụ lục V [1] có: Hz1 = 23 (A/cm)

**5.1.6. Sức từ động trên răng stato (FZ1):**

trong đó:

**5.1.7. Mật độ từ thông ở răng rôto:**

trong đó :  - Bδ: Mật độ từ thông khe hở không khí, tính ở 3.9

- t2: bước rãnh rôto, tính ở 4.3

- bZ2 : bề rộng răng rôto, tính ở 4.15

- l2 : chiều dài lõi sắt rôto, tính 2.5

**5.1.8. Cường độ từ trường trên răng rôto :**

Theo bảng V.7 ở phụ lục V [1] có: Hz2 = 23 (A/cm)

**5.1.9. Sức từ thông trên răng rôto:**

trong đó:

**5.1.10. Hệ số bảo hoà răng:**

trong đó:

**-** Fδ : sức từ động khe hở không khí.

- FZ1: sức từ động trên răng stato.

- FZ2: sức từ động trên răng rôto

**5.1.11. Mật độ từ thông trên gông stato (Bg1):**

trong đó:

**-** *φ* : từ thông khe hở không khí, tính ở 3.8

- hg1: chiều cao gông stato, tính ở 3.14

- kC: hệ số ép chặt.

**5.1.12. Cường độ từ trường ở gông stato :**

Theo bảng V.10 ở phụ lục V [1] có:Hg1 = 4,4 (A/cm)

**5.1.13. Chiều dài mạch từ ở gông stato (Lg1):**

trong đó :

**-** Dn : Đường kính ngoài stato, tính ở 2.2

- p : số đôi cực.

**5.1.14. Sức từ động ở gông stato:**

**5.1.15. Mật độ từ thông trên gông rôto:**

trong đó:

-*φ* : từ thông khe hở không khí, tính ở 3.8

- hg2: chiều cao gông rôto, tính ở 4.14

- kC: hệ số ép chặt.

**5.1.16. Cường độ từ trường ở gông rôto**

Theo bảng V.10 ỏ bảng phụ lục V [1] có: Hg2 = 8,2 (A/cm)

**5.1.17. Chiều dài mạch từ ở gông rôto:**

trong đó:

-Dt : Đường kính trục, tính ở 4.5

- hg2: chiều cao gông rôto, tính ở 4.14

**5.1.18. Sức từ động trên gông rôto:**

**5.1.19. Tổng sức từ động của mạch từ:**

= 620,362 + 65,458 + 61,916 + 103,373 + 62,541

**=** 913,65 (A)

**t**rong đó:

- Fδ : sức từ động khe hở không khí, tính ở 5.1.3.

- FZ1 : sức từ động trên răng stato, tính ở5.1.6.

- FZ2: sức từ động trên răng rôto, tính ở5.1.9.

**-** Fg1 : Sức từ động trên gông roto, tính ở5.1.14.

- Fg2 : Sức từ động trên gông stato, tính ở5.1.18.

**5.1.20. Hệ số bão hoà toàn mạch (kμ):**

trong đó:

**-** F : Tổng sức từ động của mạch từ.

- Fδ : sức từ động khe hở không khí, tính ở 5.1.3

**5.1.21. Dòng điện từ hoá (Iμ):**

trong đó :

* w1 : số vòng dây quấn 1 pha stato, tính ở 3.4
* kd : hệ số dây quấn, tính ở 3.7

**Dòng điện từ hoá phần trăm:**

**5.2. THAM SỐ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Ở CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC**

- Điện trở và điện kháng của dây quấn là những tham số chủ yếu của máy điện.

- Điện kháng xác định bởi từ thông móc vòng của cảm ứng tương hổ xuyên qua các khe hở không khí và móc vóng vào cả hai cuộn dây stato và roto động cơ, sinh ra điện kháng cơ bản, đó là điện kháng hổ cảm. Từ thông móc vòng tản chỉ móc vòng mỗi bản than cuộn dây, sinh ra điện kháng tản x1 đối với stato và x2 đới với roto, x1+x2 là điện kháng tổng của dây quấn động cơ.

- Điện trở động cơ giúp xác định những tổn hao của dây quấn động cơ ở chế độ xác lập và quá trình quá độ.

