**Postanowienia ogólne konkursów pracy psów po sfarbowanej ścieżce**

1. Konkursy pracy psów ras myśliwskich mają na celu podnoszenie i weryfikację użytkowości psów tychże ras.

2. Konkursy pracy przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Kraju, po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy terenu lub zagranicznej organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI.

3. Organizatorami konkursów pracy są: Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce (dalej: ZKwP) lub Oddziały ZKwP. Organizowane konkursy mogą być rangi krajowej lub klubowej.

 4. Koszty związane z konkursami pracy ponoszą organizatorzy, którzy ustalają również wysokość wpisowego.

5. Organizatorzy konkursów pracy informują komisję kynologii łowieckiej o obsadzie sędziowskiej podczas imprez kynologicznych, nie później niż na dwa tygodnie przed imprezą. Sędziowie są zapraszani przez Organizatorów i przez nich opłacani.

6. Organizatorzy pisemnie zgłaszają do Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP szczegółowe dane dotyczące miejsca i terminu konkursów pracy, nie później jednak niż na jeden miesiąc przed planowanym konkursem. Roczny terminarz konkursów pracy publikuje Zarząd Główny ZKwP na swojej stronie internetowej oraz w kwartalniku ,,PIES”.

7. Organizatorzy, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy kynologicznej przesyłają do Zarządu Głównego i Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP sporządzone czytelnym pismem dwa protokoły komisji sędziowskiej oraz dwa komplety kart ocen pracy psów, sporządzanych wyłącznie na aktualnych drukach zatwierdzonych przez Zarząd Główny ZKwP. Protokół wraz z zestawieniem musi zawierać napisane następujące dane: rasę psa, nazwę i przydomek, chip/tatuaż, płeć, datę urodzenia, nazwę i numer księgi rodowodowej, liczbę uczestników konkursu, nazwiska właścicieli psów, nazwiska sędziów wypisane drukowanymi literami i podpis sędziego głównego.

Wzory aktualnych druków kart ocen zamieszczane są na stronie internetowej ZG ZKwP. Karty ocen muszą być opieczętowane pieczątką Zarządu Oddziału ZKwP, któremu podległy jest organizator imprezy.

8. Udziału w konkursach nie mogą brać psy, których właściciele zostali zawieszeni w prawach członkowskich albo wykluczeni z ZKwP lub innej organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI. Osoby zawieszone w prawach członka bądź wykluczone z ZKwP lub innej organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI, nie mogą również uczestniczyć w konkursach w charakterze przewodników.

9. W konkursach mogą brać udział psy, które w dniu imprezy mają ukończone 9 miesięcy życia. Górną granicę wieku określają Regulaminy konkursów pracy poszczególnych ras.

10. O terminach konkursów, organizatorzy są zobowiązani zawiadomić powiatowych lekarzy weterynarii, właściwych dla miejsca prowadzenia imprezy kynologicznej. Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej sprawdzają aktualność szczepień przeciwko wściekliźnie oraz stan zdrowia psów.

11. W konkursach pracy nie mogą uczestniczyć psy chore, kastraty, kryptorchidy, grzejące się i wysoko ciężarne suki, jak również psy nieposiadające aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

12. W trakcie konkursów zabrania się prowadzania psów na kolczatkach, obrożach zaciągających się, obrożach elektrycznych oraz ich atrapach. Zabrania się brutalnego karcenia psów, pod rygorem wykluczenia przez komisję sędziowską z konkursów.

13. Za porządek na imprezie kynologicznej odpowiada Organizator. Przewodnicy w trakcie trwania imprezy mogą zgłaszać pisemne reklamacje sędziemu głównemu imprezy wyłącznie w sytuacji naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane po wpłaceniu wadium w wysokości wpisowego. Jego decyzje są ostateczne.

14. Przewodnik psa w trakcie konkursów powinien posiadać następujące dokumenty: oryginał rodowodu psa lub kopię zarejestrowanej metryki psa w oddziale ZKwP, aktualną legitymację członkowską ZKwP właściciela psa.

