

# BRONISŁAW <br> WOLANIN 

CERAMIKA

Bronistaw Wolanin, znakomity polski artysta ceramik, rzeźbiarz, rysownik zwiqzal swą twórczość z Bolestawcem, Po ukończeniu studiów we wrocławskiej PWSSP w 1962 r. zostat kierownikiem artystycznym w Zaktadzie „Ceramika Artystyczna" do roku 1980 i od 1987 do dziś, a w latach 1980-87 dyrektorem artystycznym Zakładów Ceramicznych „Bolestawiec".

Bolestawiec zastynat ze swych wyrobów kamionkowych juz w wieku XVII. Wypracowano tu proste $i$ funkcjonalne naczynia $z$ charakterystycznymi tylko dla Bolestawca dekoracyjnymi elementami zdobniczymi (barwa, tzw. nakładki zdobienie stemplowe).

Do tej znanej od kilku wieków tradycji nawiazat w tworzonych przez siebie formach Bronistaw Wolanin. Potrafit on znakomicie zrozumieć specyfikę kamionki bolestawieckiej, której ksztalty stałty się dlań początkowo najważniejszym zrodtem inspıraçi. Nawiazujac $w$ orginalny sposób do kształtu naczyn $z$ XVII wieku $z$ ukosnie ztobionym brzuscem wprowadzit artysta nowe polewy o ciekawych barwach lub zestawieniu przenikajacych się barw - blyszczace lub szlachetnie matowe.
Stopniowo formy naczyń coraz bardziej się upraszczaty działając juz tylko prostotạ kształtu $i$ wyrafinowanym pięknem polew, dla których opracowat artysta nowe, wtasne technologie.
Stosowat tez polewy o subtelnych, jasnych tonacjach barwnych $z$ efektami spękania na powierzchni, tzw. ceaguelle, wprowadzit dekoracje stempelkowa nazwiazujaca do dawnych wzorów.

Ilość kształtów i form naczyń tworzonych przez Bronistawa Wolanina jest ogromna. Od naczyń dużych prostych, dekoracyjnych $i$ jednocześnie funkcjonalnych, poprzez pośrednie, ȧ̇ do mıniaturek - szczególnie wdzięcznych, już wyłacznie dekoracyjnych. Większość z tych małych form poutarzajac ksztalty dawnych naczyń bolesławieckich $w$ ten pełen uroku sposób - jako pamiạtka - utrwala dawna sztuke regionu.

Utrzymanie tradycji regionu zawdzięcza Bolestawiec tak$\dot{z} e ~ i n n y m ~ w y b i t n y m$, artystom tworzacym tu jeszcze przed Wolaninem: Julii Kotarbińskiej, Krystynie Cybińskiej, Henrykowi Luli, Ryszardowi Surajewskiemu, Tadeuszowi Szafranowi, którzy $w$ niebanalny $i$ twórczy sposób łạczyli tradycje danej kamionki z nowoczesnymi formami $i$ metodami technolagicznymi. Z ich wiedzy skorzystat Bronisław Wolanin podczas studiów, a swa twórczościa awansował $w$ krótkim czasie do czołówki polskich ceramików, Bolesławiec zaś $w$ dużej mierze dzięki Wolaninowi, stał się znów znaczącum ośrodkiem doskonatej ceramiki w Polsce.

Obserwujac ceramiké tworzona przez Wolanina można zauważyć, jak stopniowo rozwiia się ona od form prostych, bazujacych na ksztatcie naczyń wywodzacych się z miejscowei i ludowej tradycji do form już od wszelkich tradycji odleghvch, choć przecież nadal bardzo funkcionalnych. Zawsze jednak artysta starat siẹ poznać $i$ wielostronnie wykorzystać wszelkie możliwości, jakie daje ksztalt $i$ jego przetworzenie. Podobno czyni $z$ wszystkimi $z$ elementami

## BRONISŁAW WOLANIN

59-700 Bolesławiec
ul. Górników 4 m. 3
tel. $37-70$

Urodzony w 1937 roku w Bełżcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Julii Kotarbińskiej. Dyplom uzyskał w 1962 roku.

