
Beata Kornicka - Konecka


BEATA KORNICKA - KONECKA


Urodzila się w Poznaniu.
Absolwentka Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoty Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z projektowania graficznego uzyskała w 1983r. w pracowni Grzegorza Marszatka. Po
studiach, przez pewien okres czasu, mieszkała wraz z męzem Januszem Koneckim w Poznaniu, trochę we Wroctawiu i w Rypinie. Od 1994r. mieszka w Szklarskiej Porebie, gdzie stworzyła wraz z męzem Prywatne Centrum Edukacji Artystycznej oraz Galerie Autorska KOKON. Oprócz edukacji artystycznej dla młodzieży, organizowała miedzzynarodowe iogólnopols inne przedsiewzięcia kulturalne
w oparciu o dzieta literackie i muzyczne. Jest autorką cyklów rysunkowych inspirowanych dziełami literackimi, jak "Dekameron" Boccacia, „Rekopis znaleziony w Saragossie" Jana Potockiego, , ,Ksiega Ducha Gór" Carla Hauptmanna (2000), oraz rysunków z cyklu: "Maski I ", ,,Maski II", "Maski III" $1999-2004$,
tryptyk ,"Samotnośc Boga" (2003-2004), tryptyk ,"Samotnosc Boga" (2003-2004),
tryptyk ,Wspomnienia - Zapomnienia", tryptyk „Femina" i wielu, wielu innych. Prace odnosza się bezpośrednio do ludzkiego losu do świadomości czy podśswiadomości. Jest laureatka wielu
prestizowych nagród, np:II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Faber Castell $92^{\prime \prime}$,czy nagroda "Pegaza" (1993) za całokształt pracy twórczej. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach indywidualnych zbiorowych w Polsce i za granica - kikakrotnie w Niemczech,
w Czechach i w USA (2001, 2002). Od 2001r. wystawia w Nowy w Czechach i w USA (2001, 2002). Od 2001r. wystawia w Nowym
Jorku zdobywajac odbiorców swojej sztuki na rynku amerykańskim. Każda wystawa jest ogromnym wyzwaniem i prezezcciem. W ostatnich atach, do bardzo ważnych wystaw (oprócz tych za granica), zalicza indywidualna, retrospektywna wystawę swych prac w Galerii Miejskiej Arsenat" w Poznaniu w 2005r. oraz wystawę w Galerii Krytyków „Pokaz" w Warszawie. O jej sztuce ukazało siẹ szereg tekstów w czasopismach katalogach. Jej prace znajduja sié w muzeach i zbiorach prywatnych W Polsce, w Niemczech, w Holandili iw Stanach Zjednoczonych. Nalez̀
WSA do Miedzynarodowego Towarzystwa "Emocionalistów", ", w USA do Miedzynarodowego Towarzystwa "Emocjonalistow", współczesnà Kolonię Artystyczna Karkonoszy.
twarzy, docierajace do granicy, jaka stwarzaja tkaniny. W stronê tego śladu ludzkiej obecności, w kierun ku twarzy, jakby w geście jej uwiarygodnienia, wyciagaja sié dłonie, których cielesność odtworzona jest
z fotorealistyczna wrecz precyzja, Dłonie rozsuwaja z fotorealistyczna wrecz precyzja. Dłonie rozsuwaja
tkaninę jak kurtyne, dotykaja warstwy, oddzielajace wpijające się w nia palce od namacalnego dowodu istnienia. Zetknięte $z$ tkanina twarze, mimo swego weryzmu, sprawiaja wrażenie nierzeczywistych, jakby pograżonych we śnie, wrzuconych w przedarcia materiału. W ten sposób wezzowym problemem staje się tu spotkanie tego, co konkretne, materialne $z$ tym, co abstrakcyjne, jawiace się jako niemozliwe do wyraze rzecz najszczególniejsza, ludzki byt w (prze)pustce, w (prze)świcie rysunkowego przedstawienia?

