Malların mislî-kıyemî şeklinde ayrılması neticesinde bu mallarla ilgili hükümlerde bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Bu hüküm farklılıklarından bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

* **Borç bakımından:** İnsanlar alışveriş, nezir, mehir, miras vb. muameleler dolayısı ile birbirlerine borçlanmak durumunda kalabilirler. Borçlanılan malın niteliği, niceliği ve değeri konusunda ihtilaf çıkması ise olağan hallerdendir. Örneğin iki yüz metre karelik bir ev satın alan kimse, aynı büyüklükte başka bir evin verilmesini istemez. Buna mukabil, evi satan kimse açısından ödenen paranın yüzlük banknotlar halinde olması ile ellilik banknotlar halinde olması arasında herhangi bir fark yoktur. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere kıyemî mallar, ayn olarak (yani üzerinde anlaşılan ve muayyen hale gelmiş malın bizatihi verilmesi suretiyle) ödenir. Çünkü kıyemi mallar tarafların ta’yînine (belirli hale getirmesine) müsaittir. Örneğin alım satımı söz konusu olan bir dairenin, filan apartmandaki filan daire şeklinde ta’yîn edilmesi mümkündür. Kıyemî malların bu özelliği, fıkhî bir kural olarak “kıyemî mallar ta’yîn ile teayyün eder (belirli hale gelir)” şeklinde ifade edilmektedir. Mislî mallar ise “ta’yîn ile taayyün etmez.” Örneğin bir kimse bir büyük altın borçlanacak olsa, ödeme esnasında, almış olduğu altının aynını (kendisini) ödemek zorunda değildir. Onun yerine, misli olan başka bir büyük altın vererek ödemeyi gerçekleştirir. Bu farklılık fıkıh kitaplarında “kıyemî mâl zimmette (ödeme sorumluluğu açısından) ayn olarak sabit olur. Mislî mal ise deyn olarak sabit olur” şeklinde ifadesini bulmuştur. Deyn ise mislî olarak ödenmesi gereken borç anlamına gelmektedir.

Bu farklılığın neticesi olarak karz akdi sadece mislî mallarda geçerli olur. Bir kimse para, altın, tahıl gibi ancak emsalini ödeyebileceği bir malı karz olarak alabilir. Hayvan, arsa vb. şeyler karz akdinin konusu olamaz. Bir kimse bir başkasının evini karz olarak almak niyetinde ise bunu başka şekillerde yapmalıdır. Örneğin bir kimse bir başkasından evini ödünç olarak almak istiyorsa, evin mislî mallar türünden (ör: parasal) değeri tespit edilir ve borçlanma bu mislî mallar üzerinden gerçekleşir. Bu durumda gerçekleşen işlem karz değil, bey (alım-satım) olmuş olur. Buna rağmen eğer taraflar böyle bir karz işleminde bulunmuşlarsa, örneğin bir kimse bir başkasından bir yıl sonra iade etmek üzere evini ödünç almış ise bu karz değil, âriyet (ödünç) kabul edilir. Dolayısıyla evin olduğu gibi iade edilmesi, ev üzerinde herhangi bir zarar meydana gelmiş ise bunun da tazmin edilmesi gerekir.

