Gebruikswaarde en ruilwaarde

De begrippen gebruikswaarde en ruilwaarde zijn van grote analytische betekenis voor een duurzame en solidaire economie. Wikipedia geeft een handige omschrijving van deze begrippen:

“In de [klassieke-](http://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_economie) en vooral [marxistische economie](http://nl.wikipedia.org/wiki/Marxistische_economie) is de **gebruikswaarde** het [nut](http://nl.wikipedia.org/wiki/Nut_(economie)) dat een consument ontleent aan de [consumptie](http://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptie) van een [goed (economie)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)); de "behoefte"-bevredigende kracht van een [goed](http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)) of [dienst](http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)) in de [klassieke politieke economie](http://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_economie).[[1]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruikswaarde#cite_note-0) In [Marx](http://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx) zijn kritiek op de [politieke economie](http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_economie) heeft elk product, waar arbeid in zit, een [waarde](http://nl.wikipedia.org/wiki/Waarde_(economie)) en een gebruikswaarde en, als het goed als een [commodity](http://nl.wikipedia.org/wiki/Commodity) op [markten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Markt_(economie)) wordt verhandeld, daar bovenop ook nog een [**ruilwaarde**](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruilwaarde&action=edit&redlink=1), die meestal als een **geld-**[**prijs**](http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_(betaling)) wordt uitgedrukt.[[2]](http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruikswaarde#cite_note-1) Marx erkent dat [commodities](http://nl.wikipedia.org/wiki/Commodity) die worden verhandeld ook een *algemeen nut* hebben, wat wordt geïmpliceerd door het feit dat mensen deze commodities willen hebben, maar hij beargumenteert dat dit ons op zichzelf niets zegt over het specifieke karakter van de economie, waarin deze commodities worden geproduceerd en verkocht.”

In eerste instantie binnen het netwerk Vóór de Verandering (zie o.a. de brochure Vóór de Verandering – Alternatieven voor het Neoliberalisme, 2001), later ook binnen het Platform Duurzame en Solidaire Economie (zie o.a. Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie, 2011) zijn deze begrippen verder ontwikkeld. Het Plan (pag. 37) zegt hierover: “In de grote verscheidenheid aan alternatieve welvaartsmaatstaven kan op zeker één wezenlijk punt een overeenstemming geconstateerd worden. Die is dat de nu in het economische verkeer en beleid dominerende geldswaarden een ondergeschikte betekenis moeten krijgen. Alle voorstellen impliceren dat de veranderende samenleving allereerst geleid moet worden door wat gebruikswaarden genoemd kunnen worden, waarbij het onderscheid tussen menswaarden en natuurwaarden gehanteerd kan worden. Bij beide groepen waarden kan dan weer onderscheid gemaakt worden tussen waarden die beschikbaar zijn als bronnen van bestaan, en waarden die als doelen van het welvaartsstreven gehanteerd kunnen worden. Zo wordt de diversiteit van de soorten van planten en dieren (natuurwaarde) gezien als een belangrijke bron van bestaan maar tevens als beleidsdoel (bijvoorbeeld bescherming of herstel van populaties). Hetzelfde geldt een menswaarde als gezondheid. Die wordt ook gezien als bron van bestaan (zieken kunnen niet werken) en als doel van beleid.”

Lou Keune, 20-3-2012