**COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED DYFFRYN ARDUDWY A TALYBONT A GYNHALIWYD YN NEUADD GYMUNEDOL, DYFFRYN ARDUDWY AM 7.30 O’R GLOCH 2.7.24**

**7.1 YMDDIHEURIADAU**

Cyng. Nia Rees (Is-Gadeirydd), Sion Ifor Williams, Edward Griffiths,,

**7.2 PRESENNOL**

Cyng. William Hooban (Cadeirydd), Sian Edwards, John Ceri Evans, Jennifer Yuill, Edward Williams, Beth Bailey, Denise Stone, Evan Owen. a Eryl Jones-Williams (Cyngor Gwynedd).

‘Roedd 2 aelod o’r cyhoedd yn bresennol

**7.3 CYHOEDDIADAU Y CADEIRYDD**

Ar ran y Cyngor dioilchodd y Cadeirydd i’r Cyng. Edward Williams a Mrs Heather Williams am eu holl waith caled gyda datblygiad y maes parcio newydd yn y pentre.

**7.4 COFNODION**

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mehefin 4ydd 2024 fel rhai cywir.

**7.5 MATERION YN CODI O’R COFNODION**

Nid oedd dim materion yn codi o’r cofnodion.

**7**.**6 DATGAN BUDDIANT**

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

**7.7 MATERION CYNGOR GWYNEDD**

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Eryl Jones Williams – Mae'r Prif Weithredwr wedi dweud wrth Gynghorwyr Gwynedd mewn cyfarfodydd cyflwyno y bydd y cyllid ar gyfer y Cyngor yn ddifrifol iawn dros y blynyddoedd nesaf gyda chodiadau treth gyngor o rhwng 8% a 13% yn unig i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus statudol. Mae'r holl adrannau wedi gorwario llynedd ac nid yw'r gorwariant yn edrych fel gwella. Er bod chwyddiant wedi gostwng o 11% i 2% ar yr hyn y mae'r Cyngor yn ei dalu am nwyddau a gwasanaethau yn dal i gynyddu. Dros y 7 mlynedd diwethaf mae arbedion o dros £50 miliwn wedi'u gwneud ac erbyn hyn nid oes arbedion ar ôl i'w gwneud ac er mwyn mantoli'r llyfrau bydd yn rhaid torri i wasanaethau. Mae pob pennaeth adran wedi cael cais i gyflwyno toriadau fydd yn cael yr effaith leiaf ar drigolion, ond dywedodd y PW fod toriadau i wasanaethau yn edrych yn llwm i breswylwyr. Ychydig iawn o obaith sydd gan unrhyw wariant newydd o gael ei weithredu. Darlun llwm yn wir a bydd Cynghorwyr yn cael gwybod yn rheolaidd am y sefyllfa ariannol. Rhoddwyd canllawiau i Gynghorwyr am wybodaeth breifat am unigolion sy'n gofyn i Gynghorwyr am gymorth, rhaid eu cadw'n ddiogel. Os caiff ei gadw ar dabbled yna mae'n rhaid cael cyfrinair i fynd i mewn i'r dapled. Rhaid cadw gwybodaeth bapur mewn cwpwrdd ffeilio dan glo. Rhoddwyd rhybudd na ddylid cadw gwybodaeth am amser hir ac y dylid ei dinistrio neu ei thorri. Mae yna gwmnïau lleol sy'n casglu ac yn dinistrio papurau cyfrinachol a phreifat. Os yw Cynghorwyr yn derbyn cwynion am breswylwyr yna mae'n rhaid iddynt gael eu caniatâd ysgrifenedig i ofyn ar eu rhan. Oherwydd prinder aseswyr yn yr adran dementia ac iechyd meddwl fe allai Gwynedd gael dirwy am yr oedi o dan ddirywiad rheolau a rheoliadau rhyddid. Derbyniodd y pwyllgor archwilio a chyllid y risg i'r Cyngor, ond fe wnaeth y pwyllgor craffu Gofal a Thai ddatgan nid oedd yn cytuno ac yn dweud wrth yr adran gwasanaethau oedolion i gael trefn arni, cyflogi mwy o aseswyr a helpu i wella bywydau dioddefwyr dementia ac iechyd meddwl. Fe wnes i fynegi pryder bod dementia a dioddefwyr iechyd meddwl yn gorfod cael eu rhoi mewn cartrefi nyrsio ym Mae Colwyn, Y Trallwng a Llangollen ac roeddwn i eisiau esboniad llawn pam nad oedd yr uned dementia yn Y Bermo a Blaenau Ffestiniog yn gweithredu'n llawn eto. Bydd y Cyngor yn datblygu cartref arbennig ym Morfa Bychan ar gyfer cwpl o blant sydd angen gofal 24 awr. Mae'r gost o roi'r plant i ffwrdd o'u teuluoedd yn gostus iawn i Wynedd ac mae blaenoriaeth yn cael ei roi i brofi'r gofal yn lleol. Mae'r Cyngor yn ceisio dod o hyd i uned fechan ym Meirionnydd. Ar hyn o bryd mae dros 20 o blant yn gorfod cael eu lleoli dros y ffin gyda chostau sylweddol i Wynedd ac i rieni a theulu sydd

