# IMPROVING OURSELVES TO DEATH

***Result: 1830 words***

Happy New Year, you! Now that the champagne has gone flat and the Christmas tree is off to be mulched, it’s time to turn your thoughts to the months ahead. 2017 was a pustule of a year, politically and personally; the general anxiety around the degradation of American democracy made it hard to get much done. That’s O.K., though, because you’ve made new resolutions for 2018, and the first one is not to make resolutions. Instead, you’re going to “set goals,” in the terminology of the productivity guru Tim Ferriss—preferably ones that are measurable and have timelines, so you can keep track of your success. Apps like Lifetick or Joe’s Goals will help by keeping you organized and allowing you to share your progress on social media; a little gloating does wonders for self-motivation (unless, of course, one of your goals is to spend less time on social media). Once your goals are in place, it might be smart to design a methodology that will encourage you to accomplish them. Charles Duhigg, the author of “[The Power of Habit](https://www.amazon.com/Power-Habit-What-Life-Business/dp/081298160X),” recommends a three-step self-conditioning process. You want to get to the gym more? Pick a cue (sneakers by the door); choose a reward that will motivate you to act on it (a piece of chocolate); execute. Bravo! You are now Pavlov *and* his dog.

But soon enough February will come, mid-winter doldrums will set in, and you’ll start to slide. Not to worry. Jane McGonigal’s “[SuperBetter](https://www.amazon.com/SuperBetter-Living-Gamefully-Jane-McGonigal/dp/0143109774)” tells you how to gamify your way back from the edge with the help of video-game-inspired techniques like finding “allies” and collecting motivational “power-ups”; and Angela Duckworth’s “Grit: The Power of Passion and Perseverance” reminds you that persistence makes all the difference when the going gets rough. Duckworth doesn’t think you need talent in order to become, as another of Duhigg’s books puts it, [“Smarter Better Faster,](https://www.amazon.com/Smarter-Faster-Better-Transformative-Productivity/dp/0812983599)” and neither do any of these other experts. According to their systems, anyone can learn to be more efficient, more focussed, more effective in the pursuit of happiness and, that most hallowed of modern traits, productivity. And if you can’t, well, that’s on you.

Self-help advice tends to reflect the beliefs and priorities of the era that spawns it. A decade ago, the reigning champion of the genre was “[The Secret](https://www.amazon.com/Secret-Rhonda-Byrne/dp/1582701709),” published in 2006 by an Australian, Rhonda Byrne. Like Norman Vincent Peale before her, Byrne combined a literal interpretation of select verses from the Christian Bible—notably Matthew 21:22, “Whatsoever ye shall ask in prayer, ye shall receive”—with the acquisitive gospel of positive thinking. If you sent a wish out into the universe with enough faith, she told her readers, it could come to pass. Want to find a husband? Clean out a closet for the man of your dreams and imagine him hanging up his ties. Want to get rid of your glasses? Picture yourself acing your next vision exam and kiss those progressive lenses goodbye. In retrospect, “The Secret,” which sold more than twenty million copies worldwide, seems a testament to the predatory optimism that characterized the years leading up to the financial crisis. People dreamed big, and, in a day of easy money, found that their dreams could come true. Then the global economy crashed, and we were shaken violently awake—at least for a time.

In our current era of non-stop technological innovation, fuzzy wishful thinking has yielded to the hard doctrine of personal optimization. Self-help gurus need not be charlatans peddling snake oil. Many are psychologists with impressive academic pedigrees and a commitment to scientific methodologies, or tech entrepreneurs with enviable records of success in life and business. What they’re selling is metrics. It’s no longer enough to imagine our way to a better state of body or mind. We must now chart our progress, count our steps, log our sleep rhythms, tweak our diets, record our negative thoughts—then analyze the data, recalibrate, and repeat.