15. Konkursy pracy oceniane są przez komisję składającą się z członków Kolegium Sędziów ZKwP lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI. Oceny dokonuje się według zasad określonych w poszczególnych regulaminach konkursów pracy psów myśliwskich. Sędziom kynologicznym przysługuje wynagrodzenie zgodne ze stawkami ustalonymi przez Zarząd Główny ZKwP.

16. Liczbę członków komisji sędziów określa organizator. Minimalny skład komisji lub zespół sędziowski nie może być mniejszy niż 2 sędziów.

17. W konkursach pracy uczestniczą także asystenci kynologiczni, którzy wykonują prace zlecone przez sędziów.

18. Do obowiązków sędziów należy:

- uczestnictwo w odprawie oraz w otwarciu i zakończeniu konkursów

- sędziowanie w komisji lub zespole, do którego zostali włączeni na odprawie sędziów przez sędziego głównego, przez cały czas trwania konkursów

- sprawdzanie warunków formalnych uczestnictwa w konkursach

- ocena pracy psów zgodna z zasadami wynikającymi z regulaminu oraz etyki kynologicznej

 - konsultacje z sędzią głównym wszelkich wątpliwości powstałych w trakcie trwania konkursów

- udział w zakończeniu konkursów oraz ich podsumowaniu i prawidłowe wypełnienie dokumentów.

19. Do obowiązków sędziego głównego należy:

- koordynowanie pracy poszczególnych zespołów roboczych wyłonionych komisji,

- przeprowadzenie odprawy sędziów przed rozpoczęciem konkursów

- podejmowanie decyzji w zakresie ostatecznej oceny psów, w razie wątpliwości powstałych w trakcie konkursów

- udzielanie sędziom wyjaśnień, wskazówek lub wydanie decyzji w razie zachodzących wątpliwości interpretacyjnych regulaminu

- sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy, podpisywanie dyplomów, kart ocen oraz wysyłanie całości dokumentacji prawidłowo wypełnionej przez organizatora do Biura Zarządu Głównego Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursów.

20. Za wykonanie poszczególnych konkurencji przyznaje się oceny od 0 do 4:

,,0” otrzymuje pies jeżeli w ogóle nie wykona danej konkurencji,

,,1” otrzymuje pies jeżeli popełni zasadnicze błędy,

,,2” otrzymuje pies jeżeli popełni błędy o mniejszym znaczeniu,

 ,,3” otrzymuje pies jeżeli popełni błędy niemające praktycznego znaczenia,

 ,,4” otrzymuje pies jeżeli bezbłędnie i stylowo wykona daną konkurencję.

21. Żaden pies nie może zostać poddany ponownej próbie podczas konkursu, w celu uzyskania zmiany oceny pierwotnie otrzymanej. Podczas konkursów, każdy z sędziów w poszczególnych zespołach przyznaje ocenę samodzielnie. Po zakończeniu konkurencji zespół sędziowski ustala wspólną ocenę, wskazując błędy popełnione przez psa jak i jego przewodnika.

22. Przewodnik ma prawo wycofać się z dalszego udziału w konkursach, na każdym etapie. W razie istnienia prawdopodobieństwa niezaliczenia konkursów, otrzymania dyskwalifikacji bądź regulaminowej kary, o możliwości wycofania się z konkursów decyduje sędzia główny.

