**Mô tả**

**Giống chó**

1. Akita

**Akita Inu**

* Tên khác:Akita, Akita Nhật
* Nguồn gốc:Nhật Bản
* Phân loại:Chó bảo vệ
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Trắng, Vện, Nâu vàng, Đỏ
* Đặc điểm ngoại hình:To lớn, tai nhỏ
* Cân nặng:32-59kg
* Tuổi thọ:10-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:7-8 con/lứa

1. Alabai

**Alabai**

* Tên khác:Chó chăn cừu Trung Á
* Nguồn gốc:Trung Á
* Phân loại:Chó chăn cừu
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đen, Trắng, Xám
* Đặc điểm ngoại hình:Thân to, đuôi lửng
* Cân nặng:40-79kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-11 tuổi
* Số lượng sinh:5-7 con/lứa

1. Alaska

**Alaska**

* Tên khác:Alaska Malamute
* Nguồn gốc:Hoa Kỳ
* Phân loại:Chó kéo xe
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Nâu đỏ, Đen và trắng, Xám và trắng, Hồng Phấn
* Đặc điểm ngoại hình:To lớn, lông dài
* Cân nặng:32-43kg
* Tuổi thọ:10-12 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:4-10 con/lứa

1. Basset Hound

### Basset Hound

* Tên khác:Chó săn chân lùn
* Nguồn gốc:Anh
* Phân loại:Chó săn
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đen và trắng, Nâu và trắng, Đỏ và trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Tai to dài, thân dài
* Cân nặng:20-29kg
* Tuổi thọ:10-12 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:6-8 con/lứa

1. Bắc Hà

### Bắc Hà

* Nguồn gốc:Việt Nam
* Phân loại:Chó trông nhà, Chó săn
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Nâu đỏ, Đen, Vàng
* Đặc điểm ngoại hình:Lông xù, có bờm
* Cân nặng:16-26kg
* Tuổi thọ:8-12 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:4-6 con/lứa

1. Bắc Kinh

### Bắc Kinh

* Tên khác:Sư tử cẩu, Phúc cẩu
* Nguồn gốc:Trung Quốc
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Đen, Nâu vàng, Nâu đen, Kem, Xám
* Đặc điểm ngoại hình:Mũi tịt, lông dài
* Cân nặng:3,2-6,4kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:3-5 con/lứa

1. Beagle săn thỏ

### Beagle

* Tên khác:Chó săn thỏ
* Nguồn gốc:Hy Lạp
* Phân loại:Chó săn thỏ
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Nâu và trắng, Đỏ và trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Tai to, dáng cân đối
* Cân nặng:9-11kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:4-7 con/lứa

1. Becgie Bỉ

### Becgie Bỉ

* Tên khác:Malinois
* Nguồn gốc:Bỉ
* Phân loại:Chó nghiệp vụ
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Vàng nâu, Màu gỗ Mun, Đen
* Đặc điểm ngoại hình:Tai dựng, thân hình rắn chắc
* Cân nặng:25-34kg
* Tuổi thọ:12-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:7-9 con/lứa

1. Becgie Đức

### Becgie Đức

* Tên khác:Chó chăn cừu Đức
* Nguồn gốc:Đức
* Phân loại:Chó nghiệp vụ
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Đen, Nâu đen, Vàng cam, Đỏ và đen, Xám, Đen và bạc
* Đặc điểm ngoại hình:To lớn, lưng gù
* Cân nặng:22-40kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:5-10 con/lứa

1. Becgie Hà Lan

### Becgie Hà Lan

* Tên khác:Chó chăn cừu Hà Lan
* Nguồn gốc:Hà Lan
* Phân loại:Chó nghiệp vụ
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đen, Nâu, Xám
* Đặc điểm ngoại hình:Mõm dài, tai dựng thẳng
* Cân nặng:30-40kg
* Tuổi thọ:12-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:5-8 con/lứa

1. Becgie Pháp

### Becgie Pháp

* Tên khác:Beauceron
* Nguồn gốc:Pháp
* Phân loại:Chó chăn gia súc
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Nâu đen, Đen và vàng
* Đặc điểm ngoại hình:Mõm hẹp và nhọn
* Cân nặng:30-45kg
* Tuổi thọ:10-12 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:6-7 con/lứa