Carl Cederström and André Spicer, business-school professors in a field called “organization studies,” set out to do all that and more in their recent book, “[Desperately Seeking Self-Improvement: A Year Inside the Optimization Movement](https://www.amazon.com/Desperately-Seeking-Self-Improvement-Optimization-Movement/dp/1944869395)” (OR Books), a comically committed exploration of current life-hacking wisdom in areas ranging from athletic and intellectual prowess to spirituality, creativity, wealth, and pleasure. Cederström, an enthusiastic Swede, and Spicer, a melancholy New Zealander, want to understand the lengths to which people will go to transform themselves into superior beings, and to examine the methods that they use. In their previous book, “[The Wellness Syndrome](https://www.amazon.com/Wellness-Syndrome-Carl-Cederstr%C3%83%C2%B6m/dp/0745655610),” the authors followed health nuts who were determined to meditate and exercise their way to enlightenment. This time, in the spirit of George Plimpton’s brand of participatory journalism, they’ve become their own test cases, embarking on a yearlong program in which they target a new area of the self to improve each month. They bulk up at Cross Fit, go on the Master Cleanse liquid diet, try mindfulness and yoga, consult therapists and career coaches, sample prostate vibrators, attempt standup comedy, and attend a masculinity-boosting workshop that involves screaming and weeping naked in the woods. Even their book’s format—entries of the diary that each keeps to record and reflect on his endeavors—is relevant to their mission, considering that daily journaling is recommended in Tim Ferriss’s “Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers.”

Many of the tasks that Cederström and Spicer assign themselves have a double-dare quality whose cost-benefit value seems questionable, like memorizing the first thousand digits of pi during Brain Month in order to improve mental acuity. But others inspire the same niggling whisper of self-doubt as Instagram posts of green juice: *Should I be doing that, too*? I confess to feeling a pang of jealousy when Cederström produces a complete book manuscript in a euphoric amphetamine rush induced by study drugs during Productivity Month—and a surge of Schadenfreude when it’s rejected by his baffled publisher.

“In a consumerist society, we are not meant to buy one pair of jeans and then be satisfied,” Cederström and Spicer write, and the same, they think, is true of self-improvement. We are being sold on the need to upgrade all parts of ourselves, all at once, including parts that we did not previously know needed upgrading. (This may explain Yoni eggs, stone vaginal inserts that purport to strengthen women’s pelvic-floor muscles and take away “negative energy.” Gwyneth Paltrow’s Web site, Goop, offers them in both jade and rose quartz.) There is a great deal of money to be made by those who diagnose and treat our fears of inadequacy; Cederström and Spicer estimate that the self-improvement industry takes in ten billion dollars a year. (They report that they each spent more than ten thousand dollars, not to mention thousands of hours, on their own quests.) The good life may have sufficed for Plato and Aristotle, but it is no longer enough. “We are under pressure to show that we know how to lead the perfect life,” Cederström and Spicer write.

Where success can be measured with increasing accuracy, so, too, can failure. On the other side of self-improvement, Cederström and Spicer have discovered, is a sense not simply of inadequacy but of fraudulence. In December, with the end of their project approaching, Spicer reflects that he has spent the year focussing on himself to the exclusion of everything, and everyone, else in his life. His wife is due to give birth to their second child in a few days; their relationship is not at its best. And yet, he writes, “I could not think of another year I spent more of my time doing things that were *not* me at all.” He doesn’t feel like a better version of himself. He doesn’t even feel like himself. He has been like a man possessed: “If it wasn’t me, who was it then?”

The desire to achieve and to demonstrate perfection is not simply stressful; it can also be fatal, according to the British journalist Will Storr. His forthcoming book, “[Selfie: How We Became So Self-Obsessed and What It’s Doing to Us](https://www.amazon.com/Selfie-Became-Self-Obsessed-What-Doing/dp/1468315897)” (Overlook), opens, alarmingly, with a chapter on suicide. Storr is disturbed by the prevalence of suicide in the United States and Britain, and blames the horror and shame of failing to meet the sky-high expectations we set for ourselves. He cites surveys that show that adolescent girls are increasingly unhappy with their bodies, and that a growing number of men are suffering from muscle dysmorphia; he interviews psychologists and professors who describe an epidemic of crippling anxiety among university students yoked to the phenomenon of “perfectionist presentation”—the tendency, especially on social media, to make life look like a string of enviable triumphs. Storr confesses that he, too, is dogged by self-loathing and suicidal thoughts. “We’re living in an age of perfectionism, and perfection is the idea that kills,” he writes. “People are suffering and dying under the torture of the fantasy self they’re failing to become.”