**5.2. 1. Chiều dài phần đầu nối của dây quấn stato:**

Ld1  = kd1.τy + 2.B = 1,2.15,04 + 2.1 = 20,048 (cm)

trong đó:

(cm)

Với : hr1 là chiều cao rãnh stato, tính ở 3.12

**5.2.2. Chiều dài trung bình nửa vòng dây của dây quấn stato:**

**5.2.3. Chiều dài dây quấn một pha của stato :**

L1 = 2.Ltb .W1 .10-2 = 2 . 31,748 . 162 . 10-2 = 102,863 (m)

**5.2.4. Điện trở tác dụng của dây quấn stato:**

r1 = ρ75 .

trong đó: **-** ρ75: điện trở xuất của đồng ở 75o­ [1]

- n1 : số sợi chập

- s1 : tiết diện dây dẫn chọn, chọn ở 3.5

- L1: tính ở 5.2.3

- a1 = 2 số mạch nhánh song song, chọn ở 3.3

Tính theo đơn vị tương đối:

**5.2.5. Điện trở tác dụng của dây quấn rôto (rtd):**

trong đó:

**-** ρAl : điện trở suất của nhôm [1]

- Sr2 : diện tích rãnh rôto, tính ở4.13

- l2 : chiều dài lõi sắt rôto, tính ở 2.5

**5.2.6. Điện trở vành ngắn mạch (rV):**

trong đó:

- DV : Đường kính vành ngắn mạch, tính ở 4.12.

- SV ; diện tích vành ngắn mạch, tính ở 4.12.

**5.2.7. Điện trở rôto (r2):**

= 1,169 .10-4 (Ω)

trong đó:

**5.2.8. Hệ số quy đổi :**

trong đó:

- kd : Hệ số dây quấn, tính ở 3.7

- w1: số vòng dây nối tiếp một pha, tính ở 3.7

**5.2.9. Điện trở rôto đã quy đổi (r'2):**

r2, = γ.r2 = 9582,01. 1,169.10-4 = 1,12 (Ω)

Tính theo vị trí tương đối

r2,\* = r2,. =

**5.2.10. Hệ số từ dẫn tản stato (λr1):**

λr1 = + (0,785 - + + ) . k,β

trong đó:

-

-

- kβ = + k'β = 0,91

- h1 = hr1 – 0,1 . d2 – 2.c-c' = 1,69 – 0,1 . 0,8 – 2 . 0,4 - 0,5

= 14,8 (mm)

- h2 = - ( - 2.c ) = - ( - 2 . 0,4 – 0,5) = -1,85 (mm)

- b = d1 = 6,3 (mm)

- b41 = 2,2 (mm)

**5.2.11. Hệ số từ dẫn tạp stato:**

trong đó:

Với : - kd : hệ số dây quấn

- t1 : bước rãnh stato, tính ở 3.2

- q1 : rãnh một pha dưới mỗi cực

**5.2.12. Hệ số từ tản phần đầu nối:**

λđ1 = 0,34 ..( Lđ1 – 0,64 . β . τ )

= 0,34 . . ( 20,048 – 0,64 . 0,833.15,393 ) = 2,026

trong đó:

- l1 : chiều dài lõi sắt stato, tính ở 2.5

- τ : bước cực, tính ở 2.6

**5.2.13. Hệ số từ dẫn tản stato**:

Σλ1 = λr1 + λt1 + λđ1

= 1,188 + 1,008 + 2,026 = 4,222

trong đó:

- λr1 : hệ số từ dẫn tản, tính ở 5.2.10

- λt1 : hệ số từ dẫn tạp, tính ở 5.2.11

- λđ1 : hệ số từ tản dầu nối, tính ở 5.2.12

**5.2.14. Điện kháng dây quấn stato:**

x1 = 0,158 .

= 0,158 .

trong đó:

- Σλ1 :hệ số từ tản stato, tính ở 5.2. 13.

- l1 : chiều dài lõi sắt stato, tính ở 2.5

Tính theo đơn vị tương đối:

**5.2.15. Hệ số từ dẫn tản rôto**:

λr2 = [ ( 1 - )2 + 0,66 - ] +

trong đó:

- h1 = h12 + - . d1 = 9,8 + - 0,1.6,4 = 11,26(mm)

- b = d1 = 0,64 (cm) = 6,4 (mm)

- Sr = 64 (mm2), tính ở 4.13

- b42 = 1 (mm), tính ở 4.11

- h42 = 0,5 (mm), tính ở 4.11

**5.2.16. Hệ số từ dẫn tạp rôto (λt2 )** **:**

trong đó: - t2 : bước rãnh rôto, tính ở4.3.

