DSI-IV.7250.523.2021 Poznań, dnia 21 stycznia 2022 r.

 za dowodem doręczenia

# DECYZJA

 Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12 i ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), w zw. z art. 78 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku xxxxx xxxxxx xx.x.x., z siedzibą w xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx przy ul. xxxxxxxxxxxxx xx, xx-xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

# ORZEKAM

**udzielić interpretacji indywidualnej** w sprawiestosowania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poprzez uznanie, że produkowane i sprzedawane przez xxxxx xxxxxx xx.x.x., z siedzibą w xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx maszyny są wyłączone spod regulacji przedmiotowej ustawy.

# UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 grudnia 2021 r. (data wpływu: 27 grudnia 2021 r.) xxxxx xxxxxx
xx. x.x., z siedzibą w xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx przy ul. xxxxxxxxxxxxx xx,
xx-xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, co do zakresu
i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej,
w kwestii dotyczącej uznania produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę maszyn przemysłowych za wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5
i art. 4 pkt 19 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
zwanej dalej ustawą ZSEiE, bądź w przypadku uznania ww. stanowiska Strony za nieprawidłowe, uznania produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę maszyn przemysłowych
za wielkogabarytowe stałe instalacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy ZSEiE,
a tym samym, że Spółka nie podlega obowiązkom określonym przepisami ww. ustawy w związku
z wprowadzanymi na terytorium RP maszynami.

Wnioskodawca, będący spółką prawa polskiego należy do międzynarodowej grupy xxxxx. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku dochodowego i podatku VAT w Polsce. Działalność Spółki polega na produkcji i sprzedaży maszyn przemysłowych, m. in. do obróbki drewna litego
i materiałów drewnopodobnych. Zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, a także: produkcja maszyn i urządzeń, naprawa i konserwacja maszyn
oraz instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

Spółka, powołując się na definicję wielkogabarytowego stacjonarnego narzędzia przemysłowego zamieszczoną w art. 4 pkt 19 ZSEiE, szczegółowo opisała poszczególne jej kryteria, które w jej ocenie spełniają produkowane przez nią maszyny. Powyższe w ocenie Wnioskodawcy, oznacza, że nie podlega ona przepisom ustawy, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 5.

Wśród produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę maszyn znajdują się obrabiarki przemysłowe, w tym głównie: oklejarki, numerycznie sterowane centra obróbcze (CNC), pilarki panelowe. Przy czym najmniejsza z maszyn zajmuje powierzchnię od ok. 6,00 m² (waga 1,6 Mg),
a największa 188.90 m² (waga min. 30 Mg).

Strona, we wniosku o wydanie interpretacji, wskazuje, że przedmiotowe maszyny spełniają łącznie wszystkie przesłanki wskazane w art. 4 pkt 19, tj.:

1. Wielkogabarytowość maszyn.

Zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym maszyny sprzedawane
przez Spółkę każdorazowo zajmują powierzchnię co najmniej 6 m², a ich zewnętrzne wymiary
nie są mniejsze niż kilka metrów, tym samym należy zakwalifikować je do maszyn wielkogabarytowych. Ustawodawca określił przykładowo w art. 76 ust. 1 ustawy ZSEiE,
że o wielkogabarytowym sprzęcie mowa w przypadku, gdy którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm. Spółka w przedmiotowym wniosku zaznacza, że nie posiada w swojej ofercie żadnych maszyn, które mogłyby zostać przyporządkowane do kategorii małogabarytowych maszyn, czyli takich o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 50 cm. Ponadto każda z maszyn może być konfigurowana w sposób zwiększający jej powierzchnię użytkową.

1. Maszyny rozumiane jako zespoły maszyn albo urządzeń lub elementów składowych, współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania.

Maszyny stanowią zespół modułów, specjalnie zaprojektowanych, o unikalnych cechach, mających na celu ich użytkowanie w połączeniu z innymi modułami. Komponenty danej maszyny spełniają swoje zaprojektowane parametry i funkcje jedynie w połączeniu z innymi komponentami. Oznacza to, iż brak jakiegokolwiek specjalnie zaprojektowanego komponentu skutkuje brakiem możliwości prawidłowego użytkowania danej maszyny. Zespół komponentów ma na celu konkretne zastosowanie, jakim jest użytkowanie specjalnie zaprojektowanej maszyny do celów produkcji określonych wyrobów.

1. Trwałe instalowanie i odinstalowywanie maszyny w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel.

Maszyny z założenia przeznaczone są do użytkowania w sposób trwały w miejscu, w którym zostały zainstalowane. Pomimo istnienia potencjalnej możliwości przeniesienia danej maszyny,
z uwagi na jej znaczne gabaryty i spersonalizowane cechy, należy uznać ten proces za wysoce skomplikowany, tym samym maszyna powinna być traktowana jako integralna część określonej wcześniej i stałej lokalizacji. Dodatkowo maszyny mogą być instalowane i odinstalowywane wyłącznie przez profesjonalny i przeznaczony do takich czynności personel posiadający odpowiednie uprawnienia. Zarówno osoby, które wykonują powyższe czynności jak i finalni nabywcy maszyn muszą przejść odpowiednie szkolenia specjalistyczne.

