[36/12] **(Lat³fe, 36/12)** Merhum Nasreddin hocanın bir miktar akçesi

[36/13] varmış. Bir gün evi boş bulup bir yeri kazıp akçeleri gömer.

[36/14] Sonra kapıya gidip bakar ve “ben hırsız olsam bunu bulurum”

[36/15] deyip oradan çıkarıp başka yere gömer. Gönlü yine sıkılır

[36/16] “olmadı” deyip evinin önündeki tepeye gider.

[36/17] Evinin bahçesinden uzun bir sırık keser. Akçeyi torba ile

[36/18] bu sırığın tepesine bağlar ve götürüp bu sırığı o tepeye

[36/19] diker. Aşağı inip yukarı bakar “adam kuş değil ki

[36/20] uçup bunun üzerine çıksın, iyi yeri buldum” deyip gider.

[36/21] Hocayı gözetleyen haramzadenin biri hoca gittiği gibi

[36/22] tepeye çıkar akçeyi alır. Sırığın tepesine biraz sığır

[36/23] tezeği sürer ve sırığı yerine dikip çıkar gider. Hocaya akçe lazım olur

[37]

[37/01] olur sırığın dibine gelir görür ki akçe bütün gitmiş doruğunda

[37/02] biraz sığır tezeği var hele bu sırığa adam çıkamadı bu akçeyi

[37/03] aldı desem ya bunun tepesinde sığır nice çıktı bu bir garip

[37/04] iş oldu demiş, Allah’ın rahmeti üzerine olsun **(Latife, 37/4)** Bir gün hoca

[37/05] evine gelirken birkaç talebeye rast gelir aydur efendiler

[37/06] bu gece bize gidelim baba çorbasını bizde içelim dedükde talebeler

[37/07] pek güzel £eyüb(deyüb) hocanın ardına düşüp eve geldiler “buyurun” deyip

[37/08] odasına çıkardı içeri girdi aytdı “a karı birkaç misafirler

[37/09] getürdüm bir tas çorba ver yiyelim” demekde “ah efendi evde yağ mı

[37/10] var bir nehabmı var getirdiğin var mı ki çorba istersin” dedükde

[37/11] “a kadın şu çorba tasını bana ver” deyip alıp efendilerin yanına

[37/12] gelip aydur “efendiler ayıp olmasın eğer bizim evde yağ bir nice/birinci/birinc

[37/13] olaydı bu tas ile size çorba çıkaracaktım” demiş

[37/14] **(Latife, 37/14)** Bir gün hoca evinde kilere girip yatar birkaç

[37/15] günden sonra hocanın kızı kilere bir şey almaya gider görür ki

[37/16] efendi babası bir küp ardına girip saklanmış “hay efendi baba

[37/17] burada neylersin” dedükde hoca “neylesem gerek şu ananın elinden

[37/18] şu gurbet illerde olayım” demiş **(Latife, 37/18)** birgün Nasreddin

[37/19] efendi evinde otururken kapıyı bir adam dak aydur hoca yukarıdan

[37/20] ne istersin dedi fakir adam aytdı “aşağı gel” hoca hemen

[37/21] aşağı inip ne istersin dedükde “sadaka isterim” demiş hoca

[37/22] aytdı “gel yukarı” fakir yukarı çıkınca allah vere demiş “be hey

[37/23] efendi aşağıda niçin söylemedin” dedükde hoca aydur “ya ben

[38]

[38/01] yukarıdayken sen beni niçin aşağı çağırdın” demiş. **(Latife, 38/1)**

[38/02] Bir gün hocanın hanımı doğuracak olur. İskemle

[38/03] üzerinde bir iki gün oturur toğuramaz. İçerden karılar aydurlar

[38/04] “efendi hiç bir du¤a? ler misin bu oğlan doğsun” dediler hoca

[38/05] aydur “şimdi ben anın ¤aleceyn” bilirim deyip hemen seğirtip

[38/06] bakkala varıp birkaç ceviz alıp getirdi aytdı “kadınlar kaçın

[38/07] oradan” deyüb içeri girdi iskemleden altına cevizleri döküp

[38/08] aytdı “şimdi oğlan cevizleri görür de oynamağa çıkar” demiş.

