# PROIL <br> SÚC̃ASNÉHO VTVYARNEHO UMENIA 

- Od roku 1994 v novej koncepcii: Jeden časopis - dve edície: 8 čísel na 32 stranách s farebnými reprodukciami, 4 monotematické čisla v rozšírenej edícii na cca 100 stranách v dvoijiazyčnej mutácii (slovensko - anglicky).
- Since 1994 embarking on new conception: one magazine - two editions: The magazine: 8 issues per year on 32 pages, 8 coloured picture pages The yournal: 4 monotheme issues per year on cca 100 pages in bilingual production (Slovak, English).

Profil
SÚČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA CONTEMPORARY ART MAGAZINE

## ZÂVÄZNÁ OBJEDNÁVKA NA PREDPLATNÉ ČASOPISU/SUBSCRIPTION(SUBSCRIBERS 2 ISSUES FREE)

## MENO A PRIEZVISKO (NÁZOV ORGANIZÁCIE) / Name

## ADRESA / Address

$\qquad$

## DÁTUM

## PODPIS/ Signature

$\qquad$
Predplatitelia 49,5\% zl'ava - PROFIL za 16,-Sk (Kč)
Subscription rates for one year:

* 12 issues (two issue free) + postage: USD69, DEM90, UKL45

Predplatitel'om sa stanete aj po úhrade príslušnej sumy na ćčet: Radomír Sakálos̆ s.r.o. IRB Bratislava 150601 -952 kód 0520 .
Predplatitelia z ČR svoje predplatné zasielajte na účet: Radomír Sakáloš, AGROBANKA BǨECLAV 516 837-514-0600.
Abroad subscription fee send to: SŠS Bratislava mesto 595 649-019/0900.

[^0]
# NEW YORK=:LONOY 

## KATARÍNA RUSNAKOVÁ

Múzeum moderného umenia v New Yorku (MoMA) patrí medzi najprestižnejšie inšitúcicie podporu júce moderné umenie v kontinuite výskumu, interpretovania, zbierania a vystavovania súčasného umenia. Založili ho v roku 1929 tri yýnimočné, solventné ženy, ktoré si vybrali za riaditel'a vtedy dvadsatsedemročného umeleckého historika Alfreda H. Baara. Stal sa jedným z najvplyvnejších postáv v umeleckom svete a MoMA naiväčším múzeom moderného umenia. Od r. 1939 sídli vo funkcionalistickej budove, ktorá bola pre jeho účely projektovaná na 11. West 53 Street ned'aleko 5th Avenue.

Múzeum začalo popularizovafi moderné umenie práve v čase, ked' sa priliš netešlo dôvere verejnosti. Umelecké zbierky MoMA predstavuiú viac než stotisic diel mallby, plastiky, kresby, tlačí, fotografií, filmu, architektúry a designu od neskorého 19. storočia s dôrazom na jednotlivé úseky 20. storočia. V októbri minulého roka ohlásil posledný riaditel' MoMA šestdesiatročný Richard E. Oldenburg, ktorý pôsobil vo funkcii dvadsafieden rokov, že má v úmysle odstúpif v júni 1994, čím sa stane emeritným riaditel'om a čestným členom správnej rady múzea.

Zbierka mal'by a plastiky, ktorá ma zauijmala, ¡e chronologicky inštalovaná na druhom a trefom poschodív rámci „permanentnej expozície". Vo vývojovom oblúku od impresionistov cez búrlivé striedanie d'alších -izmov a avantgárd v 20. storočí je skvelou živou učebni cou moderného a súčasného umenia, zachytóvajúcou závažné umelecké vrcholy autorských osobností. Obmedzím sa len na pár prikladov: cyklus obrovských obrazov Lekno Clauda Moneta je skutočne velkolepý a jeho účinok mimoriadne emotívny aj pre súčasného diváka. Rovnako prífažlivé sú Picassove Slečny z Avignonu (1907) a Traja Muzikanti (1921), prvá verzia Slečny Pogányiovej (1913) od Constantina Brancusiho, Jedinečné formy kontinuity v priestore (1913) Umberta Boccioniho, Mondrianovo Broadway boogie woogie (1942-43), Calderove stabily i mobily a diela predstavitel'ov pop artu R. RauschenbergaPostel' (1955), C. Oldenburga - Giganticky mäkký ventilátor (1966-67) a d'alších smerov (minimal art, konceptual art atd'.). Prezentujú hodnoly, ktoré sa časom valorizujú. Stále vynikajúci reformátor umenia 20 . storočia Marcel Duchamp sa tu skvie v oslobodenej skrytej poézii objektov vyžaruúúcich nedefinovatel"nú, tajomnú dráždivosí a interaktivnost́. V nesmierne farebnej pluralite postindustriálnej a informačnej spoločnosti je recepcia jeho readymades predsa len omnoho ústretovejšia aju bežných divákov ako hocikde inde. Napriek tomu, že gros Duchampovho nepočetného diela (niečo vyše 200 vecí) prešlo ako pôvod ná zbierka Arensbergovcov do Múzea moderného umenia vo Philadelphii, môžeme sav MoMA stretnúf s trefou verziou Bicyklového kolesa z roku 1951 (1. verzia - 1913), s asam-