782.............................................Cadeirydd

am ymweld â nhw. Mae pobl yn cael eu hannog i wneud cais am y swyddi. Os gellir recriwtio staff, gallai'r cartref gael ei

agor yn ddiweddarach eleni ar yr amod ei fod wedi cael ei gymeradwyo gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Es i i fforwm ardal Meirionnydd ddydd Mawrth diwethaf pan gawson ni adroddiadau. Ffion Johnstone ar gyfer y GIG ar faterion sy'n effeithio ar Feirionnydd. Aled Davies pennaeth gwasanaethau i oedolion, a phenaethiaid adrannau ar ddatblygu Canolfan Dolfeurig yn Nolgellau, newidiadau i wasanaethau iechyd meddwl a chefnogaeth ar gyfer cael cefnogaeth I ofalwyr di-dal. Rwy'n dal i aros am gopïau o'r adroddiadau i sicrhau bod yr hyn y byddaf yn ei adrodd yn gywir. Mae problemau gyda eiddo lleol yn cael eu cofrestru fel busnesau yn Nhŷ'r Cwmnïau heb i'r perchnogion eiddo lleol wybod. Dywed yr heddlu y gallai fod yn sail i sgamiau yn y dyfodol. Rwy'n ceisio trefnu cyfarfod rhwng grŵp Y Tir a chynrychiolwyr deiliaid y rhandiroedd gyda chyfryngwyr i geisio datrys llawer o faterion. Mae sgamiau newydd yn cael eu cyflwyno'n ddyddiol ac mae'r heddlu'n rhybuddio pobl i fod yn fwy gofalus. Yr un diweddaraf yw bod sgamwyr yn ail-hysbysebu ceir i'w gwerthu am bris is a'r dioddefwr yn trosglwyddo eu harian ond heb gael car. Byddwch yn wyliadwrus ac os yw'n edrych yn rhy dda i fod yn wir fel arfer. Rwyf ar gael ar 01341242758.

**7.8 CEISIADAU CYNLLUNIO**

**Codi estyniad deulawr ac unllawr (Cais Diwygiedig i un a ganiatawyd yn flaenorol dan gyfeirnod NP5/58/615) Tŷ Bennar, Ffordd Benar, Dyffryn Ardudwy** **(NP5/58/615B)**

Cefnogi y cais hwn.

**Gosod dormer a ffenestr to ar y drychiad blaen Coastal View - Bro Enddwyn, Dyffryn Ardudwy** **(NP5/58/114C)**

Cefnogi y cais hwn.

**Codi tŷ deulawr ar wahân Tir yn Ffordd y Llan, Dyffryn Ardudwy (NP5/58/662)**

Ddim sylwadau ynglyn ar cais hwn ond bod gan yr Aelodau bryderon ynglyn ar mynedfa.

**Codi 2 dŷ deulawr (1 marchnad agored a 1 fforddiadwy) Tir yn Ffordd y Llan, Dyffryn Ardudwy (NP5/58/662A)**

Ddim sylwadau ynglyn ar cais hwn ond bod gan yr Aelodau bryderon ynglyn ar mynedfa.