23. Komisja sędziowska przyznaje dyplomy Iº, IIº i IIIº zależnie od uzyskanej ogólnej liczby punktów i innych kryteriów podanych w przepisach regulaminów szczegółowych.Na konkursach rangi krajowej i klubowej przyznawany jest wniosek na Championa Pracy (CACT) i otrzymuje go zwycięski pies, który uzyskał dyplom Iº i pierwsze miejsce. Dodatkowo na konkursach klubowych wniosek na Klubowego Championa Pracy, uzyskuje zwycięzca, który uzyskał dyplom Iº i pierwszą lokatę oraz najlepszy pies danej rasy, który uzyskał dyplom Iº. Konkursy krajowe i klubowe mogą się odbywać pod warunkiem uczestnictwa w nich co najmniej sześciu psów. Jeżeli lokatę pierwszą i ewentualnie następne zajmą psy posiadające tytuł Championa Pracy, wniosek przechodzi na pierwszego w kolejności psa bez tytułu, który uzyskał dyplom Iº. Fakt przyznania CACT komisja sędziów wpisuje odręcznie do karty oceny pracy psa i dyplomu: „CACT przyznano” wraz z oddzielną parafą. Na dyplomie i na karcie oceny pracy psa podaje się również liczbę punktów, lokatę zajętą przez psa oraz liczbę startujących psów. Psom, które nie uzyskają dyplomu, lokat nie przyznaje się.

24. Trzy wnioski CACT uzyskane w jednej specjalności są podstawą do przyznania psu tytułu Championa Pracy.

25. Kolejność lokat ustala się biorąc pod uwagę:

1) stopień uzyskanego dyplomu,

2) liczbę uzyskanych punktów,

3) jeżeli szczegółowe regulaminy nie przewidują inaczej, wiek psa (młodszy przed starszym) i ostatecznie płeć (suka przed psem).

4) w przypadku gdyby ten sam stopień dyplomu, z taką samą liczbą punktów uzyskały dwa psy lub dwie suki urodzone tego samego dnia, należy im przyznać dwie równorzędne, przysługujące im lokaty, a kolejny pies zajmuje lokatę obniżoną nie o jeden, a dwa miejsca.

26. Na konkursach pracy psów po sfarbowanym tropie komisja sędziowska przyznaje medale: złote, srebrne i brązowe. Decyzję o przyznaniu medali podejmuje cały zespół sędziowski pod kierownictwem sędziego głównego. Fakt przyznania medalu odnotowuje się w karcie oceny pracy posokowca.

1) medal złoty - otrzymuje pies który zdobył dyplom Iº i zajął pierwsze miejsce,

2) medal srebrny - otrzymuje pies który zdobył dyplom Iº i zajął drugie miejsce,

3) medal brązowy - otrzymuje pies który zdobył dyplom Iº i zajął trzecie miejsce

27. Dla psów wyróżniających się na konkursach właściciele psów mogą otrzymać nagrody z funduszów ZKwP lub ufundowane przez inne instytucje lub osoby prywatne. Nagrody te mogą być przyznawane najlepszemu przewodnikowi w przeprowadzanych konkursach, krajowych i klubowych.

28. Psy które na konkursach krajowych zdobyły dyplom Iº i zajmują pierwszą lokatę a na wystawie za eksterier otrzymały ocenę nie niższą niż bardzo dobrą otrzymują tytuł „Zwycięzca pracy psów po sfarbowanym tropie roku….”

