**CYNGOR CYMUNED LLANLLAWDDOG**

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanllawddog a gynhaliwyd yn Neuadd yr Eglwys, Llanllawddog a thrwy Microsoft Teams ddydd **Llun 3 Mawrth 2025 am 7.00pm.**

**Cynghorwyr presennol:** Nia Bowen, Deborah Dean, Beth Gibbon, Philip Hughes, a Peter Williams.

**Clerc y Cyngor:** Andrew Rees

1. **Ethol Cadeirydd y Cyfarfod**

**PENDERFYNWYD:** Bod yn absenoldeb y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd, y Cynghorydd Nia Bowen wedi'i hethol yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

(Y Cynghorydd Bowen yn Llywyddu)

1. **Ymddiheuriadau am absenoldeb**

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Havard Hughes, Darrell Lewis, Steven Mason a'r Cynghorydd Sir Neil Lewis.

1. **Datganiadau o fuddiannau**

Datganodd y Cynghorydd Williams fuddiant personol yng Nghofnod Rhif 290 (280 - Hysbysfwrdd) y cyfarfod ar 6 Ionawr 2025 a byddai'n cynorthwyo Mr Huw Evans i godi'r Hysbysfwrdd.

1. **Cofnodion y cyfarfod blaenorol**

**PENDERFYNWYD:** Bod cofnodion cyfarfod 6 Ionawr 2025 yn cael eu cymeradwyo a'u llofnodi fel cofnod cywir.

1. **Derbyn cyflwyniad gan Ymddiriedolaeth Natur Vincent ar ddichonoldeb adfer cathod gwyllt yng Nghymru**

Anerchwyd y cyngor gan Max Henderson, Swyddog Prosiect Ymddiriedolaeth Natur Vincent i esbonio'r prosiect adfer cathod gwyllt yng Nghymru.

Esboniodd y Swyddog Prosiect y bydd yr astudiaeth yn darparu llwyfan i randdeiliaid gyfrannu eu meddyliau am gathod gwyllt a'r potensial i'w hailgyflwyno yng Nghymru drwy weithdai grŵp a chyfweliadau lled-strwythuredig. Dywedodd y byddai canlyniad yr astudiaeth yn cael ei ddefnyddio i lywio'r penderfyniad ynghylch a ddylid archwilio'r posibilrwydd o ailgyflwyno cathod gwyllt yng Nghymru yn fanylach. Eglurodd, os yw canlyniadau'r astudiaeth yn dangos bod lle i barhau, byddai'r Ymddiriedolaeth yn anelu at ddatblygu fframwaith priodol ar gyfer cydweithredu parhaus â rhanddeiliaid yn seiliedig ar egwyddorion cyd-ddylunio.

Dywedodd y Swyddog Prosiect ei bod yn bwriadu cyflwyno cath Ewropeaidd / Albanaidd a oedd gynt yn frodorol yng Nghymru ac yn fwy na chath ddomestig. Eglurodd fod poblogaeth y cathod gwyllt yn yr Alban wedi gostwng oherwydd ysglyfaethwyr ac yn dod i wrthdaro â saethu grugiear. Dywedodd y byddai lleoliad tebygol yng Ngorllewin Cymru yng Nghoedwig Brechfa. Fel rhan o ddichonoldeb y prosiect, roedd yn ymweld â gwahanol grwpiau, megis y gymuned ffermio, chwaraeon maes ac elusennau lles cathod ac yn datblygu perthynas â thirfeddianwyr.

Yna ymatebodd y Swyddog Prosiect i gwestiynau a ofynnwyd iddo gan aelodau'r Cyngor a'r Clerc. Dywedodd fod eu difodiant yn ganlyniad i'r Deddfau Grawn a gyflwynwyd yn dilyn cynhaeaf gwael yn y 1700au. Nododd fod penderfyniad ar ddichonoldeb y prosiect yn debygol o ddigwydd ym mis Mawrth 2025 ac y byddai'n argymell bod gwaith pellach yn cael ei wneud cyn rhyddhau cathod. Dywedodd fod cathod gwyllt yn cario'r un afiechydon â chathod domestig, ac roedd bygythiad clefyd yn fwy o fygythiad nag i gathod domestig. Roedd cathod gwyllt yn annhebygol o gario TB gan eu bod yn anifeiliaid unigol.

