**(Lat³fe, 36/12)** Merhum Nasreddin hocanın bir miktar akçesi varmış. Bir gün evi boş bulup bir yeri kazıp akçeleri gömmüş. Sonra kapıya gidip bakmış ve “ben hırsız olsam bunu bulurum” deyip oradan çıkarıp başka yere gömmüş. Gönlü yine sıkılmış. “Olmadı” deyip evinin önündeki tepeye gitmiş. Ardından evinin bahçesinden uzun bir sırık kesmiş. Akçeyi torba ile bu sırığın tepesine bağlamış ve götürüp sırığı o tepeye dikmiş. Tepeden aşağı inip yukarı bakmış ve “adam kuş değil ki uçup bunun üzerine çıksın, iyi yeri buldum” deyip evine dönmüş. Hocayı gözetleyen haramzadenin biri hoca gittiği gibi tepeye çıkıp akçeyi almış. Sırığın tepesine de biraz sığır tezeği sürmüş ve sırığı yerine dikip çıkıp gitmiş. Gel zaman git zaman hocaya akçe lazım olmuş. Sırığın dibine geldiğinde görür ki akçelerin hepsi gitmiş doruğunda da biraz sığır tezeği var. “Hele bu sırığa adam çıkamadı, bu akçeyi aldı desem, peki ya bunun tepesinde sığır nasıl çıktı? Bu bir garip iş oldu” demiş, Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

**(Latife, 37/4)** Bir gün hoca evine gelirken birkaç talebeye rast gelmiş. “Efendiler bu gece bize gidelim baba çorbasını bizde içelim” dediğinde talebeler “pek güzel deyip” hocanın ardına düşüp eve gelmişler. Hoca “buyurun” deyip talebeleri odasına çıkarıp hanımının yanına gitmiş.“A karı birkaç misafir getirdim bir tas çorba ver de yiyelim” dediğinde, karısı “ah efendi evde yağ, pirinç mi var? Getirdiğin var mı ki çorba istersin!” diye karşılık verince, Hoca “A kadın şu çorba tasını bana ver” deyip, tası aldığı gibi talebelerin yanına gitmiş ve “efendiler ayıp olmasın, bizim evde yağ ve pirinç olsaydı bu tas ile size çorba çıkaracaktım” demiş.

**(Latife, 37/14)** Bir gün hoca evinde kilere girip yatmış. Birkaç gün sonra hocanın kızı kilere bir şey almaya gidince görmüş ki efendi babası bir küp ardına girip saklanmış. “Hay efendi baba burada ne yapıyorsun” dediğinde, Hoca “Ne yapayım şu ananın elinde olmaktansa gurbet illerde olayım” demiş.

**(Latife, 37/18)** Bir gün Nasreddin efendi evinde otururken bir adam kapıyı çalmış. Hoca yukarıdan “ne istersin” deyince fakir adam “aşağı gel” diye karşılık vermiş. Hoca hemen aşağı inip “ne istersin deyince fakir “sadaka isterim” demiş. Hoca “gel yukarı” demiş. Fakir yukarı çıkınca “Allah vere” demiş. Fakir “Be hey efendi! Aşağıda niçin söylemedin?” deyince Hoca “Ya ben yukarıdayken sen beni niçin aşağı çağırdın?” demiş.

**(Latife, 38/1)** Bir gün hocanın hanımı doğurmak üzereymiş. İskemle üzerinde bir iki gün oturduğu halde doğuramayınca, kadınlar hocaya “Efendi hiç dua bilmez misin, bu oğlan doğsun” demişler. Hoca “Ben onun ilacını bilirim” deyip hemen bakkala varıp birkaç ceviz alıp getirmiş. “Kadınlar kaçın oradan” deyip hanımının yanına girmiş. İskemleden aşağıya cevizleri döküp “Şimdi oğlan cevizleri görür de oynamaya çıkar” demiş.

**(Latife, 38/9)** Bir gün hocanın karısı hocaya cefa etmek için çorbasını daha çok kaynatıp sofraya getirmiş. Ne ki kendisi de sıcak olduğunu unutup bir kaşık almış. Boğazı yanıp gözlerinden yaş gelince hoca “A karı ne oldu, yoksa çorba sıcak mı?” demiş. Hanımı “Hayır efendi, anam merhum çorbayı pek severdi o hatrıma geldi, onun için ağlarım” demiş. Hoca da gerçek sanıp çorbadan bir kaşık içince boğazı yanmış ve ağlayıp inlemeye başlamış. Hanımı “Ne oldu, niye ağlıyorsun?” deyince hoca “Uğursuz anan ölüp de senin gibi evladı kaldığına ağlarım” demiş.

**(Latife, 38/19)** Bir gün hocanın hanımı vaaz meclisine gidip dinledikten sonra eve gelince hoca “a karı vaiz ne söyledi” demiş. Hanımı “bir kimse helali ile bir gece cima etse ona Hakk te’ala cennette bir köşk yapar” diye cevaplamış. Bunlar yattıkları vakit hoca duramayıp “Cennette bir ev yapalım” demiş ve cima etmişler. Bir süre sonra hanımı “Ey hoca sana ev yaptık çabuk ol bana da yap” demiş. Hoca da “Hele sabır eyle bakalım” demiş.

