**OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PPRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ**

Numer PESEL……………………………..

Nazwisko…………………………………...Imiona………………………………...

Imię ojca…………………………………… Imię matki…………………………….

Nazwisko rodowe matki……………………………………………………………..

Data urodzenia…………………………….Miejsce urodzenia……………………

Adres zamieszkania…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIE**

 Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż nie jestem osobą karaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko obrotowi gospodarczemu, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy, innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, to jest za przestępstwa określone w art. 6, ust 1, pkt 1
i 2 lit. b, w związku z art. 5, ust. 3, pkt 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.\*

…………………………. ……………………………………….

 (data) (czytelny podpis)

\*Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”(art. 233, § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

„Przepisy § 1-3 oraz § 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” (art. 233, § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)