# Informacja dotyczącą pomocy publicznej

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc udzielana przez Państwo przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki:

1. dofinansowanie udzielane jest przez Państwo lub ze środków państwowych,
2. przedsiębiorca uzyskuje dofinansowanie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3. dofinansowanie ma charakter selektywny i uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów,
4. dofinansowanie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE.

**Dofinansowanie z Funduszu** pożyczka (przy stopie referencyjnej wyższej od stopy preferencyjnej pożyczki)/dotacja **spełnia powyższe pierwsze trzy przesłanki pomocy publicznej.**

W pkt. 9 wniosku poddano analizie przesłankę czwartą, w celu wykluczenia lub występowania na planowanym wsparciu pomocy publicznej w następujących pytaniach:

* 9.1 Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?
* 9.2 Czy planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji?
* 9.3 Czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na przedsięwzięciu Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić (czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogą prowadzić inne podmioty)?
* 9.4 Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej?

**Analizując spełnienie przesłanek wymienionych w pkt. 9 wniosku, należy interpretować je w sposób następujący:**

9.1 **Działalność gospodarcza**, według unijnego prawa konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.   
o swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ nie wymaga się aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.

Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, **niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania**. Co więcej, **nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie** (*non-profit organisation* – np. orzeczenie ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być np.: podmiot, który jest częścią administracji państwowej i nie ma wyodrębnionej od niej osobowości prawnej (Sprawa 118/85 Komisja vs. Włochy), jednostka samorządu terytorialnego, fundacja, prosument, wspólnota mieszkaniowa, publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe, stowarzyszenia, kościoły (parafie), związki wyznaniowe, o ile prowadzi działalność gospodarczą. Klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot, który prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, uznaje się za przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Można uznać za działalność niegospodarczą np.;

- sprawowanie władzy publicznej,

- kształcenie publiczne organizowane w ramach krajowego systemu kształcenia finansowanego i nadzorowanego przez państwo,

- nieodpłatne świadczenie usług opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, finansowane w całości ze składek na ubezpieczenie społeczne lub z innych zasobów państwowych (np. na podstawie kontraktu z NFZ lub bezpośrednio z budżetu państwa) - podmioty lecznicze świadczące wyłącznie takie usługi nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu prawa unijnego,

- zabezpieczenie społeczne oparte na zasadzie solidarności,

- usługi w zakresie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W punkcie tym należy zatem wziąć pod uwagę, czy Wnioskodawca prowadzi taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony).

Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 9.1 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację, /należy tu odnieść się do działalności prowadzonych przez Wnioskodawcę, jak również do działania na przedsięwzięciu oraz przeprowadzić krótką analizę charakteru i zakresu planowanych w ramach przedsięwzięcia działań oraz kręgu odbiorców/ wówczas można uznać iż pomoc publiczna nie wystąpi.

**Jeżeli jednak wsparcie dotyczy działalności konkurencyjnej** np.:

- zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej/innych instalacji OZE, które będą podłączone do sieci operatora dostawcy energii – za wyjątkiem prosumentów wytwarzających energię elektryczną jako działalność pomocniczą przy jednoczesnym spełnieniu łącznie warunków: działalność podstawowa beneficjenta nie ma charakteru gospodarczego, wytworzona energia elektryczna zużywana jest z założenia na potrzeby własne, zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania prosumenta na energię elektryczną, lub

- termomodernizacji budynku, na którym wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - z wyjątkiem jednostek samorządowych i innych podmiotów, które na termomodernizowanych obiektach realizują zadania niegospodarcze, a w ich części prowadzą działalność gospodarczą o charakterze pomocniczym - aby uznać działalność za działalność gospodarcza pomocniczą muszą być spełnione przesłanki wskazane w punkcie 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zawiadomienie dostępne na stronie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EL>) lub gdy powierzchnia służąca prowadzeniu działalności gospodarczej zostanie proporcjonalnie wydzielona z kosztów kwalifikowanych i wykazana jako udział własny beneficjenta pomocy),

**to udzielona pomoc będzie pomocą de minimis lub pomocą publiczną**, i będzie wpływała na rynek takich samych lub podobnych towarów lub usług, a wnioskodawca będzie lub jest przedsiębiorcą, który poprzez wsparcie wzmocni swoją pozycję na rynkach tych sektorów. W punktach 9.1-9.4 należy zaznaczyć odpowiedź TAK i dostarczyć dodatkowo załącznik PP-3 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców wraz z wymaganymi dokumentami do pomocy: de minimis lub innej niż de minimis /w zależności od przeznaczenia wsparcia wskazanego w załączniku PP-3/ - szczegóły omówione poniżej w części dotyczącej pomocy publicznej.

9.2 Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę fakt, czy wnioskowana pomoc na realizowane przedsięwzięcie spełnia przesłanki z art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (więcej informacji na stronie [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl) oraz [www.nfosigw.gov.pl](http://www.nfosigw.gov.pl)). Istotą uznania wsparcia z Funduszu za pomoc publiczną jest fakt, czy wspierany przez Fundusz produkt lub usługa w ramach przedsięwzięcia będzie/będą oferowane na konkurencyjnym rynku takich samych lub podobnych produktów lub usług.

Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest wskazanie w tym podpunkcie „NIE”, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych, zapewniając odrębną ewidencją rachunkową).

W uzasadnieniu odpowiedzi NIE należy wpisać z jakiego prawa wynika konieczność wsparcia przedsięwzięcia przez WFOŚiGW, na jakich zasadach prowadzona jest działalność na przedsięwzięciu, kto jest odbiorcą korzyści z przedsięwzięcia i na jakich warunkach jest ono przekazywane.

Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 9.2 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację tj. wykazał, że prowadzona działalność związana z realizowanym przedsięwzięciem nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, wówczas na wsparciu nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.

9.3 Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie **wpływa na konkurencję**. Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do towarów lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

W przypadku, gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji.

Komisja Europejska uznała tylko działalność wodno-ściekową (zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) realizowaną w komunalnym sektorze wodno-ściekowym przez podmiot podlegający władzy publicznej /gminnej/, w ramach zadania własnego gminy /na jej terenie/ za monopol naturalny /działalność tę cechuje rynek relewantny i brak substytutu wody jako produktu oraz brak usługi substytucyjnej w stosunku do usługi oczyszczania ścieków/. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc na tę działalność, w pkt 9.3 powinien wykazać władztwo administracji publicznej /zadanie własne Gminy, nałożenie obowiązku przez Gminę, zakres terytorialny i czy jest konkurencja w działaniu wodno-ściekowym podmiotu/ oraz czy prowadzi działalności na innych rynkach – np. hurtowa sprzedaż wody.

9.4 Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – oddziaływać na handel (tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskowane dofinansowanie z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że Wnioskodawca faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje towarów na rynki innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej ani, na rynki państw spoza Unii Europejskiej. Należy mieć także na uwadze, iż wykluczenie pomocy państwa przez to, że wsparcie nie wpływa na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi jest wyjątkiem.

**Pomoc publiczna wystąpi, gdy wnioskowane wsparcie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE (we wniosku w punktach 9.1-.9.4 zaznaczono wszystkie odpowiedzi „TAK”).**

W takim przypadku Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa:

**A) Załącznik (PP-3) Pomoc publiczna** z zaznaczeniem rodzaju przeznaczenia pomocy;

**B) formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc**  de minimis /właściwy w zakresie wsparcia/, **lub** **formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc**  inną niż de minimis /w zależności od przeznaczenia wnioskowanej pomocy/

**C)** – *w przypadku wnioskowania o pożyczkę* – w zależności od formy opodatkowania - **sprawozdania finansowe** **lub podatkowe** **za okres 3 ostatnich lat podatkowych;**

(gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego dostarcza opinię RIO za ostatni rok budżetowy*).*

Rubryki dokumentów należy wypełnić komputerowo, /z wyjątkiem podpisu/ zgodnie z poleceniami ujętymi we wnioskowanym przeznaczeniu pomocy.

Ad. **A**) Załącznik PP-3 Pomoc publiczna

**W części ogólnej** - Załącznika do wniosku (PP-3) po wypełnieniu danych podmiotu i nazwy przedsięwzięcia należy zaznaczyć „**x**” rodzaj przeznaczenia pomocy, o którą ubiega się podmiot na wnioskowanym wsparciu oraz podać: w tabeli informacje o innej planowanej pomocy na te same koszty przedsięwzięcia, *koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia* *w przypadku wnioskowania o pomoc inną niż de minimis,* a **następnie wypełnić tę część załącznika, której dotyczy zaznaczona pomoc /przeznaczenie pomocy/**.

**Szczegółowe informacje w zakresie definicji sektorów wrażliwych i „pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa” zamieszczono poniżej.**

***Wnioskując o pomoc de minimis należy dostarczyć część ogólną i* *część******1 Pomoc de minimis*.**

**W pomocy de minimis** należy podać literę właściwego rozporządzenia pomocy de minimis, z którego podmiot wnioskuje o pomoc de minimis;.

W pkt 1 w tabeli w rubrykach 1.1-1.n należy podać wymagane informacje o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w bieżącym roku i 2 ostatnich latach podatkowych, w rubrykach 2.1-n.n należy podać wymagane informacje o otrzymanej pomocy de minimis przez wszystkie podmioty powiązane z wnioskodawcą i tworzące wraz z nim „jedno przedsiębiorstwo” w ww. okresie 3 lat podatkowych.

**Uwaga** – jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłączenie dlatego, że każda z nich jest **bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi**, nie są traktowane jako powiązane.

**W przypadku nie otrzymania pomocy de minimis w ww. okresie 3 lat podatkowych w tabeli w wierszu 1.1 w ostatnich trzech kolumnach należy wpisać „0”**.

***Wnioskując o pomoc regionalną inwestycyjną należy dostarczyć część ogólną i* *część 2 Pomoc regionalna inwestycyjna*.**

**W pomocy regionalnej inwestycyjnej** należy zaznaczyć „**x**” właściwe odpowiedzi, a pozostałe rubryki wypełnić zgodnie z zamieszczonymi poleceniami.

***Wnioskując o pomoc horyzontalną na ochronę środowiska*** ***należy dostarczyć część ogólną i* *część 3 Pomoc horyzontalną na ochronę środowiska*.**

**W pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska** należy zaznaczyć „**x**” właściwe odpowiedzi, a pozostałe rubryki wypełnić zgodnie z zamieszczonymi poleceniami.

***Wnioskując o pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji należy dostarczyć część ogólną i część 4 Pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji.***

**W Pomocy, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji** należy zaznaczyć „**x**” właściwą odpowiedź, a w przypadku zaznaczenia rubryki „inna niż powyższa” podać dodatkowe wyjaśnienia tytułu pomocy publicznej możliwej do udzielenia i zgodnie z ustawą POŚ przez Fundusz /podać informacje zgodnie z zamieszczonym poleceniem/.

Ad. **B**) i **C**) **Formularz informacji składany w zależności od przeznaczenia pomocy** **i inne dokumenty**

**a) Wnioskując o pomoc de minimis wraz z wnioskiem i załącznikiem PP-3** należy dostarczyć jeden z nw. dokumentów właściwy dla wnioskodawcy i przeznaczenia pomocy:

* **formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis** – dla wsparcia z wyłączeniem sektora podstawowej produkcji rolnej lub rybołówstwa, lub
* **formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym** – dla podmiotu świadczącego usługi w ogólnym interesie gospodarczym w odpadach /UOIG/, w zakresie przypisanym i przekazanym przez Gminę z tytułu jej zadań własnych ale do UOIG innego niż pomoc de minimis wsparcia stanowiącego z tytułu świadczenia UOIG, lub
* **formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie** – dla wsparcia w produkcję podstawową produktów rolnych lub w sektorze rybołówstwa,

oraz

*w przypadku wnioskowania o pożyczkę* - w zależności od formy opodatkowania - **sprawozdania finansowe** **lub podatkowe** za okres 3 ostatnich lat podatkowych (jeżeli wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego to dostarcza opinię RIO za ostatni rok budżetowy).

**b) Wnioskując o** **pomoc inną niż de minimis** /regionalną inwestycyjnąlub pomoc horyzontalną na ochronę środowiska lub pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji np. pomoc z tytułu rekompensaty gminy, pomoc indywidualna/ **wraz z wnioskiem i załącznikiem PP-3** należy dostarczyć:

**formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis**

oraz

*w przypadku wnioskowania o pożyczkę* - w zależności od formy opodatkowania -**sprawozdania finansowe** **lub podatkowe** za okres 3 ostatnich lat podatkowych (gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego dostarcza ona opinię RIO za ostatni rok budżetowy)

**Uwaga:** – definicja mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarta jest w załączniku I do rozporządzenia Komisji (Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).

Dla podmiotów publicznych proszę zwrócić uwagę na zapis w art. 3 ust. 4:

„Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.”

**Definicje sektorów wrażliwych:**

**Sektor rolnictwa** - w sektorze rolnictwa zostały wyodrębnione przez Komisje Europejską działalności:

**- produkcja pierwotna produktów rolnych** - działalność związana z bezpośrednią produkcją produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury.

- **przetwórstwo lub obrót produktami rolnymi** – działalności na produktach rolnych/zwierzęcych wykonywane poza gospodarstwami:

„Przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.

„Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.

**Sektor produkcji pierwotnej produktów rolnych jest uznany za sektor wrażliwy,** dla którego Komisja Europejska ustaliła limit pomocy de minimis *w rolnictwie* do 15 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych /licząc rok złożenia wniosku i dwa poprzedzające go lata/.

**Sektor przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi** (z wyjątkiem przypadków wskazanych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013) **nie jest uznany za sektor wrażliwy,** dlatego Komisja Europejska ustaliła limit pomocy de minimis w tym sektorze do 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych /licząc rok złożenia wniosku i dwa poprzedzające go lata/.

**Sektor rybołówstwa i akwakultury** - działalność związana z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi; produkty rybołówstwa i akwakultury wymienione są w załączniku 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013 r.).

**Sektor rybołówstwa i akwakultury jest uznany za sektor wrażliwy,** dla którego Komisja Europejska ustaliła limit pomocy de minimis *w rybołówstwie* do 30 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych /licząc rok złożenia wniosku i dwa poprzedzające go lata/.

**Sektor transportu -** działalność związana z przewozem rzeczy i osób drogami lądowymi, spławnymi drogami wodnymi, transport, kolejowy, morski i lotniczy. W szczególności, transport drogowy nie obejmuje niezarobkowego transportu drogowego, który jest wykonywany pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej i spełnia łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

**Sektor transportu drogowego towarów jest uznany za sektor wrażliwy,** dla którego Komisja Europejska ustaliła limit pomocy de minimis do 100 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych/licząc rok złożenia wniosku i dwa poprzedzające go lata/.

**Sektor węglowy -** działalność związana z wydobyciem węgla, przy czym termin „węgiel” oznacza wysokiej-, średniej- i niskiej klasy węgiel kategorii A i B, w rozumieniu międzynarodowej klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (*Międzynarodowy system kodyfikacji węgla wysokiej klasy i średniej klasy (1998); Międzynarodowa klasyfikacja węgla w złożach (1998) i Międzynarodowy system klasyfikacji węgla niskiej klasy (1999)*).

**Sektor stoczniowy** - działalność obejmująca budowanie, naprawę lub adaptację pełnomorskich statków handlowych z własnym napędem.

a) „naprawa statków” oznacza naprawę lub odnawianie we Wspólnocie pełnomorskich statków handlowych z własnym napędem;

b) „adaptacja statków” oznacza przekształcanie, we Wspólnocie, pełnomorskich statków handlowych z własnym napędem o nie mniej niż 100 tonach brutto, pod warunkiem że działania konwersyjne pociągają za sobą zasadnicze zmiany w planie przewożenia towarów, kadłubie, systemie napędowym lub zakwaterowaniu pasażerskim;

**Sektor włókien syntetycznych -** działalność obejmująca:

a) wytłaczanie / teksturowanie wszystkich rodzajów włókien i przędzy na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego przeznaczenia, lub

b) polimeryzację (w tym polikondensację) w przypadku, gdy jest ona zintegrowana z wytłaczaniem pod względem zastosowanych urządzeń, lub

c) każdy dodatkowy proces związany ze zdolnością produkcyjną obecnej instalacji w zakresie wytłaczania / teksturowania przez przyszłego beneficjenta lub przez inne przedsiębiorstwo z grupy, do której należy beneficjent, który to proces, w danej konkretnej działalności gospodarczej, jest normalnie zintegrowany z taką zdolnością produkcyjną pod względem zastosowanych urządzeń.

**Kumulacja pomocy de minimis**

Do określenia „**jednego przedsiębiorstwa**" **podaje się tylko te podmioty, które mają udziały w tym przedsiębiorstwie 50%+1 (są to tzw. podmioty powiązane).**

Definicja „**jednego przedsiębiorstwa**" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

W przypadku spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (tj. osoby fizyczne nie będące jednostkami gospodarczymi), to nawet jeśli te same osoby fizyczne są udziałowcami w kilku takich spółkach, pomoc de minimis uzyskana przez te różne spółki nie podlega sumowaniu.

Pomoc de minimis w grupie podmiotów tworzących "jedno przedsiębiorstwo" sumuje się tylko w obrębie jednego Państwa Członkowskiego i bierze się pod uwagę powiązania, które można zidentyfikować w danym Państwie. Jeżeli zatem spółka-matka prowadzi działalność w Niemczech, a spółka-córka w Polsce, wówczas nie sumuje się pomocy de minimis uzyskanej przez oba te podmioty.

Również w przypadku, gdy spółka-matka z przykładu powyżej ma drugą spółkę-córkę w Polsce, wówczas nie podlega sumowaniu pomoc de minimis uzyskana przez obie spółki-córki, ponieważ powiązania występują poprzez podmiot spoza Polski (trudno byłoby prześledzić wszelkie powiązania pomiędzy takimi podmiotami).

Pomoc de minimis podlega kumulacji. W przypadku, jeśli przedsiębiorca prowadzi dywersyfikację produkcji /np. świadczy powierzone mu usługi w ogólnym interesie gospodarczym, prowadzi działalność ogólną, działalność w zakresie transportu towarów, działalność w rybołówstwie lub akwakulturze, a także działalność związaną z produkcją rolną/ i prowadzi co najmniej odrębną ewidencję księgową na tych działalnościach, to łącznie może skorzystać z pomocy de minimis **do najwyższego limitu wsparcia, jaki dostępny jest przedsiębiorcy,** z uwzględnieniem już otrzymanej pomocy de minimis w zakresie poszczególnych działalności w okresie 3 lat dochodowych /licząc rok złożenia wniosku i dwa poprzedzające go lata/.