1. Bichon Frise

### Bichon Frise

* Nguồn gốc:Tây Ban Nha
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Trắng, Kem
* Đặc điểm ngoại hình:Lông xoăn, mắt đen
* Cân nặng:3-5kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:4-6 con/lứa

1. Bull Pháp

### Bull Pháp

* Tên khác:Chó bò Pháp, French Bulldog
* Nguồn gốc:Pháp, Anh
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông Ngắn
* Màu lông:Trắng, Nâu vàng, Nâu tanin
* Đặc điểm ngoại hình:Tai dựng, đầu to
* Cân nặng:10-14kg
* Tuổi thọ:10-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-6 tuổi
* Số lượng sinh:4-6 con/lứa

1. BullDog

### Bulldog

* Tên khác:Chó bò Anh, English Bulldog
* Nguồn gốc:Vương Quốc Anh
* Phân loại:Chó trông nhà
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Trắng, Nâu vàng, Đỏ và trắng, Đỏ
* Đặc điểm ngoại hình:Tai nhỏ, đầu to
* Cân nặng:18-25kg
* Tuổi thọ:8-10 năm
* Tuổi sinh sản:1-6 tuổi
* Số lượng sinh:5-6 con/lứa

1. Bully American

### Bully American

* Tên khác:Bully, Bully Mỹ
* Nguồn gốc:Hoa Kỳ
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đen, Nâu, Xám, Trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Lông ngắn, cơ bắp
* Cân nặng:30-50kg
* Tuổi thọ:8-12 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:4-8 con/lứa

1. Caucasian

### Caucasian

* Tên khác:Chó chăn cừu Kavkaz
* Nguồn gốc:Nga
* Phân loại:Chó chăn cừu
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Trắng xám, Đen xám
* Đặc điểm ngoại hình:To lớn, lông xù
* Cân nặng:45-70kg
* Tuổi thọ:10-13 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:4-7 con/lứa

1. Chihuahua

### Chihuahua

* Nguồn gốc:Mexico
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đen, Trắng, Nâu vàng, Kem, Chocolate, Vàng kim
* Đặc điểm ngoại hình:Nhỏ bé, trán dô rộng
* Cân nặng:1,5-3kg
* Tuổi thọ:12-20 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:2-4 con/lứa

1. Pharaoh

### Chó Ai Cập

* Tên khác:Chó Pharaoh, Pharaoh Hound
* Nguồn gốc:Ai Cập
* Phân loại:Chó săn
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đỏ vàng, Nâu vàng
* Đặc điểm ngoại hình:Cổ dài, tai dựng
* Cân nặng:18-27kg
* Tuổi thọ:11-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:5-7 con/lứa

1. Papillon

### Chó Bướm

* Tên khác:Papillon
* Nguồn gốc:Ý
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Trắng, Nâu và trắng, Vàng cam, Đen và trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Lông tai dựng
* Cân nặng:3,2-4,5kg
* Tuổi thọ:13-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:3-5 con/lứa

1. Chó đốm

### Chó Đốm

* Tên khác:Dalmatian
* Nguồn gốc:Croatia
* Phân loại:Chó kéo xe, Chó săn
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Nền Trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Nền trắng - Lông đốm
* Cân nặng:16-32kg
* Tuổi thọ:10-13 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:6-9 con/lứa

1. WolfDog

### Chó Lai Sói

* Tên khác:Wolf-Hybrid, Wolfdog
* Nguồn gốc:Bắc Mỹ
* Phân loại:Chó săn
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Trắng xám
* Đặc điểm ngoại hình:Mõm dài, giống sói
* Cân nặng:35-40kg
* Tuổi thọ:12-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:3-5 con/lứa

1. Chin

### Chó Nhật

* Tên khác:Chin
* Nguồn gốc:Nhật Bản, Trung Quốc
* Phân loại:Chó cảnh
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Vàng và trắng, Đen và trắng, Đỏ và trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Mắt tròn và to, lông dài
* Cân nặng:1,4-6,8kg
* Tuổi thọ:12-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:3-5 con/lứa

1. Chó sục bò

### Chó Sục Bò

* Tên khác:Bull Terrier
* Nguồn gốc:Anh
* Phân loại:Chó bảo vệ, Chó săn chuột
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Trắng, Đỏ và trắng, Trắng và đen
* Đặc điểm ngoại hình:Sống mũi gồ
* Cân nặng:22-38kg
* Tuổi thọ:12-14 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:6-8 con/lứa