[38/09] **(Latife, 38/9)** Bir gün hocanın karısı hocaya cefa etmek

[38/10] için çorbasını ziyade kaynatıp sıcak edip ortaya getirip

[38/11] koydu etfak karı sıcak olduğunu unutup bir kaşık aldığı

[38/12] gibi boğazı yanıp gözlerinden yaş geldikde hoca aydur

[38/13] “a karı ne oldun yoksa çorba sıcak mı” dedükde “hayır efendi

[38/14] anam merhum çorbayı pek severdi o hatrıma geldikde onun

[38/15] için ağlarım” demiş hoca da gerçek sanıp çorbadan

[38/16] bir kaşık içdikde boğazını yakıp ağlayıp öğünmeğe başlar

[38/17] avrat aydur “ne olduk ne ağlarsın” dedikde hoca aydur anan

[38/18] uğursuz ölüp de senceleyin evladı kaldığına ağlarım demiş

[38/19] **(Latife, 38/19)** Bir gün hocanın hanımı vaaz meclisine varıp

[38/20] dinleyip eve geldikde hoca aytdı a karı vaiz ne söyledi

[38/21] bir kimse helali ile bir gece cima etse ona Hakk te’ala cennette

[38/22] bir köşk yapar dedikde bunlar yattıkları vakit hoca tur eydi/turamadı

[38/23] cennetde bir ev yapalım deyip bir cima ettiler bir zamandan sonra hanımı

[39]

[39/01] yine aytdı “ey hoca kendine ev yapdık tez ol bana da yap”

[39/02] dedi hoca aydur hele sabr ile/eyle bakalım” demiş. **(Latife, 39/2)** Bir gün

[39/03] hoca bir belük suhtelere rast gelip bunlara buyurun bize gidelim

[39/04] deyip evin kapısına getirdi bunlara aytdı “siz biraz bunda

[39/05] durun ben göreyim” deyip içeri girip aytdı “a karı var

[39/06] şimdi şu herifleri sav” dedi karı çıkıp aytdı “hoca

[39/07] gelmedi” dedi herifler aytdılar “bu nasıl sözdür hoca bizimle beraber

[39/08] geldi” dediler karı “gelmedi” suhteler “geldi” deyip vafir-i münaza¤a

[39/09] eylediler cebren içeri girmek istediler meğer hoca kapı ardında

[39/10] bekler imiş başını pencereden çıkarıp “be hey adamlar ne mücadele edersiz/edersiniz

[39/11] belki kapı ikidir birinden çıkıp gitti öle/ola” demiş. **(Latife, 39/11)** Bir gün

[39/12] hocanın bir oğlu doğar göbegini sen kes elek/ilk haber keder” dediler

[39/13] hoca hoş deyüb göbegini eliyle çeküb koparır bir delik

[39/14] açıldıkda hay hoca neyledin dediler hoca aydur olmazsa

[39/15] götünün davanı bu olsun demiş **(Latife, 39/15)** hocanin oğlı

[39/16] aytdı baba ben senin toğdığın bilürüm anası tarılub ne yebane

[39/17] söyler şuvlad(şu evlad?) zina dedükde hoca a karı sen halat aytma ne var

[39/18] oğlan ¤akluca der bilse de olur demiş **(Latife, 39/18)** bir gün

[39/19] sivri hisarın bir bekri kazısı(kadısı) var imiş bir gün bağda mest

[39/20] olub yatmış hoca dahı ¤amade/¤amadi? eyle/ile olgun seyirane cekmişler/cıkmışlar

[39/21] ol araya geldiler gördiler ki kazı(kadı) mest sarhoş yatur heman

[39/22] hoca feracesini alub gitmişler hoca feraceyi arkasına

[39/23] giyüb oltur fendin kazı kalkub bakar ki ferace yok gelüb

[40]