**7.9 MATERION YN CODI**

**A Cynllun Cyllideb**

Adroddwyd bod £59,126.49 (yn cynnwys costau banc) wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd, a bod hyn yn £35,614.49 o wariant yn fwy na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod y Cyngor wedi talu gweddill y gost am ddatblygu y maes parcio.

**B** **Grwp Gwella Dyffryn Ardudwy a Talybont**

Adroddwyd bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal ar yr 16eg o’r mis hwn.

**C**  **Neuadd Bentref**

Adroddodd y Cyng. Denise Stone roedd angen gwahodd Swyddog o'r Parc Cenedlaethol i gael golwg ar gegin gefn y neuadd a hefyd Swyddog o Adran Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Gwynedd i archwilio'r llwydni sy'n ffurfio yn y gegin gefn. Adroddodd y Cadeirydd y dylid cadw'r ddau ddyfynbris a dderbyniodd i wneud y gwaith ar y gegin gefn ar ffeil am y tro nes bod materion eraill wedi'u datrys. Dywedodd y Cadeirydd hefyd ei fod yn mynd i gael pris am ffenestr blastig yn lle yr hen un pren yn y neuadd, yr unig ffenestr pren sydd ar ol. Cytunodd yr Aelodau i gyd bod hyn yn cael ei wneud.

**D** **Archwiliad o’r llochesi bws, mynwentydd ar parc chwarae**

Adroddodd y Cyng. Sian Edwards ei bod hi a'r Cyng. Jennifer Yuill wedi cynnal yr arolygiad uchod ar ran y Cyngor ac fe wnaethant adrodd fel a ganlyn - bod y lloches bysiau yn Nhal-y-bont yn iawn ond bod llawer iawn o dyrchod yn bresennol a dywedodd y Clerc ei bod wedi cysylltu â J.B. Pest Control ynglŷn â'r mater hwn a chytunodd y Cadeirydd

hefyd i gael gair gydag ef, roedd y gysgodfan bysiau ar ffordd Ystymgwern yn iawn a'r un ger Tŷ Cerrig. Dywedodd y

783.............................................Cadeirydd

Cyng. Edwards ei bod wedi derbyn cwynion am gyflwr Gardd Penybont a dywedodd y Clerc fod gwaith wedi digwydd ar y

safle yma ers hynny, roedd Parc Morlo yn iawn. Roedd y parc chwarae yn iawn ond roedd cryn dipyn o dyllau cwningod yno a chytunwyd i adael bag o bridd yno a chytunodd y Cadeirydd i ddelio â'r mater hwn. Adroddodd y Cyng. Jennifer Yuill fod y fynwent gyhoeddus yn iawn ond bod angen sylw ar yr ardal y tu allan, roedd mynwent Llanddwywe yn iawn ac felly hefyd mynwent Llanenddwyn. Cytunodd y Cyng Jennifer Yuill i wneud yr arolygiad fis nesaf gyda'r Cyng Sian Edwards. Ar ran y Cyngor, diolchodd y Cyng Sian Edwards i'r Tim Tacluso am wneud y gwaith o amgylch yr ardal.

**E Datblygu Maes Parcio**

Adroddodd y Clerc ei bod wedi clywed yn nol gan Mr. Steffan Jones o Gyngor Gwynedd ynglyn ar bloc toiledau ag yn datgan ei fod yn disgwyl am adroddiad ynglyn a chyflwr y toiledau cyn cymerdy unrhyw gamau pellach. Adroddodd y Cyng. Edward Williams fod arwyddion y maes parcio bellach wedi'u gosod ac roedd angen rhoi cyhoeddusrwydd bellach bod y maes parcio ar agor a hefyd i agoriad swyddogol gael ei drefnu a gofyn i blant yr ysgol lleol gymryd rhan unwaith y cytunwyd ar ddyddiad.

**F Mainc Pwyllgor ‘81**

Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi bod i archwilio'r fainc uchod ac y byddai'n gwneud mainc i'w disodli.