1. Chó tam sắc

### Chó Tam Sắc

* Tên khác:Chó núi Bernese, Berner Sennenhund
* Nguồn gốc:Thụy Sĩ
* Phân loại:Chó bảo vệ, Chó kéo xe
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Đen - Vàng - Trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Có 3 màu, mõm hình chữ v
* Cân nặng:35-55kg
* Tuổi thọ:6-8 năm
* Tuổi sinh sản:1-7 tuổi
* Số lượng sinh:6-8 con/lứa

1. Corgi

### Corgi

* Tên khác:Corgi Wales
* Nguồn gốc:Xứ Wales
* Phân loại:Chó chăn gia súc
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Vàng trắng, Trắng đen, Trắng - Vàng - Đen
* Đặc điểm ngoại hình:Thân dài, chân ngắn, tai dựng
* Cân nặng:10-14kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:5-6 con/lứa

1. Dingo Đông Dương

### Dingo Đông Dương

* Tên khác:Lài, Dingo
* Nguồn gốc:Việt Nam
* Phân loại:Chó săn
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Vàng, Vàng trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Thân nhỏ, giống cáo
* Cân nặng:15-25kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-10 tuổi
* Số lượng sinh:5-7 con/lứa

1. Doberman

### Doberman

* Tên khác:Dobermann Pinscher
* Nguồn gốc:Đức
* Phân loại:Chó nghiệp vụ
* Kiểu lông:Lông ngắn
* Màu lông:Đen, Nâu, Xanh, Xám, Trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Cao, thân hình săn chắc
* Cân nặng:32-45kg
* Tuổi thọ:10-13 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:7-9 con/lứa

1. Cocker Spaniel

### Cocker Spaniel

* Tên khác:Cocker Tây Ban Nha
* Nguồn gốc:Tây Ban Nha
* Phân loại:Chó săn gà rừng
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Nâu vàng, Nâu đen, Vàng cam, Đen và trắng, Đỏ
* Đặc điểm ngoại hình:Tai to dài, lông dài
* Cân nặng:10-15kg
* Tuổi thọ:10-13 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:4-6 con/lứa

1. Golden

### Golden Retriever

* Nguồn gốc:Scotland
* Phân loại:Chó săn chim
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Vàng nhạt, Vàng kim, Vàng Đậm, Trắng
* Đặc điểm ngoại hình:Tai to, lông dài
* Cân nặng:25-34kg
* Tuổi thọ:10-12 năm
* Tuổi sinh sản:1-8 tuổi
* Số lượng sinh:6-8 con/lứa

1. Husky

### Husky

* Tên khác:Husky Sibir
* Nguồn gốc:Nga
* Phân loại:Chó kéo xe
* Kiểu lông:Lông dài
* Màu lông:Trắng, Đen, Nâu đen, Vàng cam, Bạc, Xám, Nâu, Đỏ
* Đặc điểm ngoại hình:Mắt hỏa tiễn, mặt ngáo
* Cân nặng:16-27kg
* Tuổi thọ:12-15 năm
* Tuổi sinh sản:1-9 tuổi
* Số lượng sinh:6-8 con/lứa

**Giống mèo**

# British short hair

* Màu Sắc / Color : Black Silver Ticked
* Giới Tính / Sex : Đực / Male
* Giấy tờ / Certification : Hiệp hội Tica
* Cha / Dad : Liverpool Xmen ns12
* Mẹ / Mom : Elite Golden Luna ny11

1. Sphynx

* Cơ thể nhẵn nhụi, da chỉ có một lớp lông tơ mỏng đẹp.
* Màu lông đa dạng: Đen, trắng, hồng phớt, nude…  một số cá thể có màu hồng – xám, trắng – đen.
* Da nhăn nhúm, cáng lớn các nếp nhăn sẽ càng giãn ra.
* Tai như tai lừa, mắt to và tròn xoe như mắt nai.
* Cổ dài, ngực sâu, chân cao ráo.
* Không có râu trên mặt.

