Projekt z dnia 1 października 2019 r.

USTAWA

z dnia ........ 2019 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego[[1]](#footnote-2))

**Art. 1.** W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122
i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 34a dodaje się art. 34b w brzmieniu:

„Art. 34b. 1. W rzeźni, w której zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.[[2]](#footnote-3))), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1099/2009”, został wyznaczony pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt, podmiot prowadzący tę rzeźnię rejestruje, w postaci cyfrowej, obraz w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt we wszystkie dni w roku przez całą dobę.

2. Urządzenia rejestrujące obraz, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowadzący rzeźnię wykorzystuje w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.

3. Nagrania obrazu uzyskane za pomocą urządzeń, o których mowa w ust. 2:

1) wykonuje, utrwala, opisuje i przechowuje się w sposób umożliwiający ustalenie kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób wykonywał czynności w miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1;

2) zabezpiecza się przed utratą, uszkodzeniem oraz przed czynnikami mogącymi spowodować utratę lub zniekształcenie zapisu cyfrowego;

3) kopiuje się w tym samym formacie zapisu cyfrowego, w którym pierwotnie je utrwalono, bez dzielenia plików ani wprowadzania jakichkolwiek zmian w stosunku do pierwotnie utrwalonego zapisu cyfrowego;

4) udostępnia się w każdym czasie do wglądu osobom sprawującym nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w danej rzeźni w imieniu właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) przechowuje się co najmniej przez 3 miesiące i przekazuje organom Inspekcji Weterynaryjnej na ich żądanie;

6) zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i po upływie okresu określonego w pkt 5 podlegają zniszczeniu.”;

2) po rozdziale 11 dodaje się rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a

Kary pieniężne

Art. 40a. Kto, będąc podmiotem prowadzącym rzeźnię:

1) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 34b ust. 1 nie rejestruje obrazu w miejscach wyładunku zwierząt lub w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt,

2) wbrew obowiązkom określonym w art. 34b ust. 3 pkt 1 lub 2 nie utrwala, opisuje, przechowuje lub zabezpiecza nagrań obrazu lub wykonuje, utrwala, opisuje, przechowuje lub zabezpiecza te nagrania w sposób inny, niż określony w tych przepisach,

3) kopiuje nagrania obrazu w sposób inny niż określony w art. 34b ust. 3 pkt 3,

4) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 34b ust. 3 pkt 4 nie udostępnia nagrań obrazu osobom określonym w tym przepisie,

5) nie przechowuje nagrań obrazu przez okres określony w art. 34b ust. 3 pkt 5,

6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 34b ust. 3 pkt 5 nie przekazuje nagrań obrazu organom Inspekcji Weterynaryjnej na ich żądanie

– podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający wymierzenie kary administracyjnej przez organ pierwszej instancji, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 752 i 1622).

Art. 40b. 1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni.

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych powiatowy lekarz weterynarii bierze pod uwagę zakres stwierdzonych naruszeń lub ich stopień, częstotliwość popełnienia w przeszłości naruszeń określonych w art. 40a, a także, odpowiednio, liczbę zwierząt, liczbę środków transportu lub wielkość produkcji w zakładzie, których dotyczy dane naruszenie.

Art. 40c. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.

Art. 40d. W zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.[[3]](#footnote-4))), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia rzeźni.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694) w art. 96 po § 1ab dodaje się § 1ac w brzmieniu:

„§ 1ac. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1149, 1824 i …) można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.[[4]](#footnote-5))) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 71 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Poza zakładami leczniczymi dla zwierząt przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza po zgłoszeniu powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności, dokonanemu na 7 dni przed rozpoczęciem jej prowadzenia.”;

2) w art. 118:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nadzór nad:

1) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym:

a) w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych – sprawuje Główny Lekarz Weterynarii i wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,

b) w zakładzie leczniczym dla zwierząt – sprawuje powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt,

c) przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza – sprawuje powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności;

2) ilością produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych w:

a) gospodarstwach w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – sprawuje powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie gospodarstwa,

b) zakładach leczniczych dla zwierząt – sprawuje powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do nadzoru, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 120 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 121 ust. 1 i 2, art. 121a ust. 1, art. 122, art. 122a i art. 123 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób sprawowania nadzoru przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii, a w szczególności:”;

