## พู้หญั๋กกับอานศิลป:

กำจร สุนพงษ์ครี (มาตุภูมิรายสัปดาห์ 6-12 มีนาคม พ.ศ. 2535 หน้า 28-29)
ผู้หญิงกับงานคิลปะ ย่อมมีความแนบแน่นแยกออกจากกันไม่ได้ ทั้งในด้านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุน และเป็นผู้สร้างสรรค์โดยตรง

ในด้านการเป็นผู้สนับสนุนผู้อุปถัม่ค์คิละนั้น สามารถกล่าวได้ลลยว่า คงเฉกเชนเดียวกับวงการศาสนา หากขาตเสียซึ่งผู้หฌิงแล้วคงยั่งยืนอยู่ด้วยยาก ซึ่งในประวัดิศาสตร์คิลปะได้จาารีกนามของผู้หญิงทั้งที่เกี่ยวข้องกับ การอุปถัมภ์โดยตรงกับทางอ้อมนั้นมีอยู่มากมาย ดังเราได้ยินชื่อของ มาดามปอมปาดัวร์ ผู้เลอโฉมแห่งราชสำนัก บูร์บองของฝรั่งเศส พระนางแคทเธอรีน มหาราชินีแห่งรัสเซีย เป็กกี้ กุกเก็นไฮม่ ของสหรัรออเมริกา และไม่อื่น ไกลคือ สมเด็จพระเทพฯ ของไทยเรา ซึงล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทุ่มเทให้แก่การสร้างสรรค์คิลปกรรมอย่างไม่หยุดย้้ง

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในประวัติศาสตร์คิลป์อีกนั่นแหละ มีการจารึกซื่อของผู้หญิงไว่ในฐฺานะของ "คิลปิน" ไว้น้อยมาก ไม่เคยมีจิตรกรหรีอประติมากรเอกที่เป็นผู้หญิงเลย

คงเป็นเรื่องยีดยาวถ้าจะทำการสีบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขื้น
แต่นั่นเป็นเพียงอดีตที่ผ่านมา
เป็นอดีตแห่งความมืดมนในแทบทุกด้านของสตรี ซึ่งมันอาจเกิดขึ้นจากการกักขัง หน่วงเหนี่ยวด้วย พันธนาการของจารีตประเพณี กฎเกณท่ข้อบังคับทางสังคม ขีดจำกัดในด้านกายวิภาคหรีอจากภาระหน้าที่อัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์ให้เป็นชิ้นเป็นอันที่สำคัญได้

หลังจากผ่านพ้นยุคสมัยแห่งการขื่นขมอันยาวนานหลายพันปี เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เองผู้หญิงของ สังคมชาวตะวันตกได้สลัดพันธนาการจำนวนมากออกไป พวกเธอได้ลุกขึ้นมายีนเคียงข้างกับผู้ชาย ทำงาน สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผู้ชายกระทำ คิดในทุกลิ่งทุกแบบเท่าที่บุรุษเพศคิด

นับจากปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา หน้าบันทึกในประวัติศาสตร์ศิลปะของวงการจิตรกรรม และประติมากรรมจึงปรากฏนามของผู้หญิงที่มีผลงานมี "ระดับ" เข้าทำเนียบอย่างสง่างาม เช่น โมริโซ, แมรี่ คัสซาตต์, ซูซาน วาลาดง, แคธี โคลวิตช์, บาร์บารา เฮพเวิร์ธ, อลิซาเบธ ฟริงค์, จอร์เจีย โอคลีฟ, เฮเลน ฟรันเกนเธเลอร์, แมรี่ มาร์ติน, มาริซอล, หลุย เนเวลสัน, คุณย่าโมเสส และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ในขณะที่สตรีชาวตะวันตกได้ประสบกับความสำเร็จในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์งานคิลปกรรมอย่างเต็ม ภาคภูมิตังแต้ร้อยกว่าปีเป็นต้นมา หญิงไทยก์ใช่น้อยหน้าในด้านความสามารถ แตกต่างกันอยู่บ้างตรงที่ระยะเวลา เพราะพวกเธอเพิ่มแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ไม่กี่สิบปีมานี้เอง ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี เซ่น คุณมีเซียม ยิบอินชอย, คุณลาวัณย์ อุปอินทร์, คุณศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ และอื่นๆ อีกหลายคนด้วยกัน และหนึ่งใน คิลปินหญิงผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้ย่อมต้องมีเธอ