**Regulamin konkursów krajowych i klubowych**

**pracy psów po sfarbowanej ścieżce**

1. W konkursach pracy psów po sfarbowanej ścieżce mogą brać udział psy ras myśliwskich z grup FCI III, IV, V, VI (z wyjątkiem posokowców) VII i VIII.
2. Psy muszą mieć w dniu konkursu ukończone 9 miesięcy życia, nie określa się górnej granicy wieku psa.
3. Konkursy pracy psów przeprowadza się na terenie nie pokrytym śniegiem w czasie zakładania ścieżki, poprzez sztuczne ułożenie śladu zwierzyny na długości około 600 m z trzema załamaniami.
4. Ułożony sztuczny ślad powinien zalegać w terenie 8 ale nie więcej niż 16 godzin oraz musi przeleżeć przez jedną noc.
5. Do założenia sztucznego śladu używa się farby dzika, jelenia, sarny lub daniela.
6. Przy zakładaniu sztucznego śladu zużywa się na całą ścieżkę tropową 0,25 litra farby. Użyta farba musi odpowiadać gatunkowi zwierzyny którą się posłużono. Dopuszcza się użycie krwi bydlęcej lub świńskiej którą przed użyciem należy uszlachetnić poprzez zanurzenie w niej na 24 godziny narogów świeżo ubitej sztuki dzika, jelenia, sarny lub daniela
7. Układanie sztucznej ścieżki farbowej:
* rozpoczyna się od oznaczenia zestrzału jako miejsca odpowiadającego początkowi ścieżki. W miejscu zestrzału zamieszcza się tabliczkę informacyjną z numerem ścieżki oraz dniem, godziną jej założenia i podpisem organizatora imprezy. Miejsce zestrzału nakrapia się farbą, wskazane jest nakrycie zestrzału jedliną lub liśćmi.
* Oznaczenie ścieżki na całej jej długości powinno być widoczne dla składu sędziowskiego oceniającego psa lecz nie widoczne dla przewodnika psa.
* Oznaczenie ścieżki dla przewodnika powinno być widoczne tylko na długości około 50 metrów od miejsca zestrzału w celu podjęcia pracy przez psa poprzez zapoznanie się z odwiatrem tropu i farby.
* Na przebiegu ścieżki tropowej wykonuje się trzy załamania: dwa pod kątem rozwartym, jeden pod kątem ostrym, wykonując na nich łoża.
* Pierwsze łoże lokalizuje się w odległości około 200 m od zestrzału, drugie poprzez kąt otwarty w odległości około 100 m od łoża pierwszego, trzecie poprzez kąt ostry w odległości 100 m od łoża drugiego
* Łoże wykonuje się poprzez odsłonięcie warstwy poszycia do gleby mineralnej o powierzchni 0.20 m2, obficie kropiąc je farbą i przykrywając jedliną i oznacza się je tabliczką informacyjną z nr łoża. (szkic ścieżki w objaśnieniach).
* W odległości 200 m od trzeciego łoża w linii prostej umieszcza się informację z napisem „Koniec ścieżki” z podaniem jej numeru.
* Odległość pomiędzy ścieżkami powinna wynosić 150 m.
* Osoby zakładające ścieżkę tropowo – farbową powinny być obce dla psa.
* Na końcu ścieżki układa się tuszę zwierzyny. Zwierzyna powinna być wypatroszona i prawidłowo zaszyta. Dopuszcza się także pozostawienie wypchanej skóry zwierzyny.
* Sędzia, asystenci i osoby które przenoszą zwierzynę, pozostający na końcu ścieżki muszą oddalić się na taką odległość aby pracujący pies nie mógł ich zauważyć i zwęszyć a sami mogli obserwować jego zachowanie przy znalezionej zwierzynie.
1. Organizacja konkursów:
* Pracę psów oceniają dwuosobowe komisje sędziowskie do których może być przydzielonych maksymalnie dwóch asystentów.
* Psy pracują pojedynczo w kolejności wylosowanych numerów startowych.
* Po wylosowaniu numeru startowego przewodnik psa zgłasza czy pies będzie brał udział w konkurencjach dodatkowych. (Jeżeli organizator testów otrzymał zgodę od właściwego marszałka na ich przeprowadzenie.)
1. Ocena poszczególnych konkurencji konkursów
* Konkursy rozpoczyna się po sprawdzeniu reakcji psa na strzał przy zastosowaniu broni hukowej. Psy wyraźnie lękliwe nie mogą brać udziału w konkursach. Z reakcji sprawdzenia na strzał, mogą być zwolnione psy, których przewodnicy przedstawią dyplom z konkursów, lub kartę oceny psa, sygnowane przez sędziów zrzeszonych w FCI.

**Odłożenie**

* Konkurencję odłożenia przeprowadza się poprzez odłożenie posokowca przez przewodnika luzem lub na uwięzi w pozycji siad lub waruj (z możliwością pozostawienia mu plecaka, torby itp. będących własnością przewodnika) oraz oddalenia się przewodnika w miejsce nie widoczne dla psa na odległość około 100 m.