## WAŻNIEJSZE WYSTAWY I NAGRODY:

Międzynarodowa Wystawa Ceramiki „Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej" - Sopot, 1970 (medal)

Biennale Ceramiki Polskiej - Walbrzych, 1979 (wyróżnienie oraz nagroda Wojewody Wałbrzyskiego)

II Prezentacje Jeleniogórskie - Jelenia Góra, 1979 (I nagroda)

Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1983 - (II nagroda, nagroda Dyrektora Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina" w Jaworzynie Sląskiej oraz nagroda Dyrektora Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec" w Bolesławcu)

Międzynarodowe Targi Poznańskie - Poznań, 1983 (I nagroda "Wzór roku" - CHZ Minex)

Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1985 (III nagroda oraz nagroda Zrzeszenia Producentów Ceramiki)
Nagroda Prasy Dolnośląskiej - 1984
Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1987 (I nagroda) Międzynarodowe Targi Ceramiki i Szkła - Walencja, 1987 (nagroda "Złota Gwiazda Jakości")
„Polska Ceramika Współczesna" - Warszawa, 1990 (I nagroda)

Ponadto bral udzial w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granica.

## PRACE W ZBIORACH:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Kolekcji Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu, Galerii BWA w Jeleniej Górze, Everson Museum of Art w Syracuse (USA).
powierzchni i dekoracji. Swoboda, z jaka operuje tworzywem znajduje wyraz $w$ swobodniejszym, bardziej odleglym
od jakichkolwiek wzorow ksztatcie, zawsze jednak charakteryzujacym się szlachetnościq proporcji, funkcjonalnościa oraz precyzja wykonania.
Weześniejsze tego typu naczynia, tworzone w latach 70-tych, to formy proste (wazony, flakony, czarki) oparte o konstrukcje kuli $i$ walca $i$ ich wzajemnych przeksztatceń, doskonale zgranych z charakterem tworzywa, pokry-
wane szkliwami dajacymi efekty przenikania lub krystalizowania barw, spękania (craquella) ale także polewami jednolitej, matowej barwie podkreślajq̣cej prostotę ksztattu.

Bronistaw Wolanin, znakomity polski artysta ceramik rzeźbiarz, rysownik zwiqzat swa twórczość z Bolestawcem.
Po ukoñczeniu studiów we wroctawskiej PWSSP w $1962 r$ zostat kierownikiem artystycznym w Zaktadzie Weramika Artystyczna" do roku 1980 i od 1987 do dziś, a $w$ latach 1980-87 dyrektorem artystycznym Zakładów Ceramicznych „Bolestawiec".