Storr’s explanation for how we got into this predicament has three strands. First, there is nature. “Because of the way our brains function, our sense of ‘me’ naturally runs in narrative mode,” he writes; studies show that we are hardwired to see life as a story in which we star. At the same time, he says, we are tribal creatures, evolved during our hunter-gatherer years to value coöperation and, at the same time, to respect hierarchy and covet status—“to get along *and* get ahead.”

Next comes culture—a trajectory that wends its way from the ancient Greeks, with their idea that humans are rational creatures who must strive in order to fulfill their highest potential, to Christianity, with its doctrine of a sinful self that requires salvation, to Freud, who’s “just a self-hating, sex-afeared, secular reinvention” of the same, and, finally, to the perilous American pursuit of happiness. Storr has conflicted feelings about the American view that the self is fundamentally good, and thus worthy of comfort and satisfaction. On the one hand, it’s a nice change from Christian guilt. On the other, it has “infected” the rest of the world with aspirational narcissism. Storr has harsh words for positive psychology, and for the self-esteem movement. He reserves special scorn for the Esalen Institute in Big Sur, which pioneered the Human Potential Movement back in the nineteen-sixties and has recently gained popularity with the Silicon Valley crowd.

Finally, there’s the economy. Survival in the hypercompetitive, globalized economy, where workers have fewer protections and are more disposable than ever, requires that we try to become faster, smarter, and more creative. (To this list of marketable qualities I’d add one with a softer edge: niceness, which the gig economy and its five-star rating system have made indispensable to everyone from cabdrivers to plumbers.) Anything less than our best won’t cut it.

After a while, Storr says, this rational response to economic pressures became instinctive habit: “Neoliberalism beams at us from many corners of our culture and we absorb it back into ourselves like radiation.” Like reality television before it, social media frames human relationships as a constant competition for popularity and approval. Donald Trump, with his greed-is-good hucksterism and his obsessive talk of “winners” and “losers,” is in the White House. (“Selfie” was published in England last year; Storr is adding a chapter about the President for the American edition.) Meanwhile, parents continue to feed their children the loving, well-intentioned lie that there are “no limits” and they can “be anything,” which leaves the kids blaming themselves, rather than the market’s brutality, when they inevitably come up short.

All told, this is a bleak picture. If the ideal of the optimized self isn’t simply a fad, or even a preference, but an economic necessity, how can any of us choose to live otherwise? Storr insists that there is a way. “This isn’t a message of hopelessness,” he writes. “On the contrary, what it actually leads us towards is a better way of finding happiness. Once you realize that it’s all just an act of coercion, that it’s your culture trying to turn you into someone you can’t really be, you can begin to free yourself from your demands.”

This sounds suspiciously like self-help-speak, Storr acknowledges. He is quick to say that he isn’t encouraging anything quite as clichéd as self-acceptance. At the same time, he reports that he has, in fact, come to accept himself. “Since I learned that low agreeableness and high neuroticism are relatively stable facets of my personality, rather than signs of some shameful psychological impurity, I’ve stopped berating myself so frequently,” he writes. Instead, he now apologizes to those whom his disagreeableness and his neuroticism have offended. This seems like good, common sense, but Storr has another, more radical suggestion to make. Since it is our environment that is causing us to feel inferior, it is our environment that we must change: “The things we’re doing with our lives, the people we’re sharing it with, the goals we have. We should find projects to pursue which are not only meaningful to us, but over which we have efficacy.” Storr means to be helpful, but changing every aspect of the world we inhabit is a daunting prospect. No wonder people try to change themselves instead.

Sarah Knight has advice of a more specific kind to offer. Her latest book, “[You Do You: How to Be Who You Are and Use What You’ve Got to Get What You Want](https://www.amazon.com/You-Do-Youve-Given-Guide/dp/0316445126)” (Little, Brown), is the third she has published in two years, after “The Life-Changing Magic of Not Giving a F\*ck: How to Stop Spending Time You Don’t Have with People You Don’t Like Doing Things You Don’t Want to Do” and “Get Your Sh\*t Together: How to Stop Worrying About What You Should Do So You Can Finish What You Need to Do and Start Doing What You Want to Do.” Knight’s books belong to what Storr sniffily calls the “this is me, being real, deal with it” school of self-help guides, which tend to share a skepticism toward the usual self-improvement bromides and a taste for cheerful profanity. Other recent titles include “The Subtle Art of Not Giving a F\*ck,” by Mark Manson, and “F\*ck Feelings,” by Michael I. Bennett, a practicing psychiatrist, and Sarah Bennett, his daughter.

