|  |  |
| --- | --- |
|  | Tháng12/2023 |

**I/ Tình hình thị trường tháng 11/2023:**

1. *Tổng quan thị trường:*

Thị trường Pakistan trong tháng 11/2023 nổi bật với sản xuất công nghiệp tăng, sản xuất nông nghiệp tăng, xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Đồng Rupi mất giá nhẹ.

Tháng 11/2023 sản xuất công nghiệp tăng 1,59 % so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,63 % so với tháng 10/2023.

Tháng 11/2023 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 131 triệu USD, tăng 7,37 % so với tháng 10/2023. Dự trữ ngoại hối đạt 11,5 tỷ USD, giảm 3,36 %. Kiều hối đạt 2,2 tỷ USD, giảm 8,33 %. Lạm phát 29,2 %, tăng 8,95 %.

Đồng rupi mất giá 1,84 %. Tỷ giá USD/Rupi tháng 11/2023 là 1 USD = 285,52 ru-pi.

Xuất khẩu tháng 11 đạt 2,57 tỷ USD, tăng 7,66 % so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 7-11/2023 xuất khẩu đạt 12,5 tỷ USD, tăng 5 % so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu tháng 11 đạt 4,53 tỷ USD, giảm 11,95 % so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 7-11/2023 nhập khẩu đạt 21,3 tỷ USD, giảm 16 % so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 11/2023 xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 23.332.616 USD, giảm 30 % so với tháng trước. 11 tháng 2023 đạt 358.707.327 USD, giảm 35,8 % so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 11/2023 nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 37.958.214 USD, tăng 36,4 % so với tháng trước. 11 tháng 2023 đạt 268.144.292 USD, giảm 7,5 % so với cùng kỳ năm trước.

 *2) Chi tiết thị trường:*

Tháng 11/2023 sản xuất dệt may tăng 0,41 %, than và xăng dầu tăng 2,77 %, dược phẩm tăng 23,62 %, điện tử giảm 17,84, khoáng sản phi kim loại giảm 4,86 %, sắt thép giảm 0,63 %, thực phẩm tăng 1,80 %, phân bón tăng 8,81 %, giấy giảm 5,31%, ô tô giảm 66,1 %, hóa chất tăng 9,23 %, cao su giảm 4,49, gỗ tăng 31,82, thuốc lá giảm 43,79, thiết bị vận tải tăng 99,46 %.

Nông nghiệp hứa hẹn được mùa với diện tích gieo lúa mỳ đạt mục tiêu diện tích 8,998 triệu héc-ta để đạt mục tiêu sản lượng 32,12 triệu tấn. Lạm phát giảm xuống còn 26,9 %.

Từ tháng 7-11/2023 xuất khẩu nông sản đạt 2,64 tỷ USD, tăng 37,12 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu gạo đạt 1,720 nghìn tấn trị giá 1,12 tỷ USD tăng 22,81 % về lượng và tăng 49,37 % về trị giá; Xuất khẩu dệt may đạt 6,88 tỷ USD, giảm 6,50 %; Xuất khẩu dầu và than đạt 71,66 triệu USD, giảm 42,38 %; Xuất khẩu hàng công nghiệp đạt 1,67 tỷ USD, tăng 0,38%.