Y brif her i gyflwyno cathod gwyllt yw bod pobl yn gweithio gyda'i gilydd ac i gael pryniant gan dirfeddianwyr ac i weithio gydag elusennau lles cathod. Roedd wedi siarad â thua 50 o aelodau o'r gymuned ffermio hyd yn hyn. Y Cynghorydd Gibbon fod y Swyddog Prosiect yn cysylltu â'r Undeb Amaethwyr Cenedlaethol a'r Clwb Ffermwyr Ifanc a chyfle i annerch ffermwyr yn y mart wythnosol yng Nghaerfyrddin. Dywedodd fod cathod gwyllt yn goroesi ar ddeiet o gwningod, llygod, cnofilod a dofednod ond nid oedd unrhyw dystiolaeth o ymosod ar ŵyn. Roedd risg o ymosod ar gathod domestig er bod y risg o ymosodiad yn is na'r risg gan llwynog. Dywedodd hefyd y gallai fod risg i adar sy'n nythu ar y ddaear mewn rhai rhanbarthau ac roedd angen gwneud mwy o waith o fewn y prosiect ar ecoleg. Roedd y gobaith na fyddai cathod gwyllt yn cael eu hela ac ar ôl eu rhyddhau byddent yn cael eu holrhain. Dywedodd fod y cathod gwyllt yn cael eu magu mewn caethiwed.

Diolchodd y Swyddog Prosiect i'r Cyngor am roi'r cyfle iddo drafod prosiect y cathod gwyllt a chroesawodd y cyfle i drafod y prosiect ymhellach gyda'r Cyngor wrth iddo ddatblygu, ac roedd yn gobeithio y byddai'n dod â manteision cadarnhaol i'r ardal.

1. **Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Brechfa**

 **PENDERFYNWYD:** Bod trosolwg o'r Gronfa gan Moishe Merry, Rheolwr Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Brechfa yn cael ei ohirio i'r cyfarfod nesaf.

1. **Ardal Chwarae Fferm Cefn, Rhydargaeau**

Adroddodd y Clerc fod Arolwg Cyn-Osod wedi'i gynnal gan Sovereign Play ar 23 Ionawr 2025 yn unol â'r Cytundeb Gosod a wnaed gan y Cyngor. Dywedodd ei fod ef a'r Cadeirydd wedi cwrdd â syrfëwr y cwmni nad oedd yn nodi unrhyw broblemau ar y safle, ar wahân i argymell bod y giât bresennol i'r ardal chwarae yn agor allan. Ers hynny, roedd Sovereign wedi gwneud rhai diwygiadau i'r cynllun trwy gyflwyno rhai gofynion diogelwch angenrheidiol. Roedd hyn yn cynnwys creu llwybr cerdded clir yn unol â'r giât ac yn rhedeg tuag at gefn yr ardal chwarae ar hyd y ffens ffin dde. Cylchdroi'r tŵr chwarae trwy 180° fel bod ei gefn yn cefnu i'r ffens chwith, gyda dau barth glanio diogelwch yn cael eu darparu wrth droed y sleidiau. Bydd y cwmni yn uwchraddio to y tŵr dwbl fel bod y paneli cefn wedi'u hamgáu'n llawn fel nodwedd ddiogelwch ychwanegol. Cynigiwyd bod y Basket Swing a'r Log Swing yn cael eu newid o gwmpas fel bod y Basket Swing yn cael ei leoli ar flaen yr ardal chwarae, a Log Swing tuag at gefn yr ardal chwarae, gan ei fod yn gofyn am barth glanio hirach. Byddai'r Tŵr Chwarae yn aros yn y canol fel canolbwynt i'r ardal chwarae. Dywedodd y Clerc na fyddai'r gwelliannau heb unrhyw gost ychwanegol i'r Cyngor.