1. Użytkowanie i utrzymywanie maszyn przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym.

Personel Spółki instalujący daną maszynę dodatkowo prowadzi szkolenia organizowane
przez Spółkę przygotowujące finalnych nabywców do ich użytkowania. Zatem zarówno użytkownicy (osoby pracujące przy pomocy danej maszyny) jak i obsługa (osoby dokonujące obsługi
i konserwacji) posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności bez których prawidłowe użytkowanie
i obsługa maszyn byłyby niemożliwe. Ponadto wszystkie maszyny użytkowane są w miejscu
ich przeznaczenia, każdorazowo w obiekcie produkcyjnym lub w obiekcie badawczo- rozwojowym gdzie następuje ich eksploatacja zgodnie z konkretnym przeznaczeniem wynikającym z rodzaju maszyny.

Wnioskodawca wskazuje, iż w przypadku uznania wyżej wykazanego stanowiska
za nieprawidłowe, produkowane i sprzedawane przez niego maszyny mogą zostać zaklasyfikowane jako wielkogabarytowe stałe instalacje, spełniające łącznie wszystkie warunki wskazane
w art. 2 ust. 2 pkt 6, tj.:

1. są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel – przedmiotowa przesłanka została wykazana przez Spółkę i opisana powyżej w pkt 3).
2. są przeznaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w określonej wcześniej i stałej lokalizacji.

Maszyny przeznaczone są do trwałego użytkowania w wyznaczonym, często już na etapie projektowania danej maszyny miejscu w budynku, które stanowi przemysłowe miejsce produkcyjne. Oznacza to, że dana maszyna będzie spełniała swoje funkcje jedynie w lokalizacji charakteryzującej się odpowiednimi parametrami takimi jak między innymi określony wymiar pomieszczenia, rodzaj posadzki, poziom wilgotności i temperatury oraz spełniającej konkretne wymogi techniczne,
tj. odpowiednie przyłącza, zapewniona wentylacja oraz klimatyzacja. W związku z tym każda maszyna wymaga zakotwiczenia w określonym miejscu.

1. mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym sprzętem.

Każda maszyna jest urządzeniem złożonym z wybranych komponentów o unikalnych cechach, specjalnie projektowana pod kątem preferencji i parametrów określonych przez finalnego nabywcę. Oznacza to, że dany komponent maszyny, będący jej częścią, może być zastąpiony jedynie
przez taki sam specjalnie zaprojektowany na potrzeby danej maszyny komponent, a dana maszyna będąca zespołem unikalnych komponentów może być zastąpiona jedynie przez taką samą maszynę
o takich samych unikalnych komponentach.

Biorąc powyższe pod uwagę, Marszałek Województwa Wielkopolskiego rozpatrując
ww. wniosek uznał, że w pierwszej kolejności zdefiniowania wymagają następujące pojęcia.

Zgodnie z definicją legalną zamieszczoną w art. 4 pkt 13 ustawy ZSEiE sprzętem
jest urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego
lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V
dla prądu stałego.

W myśl art. 4 pkt 20 ustawy ZSEiE za wprowadzającego sprzęt rozumie się osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu
na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

1. ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
2. ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje
na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego
nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub
3. ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt
z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim

- z tym, że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie
na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 11, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt.

Zgodnie z art. 4 pkt 11 jako producenta rozumie się osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

1. ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego
i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza na rynek
pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
2. ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego
i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje
się za producenta, jeżeli na sprzęcie znajduje się nazwa lub znak towarowy podmiotu,
o którym mowa w lit. a albo w pkt 20 lit. a,
3. ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego
i w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, dostarcza sprzęt w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku tego państwa członkowskiego z państwa niebędącego państwem członkowskim lub z innego państwa członkowskiego lub
4. ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego
lub państwa niebędącego państwem członkowskim i sprzedaje sprzęt na terytorium kraju
za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe

- z tym, że za producenta nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową rozumianą jako każda umowa lub ustalenia dotyczące pożyczki, dzierżawy, najmu lub sprzedaży odroczonej, odnoszące się do jakiegokolwiek sprzętu, bez względu na to, czy warunki tej umowy lub ustaleń albo każdej umowy dodatkowej
lub dodatkowych ustaleń przewidują przeniesienie lub możliwość przeniesienia prawa własności do tego sprzętu, chyba że jednocześnie działa on jako producent.