- q2 : rãnh một pha dưới mỗi cực

- kσ2: hệ số khe hở không khí, tính ở5.1.1.

- δ : khe hở không khí, chọn ở 3.15.

**5.2.17. Hệ số từ tản phần đầu nối:**

λđ2 = . lg

trong đó:

DV, a, b : tính ở 4.12

**5.2.18. Hệ số từ tản rôto : 5.2.18. Hệ số từ tản rôto:**

Σλ2 = λr2 + λt2 + λđ2

= 1,41 + 1,358 + 0,848 = 3,616

**5.2.19. Điện kháng tản dây quấn rôto (x2):**

x2 = 7,9 . f1 . l2 . Σλ2 . 10-8

= 7,9 . 50 . 11,7. 3,616 . 10-8 =1,67 .10-4 (Ω)

trong đó:

- f1 : tần số định mức.

- Σλ2: hệ số từ tản rôto, tính ở5.2.18

- L2: chiều dài lõi sắt rôto, tính ở 2.5

**5.2.20. Điện kháng rôto đã quy đổi : (x'2)**

x'2 = γ . x2 = 9582,01 .1,67.10-4 = 1,6 ( Ω)

trong đó:

-γ : hệ số quy đổi, tính ở5.2.8

-x2:điện kháng tản dây quấn rơto, tính ở5.2.19

Tính theo vị trí tương đối (x2\*):

x2\* = x2 . = 1,6 . = 0,057

**5.2.21.**  **Điện kháng hổ cảm (**x12**):**

trong đó:

- U1 : điện áp định mức

**-** Iμ : dòng điện từ hoá, tính ở5.1.21.

- x1 : điện kháng dây quấn statos, tính ở5.2. 14.

Tính theo đơn vị tương đối:

x12\* = x12 . = 95,51. = 3,417

**5.2.22.**  **Tính lại kE :**

kE  =

trong đó:

**-** U1 : điện áp định mức

**-** Iμ : dòng điện từ hoá, tính ở5.1.21.

- x1 : điện kháng dây quấn stato, tính ở5.2.14.

Trị số này không sai khác nhiều so với trị số ban đầu nên không cần tính lại.

**5.3. TỔN HAO THÉP VÀ TỔN HAO CƠ**

Tổn hao sinh ra trong quá trình làm việc của máy điện về bản chất gắn liền với quá trình điện từ trong máy và chuyển động cơ của rôto. Tổn hao trong máy càng nhiều thì hiệu suất của máy càng thấp. Mặt khác tổn hao thoát ra dưới dạng nhiệt làm nóng máy, trong một chừng mực nhất định làm giảm tuổi thọ và độ tin cậy của cách điện trong máy

Tổn hao trong máy động cơ điện có thể phân thành những loại sau:

1. ***Tổn hao trong sắt*** ở stato và rôto do từ trễ và dòng điện xoáy khi từ thông chính biến thiên. Ngoài ra trong tổn hao sắt còn tính đến các tổn hao phụ gọi là tổn hao bề mặt và tổn hao đập mạch do sự thay đổi từ trễ và sự thay đổi lần lượt vị trí tương đối của rãnh stato và rôto.
2. ***Tổn hao trong đồng*** do hiệu ứng Jun gây nên trong dây quấn và ở nơi tiếp xúc giữa chổi than và vành góp hoặc vành trượt.
3. ***Tổn hao phụ***khi có tải do sự đập mạch của từ thông tản ở động cơ điện xoay chiều hoặc do sự biến dạng của từ trường phản ứng phần ứng và từ trường của phần tử đổi chiều ở động cơ điện một chiều.
4. ***Tổn hao cơ:***do ma sát ở vòng bi, ma sát giữa chổi than với vành góp hay vành trượt và ma sát giữa không khí với các bộ phận quay. Tổn hao trên quạt gió cũng kể vào tổn hao cơ.