Knight, who favors the shouty, super-caffeinated tone of a spin-class instructor, calls herself a “bestselling anti-guru.” She is particularly proud of the best-selling part, and it’s easy to see why her approach appeals. The phrase there is nothing wrong with you takes up two full pages of her first chapter. She agrees with Storr that what is wrong is society, or, rather, the “random, stupid obligations set forth by society—whether to be nice or thin or to act submissive or sane.” Sanity seems not to be an entirely random or stupid social obligation, but never mind. Knight’s point is to encourage her readers to embrace themselves as they are, warts and all, and to help them do so she proposes strategies like “mental redecorating” (recasting one’s weaknesses as strengths), embracing pessimism (to be pragmatic and set realistic expectations), being selfish (advocating for one’s needs), dwelling on the thought of death (to maximize happiness while alive), and “breaking free from the Cult of Nice.” Knight is happy to demonstrate the latter. “You have to stop giving a fuck about what Much of the advice in “You Do You” is geared toward helping readers confront the workplace dissatisfactions of the daily grind. Generally, the idea is to be more assertive. “If a boss doesn’t like the way I operate, she can fire me,” Knight writes. “If a client thinks my unconventional ways aren’t for him, he doesn’t have to hire me.” This is curiously cavalier. Where Storr is concerned with the precarity of modern-day work, Knight is preoccupied with the tedium endured by the office-bound class: pointless morning meetings, irritating group projects. She gives her readers permission not to care too much about always doing their best on the job, because, as she reveals, she knows what it is to be a perfectionist. As an adolescent, she suffered from eating disorders. After graduating from Harvard, she made a career as a book editor at a big publishing house. She was successful, but stressed. Knight describes experiencing panic attacks that required medical attention; to stay calm at work, she kept a kitty-litter box full of sand under her desk so that she could plunge her toes into a simulated beach. In 2016, when she was thirty-six, she left her job and her home in Brooklyn and moved with her husband to the Dominican Republic.

“The difference between me and a lot of condescending bozos out there is that I don’t give a Fig Newton whether anyone chooses to do it the same, differently, or wearing a gold lamé unitard,” Knight writes. In other words, she is not advocating that all of us quit our day jobs and “step off the motherfucking ledge,” as she did. Still, it comes as something of a shock to realize that the person who has been advising us to push against the lean-in mores of contemporary office culture leaned so far out that she escaped altogether. Many readers will undoubtedly find this inspiring. Others may feel betrayed. What about those who can’t afford to take the risk of stepping away from their lives, as much as they may want to? While they are stuck in their cubicles, mentally redecorating and meditating on death, Knight is sipping piña coladas and writing her next best-selling “No F\*cks Given” guide.

Those for whom the imperative to “do you” feels like an unaffordable luxury may take some solace from Svend Brinkmann’s book “[Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze](https://www.amazon.com/Stand-Firm-Resisting-Self-Improvement-Craze/dp/1509514260/)” (Polity), first published in his native Denmark, in 2014, and now available in an English translation by Tam McTurk. Before “Stand Firm” came out, the author’s note tells us, Brinkmann lived “the relatively sedate life of a professor of psychology at Aalborg University.” Then the book became a best-selling sensation. Brinkmann now lives the life of a successful European public intellectual, appearing on TV and radio and travelling the world to lecture “on the big questions of modern life.”

The big question that Brinkmann addresses in “Stand Firm” is speed. The pace of life is accelerating, he says. We succumb to fleeting trends in food, fashion, and health. Technology has eroded the boundary between work and private life; we are expected to be constantly on call, to do more, “do it better and do it for longer, with scant regard for the content or the meaning of what we are doing.” Like Storr, Brinkmann condemns self-improvement as both a symptom and a tool of a relentless economy. But where Storr sees a health crisis, Brinkmann sees a spiritual one. His rhetoric is that of a prophet counselling against false idols. “In our secular world, we no longer see eternal paradise as a carrot at the end of the stick of life, but try to cram as much as possible into our relatively short time on the planet instead,” he writes. “If you stand still while everyone else is moving forwards, you fall behind. Doing so these days is tantamount to going backwards.”

