# Liefde in digitale tijden, internetdating en de veranderde conceptie van liefde

Masterthesis wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam  
Vakgroep: wijsgerige antropologie   
begeleiding: prof. Dr. Jos de Mul  
Sjaak Vane  
juni 2011

Voor deze thesis heb ik de vraag gesteld of de maatschappelijke acceptatie van het internetdaten illustratief is voor een nieuwe conceptie van de liefde. Om deze vraag te beantwoorden heb ik allereerst een hermeneutische benadering van de liefdesrelatie geschetst. Hiervoor is het constitutief dat de partners elkaar wederzijds erkennen, zodat een dialectische verhouding tussen het ik en de ander ontstaat. Vervolgens heb ik vanuit de theorie van Paul Ricoeur over narratieve identiteit de manier waarop het ik en de ander hierbinnen verschijnen onderzocht. De ander wordt hier niet beschouwd als anders, in de zin van een tegenstelling, maar als constitutief voor het ik. De ander verschijnt vanuit de productieve verbeelding als een unieke zienswijze die tot uitdrukking komt in het verhaal dat over hem wordt verteld. Deze opvatting over de liefdesrelatie laat ruimte voor veranderde zelfopvattingen. De ander wordt niet gereduceerd tot een aantal onveranderlijke eigenschappen, maar wordt erkend in zijn eigenheid.   
Daarna wordt vanuit de waarnemingstheorie van Merleau-Ponty de situatie geanalyseerd van de ontmoeting met een aanvankelijk onbekende ander. Nog voordat een verhaal is gevormd, komt reeds een relatie tot stand waarin de ander als een zwijgende aanwezigheid verschijnt. De liefdesrelatie ontstaat hier vanuit een lichamelijke aantrekking die begrepen kan worden vanuit een veranderde waarnemingstructuur. De ervaring van de ander brengt affectieve betekenissen met zich mee waarbij conceptuele prototypes een rol spelen. Deze primaire betekenissen worden vervolgens gearticuleerd binnen een cultuurhistorisch interpretatiekader. De theorieën van Ricoeur en Merleau-Ponty zijn beide instructief voor de liefdesrelatie en vullen elkaar in zekere zin aan.   
In het volgende hoofdstuk worden drie interpretatiekaders voor de liefde onderzocht als thema's die in de huidige cultuur (nog steeds) een rol spelen. Zo komen achtereenvolgens de romantische liefde, de moderne en de postmoderne liefde aan de orde.   
Vanuit dit conceptuele kader wordt het internetdaten onderzocht. Allereerst geef ik een beschrijving van de praktijk van het internetdaten, op basis van relevant sociaal wetenschappelijk onderzoek. Daarbij wordt met name ingegaan op de narratieve aspecten van de datingsite Match.com. Opvallend is dat de manier waarop de internetdienst het datingtraject structureert afwijkt van de manier waarop de gevorderde gebruiker hiermee omgaat. Achter de eenduidige manier waarop de datingsite zichzelf profileert, schuilt een ambigu traject.   
Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven vanuit de romantische en (post)moderne thema's waarmee tijdens het datingtraject de liefde wordt ingekaderd. Het internetdaten komt hieruit naar voren als een verwarrende mix van opvattingen over de liefde. De single die eenvoudigweg denkt de Ware Liefde te vinden, wordt geconfronteerd met enkele dilemma's waarbij twee vragen zich met name opdringen: hoe weet hij of het waar is wat de ander over zichzelf beweert en hoe kan een oprechte liefdesrelatie met deze persoon vorm worden gegeven? Wat het eerste betreft spelen de onbedoelde signalen van de ander een grote rol. Met name de non-verbale communicatie komt authentieker over dan de geconstrueerde zelfpresentatie. Aan de hand van een analyse van de sociologe Eva Illouz beschrijf ik hoe de identiteit via het persoonlijke profiel wordt gedeconstrueerd en vervolgens wordt gereconstrueerd. Dit verschilt sterk van de (natuurlijke) manier waarop de ander binnen de context van een situatie wordt ontmoet. Het verhandelen van persoonlijke kwaliteiten, zoals dat in de datingarena plaatsvindt, kadert de partnerrelatie in als de keuze *van* een ander. Men waardeert zichzelf en de ander daarbij vanuit een economische discours. De liefdesrelatie als de dialectische verhouding van ik en de ander, heeft echter het karakter van een keuze *voor* de ander. Het verschil tussen beide keuzes heb ik toegelicht aan de hand van de rol die de eigenschappen van de ander hierbij spelen. Laatstgenoemde vindt zijn grond in de liefdevolle blik waarbij de waardering voor de ander voortkomt uit de relatie die in eerste instantie op een affectief niveau plaatsvindt. De beschrijving van de ander krijgt een metaforisch karakter. De productieve verbeelding hiervoor kan gestimuleerd worden door het narratieve aspect van het internetdaten. Het verhaal over de ander en de gezamenlijke toekomstfantasie gaan vooraf aan de daadwerkelijke ontmoeting, waardoor deze minder het karakter krijgt van een selectiegesprek.