[40/01] mezarlara ısmarlar benim feracemi kimde bulursanız alub bana

[40/02] getürün dedükde anlarda hocanin arkasında görüb alub

[40/03] kazıya gelürler kazı aydur ey hoca kanda buldun şol feraceyi

[40/04] dedi hoca aytdı ‘amad ile seyrane çıkdık idi birden anı

[40/05] gördük bir suhte mest olub yatur deyre açık ¤amad iki

[40/06] göre yabdı bende feraceyi/feraceni aldım gidem eger senin ise al demiş

[40/07] kazı aytdı hay bok benim degil demiş **(Latife, 40/7)** bir gün

[40/08] hoca bir su kenarında uyumağa yatur kendini olmış suratına

[40/09] kor bir herif dahi kelüb ¤aceba bu suyun gecdi buradandır

[40/10] dedükde hoca aydur ben sağ iken şuradan geçerdim ama şimdi

[40/11] ¤mm neredendir demiş **(Latife, 40/11)** bir gün hocayi bir ¤acaib-i berber

[40/12] tıraş ederken her ustura çaldıkda başın keser idi meger

[40/13] her kesdigi yere penbe yapışdırır imiş hoca berbere aydur be hey adam

[40/14] başımın yarusına penbe ekdin bende yarusına kelen ekeyim demiş **(Latife, 40/14)**

[40/15] merhum hoca efendi öldükten sonra şol mertebeye varmış ki

[40/16] ¤ulemadan birine bir şey su¢al eylemeseler istinhar acına kadar olmasalar varub

[40/17] hocanın makbere sende/seyde bir gece yatsa hatrına kelüb asan

[40/18] olur imiş etfak bir suhutenin bir meşkali olub hocanin

[40/19] makberesine/mukaberesine gelüb bir gece yatmış ¤aceb şol kazı vak¤imi degil mi

[40/20] ola deyü koklana derlü derlü hayaller ile gözine uyhu ğalebe

[40/21] edüb vakı¤a sende hocayi görür hoca neder bu i¤tikad

[40/22] ile sen bunda çok yatursın demiş **(Latife, 40/22)** bir gün hocayi

[40/23] şahid ağzından şahidlige getürürler bunlar kazıya vardılar meger

[41]

[41/01] hocanin med¤ayisi buğday dedi hoca arpa deyu şehadet

[41/02] eyledi hay buğdaydır dedi hoca aytdı behey cahiller yalan

[41/03] olduktan sonra gerek buğday olsun gerek arpa olsun demiş

[41/04] **(Latife, 41/4)** bir gün hoca kuyuya su çekmeğe varır ama körür ki

[41/05] ayın şavkı kuyuya düşmüş heman feryad eyledi ay kuyu ne/kuyuna düşmüş

[41/06] bunı çıkarmak gerekdir deyüb eve kelüb bir urğan ve bir de çengel

[41/07] alub varub kuyuya salar çengelde bir taşa takılub hoca

[41/08] zor edüb çeker tekrar zor ederken urğan kırılur arkası

[41/09] üzerine düşer göge bakar görür ki ay gökde hamd-ü ²enalar

[41/10] olsunki çok zahmet çekdim ama ayda yerine geldi demiş

[41/11] **(Latife, 41/11)** hoca bir gün bir kempesenin/kimsenin bağçesinde zerdali

[41/12] ağacına çıkar zerdali yer iken sahibi gelür hoca neylersin

[41/13] bunda dedükde hoca aydur be hey canım görmez misin bilmelibi/bülbül-i zerdali

[41/14] ağacında oturayım dedi bağçevan aydur öt bakayım dedi hoca

[41/15] başladı terennüm etmege herif gülüb böyle terennüm mü olur hoca

[41/16] aydur acemi bülbül bu kadar öter demiş **(Latife, 41/16)** merhum hoca

[41/17] her ilimde mahir ve her fennde kamil idi lakin talebe kendiden derse reca

[41/18] aytdıkda kadurı dersi okuruz derlerse okudur imiş ahir gelüb

[41/19] isterler ise okutmaz imiş ba¤zılar derler ki kadurı okudurken

[41/20] keşf-ü keramete ermiş derler kadurı okutmanın hikmeti

[41/21] bu imiş derler hamdü’llah aleyhi’r-rahman vasi¤ati

[41/22] tab¤at he£e el ta¢ife el mezahkete el-nadire \* bedar el-taba¤ti’l-¤amire \*

[41/23] fi belde-i istambul el fahre \* fi ev ahir recebe’l-merceb

[41/24] isna ²eli² ü hamsin vesa¢iteyn ü elf

1253 hicri

1837 miladi

sadeleştir

Bianchi keiffer sözlüğü indir (Google book)