Bolestawiec zastynat ze swych wyrobów kamionkowych juz $w$ wieku
naczynia $z$ charakterystycznymi tylko dla Bolestawca de koracyjnymi elementami zdobniczymi (barwa, tzw. naktadki zdobienie stemplowe).
Do tej znanej od kilku wieków tradycji nawiazat w tworzonych przez siebie formach Bronistaw Wolanin. Potrafi
on znakomicie zrozumieć specyfike kamionki bolestawie on znakomicie zrozumieć specyfike kamionki bolesławie
ckiej, której ksztatty staty sie dlañ poczatkowo najważniej szym zrodtem inspıracji. Nawiqzując $w$ orginalny sposób do ksztaltu naczyn z XVII wreku z ukosnie ztobionym brzuscem wprowadzit artysta nowe polewy o ciekawych barwach lub zestawieniu przenikajacych sieq barw - bly szczace lub szlachetnie matowe.
Stopniowo formy naczyn cora
działajac juz tylko prostota ksztatuaraziej się upraszczaty knem polew, dla których opracowal artysta nowe, wtasne technologie.
Stosowat tez polewy o subtelnych, jasnych tonacjach barwnych $z$ efektami spekania na powierzchni, tzw. ceaguelle,
wprowadzit dekoracje stempelkowa nazwiazujaca do da wnych wzorów
Ilość ksztattów i form naczyń tworzonych przez Broni-
stawa Wolanina jest sława Wolanina jest ogromna. Od naczyń du̇̇ych prostych
dekoracy nych $i$ jednocześnie funkc onalnych poprzez podekoracy,nych i jednoczesnie funkc,onalnych, poprzez po-
średnie, az do miniaturek - szczególnie wdziecznych, juz wyłacznie dekoracyjnych. Wiekszość $z$ tych matych form powtarzajac ksztalty dawnych naczyńn bolestawieckich ten peten uroku sposób - jako pamiạtka - utrwala da wna sztukę regionu
Utrzymanie tradycji regionu zawdzięcza Bolestawiec takze innym wybitnym, artystom tworzacym tu jeszcze przed
Wolaninem: Julii Kotarbiñskiej, Krystynie Cybiñskiej, Henrykowi Luli, Ryszardowi Surajewskiemu, Tadeuszowi Szafranowi, którzy $w$ niebanalny i twórczy sposób taczyli tradycje danej kamionki $z$ nowoczesnymi formami $i$ metodam technologicznymi. Z ich wiedzy skorzystat Bronisław Wo-
lanin podczas studiów, a swa twórczościa awansowat w królanin podczas studiów, a swa twórczościa awansowat w kró-
tkim czasie do czotówki polskich ceramików, Boles'awiec zaś w dużej mierze dzięki Wolaninowi, stat się znów znaczacum ośrodkiem doskonatej ceramiki w Polsce.

Obserwujac ceramike tworzona przez Wolanina można zauważyć, jak stopniowo rozwija się ona od form prostych bazujacych na ksztatcie naczyń wywodzacych sie z miejscowe i i ludowej tradycji do form już od wszelkich trady-
cji odleวthch, choć przecież nadal bardzo funkcionalnych. cji odlegtvch, choc przeciez nadal bardzo funkcionalnych
Zawsze jednak artysta starat sie poznać $i$ wielostronnie wykorzystać wszelkie możliwości, jakie daje ksztalt i jego przetworzenie. Podobno czyni $z$ wszystkimi $z$ elementami