Alon Roth: Vyskum zvierat, 1985, elektronickú skulptúra


Keith Piper: Mopovanie tvóre, 1992, World Widw Video Centre, The Hague
blážou Tri štandardné metre (1913-14), Rotačnou polgulou (1923), Malým sklom alebo Pozerat́ sa zblizka jedným okom takmer hodinu (1918), ktoré tvoria pôvabnú kolekciu, ktorej nechýba akási fažko vysvetliell'ná citlivosf' a zázračnost́ spolu s čoraz väčšou aurou ziskanou plynutím času.

V sochárskej záhrade Abby Aldrich Rockefelera možno relaxovaf a vnímaf Rodinovho Balzaca (1897-98), Picassovu Kozu (1950), Oldenburgovho Geometrického Mickey Mousa (1975), objekt A. Caldera a exteriérové skulptúry d’alsích sochórov.

Kolekcie fotografie a kresby sú na druhom, tlače a ilustrócie na trefom a architektúra s designom na štvitom poschodí.

Z premenných výstav bola rozsiahla
plocha venovaná americkému maliarovi Robertovi Rymanovi (1930), ktorého retrospektíva zachytávala obdobie rokov 1955-93. Vývarník je známy svojou totálne minimalizovanou farebnou paletou obmedzenou len na jednu tarbu - bielu a používaním zväč̌̆a štvorcových formátov.

Škálu materiálov bielych farieb (akryl, olej, emailová malba) skúša a kombinuje na rôznych podkladoch (papier, plátno, plexisklo, kov, kartón, hladké i chlpaté povichy, umelé hmoty ...). V sérii monumentálnych plátien skúma rukopisné štetcové prednesy bielych pást $\vee$ rôzne j šlavnatosti a rozotieratel'nosti nánosov. Jeho minimálne abstraktné "biele obrazy" odrážajú autorovu pozornost́ zameranú na analytický výskum formou nanášania pigmentov no

klasické i atypické podklady a poyrchy. Pôsobia priamou intenzitou zmyslového záżitku, kłorý sa dá fažko reprodukovaff. Niektoré mal'by z 80. rokov majú superminimalistický charakter. Sú to vlastne len striebristé kovové dosky s lakonickou čiernou linkou pripomínajúce technický svet. Rymanov program má svoju vnútornú logiku a v rámci abstraktného umenia inklinuje skôr ku stratégiám analyicko-objektivnym a chladným, nežk spirituálno-filozofickým, napr. Agnes Martinovej.

K d’alším výstavám patrila Nová fotografia, miniretrospektiva objektov a obrazov Moiry Dryer (1957-92) a "Projekt Orozco", ktorý zasiahol fotografiami a skulpturálnymi objektmi do komunikačných priestorov troch poschodí múzea a jeho sochárskej záhrady. Gabriel Orozco, minuloročny účastnik benátskeho Aperta sa zaoberá lvorbou "pieces" a ins̆talácii, ktoré môžu vzniknúf hocikde, hocikedy a z akýchkolvek materiálov in situ (zelenina, ovocie, konzervy,...), z náf dených alebo požičaných predmetov a náhodných situácii. Tieto potom manipuluie pre foozozábery. Zodpovedá to výlvarnikovmu záujmu o spontánnosí, nenápadnost́, bezprostrednost' a efemérnosí, ktoré prebúdzajú vizuálne reakcie divákov v nezaužívaných konšteld́ciách.
$\checkmark$ podzemných partiách múzea prebiehali prípravy výstavy Joana Miróa, ktorú sa mi však neskôr už nepodarilo vidief.

