မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ကြဲျပားစြာ ျပဳမူၾကသည္။

မိဘမ်ားက သမီးမ်ားႏွင့္ သားမ်ားကုိ ကြဲျပားစြာ ဆက္ဆံၾကသည္။

မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို တူညီစြာ ထိန္းသိမ္းဆုံးမရမည္။

သဘာ၀အားျဖင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ စာေမးပြဲ ရလာဒ္မ်ား ပုိေကာင္းၾကသည္။

သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားထက္ တာ၀န္ပုုိယူရသည္။

ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ဆင္တူသည့္ လုံျခံဳေရးျပႆနာမ်ား ၾကံဳရသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားရွိ ကေလးေပ်ာ္ ေနရာမ်ားသည္ က်ားမကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရန္ မလိုေပ။

လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရွိ က်ားမဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းမ်ားက မေျပာင္းလဲႏုိင္ေပ။

ဆင္းရဲေမြေတမႈႏွင့္ ေ၀ဒနာခံစားရမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ က်ားမ မညီမွ်မႈကုိ အဆုံးသတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္သည္။

က်ားမကိစၥဆုိသည္မွာ အမ်ဳိးသမီးကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သားဖြားလမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္လြယ္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ထုိအေျခအေန မ်ားမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္၊ ႏုိ႔တုိက္ႏွင့္ ဓမၼတာဆင္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ အထူးခက္ခဲသည္။

လုံျခံဳမႈမရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား မျဖစ္သင့္ပါ။

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳပုိမ်ားၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အေလ့အထပုိမ်ားသည့္အတြက္ သဘာ၀ေဘးအတြင္း ၎တို႔က ရပ္ရြာကုိ ပုိမုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္။

ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ စစ္လက္နက္တစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ အဓမၼက်င့္ခံရသည္။

ကမၻာေပၚရွိ သန္း ၄၀ ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ မ်ားအနက္ ၈၀% မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္သည္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွာ ပုဂၢလိက အေရးျဖစ္သည္။

၄၀-၆၀% ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ အသက္ ၁၆ ေအာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၏ ၁% ကိုသာ ပုိင္ဆုိင္သည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ ၀င္ေငြ တစ္ေဒၚလာထက္နည္းေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသူ ၇၀% မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ေမြးရာပါ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည္။