**G Nadolig 2024**

Dywedodd y Clerc ei bod wedi rhoi'r mater hwn ar yr agenda rhag ofn bod angen gwneud trefniadau a chytunwyd y byddai is-bwyllgor y Nadolig yn cyfarfod cyn cyfarfod nesaf y Cyngor ym mis Medi. Hysbyswyd bod gweithdy'r Lanter wedi'i archebu a bod y plant yr ysgol leol yn awyddus i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnwyd.

**7.10 GOHEBIAETH**

**A Crachod Dyffryn**

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn gofyn a fyddai y Cyngor yn fodlon talu y cyfraniad ariannol trwy eu tudalen “just giving”. Teimlai'r Aelodau nad oedd rhoi fel hyn yn briodol a chytunodd y Cyng. Denise Stone i ofyn i Grachod Dyffryn a fyddai modd sicrhau bod ffurff arall o gyfranu iddynt ar gael.

**B Trafnidiaeth Cymru**

Wedi derbyn e-bost gan Gail Jones ar ran yr uchod gyda’r diweddariad ynglyn a Lein y Cambrian ag yn datgan eu bod wedi derbyn ychydig dros 500 o ymatebion ag er eu bod yn dal i adolygu adborth gan eu rhanddeiliaid mewn perthynas â rhannau eraill o’r rhwydwaith, maen’t mewn sefyllfa i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i hi am y newidiadau maen’t wedi gallu eu gwneud i amserlen Rheilffordd y Cambrian yn dilyn y broses adolygu hon, a gallem gael manylion am y rhain isod.

Mae'r cynnig i redeg y trenau ychwanegol i gynyddu'r amlder i Aberystwyth i 1 trên llawn yr awr yn yr haf yn unig (Mawrth-Medi) i barhau h.y. NI fydd hyn yn cael ei gyflwyno yn y gaeaf. Fodd bynnag, byddant yn ychwanegu trên 16:30 o Amwythig i Aberystwyth drwy gydol y flwyddyn. Mae hyn oherwydd niferoedd uwch o deithwyr ar drên 17:30 o Amwythig i Fachynlleth. Byddant yn anelu at gyflwyno’r gwasanaeth ychwanegol hwn ym mis Mai 2025, ond mae’n amodol ar gytundeb gyda gweithredwyr eraill a Network Rail. Bydd y gwasanaeth 1 trên yr awr ehangach yn dod i rym o fis Mawrth 2026.

Bwriedir symud y gwasanaeth 08:52 o Fachynlleth i Bwllheli a dychwelyd o Bwllheli am 11:37 yn ystod y gaeaf. Cafwyd ymateb sylweddol i’r cynnig hwn. Ar ôl llawer o ystyriaeth, maen’t wedi dewis cadw’r gwasanaethau 08:52 ac 11:37 drwy’r flwyddyn, fodd bynnag bydd niferoedd teithwyr a refeniw yn cael eu monitro’n agos dros gyfnod y gaeaf nesaf a’u hadolygu wrth gynllunio amserlen Rhagfyr 2025.

Bydd y gwasanaethau min nos olaf yn yr haf (mis Mawrth i Rhagfyr) - yn rhedeg ar yr un amseroedd ag y maent yn rhedeg ar hyn o bryd rhwng Pwllheli a Machynlleth (tua 20:26 Pwllheli tua'r de a 21:47 Machynlleth tua'r gogledd).

Byddant yn dyblu capasiti 4 gwasanaeth allweddol Arfordir y Cambrian o haf 2025 o 2 gerbyd i 4 cerbyd i gefnogi pobl leol, twristiaid a busnesau twristiaeth lleol allweddol. Bydd hyn yn golygu y bydd 560 yn fwy o seddi ar wasanaethau Arfordir y Cambrian yn ystod yr haf o gymharu â Haf 2022

784.............................................Cadeirydd

**C Mr. Steffan Chambers**

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor ei fod yn ymddiswyddo fel Aelod o’r Cyngor oherwydd ei fod yn symud o’r ardal. Cytunwyd I anfon y llythyr hwn ymlaen at y Swyddog Etholiadol, Cyngor Gwynedd yn Gaernarfon.

**D Cyngor Gwynedd – Adran Amgylchedd**

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor eu bod yn cario allan y gwaith o amnewid stepiau ar llwybr cyhoeddus rhif 10 ger Ysgethin yn ystod y mis hwn.