Yet, as Brinkmann’s title makes clear, standing still is precisely what he proposes that we do. Enough of our mania to be the best and the most, he says. It’s time to content ourselves with being average. With pride, he tells us that, when he and his colleagues at Aalborg University were asked to propose institutional development goals, he suggested “that we should strive to become a mediocre institute.” (“I thought it was a realistic goal worth pursuing for a small university,” he explains. His colleagues did not agree.) And enough of self-acceptance, too—in fact, enough of the self! “Being yourself has no intrinsic value whatsoever,” Brinkmann tells us. Maybe the Norwegian nationalist Anders Breivik felt that he was being “true to himself” when he went on his murderous rampage; maybe Mother Teresa did not. What difference does it make? If you must engage in soul-searching or self-analysis, Brinkmann advises limiting it to once a year, preferably during summer vacation.

After Knight’s can-do cheerleading, this is like having a glass of ice water poured over your head. It’s harsh, but bracing. In cheeky deference to the self-help genre, Brinkmann has structured “Stand Firm” as a seven-step guide of the type that he abhors. Chapter titles include “Focus on the negative in your life,” “Put on your No hat,” and “Suppress your feelings.” The goal is to accept, with calm resolve, the fact that we are mortal, and irreparably flawed. He is big on the Stoics, with their focus on the transience of worldly things. (So, for that matter, is Tim Ferriss.) And he finds wisdom in other, more surprising sources. “I might not be an expert in Jewish culture (my main source of knowledge is Woody Allen’s films),” he writes, in a section in praise of “kvetching,” “but I get the impression that a general acceptance of griping about things both big and small is actually a cultural conduit that fosters collective happiness and satisfaction.” I can assure Brinkmann that the concepts of collective happiness and satisfaction are all but alien to the Jewish people, but if kvetching works for him he is welcome to it.

The important thing, in any case, is the word “collective.” Brinkmann doesn’t care so much how we feel about ourselves. He cares how we act toward others. His book is concerned with morality, which tends to get short shrift in the self-improvement literature. He likes old-fashioned concepts: integrity, self-control, character, dignity, loyalty, rootedness, obligation, tradition. Above all, he exhorts us to do our duty. By this, I think he means that we are supposed to carry on with life’s unpleasant demands even when we don’t feel particularly well served by them, not run off to the Dominican Republic.

All of this gives “Stand Firm” a somewhat conservative cast. Even the phrase “stand firm” may sound pretty fogyish. Brinkmann can come off like a parent telling his tetchy teen-ager to tough it out, and sometimes, like the teen-ager, you want to talk back. Much of his advice is contradictory. How are we supposed to both suppress our feelings and emphasize the negative? And doesn’t “dwelling on the past,” the corrective that Brinkmann advises, lead to the kind of maudlin nostalgia for the good old days that got us Brexit and Trump? “I would contend that, in a culture where everything else is accelerating, some form of conservatism may actually be the truly progressive approach,” Brinkmann writes. He acknowledges that this is paradoxical. His advice, like all advice, is imperfect, and limited. He, too, is only human. That’s part of his charm.

The biggest paradox of “Stand Firm,” as Brinkmann is well aware, is that it calls for an individual solution to a collective problem. There’s good reason to fear being left behind by an accelerating society, especially a society, like ours, that is not kind to those who don’t, or can’t, keep up. Brinkmann at least has the Danish welfare state to fall back on. Still, you don’t need to agree with everything he says to recognize that there is value in reading his book. Mainly, you come away with the comforting sense that there are other people out there struggling with the same pressures and frustrations, who experience similar dissatisfactions and worry about their own inadequacies. That feeling—solidarity—is another Brinkmann value. We may be blundering forward, but we are not blundering alone.

And Brinkmann does offer some advice that seems immediately worth taking. Go for a walk in the woods, he says, and think about the vastness of the cosmos. Go to a museum and look at art, secure in the knowledge that it will not improve you in any measurable way. Things don’t need to be of concrete use in order to have value. Put away your self-help guides, and read a novel instead. Don’t mind if I do.

