Consuminderen komt terug!

In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de term 'consuminderen' in zwang, als reactie op de overconsumptie in een goed draaiende economie. Naast het ideologische bezwaar (waarom toch altijd meer-meer-meer?) was ook de aanslag op onze planeet en de uitputting van grondstoffen een belangrijk thema.

De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat daarnaast het torenhoge energieverbruik en de (tot nog toe) bijbehorende CO2-en fijnstof uitstoot zeer schadelijke gevolgen hebben. Ligt het dan niet voor de hand dat "consuminderen" best eens een belangrijke bijdrage aan de oplossing kan zijn?

We zijn gemiddeld nog nooit zó rijk geweest. Nog nooit hebben we zo veel kunnen kopen en doen. En nog nooit hebben we zo'n zware wissel op de Aarde getrokken. We verwachten allemaal dat *anderen*: "Den Haag', de energiemaatschappijen enz. van alles doen om Nederland groener te maken. Maar *wij* zijn met velen en krijgen samen misschien wel meer voor elkaar. We hoeven echt niet alles te laten, maar denk af en toe eens "kan ik dit niet een keertje laten”. Dan kunnen mijn kinderen dit later ook af en toe nog eens doen". Een paar voorbeelden: als elke auto één gemiddelde rit per jaar blijft staan, scheelt dat een kwartmiljoen kilo CO2. Dus leve de e-bike die veel meer autoritten kan vervangen. Een ander voorbeeld: heb ik dat leuke goedkope T-shirt wel nodig? Weet dat maar liefst 1/3 van die T-shirts na fabricage de winkel niet eens bereikt en verbrand wordt! Ongehoorde verspilling van grondstoffen en uitbuiting van werkkrachten voor een hongerloon.

Kortom, denk niet "Wat ik doe is een druppel op de gloeiende plaat". Met 17 miljoen koelen we die plaat echt wel af!