## Dříve platné definice demografických událostí

**Definice obyvatel zahrnovaných do statistiky**

Do roku 1950 vycházela statistika obyvatelstva z koncepce přítomného obyvatelstva, od roku 1950 pak z koncepce bydlícího obyvatelstva založené na místě hlášeného pobytu obyvatel.

V praxi české (československé) demografické statistiky od roku 1950 jsou za obyvatele považováni nejen státní občané České republiky (resp. bývalého Československa), ale všechny osoby, které k danému datu byly přihlášeny v daném území k trvalému pobytu, tedy i státní občané jiného státu než ČR. Do roku 2000 se statistika vztahovala pouze na obyvatele s trvalým bydlištěm v České republice (bez ohledu na jejich státní občanství), od roku 2001 do 1. 5. 2004 v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001 nově i cizinců s přechodným pobytem na vízum nad 90 dnů a cizinců s azylem v ČR.

**Definice rozvodů**

Pro období 1919–1949 jsou do statistiky zahrnuty pouze rozluky manželství, které podle tehdy existující právní normy odpovídaly rozvodům v dnešním slova smyslu. Od roku 1950 je možná jediná forma právního ukončení manželství – rozvod.

Podmínky rozvodu jsou dané zákonem. V období 1. 1. 1950 až 31. 3. 1964 se řídily zákonem o právu rodinném, od 1. 4 1964 do 31. 12. 2013 zákonem o rodině (na počtu a struktuře rozvodů se výrazně podepsala jeho novelizace zákonem č. 91/1998 Sb. s platností od 1. 8. 1998), od 1. 1. 2014 je definuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („nový občanský zákoník“).

Počínaje rokem 2007 přebírá ČSÚ elektronickou formou z datového skladu Ministerstva spravedlnosti ČR údaje pouze o kladně vyřízených žádostech o rozvod, před tímto rokem měl k dispozici údaje o všech podaných žádostech.

**Definice živě/mrtvě narozeného dítěte**

Až do roku 1948 platila v České republice (resp. Československu) mezinárodní definice živě narozeného dítěte, za které byl považován plod, u kterého byly zjištěny známky dechu či srdečního pulzu (bez ohledu na délku trvání těhotenství), a definice mrtvě narozeného dítěte, za které byl považován mrtvě narozený plod narozený po 28. týdnu těhotenství.

V letech 1949–1952 musel plod, aby byl dle národní definice považován za dítě, vážit alespoň 400 g. Jeho vitalita (živě či mrtvě narozené) byla určena podle toho, zda plod projevoval při narození známky života či nikoliv.

V období 1953–1964 byl za dítě pokládán plod měřící alespoň 35 cm a vážící alespoň 1 000 g, který byl výsledkem těhotenství trvajícího alespoň 28 týdnů (musela být splněna všechna tři kritéria). Za živě narozené dítě se považovalo takové, které po porodu samovolně nebo po křísení alespoň jednou vdechlo. Za (živě narozené) dítě se považoval i plod, který se narodil živě a nesplňoval uvedená kritéria, ale přežil 24 hodin. V případě vícečetných porodů stačilo, aby všechny znaky dítěte měl alespoň jeden plod a za děti byly považovány všechny plody z tohoto těhotenství.

V období od 1. 1. 1965 do 29. 2. 1988 platily v Česku opět mezinárodně doporučené definice dítěte, podle kterých: narození živého plodu je vypuzení nebo úplné vynětí plodu z těla matčina (bez ohledu na délku těhotenství), jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje jiné známky života, jako srdeční činnost, pulzaci pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva, i když pupečník nebyl přerušen nebo placenta porozena; narození mrtvého plodu je narození plodu, jehož úmrtí nastalo před úplným vypuzením nebo vynětím z těla matčina (bez ohledu na délku těhotenství). Úmrtí je prokázáno tím, že plod nedýchá ani neprojevuje jinou známku života, jako srdeční činnost, pulzaci pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva (vyhláška ministerstva zdravotnictví 194/1964 Sb.). Za mrtvě narozené dítě je považován plod narozený po 28. týdnu těhotenství nebo, nelze-li délku určit, vážící alespoň 1 000 g.

