kris peeters

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

**antwoord**

op vraag nr. 266 van 14 maart 2012

van **matthias diependaele**

1. Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal aangetrokken buitenlandse investeringen in Vlaanderen tussen 2007 en 2011.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Jaar*** | ***Aantal******projecten*** | ***Investeringsbedrag******(miljard euro)*** | ***Aantal gecreëerde*** ***jobs*** |
| 2007 | 154 | 1,37 | 3766 |
| 2008 | 157 | 2,11 | 3154 |
| 2009 | 115 | 1,16 | 2040 |
| 2010 | 155 | 2,03 | 3481 |
| 2011 | 174 | 1,79 | 3720 |

 Het aantal aangetrokken buitenlandse investeringen, evenals het ermee gepaard gaande investeringsbedrag, vertoont traditioneel een erg grillig verloop. Het is dan ook moeilijk om op basis van deze cijfers conclusies te trekken. Dat 2009 op alle vlak een matig jaar was voor de buitenlandse investeringen heeft ongetwijfeld te maken met de economische crisis. Verder kan ik samen met u vaststellen dat het aantal investeringsprojecten een recordhoogte kende in 2011. In 2011 werden 174 nieuwe investeringen gerealiseerd (investeringsbedrag van 1,79 miljard €) die een tewerkstelling van 3720 directe jobs creëerden. De positieve tendens van de afgelopen jaren werd in 2011 dus verder gezet. In 2010 waren er 155 nieuwe investeringen (die 3481 jobs creëerden) en in 2009 115 (die 2040 jobs creëerden). Om de cijfers van Vlaanderen te vergelijken met die van de andere gewesten in 2011 is het wachten op de publicatie van de European Investment Monitor. Deze komt uit in mei of juni. Voor de jaren 2006 tot 2010 geeft onderstaande tabel een overzicht van het aantal aangetrokken investeringsprojecten per gewest, op basis van cijfers van Ernst & Young (E&Y). Deze cijfers verschillen van de cijfers van FIT in bovenstaande tabel omdat E&Y gebruik maakt van een andere berekeningsmethode dan FIT.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Jaar*** | ***Vlaanderen*** | ***Wallonië*** | ***Brussel*** |
| 2006 | 105 | 47 | 33 |
| 2007 | 89 | 44 | 42 |
| 2008 | 74 | 40 | 28 |
| 2009 | 64 | 57 | 25 |
| 2010 | 108 | 31 | 20 |

1. Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal aangetrokken investeringen per activiteit in 2011.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Activiteit*** | ***Aantal projecten*** | ***Aandeel in %*** |
| Hoofdkwartieren | 5 | 2,9% |
| Logistiek | 23 | 13,2% |
| Productie | 59 | 33,9% |
| Onderzoek & ontwikkeling | 19 | 10,9% |
| Verkoop & marketing | 55 | 31,6% |
| Testen & dienstverlening | 2 | 1,1% |
| Onderwijs & training | 1 | 0,6% |
| Andere | 10 | 5,7% |
| Totaal | 174 | 100% |

1. Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal aangetrokken investeringen opgesplitst naar type investering in 2011.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Type*** | ***Aantal projecten*** | ***Aandeel in %*** |
| Nieuw (greenfield) | 86 | 49,4% |
| Uitbreidingsinvesteringen | 32 | 18,4% |
| Fusies & overnames | 56 | 32,2% |
| Totaal | 174 | 100,0% |

1. Ik verwijs graag naar mijn antwoord op schriftelijke vraag 194 van 3 februari 2012 van mevrouw Lydia Peeters. In mijn antwoord op haar eerste vraag vindt u een overzicht van het aantal investeringen per herkomstland, evenals een bespreking van de evolutie over de voorbije jaren.
2. Ik verwijs graag naar mijn antwoord op schriftelijke vraag 194 van 3 februari 2012 van mevrouw Lydia Peeters. In mijn antwoord op haar eerste vraag vindt u een overzicht van het aantal investeringen ingedeeld per provincie. De drie investeringsprojecten onder de noemer ‘algemeen’ kunnen niet aan één provincie worden toegeschreven, aangezien deze investeringen gepaard gaan met het openen van filialen over heel Vlaanderen.
3. Zoals elke regio heeft ook Vlaanderen sterke en minder sterke troeven voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Onze sterke troeven betreffen onder meer de geografische ligging, de verschillende havens, een hoogopgeleide en meertalige bevolking, meerdere belangrijke kenniscentra, een goed uitgebouwd onderwijsnet en de uitstekende gezondheidsvoorzieningen. Tot de minder aantrekkelijke factoren behoren de loon- en energiekosten en de doorlooptijden m.b.t. de administratieve besluitvormingen.