|  |  |
| --- | --- |
|  | Tháng5/2024 |

**I/ Tình hình thị trường tháng 4/2024:**

1. *Tổng quan thị trường:*

Thị trường Pakistan trong tháng 4/2024 nổi bật với sản xuất công nghiệp giảm, sản xuất nông nghiệp tăng, xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng. Đồng Rupi tăng giá nhẹ.

Tháng 4/2024 sản xuất công nghiệp tăng 5,76 % so với cùng kỳ năm trước và giảm 8,14 % so với tháng 3/2024.

Tháng 4/2024 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 358 triệu USD, tăng 38,75 % so với tháng 3/2024. Dự trữ ngoại hối đạt 13,7 tỷ USD, tăng 7,87 %. Kiều hối đạt 2,8 tỷ USD, giảm 3,44 %. Lạm phát 17,3 %, giảm 16,42 %.

Đồng rupi tăng giá nhẹ 0,20 %. Tỷ giá USD/Rupi tháng 4/2024 là 1 USD = 278,14 ru-pi.

Xuất khẩu tháng 4/2024 đạt 2,35 tỷ USD, tăng 10,16 % so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 7/2023-4/2024 xuất khẩu đạt 25,7 tỷ USD, tăng 9,10 % so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu tháng 4/2004 đạt 4,86 tỷ USD, tăng 63,20 % so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 7/2023-4/2024 nhập khẩu đạt 43,4 tỷ USD, giảm 5,3 % so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 4/2024 xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 35.807.743 USD, tăng 8,3 % so với tháng trước. 4 tháng năm 2024 xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 131.277.153 USD, tăng 7,1 % so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 4/2024 nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 18.843.968 USD, giảm 42,5 % so với tháng trước. 4 tháng năm 2024 nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 134.161.411 USD, tăng 71,8 % so với cùng kỳ năm trước.

*2) Chi tiết thị trường:*

Tháng 4/2024 sản xuất dệt may tăng 3,39 %, than và xăng dầu tăng 35,73 %, dược phẩm giảm 3,31 %, điện tử giảm 12,02, khoáng sản phi kim loại tăng 3,32 %, sắt thép giảm 7,95 %, thực phẩm tăng 1,18 %, giấy tăng 8,05 %, ô tô tăng 53,72 %, hóa chất giảm 3,88 %, cao su giảm 15,62, gỗ tăng 10,46, thuốc lá tăng 63,49, thiết bị vận tải tăng 27,71 %.

Pakistan được mùa lúa với sản lượng đạt 9 triệu tấn và đã xuất khẩu được 5 triệu tấn gạo với kim ngach 3,5 tỷ USD. Dự kiến tổng kim ngạch sẽ đạt 4 tỷ USD trong năm nay. Thị trường chính của Pakistan là Indonesia, Afghanistan, Malaysia, United Arab Emirates, Kenya, United Kingdom, Saudi Arabia, Belgium, Italy, Philippines… Pakistan bắt đẩu xuất khẩu gạo nâu sang châu Âu và đã xuất được 500 nghìn tấn.

Từ tháng 7/2023-4/2024 xuất khẩu nông sản đạt 6,23 tỷ USD, tăng 45,61 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu gạo đạt 5,087 nghìn tấn trị giá 3,28 tỷ USD tăng 55,55 % về lượng và tăng 80,13 % về trị giá; Xuất khẩu dệt may đạt 13,68 tỷ USD, giảm 0,19 %; Xuất khẩu dầu và than đạt 224 triệu USD, giảm 4,07 %; Xuất khẩu hàng công nghiệp đạt 3,29 tỷ USD, tăng 1,25 %.