УЛУЧШЕНИЕ НАШИХ СМЕРТИ

***Итоги: 1830 слов***

С новым годом вас! Теперь, когда шампанское разошлось, а рождественская елка не будет находится перед глазами, пришло время обратить ваши мысли на предстоящие месяцы. 2017 был пустым годом, политически и лично; общее беспокойство вокруг деградации американской демократии затрудняло многое сделать. Но это нормально, потому что вы приняли новые резолюции на 2018 год, и первое - не принимать решения. Вместо этого вы собираетесь «ставить цели» в терминологии гуру продуктивности Тима Феррисса - предпочтительно те, которые измеримы и имеют временные рамки, чтобы вы могли отслеживать свой успех. Такие приложения, как Lifetick или Joe's Goals, помогут вам поддерживать организованность и позволят вам поделиться своим прогрессом в социальных сетях; Небольшое злорадство творит чудеса для мотивации (если, конечно, одна из ваших целей - тратить меньше времени на социальные сети). Как только ваши цели достигнуты, может быть разумно разработать методологию, которая будет стимулировать вас к их достижению. Чарльз Дюгиг, автор книги «Сила привычки», рекомендует трехступенчатый процесс самообусловливания. Вы хотите больше ходить в спортзал? Выберите сигнал (кроссовки у двери); выберите награду, которая будет мотивировать вас действовать (кусочек шоколада); выполнить. Браво! Вы теперь Павлов и его собака.

Но скоро наступит февраль, наступит середина зимы, и вы начнете жить посредственно. Не беспокоиться. «SuperBetter» Джейн МакГонигал рассказывает о том, как игровой путь от края к краю с помощью техник, вдохновленных видеоиграми, таких как поиск «союзников» и сбор мотивационных «бонусов»; и «Грит: сила страсти и настойчивости» Анжелы Дакворт напоминает вам, что настойчивость играет решающую роль, когда дела идут плохо. Дакворт не думает, что вам нужен талант для того, чтобы стать, как в другой книге Духигга, «Умнее, лучше, быстрее», и ни один из этих других экспертов не делает. Согласно их системам, каждый может научиться быть более эффективным, более сфокусированным, более эффективным в поисках счастья и, что наиболее освящено современными чертами, производительности. И если вы не можете, ну, это на вас.

Советы по самопомощи, как правило, отражают убеждения и приоритеты эпохи, которая порождает их. Десять лет назад действующим чемпионом жанра была «The Secret», опубликованная в 2006 году австралийкой Рондой Бирн. Как и Норман Винсент Пил до нее, Бирн соединил буквальное толкование избранных стихов из христианской Библии, в частности от Матфея 21:22: «Все, что ни попросите в молитве, вы получите», - с благочестивым Евангелием позитивного мышления. Если вы отправите желание во вселенную с достаточной верой, она сказала своим читателям, что это может произойти. Хотите найти мужа? Почисти шкаф для мужчины своей мечты и представь, как он вешает галстуки. Хотите избавиться от ваших очков? Представьте себя на следующем экзамене по зрению и попрощайтесь с этими прогрессивными линзами. В ретроспективе «Секрет», который был продан тиражом более двадцати миллионов экземпляров по всему миру, кажется свидетельством хищнического оптимизма, который характеризовал годы, предшествовавшие финансовому кризису. Люди мечтали о большем и в день легких денег обнаружили, что их мечты сбываются. Затем мировая экономика потерпела крах, и мы были сильно потрясены - по крайней мере, на какое-то время.

В нашу текущую эру непрерывных технологических инноваций нечеткое желаемое за действительное уступило жесткой доктрине личной оптимизации. Гуру самопомощи не должны быть шарлатанами, торгующими вразнос змеиным маслом. Многие из них - психологи с впечатляющими академическими родословными и приверженностью научным методологиям, или технологические предприниматели с завидными достижениями в жизни и бизнесе. Они продают метрики. Уже не достаточно представить наш путь к лучшему состоянию тела или ума. Теперь мы должны наметить наш прогресс, посчитать наши шаги, записать ритмы сна, настроить наши диеты, записать наши негативные мысли - затем проанализировать данные, откалибровать и повторить.