Từ tháng 7-11/2023 nhập khẩu lương thực thực phẩm đạt 3,35 tỷ USD, giảm 17,91 %; Nhập khẩu máy móc đạt 2,93 tỷ USD, tăng 6,36 %; Nhập khẩu phương tiện vận tải đạt 659 triệu USD, giảm 35,53 %; Nhập khẩu xăng dầu đạt 6,45 tỷ USD, giảm 16,19 %; Nhập khẩu dệt may đạt 1,01 tỷ USD, giảm 33,95 %; Nhập khẩu hóa chất đạt 3,53 tỷ USD, giảm 19,20 %; Nhập khẩu sắt thép kim loại mầu đạt 1,72 tỷ USD, giảm 13,98 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam-Pakistan 11 tháng 2023:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mặt hàng** | **VNXK****(USD)** | **STT** | **Mặt hàng** | **VNNK****(USD)** |
| 1 | Chè | 72.467.132 | 1 | Vải các loại | 43.839.724  |
| 2 | Xơ, sợi dệt các loại | 45.255.296 | 2 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 26.905.337 |
| 3 | Hạt tiêu | 12.810.409 | 3 | Xơ, sợi dệt các loại | 7.787.190 |
| 4 | Sắt thép các loại | 29.894.936  | 4 | Dược phẩm | 12.720.835 |
| 5 | Hàng thủy sản | 4.893.562 | 5 | Bông các loại | 14.265.527 |
| 6 | Cao su | 8.994.548 | 6 | Hàng hóa khác | 162.625.679 |
| 7 | Hạt điều | 12.089.818 |  |  |  |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 313.886 |  |  |  |
| 9 | Sản phẩm hóa chất | 9.339.024 |  |  |  |
| 10 | Sản phẩm sắt thép | 474.220 |  |  |  |
| 11 | Điện thoại và linh kiện | 61.048.261 |   |  |  |
| 12 | Máy móc thiết bị | 12.311.694 |  |  |  |
| 13 | Phương tiện vận tải | 6.048.235 |  |  |  |
| 14 | Hàng hóa khác | 82.766.307 |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** | 358.707.327  |  | **Tổng cộng:** | 268.144.292 |

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

Bộ trưởng Thương mại tạm quyền Pakistan Gohar Ejaz đã cùng với đại diện Tổ chức hợp tác vùng Vịnh (GCC) ký biên bản kết thúc đàm phán chương “đầu tư” của hiệp định thương mại tự do Pakistan-GCC. Pakistan và GCC đã khởi động đàm phán FTA từ năm 2004 nhưng chỉ tổ chức vài vòng đàm phán và đến năm 2021 mới khởi động lại. Pakistan đã ký FTA với Trung Quốc, Malaysia, và Sri Lanka.

**III/ Dự báo tình hình thị trường tháng 12/2023:**

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

**IV/ Thông báo:**

 *1/ Tìm người bán:*

Nhu cầu:

1. GALAXOLIDE
2. C-13
3. C-11
4. . C-8
5. . METHYL DIHYDRO JASMONATE
6. . OAK MOSS

Địa chỉ liên hệ:

ZAKI INDUSTRIAL CORPORATION

Address: 196-C, Block-2, P.E.C.H.S., Karachi-75400, Pakistan

Tel.: +92 21 3439 8691-93

Fax: +92 21 3439 8694

E-mail: shamoon\_zaki@yahoo.com;shazak@cyber.net.pk

Contact: Mr. Shamoon Zaki-Director

Cell: +92 345 8231100

*2/ Tìm người mua:*

Sản phẩm:

Địa chỉ liên hệ:

**VI/ Thông tin chuyên đề:**

***Thị trường nguyên liệu thuốc lá Pakistan năm 2022:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Country | HS Code | Export Value | Export volume (kg) |
| World | 2401 | $40,750,291 | 14,167,917 |
| United Arab Emirates | 2401 | $17,121,871 | 4,500,780 |
| Indonesia | 2401 | $4,996,362 | 2,397,310 |
| Belgium | 2401 | $3,436,981 | 1,655,050 |
| Bulgaria | 2401 | $2,782,094 | 1,484,160 |
| Italy | 2401 | $2,181,615 | 1,130,261 |
| Russian Federation | 2401 | $4,128,522 | 891,000 |
| Kenya | 2401 | $1,461,539 | 376,200 |
| Netherlands | 2401 | $893,814 | 297,000 |
| Philippines | 2401 | $887,651 | 266,760 |
| Türkiye | 2401 | $687,699 | 253,277 |
| Egypt | 2401 | $821,666 | 238,907 |
| Rep. of Korea | 2401 | $430,195 | 179,661 |
| Greece | 2401 | $293,315 | 142,182 |
| Georgia | 2401 | $165,367 | 60,000 |
| Singapore | 2401 | $183,987 | 59,419 |
| Angola | 2401 | $22,120 | 59,400 |
| Viet Nam | 2401 | $45,861 | 37,227 |