Popri zážitkoch z Múzea moderného umenia ako klasickej inšitíúcie zabezpečujúcej výskum umenia v komplexnom diapazóne všetkých činnosti bolo prítažlivé aj d’alšie stretnutie a pohl'ad na iný typ najaktuálneišej kurátorskej Jvorivosti. Is̆lo o vel'korysú prehliadku videoumenia a nových médiív rámci výstavy Opakovania: Nový imidž v Medzinárodnom centre fotogratie v New Yorku (október 1993. február 1994). Poukázala na viaceré symptomatické javy súčasného umeleckého pohybu i vecí, ktoré s ním súvisia a zdanlivo nesúvisia, ale $v$ konečnom dôsledku ich väčšia alebo menšia latentnosí ratinovane pôsobí na jeho formy prejavu a spôsoby komunikácie. Mám na mysli vizuálny, informačný a masmediálny atak $v$ nekonečnej mnohosti foriem, ktorý si človek uvedomuje ovel'a silnejšie práve v prostredi generujúcom tieto fenomény, akým je New York. Nezvládnutel'ný tok informácii vrátane rôzne cielených trikov, navigácií a manipulácií sveta reklamy, biznisu, konzumu, politiky i umenia tu ovplyv̌̌uje, hnetie a viac-menej urču¡e vnímanie miliónov ludi. Každodenné skúsenosti a zóžitky sú poprepájané médiami,
ktoré sú prezentované digitálnym zobrazovaním. Vplyv komputerov zasahuje nielen bežné pracovné stéry, ale silno pôsobí aj na spôsob kultúrneho vnimania a chápania človeka vo svete.

Výstava Opakovania: Nový imidž bola príležitostou na úvahy a zamýšl'anie sa nad problémom explózie informácií, ktoré akoby katalyzovali "mentálnu revolúciu" a zároven̆ bola ukážkouliê výlvaných apropriácií. Podala prierez výskumu vplywu komputra na kultúru cez elektronickú fotografiu, digitálne video, komputerovú grafiku, animáciu, elektronickú skulptứru, ins̆stalácie, multimédiá a interakfivne diela.
$\checkmark$ dôsledku zdokonalovania techniky so našom chápaní syeta stávaiú čos a priestor relativnymi veličinami. Nové médiá založené na elektronickej technológii, ktorá rozširue definíciu obrazov a predstáv, sprocovávciú informácie špecifickou, odlišnou cestou umeleckej výpovede. Tieto na čase založené médiá sa priamo kontaktujús našou myslou bez toho, že by vytváral ifyzické objekty. Výstava Opakovania: Norý imidž manifesto vala fúziu tvorivosti a fechnológie, medzi ktor mi je dynamický vzt'ah neustáleho obohaco nia sa. Umelci pracujú s týnito novými médiam vyžadujúcimi si interdisciplinórne vzcelanie a jeho permanentné dopln̆anie; využivaiú možnosti mixáží technológií a ich hybriay, ktoré boli pred pár rokmi eše nepredstavité né. $\checkmark$ podstate videoumenie ako priama vizuálna komunikácia existuje lén tridsat rokov a interak. tívne video je dnes krokom vpred. Netrebo však zabúdat, že pocstatou týchto médií nie ie zdôrazňovanie technológie, ale je sp ynutie s obsahom, posolstvom a komunikóciou, ktorých
výpovediach.
Na rozdiel od lákavosti pestree záplavy informácií v nairôznejšom vizuálne prítažlivom "baleni", aké poznáme z reálu, v multimediálnych inštaláciách tejto wýstavy sa efekinosi' atakov podriadila koncentrovanosti infeligentne premyslených diel sobsažnými konotáciami. Th elektronické obrazy, dômyselne operuiuce s imagináciou a konceptualizáciou, komunikovaliz s divákmi prostrednictvom širokei šḱ́ly záżilkov, doimov a predstáv, neporovnateliných s. tradi čnými druhni umenia. Spôsob recepcie takto projektovaných komunikácii však predpokladá aktivneisisiv vičasí divákov a ich adekvátne čítanie, respekive kódovanie vizuá nych informáciî, kioré sú mnohokiát obrazort ironickei reflexie života súčasnosfi: Fragmentarizácia, opakovatel'nost, alogické strihy, náhodnost́, nóidenost a rôzne vypožičky z akychko' 'vek oblasti, montáž, manipulácia, recyklócia obrazov a melaforickych imaginácií, to súvšetko fenomény, sktorými tieto médiá pružne pracuijú a dávajú vellký priestor vizuálnej fantázii obecensiva.