Ở những động cơ điện làm việc với điện áp và tốc độ quay không đổi, khi chuyển từ chế độ làm việc không tải đến chế độ tải định mức, tổn hao thép và tổn hao cơ thay đổi rất ít, vì vậy tổn hao này gọi là tổn hao không tải

Các tổn hao trong đồng và tổn hao phụ khi có tải gọi là ***tổn hao khi có tải***vì chúng biến đổi theo tải.

**5.3.1. Trọng lượng răng stato:**

GZ1 = γFe . Z1 . bZ1 . h'Z1 . l1 . kc1 . 10-3

= 7,8 . 36 . 0,285 . 1,423 . 11,7 . 0,96 . 10-3 = 1,279 (kg)

trong đó:

- Z1 : số răng stato, tính ở 3.1

- bZ1 : chiều rộng răng stato, tính ở3.10.

- h'Z1 = hr1 – d2/3=1,69 – 0,8/3 = 1,423 (cm) với hr1, tính ở 3.12

- kc : hệ số ép chặt

**5.3.2. Trọng lượng gông từ stato :**

Gg1 = γFe . l1  . Lg1 . hg1 . 2 . p . kc . 10-3

= 7,8 . 11,7 . 23,494 . 2,043 . 2 .1 . 0,96 . 10-3 = 8,41 (kg)

trong đó:

- l1  : chiều dài lõi sắt, tính ở 2.5

- Lg1: chiều dài mạch từ ở gông stato, tính ở5.1.13.

- hg1 : chiều cao gông stato, tính ở3.11**.**

- kc : hệ số ép chặt

- p : số đôi cực từ

**5.3.3. Tổn hao sắt trong lõi sắt stato:**

Tổn hao chính trong thép vì từ trễ và dòng điện xoáy xuất hiện đồng thời. Nguyên nhân là do dòng điện từ hoá chạy trong thép khi từ trường biến đổi .

Tổn hao phụ trong thép sinh ra bởi dòng điện xoáy và hiện tượng từ trễ trong máy trong thép ở phần răng và trên bề mặt stato và rôto tạo nên bởi các sóng điều hoà bậc cao và sóng điều hoà răng của từ trường stato và rôto

* **Trong răng:**

PFeZ1 = kgc . PFeZ . B2Z1 . GZ1 . 10-3

= 1,8 . 2,5 . 1,7592 . 1,279 . 10-3 = 0,0178 (kW)

trong đó:

- PFeZ : suất tổn hao thép trong răng [1] trang 618.

- kgc : hệ số gia công [1] trang 140

- GZ1 : trọng lượng răng phần ứng, tính ở5.3.1.

- BZ1 : mật độ từ thông ở răng stato, tính ở5.1.4.

* **Trong gông:**

PFeg1 = kgc' . PFeg1 . B2g1 . Gg1 . 10-3

= 1,6 . 2,5 . 1, 4152 . 8,41 . 10-3 = 0,067 (kW)

trong đó:

- PFeZ : suất tổn hao thép trong gông [1] trang 618.

- kgc : hệ số gia công[1] trang 140.

- Gg1 : trọng lượng gông phần ứng, tính ở5.3.2.

- BZ1 : mật độ từ thông ở gông stato, tính ở5.1.4.

* **Trong cả lõi sắt stato:**

P'Fe = PFeZ1 + PFeg1

= 0,0178 + 0,067 = 0,0848 (kW)

**5.3.4.Tổn hao bề mặt trên răng rôto:**

Khi máy điện quay, đối diện với răng roto của máy không đồng bộ lần lượt xuất hiện sự dao động của mật độ từ thông, biên độ dao động của từ thông càng lớn thì khe hở không khí càng nhỏ và miệng rãnh càng to. Tần số dao động phụ thuộc vào số răng và tốc độ quay .

Vì tần số dao động cao nên các dòng điện xoáy cảm ứng trong thép điếu tập trung lên lớp mỏng trên bề mặt lõi thép, vì vậy tổn hao gây nên bởi các dòng điện xoáy này được gọi là tổn hao bề mặt.

Ở máy điện không đồng bộ, tổn hao bề mặt lớn vì khe hở không khí nhỏ. Tổn hao chủ yếu đập trung trên bề mặt roto còn trên bề mặt stato ít hơn do miệng rãnh roto bé.

Pbm = 2 . p . τ . . L2 . P'bm . 10-7

= 2.1 . 15,393 . . 11,7. 47,286 . 10-7

= 0,0015 (kW)

trong đó:

- τ : bước cực, tính ở2.6.