W celu oceny zachowania psa na miejscu (stanowisku) i reakcji na wystrzał broni, po pierwszej minucie od ukrycia się przewodnika następuje strzał a następnie po drugiej minucie następuje drugi strzał, po dwóch minutach od drugiego strzału na polecenie sędziego przewodnik wraca po psa.

* **Odłożenie posokowca na uwięzi:**

Pies powinien być odłożony w pozycji siad lub waruj z przypiętą obrożą i otokiem, który jest uwiązany na długości min. 3 metrów.

Ocenę „4” otrzymuje pies który bezbłędnie pozostaje w tym samym miejscu i nie reaguje nerwowo na strzał, zmiana pozycji psa z waruj na siad lub odwrotnie nie wpływa na ocenę.

Ocenę „3” otrzymuje pies który pozostaje na miejscu nie wyrywa się lecz na

początku konkurencji szczeka za odchodzącym przewodnikiem a następnie uspokoi się i zachowa spokój do końca konkurencji.

Ocenę „2” lub „1” otrzymuje pies, który ciągle zmienia miejsce odłożenia, przemieszcza się w obrębie uwiązania lub stoi.

Ocenę „0” otrzymuje pies, który szarpie się na uwięzi w celu uwolnienia lub chęci oddalenia z miejsca odłożenia lub szczeka.

* **Odłożenie posokowca luzem:**

Pies powinien być odłożony w pozycji siad lub waruj z przypiętą obrożą i otokiem.

Ocenę „4” otrzymuje pies, który bezbłędnie pozostaje w tym samym miejscu i nie reaguje nerwowo na strzał, zmiana pozycji psa z waruj na siad lub odwrotnie nie wpływa na ocenę.

Ocenę „3” otrzymuje pies, który pozostaje na miejscu, na początku konkurencji szczeka za odchodzącym przewodnikiem a następnie uspokoi się i zachowa spokój do końca konkurencji.

Ocenę „2” lub „1” otrzymuje pies, który ciągle zmienia miejsce odłożenia, przemieści się na odległość do 5 metrów lub stoi.

Ocenę „0” otrzymuje pies, który samowolnie oddali się z miejsca odłożenia na odległość powyżej 5 m lub szczeka.

* **Praca psa na ścieżce farbowej**

Pies powinien w tej konkurencji wypracować spokojnie i w skupieniu dolnym wiatrem cały założony sztuczny ślad zwierzyny łącznie z jego załamaniami.

Sędzia wskazuje przewodnikowi miejsce zestrzału, przewodnik po przygotowaniu psa do pracy zgłasza gotowość do rozpoczęcia konkurencji. Od tego momentu rozpoczyna się przez sędziego ocena i odmierzanie czasu pracy psa, który wynosi 40 minut.

Po naprowadzeniu przez przewodnika psa na zestrzał powinien on wskazać i podjąć ślad oraz podążać nim do samego końca na średnio napiętym otoku o długości min. 6 m.

* Ocenę ”4” może otrzymać pies który bezbłędnie wykona konkurencję.
* Ocenę pomniejsza się o 1 stopień za każdym razem kiedy sędziowie uznają, że pies zszedł tak daleko ze ścieżki, że nie jest w stanie samemu skorygować błędu. Na polecenie sędziego następuje odwołanie psa przez przewodnika i naprowadzenie na wskazany ślad przez sędziego. Naprowadzenie może nastąpić trzykrotnie. Dalsze naprowadzanie psa na ścieżkę powoduje że pies otrzymuje ocenę „0”
* Ocenę pomniejsza się o 1 stopień za każdym razem gdy sędzia zwróci uwagę przewodnikowi który ogląda się na znaki wytyczające ścieżkę farbową.
* Ocenę „0” otrzymuje pies który w czasie 10 minut od rozpoczęcia konkurencji nie podejmie pracy na ścieżce farbowej.
* Ocenę „0” otrzymuje pies który w trakcie oceny konkurencji zaprzestanie pracy na ścieżce farbowej.
* Ocenę „0” otrzymuje pies który nie wykona konkurencji w czasie 40 minut.
* Błędy powodujące obniżenie oceny:

 Błędne kręcenie się po śladzie

 Ciągłe zawracanie na śladzie

 Niechętna praca

 Chaotyczna praca

Zbyt szybki styl pracy psa powodujący popełnianie błędów podczas wypracowywania ścieżki farbowej.