Từ tháng 7/2023-4/2024 nhập khẩu lương thực thực phẩm đạt 6,82 tỷ USD, giảm 12,18 %; Nhập khẩu máy móc đạt 6,76 tỷ USD, tăng 39,28 %; Nhập khẩu phương tiện vận tải đạt 1,40 tỷ USD, giảm 12,38 %; Nhập khẩu xăng dầu đạt 13,76 tỷ USD, giảm 1,53 %; Nhập khẩu dệt may đạt 2,15 tỷ USD, giảm 33,76 %; Nhập khẩu hóa chất đạt 7,08 tỷ USD, giảm 5,38 %; Nhập khẩu sắt thép kim loại mầu đạt 3,52 tỷ USD, giảm 0,72 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam-Pakistan 4 tháng 2024:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mặt hàng** | **VNXK****(USD)** | **STT** | **Mặt hàng** | **VNNK****(USD)** |
| 1 | Chè | 19.512.878 | 1 | Vải các loại | 16.497.929  |
| 2 | Xơ, sợi dệt các loại | 22.259.320 | 2 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10.005.337 |
| 3 | Hạt tiêu |  9.099.934 | 3 | Xơ, sợi dệt các loại | 2.465.055 |
| 4 | Sắt thép các loại | 161.862  | 4 | Dược phẩm | 3.495.582 |
| 5 | Hàng thủy sản |  1.957.795 | 5 | Bông các loại | 8.949.645 |
| 6 | Cao su | 3.709.737 | 6 | Hàng hóa khác | 92.747.863 |
| 7 | Hạt điều | 511.982 |  |  |  |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn |  |  |  |  |
| 9 | Sản phẩm hóa chất | 3.890.623 |  |  |  |
| 10 | Sản phẩm sắt thép | 292.070 |  |  |  |
| 11 | Điện thoại và linh kiện |  38.121.547 |   |  |  |
| 12 | Máy móc thiết bị |  2.610.340 |  |  |  |
| 13 | Phương tiện vận tải | 1.623.736 |  |  |  |
| 14 | Hàng hóa khác | 27.525.328 |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** | 131.277.153  |  | **Tổng cộng:** | 134.161.411 |

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

Bộ trưởng tài chính Pakistan Muhammad Aurangzeb phát biểu tại kỳ họp đặc biệt của diễn đàn kinh tế thế giới cho biết nền kinh tế không chính thức chiếm tới 50 % là thách thức lớn nhất của Pakistan. Có khoảng 10 triệu tỷ đồng tiền thuế lưu thông trên thị trường. Thu ngân sách của Pakistan là 9,4 triệu tỷ đồng.

**III/ Dự báo tình hình thị trường tháng 5/2024:**

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

**IV/ Thông báo:**

 *1/ Tìm người bán:*

Nhu cầu: All type of adhesives, rexene shank boards, eva sheet leather boards, all footwear related materials

Địa chỉ liên hệ:

AL-MEHR ENTERPRISES

Mr. Sajjad Basit-Director

Tel.: +92 42 3538 3888/35384888

Cell/whatsapp: +92 345 8491590

E-mail: almehrshoes@gmail.com;sajjad281167@gmail.com

*2/ Tìm người mua:*

Sản phẩm:

Địa chỉ liên hệ:

**VI/ Thông tin chuyên đề:**

***Xuất khẩu gạo của Pakistan năm 2023:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SN | Importer | Value (USD) | Quantity (kg) |
| 1 | World | 2,860,635,610 | 4,560,212,000 |
| 2 | Indonesia | 219,317,855 | 373,646,000 |
| 3 | Afghanistan | 211,884,999 | 531,066,000 |
| 4 | Malaysia | 208,412,757 | 372,039,000 |
| 5 | United Arab Emirates | 188,184,612 | 251,017,000 |
| 6 | Kenya | 177,748,468 | 347,187,000 |
| 7 | United Kingdom | 126,528,479 | 102,967,000 |
| 8 | Saudi Arabia | 122,096,081 | 135,147,000 |
| 9 | Belgium | 116,867,885 | 87,137,000 |
| 10 | Italy | 111,067,946 | 96,488,000 |
| 11 | United Rep. of Tanzania | 110,790,114 | 227,815,000 |
| 12 | Philippines | 83,685,568 | 149,673,000 |
| 13 | Djibouti | 79,730,640 | 161,379,000 |
| 14 | Madagascar | 70,872,128 | 140,405,000 |
| 15 | China | 70,862,367 | 160,945,000 |