Bir malın nakli esnasında şeklinin değişmesi, onu menkul mal olmaktan çıkarmaz. Örneğin bir binânın yıkılıp enkaz halinde başka bir yere nakledilmesi mümkündür. Aynı şekilde ağacın kesilerek odun haline getirilmesi ve başka yere taşınması mümkündür. Başka bir deyişle arazi ve arsa dışında kalan her şey menkul mallardan sayılır.

Mâlikiler ise, ancak şekil değiştirerek nakledilebilen malları gayr-ı menkul saymışlardır. Bu yaklaşıma göre, müstakil bir varlığı bulunan nesneler gayr-ı menkul olabilmektedir. Arsa üzerindeki ev ya da bir tarladaki ağaç da gayr-ı menkuldür. Bu açıdan Mâlikîlerin gayr-ı menkul tanımı daha kapsamlıdır.

Malların, menkûl ve gayr-ı menkûl şeklinde ikiye ayrılmasının bir takım hukukî sonuçları vardır.

* İslam Hukukunda, gayr-ı menkûl bir malı satın alma konusunda o malın ortağının ve o mala komşu olan kimsenin önceliği vardır. Bu önceliğe şuf’a hakkı denir. Buna göre bir kimse ortak olduğu bir gayr-ı menkûlün diğer hisselerinin satılması halinde bu hisseleri satın almaya diğer kimselerden daha çok hak sahibidir. Şuf’a hakkı, fakihlerin çoğunluğuna göre sadece gayr-ı menkûl mallar için söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, menkûl ve gayr-ı menkûl ayrımı, şuf’a hakkı açısından önemlidir.
* Medenî hakları kısıtlanmış olan kimselerin (mahcur) ve kânûnî velilerinin bulunmaması sebebiyle velisiz kalan küçüklerin mallarını idâre etmek ve hukûkî muâmelelerinde onları temsil etmek üzere mahkemece vazifelendirilmiş olan vasîlerin bu mallar üzerindeki tasarruflarının sınırları konusunda da bu ayrımın etkisi vardır. Vasî, vesâyeti altındaki kimsenin gayr-ı menkûl malları konusunda tam bir tasarruf özgürlüğüne sahip değildir. Bu malları ancak zorunlu bir borcun ödenmesi gibi bir sebeple satabilir. Vasi, vesâyeti altında bulunan kimsenin borcunu öderken öncelikle menkûl malları satarak bu ödemeyi gerçekleştirmeli, gayr-ı menkûlü sonraya bırakmalıdır. Ancak menkûl mallarda maslahata göre tasarrufta bulunma hakkı vardır.
1. **Piyasada Emsali Bulunup Bulunmaması Bakımından Mallar**

Piyasada misli bulunup bulunmaması bakımından mallar, mislî mallar ve kıyemî mallar olmak üzere ikiye ayrılır.

1. **Mislî Mal:** Eğer bir malın, piyasada emsali bulunabiliyorsa bu mal mislî bir maldır. Buna göre mislî mallar şunlardır:
* Hacim ölçüsü ile ölçülen (keylî) mallar: Buğday, arpa, nohut gibi tahıl ürünleri, hacim ölçüsü ile ölçülerek alınıp satılan mallar keylî mallardır. Buna göre bir kile buğday, piyasada bulunan aynı cins bir kile buğdaya eşittir.
* Tartılan (veznî) mallar: Alım satımında ağırlık ölçüleri kullanılan mallar da mislîdir. Örneğin madenler veznî mallardandır. Zira bir kilo bakır bir kilo bakıra eşittir. Ancak üzerinde kuyum işçiliği gerçekleştirilmiş olan mallar her ne kadar tartılsa da, işçilik bedeli de üzerine eklendiğinden misli mal sayılmaz.
* Sayılarak satılan (adedî mütekârib) mallar: Ceviz yumurta gibi taneleri arasında yakınlık bulunan ve bu nedenle alım satımında sayısı dikkate alınan mallar da mislî mal sayılmıştır. Aynı şekilde para da sayılarak değişimde bulunulan bir mal olduğundan mislîdir.
* Piyasada benzeri bulunan ticaret malları: Yukarıdaki sınıflardan herhangi birine girmediği halde standart bir takım özelliklerinden dolayı piyasada emsali bulunabilen elbise, kap-kacak, buzdolabı vb mallar misli mallardandır.