Takie określenie twórczości artystki nie będzie jednak metafora. Oto whaściwość jej rysunku - ani szkic wymagajacy nastepnie nałożenia farb, ani obrys, który pozwalałby dalej saczyć się wyobraź niowym rojeniom, ani narys poprzedzajacy inne, ukryte jeszcze przedstawienia - lecz pewna definityw na pozytywnosć, Iokujaca sié $w$ specjalnym miejscu
pomiedzy stwórcza potencjalnościa sprowadzonego do elementarnych struktur płótna, a ostatecznością czarno-białej fotografii. A więc, to co przedstawione, jest wszystkim co mamy i wiemy? Co dzieje się z tym na wskroś obnażonym i wytrwale zaklętym w kaligrafię ơówka światem? Z perspektywy percepcji rysunku to nie twarze docieraja do granic, lecz przedstawienia stracyjna całość. Jakby wewnątrzprzedstawieniowo, w przypływie różnych nastrojów naruszana jest kompletność odwzorowanych wzorów i poprzez od--rẹczne wdarcie pêknięć, dopuszczenie do poletka własnej pracy głosu ciagłej ręcznej udreki, tworza się wzrokowo uchwytne granice, w których utrzymuje się cykl Maski jako wypowiedź artystyczna. Dopiero
w przerwaniu, jakie odbywa siè za sprawa spojrzenia widza, w unieruchomionej relacji przedstawione przedstawienie, wszystkie uobecnione przez artystke podmiotowości. Stad dookreśleniem ujetego od strony rysunku tematu tego cyklu byłoby wy-dzielenie ludzkiego bytu w jego materialnej skończoności na karcie papieru.

## ADDARTY BÓG

Kolejny cykl uaktywnia proponowana postawe ecepcyjna w bardziej oszczenownym zakresie Miarodajne dla podjętej interpretacji ze względu n Miarodajne dla podjetej interpretacji ze wzgledu na
trop uwzgledniajacej sie w jak przedstawienia podmiotowości, okazuje się zestawienie Masek z późniejsza Samotnościa Boga. Ponad wycinkiem kuli o spękanej miejscami powierzchni ulokowana zostaje nachylona do niej pod katem konkurencyjnych rozmiarów głowa. Na jednym z rysunków jest ona w wiêkszosci pokryta maska wykonana z takiej Materiał rwie się gdzieniegdzie, strzepi na obwodzie twarzy, nie wystarcza go na pokrycie całe czaszki, której gładka obłość koresponduje z regularnym łukiem kuli nad która unosi się głowa. Na drugim rysunku analogiczna głowa przypuszczal nie odarta zostaje $z$ warstwy tkaniny. Odsłoniete, geologiczne jakby odkształcenia „odleżyn" po masce,
spod których przeziera czubek nosa, lekko uśmiechiete usta oraz sklepienie czaszki wcale jednak nie bliżaja do tajemnicy, Odarcie okazuje sie pozorne, ponieważ „pod spodem" ściśle umocowała się wokół łowy pełna nierówności skorupa, zaburzająca jej kragłość, podobnie jak poprowadzone na wskroś kuli poniżej cięcia. W obu pracach poprzez zróżnicowanie naruszona zostaje gwarantowana przekazami tradycj edność tytułowego bohatera cyklu.

Jednoczesnie w percepcyjnym doznaniu tego wyobrażenia samotności antropomorfizowanego przedstawienia Boga dominuje zasada anachroni$\mathrm{zmu}^{2}$. Proponowane również przez Didi-Hubermana
uprawomocnienie niezgodności czasowej w obszarze bcowania z przedstawieniami obrazowymi w tym przypadku uzasadniałoby ściagnięcie wertykalnych kompozycji w tworzaccy je układ dwóch elementarnych, uniezależnionych od siebie elementów wycinka kuli i głowy - absolutyzujacych w przedstawieniu zmysłowo dajace o sobie znać abstrakty nieciagłość, zerwanie, przyciaganie, naddarcie. $w$ tym miejscu pojawia się ścieg dla anachronizmu Koneckiej. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu po dobieństwa - mimo wszelkich różzic - między surrealistyczna wyobraznia, rozporzadzajaca omawianymi ysunkami, a monumentalnymi wizjami średniowiecz nych mistyczek, żeby przywołać tu miniaturę towazyszaca Scivias, teologicznemu traktatowi Hiledegardy z Bingen, przedstawiajaca uskrzydlona łowę Bożej Zarliwósci. Zbieżność pojawia się w ramach którego mieszcza się przedstawienia z różnych czasów, ale i w „benedyktyńskiej" metodzie pracy - Hildegarda opatrywała objawione wyobrażenia, przedmioty stajace w centrum jej wizjonerskiego doświadczenia, niezwykle precyzyjnymi, egezegetycznymi wyjaśnieniami. Ten medytatywny wymia zaznacza się w warsztatowej gorliwości i biegłości, charakter projektujaceje sie w tym cyklu podmiotowości, niemo uwewnętrznionej w skupieniu własnego doświadczenia.

