Warszawa, 2019-05-31

**PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**PE-10-OP.310.1.2019.GWA**

**PE-10-OP/31101/1680/GW/19**

(…)

ul. (…)

# INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

#### 1. Podstawa prawna interpretacji

Art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

#### 2. Rozstrzygnięcie

Po rozpatrzeniu wniosku (…) (dalej jako „Wnioskodawca”) z dnia 14 maja 2019 r. (wpływ do organu interpretacyjnego w dniu 14 maja 2019 r.) w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej, postanawiam uznać stanowisko przedstawione we wniosku przez Wnioskodawcę za prawidłowe w obowiązującym stanie prawnym.

#### 3. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku

Z treści przedłożonego wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej wynika, że Wnioskodawca (oraz punkty informacyjne (…), mieszczące się przy (…)), udzielają informacji z (…) (dalej jako (…)) o osobach, na wnioski osób których informacja ta ma dotyczyć, a także na zapytania podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 z późn. zm.), w tym na zapytania pracodawców, jeśli z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności pracownika. Choć wydanie zaświadczenia z (…) nie należy do czynności bezpośrednio związanych z zatrudnieniem, to uzyskanie przez osobę zainteresowaną zaświadczenia z (…) bardzo często należy do czynności związanych z podjęciem przez tą osobę zatrudnienia i w związku z tym – zdaniem Wnioskodawcy – podlegać będzie w tych przypadkach wyłączeniu z opłaty skarbowej. W licznych przypadkach - zarówno osoby, których wniosek dotyczy, jak i pracodawcy – występują o zaświadczenie z (…) za pośrednictwem wyznaczonych przez siebie pełnomocników.

W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o zaświadczenie z (…), podstawą do wyłączenia z opłaty skarbowej jest najczęściej wskazanie w treści złożonego wniosku – jako postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania przedmiotowego zaświadczenia – sformułowań, np. „do pracy”, „w celu przedłożenia pracodawcy”.Często jest też to przepis prawa nakładający na osobę ubiegającą się o zatrudnienie na określonym stanowisku konieczność przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Potrzeba uzyskania zaświadczenia o niekaralności w celu związanym z zatrudnieniem może wynikać ponadto z treści samego pełnomocnictwa.

Natomiast w przypadku pracodawcy, chcącego uzyskać zaświadczenie z (…) w związku z zatrudnieniem pracownika, jest on zobowiązany do wskazania w formularzu „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” przepisu prawnego rangi ustawowej, wskazującego na wymóg niekaralności pracownika dla zatrudnienia na danym stanowisku. Związana z zatrudnieniem podstawa do wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, wynika zatem jednoznacznie z przepisu ustawy, wskazanego przez pracodawcę w formularzu „Zapytania ….”.

Zatem w przypadku pełnomocnictw „jednorazowych” do uzyskania z rejestru zaświadczeń o pracownikach, dla wyłączenia z opłaty skarbowej nie jest konieczne, aby związek z zatrudnieniem wynikał z treści pełnomocnictwa, jest ono bowiem składane tylko w związku z uzyskaniem konkretnych zaświadczeń z (…).

Inaczej należy oceniać natomiast możliwość wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w przypadkach tzw. pełnomocnictw stałych. Pełnomocnictwo stałe (np. do odbioru zaświadczeń z (…)), ogólne służyć może bowiem do odbioru zaświadczeń dotyczących spraw nie tylko związanych ze sprawami zatrudnienia, ale i zaświadczeń uzyskiwanych dla innych celów (np. koncesji czy przetargów). W takim przypadku opłata skarbowa jest należna. Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnictwo stałe jest pełnomocnictwem szczególnym (to jest gdy z jego treści wynika, iż upoważnia ono tylko do uzyskiwania z (…) informacji dotyczących pracowników), złożenie takiego dokumentu pełnomocnictwa nie będzie podlegało obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

Pracownik (…) (punktu informacyjnego (…)) przyjmujący dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz wniosek / zapytanie o udzielenie informacji o osobie z (…) ocenia na podstawie przedłożonych dokumentów (to jest wniosku lub zapytania o udzielenie informacji z (…) oraz z samego dokumentu pełnomocnictwa), czy pełnomocnictwo składane jest w celu uzyskania zaświadczenia z (…) w sprawie zatrudnienia osoby, której wniosek (zapytanie) dotyczy. Zgodnie z § 2 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), jeśli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione, adnotację określająca podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia organ zamieszcza na złożonym pełnomocnictwie. Jeśli zatem pracownik (…) przyjmujący pełnomocnictwo stwierdzi na podstawie przedstawionych dokumentów, że pełnomocnictwo udzielone jest w sprawie zatrudnienia i w związku z tym podlega wyłączeniu z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, umieszcza na pełnomocnictwie notatkę, określając podstawę prawną zwolnienia (w tym przypadku art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.; dalej jako „uos”) oraz podstawę prawną wskazaną we wniosku lub zapytaniu przez wnioskodawcę lub pracodawcę albo sformułowanie zawarte przez wnioskodawcę zawarte w złożonym wniosku jednoznacznie wskazujące na uzyskiwanie zaświadczenia z (…) w związku z zatrudnieniem.