Vinteraktivnej inštalácii Rocio Goff Tkané deiny, 1993, sa cutorke podarilo evokovat prostredníctivom tkáčskeho stayu, za ktorýsi návśtevnik sadol, a videa, ktorého obrazy vnímal, subbilinu metaforv imaginárneho tkaniva pamäti, identity a histórie.

Multimediálne dielo Gretchen Bender bolo ukážkou divadla médii, v ktorom vy̌ivarnička spája video zvuk a komputerovú grafiku do foriem dynamickeho virenia a plynutia obra-zových komunikácií so zob́raznením momentu počítania.
Michael Brodsky $v$ Tmavých pasážach,
verzálky slova fikcia ako alúzia na ambivalentnost' skutočnosti. Fikcia je aj názov diela pochádzajúceho z r. 1991, predstavujúceho sériu signifikantných obrazov z televiznych správ, nopr. pokus o atentát na R. Reagana, zábery z vo ny v Perzskom zólive konfrontovanés rodinnýni fotografiami anorymnych obyčainych ludi, ktori ivoria bežné alebo malé deiny. Umelec kladie tiež v pozadí otázku dolykajúcu sa pravdy a dôveryhodnosti obrazu utvorenéno médiami. Podobné intencie splñal ai dálší "piece "Menši hráči, 1991. Takisto interaktivna instalácía eingolda Delstvo / Horice a studené vo iny Objavenie prirodyl, 1993, navodzu|e pribuzné uvažovanie. Spája sa so spomienkami na začiáaky televízie a estetizovanie násilia. Sekvencie a zábery zahriñajúce popku lứru 50. rokov, sci-if filmy, televizṇu show, reklamné, kreslené a dokumentárne filmy sa objavujúu obrazovke yel'kych hodín, ktorých ručicky sú stafické. Projekcia striedajucich sa obrazov, ktoré sú pamätou kultúry, spolu s asociáciami násilia, ponúkla divákovi nielen mentánu, ale lyzickú interakciu v podobe rofuiúceho glóbusu pred objektom hodín -obrazovkou. Individứlne a sociálne ikonografie reflek tujúce osobné otázky zamyšlajúce sa nad súčosným sociálnym vedomím zaujímajú Carola Flaxa (Šlyri generácie, 1988-89, Kıo je zodpovedný, 1992), ktorý využiva video a komputer na interferencie obrazov, textov, grafických diagramov a kardiogramov podporujúcich leitmotiv inštalácií. Vynikaiúca a dômyselne ratinovaná bola interaklivna videoins̆́alácia lynn Hershman Vlastná izba, 1992, komputerovo programovaná v spolupráci so Sarou Roberis,


Michael Brodsky: Tmavé pasizuz, 199|
nosičom je toto nehmotné médium, aktivizujúce priamy vzíah medzi skutočným myslením a myslením možného či fikitivneho.

Ani o jednom prípade z pätnástich multimediálnych inštalácii sa nedá poveda', že byv ňom došlo k preváženiu proporcie formálnei hry s médiom alebo že by sa pourchne experimentovalo s technologickým potenciálom na úkor výpovede.

Autori referovali o zmenách i opakov niach vnímania isty̌ch javov a situácií človeka na sklonku tisícročia, neobchádzajúc globáln problémy ani rôzne fazetované sociálnokultúrne, historicko-politické, ekologické, vedecké či užšie psychologické a intimne prob lémy. Možno povedaff, že zodpovedné zaoberanie sa stránkami bezprostredne súvisiacimi s prirodzenou existenciou človeka eho jediným východiskom do budúcnosti zachovaním zdravého rozumu a citu až prekva pivo prevažovalo v solidnych autorských


Lynn Heastimon: Yastań íbo, 1992

$$
\text { Lynn Hessimon: Yastná }
$$

kladaných na body z televizie a videa vk
puleri: Prerušované, rôzre deformované, outeri. Prerušované, iôzne deformované,
okliestené a chaoticky posplietané obraz služili ako záznamy akcelerovaných, často fragmentánych doimov. Navodzovali pred. stavs úrižkovi y̌ch flikcií.

