|  |  |
| --- | --- |
|  | Tháng10/2023 |

**I/ Tình hình thị trường tháng 9/2023:**

1. *Tổng quan thị trường:*

Thị trường Pakistan trong tháng 9/2023 nổi bật với sản xuất công nghiệp tăng, sản xuất nông nghiệp tăng, xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm. Đồng Rupi mất giá.

Tháng 9/2023 sản xuất công nghiệp tăng 1,01 % so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,56 % so với tháng 8/2023.

Tháng 9/2023 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 172 triệu USD, tăng 21,1 % so với tháng 8/2023. Dự trữ ngoại hối đạt 12,5 tỷ USD, giảm 0,8 %. Kiều hối đạt 2,2 tỷ USD, tăng 4,7 %. Lạm phát 31,4 %, tăng 14,5 %.

Đồng rupi mất giá 1,34 %. Tỷ giá USD/Rupi tháng 9/2023 là 1 USD = 297,75 ru-pi.

Xuất khẩu tháng 9 đạt 7 tỷ USD, giảm 5 % so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu tháng 9 đạt 12,5 tỷ USD, giảm 23,8 % so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 9/2023 xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 39.916.834 USD, giảm 15,5 % so với tháng trước. 9 tháng 2023 đạt 302.157.731 USD, giảm 36,2 % so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 9/2023 nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 38.407.919 USD, tăng 4,9 % so với tháng trước. 9 tháng 2023 đạt 202.389.068 USD, giảm 21 % so với cùng kỳ năm trước.

 *2) Chi tiết thị trường:*

Tháng 9/2023 sản xuất dệt may giảm 4,26 %, than và xăng dầu tăng 0,86 %, dược phẩm tăng 1,81 %, khoáng sản phi kim loại giảm 3,51 %, ô tô giảm 1,45 %,

sắt thép giảm 0,11 %, điện tử giảm 0,47 %, giấy giảm 0,18 %, thực phẩm tăng 0,61 %, thuốc lá giảm 0,71 %, hóa chất tăng 0,16 %, xi măng tăng 0,84 %, đồ thủ công mỹ nghệ giảm 2,09 %.

 Sản lượng bông ước đạt 11,5 triệu kiện, tăng 126,6 % so với năm 2022. Sản lượng gạo ước đạt 8,6 triệu tấn, tăng 18 %. Sản lượng mía đạt 78,5 triệu tấn, giảm 10,7 %. Sản lượng ngô đạt 10,3 triệu tấn, giảm 6,1 %. Ủy ban nông nghiệp quốc gia đặt mục tiêu đạt sản lượng lúa mỳ 32,12 triệu tấn dựa trên diện tích đạt 8,9 triệu héc-ta và việc gieo trồng thuận lợi.

Từ tháng 7-9/2023 xuất khẩu nông sản đạt 1,28 tỷ USD, tăng 18,87 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu gạo đạt 595 nghìn tấn trị giá 406 triệu USD giảm 17,75 % về lượng và tăng 0,98 % về trị giá; Xuất khẩu dệt may đạt 4,13 tỷ USD, giảm 9,95 %; Xuất khẩu dầu và than đạt 11,17 triệu USD, giảm 82,82 %; Xuất khẩu hàng công nghiệp đạt 967 triệu USD, giảm 0,99%.