## กัญญา เจริญศุงทุล คือผู้ที่เรากำลังจะกล่าวถึง

ในท่ามกลางความผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และคิลปวัฒนธรรม กระแสแห่งการเรียกร้อง สิทธิต่างๆ นานาของสตรีเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านนิติศาสตร์ ปัญหาทัดเทียมบุรุษเพศใน หน้าที่การงาน ปัญหาโสเภณี ปัญหาซึ่งบางปัญหาเต็มไปด้วยเหตุและผล มีความซอบธรรม บางปัญหาก์เป็นปัญหา โลกแตกที่ยุ่งยากต่อการแก้ไข ซึ่งสร้างความอิดหนาระอาใจให้แก่บุรุษเพศยิ่งนัก

คุณกัญญาเองก์เป็นผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นยีนหยัดเช่นเดียวกัน แต่วิธีการต่อสู้ของเธอเป็นวิธีที่หญิงไทยอีกหลาย ล้านคนกระทำอยู่

นันคือ การให้ผลงานเป็นสักขีพยานแห่งความสำคัญของพวกเธอ
รวงข้าวที่สุกเหลืองอร่ามไปทั่วท้องทุ่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากฝีมีอของผู้หญิง ผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่ล้วนผ่านมือการผลิตของสตรีเพศไม่น้อย

อาคารบ้านเรือนตึกระฟ้าสูงเสียดเมม ผู้หญิงได้มีสวนอย่างสำคัญให้มันปรากฏขึ้นมา
มิไยต้องกล่าวถึงภารกิจแห่งความเป็น "แม่" ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์สำคัฐชิ้นเยี่ยมยอดของมนฺษยชาติ ที่เหล่าสตรีเป็นผู้ผูกขาดรับหน้าที่โดยตรง

ในห้องทำงานเกี่ยวกับคิลปะภาพพิมพ์เส็กๆ ในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยคิลปากร คือแหล่งสร้างสรรค์ งานของคุณกัญญา เธอเป็นอาจารย์อยู่ที่นี้น

เธอทำหน้าทีทท้งการสร้างสรรค์ สร้างบุคลลให้พร้อมที่จะเป็นคลลปิน และสร้างสรรค์งานที่ให้ตนเองเป็น ศิลปินไปพร้อมกัน

เรามาพิจารณางานของเธอในประการหลังกันดีกว่าว่า คุณกัญญามีวิธีการอย่างไรจึงจะได้ซีอว่าอยู่ใน ฐานะของ "ศิลปีน"

ก็รู้า กันอยู่ว่า การให้เป็นที่ยอมรับความเป็น "ศิลปิน" ของเมืองไทยเรานั้นมีอยู่ต้วยกันสามวิธีใหญ่า ด้วยกัน

วิธีแรก เป็นวิธีเปิดเผย โดยเปิดเผยตนเองให้มากที่สุด ระดมใช้สรรพศาสตร์การประชาสัมพันธ์ให้ สัมฤทธิผลที่สุดเท่าที่จะทำได้ นับต้้งแต่การสร้างพฤดิกรรมให้แปลกแหวกแนว วิธีการพูดการจะต้องหาจุดเด่น การแต่งกายควรมีการออกแบบ่ให้เหมือนกับเครื่องแบบประจำกาย ประจำตระกูล การวางมาดควรให้เป็นที่ ประัับตราสะกกดใลผู้พบเห็น วิธีนื้อาจเรียกว่าเป็นวิธีที่ประชาชนยอมรับ ที่ยอมรับเพราะเคยได้ยินได้วู้พถดิกรรม แปลกๆ เหล่านั้น ซึงงกิมีไม่น้อยที่การยอมรับฐานะ "คิลปิน" โดยไม่เคยเห็นผลงานเลย

วิธีที่สองคือชุมเงเยบ ไม่ค่อยนิยมเปิดเผยดนเองต่อสาธารณะนัก เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในหมูผู่รู้ ผู้สนใจในคิลปะ มีการยอมรับในวงแคบแต่ทรงไว้ชึ่งความสำคัญ

วิธีที่สามคือเปิดเผยอย่างลุ่มลึก กล่าวคือให้ผลงานแสดงต่อมหาชนเป็นเรื่องนำ เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่อง รอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งร์คือ มหาชนกร์รูัจัก หมู่ผ้้มู้ผูรกกิลปะก็มักคุ้นและยอมรับนับถือ


