Huidhonger door corona-isolatie: eenzaamheid onder alleenwonenden

31-03-2020



Mensen die alleen wonen hebben een grotere kans op eenzaamheid dan mensen met huisgenoten. Hoe is dat in tijden van corona, waar sociale contacten op afstand moeten worden gehouden en veel via beeldbellen gaat? ‘Huidhonger is de intrinsieke behoefte om aangeraakt te worden of om anderen aan te raken, dat is voor veel alleenwonenden op dit moment heel lastig’.

Aan het woord is Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Ze doet al twintig jaar onderzoek naar eenzaamheid. 'De eenzaamheid die we op dit moment zien, is een nieuwe vorm van eenzaamheid. Dit hebben we nog nooit zo meegemaakt. We zijn gedwongen om fysiek afstand tot elkaar te houden, we zijn aangewezen op onszelf en dat alles door een externe situatie.' Machielse benadrukt dat eenzaamheid van alle tijden is en in alle leeftijdscategorieen voorkomt. 'Het is niet dat als je single bent, je per se eenzaam bent. De één heeft meer wezenlijk behoefte aan contact dan de ander.'

Nieuwe vorm van eenzaamheid voor millennials

Volgens Machielse is het vooral voor millennials een nieuwe vorm van eenzaamheid. Met name voor millennials die alleen wonen, voor wie contacten buitenshuis belangrijker zijn dan voor mensen die met anderen of een partner wonen. ‘Als je alleen bent moet je die sociale behoefte voortdurend opnieuw opzoeken, heel veel jongeren zijn daar goed in en besteden dan ook veel tijd aan hun sociale leven’. Nu zijn ze gedwongen om alleen te zijn en zijn ze beperkt in het invullen van hun sociale behoefte. ‘In eerste instantie kan dat ook wel lekker voelen: geen verplichtingen, even tijd voor jezelf, maar tegelijkertijd wordt het gemis aan menselijke behoefte en aan contact groter’. Volgens Machielse overbruggen alle mobiele vormen van communicatie dat gat niet. Hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Theo van Tilburg, beaamt dat: ‘De fysieke kant en de nabijheid van de ander zijn echt belangrijke dingen, je kan bij elkaar face-to-face makkelijker de kleine gebaren zien, iemands emoties afleiden, lichamelijke reacties pijlen’.

Het gemis zit hem volgens Machielse ook in luchtige contacten: ‘Een praatje bij de koffieautomaat op werk, even stoom afblazen na een vergadering of een collega. Al die dingen vormen ook het contact dat we met elkaar hebben. Dat is nu allemaal weggevallen’.

Huidhonger

Fysiek contact is een wezenlijke behoefte van mensen. ‘We staan er niet zo bij stil. Tot we het missen en niet mogen, zoals nu’, zegt Machielse. Een arm om iemands schouder slaan, een por geven om te plagen of iets voor iemand oprapen. ‘Je doet het voortdurend, veelal ongemerkt, als je dat niet meer kan doen, dan voelt dat als een gemis.’ Huidhonger wordt het wel genoemd. ‘Een mooie term die precies aangeeft wat mensen voelen: aanraken en aangeraakt worden en het gebrek daaraan’.

Of we anders over relaties na gaan denken? ‘Ik denk dat heel veel mensen hun relaties gaan waarderen en ook herevalueren. Vaak staan we daar helemaal niet bij stil. Pas op het moment dat je iets mist, ga je opnieuw nadenken over het gemis. Het dwingt mensen om na te denken over contacten: Waarom betekenen sommige contacten veel voor me en anderen minder. En ga ik daar dan nog wel in investeren?’

Datingsites als 50PlusMatch en Second Love laten weten een toename te zien in het gebruik van hun platforms en de intensiteit van het gebruik ervan.