* Nie zalicza się do błędów:

Wypracowanie śladu pod wiatr tuż obok ścieżki farbowej

Skracanie krótkich zagięć ścieżki farbowej

Wskazanie i podążanie kilku metrów tropem zwodniczym i samo skorygowanie błędu oraz samodzielny powrót psa na ścieżkę farbową.

* **Konkurencje dodatkowe**

Przewodnik po dojściu do trzeciego łoża z psem zgłoszonym jako oznajmiacz lub oszczekiwacz może uzyskać dodatkowe punkty poprzez spuszczenie psa z otoku umożliwiając mu swobodne dojście do zwierzyny.

* **Oznajmiacz:**

Pies wykonując konkurencję oznajmiacza powinien dojść po farbie do wyłożonej zwierzyny i po krótkim jej nawąchaniu wrócić do czekającego na niego przewodnika przy trzecim łożu w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Następnie oznajmić przewodnikowi w sposób określony z sędziami o odnalezieniu zwierzyny i bez przypiętego otoku doprowadzić do niej. Sędzia pozostający przy zwierzynie powinien po oddaleniu się psa na odległość 50 m powiadomić sędziego znajdującego się przy trzecim łożu, że pies był i wraca do przewodnika.

Jeżeli pies za pierwszym razem nie wykona pracy oznajmiacza to można po jego odwołaniu posłać go jeszcze raz obniżając ocenę za oznajmianie o 1 stopień.

Jeżeli pies po raz drugi nie wykona pracy oznajmiacza nie zalicza mu się konkurencji dodatkowej (nie wpisuje się oceny do karty pracy) a ponadto odejmuje mu się 1 stopień za konkurencję „Praca na ścieżce farbowej”

Błędy obniżające ocenę:

Dojście do zwierzyny i powrót do przewodnika w czasie dłuższym niż 10 minut

Błądzenie lub niechęć psa do doprowadzenia przewodnika od trzeciego łoża do zwierzyny.

Oznajmienie przez psa odnalezienia zwierzyny w sposób niezgodny z opisanym przez przewodnika.

Czas na wykonanie konkurencji oznajmiacza wlicza się w czas pracy na ścieżce farbowej.

* **Oszczekiwacz:**

Pies wykonując konkurencję oszczekiwacza powinien dojść po farbie do wyłożonej zwierzyny w czasie do 5 minut i oszczekiwać ją aż do przyjścia przewodnika. Po upływie 5 minut od rozpoczęcia oszczekiwania przewodnik na polecenie sędziego rusza w kierunku psa.

Jeżeli pies za pierwszym razem nie wykona pracy oszczekiwacza tj. nie dojdzie do zwierzyny w ciągu 5 minut lub nie rozpocznie oszczekiwania w ciągu 2 minut od dojścia do zwierzyny (co sygnalizuje sędzia pozostający na końcu ścieżki farbowej), można po jego odwołaniu, posłać go jeszcze raz obniżając ocenę za oszczekiwanie o 1 stopień.

Jeżeli pies po raz drugi nie wykona pracy oszczekiwacza nie zalicza mu się konkurencji dodatkowej (nie wpisuje się oceny do karty pracy) a ponadto odejmuje mu się 1 stopień za konkurencję „Praca na ścieżce farbowej”

Ocenę „4” otrzymuje pies który po dojściu do martwej zwierzyny w wymaganym czasie, oszczekuje ją przez 5 minut, donośnym i rytmicznym głosem z pasją i bez dłuższych przerw.