**(Latife, 39/2)** Bir gün hoca talebelere rast gelip “buyurun bize gidelim” demiş ve evin kapısına gelince talebelere “siz biraz burada durun ben içeriyi göreyim” deyip eve girmiş. Hanımına “A karı, var şimdi şu herifleri sav” demiş. Eşi çıkıp talebelere “hoca gelmedi” demiş. Adamlar “bu nasıl sözdür hoca bizimle beraber geldi” demişler. Hanımı “gelmedi” adamlar “geldi” deyip tartışmaya başlamışlar. Ardından da cebren içeri girmek istemişler. Meğer hoca kapı ardında bekliyormuş. Başını pencereden çıkarıp “be hey adamlar ne mücadele ediyorsunuz belki evin iki kapısı vardır hoca birinden çıkıp gitmiştir” demiş.

**(Latife, 39/11)** Bir gün hocanın bir oğlu olmuş. “Göbeğini sen kes elin mübarektir” demişler. Hoca “pekala” deyip göbeğini eliyle çekiip koparmış. Bir delik açılınca “Ey hoca ne yaptın?” demişler. Hoca da “Olmazsa götünün tavanı bu olsun” demiş.

**(Latife, 39/15)** Hocann oğlu “Baba ben senin nasıl doğduğunu biliyorum” demiş. Anası darılıp “Ne diyor bu veledi zina” deyince hoca “A karı bir şey söyleme, oğlan kendi aklınca bilse de olur” demiş.

**(Latife, 39/18)** Sivrihisarın bir kadısı varmış. Bir gün bağda sarhoş olup sızmış. Hoca da o gün Sivrihisar’ın önde gelenlerinden bir arkadaşıyla gezintiye çıkmış. Kadı’nın sarhoş yattığı yere gelip kadıyı o halde gördüklerinde hoca hemen kadı’nın giysinini almış ve oradan ayrılmışlar. Kadı kalktığında bakmış ki giysisi kayıp. “Giysimi kimde bulursanız alıp bana getirin diye” haber salmış. İnsanlar da hocanın sırtında görüp, hocayı alıp kadıya getirmişler. Kadı “Ey hoca nerede buldun bu giysiyi” demiş. Hoca “Arkadaşımla gezintiye çıkmıştım bir de ne göreyim, bir medreseli sarhoş olmuş, göt baş açıkta yatıyor, fırsattan istifade arkadaşım iki kere yaptı ben de giysiyi aldım, eğer seninse giysiyi al” demiş. Kadı da “Hay bok benim değil” demiş.

**(Latife, 40/7)** Bir gün Hoca su kenarında ölü taklidi yaparak yatmış. Bir adam gelip “acaba bu suyun geçidi neredendir” deyince Hoca “Ben sağ iken şuradan geçerdim ama şimdi bilmem neredendir” demiş.

**(Latife, 40/11)** Bir gün Hocayı garip bir berber tıraş ederken her ustura darbesinde başını yaralıyor ve her kestiği yere pamuk yapıştırıyormuş. Hoca berbere “Be hey adam başımın yarısına pamuk ektin ben de yarısına kelen ekeyim” demiş

**(Latife, 40/14)** Merhum Hoca efendi öldükten sonra şu mertebeye ulaşmış ki ulemadan birine bir şey sorduklarında anlamını çıkaramazlarsa gidip hocanın mezarında bir gece yatarlar ve sonrasında cevabı anlarlarmış. Tesadüf bir talebenin bir sıkıntısı olup Hocanın mezarına gelip “acaba mezar hakkında rivayet edilenler gerçek mi?” diye sınamak için bir gece uzanmış. Gözüne ağırlık çöküp uykuya dalınca rüyasında hocayı görmüş. Hoca “Sende bu itikad varken burada daha çok yatarsın” demiş.

**(Latife, 40/22)** Bir gün Hocayı mahkeye şahitlik yapmaya getirmişler. Kadıya vardıklarında meğer davacı buğday demiş. Bunu bilmeyen hoca arpa diye şahitlik edince “buğday” diyerek düzeltmişler. Hoca da “Be hey cahiller, yalan olduktan sonra ha buğday olmuş ha arpa olmuş” demiş.

**(Latife, 41/4)** Bir gün Hoca kuyuya su çekmeye gitmiş ama kuyuya bakınca görmüş ki ayın yansıması kuyuya düşmüş.Hemen “Ay kuyuya düşmüş bunu çıkarmak gerek”deyip evden bir urgan bir de çengel alıp gitmiş kuyuya salmış. Çengel bir taşa takılınca Hoca zorlayıp çekerken ip kopmuş. Hoca arkası üzerine düşüp ay’ı gökte görünce “Çok zahmet çektim ama Allaha şükür ay da yerine geldi” demiş.

**(Latife, 41/11)** Hoca bir gün bir adamın bahçesinde zerdali ağacına çıkıp zerdali yerken sahibine yakalanır. Bahçe sahibi “Hoca neylersin burada” deyince hoca “Be hey canım görmez misin bülbülüm zerdali ağacında öterim” demiş. Bahçivan “Öt bakayım” demiş. Hoca başlamış mırıldanmaya. Adam gülüp “böyle ötüş mü olur?” demiş. Hoca da “acemi bülbül bu kadar öter” demiş.

**(Latife, 41/16)** Merhum hoca her ilimde yetenekli ve her bilimde ileriydi lakin talebe kendiliğinden ders umarsa “kuduri dersi okuruz” derlerse okuturmuş. Sonradan gelip isterlerse okutmazmış. Bazıları derler ki “kuduri okuturken keşif ve kerametlere ermiş.” Ve yine derler ki kuduri okutmasının hikmeti buymuş. hamdü’llah aleyhi’r-rahman vasi¤ati

tab¤at he£e el ta¢ife el mezahkete el-nadire \* bedar el-taba¤ti’l-¤amire \*

fi belde-i istambul el fahre \* fi ev ahir recebe’l-merceb

isna ²eli² ü hamsin vesa¢iteyn ü elf