Карл Седерстрем и Андре Спайсер, профессора бизнес-школы в области, называемой «организационные исследования», намеревались сделать все это и многое другое в своей недавней книге «Отчаянно ищущий самосовершенствование: год в движении оптимизации» (OR Books) комично преданное исследование текущей мудрости жизни в областях, начиная от спортивного и интеллектуального мастерства до духовности, творчества, богатства и удовольствия. Седерстрем, восторженный швед, и Спайсер, меланхоличный новозеландец, хотят понять, на что люди пойдут, чтобы превратиться в превосходящих существ, и изучить методы, которые они используют. В своей предыдущей книге «Синдром хорошего самочувствия» авторы следовали принципам здоровья, которые были полны решимости медитировать и осуществлять свой путь к просветлению. На этот раз, в духе журналистской деятельности Джорджа Плимптона, они стали собственными тестовыми примерами, приступая к годичной программе, в которой они нацелены на новую область самосовершенствования с каждым месяцем улучшаться. Они развиваются в CrossFit, идут на Master Cleanse жидкую диету, пробуйте внимательность и йогу, консультируйтесь с терапевтами и карьерными тренерами, пробуйте вибраторы простаты, пробуйте комедию, и посещайте семинар по повышению мужественности, который включает крики и рыдания в лесу. Даже формат их книги - записи дневника, который каждый ведет для записи и размышления о своих начинаниях, - имеет отношение к их миссии, учитывая, что ежедневные журналы рекомендуется в книге Тима Ферриса «Инструменты титанов: тактика, рутина и привычки миллиардеров», Иконы и исполнители мирового уровня ».

Многие из задач, которые Седерстрем и Спайсер назначают сами, имеют двойное качество, чье соотношение затрат и выгод кажется сомнительным, например, запоминание первой тысячи цифр числа пи в течение месяца, чтобы улучшить остроту ума. Но другие внушают тот же нерешительный шепот неуверенности в себе, что и посты в Instagram с зеленым соком: я тоже должен этим заниматься? Я признаюсь в том, что чувствую острую зависть, когда Седерстрем выпускает полную рукопись книги в виде эйфорического притока амфетамина, вызванного изучением наркотиков в течение Месяца продуктивности, и всплеска Шаденфройда, когда его отвергает его озадаченный издатель.

«В обществе потребителей мы не должны покупать одну пару джинсов, а потом быть довольными», - пишут Седерстрем и Спайсер, и то же самое, по их мнению, относится и к самосовершенствованию. Нас продают из-за необходимости обновлять все части себя, все сразу, включая части, которые мы ранее не знали, нуждались в обновлении. (Это может объяснить яйца Йони, каменные влагалищные вставки, предназначенные для укрепления мышц тазового дна у женщин и устранения «негативной энергии». Веб-сайт Гвинет Пэлтроу, Goop, предлагает их как в нефрите, так и в розовом кварце.) Существует много денег, которые будут сделаны теми, кто диагностирует и лечит наши страхи неадекватности; По оценкам Седерстрёма и Спайсера, индустрия самосовершенствования приносит десять миллиардов долларов в год. (Они сообщают, что каждый из них потратил более десяти тысяч долларов, не говоря уже о тысячах часов, на собственные квесты.) Хорошей жизни могло быть достаточно для Платона и Аристотеля, но этого уже недостаточно. «Мы вынуждены показать, что знаем, как вести идеальную жизнь», - пишут Седерстрем и Спайсер.

Где успех может быть измерен с возрастающей точностью, так же как и неудача. Седерстрём и Спайсер обнаружили, что с другой стороны самосовершенствования - чувство не просто неадекватности, но и мошенничества. В декабре, когда приближается конец их проекта, Спайсер размышляет, что он провел год, сосредоточившись на себе, исключая все и всех в своей жизни. Его жена должна родить второго ребенка через несколько дней; их отношения не в лучшем виде. И все же, он пишет: «Я не мог думать о другом году, когда я проводил больше своего времени, занимаясь вещами, которые вовсе не были мной». Он не чувствует себя лучшей версией себя. Он даже не чувствует себя таким, как он. Он был как одержимый человек: «Если это был не я, то кто это был?»