Ewelina Jarosz
G. Didi-Huberman, obraz jako rozdarcie i ismiert wcielonego Boga, thum
M. Loba, artium Queastiones"t.t, 2000, s. 23.


„SIEDZACA", 1998 ơówek, $61 \times 36 \mathrm{~cm}$

Ewelina Jarosz
HALF-TORN TEXTILES
OF BEATA KORNICKA-KONECKA
"To open? So, to disturb something.
Or at least cut or tear a bit. Or at least cut or tear a bit.
What is really the point then?" 1

These questions by George Didi-Huberman indicate his attempt to define, using psychoanalysis as the tool, figural depiction. It is essential to "think
about textile (the depiced textile) including its gash" The price for this kind of approach, for getting to the visual aspect of the depiction, could be disturbed con struction of the rationalised object and risk of loosin hidden, supplanted by reflexive compilation (reflected depiction, upon the reflexion template).
I wonder how paradoxical is this what escapes consciousness in works of Beata
The artist d

The artist deals with drawing. It is not often nowadays, so the requirements are rather challenging. This what is interesting in works of the artist, whose exhibition is held now at the BWA Gallery
in Jelenia Góra, concerns reading her art in terms in Jelenia Gora, concerns reading her art in terms
of drawing treated as a medium. Drawings of Beata Kornicka-Konecka, her remarkable feeling of the technique, correspond to painting and photography The artist profoundly explores certain subjects. The structures and elements she presents are often Herein I would like to consider the cycles The Masks (1997-1998) and The Loneliness of God (2003) and presentation of the drawings representing different
objects.

## DEATH AS A MASK

There are fragments of male and female faces breaking through diligently knitted with a pencil
textiles in the cycle The Masks. They resemble relief projection. The textiles are built of clearly visible convolutions of the canvas - typical base for painting. Similarly to the faces they are incomplete. They are lightly strained, in a delusory manner - just at the gashes, creases and cut out gaps with plain darkness behind. Out of that darkness human faces or masks of the faces, "punched" from behind, emerge. They
reach the borders of the textiles. The hands, depicted with photorealistic precision, streach out towards the face, performing a gesture of authentification The palms move that courtains-like textile and touch his what can be defined as tangible proof of existen e. The faces touching the textile, even though they
were drawn in a veristic manner, seem to be unreal sound asleep, thrown into that gap in the material. This way we deal with a contact of that what is real material with that what is abstaract, unexpressible. is it so, that the subject matter turns to be a very particular thing, human existence in the (s)lot of the drawing depiction?

Yet, defining works of the artist that way is not a metaphor. Her drawings are neither sketches with delusions of imagination, neither contours prece ding depictions that are still hidden, but a sort definitive positivity placed between creative mate character of black-and-white photograph. Thus, s that depiction everything we have and know? What is happening to that entirely exposed world fenchanted into caligraphy drawings? In fact these are not faces that reach the borders, these are depic-
tions of Beata Kornicka-Konecka, the illustration, the demonstration, the lot. In a way from the inside, due
to miscellaneous moods, integrity of the patterns depicted is infringed by appearence of handmade splits. The voice of permanent anguish, that can be sensed from the entire cycle The Masks, also creates that
artistic utterence. But it is the gaze of the viewer that causes the crack and in the static relation
of "depicted depiction" all the cracks acquire me anings concerning area of objective. Therefore, trying to define the subject of the cycle in terms of drawing,
the human existence should be allocated on the sheet of paper.

## HALF-TORN GOD

The succeeding cycle activates the suggested reception approach to smaller extend. It should be useful to bring The Masks and later cycle untitled
The Loneliness of God into juxtaposition. Over the The Loneliness of God into juxtaposition. Over the
fragment of a sphere with chapped surface there is fragment of a sphere with chapped surface there is
a head of competitive size, placed over it at certain angle. One of the drawings presents the head, most of it covered with a mask made of the same textile as discussed in the prevoious cycle. The material is torn here and there, there are tatters on the rim of the h surface of thele textile to cover the skull. The smohurface of the cranium corresponds to the regular probably the same head deprived of textile There probably the same head deprived of textile. There are bare, in a way geological, imprints of the former
mask and from them the tip of the nose protrudes, we can trace slightly smiling mouth and an arch of the skull, but the image does not bring the myste
ry nearer. Deprivation turns to be rather facticious, ry nearer. Deprivation turns to be rather facticious, for there's an uneven crust beneath that disturbs the
roundness of the head, similar to the cuts placed below the sphere. In both works we deal with disturbed unity of the title hero, counter to warranted transmission.