Ocenę obniża się o 1 lub 2 stopnie jeżeli pies nie doszedł w regulaminowym czasie do zwierzyny oraz gdy oszczekiwanie jest ciche, bez pasji z długimi przerwami.

* **Zachowanie posokowca przy martwej zwierzynie**

Ocenę tej konkurencji przeprowadza sędzia znajdujący się przy zwierzynie podczas oceny oznajmiacza i oszczekiwacza lub sędzia będący przy ocenie psa pracującego na ścieżce farbowej do końca na otoku.

Sędzia oceniający psa pracującego do końca na otoku po dojściu psa do zwierzyny wydaje polecenie przewodnikowi o odprowadzeniu psa na odległość około 50 metrów i uwolnienia go z otoku w celu swobodnego powrotu psa do zwierzyny.

Ocenę „4” otrzymuje pies, który wykazuje odwagę i dużą pasję w kontakcie ze zwierzyną.

Ocenę „ 1 „ otrzymuje pies który po krótkim nawąchaniu martwej zwierzyny dalej się nią nie interesuje.

Ocenę „ 0” otrzymuje pies który wykazuje indolencję i całkowity brak pasji.

Niedopuszczenie przez psa osób obcych do zwierzyny jest zaletą.

Psy które narzynają zwierzynę lub zakopują (grabarze) podlegają dyskwalifikacji. Sędzia musi ocenić czy szarpanie lub gryzienie zwierzyny wynika z dużego temperamentu psa czy jest oznaką narzynania.

* **Współpraca z przewodnikiem i posłuszeństwo**

W tej konkurencji ocenia się wzajemny kontakt psa z przewodnikiem jak i szybkość realizacji przez psa wydawanych mu poleceń np. pies szybko przychodzi do ręki lub bez oporu daje się wziąć na smycz.

Psy które nie wykonują natychmiast otrzymanych komend od przewodnika powinny mieć obniżoną ocenę w tej kategorii o 1 do 2 stopni.

Za błąd uważa się sytuację, w której Przewodnik narzuca pracę psu poprzez niesłuszne ściąganie go ze ścieżki lub wydawanie błędnych poleceń, wtedy gdy praca wykonywana przez psa jest prawidłowa. Każda sygnalizacja błędu przez sędziego powoduje obniżenie oceny o 1 stopień.

Psy które nie dają się wziąć na smycz lub uciekają od przewodnika nie wracając do niego w ciągu 10 minut podlegają dyskwalifikacji.

**Konkurs Krajowy i Klubowy**

**Karta Oceny Pracy Psa po sfarbowanej ścieżce**

Nazwa psa………………………………………………………………………….. ……………………

Przydomek .................................................................................................................................................

Data urodzenia .................................., rasa ..............................................................., płeć .....................

PKR ..........................., Nr rejestracyjny..................................Nr tatuażu /chip.........................................

Ojciec .............................................................................................. PKR .................................................

Matka .............................................................................................. PKR .................................................

Właściciel .............................................................................(adres) .........................................................

Hodowca ...............................................................................(adres) ........................................................

Przewodnik ................................................................................................................................................

reakcja na strzał zaliczona tak/nie (podpis sędziego)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konkurencje | Współczynnik | Limity |
| Suma punktów |
| 80 | 70 | 60 |
| Dyplom |
| I° | II° | III° |
| 1 | Odłożenie psa luzem | 5 | 3 | 2 | - |
|  | Odłożenie psa na uwięzi | 3 | 3 | 2 | - |
| 2 | Praca na ścieżce farbowej | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Zachowanie przy martwej zwierzynie | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Współpraca z przewodnikiem i posłuszeństwo | 4 | 2 | - | - |
| 5 | Dodatkowo oznajmianie | 5 | - | - | - |
| 6 | Dodatkowo oszczekiwanie | 5 | - | - | - |
|  | Razem | 25 |  |  |  |

pies/suka otrzymał dyplom stopnia …… lokata ….. w konkurencji ….

Podpis sędziego głównego: Podpisy sędziów:

Pieczęć Organizatora