**kris peeters**

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

**antwoord**

op vraag nr. 411 van 15 maart 2013

van **sas van rouveroij**

1. We veronderstellen dat uw vraagstelling betrekking heeft op wat de zogenaamde ARKIV’s van de ARKimedesfondsen qua investeringsvolume betekenden t.o.v. de totale risicokapitaalinvesteringen in Vlaamse ondernemingen. Voorts proberen we ons voor wat betreft de cijfers vóór 2012 te baseren op gekende cijfers over investeringen in “venture capital” opgemaakt door de Europese sectorfederatie “EVCA” (European Private Equity and Venture Capital Association) zoals gepubliceerd in het “EVCA Yearbook 2012”. Er werd door EVCA geen opdeling gemaakt tussen de verschillende gewesten in België. Indien we de veronderstelling maken dat ± 50% van de Belgische risicokapitaalinvesteringen Vlaams zijn, dan merken we dat de fondsen waarin ofwel ARKimedes-Fonds I of ARKimedes-Fonds II heeft geïnvesteerd (de zogenaamde “ARKIV’s”) een significante portie van deze investeringen innemen.

**in '000 euro**

**2007**

**2008**

**2009**

**2010**

**2011**

**2012**

Totale 'venture capital' investeringen in België

192.311

224.313

191.734

92.277

111.403

138.000

Assumptie: 50% Vlaamse investeringen

96.156

112.157

95.867

46.139

55.702

69.000

Investeringen door ARKIV's (ARKimedes-Fonds I)

28.319

27.567

31.875

26.377

17.112

8.880

Investeringen door ARKIV's (ARKimedes-Fonds II)

-

-

-

-

3.700

9.782

TOTALE investeringen door ARKIV's

28.319

27.567

31.875

26.377

20.812

18.662

% ARKIV's in totale Vlaamse risicokapitaalinvesteringen

29%

25%

33%

57%

37%

27%

De terugval in het investeringsvolume door ARKIV’s onder ARKimedes-Fonds I in 2011-2012 heeft te maken met het feit dat de investeringsperiode van de meeste ARKIV’s in 2011 werd beëindigd. Na het beëindigen van de investeringsperiode kunnen er immers enkel nog opvolginvesteringen worden uitgevoerd binnen de bestaande portefeuilles van de ARKIV’s en worden er geen nieuwe dossiers aan de portefeuilles toegevoegd. In 2011 en 2012 werden er onder impuls van de oprichting van een tweede ARKimedesfonds (ARKimedes-Fonds II) nieuwe ARKIV’s opgericht. Vandaag zijn er zo terug 10 nieuwe ARKIV’s actief op de Vlaamse durfkapitaalmarkt. Hun geconsolideerde fondskapitaal bedraagt ruim 204 miljoen euro. Het investeringsritme van deze ARKIV’s kwam pas eind 2012 op kruissnelheid, zoals ook op te merken valt uit bovenstaande cijfers.

1. Het aandeel van de ARKimedesfondsen, in wezen direct of indirect gefinancierd door het Vlaamse Gewest, in de verschillende ARKIV’s bedraagt gemiddeld 46% voor ARKIV’s onder ARKimedes-Fonds I en 47% voor ARKIV’s onder ARKimedes-Fonds II.
2. ARKimedesfondsen werden opgezet om het tekort aan risicokapitaal binnen het vroege investeringssegment van de markt (venture capital) deels op te vangen. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het belang van ARKimedes voor Vlaams durfkapitaal groot is. Er dient echter te worden opgemerkt dat ARKIV’s zelden als partij alleen in Vlaamse ondernemingen investeren. Meestal gebeurt dit in combinatie met andere private risicokapitaalverschaffers binnen zogenaamde financieringsconsortia. Uit onze ervaringen, maar ook uit de cijfers, blijkt duidelijk dat ARKIV’s ten tijde van de crisisjaren 2010-2011, een relatief belangrijkere rol zijn gaan spelen voor wat betreft het beschikbare aanbod van risicokapitaal in de Vlaamse markt. Het aanzuigeffect bestaat enerzijds uit de hefboomwerking die ARKimedes heeft teweeggebracht: voor iedere euro door ARKimedesfondsen geïnvesteerd in een ARKIV, legden private investeerders daar een andere euro bovenop. Anderzijds weten ARKIV’s, dikwijls gespecialiseerde sectorfondsen, ook nog eens private investeerders (financieringsconsortia) aan te trekken indien ze investeren in Vlaamse starters en kmo’s. We kunnen dus spreken over een dubbele hefboomwerking en een significant aanzuigeffect van extra risicokapitaal.