Častú kombinócíu videa a komputera yuzzil ai Jim Campbell v Stope spominania, 1990 a v Digitálnych hodinách, 1991, v ktorých boli diváci konfrontovanis s vlasthým portrétmi na obrazovke reprodukovanými na základe snimania videokamerou v pravidelný intervaloch. Pozerali sa tak na svoju osobnú prítomnosí v elektrickom priestore, čo znamenalo novú kvalitu vnímania umenia, ega a jeho účasti na procese vzniku i recepcie diela s cólš́mi dkozmi.
Michae Ensdorf posklodal svaj "piece" z náidených a požičaných oorazov pochódzo cich z masmédil a popkultưry. Naprieć, ce plochu každého obrazu sú vmontované


V Ekvivalentoch II., 1993, Georga Legradyho išlo o interaklivny "piece", ktory umožñoval divákovi transponovaf vyíukaním alebo stručného textu na klávesnici koma jeho vizuálnu podobu no monitore, čím dzalo k zauímavému spájaniu subjektivity a tecthnológie (matematicky riadeného komputerového programu).

Esther Parada cez digitálnu montáž obrazov s použilím historických citáciii fotografíi a komputerovej technológie rozkryla v inštalácii Digitálne opakovania v čase a priestore, 199192 otázky ideológie, reprezentácie a sily vo vzíahu k európskym kultưrnym dejinám.

S digitúline spracovaným videom narábal ai Keith Piper reagujúci na tyraniu informačných Vironických narážkach a persifláži vedeckych visledkov planetárnych výskumov USA sa zhodili Jim Pomeroy (Apolložart, 197892) a Alan Rath (Challenger, 1991).

Velmi silhým dojmom pôsobila najmä náročná multimediálna inšltćácia A . Ratha Challenger načrtrávaiúca v náznaku montáži obrazov a reakciil metaforu vívoja vesmíneho programu od Apolla po explóziu Challengera. Jej spekiakulánosi' podporilo rozvinutie celého refazca nápadov, digitalizovaných obrazov a zvukov, ktoré kontroloval komputer. Dielo ryvoláva pochyonosit o neomylnosti tech.

Graham Weinbren v interaktivnej videoinstalácici filmovei drámy Sonáta, 1991-93, s alúziami na To stého i Freuda umožnil divákovi zasanovaí do deja formou aktivneho kreovania komputerom riadených obrazových a zvukových informácir, čo evokuje podiel na autorskom zásahu a spo upráci s filmovým tvor-

Je samozreimé, že táto výstava, okrem iného náročná na špičkovú aparatúru a financie, sa rymyká z bežných vystavných záżitkov našinca.

Na druhej strane sa však domnievam, že istou alienalívnou polohou nášho umenia by mohli by'l liež intenzivneǰ̌̀e a bohatšie štruktúrované výskumy v oblasti novych médiís oh'cdom na naše podmienky. Stanú sa zreime velmi frekventovanými prostriedkami komunikácie v blizzej budúcriosti s možnosilou vzájomnej výmeny v rámci Európy i širsieho kontextu.

New York - London
The second installment of the ,, art book of travels" by Kararína Rusnáková, the critic, Curator and Director of the Považská Art Gallery in Žilina.

The introductory part is devoted to introduction of one of the most prestigious institutions - MoMA in New York. Making a short excursion into the history of MoMA the author concentrates on the description of single art collections and comments on presently running variable exhibitions (R.Ryman, New Photography - miniretrospective of objects and pictures, M.Dryer, Orozco Project).

The second part of the "book of trovels" makes a detailed review of the Videaart and New Media Exhibition, held under the tifle Repetitions: New Image in the International Cenire of Photography in New York (October 1993 - February 1994). The reviewer characterized the exhibition as a fusion of creativeness and iechnology, pointing out that the substance of this immaterial medium consisis in activation of direct relations between thinking and conception of possible or fictive.


[^0]:    
    
    
    
     redakion • Vychídzo 12 čsel roc̃ne
     cio navrocia.A.

    - Čiso holo imprimované 23.5.1994