Adroddodd y Clerc nad oedd y Cyngor wedi cael unrhyw arwydd gan Sovereign y bydd y newidiadau dyluniadol yn effeithio ar y dechrau ar y safle ar 10 Mawrth 2025 ar gyfer gosod offer chwarae ac wynebu'r ardal chwarae ar 17 Mawrth 2025. Er ei bod yn cael ei gydnabod bod risg bellach yn bodoli i'r amserlenni hynny. Dywedodd y byddai'r Cyngor yn tynnu'r dywarchen artiffisial o'r ardal chwarae ac yn sicrhau'r ardal gyda ffensys Heras a gosod arwydd i hysbysu na ellir cael mynediad i'r ardal yn ystod y cyfnod adeiladu. Roedd arwyddion dros dro wedi'u drafftio a'u hargraffu yn barod i gau'r ardal chwarae.

Adroddodd y Clerc ymhellach fod y Cyngor yn ei gyfarfod ar 6 Ionawr 2025 (cofnod rhif 278 wedi'i gyfeirio) wedi cymeradwyo digwyddiad agoriadol ar gyfer yr ardal chwarae a gynhelir ar ddydd Sadwrn y Pasg 19 Ebrill 2025 a bod cais yn cael ei wneud i Grant Bach ariannu fan pizza yn yr ystyriaeth ardal chwarae ac, os yw'n bosibl, cynhelir helfa wyau Pasg. Dywedodd ei fod wedi archebu'r fan pizza a bydd cais am ei gyllid yn cael ei wneud i Gronfa Grant Bach y Fferm Wynt.

Adroddodd hefyd y byddai cais ar wahân yn cael ei wneud i ariannu cost arwyddion dwyieithog yn yr ardal chwarae, gyda dau arwydd yn ofynnol. Yn gyntaf, arddangos gwybodaeth diogelwch sy'n nodi bod yn rhaid i bob plentyn gael ei oruchwylio bob amser ac eithrio cŵn. Byddai'r arwydd yn cynnwys brandio'r Loteri Genedlaethol a Fferm Wynt Brechfa yn unol â'u gofynion cyllido grant.

Nododd y Cynghorydd Williams absenoldeb y drwm chwilod o'r dyluniad diweddaraf. Dywedodd y Clerc y byddai'n mynd ar drywydd ei hepgoriad gyda'r cwmni.

Awgrymodd y Cynghorydd Bowen fod y siglenni wedi'u lleoli wrth ymyl ei gilydd fel y gallai goruchwylio plant fod yn haws. Gofynnodd y Cynghorydd Dean a ellid dylunio trawst cydbwysedd i'r cynllun. Ymrwymodd y Clerc i gymryd hyn gyda'r cwmni.

Gofynnodd y Cynghorydd Williams a ellid troi'r tŵr chwarae 90° fel ei fod yn cefnu oddi wrth y ffordd a bod y paneli chwarae yn aros yn unol â'r lluniad.

Adroddodd y Clerc fod ystyriaeth yn y cyfarfod blaenorol o greu logo y Cyngor gan nad oedd ganddo un. Dywedodd y byddai logo yn ymddangos ar arwyddion yr ardal chwarae, gwefan y Cyngor, ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar yr holl ohebiaeth swyddogol. Roedd y Cynghorydd Bowen wedi llunio dyluniad a awgrymwyd a oedd yn cynnwys clochdy Eglwys Llanllawddog, coed yn darlunio Coedwig Brechfa, llinell to eiddo a Barcud Coch. Roedd y Cynghorydd Bowen hefyd wedi gofyn am ddyfynbris ar gyfer arwyddion A2 ac A3 gan Just Print. Dywedodd y Cynghorydd Williams y gellid ystyried arwydd mawr yn llenwi'r wal gefn i'r ardal chwarae sy'n cynnwys logo y Cyngor fel silwét.

Ystyriodd y Cyngor enwi'r ardal chwarae yn Parc y Rhyd.

