**Week 3, dag 4, De Rhotschild anekdote (Versie 20211021)**

**Een waar gebeurde anekdote in verband met aandelen.**

**Vermaard in Europa was (en is nog steeds) het bankiershuis van de**

**familie Rothschild. Zij hadden/hebben banken in praktisch alle**

**voorname steden, zoals Londen, Parijs, Frankfurt enz.**

De Londense Rothschild had naast zijn bankiersbedrijf als liefhebberij het houden van postduiven. Het verhaal speelt in de tijd van Napoleon en de slag om Waterloo, dus rond 1815. De oorlogshandelingen hadden de koersen van aandelen naar een triest dieptepunt gedreven.

Zou Frankrijk winnen, dan zouden de Franse aandelen natuurlijk snel gaan stijgen. Zou Engeland winnen, dan zouden Engelse aandelen zich in waarde herstellen. De Londense bankier Rothschild stuurde een bode met een aantal van zijn beste postduiven naar Frankrijk, met de opdracht deze onmiddellijk naar Engeland te laten terugvliegen, zodra de uitslag van de slag bij Waterloo bekend zou worden.

Men moet bedenken dat er nog geen telefoon of telegrafie bestond. Het was dus de snelste en zekerste manier om een nieuwtje te ontvangen.

De postduiven werden direct na het bekend worden van de uitslag los gelaten en vlogen terug naar hun duiventil in Londen met de boodschap: “*Engeland heeft gewonnen!”* Wat ook zo was. Wat deed de Baron van Rothschild echter? Hij verspreidde het gerucht dat Engeland had verloren, met als gevolg dat de aandelenkoersen op de Londense effectenbeurs naar nog dramatischer dieptepunten kelderden dan ze al stonden, omdat eenvoudig iedereen van z’n aandelen af wilde zijn en er tegen elke prijs verkocht werd.

De aandelen die toen tegen dumpprijzen aangeboden werden en aan de straatstenen niet waren kwijt te raken, werden in enorme hoeveelheden door de Baron de Rothschild opgekocht. Hij kocht en kocht wat hij maar kon. Toen korte tijd later de eerste ware berichten over de slag bij Waterloo in Engeland bekend werden, namelijk dat Engeland had gewonnen, schoten de aandelenkoersen naar ongekende hoogten. De Engelse baron verkocht zijn aandelen toen weer en realiseerde dankzij zijn trouwe postduiven een miljardenwinst.... of was het dankzij een zeer schrandere wijze van logisch denken...?

**Een korte bespiegeling over "gevoeligheden" op de effectenbeurs.**

De anekdote laat zien, dat het in de zakenwereld niet altijd even moreel toegaat (understatement), maar ook dat een beursstemming erg gevoelig is voor ***geruchten****.* Dat is ook nu nog zo en geruchten gaan nu eenmaal voor de waarheid uit. Veel beleggers hebben niet het geduld te *wachten,* tot een bepaald gerucht dat de rust op de markt dreigt te verstoren, wordt bevestigd of ontkend. Zij trekken alvast hun conclusies en dat heeft zo'n nerveuze uitwerking op de stemming op de beurs. Men spreekt van een "vriendelijke stemming” als de koersen zich gemiddeld omhoog bewegen. De stemming is “lusteloos" als er niet veel beweging in zit en "down" als het neerwaarts gaat. Alsof het om een *wezen* gaat dat zich uitleeft. In werkelijkheid is het een wereld van *schijn* want wat zit er meestal achter? Onduidelijke verwachtingen, wensen, hoop, maar in elk geval geen zekerheden! De bekende vroegere cabaretier Wim Kan zei het al: *“Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft”*.

Er wordt wel eens gezegd dat een lichte verkoudheid van de Amerikaanse president de koersen op Wallstreet kan beïnvloeden (naar beneden uiteraard). En er zijn ergere dingen in de wereld dan dat....

**De spin in het web**

We besluiten deze bespiegeling met een beeld:

Wie in het wereldje van aandelen verkeert, leeft als een spin in zijn web, die naar alle kanten zijn draden heeft uitgebouwd en stevig ingrijpt aan die kant van het web waar hij beweging ervaart. Soms heefthij gelijk en was het een vette vlieg, die hij heerlijk kan verorberen, maar soms heeft hij pech en was het een bezem die het grootste deel van het web in een slag kapot maakte.

Positiever gezegd: de mensen in het aandelenwereldje voelen zich *mercuriaal verbonden* met alle plaatsen op aarde, waar men ook met aandelen bezig is; en aandelen verhuizen sneller van eigenaar dan de wind kan gaan. Voor de meesten van ons zou dat werk niets zijn, maar we kunnen er wel wat van leren, namelijk dat dàt wereldje al tot één groot mondiaal geheel is samengesmeed, waarbij iedere beweging die op Wallstreet plaats vindt, in Tokyo, in Stockholm, in Zürich en in Amsterdam merkbaar is!

**0-0-0-0-0**

L