شعرای گمنام

ذکائی بیضائی

طغرل اصفهانی آقا علی محمد اصفهانی فرزند محمود در سال 1274 هجری قمری در اصفهان بدنیا آمده و در سال 1332 قمری در سن 58 سالگی‏ در بین راه اصفهان بمشهد بدرود زندگی گفته و جنازه‏اش وسیلهء میرزا مرتضی‏ قلیخان نائینی نایب التولیهء وقت آستان قدس رضوی باحترام تمام بمشهد حمل‏ و پای پنجرهء فولاد دفن گردیده است عموی شاعری نیز داشته بنام میرزا نصر اله‏ متخلص بشهاب و ملقب بتاج الشعراء که اثرش را جداگانه ملاحظه خواهید فرمود از طغرل این یک غزل در دست است.

غزل

لب یاقوت تو از لولو و مرجان خوشتر قوتی از لعل روانبخش تو از جان خوشتر با سر کوی تو حاجت ببهشتم نبود که بود کوی تو از روضهء رضوان خوشتر زخم باشد اگر از دوست ز مرهم بهتر درد باشد اگر از یار ز درمان خوشتر ای پری‏چهره مرا هست گدائی درت‏ صد ره از حشمت جمشید و سلیمان خوشتر با گل روی توام آمده گلخن گلشن‏ با تو سرو توام از خانه زبستان خوشتر گر پریشان سر زلف پریشان توایم‏ این پریشانی ما از سر و سامان خوشتر با چلیپای سر زلف بتی چون تو بود بتکده از حرم و کفر ز ایمان خوشتر می گلگون همه‏جا گر چه بود خوب ولی‏ هست در فصل بهاران بگلستان خوشتر طغرل از همدم نادان تو حذر کن که بسی‏ زخم دانا بود از مرهم نادان خوشتر