 งานทั้งสงงนิดด่างกเเอืออำนยษซงงกันและกันอย่างดี








คนไม่เก่งมักับงเอิมดร้างงานดดๆ ได้น้อย

## นีคอข้อเท็จจริง


 ไม่ควบมุมผลมเผเมปนนเกี่นอย่

## นีแทละที่เขาเรียกว่านีมีอ

ความงามในโลกถ้าแยกแยะอย่างหยาบๆ ก็อาจแบ่งเป็นสองแบบคือ งามแบบผู้หญิงและงามแบบผู้ชาย
หรือเราอาจเรียกตามแบบพวกแฟชันเครื่องแต่งกายก์ได้ว่า งานแบบบูติกกับงานแบบเฮพวีก็ได้ดู่ายดี
ภาพรวมทั้งสองชนิดให้ความงามเหมือนกัน แต่แนวโน้มที่กระทบและสงผลต่อความรู้สึกแตกต่างกัน งามแบบผู้หญิงน่าจะหมายถึงความอ่อนหวานละมุนรระจุกกระจิกน่ารักน่าทะนุถนอม และให้ความรี่นอภิรมย์สบายตา เป็นต้น ส่วนงามแบบชายน้้นหมายถึงความแข็งขันโอ่อ่า ห้าวหาญ แกร่งกล้าและรุนแรง

งานของคุณกัญญาเท่าที่ผ่านมา แม้นจะมีความงามแบบชายผสมผสานอยู่ย้าง แต่ก็กูกปกคลุมด้วยความ งามแบบหญิงโดยแท้ ซึ่งเรื่องนี้เรามักพบเห็นกันอยู่เสมอในงานศิลปะ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศของคิลปิน ด้วยช้ำไป ว่าชายต้องทำงานให้งามแบบชาย หรือหญิงต้องงามแบบหญิง อาจสลับสับเปลี่ยนกันได้

ธรรมชาติคือแหล่งดลใจในการสร้างงานของคุณกัญญาเช่นเดียวกับคิลปินน้อย่ใหญ่ในไทยนิยมทำกัน ทั้งนี้ ทั้งน้้นคงเป็นเพราะพื้นฐานอิทธิพลท้องถิ่น ศาสนา และอี่นๆ ที่ก่อให้เกิดทัศนคติต่อชิวิต ต่อสังคม และโลกที่สั่งสม และสะสมมาหลายซั่วอายุคน มันไม่ง่ายนักที่จะสลัดมันทั้งไป ซึ่งก์ไม่จำเป็นต้องทำเชชนน้นด้วย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา งานของคุณกัญญาได้บอกให้เรารู้ว่าเธอกำลังคิดอะไร ทำอะไร และกำลังจะ เดินทางไปสูจุดเป้าหมายอะไร มันเหมือนอนุทินที่บอกบ่งว่าร่องรอยแห่งการเดินทางของความคิดและการทำงาน ของคนคนหนึ่งได้จารึกสิ่งไรไว้บ้าง

ความเอื้ออาทร หลงใหล และการเข้าถึงแก่นแท้อันเป็นสาระของธรรมชาติ นั่นคือลิ่งที่งานของคุณ กัญญาบ่งบอกให้เราทราบ เธอทำก่อนที่กระแสแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยกำลังกระหื่มกันในปัจจุบัน

## ปรัชญาตะวันออกได้บ่งชัดว่ามนุษย์กับธรรมชาติต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในผลงานชุดใหม่ที่เธอกำลังจะเสนอ ณ DESIGN LINE GALLERY (เลขที่ 769 ระหว่างสุขุมวิท 41-43 กรุงเทพมหานคร โทร. $0-2258-7276$ ) ในวันที่ $3-31$ มีนาคม 2535 เธอได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบาง ประการออกมา มโนทัศน์ที่มีต่อความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติยังคงแสดงความเป็นเอกอยู่ดังเดิม หากแต่กลวิธี กระบวนการสร้างและการสำแดงพลังอารมณ์ได้เคลื่อนตัวไปสู่การสร้างงานแบบใหม่โดยให้เกิดมิติขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยการใช้กลวิธีของประติมากรรมนูนสูงและนูนต่ำเข้ามาช่วย แต่เธอไม่ได้ทำแบบประติมากรกระทำกัน เธอขจัด มวลปริมาตรอันทึบตันออกด้วยการใช้กระดาษที่พิมพ์ด้วยสีสันอันงดงามเข้าทดแทน แต่ยังคงปล่อยให้แสงและเงา จับต้องบนภาพ ให้เงาและแสงเคลื่อนคล้อยเปลี่ยนแปลงภาพตามกาลเวลาอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง

กระบวนการสร้างของคุณกัญญาได้หันมาสนใจใช้วัสดุสื่อประสมมากขึ้น มีการจัดวางทั้งในแบบปกติสามัญ คือภาพแขวนบนฝาผนัง ไปสูการวางราบกับพื้น และอี่นๆ เธอให้ความสนใจในการยับย่นของกระดาษที่เกิดขึ้น ราวกับบังเอิญ แต่เป็นการบังเอิญที่ถูกควบคุมให้เกิดความงามอย่างคาดไม่ถึง

การสำแดงพลังอารมณ์ที่คอนข้างมีการควบคุมพอประมาณ ความละเอียดละเมียดละไมแบบหญิงยังคง ปรากฏอย่างชัตแจ้ง เธอได้นำความงามที่ผู้หญิงมองเห็นและรู้สึกมาใช้ได้อย่างสัมฤทธิผล ซึ่งผมคิดว่าเราท่านที่รัก และสนใจงานศิลปะที่มีการค้นคว้าและค้นคิด มีการตระเตรียมงานอย่างดีอย่างมีระบบ ไม่ควรที่จะพลาดโอกาสชม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ในขณะที่เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการเมีองมาเกี่ยวข้องอยู่มาก คุณกัญญาได้เสนอผลงาน ชุตใหม่ขึ้นมาเป็นการสะท้อนถึงมโนทัศน์ของเธอ ความต้องการที่จะบอกกล่าวบางอย่างต่อมหาชน ต่อสังคม และ ต่อโลก ด้วยภาพที่ผู้ซมมีโอกาสใซ้มโนภาพและจินตภาพของตนเองอย่างเสรี ปราศจากผลประโยชน์ที่ต้องไขว่คว้า หรือปกป้องหวงแหนหากนำไปสู่สภาวะแห่งความไม่เห็นแก่ตัว

# นั่นคือ หล่อจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ซึ่งคุณกัญญาได้นำบางสิ่งบางอย่างมาเสนอ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี

# A WOMAN AND HER ART 

## Kamjorn Soonphongsri (Matuphum Weekly - issue \# 2713/59 6-12 March 1992)

Women and art are virtually inseparable whether they are patrons or artists.
As patrons, like in the religious circle and its activities, without them the arts would probably find it difficult to survive. History is filled with names of women art patrons who were both direct and indirect benefactors. We have heard of the beautiful Madame Pompadour of the royal French Court of Bourbon, the Russian Czarina Katherine, Peggy Guggenheim of The USA, and Princess Maha Chakri Sirindhom of Thailand, to name but a few, who have continually given support to the arts.

As artists however, there have been very few names of women recorded in the history of art, and absolutely none whatsoever as a master painter or sculptor.

It would involve a lot of work to look into the reasons why that was so, but suffice to say that that was in the past - the dark past in almost every aspect concerning women due to oppression and traditional convention while physiological limitations and social roles did not provide opportunities for them to create anything of major importance.

After a long period of oppression over thousands of years, it has been only just more than a century that western women began to liberate themselves and stood up to claim their place alongside men: - doing things men do and thinking the way men think.

From the end of the $19^{\text {th }}$ century onwards, names of women painters and sculptors who have created outstanding works began to appear in the pages of history. Morisot, Mary Cassatt, Suzanne Valadon, Kathe Kollwitz, Barbara Hepworth, Elisabeth Frink, Georgia O'Keefe, Helen Frankenthaler, Mary Martin, Marisol, Louise Nevelson, Grandma Moses, are some among many others.

While women in the west have proudly enjoyed their success as artists for more than a century, Thai women have not been inferior in their abilities. The difference however is that they have only begun to show their potential in just over the past several decades. Names such as Misiem Yipintsoi, Lawan Upa-in, Sriwan Jenhathakarnkij and many others are not unfamiliar to
the public, and one whose name is always amongst these prominent women artists is Kanya Charoensupkul. Amidst instability in the country's political, economics, art and cultural situations, the outcry for women's rights continues to forge ahead. Legislations, equal rights, prostitution, are among the major issues in which some are justified arguments and some not, some are complex and some are simply infuriating for the men.

Kanya is also one of those who have stood up. Her means are like millions of other Thai women, and that is to let her work become proof of her worth. The golden rice fields that we see in the many parts of the country for example, are the works of women. Products large and small that come out of factories have also passed through their working hands. Not only that, but they also have their roles in the construction of houses, buildings and skyscrapers in addition to the most significant role for humankind that they have monopolized as "mothers".