Z poczatkiem lat 80-tych formy sie zmieniaja. Nadal sa o róznego rodzaju $i$ wielkości wazony na kwiaty, a także Ksztatty wazonow, stajq się jakby bardziej uniwersalne. Pojawiaja sie na powierzchni naczyñ dekoracyjne żtobienia, owki, plyciny $i$ wybrzuszenia rytmicznie dzielace forme wzdluż lub $w$ poprzek. Rytm tych reliefowych, dekoracynych akcentow nadaje prostym ksztattom pewien udeliatniajqy upodobriajace je do formy kwiatu.
$W$ miejscu dawniej stosowanej dekoracji polegajacej gtównue na tym, co dzieje się na powierzchni gladkiego naczynia, teraz nastẹpuje zmiana: polewy sa jednolite $w$ kolorze róz indyjska, ciemna zieleñ, piaskowa zol, biel) czesto そba powierzchni naczynia.
W polowie lat 80-tych pojawiaja sié nowe, piękne wazony o rozchylajacych siẹ jak kwiaty wylewach, $w$ kilku
zróznicowanych wersjach. Sq one kontynuacja i rozwinięróżnicowanych wersjach. Sa one kontynuacja i rozwinieciem form poprzednich i sa już wyłacznie białe. Biel zna-
komicie podkreśla szlachetności $i$ piekno proporcji i ksztattów a także pewien ich wyrafinowany, subtelny wdziek. Formy te, o kompozycji zawsze bardzo harmonijnej $i$ symetrycznej, w sposób doskonaly tacza kształt (wazon, donica z nieco organiczna forma kielicha kwiatowego). Ksztalt ulipanowego lub rozchylajacego sie ku górze kielicha podcreslaja zqbkowane, przypominajace platki kwiatow wy-
ciecia wylewów i pionowe, idace wzdluż naczynia żobienia $i$ wybrzuszenia oddzielajace jakby poszczególne platki. Niekiedy sa tė̇ reliefowe podziaty poprzeczne dzielqce naczynia na segmenty lub zamykajqce dekoracyjnie brzegi wylewu.
W tak komponowanych naczyniach wszelkie inne elementy dekoracyjne samej powierzchni bytyby niepotrzebnym doreliefu. Dlateglyby dziazanie pięknem ksztaittu, proporcji jqc neutralna biel matowej polewy
Jednocześnie stale powraca Bronistaw Wolanin do starej tradycji naczyń dekorowanych recznie malowanymi wzoracu XIX $i$ na początku XX wieku. Niektóre $z$ tych form powtarzaja wiernie stara kamionke, inne do niej nawiazuja bedac nowymi i oryginalnymi. Podobnie dekoracja stempe lkowa, $w$ wiẹkszości inna od dawnej, choć na bazie dawne powstała, tworzona $z$ ogromnym wyczuciem $i$ smakiem.
Ceramika użutkowa jest tylko cześcia, choć przez wiele lat niewatpliwie najważnie isza, twórczościa Bronisława Wolanina. Rzeźba ceramiczna. którq robit artysta już od dawna, ale która byta drugoplanowym nurtem jego sztuki, powrócita w ostatnim czasie $w$ zupetnie nowej, zmienionej formie, stajac sie obok ceramiki użytkowej równoważnym nurtem jeg
iznatainosce tworcze.

Dawne rzeźby ceramiczne to duże figury ni to swietych, ni to diabłów, na poty fantastyczno-baśniowe, o zwartej, sy metrycznej, jakby architektonicznej konstrukcji kojarzqcej się z szopkami tworzonymi przez artystów ludowych

Obecne - powstajace od 1986 roku - to reliefy: na bialych prostokatnych lub kwadratowych kaflach miẹkko odwijajqce sie ptatki, narastajqce pasmowo od drobniutkich do dużych, ujette $w$ symetryczne, regularne kompozycje $w$ kole lub cześci kota $w$ wydłużonym prostokacie
zamknietym pólfaliście lub faliście, lub $w$ horyzontalnym zamkniettym pólfaliście lub faliście, lub $w$ horyzontalnym roṡniécia, niewatpliwa ich inspiracja jest natura, jej utajone ciche życie (nasuwa się na myśl angielskie określenie tzw, martwej natury - still Life, bardzo trafne $w$ tym przypadku). Układy kompozycyjne nadaja pracom pewien rygor sugeruja harmonie zmystowej wrażliwości i porzadkujqcej cznym holenderskim malarstwem natury, komponowane wedtug ścistych regut, a przecież tak pełnym życia.
Reliefy Wolanina sq skupione, uważnie $i$ spokojnie pene trujqce.
Sa $w$ równym stopniu zwiqzane $z$ natura, co $z$ abstrakcyj na wyobrażnia. Kolorystyka prac też sluży uspokojeniu od
działywania emocjonalnego. Jest to albo wręcz monochro matyzm (biel przetamana, biel na bieli), albo spokojny kontrast bieli $z$ tonacja, neutralnq (szarosciq, matowym ugrem, matowa czernia, przytitumionym blẹkitem)
Reliefy te sq pomyślane tak, że pojedyñcze kafle można kompozycyjne, $\quad z a-$ wsze jednak będzie zachowany rytm, symeria, regularnośc. Bronisław Wolanin jest także rysownikiem. Rysunek powstaje rzeczywiście na marginesie twórczości głównej ceramiki rzezoy ale znakomicie dopelic te stany $i$ owo sie tworczej artysty, pozwalajac wyrazic te stany i emo
cje, których $w$ ceramice przekazać sie nie da. Rysunki te tworzone delikatna kreska $i$ drobnymi punktami, to trawestacje drzew, rosslin, rozwijajqcych się płatków kwiato wych, czasem pejzażu lub postaci ludzkiej.
Sposób przetworzenia przypomina tkanke widziana pod mikroskopem. Sa to formy dostownie ograniczone, robia
wrażenie zujacych, rozwijajacych sie przed naszymi oczam organizmów. Rysunki Wolanina wykonywane tuszem lub ołówkiem charakteryzujq sie niezwykta precyzja, sq drobiazgowe i delikatne, przywodza na myśl metalowe technik graficzne. Kompozycja jest bardzo czesto symetryczna, dowrażenie powolnego ruchu, które nadaje tym niezwykłym rysunkom specyficzny nastrój. Ukazujq one zamarly jakb astygly świat, a jednak zyjacy, bo plus tego zycia jest oyczuwalny. Rysunki te zawierajq sobie pewien ry urrealizmu, metafory, ale $i$ biologizmu.
Wystawa prac Bronistawa Wolanina $w$ Jeleniogórskim ladem calej twórczości artysty. Już poczatek jego dziatal ności ukazuie twórcę o zdecydowanej, silnej indywidualości. Skorzystat $z$ tradycji regionu, aby ja utrzymac wrasne
ctasne.
ć twórczości Wolanina