- t2 : bước răng, tính ở4.3.

- P'bm: Suất tổn hao trung bình trên một đơn vị (m2) bề mặt stato :

P'bm = 0,5 . k0 . ()1,5 . (10 . B0 . t1)2

= 0,5 .2 . ()1,5 . (10 . 0,135 . 0,855)2 = 47,286

Với : + k0 : hệ số kinh nghiệm

+ B0 : biên độ dao động của mật độ từ thông tại khe hở không khí

B0  = β0 . kδ . Bδ  = 0,21 . 1,1478 . 0,563 = 0,135 (T)

+ β0 : tra theo hình 6-1 [1]

β0 = 0,21

+ kδ : hệ số khe hở không khí, tính ở5.1.1.

**5.3.5. Tổn hao đập mạch trên răng rôto:**

Trong các động cơ điện có răng rãnh trên cả stato và rôto như động cơ điện không đồng bộ và động cơ điện có cuộn cảm, ngoài tổn hao bề mặt còn có tổn hao đập mạch do hiện tượng đập mạch đáng kể của mật độ từ thông trong các răng. Nguyên nhân của sự đập mạch này là do dao động của từ trường trong vùng liên thông răng (rãnh) stato và rôto theo vị trí tương đối của rãnh stato và rôto.

Pđm = 0,11. . GZ2 . 10-3

=

trong đó:

**-**

- BZ2 : mật độ từ thông ở răng rôto, tính ở5.1.7.

**Trọng lượng răng rôto**:

GZ2 = γFe . Z2 .h'Z2 . bZ2 . L2 . kc .10-3

= 7,8 . 28 . 1,346 . 0,363 . 11,6 . 0,96 . 10-3= 1,237 (kg)

**5.3.6. Tổng tổn hao thép:**

PFe = P'Fe + Pbm + Pđm

= 0,0848 + 0,0015 + 0,009= 0,095 (kW)

trong đó:

- P'Fe**:** tổn hao cả lõi sắt stato, tính ở 5.3.3

- Pbm : tổn hao bề mặt trên răng rôto, tính ở5.3.4

- Pđm **:** tổn hao đập mạch trên răng rôto, tính ở 5.3.5.

**5.3.7. Tổn hao cơ:**

Tổn hao cơ hay tổn hao ma sát phụ thuộc vào áp suất trên bề mặt ma sát, hệ số ma sát và tốc độ chuyển động tương đối của bề mặt ma sát. Việc tính toán các tổn hao này gặp khó khăn ở phần xác định hệ số ma xát vì hệ số này phụ thuộc vào chất lượng bề mặt ma sát, loại dầu bôi trơn và nhiệt

Pcơ = k .

trong đó :

- k **:** xác định theo phần ứng Dn

- n1 : tốc độ định mức.

- Dn : đường kính ngoài stato, tính ở 2.2.

**5.3.8. Tổn hao không tải :**

P0 = PFe + Pcơ = 0,095 + 0.081 = 0,176 (kW)

**CHƯƠNG 6**

**TÍNH TOÁN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC VÀ KHỞI ĐỘNG**

**6.1. ĐẶC** **TÍNH LÀM VIỆC**

**6.1.1. Đặc tính làm việc**

Sau khi đã chọn các kích thước và dây quấn của động cơ điện, tính toán các tham số, dòng điện từ hoá và các tổn hao, có thể tìm được đặc tính của máy ở chế độ làm việc bình thường

Các thông số đã tính được :

r1 = 1,492 (Ω) Điện trở tác dụng của dây quấn stato

r'2  = 1.12 (Ω) Điện trở rôto đã quy đổi

x1 = 1,72 (Ω) Điện kháng dây quấn stato

x'2 = 1,6 (Ω) Điện kháng rôto đã quy đổi

x12 = 95,51 (Ω) Điện kháng hổ cảm

- Hệ số c1 :

⇒ c21= 1,036

- Iđbx = Iµ = 2,263 (A)

- Iđbr =

trong đó:

+ pFe **:** tổn hao thép, tính ở 5.3. 6

+ Iμ : dòng điện từ hoá, tính ở 5.1.21

- E1 = U1 - Iµ . X1 = 220 – 2,263 . 1,706 = 216,139 (V)

- k1 =

Trong đó:

- W1 : số vòng dây nối tiếp của một pha, tính ở 3.4.