1. Mèo Anh Lông dài

* **Phần đầu:** đầu của chúng tròn, vuông, to hơn những giống mèo khác, má lớn với hai bên má bè ra và tai ngắn. Khung xương của cơ thể khá lớn.
* **Thân hình:** Thân hình dài, chân của chúng ngắn nhưng khỏe, đuôi có lông dài và dày. Mèo lông dài Anh có bộ ngực sâu, nhìn tưởng rằng chúng kích thước trung bình và chắc nịch
* **Bộ lông:** Rất dài và có nhiều màu khác nhau như: Đỏ, trắng, đen, xanh dương, socola, nâu vàng, tipped, bicolour, tortoiseshell, smoke… nhưng đặc trưng nhất là màu xám xanh. Tuy nhiên, người nuôi mèo Anh lông dài thường có xu hướng lựa chọn màu sáng hơn là màu xanh xám truyên thống.
* **Cân nặng:** Mèo Anh lông dài trưởng thành nặng từ 4 – 6kg, một số cá thể đực có thể đạt trọng lượng khoảng 8kg. Mèo con khi mới ra đời sẽ nặng gần 1kg.
* **Tuổi thọ:** Chúng có thể sống từ 14 – 20 năm tùy vào điều kiện sống.

1. Mèo chân đen

* Chỉ cao từ 20 – 25 cm, mèo chân đen châu Phi nhìn chả khác gì một chú [mèo mướp](https://zoipet.com/meo-muop) ở gần nhà bạn cả. Nhưng đừng để vẻ ngoài đáng yêu đó đánh lừa, chúng là những cỗ máy săn mồi hoàn hảo.
* cơ thể màu nâu nhạt, đốm đen, thậm chí còn nhỏ so với mèo nhà.
* Loài mèo hoang này chỉ dài từ 36 đến 52 cm.
* Cao khoảng 8 inch (20 cm). Mèo chân đen chỉ nặng trung bình từ 1 – 2 kg, nhẹ hơn khoảng 200 lần so với một con sư tử điển hình.

1. Mèo Munchkin

* Về kích thước cơ thể mèo Munchkin có một tấm lưng khá dài, Chiều cao khoảng từ 18 – 25cm, chiều dài cơ thể gấp 2.5 lần chiều cao, cân nặng tầm 03 – 05k.
* Không chỉ có dáng người bụ bẫm với 4 chân ngắn đáng yêu mà khuôn mặt bầu bĩnh của Munchkin cũng khiến bất kỳ ai cũng muốn cưng nựng, yêu thương.
* Ngoài ra, đôi mắt của Munchkin cat tròn xoe, long lanh hài hòa thu hút anh nhìn đã giúp giống mèo này chiếm được cảm tình của nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

1. Etoxic

* Thân hình mũm hìm, đầu tròn, tai ngắn, mắt tròn xoe rất đáng yêu. Tuy nhiên, một số chú mèo Exotic có ngoại hình đặc biệt hơn với gương mặt hơi phẳng, mũi không hỉnh lên nên thường gặp khó khăn khi thở và dễ mắc các bệnh hô hấp.
* Lông dày, ngắn và có nhiều màu như: Đen, đỏ, trắng, nâu, kem, xám, tam thể, màu hoa cà… Màu mắt của mèo Exotic phụ thuộc vào màu lông, vì dụ: Mèo trắng sẽ có mắt xanh da trời hoặc màu đồng, một số cá thế có một mắt màu đồng, một mắt màu xanh.
* Giống mèo Exotic trưởng thành có chiều cao từ 25.4 – 30.5cm, cân nặng đạt từ 3.1kg – 5.4kg.

1. Mèo tam thể

* Nóng nảy, lì lợm, bướng bỉnh
* Hiếu đọng, nghịch ngợm
* Tính độc lập cao
* Không thích chia sẻ
* Thường hay gầm gừ và kêu la để gây sự chú ý

1. Savannah

* Mèo Savannah trưởng thành hiện nay có trọng lượng không quá 10kg, chúng cao và gầy, có sọc màu đen trên má.
* Savannah có vẻ đẹp lạ với thân hình lớn hơn một chút so với những giống mèo khác, cổ cao và cơ thể dài. Bộ lông của chúng giống với báo hoang.
* Đầu của mèo Savannah nhỏ, hình tam giác, khuôn mặt đầy, mõm và mũi lớn. Đôi mắt Savannah khá nhỏ, tai dài rộng, chóp tai tròn trịa.
* Đuôi mèo Savannah ngắn nhưng dày.
* Lông mèo Savannah ngắn, hơi mềm và có nhiều màu như: Bạc đốm đen, tabby đốm đen…