- ceramika użytkowa rzezba ceramiczna i rysunek - ukazuja nam artystę doj zalego, wybitnego, majacego ogromne doswiadczenie
 namicznie zmieniajacego sie
Szlachetność form $i$ ich funkcjonalność, prostota $i$ wyworność, zmystowa wrażliwość i perfekcyjna precte
Wśród dzieł Bronistawa Wolanina powstatych dawniej obecnie sa prace znakomite, godne najwyższych wyróżartusta otrzymuje.
Można też oczekiwać dalszych doskonalych dziet. I można dzie.

IRIDN SARNOWICZ

Urodzony w 1937 roku w Bełżcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroclawiu pod kierunkiem prof. Julii Kotarbińskiej. Dyplom uzyskał w 1962 roku

## WAŻNIEJSZE WYSTAWY I NAGRODY

Międzynarodowa Wystawa Ceramiki „Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej" - Sopot, 1970 (medal)
Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1979 (wyróżnienie oraz nagroda Wojewody Wałbrzyskiego)

II Prezentacje Jeleniogórskie - Jelenia Góra, 1979 (I nagroda)
Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1983 - (II nagroda, nagroda Dyrektora Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina" w Jaworzynie Slaskiej oraz nagroda Dyrektora "Zakładów Ceramicznych Bolesławiec" w Bolesławcu)

Miẹdzynarodowe Targi Poznańskie - Poznań, 1983 (I nagroda „Wzór roku" - CHZ Minex)
Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1985 (III nagroda oraz nagroda Zrzeszenia Producentów Ceramiki)
Nagroda Prasy Dolnośląskiej - 1984
Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych, 1987 (I nagroda) Miedzynarodowe Targi Ceramiki i Szkła - Walencja, 1987 nagroda Złota Gwiazda Jakości")
„Polska Ceramika Współczesna" - Warszawa, 1990 (I nagroda)
Ponadto bral udzial w licznych wystawach indywidualnych zbiorowych w kraju i za granica

PRACE W ZBIORACH:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie,
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Kolekcji Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu, Galerii BWA w Jeleniej Górze, Everson Museum of Art w Syracuse (USA)

## BU

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w JeleniejGórze, ul. 15 Grudnia 8
Tel. 266-69
DZG JG 2713/2-2-01375/90 $20025 \times 36$


BRONISŁAW WOLANIN

CERAMIKA

## BU:

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w JeleniejGórze, ul. 15 Grudnia 8
Tel. 266-69
DZG JG 2713/2-2-01375/90 $20025 \times 36$