Od 1. 3. 1988 do 31. 3. 2012 platila vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky, podle které byl za živě narozené dítě považován plod, který projevil po narození aspoň jednu známku života a měl porodní hmotnost 500 g a vyšší, případně nižší než 500 g, přežije-li 24 hodin po porodu. Známkami života se rozuměl dech, srdeční akce, pulsace pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva. Za mrtvě narozené dítě se považoval plod, který neprojevil ani jednu ze známek života a měl porodní hmotnost 1 000 g a vyšší. Vyhláška č. 11/1988 Sb. byla zrušena k 1. 4. 2012 zákonem č. **372/2011** Sb., o zdravotních službách.

**Definice potratu**

Statistika potratů byla v Československu vedena od roku 1953, v letech 1953–1957 však zachycovala pouze potraty provedené ve smyslu trestního zákona č. 86/1950 Sb. (§ 218, odst. 4), který umožňoval provést „usmrcení lidského plodu lékařem ve zdravotním ústavu se souhlasem těhotné ženy“ za určitých předpokladů (ohrožení zdravotního stavu těhotné ženy nebo jejího plodu).

Podrobná statistika v členění podle všech druhů potratů (umělé, samovolné a ostatní potraty) je vedena od roku 1958 v souvislosti s účinností zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství.

Do roku 1964 byly za potraty považovány všechny plody, které nemohly být považovány za děti podle tehdy platné čs. definice.

V období od 1. 1. 1965 do 29. 2. 1988 se dle mezinárodně doporučené definice dítěte za potrat považoval každý mrtvě narozený plod narozený do 28. týdne těhotenství nebo (nelze-li délku těhotenství určit) který vážil méně než 1 000 g.

Od 1. 3. 1988 byly definice potratů dány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky. Potratem se rozumělo ukončení těhotenství ženy, při němž:

1. plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1 000 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší 28 týdnů,
2. plod projevuje aspoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu,
3. z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu nebo těhotenská sliznice.

Ukončení mimoděložního těhotenství nebyla ve statistice potratů v období 1958–1986 evidována, v roce 1987 byla ve výstupech ČSÚ zahrnuta do kategorie „ostatní“, v letech 1988–1991 mezi umělá přerušení těhotenství (UPT). Od roku 1992 tvoří ukončení mimoděložního těhotenství samostatnou kategorii potratů.

Vyhláška MZ ČSR č. 11/1988 Sb. byla k 1. 4. 2012 zrušena zákonem č.**372/2011** Sb., o zdravotních službách, který zavedl novou, aktuálně platnou, definici plodu po potratu.

**Statistika příčin smrti**

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN), mezinárodně doporučená systematika pro kódování příčin smrti vydávaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je v České republice používána od roku 1919. Srovnatelnost jednotlivých revizí je omezena. Aktuálně (od roku 1994) jsou v ČR příčiny smrti tříděny podle 10. revize (MKN-10) a jejích aktualizací.

Období platnosti jednotlivých revizí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí v ČR:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení revize** | **Rok přijetí revize/ účinnosti aktualizace****dle WHO**  | **Období platnosti v ČR** |
| MKN-3\* | 1920\*\* | 1919–1930 |
| MKN-4 | 1929\*\* | 1931–1940 |
| MKN-5 | 1938\*\* | 1941–1948 |
| MKN-6 | 1948 | 1949–1957 |
| MKN-7 | 1955 | 1958–1967 |
| MKN-8 | 1965 | 1968–1978 |
| MKN-9 | 1975 | 1979–1993 |
| MKN-10 | 1990 | 1994– |
|  aktualizace MKN-10: | 2004–2009 | 2009– |
|   | 2010 | 2011– |
|  | 2012 | 2012– |
|  | 2013 | 2013– |
|  | 2014–2016 | 2018– |
|  | 2019 | 2021– |

*\*) Vydaná pod názvem Mezinárodní klasifikace příčin smrti.*

*\*\*) Přijato Mezinárodním statistickým institutem, resp. Zdravotnickou organizací Společnosti národů.*