Art. 26 ust. 1 i 2 ww. ustawy wskazuje, że producent, o którym mowa
w art. 4 pkt 11 lit. a-c, ma prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt
w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta, zaś producent, o którym mowa w art. 4 pkt 11 lit. d, jest obowiązany do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 8 i 9 do autoryzowanego przedstawiciela stosuje się przepisy ustawy dotyczące wprowadzającego sprzęt oraz w przypadku ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela przez producenta producent działa wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela. Autoryzowany przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz producenta, ponosząc odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt.

W przypadku wprowadzania przez podmiot do obrotu sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, podlega on pod obowiązki wskazane w ustawie ZSEiE, w tym wynikający
z art. 20 ust. 1 oraz 21 ust. 1 ww. ustawy obowiązek osiągnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz wynikający z art. 15 ust. 1 obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków, wprowadzający sprzęt obowiązany
jest do naliczenia i uiszczenia opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, zgodnie z art. 72 ust. 2, art. 73 oraz art. 15 ust.3 ustawy ZSEiE.

Należy zauważyć, że przedmiotowa ustawa zawiera również katalog wyłączeń przedmiotowych obejmujący rodzaje sprzętu, do których nie stosuje się przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 5 oraz pkt 6 przepisów ustawy nie stosuje się do następującego sprzętu:

- wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;

- wielkogabarytowych stałych instalacji, z wyłączeniem urządzeń, które nie są specjalnie zaprojektowane i zainstalowane jako część tych instalacji, rozumianych jako wielkogabarytowe zespoły różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel,
2. są przeznaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w określonej wcześniej i stałej lokalizacji,
3. mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym sprzętem.

Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy ZSEiE przez wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe rozumie się wielkogabarytowe zespoły maszyn, urządzeń lub elementów składowych, współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowane i odinstalowywane
w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowane i utrzymywane
przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub w obiekcie
badawczo-rozwojowym.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielając interpretacji indywidualnej
w przedmiotowej sprawie stwierdza, co następuje.

Mając na uwadze szczegółowo opisany przez Wnioskodawcę stan faktyczny, tutejszy Organ na podstawie przedstawionych danych uznaje, że produkowane i sprzedawane przez Spółkę maszyny spełniają wszystkie elementy definicji wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
tj. każdorazowo jeden z ich zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, stanowią zespół specjalnie zaprojektowanych modułów charakteryzujących się unikalnymi cechami, co pozwala na użytkowanie maszyny w celu konkretnego zastosowania. Ponadto maszyny te są użytkowane przez finalnego nabywcę w ściśle określonej lokalizacji, która spełnia szereg wymogów. Proces instalacji maszyny
jest wysoce skomplikowany, wymagający profesjonalnego posiadającego odpowiednie uprawnienia zespołu. Maszyny użytkowane i utrzymywane są w przemysłowym obiekcie produkcyjnym
przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na ich eksploatację zgodnie
z przeznaczeniem. W konsekwencji oznacza to możliwość ich wyłączenia spod regulacji ustawy ZSEiE, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 5.

Jak wynika z opisanego przez Stronę stanu faktycznego można również zgodzić
się ze stanowiskiem, że maszyny przemysłowe wskazane we wniosku mogłyby podlegać wyłączeniu na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy ZSEiE z uwagi na to, że można je zakwalifikować
do wielkogabarytowych stałych instalacji w związku z tym, że spełniają warunki, o których mowa
w ww. przepisie, tj. są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel, użytkowane w sposób trwały w ściśle określonej lokalizacji i mogą zostać zastąpione jedynie
takim samym spełniającym określone i specjalnie zaprojekowane parametry sprzętem.

Powyższe oznacza, że Strona nie ma obowiązku uiszczenia opłat wynikających
z przedmiotowej ustawy, tj.: opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, zabezpieczenia finansowego, w związku z wprowadzaniem ww. produktów.

Obowiązkiem producenta, importera lub innego zaangażowanego podmiotu gospodarczego jest ocena, czy jego narzędzie lub instalacja korzysta z któregokolwiek wyłączenia. Decyzję należy podejmować indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie kryteria.

 Tutejszy Organ, wydając niniejszą decyzję, zapoznał się ze stanowiskiem Wnioskodawcy
w przedmiotowej sprawie i kierował się obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza interpretacja przepisów dotyczy przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji. Interpretacja zawarta w powyższej decyzji dotyczy wyłącznie tej indywidualnej sprawy.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji.

 Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka
jak w sentencji.

# POUCZENIE

 Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

 Za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy – Prawo przedsiębiorców, wniesiono opłatę w wysokości 40,00 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu - PKO Bank Polski Poznań rachunek nr 45 1020 4027 0000 1202 0049 5580.

Otrzymują:

1. xxxxx xxxxxx xx. x x.x.

Ul. xxxxxxxxxxxxx xx

xx-xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Aa