* **Tazmin bakımından:** Eğer bir kimse başkasına ait bir mala yönelik olarak, haksız bir fiilde bulunmuş ve o kişiyi maddi bakımdan zarara uğratmış ise bu zararı tazmin yoluylatelafi etmesi gerekir.Eğer haksız fiile maruz kalan mal mislî bir mal ise tazmin, o malın misli üzerinden gerçekleştirilir. Mesela bir kimsenin yüz lirasını gasp eden kimse, başka bir yüz lira vererek tazmin eder. Aynı şekilde yanmasına sebebiyet verdiği belirli cins yüz kile buğdayı tazmin ederken aynı cinsten yüz kile buğday vermesi gerekir. Eğer mal kıyemî ise, öncelikle aynen iadesinin mümkün olup olmadığına bakılır. Eğer mal gasb edenin elinde olduğu gibi duruyor ise aynı malın iadesi gerekir. Mal gasb edenin elinden çıkmış ve iadesi mümkün değilse ya da elinde durmakla birlikte değerini düşüren bir yıpranmaya ya da kusura maruz kalmış ise o malın piyasadaki emsali araştırılmaz. Bunun yerine o malın değeri ödenir. Örneğin çalınan bir koyun, yerine başka bir koyun verilmesi suretiyle tazmin edilmez. Bunun yerine koyunun piyasadaki parasal değeri üzerinden tazmin gerçekleştirilir.
* **Ortak malın taksimi bakımından:** Birden fazla sahibi bulunan bir mal mislî ise ortaklardan biri, diğeri olmadan hakkını doğrudan doğruya alabilir. Örneğin bir arazi üzerinde eşit hisseye sahip iki ortaktan biri, mahsul elde edilir edilmez ortağını beklemeden malın yarısını alabilir. Ancak malın kıyemî olması halinde bunu yapmak caiz olmaz. Örneğin kırk koyundan oluşan bir sürünün iki ortağından biri, diğer ortak yok iken yirmi koyunu kendi başına seçip alamaz.

1. **İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA MİLKİYET**

İslam hukukunda özel mülkiyet şahıslar için tanınan bir haktır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de bir çok defa mal kavramı şahıslara nispet edilmektedir (ör: “Onlar ki mallarını gece gündüz infak ederler” Bakara 347.) Bununla birlikte, kainatın asıl sahibinin Yüce Allah olduğu ve insanların sahip oldukları malın aslında Allah tarafından kendilerine verilen bir emanet olduğu da beyan edilmektedir. (57. Hadîd, 7.)

1. **Mülkiyetin Kavramsal Çerçevesi**

Türkçede mülk ve mülkiyet kavramları bilinmekte ve kullanılmakta ise de bu kavramların Arapçadaki aslı milk ve mülkiyet şeklindedir. Milk ve melk, Arapça’da bir şeyi kuşatmak ve ona tek başına sahip olabilmek anlamına gelmektedir. Mülk ise sultanlık anlamına gelmektedir.

Bir kavram olarak mülkiyet, “bir mani olmadığı hallerde sahibine asaleten tasarruf hakkı veren şer’i bir yetkidir.” Buna göre mülkiyet, sahibine maliki olduğu maldan yararlanma ve o mal üzerinde tasarrufta bulunma hakkı veren bir yetkidir. Bu yetki sadece sahibine aittir. Ancak bu yetki, meşru bir maniden dolayı kullanılamayabilir. Örneğin hacir altında bulunan bir kimse mülkiyeti altında bulunan mallar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Mülkiyetin bir diğer özelliği ise kişinin asaleten sahip olduğu bir hak olmasıdır. Buna göre vekil, her ne kadar vekâleti altında bulunan mal üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip ise de kendisi ile mal arasındaki ilişki bir mülkiyet ilişkisi değildir. Tariften de anlaşılacağı üzere, mülkiyet bir haktır, maddi bir şey değildir.

1. **Mülkiyetin Oluşmasını Sağlayan Sebepler**

Bir kimsenin, bir malın mülkiyet hakkını elde etmesine temellük, mülkiyet hakkını başkasına devretmesine ise temlîk denir. Ancak temlik ile izin arasında fark vardır. Bir kimsenin bir başkasına malını kullanma ve tüketme konusunda izin vermesi bir temlik değildir. Bir kimse bir başkasına bahçesindeki meyvelerden yeme konusunda izin verse, izin verilen kimse bu meyvelerin mâliki gibi hareket edemez. Bu meyveleri toplayıp satamaz. Aynı şekilde bir kimse bir başkasına arabasını kullanabilmesi için izin verse izin verilen arabayı bir başkasına kiralayamaz.

Mülkiyetin sebeplerinden maksat mülkiyetin el değiştirmesine sebep olan durumlardır. Bu sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür: