**INFORMACJA**

**DLA WŁAŚCICIELI PRAW**

**WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

**DOTYCZĄCA KRYTERIÓW JAKIE**

**POWINIEN SPEŁNIAĆ WNIOSEK O OCHRONĘ CELNĄ**

**Opracował:**

**Zespół ds. wdrożenia w Służbie Celnej zmienionych unijnych przepisów w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej**

**Warszawa, grudzień 2013 r.**

**Spis treści**

**Wprowadzenie** …………………………………………………………………………..…… str. 4-5

**Część I - Podstawowe definicje** …………………………………………………..…………. str. 6-11

**Część II – Wnioski krajowe** …………………………………………………...……………. str. 12-19

1. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działań przez organy celne ……… str. 12

2. Prawa własności intelektualnej, które mogą być przedmiotem wniosku o podjęcie

działań przez organy celne ………………………………………………………….…...

str. 12-13

3. Koszty ponoszone przez właściciela praw ………………………………...………... str. 13

4. Czy możliwe jest złożenie wniosku w sytuacji braku pewności co do istnienia

towarów podrobionych? ………………………………………………………………… str. 13

5. Organy celne właściwe do rozpatrywania wniosku ……………………………………. str. 13

6. Formularz wniosku o podjęcie działań ……………………………………..………….. str. 13

7. Czy można złożyć kilka wniosków krajowych? ………………………….…………… str. 13

8. W jakiej sytuacji należy obligatoryjnie złożyć wniosek krajowy? …………………… str. 14

9. Wymagane informacje …………………………………………………………………. str. 14-16

10. Zobowiązania wnioskodawcy ………………………………………………………….. str. 16

11. Odpowiedzialność posiadacza decyzji …………………………………..…………….. str. 16

12. Termin na podjęcie decyzji dotyczącej wniosku o podjęcie działania przez organy

celne …………………………………………………………………………..……….

str. 17

13. Okres i zakres podejmowania działań przez organy celne …………………………… str. 17

14. Skuteczność decyzji w sprawie wniosków o podjęcie działań ………………………... str. 17

15. Wnioski niekompletne …………………………………………………...…………….. str. 17

16. Przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działania ………………... str. 18

17. Zmiana decyzji w zakresie praw własności intelektualnej …………………………….. str. 18

18. Uchylenie uwzględnionego wniosku o podjęcie działań ………………………………. str. 18

19. Zawieszenie działań organów celnych ………………………………………..……….. str. 18-19

20. Procedura w przypadku niszczenia towarów w małych przesyłkach ………………… str. 19

**Część III – Wnioski unijne** ………………………………………………………………...... str. 20-27

1. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działań przez organy celne ……… str. 20

2. Prawa własności intelektualnej, które mogą być przedmiotem wniosku o podjęcie

działań przez organy celne ………………………………………………………….…... str. 20

3. Koszty ponoszone przez właściciela praw …………………………..………………….. str. 20-21

4. Czy możliwe jest złożenie wniosku w sytuacji braku pewności co do istnienia towarów

podrobionych? ……………………………………………………….………..………… str. 21

5. Organy celne właściwe do złożenia wniosku …………………………..………………. str. 21

6. Formularz wniosku o podjęcie działań ………………………………….……………… str. 21

7. Czy można złożyć kilka wniosków unijnych? …………………………………………. str. 21-22

8. Wymagane informacje …………………………………………………...……………... str. 22-23

9. Zobowiązania wnioskodawcy …………………………………………………………... str. 23-24

10. Odpowiedzialność posiadacza decyzji ………………………………….……………… str. 24

11. Termin na podjęcie decyzji dotyczącej wniosku o podjęcie działania przez organy

celne ………………………………………………………………….….………………

str. 24

12. Okres podejmowania działań przez organy celne …………………..…..……………… str. 24

13. Skuteczność decyzji w sprawie wniosków o podjęcie działań ………….……………… str. 25

14. Wnioski niekompletne ………………………………………………..………………… str. 25

15. Przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działania …………………. str. 25

16. Zmiana decyzji w zakresie praw własności intelektualnej ……………………………... str. 26

17. Zawieszenie działań organów celnych …………………………………………..……… str. 26

18. Procedura w przypadku niszczenia towarów w małych przesyłkach …………………. str. 26-27

19. Wykorzystanie informacji przez posiadacza decyzji …………………………….……. str. 27

20. Odpowiedzialność organów celnych …………………………………..………………. str. 27

3

**WPROWADZENIE**

Procedura zatrzymywania towarów naruszających prawa własności intelektualnej

w momencie próby wprowadzenia ich na rynek UE jest instrumentem pozwalającym skutecznie walczyć z fałszerstwem i piractwem. Wprowadzone nowymi regulacjami prawnymi zmiany powinny przyczynić się do bardziej efektywnej walki organów celnych ze zjawiskiem obrotu towarami naruszającym prawa własności intelektualnej. Zapewnienie przez organy celne ochrony praw własności intelektualnej zależy także od ścisłej współpracy z właścicielami praw. Jedną z takich form współpracy jest możliwość złożenia do organów celnych wniosku o podjęcie działania przez organy celne, który z jednej strony stanowi podstawę do działań podejmowanych przez organy celne, a z drugiej ułatwia kontakt funkcjonariuszy celnych z właścicielami praw w przypadku identyfikacji towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej.

Informacja ta ma stanowić ułatwienie dla osób i podmiotów składających wnioski o podjęcie działań **na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013** z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003. Zostały w niej przedstawione wymagania jakie muszą zostać spełnione przy składaniu wniosku jak też wyjaśnienia niektórych kwestii, które mogą występować podczas jego składania. Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie stanowi jedynie źródło informacji i nie stanowi prawnie wiążącego aktu.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku mają do wyboru dwa typy wniosku o podjęcie

działania: wniosek krajowy i wniosek unijny.

**Wniosek krajowy** obejmuje swoim działaniem terytorium kraju członkowskiego, w którym taki wniosek został złożony. Działania organów celnych w przypadku złożenia takiego wniosku mogą dotyczyć ochrony szerokiego katalogu praw własności (znaki towarowe, wzory, prawa autorskie, oznaczenia geograficzne, patenty, dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych, dodatkowe świadectwa ochronne dla środków ochrony roślin, prawo do ochrony odmian roślin, topografie układów scalonych, wzory użytkowe, nazwy handlowe). W dalszej części niniejszego opracowania zawarte są szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosku krajowego.

Posiadacze praw własności intelektualnej umocowanych w prawie unijnym i wywołujących skutki w całej Unii (np. wspólnotowego znaku towarowego, wspólnotowego prawa do wzoru, patentu, wspólnotowego prawa ochrony odmiany roślin, nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy geograficznej chronionej przez Wspólnotę) mogą skorzystać z **wniosku unijnego.** W takim przypadku zakres obowiązywania wniosku rozciąga się na państwo w którym taki wniosek złożono, a także na inne państwa członkowskie wskazane przez wnioskodawcę. Decyzja podjęta w jednym państwie członkowskim, w którym złożony został wniosek, ma ten sam skutek prawny we wszystkich innych państwach członkowskich wskazanych we wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosku unijnego znajdują się w dalszej części niniejszego opracowania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 **nie ma zastosowania do towarów:**

4

dopuszczonych do swobodnego obrotu ze względu na ich przeznaczenie,

przewożonych w bagażu osobistym podróżnych pod warunkiem, że towary te są przeznaczone na własny użytek i brak jest przesłanek wskazujących na obrót handlowy takimi towarami,

wyprodukowanych za zgodą uprawnionego lub wyprodukowanych przez osobę odpowiednio upoważnioną przez uprawnionego (tzw. import równoległy),

wyprodukowanych za zgodą uprawnionego lub wyprodukowanych przez osobę odpowiednio upoważnioną przez uprawnionego w ilości przekraczającej ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego (tzw. nadwyżki produkcyjne).

5

**CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE DEFINICJE**

**Rozporządzenie podstawowe**

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (E) nr 1383/2003 (Dz. U. L 181 z 29.06.2013, str. 15)

**Rozporządzenie wykonawcze**

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy.

**Towary naruszające prawo własności intelektualnej**

**towary podrobione (art. 2 ust. 5 rozporządzenia 608/2013)**

towary będące przedmiotem działania naruszającego znak towarowy w państwie członkowskim, w którym zostały ujawnione i opatrzone bez zezwolenia znakiem, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym w odniesieniu do towarów tego samego rodzaju lub którego istotnych cech nie można odróżnić od cech takiego znaku towarowego;

towary będące przedmiotem działania naruszającego oznaczenie geograficzne w państwie członkowskim, w którym zostały ujawnione, i opatrzone bądź opisane nazwą lub terminem, które są chronione w odniesieniu do tego oznaczenia geograficznego;

jakiekolwiek opakowanie, etykieta, naklejka, broszura, instrukcja obsługi, dokument gwarancji lub inny podobny artykuł, nawet jeśli przedstawione odrębnie, które są przedmiotem działania naruszającego znak towarowy lub oznaczenie geograficzne, na których widnieje znak, nazwa bądź termin identyczne z ważnie zarejestrowanym znakiem towarowym lub chronionym oznaczeniem geograficznym, których istotnych cech nie można odróżnić od cech takiego znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego i które można wykorzystać do tego samego rodzaju towarów jak te, dla których zarejestrowano znak towarowy lub oznaczenie geograficzne;

**towary pirackie (art. 2 ust. 6 rozporządzenia 608/2013)**

oznaczają towary będące przedmiotem działania naruszającego prawo autorskie lub prawo pokrewne lub wzór w państwie członkowskim, w którym zostały ujawnione, i które są kopią lub zawierają kopię wykonaną bez zgody posiadacza prawa autorskiego lub prawa pokrewnego lub wzoru, lub bez zgody osoby upoważnionej przez tego posiadacza w kraju produkcji.

6

**Towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej (art. 2 ust. 7 rozporządzenia 608/2013)**

Towary, w odniesieniu do których istnieją uzasadnione przesłanki, że w państwie członkowskim, w którym je ujawniono są:

towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo do:

znaku towarowego:

- wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)

nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego;

- znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim lub –

w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów – w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;

- znaku towarowego zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych,

który wywołuje skutki w państwie członkowskim lub w Unii;

wzoru:

- wzoru wspólnotowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia

12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych;

- wzoru zarejestrowanego w państwie członkowskim lub – w przypadku Belgii,

Luksemburga lub Niderlandów – w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;

- wzoru zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych, który

wywołuje skutki w państwie członkowskim lub w Unii;

prawa autorskiego lub prawa pokrewnego, zgodnie z prawem krajowym lub unijnym;

oznaczenia geograficznego:

- chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia

produktów rolnych i środków spożywczych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych;

- nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego wina, zgodnie z

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku);

- nazwy geograficznej aromatyzowanych napojów winopochodnych, zgodnie

z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win

aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych

i aromatyzowanych koktajli winopodobnych;

- napojów spirytusowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;

7

- produktów innych niż te określone w lit. a)–d)

w zakresie, w jakim zostało ono ustanowione prawem krajowym lub unijnym jako wyłączne prawo własności intelektualnej;

- wymienionego jako takie w umowach pomiędzy Unią a państwami trzecimi;

patentu, zgodnie z prawem krajowym lub unijnym;

dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r., dotyczącym dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych;

dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczącym stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin;

wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin;

prawa do ochrony odmian roślin, zgodnie z prawem krajowym;

topografii układu scalonego, zgodnie z prawem krajowym lub unijnym;

wzoru użytkowego w zakresie, w jakim jest chroniony prawem krajowym lub unijnym jako prawo własności intelektualnej;

nazwy handlowej w zakresie, w jakim jest chroniona prawem krajowym lub unijnym jako wyłączne prawo własności intelektualnej;

urządzeniami, produktami lub częściami składowymi, zaprojektowanymi,

wyprodukowanymi lub przystosowanymi głównie w celu umożliwienia lub ułatwienia obejścia technologii, urządzeń lub części składowych mających zapobiegać lub ograniczać, w normalnym trybie funkcjonowania, działania w odniesieniu do utworów niedopuszczonych przez posiadacza prawa autorskiego lub jakiegokolwiek prawa pokrewnemu prawu autorskiemu i które mają związek z działaniem naruszającymi te prawa w tym państwie członkowskim;

jakąkolwiek formą lub matrycą specjalnie zaprojektowaną lub przystosowaną do wytwarzania towarów naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli taka forma lub matryca ma związek z działaniem naruszającym prawo własności intelektualnej w tym państwie członkowskim,

**Wnioskodawca (art. 2 ust. 12 rozporządzenia 608/2013)**

osoba lub podmiot, w których imieniu złożono wniosek;

**Wniosek (art. 2 ust. 9 rozporządzenia 608/2013)**

przedłożone właściwym służbom celnym żądanie podjęcia działań przez organy celne w odniesieniu do towarów podejrzewanych o naruszenie prawa własności intelektualnej;

8

**Wniosek krajowy (art. 2 ust. 10 rozporządzenia 608/2013)**

wniosek, w którym występuje się do organów celnych państwa członkowskiego o podjęcie działań w tym państwie członkowskim;

**Wniosek unijny (art. 2 ust. 11 rozporządzenia 608/2013)**

wniosek, który zostaje złożony w jednym państwie członkowskim, i w którym występuje się do organów celnych tego państwa oraz do organów celnych jednego lub większej liczby innych państw członkowskich o podjęcie działań przez organy celny;

**Posiadacz decyzji (art. 2 ust. 13 rozporządzenia 608/2013)**

posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek;

**Posiadacz towarów (art. 2 ust. 14 rozporządzenia 608/2013)**

osoba będąca właścicielem towarów podejrzewanych o naruszenie praw własności intelektualnej lub osoba, która posiada podobne prawo do dysponowania tymi towarami czy też sprawuje nad nimi fizyczną kontrolę;

**Uprawniony (art. 2 ust. 8 rozporządzenia 608/2013)**

posiadacz prawa własności intelektualnej;

**Zgłaszający (art. 2 ust. 15 rozporządzenia 608/2013)**

osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu albo osoba, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne;

**Zniszczenie (art. 2 ust. 16 rozporządzenia 608/2013)**

fizyczne zniszczenie, recykling lub likwidacja towarów poza obiegiem handlowym w sposób wykluczający wyrządzenie szkody posiadaczowi decyzji;

**Zwolnienie towarów (art. 2 ust. 18 rozporządzenia 608/2013)**

czynność podjęta przez organy celne umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną jaką zostały objęte;

**Mała przesyłka (art. 2 ust. 19 rozporządzenia 608/2013)**

przesyłka pocztowa lub kurierska, która zawiera nie więcej niż trzy jednostki lub której waga brutto wynosi poniżej dwóch kilogramów;

**Towary łatwo psujące się (art. 2 ust. 20 rozporządzenia 608/2013)**

towary uznawane przez organy celne za psujące się w wyniku zatrzymania powyżej

20 dni od daty zawieszenia zwolnienia lub też od daty ich zatrzymania

9

**Licencja wyłączna (art. 2 ust. 21 rozporządzenia 608/2013)**

licencja (ogólna lub ograniczona), która upoważnia licencjobiorcę do wyłączenia wszystkich innych osób, w tym osoby przyznającej licencję, z korzystania z prawa własności intelektualnej w sposób do którego upoważniono w licencji;

**Obszar celny Unii**

oznacza obszar celny Wspólnoty zdefiniowany w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;

**Dozór celny (art. 4 pkt. 13 WKC)**

działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz w razie potrzeby innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym

**Kontrola celna (art. 4 pkt. 14 WKC)**

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego; takie działania mogą obejmować weryfikację towarów, sprawdzanie danych na zgłoszeniu oraz istnienia i autentyczności dokumentów elektronicznych lub sporządzonych w formie pisemnej, kontrolę księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrolę środków transportu, kontrolę bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby oraz prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności;

**Ryzyko (wytyczne Komisji Europejskiej)**

Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia odnoszącego się do wjazdu, wyjazdu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nie posiadających statusu wspólnotowego, które:

uniemożliwia właściwe stosowanie środków wspólnotowych lub krajowych, lub

naraża finansowe interesy Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, lub

stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Wspólnoty, dla zdrowia publicznego, dla środowiska lub konsumentów;

**Zarządzanie ryzykiem (wytyczne Komisji Europejskiej)**

Zarządzanie ryzykiem oznacza systematyczne rozpoznawanie ryzyka oraz

wprowadzanie wszelkich środków niezbędnych, aby ograniczyć możliwość jego wystąpienia. Obejmuje ono m.in. działania polegające na zbieraniu danych i informacji, analizie i ocenie ryzyka, zalecanie i podejmowanie działania oraz regularne

10

monitorowanie i przegląd procesu oraz jego wyników, w oparciu o międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe źródła i strategie.

**Przeznaczenie celne towaru (art. 4 pkt. 15 WKC)**

objęcie towaru procedurą celną,

wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego,

powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty,

zniszczenie towaru,

zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa;

**Procedura celna (art. 4 pkt. 16 WKC)**

dopuszczenie do obrotu,

tranzyt,

skład celny,

uszlachetnianie czynne,

przetwarzanie pod kontrolą celną,

odprawę czasowa,

uszlachetnianie bierne,

wywóz;

**Państwa Członkowskie**

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania.

**Spis powszechnie stosowanych skrótów:**

AT BE BG CY CZ DE DK WE EE EL ES FI FR HR HU

Austria Belgia Bułgaria Cypr

Republika Czeska Niemcy

Dania

Wspólnota Europejska Estonia

Grecja Hiszpania Finlandia Francja Chorwacja

Węgry

IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Irlandia Włochy Litwa Luksemburg Łotwa

Malta

Królestwo Niderlandów

Polska Portugalia Rumunia Szwecja Słowenia

Republika Słowacka

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

**CZĘŚĆ II - WNIOSKI KRAJOWE**

**1. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działań przez organy**

**celne.**

Wszystkie osoby lub podmioty składające wniosek **powinny być uprawnione do wszczęcia postępowania, w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej,** w państwie lub państwach członkowskich, w których wystąpiono do organów celnych o podjęcie działań. Wniosek mogą złożyć następujące osoby i podmioty:

posiadacz praw własności intelektualnej;

osoba lub podmiot uprawniony do korzystania z praw własności intelektualnej, które zostały formalnie upoważnione przez uprawnionych do wszczęcia postępowania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone;

organizacja zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, która jest uznana za uprawnioną do reprezentowania właścicieli praw własności intelektualnej, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i zgodnie z nimi;

profesjonalna organizacja zrzeszająca pełnomocników uznana za posiadająca prawo do reprezentowania właścicieli praw własności intelektualnej, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i zgodnie z nimi;

stowarzyszenie, niezależnie od formy prawnej, skupiające głównie producentów

lub przetwórców, których działalność związana jest z tym samym produktem; każda zainteresowana grupa producentów, wyjątkowo także jeden producent, przewidziany w prawie Unii regulującym oznaczenia geograficzne, reprezentujące producentów produktów posiadających oznaczenia geograficzne lub przedstawiciele takich grup; przedsiębiorca uprawniony do używania oznaczenia geograficznego, a także organ kontrolny lub organ właściwy w odniesieniu do takiego oznaczenia geograficznego;

grupa producentów, przewidziana w ustawodawstwie państw członkowskich regulującym oznaczenia geograficzne, reprezentujące producentów produktów posiadających oznaczenia geograficzne lub przedstawiciele takich grup; przedsiębiorca uprawniony do używania oznaczenia geograficznego, a także organ kontrolny lub organ właściwy w odniesieniu do takiego oznaczenia geograficznego;

**2**. **Prawa własności intelektualnej, które mogą być przedmiotem wniosku o podjęcie działań przez organy celne.**

znak towarowy

wzór

prawo autorskie lub prawo pokrewne

oznaczenie geograficzne

patent,

dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych

dodatkowe świadectwo ochronne dla środków ochrony roślin

12

prawo do ochrony odmian roślin

topografia układu scalonego

wzór użytkowy

nazwa handlowa

**3. Koszty ponoszone przez właściciela praw.**

Złożenie wniosku nie pociąga za sobą żadnych kosztów administracyjnych.

Posiadacz decyzji zwraca koszty poniesione przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów celnych od chwili zatrzymania lub zawieszenia zwolnienia towarów, w tym koszty przechowywania i obsługi towarów oraz zniszczenia towarów pod kontrolą celną zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu.

**4. Czy możliwe jest złożenie wniosku w sytuacji braku pewności co do**

**istnienia towarów podrobionych?**

Wniosek może również zostać złożony jako środek zapobiegawczy lub w przypadku, gdy wnioskodawca ma powód aby przypuszczać, że jego prawo własności intelektualnej lub prawa zostały bądź mogą zostać naruszone.

**5. Organy celne właściwe do rozpatrywania wniosku.**

W Polsce wniosek składa się do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa).

Wykaz właściwych organów celnych w państwach członkowskich uprawnionych do przyjęcia i rozpatrywania wniosków o podjęcie działania udostępniony jest na stronie internetowej Komisji pod adresem:

[http://ec.europa.eu/taxation\_customs/resources/documents/customs/customs\_controls/counterfeit](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/contactlist_intervention_en.pdf) [\_piracy/right\_holders/contactlist\_intervention\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/contactlist_intervention_en.pdf)

**6. Formularz wniosku o podjęcie działań.**

Osoby i podmioty uprawnione składają wnioski o podjęcie działania na formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego.

Wniosek o przedłużenie ochrony również powinien zostać złożony na formularzu, który stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularze nie mogą zawierać żadnych skreśleń, dopisków ani innych zmian i sporządza się je w dwóch egzemplarzach.

**7. Czy można złożyć kilka wniosków krajowych?**

W odniesieniu do tego samego prawa własności intelektualnej chronionego w tym państwie członkowskim możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku krajowego.

13

**8. W jakiej sytuacji należy obligatoryjnie złożyć wniosek krajowy?**

W przypadku zatrzymania „ex officio” (na podstawie art. 18 rozporządzenia) uprawniony składa właściwym służbom celnym krajowy wniosek o podjęcie działań.

Termin na złożenie takiego wniosku wynosi cztery dni robocze od powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia lub o zatrzymaniu towarów.

W takiej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku, który nie zawiera szczegółowych i technicznych danych dotyczących autentycznych towarów, niezbędnych do identyfikacji towarów przez organy celne oraz informacji mających znaczenie dla dokonywanej przez organy celnej analizy ryzyka. Przy składaniu wniosku zainicjowanego zatrzymaniem / zawieszeniem zwolnienia towarów należy opisać, że taka sytuacja zaistniała. **Wniosek taki jest uwzględniany jedynie w odniesieniu do zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania tych konkretnych towarów.**

Termin na powiadomienie wnioskodawcy o decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek złożony w związku z zatrzymaniem „ex officio” wynosi dwa dni robocze od otrzymania wniosku.

**9. Wymagane informacje.**

Formularz wniosku o podjęcie działań oraz załączone do niego dokumenty powinny zawierać następujące informacje:

a) **dane dotyczące wnioskodawcy** (nazwa, dane adresowe, numery identyfikacyjne);

b) **status wnioskodawcy**. Należy wskazać, czy wnioskodawca jest posiadaczem prawa, osobą upoważnioną do korzystania z prawa, organizacją zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, organizacją zrzeszającą pełnomocników, grupą producentów produktów posiadających oznaczenia geograficzne, przedsiębiorcą uprawnionym

do używania oznaczenia geograficznego lub posiadaczem licencji wyłącznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest posiadaczem prawa, ale osobą upoważnioną do korzystania z prawa, bądź upoważnionym przedstawicielem, jest on zobowiązany udokumentować swoje upoważnienie do korzystania z tego prawa. Można tego dokonać poprzez dostarczenie stosownych umów jak również dostarczenie oddzielnego pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza praw;

c) informacje dotyczące danych przedstawiciela wyznaczonego przez wnioskodawcę

do zajmowania się kwestiami prawnymi i technicznymi, wraz ze szczegółowymi danymi adresowymi (imię nazwisko, firma, adres, telefon, fax, e-mail). **Przedstawiciel ds. technicznych** powinien udzielać organom celnym wszelkich informacji koniecznych do identyfikacji towarów pod kątem możliwości naruszenia praw własności intelektualnej. **Przedstawiciel ds. prawnych** jest osobą kontaktową we wszystkich kwestiach prawnych i współpracuje z organami celnymi w wymianie dokumentacji dotyczącej konkretnego zatrzymania towarów. Otrzymuje także powiadomienia od organów celnych

dotyczące zatrzymania. Przedstawicielem ds. prawnych i technicznych możne być ta sama osoba, jednak musi ona posiadać niezbędną wiedzę z zakresu obydwu tych dziedzin. W związku z potrzebą bieżącej wymiany informacji oraz dokumentów pomiędzy organami celnymi i przedstawicielami wskazanymi we wniosku niezwykle istotne jest dokonywanie bieżącej aktualizacji danych kontaktowych osób wyznaczonych przez wnioskodawcę;

d) **prawa własności intelektualnej, których dotyczy wniosek**. W przypadku praw wyłącznych podlegających rejestracji, należy przedstawić dokumenty rejestracji tych praw w postaci wyciągów z odpowiednich rejestrów bądź kopii świadectw rejestracji praw, których dotyczy wniosek. W przypadku praw autorskich, praw pokrewnych, bądź praw, które nie zostały zarejestrowane, posiadacze praw są zobowiązani potwierdzić w sposób wiarygodny, że mogą wnosić roszczenia dotyczące prawa, np. deklaracje dotyczące autorstwa, tam, gdzie jest to możliwe – poświadczenia rejestracji praw autorskich;

e) w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem przedstawiciela wymagane jest przedstawienie dowodów na umocowanie do działania w imieniu posiadacza prawa;

f) szczegółowe i techniczne dane dotyczące towarów oryginalnych;

g) informacje, które są niezbędne, aby organy celne mogły rozpoznać towary;

h) informacje mające znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka

naruszenia konkretnego prawa.

Należy zaznaczyć, że w interesie wnioskodawcy jest aby informacje przekazywane organom celnym były możliwie wyczerpujące. Selekcja towarów do kontroli dokonywana jest także w oparciu o analizę ryzyka uwzględniającą informacje dostarczone przez posiadacza praw. Nie ma ściśle określonych wymagań odnośnie zakresu przedstawionych powyżej informacji. Możemy wskazać, że do informacji ułatwiających odróżnienie towarów oryginalnych

od towarów naruszających prawa własności intelektualnej zaliczamy przede wszystkim zdjęcia towarów oryginalnych i najczęściej występujących towarów podrabianych lub pirackich. Aby jednak ocena nie opierała się jedynie na wzrokowym porównaniu, konieczne jest przedstawienie możliwie szerokiej informacji o cechach towarów.

Wnioskodawca powinien zatem przedstawić następujące dane:

- opis towarów i cechy charakterystyczne towarów (jakie typowe cechy charakteryzują

oryginalne towary, np.: etykiety, nitki zabezpieczające, hologramy, kody kreskowe, metki itp);

- pozycja taryfowa CN oryginalnych produktów;

- wartość towarów na rynku krajowym (jaka jest wartość towarów oryginalnych. Jaka jest

wartość rynkowa oryginalnych produktów w kraju, w którym złożony został wniosek o podjęcie działania przez organy celne);

- zdjęcia oryginalnych produktów i ich opakowań;

- miejsca produkcji towarów;

- zaangażowane spółki i przedsiębiorstwa handlowe, m. in. autoryzowani importerzy,

dostawcy, producenci, przewoźnicy, odbiorcy bądź eksporterzy;

- dane dotyczące ewentualnych licencji i licencjobiorców, a także sposobu potwierdzania

udzielonych licencji;

- informacje o dystrybucji towarów;

- informacje o sposobie opakowania towarów, rodzaju opakowań, liczbie produktów

w opakowaniu;

- rodzaje dokumentów towarzyszących towarom;

15

- w miarę możliwości (o ile wnioskodawca jest w posiadaniu takiej wiedzy) należy

przedstawić dostępne informacje na temat towarów naruszających prawa własności intelektualnej, które mogą być przydatne w procesie identyfikacji podejrzanych przesyłek.

**Zaleca się dostarczenie informacji dotyczących towarów właściwym organom celnym również w formie elektronicznej, w celu ułatwienia umieszczenia tych informacji w elektronicznych bazach danych.**

Należy także wskazać, czy informacje o towarach mają charakter zastrzeżony, poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu wniosku.

**10. Zobowiązania wnioskodawcy.**

Wnioskodawca składając wniosek o podjęcie działania zobowiązany jest do:

niezwłocznego powiadamiania służb celnych rozpatrujących wniosek o zaistnieniu następujących okoliczności:

- prawo własności intelektualnej, którego dotyczył wniosek, przestało wywoływać skutki

prawne;

- wnioskodawca z jakichkolwiek przyczyn utracił prawo do złożenia wniosku;

- nastąpiła zmiana jakiejkolwiek informacji, która została podana w pierwotnym wniosku;

- posiadacz decyzji wyraża wolę wycofania wniosku;

zwrotu kosztów poniesionych przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów celnych od chwili zatrzymania lub zawieszenia zwolnienia towarów, w tym kosztów przechowywania i obsługi towarów oraz zniszczenia towarów pod kontrolą celną

wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Komisję i państwa członkowskie.

**11. Odpowiedzialność posiadacza decyzji.**

Posiadacz decyzji przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec każdego posiadacza towarów lub zgłaszającego, który poniósł szkodę, w następujących sytuacjach:

- gdy procedura wszczęta zgodnie z rozporządzeniem podstawowym została przerwana

z powodu działania lub zaniechania posiadacza decyzji;

- w przypadku, gdy pobrane próbki nie zostały zwrócone lub zostały uszkodzone w stopniu

uniemożliwiającym wykorzystanie z powodu działania lub zaniechania posiadacza decyzji;

- w przypadku późniejszego uznania, że dane towary nie naruszają prawa własności

intelektualnej.

16

**12. Termin na podjęcie decyzji dotyczącej wniosku o podjęcie działania przez**

**organy celne.**

Właściwe organy celne rozpatrują wniosek i powiadamiają wnioskodawcę na piśmie o swojej decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek w ciągu trzydziestu dni roboczych od jej otrzymania.

Jeżeli wniosek został złożony po zatrzymaniu towarów / zawieszeniu zwolnienia towarów przez organy celne, na podstawie art. 18 rozporządzenia, właściwe służby celne powiadamiają wnioskodawcę o swojej decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek w terminie dwóch dni roboczych.

W przypadku odrzucenia wniosku przez organy celne rozpatrujące wniosek przedstawiają one powody swej decyzji i podają informacje o procedurze odwoławczej. Decyzja o przyjęciu wniosku o podjęcie działania zostanie niezwłocznie przekazana odpowiednim organom celnym danego państwa członkowskiego przez właściwe organy celne, które podjęły pierwotną decyzję.

**13. Okres i zakres podejmowania działań przez organy celne.**

Uwzględniając wniosek właściwe służby celne określają okres, w którym organy celne mają podjąć działanie. Okres ten nie przekracza jednego roku, licząc od dnia następnego od daty przyjęcia decyzji.

W przypadku gdy wniosek został złożony po zatrzymaniu towarów / zawieszeniu zwolnienia towarów przez organy celne, na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia (działanie „ex officio”) i nie zawiera szczegółowych danych dotyczących towarów oryginalnych niezbędnych do natychmiastowego rozpoznania oraz innych informacji umożliwiających analizy i oceny ryzyka naruszenia odnośnego prawa **jest on uwzględniany tylko w odniesieniu do tego konkretnego zawieszenia zwolnienia lub zatrzymania tych towarów**.

**14. Skuteczność decyzji w sprawie wniosków o podjęcie działań.**

Wszystkie decyzje uwzględniające wniosek krajowy oraz decyzje uchylające lub zmieniające takie decyzje stają się skuteczne w państwie członkowskim następnego dnia po dacie wydania.

Decyzja o przedłużeniu okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie, staje się skuteczna w państwie członkowskim, w którym złożono wniosek krajowy, następnego dnia pod dacie upływu poprzedniego okresu i nie przekracza jednego roku.

**15. Wnioski niekompletne.**

W przypadku, gdy po otrzymaniu wniosku właściwe organy celne stwierdzą, że nie zawiera on wszystkich informacji, które są wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia, wzywają do uzupełnienia tych informacji w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia.

W takich przypadkach termin 30 dni roboczych, wyznaczony do rozpatrzenia wniosku, zostaje zawieszony do czasu otrzymania odpowiednich informacji.

17

**16. Przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działania.**

Przedłużenie okresu ochrony wyznaczonego w decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działań przez organy celne nie następuje automatycznie. Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek powinien wystąpić do właściwych organów celnych, które podjęły pierwotną decyzję, z wnioskiem o przedłużenie okresu, w jakim organy celne mają podjąć działanie.

Wniosek o przedłużenie okresu ochrony powinien być skierowany nie później niż 30 dni roboczych przed upływem okresu, który ma być przedłużony.

Wniosek o przedłużenie składa się na formularzu stanowiącym załącznik II do rozporządzenia wykonawczego.

Pozytywna decyzja w sprawie przedłużenia okresu w jakim organy celne mają podjąć działanie, jest uzależniona od spłaty wszelkich zobowiązań wobec organów celnych, jakie ciążą na posiadaczu decyzji uwzględniającej wniosek.

Przedłużony okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, rozpoczyna się następnego dnia po dacie upływu poprzedniego okresu i nie przekracza jednego roku.

**17. Zmiana decyzji w zakresie praw własności intelektualnej.**

Posiadacz decyzji może wystąpić do właściwych służb celnych, które uwzględniły wniosek o zmianę wykazu praw własności intelektualnej zawartego w decyzji.

W przypadku wniosku o dodanie nowego prawa należy dołączyć informacje dotyczące statusu wnioskodawcy, dowody posiadania danego prawa oraz wszelkich informacje o towarach, które umożliwią identyfikację towarów przez organy celne.

**18. Uchylenie uwzględnionego wniosku o podjęcie działań.**

W przypadku, gdy posiadacz decyzji wykorzystuje informacje przekazane mu przez organy celnej do celów innych niż dozwolone rozporządzeniem właściwe organy celne państwa członkowskiego, w którym informacje takie przekazano lub wykorzystano, mogą uchylić przyjęte przez te służby decyzje uwzględniające wniosek krajowy oraz odmówić przedłużenia okresu, w którym organy celne mogą podjąć działanie.

**19. Zawieszenie działań organów celnych.**

Właściwe służby celne mogą zdecydować o zawieszeniu działań organów celnych do chwili upływu okresu, w którym organy celne mogą podjąć działanie, w przypadku gdy posiadacz decyzji:

- nie informuje właściwych służb celnych, które uwzględniły wniosek, o zmianach informacji

i danych zawartych we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, niezbędnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku;

- nie zwraca pobranych próbek towarów po zakończeniu analizy, najpóźniej przed

zwolnieniem towarów lub zakończeniem ich zatrzymania;

18

- nie wywiązuje się obowiązków w odniesieniu do kosztów poniesionych przez organy celne

związanych z przechowywaniem, obsługą oraz zniszczeniem towarów, a także z obowiązków dotyczących tłumaczeń;

- nie wszczyna postępowań w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało

naruszone.

**20. Procedura w przypadku niszczenia towarów w małych przesyłkach.**

Wnioskodawca w formularzu o podjęcie działań określa wolę stosowania przez organy celne specjalnej procedury dotyczącej niszczenia towarów w małych przesyłkach. Jednocześnie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z przeprowadzonym w ramach tej procedury zniszczeniem towarów.

Zastosowanie tej procedury jest możliwe przy spełnieniu łącznie następujących warunków: - towary są podejrzane o to, iż są podrobione lub pirackie;

- nie są to towary łatwo psujące się;

- towary objęte są decyzją uwzględniającą wniosek;

- posiadacz decyzji wyraził wolę stosowania procedury określonej w art. 26 rozporządzenia

podstawowego;

- znajdują się w przesyłce kurierskiej lub pocztowej, która zawiera nie więcej niż trzy jednostki,

lub której waga brutto nie przekracza dwóch kilogramów.

Procedura ta umożliwia, w przypadku zgody posiadacza towarów lub zgłaszającego, zniszczenie takich towarów pod kontrolą celną bez każdorazowego angażowania właściciela praw własności intelektualnej.

**21. Odpowiedzialność organów celnych.**

Decyzja uwzględniająca wniosek nie uprawnia jej posiadacza do odszkodowania w przypadku, gdy towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej nie zostały wykryte przez organ celny i zostały zwolnione lub gdy nie podjęto działań w celu ich zatrzymania.

19

**CZĘŚĆ III - WNIOSKI UNIJNE**

**1. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie działań.**

Wszystkie osoby lub podmioty składające wniosek **powinny być uprawnione do wszczęcia postępowania, w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej,** w państwie lub państwach członkowskich, w których wystąpiono do organów celnych o podjęcie działań. Wniosek mogą złożyć następujące osoby i podmioty:

posiadacz praw własności intelektualnej;

organizacja zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, która jest uznana za uprawnioną do reprezentowania właścicieli praw własności intelektualnej, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i zgodnie z nimi;

profesjonalna organizacja zrzeszająca pełnomocników uznana za posiadającą prawo do reprezentowania właścicieli praw własności intelektualnej, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i zgodnie z nimi;

grupy w rozumieniu art.3 ust.1 lit.d) rozporządzenia (UE) nr 608/20131

posiadacz wyłącznej licencji obejmującej całe terytoria dwóch lub większej liczby państw członkowskich, w przypadku gdy posiadacz licencji został formalnie upoważniony w tych państwach członkowskich przez uprawnionego do wszczęcia postępowania w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej.

**2. Prawa własności intelektualnej, które mogą być przedmiotem wniosku o podjęcie działań przez organy celne.**

Podstawową zasadą jest, iż wniosek unijny może zostać złożony tylko w odniesieniu do praw własności intelektualnej opartych na prawie Unii wywołujących skutki w całej Unii, np. wspólnotowy znak towarowy, wspólnotowy wzór, oznaczenia geograficzne objęte ochroną w całej Unii.

**3. Koszty ponoszone przez właściciela praw.**

Złożenie wniosku nie pociąga za sobą żadnych kosztów administracyjnych.

1 grupy w rozumieniu art. 3 pkt 2 oraz art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, grupy

producentów w rozumieniu art. 118e rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 lub podobne grupy producentów przewidziane w prawie Unii regulującym oznaczenia geograficzne, reprezentujące producentów produktów posiadających oznaczenia geograficzne, lub przedstawiciele takich grup, w szczególności w rozporządzeniu (EWG) nr 1601/91 oraz rozporządzeniu (WE) nr 110/2008, oraz przedsiębiorcy uprawnieni do używania oznaczenia geograficznego, a także organy kontrolne lub organy właściwe w odniesieniu do takiego oznaczenia geograficznego

20

Posiadacz decyzji zwraca koszty poniesione przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów celnych od chwili zatrzymania lub zawieszenia zwolnienia towarów, w tym koszty przechowywania i obsługi towarów oraz zniszczenia towarów pod kontrolą celną zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu.

**4. Czy możliwe jest złożenie wniosku w sytuacji braku pewności co do**

**istnienia towarów podrobionych?**

Wniosek może również zostać złożony jako środek zapobiegawczy lub w przypadku, gdy wnioskodawca ma powód aby przypuszczać, że jego prawo lub prawa własności intelektualnej zostały bądź mogą zostać naruszone.

**5. Organy celne właściwe do złożenia wniosku.**

W Polsce wniosek składa się do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Wykaz właściwych organów celnych w państwach członkowskich uprawnionych do przyjęcia i rozpatrywania wniosków o podjęcie działania udostępniony jest na stronie internetowej Komisji pod adresem:

[http://ec.europa.eu/taxation\_customs/resources/documents/customs/customs\_controls/counterfeit](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/contactlist_intervention_en.pdf)

[\_piracy/right\_holders/contactlist\_intervention\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/contactlist_intervention_en.pdf)

**6. Formularz wniosku o podjęcie działań**

Osoby i podmioty uprawnione składają wnioski o podjęcie działania na formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego.

Wniosek o przedłużenie ochrony również powinien zostać złożony na formularzu, który stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularze nie mogą zawierać żadnych skreśleń, dopisków ani innych zmian i sporządza się je w dwóch egzemplarzach.

**7. Czy można złożyć kilka wniosków unijnych?**

Generalną zasadą jest możliwość złożenia tylko jednego wniosku w odniesieniu do tego samego prawa własności intelektualnej chronionego w całej Unii.

Złożenie więcej niż jednego wniosku unijnego jest dozwolone w sytuacji, gdy posiadacze wyłącznych licencji obejmujących całe terytoria dwóch lub większej liczby państw członkowskich zostali formalnie upoważnieni w tych państwach członkowskich przez uprawnionego do wszczęcia postępowania w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej.

W przypadku gdy uwzględniono wniosek unijny w odniesieniu do państwa członkowskiego, objętego już innym wnioskiem unijnym uwzględnionym dla tego samego wnioskodawcy i dotyczącego tego samego prawa własności intelektualnej, organy celne tego państw członkowskiego podejmują działania na podstawie pierwszego uwzględnionego wniosku

21

unijnego. Organy te informują właściwe służby celne państwa członkowskiego, w którym uwzględniono jakikolwiek kolejny wniosek unijny, które zmieniają bądź uchylają decyzję uwzględniającą ten kolejny wniosek unijny.

**8. Wymagane informacje.**

Formularz wniosku o podjęcie działań oraz załączone do niego dokumenty powinny zawierać następujące informacje:

a) **dane dotyczące wnioskodawcy** (nazwa, dane adresowe, numery identyfikacyjne);

b) **wskazanie państw członkowskich**, w których organy celne mają podjąć działanie;

c) **status wnioskodawcy**. Należy wskazać, czy wnioskodawca jest posiadaczem prawa, organizacją zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, organizacją zrzeszającą pełnomocników, grupą producentów produktów posiadających oznaczenia geograficzne, przedsiębiorcą uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego lub posiadaczem licencji wyłącznej;

d) w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem przedstawiciela wymagane jest przedstawienie dowodów na umocowanie do działania w imieniu posiadacza prawa;

e) informacje dotyczące danych przedstawiciela wyznaczonego przez wnioskodawcę

do zajmowania się kwestiami prawnymi i technicznymi, wraz ze szczegółowymi danymi adresowymi (imię nazwisko, firma, adres, telefon, fax, e-mail). **Przedstawiciel ds. technicznych** powinien udzielać organom celnym wszelkich informacji koniecznych do identyfikacji towarów pod kątem możliwości naruszenia praw własności intelektualnej. **Przedstawiciel ds. prawnych** jest osobą kontaktową we wszystkich kwestiach prawnych i współpracuje z organami celnymi w wymianie dokumentacji dotyczącej konkretnego zatrzymania towarów. Otrzymuje także powiadomienia od organów celnych

dotyczące zatrzymania. Przedstawicielem ds. prawnych i technicznych możne być ta sama osoba, jednak musi ona posiadać niezbędną wiedzę z zakresu obydwu tych dziedzin. W związku z potrzebą bieżącej wymiany informacji oraz dokumentów pomiędzy organami celnymi i przedstawicielami wskazanymi we wniosku niezwykle istotne jest dokonywanie bieżącej aktualizacji danych kontaktowych osób wyznaczonych przez wnioskodawcę;

f) **prawa własności intelektualnej, których dotyczy wniosek**. W przypadku praw wyłącznych podlegających rejestracji, należy przedstawić dokumenty rejestracji tych praw w postaci wyciągów z odpowiednich rejestrów bądź kopii świadectw rejestracji praw, których dotyczy wniosek. W przypadku praw autorskich, praw pokrewnych, bądź praw, które nie zostały zarejestrowane, posiadacze praw są zobowiązani potwierdzić w sposób wiarygodny, że mogą wnosić roszczenia dotyczące prawa, np. deklaracje dotyczące autorstwa, tam, gdzie jest to możliwe – poświadczenia rejestracji praw autorskich;

g) szczegółowe i techniczne dane dotyczące towarów oryginalnych;

h) informacje, które są niezbędne, aby organy celne mogły rozpoznać towary;

i)

informacje mające znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia konkretnego prawa.

Należy zaznaczyć, że w interesie wnioskodawcy jest aby informacje przekazywane organom celnym były możliwie wyczerpujące. Selekcja towarów do kontroli dokonywana jest także w

22

oparciu o analizę ryzyka uwzględniającą informacje dostarczone przez posiadacza praw. Nie ma ściśle określonych wymagań odnośnie zakresu przedstawionych powyżej informacji. Możemy wskazać, że do informacji ułatwiających odróżnienie towarów oryginalnych

od towarów naruszających prawa własności intelektualnej zaliczamy przede wszystkim zdjęcia towarów oryginalnych i najczęściej występujących towarów podrabianych lub pirackich. Aby jednak ocena nie opierała się jedynie na wzrokowym porównaniu, konieczne jest przedstawienie możliwie szerokiej informacji o cechach towarów.

Wnioskodawca powinien zatem przedstawić następujące dane:

- opis towarów i cechy charakterystyczne towarów (jakie typowe cechy charakteryzują

oryginalne towary, np.: etykiety, nitki zabezpieczające, hologramy, kody kreskowe, metki itp.);

- pozycja taryfowa CN oryginalnych produktów;

- wartość towarów na rynku krajowym (jaka jest wartość celna oryginalnych towarów;

wartość rynkowa oryginalnych towarów w kraju, w którym złożony został wniosek o podjęcie działania przez organy celne);

- zdjęcia oryginalnych towarów i ich opakowań;

- miejsca produkcji towarów;

- zaangażowane spółki i przedsiębiorstwa handlowe, m. in. autoryzowani importerzy,

dostawcy, producenci, przewoźnicy, odbiorcy bądź eksporterzy;

- dane dotyczące ewentualnych licencji i licencjobiorców, a także sposobu potwierdzania

udzielonych licencji;

- informacje o dystrybucji towarów;

- informacje o sposobie opakowania towarów, rodzaju opakowań, liczbie produktów

w opakowaniu;

- rodzaje dokumentów towarzyszących towarom;

- w miarę możliwości (o ile wnioskodawca jest w posiadaniu takiej wiedzy) należy

przedstawić dostępne informacje na temat towarów naruszających prawa własności intelektualnej, które mogą być przydatne w procesie identyfikacji podejrzanych przesyłek.

**Zaleca się dostarczenie informacji dotyczących towarów właściwym organom celnym również w formie elektronicznej, w celu ułatwienia umieszczenia tych informacji w elektronicznych bazach danych.**

Należy także wskazać, czy informacje o towarach mają charakter zastrzeżony, poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu wniosku.

**9.** **Zobowiązania wnioskodawcy.**

Wnioskodawca składając wniosek o podjęcie działania zobowiązany jest do:

niezwłocznego powiadamiania służb celnych rozpatrujących wniosek o zaistnieniu następujących okoliczności:

- prawo własności intelektualnej, którego dotyczył wniosek przestało wywoływać skutki

prawne;

23

- nastąpiła zmiana jakiejkolwiek informacji, która została podana w pierwotnym wniosku;

- posiadacz decyzji wyraża wolę wycofania wniosku;

dostarczenia, na swój koszt, wszelkich tłumaczeń wymaganych przez właściwie służby celne lub organy celne, które mają podjąć działanie w sprawie towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej;

zwrotu kosztów poniesionych przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów celnych od chwili zatrzymania lub zawieszenia zwolnienia towarów, w tym kosztów przechowywania i obsługi towarów oraz zniszczenia towarów pod kontrolą celną

wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Komisję i państwa członkowskie.

**10. Odpowiedzialność posiadacza decyzji.**

Posiadacz decyzji przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec każdego posiadacza towarów lub zgłaszającego, który poniósł szkodę, w następujących sytuacjach:

- gdy procedura wszczęta zgodnie z rozporządzeniem podstawowym została przerwana

z powodu działania lub zaniechania posiadacza decyzji;

- w przypadku gdy pobrane próbki nie zostały zwrócone lub zostały uszkodzone w stopniu

uniemożliwiającym wykorzystanie z powodu działania lub zaniechania posiadacza decyzji;

- w przypadku późniejszego uznania, że dane towary nie naruszają prawa własności

intelektualnej.

**11. Termin na podjęcie decyzji dotyczącej wniosku o podjęcie działania przez**

**organy celne.**

Właściwe organy celne rozpatrują wniosek i powiadamiają wnioskodawcę na piśmie o swojej decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek w ciągu trzydziestu dni roboczych od jej otrzymania.

W przypadku odrzucenia wniosku przez organy celne rozpatrujące wniosek przedstawiają one powody swej decyzji i podają informacje o procedurze odwoławczej. Decyzja o przyjęciu wniosku o podjęcie działania zostanie niezwłocznie przekazana odpowiednim organom celnym danego państwa członkowskiego przez właściwe organy celne, które podjęły pierwotną decyzję.

**12. Okres i zakres podejmowania działań przez organy celne.**

Uwzględniając wniosek właściwe służby celne określają okres, w którym organy celne mają podjąć działanie. Okres ten nie przekracza jednego roku, licząc od dnia następnego od daty przyjęcia decyzji.

24

**13. Skuteczność decyzji w sprawie wniosków o podjęcie działań.**

Wszystkie decyzje uwzględniające wniosek unijny oraz decyzje uchylające

lub zmieniające takie decyzje stają się skuteczne:

w państwie członkowskim, w którym złożono wniosek - następnego dnia po dacie wydania;

w innych państwach członkowskich, w których zwrócono się o podjęcie działań, następnego dnia po dacie, w której organy celne zostały powiadomione o decyzji, pod warunkiem, że posiadacz decyzji wywiązał się z obowiązków dotyczących kosztów tłumaczenia. Powiadomienie to dotyczy zarówno decyzji uwzględniającej wniosek, jak też decyzji uchylającej, zmieniającej, a także przedłużającej okres na podjęcie działania przez organy celne.

Decyzja o przedłużeniu okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie, staje się skuteczna w państwach członkowskich, w których zwrócono się o podjęcie działania przez organu celne, następnego dnia pod dacie upływu poprzedniego okresu i nie przekracza jednego roku..

**14. Wnioski niekompletne.**

W przypadku, gdy po otrzymaniu wniosku właściwe organy celne stwierdzą, że nie zawiera on wszystkich informacji, które są wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia, wzywają do uzupełnienia tych informacji w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia.

W takich przypadkach termin 30 dni roboczych, wyznaczony do rozpatrzenia wniosku zostaje zawieszony do czasu otrzymania odpowiednich informacji.

**15. Przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działania.**

Przedłużenie okresu ochrony wyznaczonego w decyzji uwzględniającej wniosek o podjęcie działań przez organy celne nie następuje automatycznie. Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek powinien wystąpić do właściwych organów celnych, które podjęły pierwotną decyzję z wnioskiem o przedłużenie okresu, w jakim organy celne mają podjąć działanie.

Wniosek o przedłużenie okresu ochrony powinien być skierowany nie później niż 30 dni roboczych przed upływem okresu, który ma być przedłużony.

Wniosek o przedłużenie składa się na formularzu stanowiącym załącznik II do rozporządzenia wykonawczego.

Pozytywna decyzja w sprawie przedłużenia okresu w jakim organy celne mają podjąć działanie, jest uzależniona od spłaty wszelkich zobowiązań wobec organów celnych, jakie ciążą na posiadaczu decyzji uwzględniającej wniosek.

Decyzja o przedłużeniu okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie, staje się skuteczna w państwie członkowskim, w którym złożono wniosek unijny, oraz we wszystkich innych państwach członkowskich, w których zwrócono się o podjęcie działania przez organy celne, następnego dnia po dacie upływu poprzedniego okresu i nie przekracza jednego roku.

25

**16. Zmiana decyzji w zakresie praw własności intelektualnej.**

Posiadacz decyzji może wystąpić do właściwych organów celnych, które uwzględniły wniosek, o zmianę wykazu praw własności intelektualnej zawartego w decyzji.

W przypadku wniosku o dodanie nowego prawa należy dołączyć informacje dotyczące statusu wnioskodawcy, dowody posiadania danego prawa oraz wszelkie informacje o towarach, które umożliwią identyfikację towarów przez organy celne.

W przypadku decyzji uwzględniającej wniosek unijny wszelkie zmiany polegające na dodaniu praw własności intelektualnej są ograniczone do praw własności intelektualnej opartych na prawie Unii, wywołujących skutki w całej Unii.

**17. Zawieszenie działań organów celnych.**

W przypadku wniosku unijnego decyzja o zawieszeniu działań organów celnych jest skuteczna tylko w państwie członkowskim, w którym została podjęta.

Właściwe służby celne mogą zdecydować o zawieszeniu działań organów celnych do chwili upływu okresu, w którym organy celne mogą podjąć działanie, w przypadku gdy posiadacz decyzji:

- nie informuje właściwych służb celnych, które uwzględniły wniosek, o zmianach informacji

i danych zawartych we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, niezbędnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku;

- nie zwraca pobranych próbek towarów po zakończeniu analizy, najpóźniej przed

zwolnieniem towarów lub zakończeniem ich zatrzymania;

- nie wywiązuje się z obowiązków w odniesieniu do kosztów poniesionych przez organy celne

związanych z przechowywaniem, obsługą oraz zniszczeniem towarów, a także z obowiązków dotyczących tłumaczeń;

- nie wszczyna postępowań w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało

naruszone;

- wykorzystuje informacje przekazane mu przez organy celnej do celów innych niż dozwolone

rozporządzeniem. Właściwe organy celne państwa członkowskiego, w którym informacje takie przekazano lub wykorzystano, mogą zawiesić na swoim terytorium – w okresie, w którym organy celne mają podjąć działanie – wszelkie decyzje uwzględniające wniosek unijny tego posiadacza decyzji.

**18. Procedura w przypadku niszczenia towarów w małych przesyłkach.**

Wnioskodawca w formularzu o podjęcie działań określa wolę stosowania przez organy celne specjalnej procedury dotyczącej niszczenia towarów w małych przesyłkach. Jednocześnie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z przeprowadzonym w ramach tej procedury zniszczeniem towarów.

Zastosowanie tej procedury jest możliwe przy spełnieniu łącznie następujących warunków: - towary są podejrzane o to, iż są podrobione lub pirackie;

26

- nie są to towary łatwo psujące się;

- towary objęte są decyzją uwzględniającą wniosek;

- posiadacz decyzji wyraził wolę stosowania procedury określonej w art. 26 rozporządzenia

podstawowego;

- znajdują się w przesyłce kurierskiej lub pocztowej, która zawiera nie więcej niż trzy

jednostki, lub której waga brutto nie przekracza dwóch kilogramów.

Procedura ta umożliwia, w przypadku zgody posiadacza towarów lub zgłaszającego, zniszczenie takich towarów pod kontrolą celną bez każdorazowego angażowania właściciela praw własności intelektualnej.

**19. Wykorzystanie informacji przez posiadacza decyzji.**

Informacje uzyskane od organu celnego posiadacz decyzji może ujawnić bądź wykorzystać **wyłącznie** do:

wszczęcie postępowania w celu ustalenia, czy naruszone zostało prawo własności intelektualnej, oraz w trakcie takiego postępowania;

w związku z dochodzeniem karnym dotyczącym naruszenia prawa własności intelektualnej i prowadzonym przez organy publiczne w państwie członkowskim, w którym ujawniono towary;

wszczęcie postępowania karnego i w trakcie takiego postępowania;

dochodzenie odszkodowania od osoby winnej naruszenia lub innych osób;

uzgodnienie ze zgłaszającym lub posiadaczem towarów, możliwości zniszczenia towarów;

uzgodnienie ze zgłaszającym lub posiadaczem towarów kwoty gwarancji, koniecznej do zabezpieczenia interesów posiadacza decyzji, w przypadku zatrzymania / zawieszenia zwolnienia towarów podejrzanych o naruszenie praw do: wzorów, patentów, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych lub prawa do ochrony odmian roślin.

**20. Odpowiedzialność organów celnych.**

Decyzja uwzględniająca wniosek nie uprawnia jej posiadacza do odszkodowania w przypadku, gdy towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej nie zostały wykryte przez organ celny i zostały zwolnione lub gdy nie podjęto działań w celu ich zatrzymania.

27