A small office at the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art's print studio, where she teaches, is the place where she also creates her works. There she takes part in turning out people to become artists as well as turning out her own work that makes herself an artist.

Let us take a look at the latter role. What does she do to get herself known as an "artist" As is commonly known, there are three major ways to be acknowledged as an "artist" in Thailand.

First is exposure. That is to have as much exposure as possible. Use all the most effective publicity stunts possible such as behaving in an outrageous manner, talk ostentatiously with certain flair, wear distinctive clothes like a signature or family hallmark and create an air of sophistication, for example. These are the things that people are ready to accept when identifying a person as an artist because they are familiar with this kind of behavior, and many so-called artists have been regarded as such without the public having even seen their works.

The second is to keep a low profile. Avoid spotlights and publicity, be known and accepted in the art circle, but must also have a strong influence.

The third is to be subtly exposed. That is to let the works be exposed to the public first and foremost while personal eccentricities are secondary. In other words, the public is aware and the art lovers admire, accept and respect.

Kanya has chosen the second and third means respectively. According to the second means, she studied and researched diligently within and outside the country. Then by way of the third, she had her works displayed in her own solo exhibitions as well as in joint exhibitions with other artists.

In her studies and also her works, Kanya is preoccupied with both printmaking and painting which as it turns out, complement each other rather well.

During the past decade she worked very hard and had her works exposed regularly beginning with the lithographic-painting series Flowers: Stones: Seasons and the series with Japanese influence which are considered to be in the style of abstract expressionism. In other words the works cannot be readily understood or read in terms of recognizable visual objects but are intended more towards expressing her feelings and sentiments.

Although the manner of presentation follows along the line of abstractionist doctrine by making it appear to be a spontaneous expression of feelings and not consciously executed or planned in any way, this is not a simple task or something that can happen easily.

In fact a talented person would almost always and invariably produce quality work whereas an untalented person would invariably produce very little quality work.

The drops of ink, the abrupt brushstrokes, the paint stains, the scratch marks that appear as if they were unintentional, are in fact the result of a combination of taste, feeling, imagination and control all integrated together yet seem as if unplanned.

## That is what is called talent.

All the beauty in this world can be identified broadly into 2 types: feminine beauty and masculine beauty. To put it simply in a more fashionable way: - the boutique style and the rugged style. They are both beautiful, but each has a different impact on our feelings and senses. Feminine beauty suggests sweet, gentle, adorable, tender and pleasant-on-the-eyes type of feeling while masculine beauty suggests braveness, power, and brutal strength.

Although there are traces of masculine beauty in Kanya's works, they however have been overshadowed by feminine beauty. This is common in many works of art and has nothing to do with the artist being male or female under the notion that male artists must produce art with masculine beauty, and female artists must produce art with feminine beauty. It is also reversible.

Like many big and small artists in Thailand, nature is Kanya's main source of inspiration. This is perhaps due to local influence, religious beliefs and other factors that affect one's attitude towards life, society and worldview, which have been passed down for many generations. They cannot be shed easily and there is no need to do so.

Over the many years, Kanya has made it known to us what was on her mind, what she was doing and in what direction she was heading. These have been like little accounts on the journey of her thoughts and works.

Her compassion, concerm, obsession and getting to the core essence of nature are messages that Kanya's works convey to us. She expressed her concern even before environ-

## mental conservation awareness became the current trend in Thailand.

## Eastern philosophy has clearly pointed out that man and nature must be as one.

In her latest work to be exhibited at Design Line Gallery in Bangkok from 3-31 March 1992 we will see several changes that have taken place. Her respect for nature is still apparent and major to her work but the technique, creative process and projection of emotions have shifted to using a new medium along with adding high and low relief sculptural dimensions. Her reliefs however are not like that of sculptors. She overcame the sense of heavy massive sculpted volumes by using colorful papers while at the same time allowing light to play on the surfaces as shadows move according to the different times of the day.

Kanya has turned her interest towards the use of mixed media and relies on both conventional installation techniques such as hanging her works on the wall, as well as placing them on the floor. She gives importance to the creases and wrinkles in the paper that seem to occur unintentionally but have unexpected yet controlled beauty.

This expression of feelings that is controlled just enough to the right extent still quite clearly contains certain feminine subtleties. She has effectively made use of the perception of beauty through women's eyes and feelings in her works which all of us with rational mind and are interested in art should not miss seeing at the said venue.

At the time when politics enters in to everything, Kanya has expressed her opinions publicly through images that the viewers can freely interpret using their imaginations without having to defend their own interests but so as to lead to a state of selflessness and become spiritually at one with nature.