3) w art. 119 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W stosunku do hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, zakładów leczniczych dla zwierząt oraz innych podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi przepis:

1) ust. 2 stosuje się odpowiednio do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;

2) ust. 4 stosuje się odpowiednio do Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkich lekarzy weterynarii i powiatowych lekarzy weterynarii.”;

4) art. 132e otrzymuje brzmienie:

„Art. 132e. Kto wbrew przepisowi art. 71 ust. 1a bez zgłoszenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, podlega grzywnie.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zadania organów Inspekcji wykonują:

1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności, niebędących czynnościami o charakterze pomocniczym;

2) lekarze weterynarii i inne osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności o charakterze pomocniczym.

3. Osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności, o których mowa w ust. 2, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji.”;

2) w art. 6 w ust. 5a pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub prewencji weterynaryjnej i higieny pasz.”;

3) w art. 9 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub prewencji weterynaryjnej i higieny pasz.”;

4) w art. 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz innymi organizacjami międzynarodowymi;”;

5) w art. 16 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, z tym że wyznaczenie do wykonywania wymienionych czynności w rzeźni jest dozwolone po uzyskaniu zgody wojewódzkiego lekarza weterynarii:

– na okres:

– – nie dłuższy niż rok od dnia zatwierdzenia rzeźni w drodze decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824), lub

– – nie dłuższy niż rok od dnia wznowienia działalności rzeźni, które nastąpiło po upływie co najmniej roku od dnia zawieszenia zatwierdzenia tej rzeźni w drodze decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności tej decyzji, lub

– – konieczny do nawiązania stosunku pracy z lekarzem weterynarii, który miałby wykonywać te czynności w rzeźni, nie dłuższy niż rok – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z lekarzem weterynarii wykonującym dotychczas te czynności w tej rzeźni, lub

– w rzeźniach, w których do wykonywania tych czynności potrzeba nie więcej niż trzech lekarzy weterynarii.”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, w tym będące lekarzami weterynarii, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.”;

6) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w obecności pracowników Inspekcji upoważnionych przez Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii lub granicznego lekarza weterynarii.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3h w brzmieniu:

„3a. Ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich ma postać papierowej książki opatrzonej indywidualnym oznaczeniem identyfikacyjnym, w której kartki połączone są w sposób uniemożliwiający niezauważone ich usuwanie i dodawanie.

3b. Posiadacz zwierząt gospodarskich zaopatruje się w blankiet książki, o której mowa w ust. 3a, u powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce utrzymywania tych zwierząt gospodarskich.

3c. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje posiadaczowi zwierząt gospodarskich nowy blankiet książki, o której mowa w ust. 3a, w przypadku zapełnienia dotychczasowej książki, a także utraty lub zniszczenia tej książki.

3d. Posiadacz zwierząt gospodarskich niezwłocznie przedkłada powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce utrzymywania tych zwierząt gospodarskich książkę, o której mowa w ust. 3a:

1) w przypadku zapełnienia tej książki – wraz z wnioskiem o wydanie nowej książki;

2) która została utracona i następnie odnaleziona po wydaniu nowego blankietu książki, o której mowa w ust. 3a.

3e. W przypadku, o którym mowa w ust. 3d, powiatowy lekarz weterynarii nanosi na książkę, o której mowa w ust. 3a, w widocznym miejscu adnotację o zakończeniu jej używania i zwraca tę książkę posiadaczowi zwierząt gospodarskich.

3f. Główny Lekarz Weterynarii zapewnia druk oraz dystrybucję blankietów książki, o której mowa w ust. 3a, do powiatowych inspektoratów weterynarii.

3g. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii i powiatowi lekarze weterynarii zabezpieczają blankiety książki, o której mowa w ust. 3a, przed utratą oraz prowadzą rejestr otrzymanych, wydanych i zniszczonych blankietów.