Желание достичь и продемонстрировать совершенство не просто стрессовое; это также может быть смертельным, по словам британского журналиста Уилла Сторра. Его готовящаяся к выходу книга «Селфи: как мы стали настолько самооцененными и что с нами делаем» («Не обращать внимания»), тревожно начинается с главы о самоубийстве. Сторр обеспокоен распространением самоубийств в Соединенных Штатах и ​​Великобритании и обвиняет ужас и стыд в том, что они не оправдали столь высокие ожидания, которые мы возлагаем на себя. Он цитирует опросы, которые показывают, что девочки-подростки все больше недовольны своим телом и что все большее число мужчин страдают от мышечной дисморфии; он берет интервью у психологов и профессоров, которые описывают эпидемию парализующего беспокойства среди студентов университетов, привязанную к феномену «перфекционистской презентации» - тенденции, особенно в социальных сетях, к тому, чтобы жизнь выглядела как череда завидных триумфов. Сторр признается, что его преследуют ненависть к себе и мысли о самоубийстве. «Мы живем в эпоху перфекционизма, и совершенство - это идея, которая убивает», - пишет он. «Люди страдают и умирают под пытками той фантазии, которой они не могут стать».

Объяснение Сторра о том, как мы попали в это затруднительное положение, имеет три аспекта. Во-первых, это природа. «Из-за того, как функционирует наш мозг, наше чувство« я »естественно работаю в повествовательном режиме», - пишет он; Исследования показывают, что мы видим жизнь как историю, в которой мы играем главную роль. В то же время, по его словам, мы являемся племенными существами, которые в течение наших лет охотников-собирателей развивались для того, чтобы ценить сотрудничество и в то же время уважать иерархию и желанный статус - «ладить и развиваться».

Затем следует культура - траектория, идущая от древних греков, с их идеей, что люди являются разумными созданиями, которые должны стремиться реализовать свой высший потенциал, к христианству с его доктриной о греховном я, требующем спасения, к Фрейду. кто «просто ненавидящий себя, сексуально опасаемый, светское переосмысление» того же самого и, наконец, Лас-американское стремление к счастью. Сторр испытывает противоречивые чувства по поводу мнения американцев о том, что личность в основном хороша и, следовательно, достойна утешения и удовлетворения. С одной стороны, это хорошее изменение от христианской вины. С другой стороны, он «заразил» остальной мир желательным нарциссизмом. У Шторра есть резкие слова для позитивной психологии и для движения за самооценку. Он оставляет за собой особое презрение к Институту Эсалена в Биг-Суре, который был инициатором движения за человеческий потенциал еще в шестидесятых и недавно завоевал популярность среди толпы Силиконовой долины.

Наконец, есть экономика. Выживание в гиперконкурентной, глобализированной экономике, где работники имеют меньше средств защиты и являются более доступными, чем когда-либо, требует от нас стремления стать быстрее, умнее и креативнее. (К этому списку рыночных качеств я бы добавил одно с более мягким преимуществом: изящество, которое экономика гиганта и его пятизвездочная рейтинговая система сделали незаменимым для всех, от водителей такси до сантехников.) Ничто, кроме наших лучших, не будет сокращено Это.

Через некоторое время, говорит Сторр, этот рациональный ответ на экономическое давление стал инстинктивной привычкой: «Неолиберализм излучает на нас многие уголки нашей культуры, и мы впитываем его обратно в себя, как излучение». Как и в реальности перед телевидением, социальные медиа создают человеческие отношения как постоянная конкуренция за популярность и одобрение. Дональд Трамп, с его жадностью, хорошей гекстеризмом и его навязчивыми разговорами о «победителях» и «проигравших», находится в Белом доме. («Селфи» была опубликована в Англии в прошлом году; Сторр добавляет главу о президенте для американского издания.) Тем временем родители продолжают кормить своих детей любящей, благонамеренной ложью о том, что «нет пределов», и они могут «Будь что угодно», что заставляет детей винить себя, а не жестокость рынка, когда они неизбежно терпят неудачу.

И я получил это за то, что саркастически назвал президента сэром.

«И я получил это за то, что назвал президента« сэр »с сарказмом».

Все говорят, это мрачная картина. Если идеал оптимизированного "я" - это не просто увлечение или даже предпочтение, а экономическая необходимость, как кто-либо из нас может жить иначе? Сторр настаивает на том, что есть способ. «Это не сообщение о безнадежности», - пишет он. «Наоборот, то, к чему мы действительно ведем, - это лучший способ обрести счастье. Как только вы поймете, что это всего лишь акт принуждения, что ваша культура пытается превратить вас в того, кем вы не можете быть на самом деле, вы можете начать освобождать себя от своих требований »