**E Mr. Paul Brook**

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchod mewn perthynas â chais cynllunio NP5/58/600E a gofyn cwestiynau amrywiol ynglŷn â'r cais. Cytunwyd i ateb yn nodi bod cofnodion cyfarfodydd y Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor a hefyd bod y Cyngor fel corff wedi gwneud sylwadau ar y cais ac nid oedd unrhyw unigolyn ac nid oedd unrhyw gyfarfod wedi digwydd cyn cyfarfod swyddogol y Cyngor ar y 5ed o Fehefin pan gafodd y cais ei thrafod.

**F Mr. Duncan Newport**

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchod mewn perthynas â chais cynllunio NP5/58/LU144L ag yn gofyn amryw o gwestiynau ynglŷn â'r cais. Cytunwyd i ateb gan nodi bod cofnodion cyfarfodydd y Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor a hefyd iddo gysylltu â swyddfa'r Parc Cenedlaethol ynglŷn â'r mater hwn. Cytunodd yr Aelodau i beidio ymateb i’r cwestiynau oedd wedi cael eu gofyn fesul un.

**7.11 ADRODDIAD Y TRYSORYDD**

Adroddodd y Trysorydd bod £43,637.47 yn y cyfrif rhedegol a £15,091.11 yn y cyfrif wrth gefn.

**Anfonebau angen eu talu ers y cyfarfod diwethaf**

Mrs Annwen Hughes - £273.06 (cyflog) + £125.20 costau = £398.26

Cyllid a Thollad - £204.60 – treth ar gyflog y Clerc

Evergreen - £400.00 – torri gwair mynwentydd

Mr. G. J. Williams - £243.08 - torri gwair mewn gwahanol lefydd yn Talybont ag archebu bulbiau blodau

Mr. Gary Martayn - £220.00 - torri gwair parc chwarae ag o gwmpas y seddi

JWS Sign & Webb - £398.40 - arwyddion maes parcio

Mr. M. J. Kerr - £460.00 - agor bedd y diweddar Mr. Robert John Evans

Mr. M. J. Kerr - £480.00 - agor bedd y diweddar Mr. Michael Coulson

Mr. M. J. Kerr - £460.00 - agor bedd y diweddar Mr. Robert Coulson

Fe gafodd y taliadau uchod eu prosesu gan y Cyng. Denise Stone a wnaeth y Cadeirydd y Cyng. William Hooban gymeradwyo’r taliadau ag fe roddwyd ganiatad I’r Clerc/Trysorydd I’w talu ar lein neu drwy siec ar ddiwedd y cyfarfod.

**Derbyniadau ers y cyfarfod diwethaf**

Glyn Rees a’i Fab - £1,908.00 – claddu y diweddar Mr. Michael Coulson.

Glyn Rees a’i Fab - £3,648.00 – claddu y diweddar Mr. Robert Coulson.

**Anfonebau wedi eu talu ers y cyfarfod diwethaf**

Catrin Soraya Williams – Dim – gwasanaeth cyfieithu

785.............................................Cadeirydd

**7.12 UNRHYW FATER ARALL**

Mynegwyd pryder fod plant ar sgwteri yn dod lawr Ffordd y Capel er mai un ffordd yw hi a chytunwyd cysylltu â Chyngor Gwynedd a'r Heddlu ynglŷn â'r mater hwn a hefyd i hysbysu Cyngor Gwynedd bod y draeniau ar Ffordd y Capel angen sylw ac nad oedd arwyddion un ffordd yn hysbysu gyrrwyr oedd yn dod allan o'r stad dai ger y capel fod y ffordd yn un ffordd.

Mynegwyd pryder nad oedd safon y torri gwair mewn gwahanol leoedd yn foddhaol eleni.

Doedd safon y torri gwair gan ADRA ar stad Pentre Uchaf ddim yn dderbyniol.

Cytunwyd i hysbysu'r Adran Briffyrdd fod dau dwll ar Ffordd Gors y Gedol rhwng yr arwydd 30 mya a Frongaled.

**ARWYDDWYD................................................Cadeirydd**

**DYDDIAD........................................................................** 786