At the same time, experiencing the loneliness At the same time, experiencing the loneliness
of the antropomorphic image of God is dominated
by the rule of anachronism 2. Suggested by Didi-Huberman validation of time discrepanc when dealing with depictions would justify in tions into a configuration of two elementary mutually dependant, elements - a fragment of a sphere and a head - absolute in presen ling such abstracts as: discontinuity, rupture chronism appears, the stich to open drawing of Beata Kornicka-Konecka. It's difficult to resist the impression, despite all the differences, that there is a certain parallel between surrealistic imagination ruling these pictu--
res and monumental visions of the medieval mystics, so as to recall a miniature illustrating Scivias, the theologic tretise by Hildegard of Bingen, depicting the winged head of God's
Ferwor. The convergence can be perceived not only in the field of cosmologic ide including depictions of various times, but also in the "Benedictine" method of work - Hildegard used to affix very precise exegetic notes o the objects that appeared in the centre ges. That meditative aspect can be traced in keenness and skilfulness of the technique, that determines contemplative character of the en-

[^0]

„ŚLADY" 2007, ołówek, sepia, kredka, $100 \times 70 \mathrm{~cm}$
„ODSKONA" z Cyklu „MASKI" 2005, ơówek, sepia, kredka, 100x70



Z cyklu „MASKI" 1997-1998 ơówek $50 \times 49 \mathrm{~cm}$


Z cyklu „MASKI" 1997-1998, ơówek, $50 \times 49 \mathrm{~cm}$


đilustracje do „REKOPISU ZNALEZIONEGO W SARAGOSSIE" (J.Potockiego) 1990, otówek, $70 \times 50 \mathrm{~cm}$


Dwa rysunki z tryptyku „WSPOMNIENIA-ZAPOMNIENIA" 1988, ołówek, $100 \times 60 \mathrm{~cm}$

24


Z cyklu „SAMOTNOŚĆ BOGA" 2003-2004 ołówek, kredka, $100 \times 70 \mathrm{~cm}$


Z cyklu "SAMOTNOŚĆ BOGA" 2003-2004 ołówek, kredka, sangwina, $100 \times 70 \mathrm{~cm}$



## A

Wydawca/ Publisher:
Galeria Sztuki BWA
ul. Długa 1
58-500 Jelenia Góra
tel. 0-75/75 26669
http://galeria-bwa.karkonosze.com
Dyrektor:
Janina Hobgarska
Opracowanie graficzne/Graphic design:
ogunla Twardowska - Rogacewicz
gumika Twardowska - Rogacewicz
Reprodukcje/Reproduction
masz Mielech, Jacek Gajda, Booster
tumaczenia/Translation
Hanna Korolczuk
na str. 5 "Sweterek dla męza" II czéść tryptyku, 1991, ołówek, $100 \times 70 \mathrm{~cm}$
na str. 11 "Sweterek dla męza", fragment III części tryptyku, 1992, ơơwek, $100 \times 70 \mathrm{~cm}$

## Druk/Print:

Art-Service, Jelenia Góra


Wydawca/ Publisher Galeria Sztuki BV ul. Dtuga 1
58 -500 Jelenia 6
tel. 0-75/75 26669
fax 0-75/76 75132
http://galeria-bwa.karkonosze.con
Dyrektor:
Janina Hobgarska
Opracowanie graficzne/Graphic design:
Bogumila Twardowska - Rogace
Tomasz Mielech, Jacek Gajda, Booster
Thumaczenia/Translations:
Hanna Korolczuk
na str. 5 "SWeterek dla mè̇za" II creść tryptyku, 1991, ofówek, 100x70 cm

Druk/Print:
At-Service, Jelenia Góra




[^0]:    G. .idit-Huberman, obrazz jako rozdarcie i ismiert wcelotenego Boga,
     of the pitcure is explained bob 6
    Devant le temps, Parsis, 2000.

