**Domácí porážka skotu a malých přežvýkavců**

Požadavky na domácí porážku jsou dány zákonem č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, konkrétně jeho § 21.

**Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců.** V rámci domácí porážky skotu mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně.

Maso a orgány z domácí porážky jsou určeny pro vlastní spotřebu chovatele. Vlastní spotřebou se myslí u hovězího masa a orgánů ze skotu spotřeba v domácnosti chovatele. Domácnost je třeba chápat jako fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. V případě masa a orgánů ostatních zvířat poražených domácí porážkou je připuštěna spotřeba osobou blízkou, kterou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (viz zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).

Chovatel při domácí porážce musí postupovat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek a nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Maso a orgány z domácí porážky nemusí být veterinárně vyšetřeny, pokud tak nenařídí příslušná krajská veterinární správa nebo Ústřední veterinární správa. Veterinární správa nařídí povinné vyšetřování v případě nepříznivé nákazové situace, aby zabránila šíření nákazy zvířat, popř. lidí.

Produkty z domácí porážky nesmí být uváděny na trh, tedy není možné je prodávat ani rozdávat osobám, které netvoří domácnost chovatele, popřípadě nespadají mezi jeho blízké osoby.

Pokud chovatel nebo osoba provádějící domácí porážku zjistí neobvyklé změny na mase a orgánech nebo jiné změny, které mohou svědčit o nákaze nebo nevhodnosti masa pro lidskou spotřebu, musí je nahlásit příslušné krajské veterinární správě.

Nakládání s **vedlejšími živočišnými produkty (VŽP)** musí být prováděno v souladu s veterinárním zákonem a požadavky nařízení (EU) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. **Toto nařízení rozděluje VŽP do kategorií 1 až 3 dle míry jejich rizikovosti**. Za nejrizikovější se považuje materiál kategorie 1 a naopak nejmenší riziko představují materiály kategorie 3.

Za **specifikovaný rizikový materiál** **(SRM)** se vzhledem ke statusu České republiky jako země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE pokládá, pokud jde o skot, u zvířat starších 12 měsíců lebka kromě dolní čelisti, ale včetně mozku, očí, a mícha.

**U ovcí a koz** se jedná o **lebku včetně mozku a očí, a míchu zvířat, která jsou starší než 12 měsíců nebo která mají v dásních prořezaný trvalý řezák**.

SRM se řadí mezi VŽP **kategorie 1**. SRM se vloží do nepropustné nádoby nebo obalu označené jako „kategorie 1“. SRM musí být předáno k likvidaci schválenému asanačnímu podniku.

Pokud v rámci domácí porážky vzniknou i další vedlejší živočišné produkty, které chovatel nezpracuje v domácnosti, musí zajistit jejich předání k likvidaci asanačnímu podniku nebo ke zpracování jiné osobě anebo zařízení schváleného/registrovaného dle nařízení (ES)
č. 1069/2009. V případě obsahu trávicího traktu (bez střev) platí, že jej lze aplikovat na půdu v rámci hospodářství.

Chovatel musí do 7 dnů od provedené porážky odhlásit zvíře poražené domácí porážkou v ústřední evidenci.

Hygienický odbor ÚVS SVS