3h. Posiadacz zwierząt gospodarskich przechowuje książkę, o której mowa w ust. 3a, przez 5 lat od zapełnienia tej książki albo zakończenia posiadania zwierząt gospodarskich.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, wzory tej ewidencji i dokumentacji, sposób wykonania blankietów książki, o której mowa w ust. 3a, a także sposób ustalania indywidualnego oznaczenia identyfikacyjnego i umieszczenia tego oznaczenia na blankiecie tej książki, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, możliwość ustalenia przebiegu leczenia zwierzęcia i zastosowanych u zwierzęcia produktów leczniczych, a także zapewnienie jednolitego formatu oznaczenia każdej książki,
o której mowa w ust. 3a.”;

2) w art. 85:

a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Kto, będąc podmiotem prowadzącym działalność nadzorowaną, o której mowa w:

1) art. 1 pkt 1 lit. a–c, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 ust. 8 nie zawiadamia, w terminie określonym w tym przepisie, o:

a) czasie lub miejscu organizowania targu, wystawy, konkursu lub pokazu,

b) załadunku lub wyładunku zwierząt,

2) art. 1 pkt 1 lit. a–l, n, p oraz w art. 4 ust. 3, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 7 nie informuje, w terminie określonym w tym przepisie, o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej lub o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych

– podlega karze grzywny.”,

1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, 1a i 1c, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:

„3aa. W przypadkach, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator dokonuje się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia uboju zwierzęcia gospodarskiego albo unieszkodliwienia zwłok tego zwierzęcia.”;

2) w art. 19 po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. W przypadku uboju w rzeźni, uboju z konieczności, zabicia z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej albo padnięcia zwierzęcia z gatunku bydło, paszport tego zwierzęcia towarzyszy odpowiednio zwłokom albo tuszy odpowiednio do rzeźni, zakładu przetwórczego albo spalarni.

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a, podmiot prowadzący rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię unieważnia paszport bydła przez ścięcie rogu paszportu oraz zwraca ten paszport Agencji nie później niż w terminie 7 dni od dnia odpowiednio uboju w rzeźni, uboju z konieczności, zabicia zwierzęcia z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej albo padnięcia zwierzęcia.

4c. W przypadku uboju na terenie gospodarstwa cielęcia do szóstego miesiąca życia, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, ostatni posiadacz zwierzęcia zwraca Agencji w terminie 7 dni od dnia uboju paszport zwierzęcia wraz z kolczykami lub duplikatami kolczyków zawierającymi numer identyfikacyjny tego zwierzęcia, zniszczonymi w sposób określony w art. 17 ust. 3a.”;

3) w art. 33 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 17 ust. 3a nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka albo kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii, lub niszczy go z naruszeniem terminu określonego w art. 17 ust. 3aa,”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) będąc podmiotem prowadzącym rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 19 ust. 4b nie unieważnia paszportu bydła lub nie zwraca tego paszportu Agencji zgodnie z tym przepisem albo dokonuje tych czynności z naruszeniem terminu określonego w tym przepisie,

8b) będąc posiadaczem bydła dokonującym uboju na terenie gospodarstwa cielęcia do szóstego miesiąca życia, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, nie zwraca Agencji paszportu zwierzęcia wraz z kolczykami lub duplikatami kolczyków zawierającymi numer identyfikacyjny tego zwierzęcia, zniszczonymi w sposób określony w art. 17 ust. 3a, albo zwraca je z naruszeniem terminu określonego w art. 19 ust. 4c,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) w art. 62 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10
w brzmieniu:

„10) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1149, 1824 i …).”.

**Art. 8.** 1. Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi, o którym mowa w art. 71 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 3, zachowują prawo do jego prowadzenia.

2. Zgłoszenia, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 3, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, uprawniają do rozpoczęcia prowadzenia obrotu, o którym mowa w art. 71 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 3.

**Art. 9.** Od dnia 19 października 2020 r. powiatowi lekarze weterynarii wydają posiadaczom zwierząt gospodarskich, na ich wniosek, blankiety książek, o których mowa w art. 53 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 5.

**Art. 10.**Do postępowania z kolczykami i duplikatami kolczyków zwierząt gospodarskich, które zostały poddane ubojowi, zabite lub padły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz kolczykami lub duplikatami kolczyków tych zwierząt zawierającymi elektroniczny identyfikator, a także z paszportami tych zwierząt z gatunku bydło, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym.

**Art. 11.** Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym na podstawie ustawy zmienianej w art. 6, wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 7
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1. ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751 i 1818. [↑](#footnote-ref-4)
4. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 1542, 1556, 1590 i 1818. [↑](#footnote-ref-5)