- kd : hệ số dây quấn, tính ở3.6**.**

- I'2 =

- S đm  =

- Sm =

Tađược bảng đặc tính làm việc như bảng 6.1.

0



P2(kw)



cos 

0,25

0,5

0,75

1

8

6

4

2

0

I1(A)



1

2

3

4

1

2

3

4

s

I1

S(%)

Hình 6.1 Biểu diễn đường đặc tính làm việc của động cơ điện không đồng bộ

rôto lồng sóc 4 kW ; 2p = 2

***Bảng 6.1* : Đặc tính làm việc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | Đơn vị | 0,02 | 0,03 | 0,0363 | 0,0385 | 0,3419 |
|  |  | 59,539 | 40,199 | 33,485 | 31,659 | 4,914 |
|  |  | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 |
|  |  | 59,639 | 40,342 | 33,656 | 31,84 | 5,927 |
|  | A | 3,755 | 5,550 | 6,653 | 7,034 | 37,779 |
|  |  | 0,998 | 0,996 | 0,995 | 0,994 |  |
|  |  | 0,056 | 0,084 | 0,101 | 0,106 |  |
|  | A | 3,861 | 5,612 | 6,682 | 7,046 |  |
|  | A | 2,473 | 2,721 | 2,923 | 2,995 |  |
|  | A | 4,585 | 6,237 | 7,293 | 7,656 |  |
| Cosφ = |  | 0,998 | 0,899 | 0,916 | 0,92 |  |
| P1 = 3.U1.I1r.10-3 | kW | 2,548 | 3,704 | 4,410 | 4,650 |  |
| Pcu1 = 3.I21.r1.10-3 | kW | 0,094 | 0,174 | 0,238 | 0,262 |  |
| Pcu2 = 3.I2’2.r’2.10-3 | kW | 0,047 | 0,103 | 0,148 | 0,166 |  |
| Pf = 0,005.P1 | kW | 0,012 | 0,018 | 0,022 | 0,023 |  |
| P0 = PFe + Pcơ | kW | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |  |
| ΣP =Pcu1 + Pcu2+ Pf + Po | kW | 0,330 | 0,472 | 0,548 | 0,627 |  |
|  | Kw | 2,281 | 3,232 | 3,826 | 4,023 |  |
| η = .100% |  | 87,038 | 87,257 | 86,757 | 86,51 |  |

**6.1.2. Bội số momen cực đại .**

mmax =  =

trong đó:

- Mmax : mômen cực đại.

- Mđm : mômen định mức.

- sm  : hệ số trượt max.

- sđm : hệ số trược định mức.

- I'2m , I'2đm : trong bảng đặc tính làm việc.

**6.2. TÍNH TOÁN ĐẶC TÍNH KHỞI ĐỘNG**

**6.2.1. Tham số của động cơ điện khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s=1.**

ξ = 0,067 . a . = 0,067 . 15,1. 1 = 1,011

trong đó:

- ξ : là chiều cao tương đối

- a : chiều cao của đồng hay nhôm trong rãnh

a = hr2 – h42 = 15,6 – 0.5 = 15,1 (mm)

Với : + hr2 : chiều cao rãnh rôto.

+ h42 : chều cao miệng rãnh rôto.

Theo hình 10-3 tài liệu 1 thì khi : ξ = 1,011 tra ra ψ = 1; ϕ = 0,2

* Điện trở thanh dẫn khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1

rtdξ = kR . rtd = 1,2. 0,794. 10-4 = 0,952 .10-4 (Ω)

Với kR = 1 + ϕ = 1 + 0,2 = 1,2

* Điện trở rôto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1.

trong đó:

Điện trở rôto đã quy đổi :

r'2ξ = γ . r2ξ = 9582,01 . 1,329 . 10-4 = 1,273 (Ω)

trong đó, γ là hệ số quy đổi, tính ở5.2. 8.

* Hệ số từ dẫn rãnh rôto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1.

trong đó:

- Sc = Sr2 : diện tích rãnh rôto, tính ở4.13.

- b = d1r : đường kính phần đầu rãnh, tính ở4.11.

- h42 : bề dày miệng rãnh, tính ở 4.11.

- b42 : bề rộng miệng rãnh, tính ở 4.11.