Từ tháng 7-9/2023 nhập khẩu lương thực thực phẩm đạt 1,85 tỷ USD, giảm 32 %; Nhập khẩu máy móc đạt 1,65 tỷ USD, giảm 6,29 %; Nhập khẩu phương tiện vận tải đạt 405 triệu USD, giảm 32,65 %; Nhập khẩu xăng dầu đạt 3,5 tỷ USD, giảm 28,03 %; Nhập khẩu dệt may đạt 670 triệu USD, giảm 31,04 %; Nhập khẩu hóa chất đạt 2,05 tỷ USD, giảm 22,30 %; Nhập khẩu sắt thép kim loại mầu đạt 961 triệu USD, giảm 23,11 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam-Pakistan 9 tháng 2023:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mặt hàng** | **VNXK****(USD)** | **STT** | **Mặt hàng** | **VNNK****(USD)** |
| 1 | Chè | 64.495.616 | 1 | Vải các loại | 36.115.124  |
| 2 | Xơ, sợi dệt các loại | 38.112.349 | 2 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 20.729.897 |
| 3 | Hạt tiêu | 10.137.491 | 3 | Xơ, sợi dệt các loại | 6.786.298 |
| 4 | Sắt thép các loại | 29.845.872  | 4 | Dược phẩm | 11.394.484 |
| 5 | Hàng thủy sản | 2.381.333 | 5 | Bông các loại | 2.153.420 |
| 6 | Cao su | 6.777.971 | 6 | Hàng hóa khác | 125.209.844 |
| 7 | Hạt điều | 10.927.538 |  |  |  |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 313.886 |  |  |  |
| 9 | Sản phẩm hóa chất | 7.918.638 |  |  |  |
| 10 | Sản phẩm sắt thép | 413.873 |  |  |  |
| 11 | Điện thoại và linh kiện | 46.861.567 |   |  |  |
| 12 | Máy móc thiết bị | 11.362.942 |  |  |  |
| 13 | Phương tiện vận tải | 5.412.999 |  |  |  |
| 14 | Hàng hóa khác | 67.195.655 |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** | 302.157.731  |  | **Tổng cộng:** | 202.389.068 |

**II/ Cảnh báo phòng vệ thương mại, biến động thị trường, các thay đổi về chính sách kinh tế, thương mai:**

Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trường GDP của Pakistan trong năm 2024 đạt 2,5 % trong khi năm 2023 là -0,5 %. Cán cân thanh toán quốc tế sẽ âm 1,8 % so với âm 0,7 % trong năm 2023. Thất nghiệp giảm xuống 8 % so với 8,5 % năm 2023. Lạm phát 23,6 % so với 29,2 % năm 2023.

Pakistan và Tổ chức hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã kết thúc vòng đàm phán cuối cùng của hiệp định thương mại tự do PAK-GCC FTA. Đây là thành tựu quan trọng cho Pakistan vì từ năm 2009 GCC không ký FTA với nước nào.

**III/ Dự báo tình hình thị trường tháng 10/2023:**

 Sản xuất công nghiệp tăng, sản xuất nông nghiệp tăng. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm. Đồng rupi mất giá.

**IV/ Thông báo:**

 *1/ Tìm người bán:*

Nhu cầu: Plush fabric

Địa chỉ liên hệ:

Ziqi Toys

Mr. Yasin Paracha-Director

Cell/whatsapp: +92 300 8299920

Email: Yasin@tav.com.pk

Website: https://ziqitoys.com/

*2/ Tìm người mua:*

 Sản phẩm: Dental instruments

Địa chỉ liên hệ:

Mr. Hunain Aijaz – Trader

Address: 4th Floor, Plot 22C, Khalid Comm, Street 1A, Near Suffa University, DHA Phase 7 Extension, Karachi, Pakistan

Contact: +92 3002771995

 +92 3453755966

Email: aijaz.hunain@yahoo.com

**VI/ Thông tin chuyên đề:**

***Thị trường dược phẩm và thiết bị y tế Pakistan năm 2022:***

Pharmaceutical products

(thousand USD)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HS Code | Pakistan's imports from Viet Nam | Viet Nam's exports to world | Pakistan's imports from worldMetadata |
| 30 | 1,651 | 248,948 | 1,280,584 |

Medical equipment

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HS Code | Pakistan's imports from Viet Nam | Viet Nam's exports to world | Pakistan's imports from worldMetadata |
| 90 | 2,275 | 2,877,411 | 782,668 |

Pakistan’’s exports

Pharmaceutical products

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HS Code | Pakistan's exports to Viet Nam | Viet Nam's imports from world | Pakistan's exports to world |
| 30 | 2,760 | 6,456,557 | 466,207 |

Medical equipment

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HS Code | Pakistan's exports to Viet Nam | Viet Nam's imports from world | Pakistan's exports to world |
| 90 | 12,162 | 2,796,241 | 313,365 |