Şiğâr, bir kişinin velâyeti altında bulunan kızı bir başkası ile evlendirmesi ve bunun karşılığında kendisinin de o kimsenin velayeti altında bulunan kızla evlenmesidir. Şiğâr nikâhında, taraflar birbirlerinden ayrıca bir mehir talep etmemekte ve böylece iki kız birbirinin mehri sayılmaktadır. Böylece kızlar birbirlerine bedel olarak karşı tarafla evlendirilmiş olmaktadır. Bu nikâh şekli, halk arasında “bedâil” ya da “bedel” nikâhı olarak da bilinmektedir. Türkiye’de de zaman zaman rastladığımız ve “berdel nikâhı” diye isimlendirilen nikâh bu uygulamanın bir örneğidir.

 Burada ileri sürülen mehrin muteber olmadığı açıktır. Bazı fakîhler muteber olmayan mehir şartının yok hükmünde sayılacağını söyleyerek bu nikâhı geçerli saymışlardır. Ancak, burada nikâhın bir başka nikâhın gerçekleşmesine bağlanması ve kızların rızasının alınmaması halinde nikâh geçersizdir. Kızların da evlenmeyi kabul etmesi halinde nikâh geçerlidir. Kızların birbirne mehir sayılması, iki açıdan mümkün değildir. Birincisi, bir insanın evlendirilmesi mehir olmaya müsait bir kavram değildir. İkincisi ise mehri alacak taraf evlenecek olan kızdır. Dolayısıyla erkeklerin birbirini mehirden muaf tutma hakkı yoktur. Kızların rızası var ise ayrıca bir mehir belirlenmelidir. Eğer herhangi bir mehir belirlenmeden evlilik gerçekleştirilmiş ise mehir miktarı mehr-i misl olarak belirlenir.

1. **EVLİLİK ESNASINDA GEÇERLİ OLAN HÜKÜMLER**

Yukarıda belirtilen şartların tamamlanmasıyla nikâh akdi gerekleştikten sonra taraflar bu akitten kaynaklanan bir takım haklar elde ederler. Bu hakların bazısı hem kocayı hem de eşini ilgilendiren müşterek haklardır. Bunun yanında evlilikten doğan çocukların da bir takım hakları oluşur.

1. **Karı-Kocanın Nikâh Akdi ile Kazandığı Müşterek Haklar**

Bu tür haklar aynı zamanda daha önce bahsedilen evlilik akdinin gereği (muktezası) olarak kabul edilen haklardır. Bu haklar, konusunda tarafların bir fedakarlık ya da feragatte bulunması söz konusu olamaz. Böyle bir feragat taraflardan biri tarafından şart koşulamaz. Böyle bir şartın ileri sürülmesi halinde ortaya çıkan durumla ilgili hükümler daha önce açıklanmıştı. Evlilikle birlikte kazanılan müşterek haklar şunlardır:

1. **Cinsel birlikteliğin (istimtâ’) helal hale gelmesi:** Müminûn suresinin 5 ve 6. ayetlerinde müminlerin eşleri ile cinsel birliktelikte bulunabilecekleri net bir şekilde ifade edilmektedir.
2. **Sıhriyyetten dolayı evlilik engellerinin oluşması:** Nikâh akdinin tamamlanması ile birlikte kocanın, eşinin usûlü ile evlenmesi haram hale gelmektedir. Akit tamamlanıp cinsel birlikteliğin de gerçekleşmesi halinde ise kocanın, eşinin furûu ile evlenmesi haram olmaktadır. Diğer taraftan akdin tamamlanması ile birlikte kadının, kocasının hem usûlü hem de furûu ile evlenmesi haram olmaktadır.
3. **Eşlerin birbirine mirasçı olması:** Akdin tamamlanması ile birlikte eşler birbirine mirasçı hale gelir. Bunun için cinsel birliktelik yaşamaları şart değildir. Akdin hemen sonrasında taraflardan biri vefat etse diğeri ona mirasçı olur. Örneğin, kadın vefat ederse ve furûundan mirasçısı yok ise koca, kadının mirasının yarısını alır. Kadının furûndan bir mirasçı bulunması halinde erkek mirasın dörtte birini alır. Kadının furûunun geride kalan kocadan ya da başka bir kocadan olmasının, bu paylaşım üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.

Kocanın vefat etmesi halinde ise eğer furûundan mirasçısı yok ise kadın mirasın dörtte birini alır. Kocanın furûundan mirasçı varsa, kadının alacağı miktar sekizde birdir. Eğer vefat eden kocanın birden fazla eşi var ise kalan dörtte bir ya da sekizde birlik hisseyi paylaşırlar.

1. **Tarafların birbiriyle güzel geçinmesi:** Bu kavram, Kur’ân-ı Kerîm’de “marûf ile muaşerette bulunmak” şeklinde ifade edilmektedir.(4. Nisâ, 19)Zaten evliliğin asıl amacı da budur. Söz konusu ayette, hitap “hanımlarınızla güzel bir şekilde geçininiz” şeklinde erkeklere yönelik ise de güzel geçinmenin tek taraflı olamayacağı malumdur.

Güzel geçinme kavramının içerisine, güzel davranışta bulunmak girdiği gibi, tarafların birbirini gözetmeleri, korumaları, dış görünümlerine dikkat etmeleri, alınacak kararlarda birbirlerine danışmaları gibi hususlar da girer.

1. **Hayır ve Allah’a itaat konusunda yardımlaşmak:** İslam’da aileye büyük önem verilmesinin sebebi, işte bu amaçtır. Ayetlere ve hadislere bakıldığında, evliliğin hayatın zorluklarını paylaşmak yanında Allah’a güzel kullukta bulunmak için bir vesile kabul edildiği görülmektedir. Nitekim Hz. Peygamber bir hadiste şöyle buyurur: “Allah’ın rahmeti, gece kalkıp namaz kılan ve hanımını uyandırarak onun da namaz kılmasını sağlayan kişiye olsun.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18.)
2. **Kadın için mehir:** Daha önce de belirtildiği üzere nikâh akdinin erkeğe getirdiği yükümlülüklerden biri de mehirdir.
3. **Kadın için nafaka:** Akdin tamamlanması ile birlikte tarafların birlikte yaşamaları gerekir. Nikâh akdi kıyıldıktan sonra tarafların kendilerini evlilik birlikteliğinden geri tutmaları caiz olmaz. Doğal olarak bu birliktelik esnasından kadının hayatını idame ettirebilmesi için bir takım maddî ihtiyaçları doğacaktır. Bu ihtiyaçlar için harcaması gereken maddi gider nafaka kavramı ile ifade edilmektedir. Nafaka mesken, yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçları kapsar. Nafaka ile ilgili bir anlaşmazlık olması halinde hakim, kocanın maddi durumunu dikkate alarak bir nafaka takdir eder.