- h1 : tính ở 5.2.15.

* Tổng hệ số từ dẫn rôto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1.

Σλ2ξ = λr2ξ + λt2 + λđ2 = 1,41 + 1,358 + 0,848 = 3,616

trong đó:

- λr2ξ : hệ số từ dẫn rãnh rôto, tính ở 6.2.1

- λt2 : hệ số từ dẫn tạp rôto, tính ở5.2.15

- λđ2 : hệ số từ tản phần đầu nối, tính ở 5.2.16**.**

- λrn : hệ số từ tản do rãnh nghiên, tính ở 5**.**2.17.

* Điện kháng rôto khi xét tới hiệu ứng mặt ngoài :

x'2ξ = x'2 .

= 1,6 . = 1,6 (Ω)

trong đó:

- Σλ2ξ : tổng hệ số từ dẫn rôto.

- Σλ2 : tổng hệ số từ tản rôto.

* Tổng trở ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1.

rnξ  = r1 + r'2ξ = 1,494 + 1,273 = 2,767 (Ω)

xnξ = x1 + x'2ξ = 1,706 + 1,6 = 3,306 (Ω)

znξ = = 4,311 (Ω)

trong đó:

- r1 : điện trở tác dụng của dây quấn stato,tính ở 5.2.4.

- x1: điện kháng dây quấn stato,tính ở 5.2.14

* Dòng điện ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với S =1.

Inξ =

**6.2.2. Tham số của động cơ điện khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hoà của mạch từ tản với s =1:**

Sơ bộ của hệ số bão hoà kbh = 1,3 [1] trang 259 (thiết kế máy điện).

* Dòng điện ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hoà của mạch từ tản :

Inbhξ = kbh . Inξ  = 1,3 . 51,032 = 66,341(A)

Sức từ động trung bình của một rãnh stato:

trong đó:

- ky : Hệ số bước ngắn, tính ở 3.7

- kd : hệ số dây quấn, tính ở 3.7

- u­r1 : Số thanh dẫn tác dụng của một rãnh, tính ở 3.3.

Cbh = 0,64 + 2,5 .

= 0,64 + 2,5 . = 1,079

* Mật độ từ thông quy đổi trong khe hở không khí :

BδΦ =

Theo hình 10-15 [1] tra ra : χδ = 0.7

C1  = (t1 – b41) . (1 - χδ)

= (0,855 – 0,22) . (1 – 0,7)= 0,1905

* Hệ số từ dẫn tản rãnh stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

trong đó:

* Hệ số từ dẫn tạp stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

trong đó, λt1 là hệ số từ dẫn tạp, tính ở 5.2.11

* Tổng hệ số từ tản stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản

trong đó:

- λr1bh :Hệ số từ dẫn tản rãnh stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản

- λt1bh :Hệ số từ dẫn tạp stato khi xét đến bảo hòa mạch từ tản - λđ1 : Hệ số từ tản phần đầu nối, tính ở 5.2.12

* Điện kháng stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản

* Hệ số từ tản rãnh rôto khi xét đến bão hoà mạch từ tản và hiệu ứng mặt ngoài:

- λr2ξ : Hệ số từ dẫn rãnh rôto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1

trong đó: 8

* Hệ số từ tản tạp rôto khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

trong đó

λt2 là hệ số từ dẫn tạp rôto, tính ở5.2.15

- χδ = 0,55 tra ở [1] theo hình 10-15.

* Tổng hệ số từ tản rôto khi xét đến bão hoà mạch từ tản và hiệu ứng mặt ngoài:

trong đó:

- λd2 : hệ số từ tản phần đầu nối tra ở 5.2.16

- λt2bh : hệ số từ tản tạp rôto khi xét đến bão hoà mạch từ tản

- λr2ζbh : hệ số từ tản rãnh rôto khi xét đến bão hoà mạch từ tản và hiệu ứng mặt ngoài

- λrnbh: hệ số từ tản rãnh nghiêng rôto khi xét đến bão hoà mạch từ tản

* Điện kháng rôto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hoà của mạch từ tản:

Trong đó:

- x'2 : điện kháng rôto đã quy đổi, tính ở 5.2.21

- Σλ2 : hệ số từ tản rôto, tính ở 5.2.18

**6.2.3. Các tham số ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hoà của mạch từ tản :**

rnξ = r1 + r'2ξ = 1,494 + 1,273 = 2,767(Ω)

xnξ = x1bh + x'2ξbh = 1,427+ 1,273 = 2,7 (Ω)

**6.2.4. Dòng điện khởi động :**

**6.2.5. Bội số dòng điện khởi động :**

**6.2.6. Bội số mômen khởi động :**

trong đó :

- sđm : tính ở bảng đặc tính làm việc.

- r'2ξ: điện trở đã quy đổi khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài, tính ở 6.2.1

- r'2 : điện trở đã quy đổi, tính ở 5.2.9

-

Với

Ở đây : + x12n : điện kháng hổ cảm khi xét đến bão hoà .

x12n = x12 . kμ = 95,51 . 1,472 = 140,59()

+ : tính được ở 6.2.2

**CHƯƠNG 7**

**XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG VẬT LIỆU TÁC DỤNG**

**VÀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG**

**7.1. Trọng lượng thép silic cần chuẩn bị :**

GFe = ( Dn + Δ)2 . l1 . kc . γFe . 10-3

= ( 17 + 0,223)2 . 11,7 . 0,96 . 7,8 . 10-3

= 25,987 (kg)

trong đó:

- Dn : đường kính ngoà stato, tra ở 2.2

- l1 : chiều dài stato, tính ở 2.5

- kc : hệ số ép chặt

- γFe : trọng lượng riêng của sắt

**7.2. Trọng lượng đồng của dây quấn stato :**

* Khi không tính cách điện :

G'Cu = Z1 . ur1 . n1 . s1 . Ltb . γCu . 10-5

= 36 . 54 . 2 . 0,374 . 31,748. 8,9 . 10-5

= 4,074 (kg)

trong đó:

- s1 : tiết diện dây quấn stato, tính ở 3.5

- Z1 : số rãnh stato, tính ở 3.1

- Ur1: số thanh dẫn tác dụng của một rãnh, tính ở 3.3.

- n1 : dây dẫn một sợi

- Ltb : chiều dài trung bình nữa vòng dây, tính ở 5.2.2.

- γCu : trọng lượng riêng của đồng

* Khi kể cả cách điện :

GCu = [ 0,876 + 0,124 . (dcd/d)2] . G'Cu

= [ 0,876 + 0,124 . (0,75/0,69)2] . 4,074 = 4,165 (kg)

**7.3. Trọng lượng nhôm rôto (không kể cánh quạt ở vành ngắn mạch)**

* Trọng lượng nhôm ở thanh dẫn :

Gtd = Z2 . Std . l2 . γAl . 10-5

= 28 . 64 . 11,7. 2,6 . 10-5

= 0,545 (kg)

trong đó:

- Z2 : số rãnh stato, tính ở 4.1

- Std : tiết diện thanh dẫn bằng nhôm, tính ở 4.8.

- l2 : chiều dài lõi rôto, tính ở 2.5

- γAl : trọng lượng riêng của nhôm

* Trọng lượng nhôm ở vành ngắn mạch :

GV = 2 . π . DV . SV . γAl . 10-5

= 2 . π . 7,7 . 401. 2,6 . 10-5

= 0,504 (kg)

* Trọng lượng nhôm ở rôto:

G­Al = Gtd + GV = 0,545 + 0,504

= 1,049 (kg)

**7.4. Chỉ tiêu kinh tế về vật liệu tác dụng :**

* Thép kỹ thuật điện :
* Đồng : gCu  =
* Nhôm: gAl  =

**KẾT LUẬN**

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, bản đồ án đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra cho việc tính toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc công suất 4 kW; 2p = 2. Kết quả đạt được của bản đồ án thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật như:

* cosϕ = 0,92 yêu cầu là 0,
* η = 86,51 yêu cầu là 86,5 %
* Bội số mômen khởi động mk = 2,813; yêu cầu là 2,0.
* Bội số mômen max mmax = 3,248 ; yêu cầu là 2,2.
* Bội số dòng điện khởi động ; yêu cầu là .

Các chỉ tiêu về vật liệu tác dụng đạt được cũng nằm trong phạm vi cho phép so với các máy đã chế tạo tại Việt Nam.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1] Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh; *Thiết kế máy điện*; Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội, 2006.