W związku z tak opisanym stanem faktycznym, pytanie Wnioskodawcy dotyczy tego, czy „(…) czy postępowanie (…) w zakresie stosowania przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o opłacie skarbowej jest prawidłowe oraz, czy w związku z tym, że (…) nie gromadzi kopii składanych zapytań i wniosków, notatka pracownika o podstawach wyłączenia z opłaty skarbowej na składanym dokumencie pełnomocnictwa jest wystarczająca (…)”.

#### 4. Stanowisko wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, zawartym w złożonym wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej, postępowanie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowe.

#### 5. Ocena stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 uos, opłacie skarbowej podlega  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) uos, nie polega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu zatrudnienia oraz wynagrodzeń za pracę. Ponadto w myśl § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione, adnotację, określającą podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia, organ zamieszcza na złożonym pełnomocnictwie.

Charakterystyczną cechą tego wyłączenia jest już rozdzielanie spraw dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę. W praktyce pojawił się jednak problem zakresu rozumienia spraw dotyczących zatrudnienia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pojęcie „sprawy zatrudnienia" dotyczy różnych unormowań, zamieszczonych w wielu aktach prawnych. Ponadto w opinii organu interpretacyjnego, chodzi nie tylko o realizację zatrudnienia, tj. od momentu jego rozpoczęcia (podjęcia), lecz także regulacje służące nawiązaniu czy nawet przygotowaniu się do zatrudnienia.

Problem związku danej sprawy z realizowanym zatrudnieniem w ramach pojęcia „sprawy zatrudnienia" rozważano w piśmie Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z 25 maja 2007 r.: Wyłączenie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej w sprawach zatrudnienia (PL-835-225/BG/07/43, LexisNexis nr 1548745, Biul. Skarb. 2007, nr 3, s. 21). W piśmie tym słusznie uznano, że: „Zaświadczenia, wydawane przez wójta w sprawach związanych z rejestracją i nabywaniem statusu bezrobotnego, korzystają z wyłączenia od opłaty skarbowej jako wydawane w sprawach zatrudnienia". W piśmie tym podkreślono także, że: „Z wyłączenia tego korzystają nie tylko czynności organów administracji publicznej bezpośrednio związane ze stosunkiem pracy, ale również te czynności wykonywane na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [...], których celem jest podjęcie zatrudnienia". Pogląd ten odpowiada intencji ustawodawcy, który zamierzał wyłączyć dodatkowe obciążenie danego podmiotu, realizującego czynności służące podjęciu zatrudnienia.

Wobec opisanego we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanu faktycznego, pełnomocnictwa od zaświadczeń wystawianych przez (…) na wniosek zainteresowanego bądź też na zapytanie pracodawcy w związku z podjęciem przez osobę wnioskującą (bądź osobę wskazaną w zapytaniu pracodawcy) zatrudnienia, będą podlegać zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) uos. Przepis § 5 ust. 2 powołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej nie uzależnia bowiem dokonania oceny przez organ, czy dana czynność (w tym złożenie pełnomocnictwa) będzie korzystała ze zwolnienia z opłaty skarbowej (lub tej opłacie w ogóle nie będzie podlegała) od spełnienia innych warunków (np. sporządzania kopii składanych wniosków czy zaświadczeń). Jedynym obowiązkiem organu jest adnotacja na złożonym pełnomocnictwie, określająca podstawę prawną zwolnienia (wyłączenia) z opłaty skarbowej.

Niemniej jednak organ interpretacyjny – odnosząc się do stwierdzenia, zawartego w złożonym wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, iż „(…) Pełnomocnictwo stałe ogólne (np. do odbierania zaświadczeń z (…) w imieniu przedsiębiorcy) może bowiem służyć do odbioru zaświadczeń dotyczących nie tylko spraw zatrudnienia, ale i zaświadczeń uzyskiwanych dla innych celów (np. koncesji, przetargów). Opłatę skarbową należy zatem pobrać (…)” *–* pragnie zauważyć, iż ustawodawca w części 4 kolumnie „Zwolnienia” załącznika do uos pod nazwą „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”– ustanowił wyjątki od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa. I tak, wolne od opłaty skarbowej jest między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ, upoważniające do odbioru dokumentów. Zatem w świetle powyższego, jeżeli złożone pełnomocnictwo będzie dotyczyło tylko i wyłączenie odbioru wydawanych zaświadczeń, to bez względu na przeznaczenie takich zaświadczeń (to jest bez względu na to, czy będą one podlegały obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, będą z tego obowiązku zwolnione czy też w ogóle nie będą podlegały obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej), to takie pełnomocnictwo nie będzie podlegało obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

#### 6. Pouczenie

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Spółce interpretacji przepisów prawa podatkowego (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy – Biuro Podatków i Egzekucji, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.