İslam hukukçularının bu malları veznî ya da keylî olarak belirlemiş olmaları, genel olarak örfe bağlı bir durum olarak değerlendirilmiştir. Buna göre örneğin keylî olan buğday ticarî örfün değişmesi neticesinde veznî olarak alınıp satılabilir. İmâm Ebû Hanife ile İmâm Muhammed ise veznî ve keylî malların hadis ile sabit olduğunu söyleyerek, bunların alım satımında vezn ve keyl konusunda herhangi bir değişiklik yapılamayacağını savunmuşlardır. Konuyla ilgili tarihî bilgiler, vezn ve keylin esas alınmasında dönemin ticârî örfünün esas alındığını göstermektedir. Hz. Peygamberin tartıda Mekkelilerin, ölçüde ise Medinelilerin uygulamasının esas alınmasını emrettiği bilinmektedir. Tahâvî bunun gerekçesini şu ifadelerle açıklamaktadır:

“O dönemde Mekke’de meyve ve ekin pek yoktu. Bu durum İslam öncesinde de aynı şekildeydi. Nitekim Hz. İbrâhim, Mekke’den “ekinsiz bir vadi” diye bahsetmektedir. Mekke bir ticaret şehriydi. Buraya gelen hacılar beraberlerinde çeşitli mallar getirip, alışverişte kullanılan semenler (para olarak kullanılan nesneler) mukabilinde bu malları satıyorlardı. Medine ise hurmalıklar şehriydi. Medineliler geçimlerini hurmadan sağlıyorlardı. Mahsûlattan zekat alınırken Medine’de esas olan keyle göre alındı. Böylece Hz. Peygamber, diğer şehirleri de bu iki şehre tabi kıldı.” (Tahavî, *Şerhu Müşkili’l-Âsâr*, III/289.)

1. **Kıyemî Mal:** Aynı ismi taşısa da tek tek bakıldığında, değeri genellikle birbirine emsal olmayan mallara kıyemî mal denir. Örneğin aynı büyüklükteki iki arsanın ya da iki evin değeri çoğunlukla birbirine eşit değildir. Aynı şekilde, hayvanlar, değerli taşlar da kıyemî mallardandır. Karpuz ve kabak gibi taneleri arasında önemli bir ağırlık ve değer farkı bulunan adedî mütekârib mallar da kıyemî mallardan sayılır.
2. **Mislî Malın Kıyemî Mala Dönüşmesi:** Aşağıda belirtilen durumlarda mislî mal kıyemî mala dönüşür:
* **Misli bir malın başka bir cinsten misli mal ile karışması:** Örneğin buğday ile arpa birbirine karıştığında bu karışım kıyemî mala dönüşür. Çünkü bu karışımın piyasada bulunabilecek bir emsali bulunmamaktadır. Bu karışımda arpa ile buğdayın ayrı ayrı miktarları bilinmediğinden, başka bir karışım buna emsal olmaz.
* **Veznî olan bir mislî malın parçalanması halinde maddi kayıp olması:** Örneğin madenler mislî mallardandır. Bunlar kullanım amacıyla şekillendirilmeden önce mislî maldır. Zira bir kilo bakır değer bakımından bir kilo bakıra eşittir. Bu bir kilo bakırın yarıya bölünmesi ise onun değerinden bir şey kaybettirmemektedir. Aynı şekilde on kile buğday ikiye bölündüğünde değerinde herhangi bir kayıp oluşmamaktadır. Ancak bir maden üzerinde belirli bir işçilik uygulanmış ve söz konusu maden bir kullanım eşyasına dönüştürülmüş ise bu eşyanın bölünmesi ya da eritilmesi önemli bir değer kaybını doğuracaktır. Bu durumda bu eşya kıyemî bir mal sayılır. Örneğin madenî kaplar böyledir.
* **Mislî malın özelliğini kaybederek kusurlu hale gelmesi:** Çeşitli nedenlerle kusurlu hale gelen bir mal, piyasadaki emsallerinin değerinden daha düşük hale geleceğinden mislî olmaktan çıkıp kıyemî mala dönüşür. Örneğin matbu bir kitap satıcıda iken mislî sayılır. Çünkü bu kitabın aynı baskısının farklı nüshaları birbirine eşittir. Ancak kitabın satılması ve kullanılması halinde bir yıpranma meydana geleceğinden kitap mislî olmaktan çıkıp kıyemî mala dönüşür.