Topluma zarar veren tasarruflar yanında bazen fertlere zarar veren mâlî tasarruflara da sınırlandırma getirilebilir. Özellikle komşuların mülkiyetleri üzerindeki bir takım tasarrufları birbirlerine zarar verebilmektedir. Örneğin bir kimsenin kendi arsasına çukur kazması, komşusunun evinin yıkılmasına sebebiyet verecek ise o çukuru kazmamalıdır. Hâkim şikayet halinde böyle bir ihtimali yüksek görüyor ise o çukurun kazılmamamsı yönünde karar verebilir. Aynı şekilde pis kokuya ya da gürültüye neden olan ve komşuları rahatsız eden işler yapılması durumunda da hakim şikayete bağlı olarak o işlerin yapılmasını engelleyebilir. Fertlerin birbirine zarar verip vermediği konusunda belirleyici olan şehrin örfü ve bilirkişilerin bu örf doğrultusundaki kanaatleridir.

1. **İstimlâk**

Mülkiyetin intikalini sağlayan sebepler belirlidir. Bununla birlikte bazı durumlarda devletin kamu yararını göz önünde bulundurarak özel mülkiyeti bedeli karşılığında cebren satın alması söz konusu olabilir. Mescid, okul, hastane, yol gibi yerlerin genişletilmesine ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli görülen ev, arsa ya da tarlaların bedeli karşılığında istimlak edilmesi caizdir.

1. **Şuf’a**

Daha önce de belirtildiği üzere şuf’a, satılacak bir malı alma konusunda o mala ortak ya da komşu olan kimsenin ön alım hakkıdır. Mal sahibi malını şuf’a hakkına sahip olan kimseye (*şefî’*) satmak istemese bile kazâi cebir ile bu satış gerçekleştirilir. Fakat bu satış malın piyasadaki değerinin ödenmesi halinde mümkündür.

Şuf’â hakkı sayesinde kişi ortağının hissesini ya da komşusunun malını alma konusunda bir avantaja sahip olmakta ve böylece malın başka bir kimse tarafından alınması durumunda uğrayabileceği zararlardan kurtulmuş olmaktadır. Ancak şuf’â kısaca üç şekilde sabit olur.

* Şâyi ortaklıktan dolayı: İki kardeş arasında mirastan dolayı bir daire üzerinde şâyi ortaklık olsa ve bu kardeşlerden biri hissesini satmak istese bu hisseyi satın alma hakkı öncelikle kardeşine aittir. Ancak ortaklık şâyi değilse şuf’a hakkı söz konusu olmaz.
* İki gayr-ı menkûl arasında müşterek haklar bulunması: Örneğin iki tarla arasında müşterek olarak kullanılan bir su arkı ya da yol varsa karşılıklı olarak şufa hakkı oluşur. Ancak bu yol ya da su kamuya aitse şuf’a hakkı sabit olmaz.
* İki gayr-ı menkûlün birbirine bitişik olması: Hanefîlere göre herhangi bir taraftan birbirine bitişik olan iki gayr-ı menkûl arasında karşılıklı şuf’a hakkı doğacağını söylemektedirler. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise sadece komşuluktan dolayı şuf’a hakkı söz konusu olmaz. Örneğin bitişik olmakla birlikte girişi çıkışı birbirinden müstakil olan iki gayr-ı menkûl için şuf’a hakkı yoktur.

1. **Hacir**

Bir kimsenin akid yapabilme yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılmasına hacir denir. Hacir kararı, bazı durumlarda hacr edilen kişinin yararı için alınır. Örneğin kendi malını idare edemeyecek kadar yaşı küçük olan ya da delilik, bunama ve sefihlik gibi durumlarla karşı karşıya olan bir kimsenin, malları üzerindeki tasarruf hakkının elinden alınması kendisinin faydasınadır. Bazen de hacir kararı başkalarının haksızlığa uğramaması için alınır. Örneğin bir kimsenin gücü yettiği halde borcunu ödememesi halinde malları üzerinde tasarrufta bulunma hakkı elinden alınabilir. Zira bu kimsenin elindeki mallarını satması ve elde ettiği parayı israf etmesi ihtimali vardır.

Mahkeme borçlu olduğu halde borcunu ödemeyen kimseyi de hacir altına alabilir. Çünkü bu kimse sahip olduğu malları satabilir ve elde ettiği parayı borcunu ödemekte kullanmayabilir. Hakim borçluyu hacir altına aldıktan sonra mallarını satıp borcunu öder. İmâm A’zam borçlunun hacir altına alınmasına karşı çıkmaktadır. Bunun yerine hakim, malı olduğu halde borcunu ödemeyen kimseyi hapsetme kararı vermelidir. Borçlu, borcunu ödeyinceye kadar hapiste kalır. Borçlu, borcunu ödemek için malını kendisi satmalıdır. Ancak İmâm Ebû Yûsuf, İmâm Muhammed ve diğer üç mezhebe göre borçlu hacir altına alınabilir.

**Özet**

Bir terim olarak İslam Borçlar Hukukunda malın tarifi konusunda iki farklı yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan biri Hanefîlere diğeri ise Hanefîler dışında kalan fakîhlere aittir. Hanefîler malı tanımlarken sadece maddî/fiziksel niteliği olan şeyleri göz önünde bulundurmuşlardır.

Cumhûr ise menfaatleri de mal kapsamında değerlendirmiştir. Mal, fakihler tarafından farklı açılardan ele alınmış ve kısımlara ayrılmıştır. Piyasada misli bulunup bulunmaması bakımından mallar, mislî mallar ve kıyemî mallar olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı durumlarda mislî mal kıyemî mala dönüşür.

Bir kavram olarak mlkiyet, “bir mani olmadığı hallerde sahibine asaleten tasarruf hakkı veren şer’i bir yetkidir.”

Mülkiyetin oluşmasını sağlayan sebepler şunlardır:

* Mübah Olan Bir Şeyi Ele Geçirmek (İhrazu’l-Mübâhât)
* Ölü Araziyi İhya Etmek
* Maden ya da Define Bulmak
* Avlanma
* Su, Ot ve Meyve Vermeyen Ağaç veya Çalının Hiyâzet Altına Alınması
* Akidler
* Tevellüd

Mülkiyet, konusu (mahalli) bakımından üç kısma ayrılmaktadır. Başka bir ifadeyle bir nesne üç şekilde mülkiyete konu olabilmektedir: Aynî mülkiyet, menfaat mülkiyeti ve alacak (deyn) mülkiyeti.Şekli bakımından ise mülkiyet *müstakil mülkiyet* ve *şâyî mülkiyet* olmak üzere iki kısma ayrılır.

İslam hukukunda özel mülkiyet hakkı tanınmakla birlikte, bu mülkiyete yönelik bir takım sınırlandırmalar getirildiği görülmektedir. Bu sınırlandırmalardan bazıları aslîdir. Yani her türlü mülkiyet için geçerlidir. Bazı sınırlandırmalar ise ârızî olup bazı şart ve durumlarda ortaya çıkar.