**PENDERFYNWYD:** (1) Bod y Clerc yn agosáu at Sovereign Play yn gofyn iddynt ystyried cylchdroi'r tŵr chwarae o 90° gan ei leoli ar flaen yr ardal chwarae ond yn wynebu i mewn o'r ffordd; ymgorfforir trawst cydbwysedd yn y dyluniad a'r drwm chwilod yn cael ei ailgyflwyno yn y dyluniad;

 (2) Bod y dyluniad isod yn cael ei fabwysiadu fel logo y Cyngor;

 

 (3) Bod y Cyngor wedi cymeradwyo bod yr ardal chwarae yn cael ei enwi'n Parc y Rhyd.

1. **Adroddiad y Cynghorydd Sir**

Nid oedd unrhyw adroddiad am y Cynghorydd Sir.

1. **Monitro'r gyllideb o'i gymharu â'r cyfnod a ddaeth i ben ar 28 Chwefror 2025**

Adroddodd y Clerc fod gan y Cyngor balans o £8,056.19 yn ei gyfrif cyfredol a balans o £40,389.41 yn ei gyfrif cynilo, gydag adnoddau y Cyngor yn dod i gyfanswm o £48,445.60.

Amlinellodd y proffil gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd yn hyn.

**PENDERFYNWYD:** Bod y Cyngor yn nodi'r Monitro Cyllideb ar gyfer y cyfnod sy'n dod i ben ar 28 Chwefror 2025.

1. **Adnewyddu Yswiriant y Cyngor**

Adroddodd y Clerc fod y Cyngor wedi derbyn hysbysiad am adnewyddu ei bolisi yswiriant gan ei froceriaid Gallaghers yn y swm o £865.57, a oedd wedi argymell adnewyddu ei bolisi gyda Hiscox Insurance Company Limited, sy'n arbenigo mewn darparu polisïau yswiriant i gynghorau lleol a sefydliadau dielw. Dywedodd y byddai'r cynnydd yn y premiwm yn cael ei ariannu gan y cynnydd yn praesept y Cyngor yn 2025/26.

Dywedodd ei fod wedi cynghori Broceriaid y Cyngor yn ysgrifenedig am drosglwyddo'r tir i'r Cyngor o'r ardal chwarae ac yn dilyn cyngor eu Underwriters wedi ei ychwanegu at yr amserlen ar gyfer y flwyddyn gyfredol. Arweiniodd hyn at gynnydd o £22.86 yn y premiwm yn y flwyddyn gyfredol.

**PENDERFYNWYD:** Adnewyddu polisi yswiriant y Cyngor gyda Hiscox Insurance Company Limited yn y swm o £865.57 a'r cynnydd o £22.86 yn y flwyddyn gyfredol i adlewyrchu perchnogaeth y Cyngor o'r ardal chwarae gael ei gymeradwyo.

1. **Biliau i'w Talu**

Adroddodd y Clerc ar y rhwymedigaethau canlynol a cheisiodd gymeradwyaeth i'w talu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cyfeiriad** | **Talai** | **Disgrifiad** | **Swm £** |
| 300076 | Neuadd Eglwys Llanllawddog | Llogi Neuadd yr Eglwys – Tachwedd 2024 a Ionawr 2025  | 80 |
| 300077 | Andrew Rees | Treuliau Gweinyddol Ionawr a Chwefror 2025  | 20.20 |
| 300078 | Andrew Rees  | Cyflog y Clerc ar gyfer Ionawr a Chwefror 2025  | 753.67  |
| 300079 | Cyllid a Thollau EM | Talu treth incwm ar gyfer Ionawr a Chwefror 2025 | £188.20 |
| 300080 | Y Cynghorydd N Bowen  | Lwfans Blynyddol 2024-25 (pro rata o fis Mai 2024) | 143 |
| 300081 | Y Cynghorydd Deborah Dean  | Lwfans Blynyddol 2024-25  | 156 |
| 300082 | Y Cynghorydd Elizabeth Gibbon  | Lwfans Blynyddol 2024-25 | 156 |
| 300083 | Y Cynghorydd Havard Hughes | Lwfans Blynyddol 2024-25 | 156 |
| 300084 | Y Cynghorydd Philip Hughes | Lwfans Blynyddol 2024-25 | 156 |
| 300085 | Y Cynghorydd Darrell Lewis  | Lwfans Blynyddol 2024-25 | 156 |
| 300086 | Y Cynghorydd Steven Mason | Lwfans Blynyddol 2024-25 | 156 |
| 300087 | Y Cynghorydd Peter Williams | Lwfans Blynyddol 2024-25 | 156 |
| 300088 | Y Cynghorydd Nia Bowen  | Ad-daliad nwyddau traul o weithio gartref (Pro-rata o fis Mai 2024) | 47.67 |
| 300089 | Y Cynghorydd Deborah Dean | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300090 | Y Cynghorydd Elizabeth Gibbon  | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300091 | Y Cynghorydd Havard Hughes | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300092 | Y Cynghorydd Philip Hughes  | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300093 | Y Cynghorydd Darrell Lewis | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300094 | Y Cynghorydd Steven Mason | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300095 | Y Cynghorydd Peter Williams  | Ad-dalu nwyddau traul o weithio gartref | 52 |
| 300096 | Arthur J Gallagher Broceriaid Yswiriant Cyfyngedig | Ychwanegiad at Premiwm Yswiriant 2024-25 | 22.86 |
| 300097 | Arthur J Gallagher Broceriaid Yswiriant Cyfyngedig  | Adnewyddu Yswiriant 2025-26 | 865.57 |
| 300098 | Arwyddion Swydd Gaer Cyfyngedig | Prynu Hysbysfwrdd | 1056.00 |

**PENDERFYNWYD:** Bod y taliadau uchod yn cael eu cymeradwyo.

1. **Diogelwch ar y Ffyrdd ar yr A485**

Adroddodd y Clerc fod y Tîm Rheoli Traffig wedi gosod offer monitro cyflymder mewn dau leoliad ar yr A485, un wedi'i leoli ger hen Dafarn Bluebell, Rhydargaeau ac yn ôl y gofyn amdano ger y gyffordd â Dan y Dderwen, Rhydargaeau. Roedd yr offer bellach wedi'i dynnu i ddadansoddi'r cyflymder a gasglwyd. Bydd hyn yn helpu GoSafe sydd â phwerau gorfodi ynghylch pa gwrs maen nhw'n ei ystyried yn angenrheidiol. Ar ôl dadansoddi'r data o'r offer monitro, bydd y Tîm Rheoli Traffig yn trefnu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor a'r Cynghorydd Sir Lewis.

**PENDERFYNWYD:** Bod canlyniad y dadansoddiad data o'r offer monitro yn cael ei ddisgwyl.

1. **Cais am dorri ymylon yn ddiweddarach**

Adroddodd y Clerc fod y Cyngor yn ei gyfarfod ar 13 Mai 2024 wedi penderfynu gofyn i'r Cyngor Sir dorri pob ymyl yn ardal y Cyngor ddiwedd yr haf neu'r hydref (mae cofnod rhif 208 yn cyfeirio). Dywedodd fod y cais wedi'i ganiatáu gan y Cyngor Sir ac yn unol â hynny, cafodd ymylon yn ardal y Cyngor eu torri yn ddiweddarach yn yr haf i wella bioamrywiaeth i wella blodau gwyllt a phryfed peillio. Cytunwyd ar eithriad i'r toriad hwyr o rai ymylon gan y Cyngor Sir ar gyffyrdd, troeon penodol neu ar ffyrdd prysur, yr oedd angen eu torri er diogelwch gyrwyr a cherddwyr. Roedd trigolion yn gefnogol iawn o'r fenter, gyda dau sylw anffafriol wedi'u derbyn. Eglurwyd i'r trigolion mai'r fenter oedd gwella bioamrywiaeth.

Adroddodd y Clerc, o ystyried llwyddiant y fenter yn 2024, y gofynnwyd i'r Cyngor ystyried gofyn i'r Cyngor Sir am dorri'r ymylon yn hwyr yn 2025.

**PENDERFYNWYD:** Gofynnir i'r Cyngor Sir dorri ymylon yn ardal y Cyngor yn nes ymlaen.

1. **Enwebu Cynrychiolydd Cyngor Cymuned i Gorff Llywodraethu Ysgol Peniel**

Adroddodd y Clerc fod yr Adran Addysg wedi hysbysu'r Cyngor am swydd wag ar gyfer Llywodraethwr Cymunedol ychwanegol ar Gorff Llywodraethu Ysgol Peniel. Dywedodd fod y Cyngor wedi enwebu Mrs Helen Davies yn ei gyfarfod ar 1 Mawrth 2021 y daeth ei thymor yn y swydd i ben ar 28 Chwefror 2025. Roedd angen felly i'r Cyngor ystyried enwebu cynrychiolydd. Dywedodd wrth y Cyngor fod yr Adran Addysg wedi cynghori mai dim ond trwy enwebiad gan Gyngor Cymuned y gellid llenwi'r swydd wag, ond nad oedd angen i'r enwebai fod yn gynghorydd cymuned. Dywedodd y byddai'r penodiad i'r rôl yn cael ei wneud gan y Corff Llywodraethol. Dywedodd wrth y Cyngor fod y Cynghorydd Nia Bowen wedi mynegi diddordeb mewn cael ei henwebu i'r rôl.

**PENDERFYNWYD:** Bod y Cynghorydd Nia Bowen yn cael ei enwebu i wasanaethu fel cynrychiolydd Cyngor Cymuned ar Gorff Llywodraethu Ysgol Peniel.

1. **Rhaglen Waith**

Adroddodd y Clerc ar gynnig i gyflwyno Rhaglen Waith i Aelodau fod yn ymwybodol o eitemau agenda yn y dyfodol a phryd y bydd angen gwneud penderfyniadau yn ystod cylch bywyd cyfarfodydd y Cyngor ac i wella cynllunio yn y dyfodol. Dywedodd y byddai'r Rhaglen Waith yn datblygu yn ystod y flwyddyn ac yn destun newid wrth i eitemau gael eu hychwanegu ato ac adrodd i bob cyfarfod at ddibenion gwybodaeth. Nododd y Rhaglen Waith.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dyddiad y Cyngor** | **Eitemau'r Rhaglen Waith** |
| Pob Dyddiad | Trafodwyd eitemau safonol bob cyfarfod* Adroddiad y Cynghorydd Sir
* Monitro Cyllideb
* Biliau i'w Talu
* Ceisiadau am Gymorth Ariannol
* Ceisiadau Cynllunio
* Ardal Chwarae
* Gohebiaeth
* Adroddiadau o Gyfarfodydd
 |
| Cyfarfod Blynyddol Mai | * Ethol y Cadeirydd
* Ethol yr Is-gadeirydd
* Adroddiad y Cadeirydd
* Adroddiad Blynyddol
* Adolygiad o'r Cynllun Hyfforddi
* Adolygiad o'r Gofrestr Asedau
* Cymeradwyo Dyddiadau Cyfarfodydd yn y Dyfodol
* Datganiad o Gyfrifon
 |
| Mehefin | * Ffurflen Flynyddol a Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiad yr Archwilydd Mewnol
* Cynllunio Nadolig
* Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cymru
 |
| Medi  | * Eitemau Busnes Safonol
 |
| Tachwedd | * Cwblhau'r Archwiliad
* Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Adroddiad Blynyddol Drafft
 |
| Ionawr | * Cytuno ar gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, adolygu cronfeydd wrth gefn a phenderfynu ar praesept y Cyngor
 |
| Mawrth | * Adnewyddu Yswiriant y Cyngor
* Cais am dorri hwyr ymylon
 |

**PENDERFYNWYD:** Bod cyflwyno Rhaglen Waith yn cael ei gymeradwyo.

1. **Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol 2024**

Adroddodd y Clerc fod Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol wedi cynhyrchu Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol newydd 2024 ar gyfer Un Llais Cymru i'w cyhoeddi i Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru i gymryd lle fersiwn 2019. Eglurodd y gellir addasu'r Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol i adlewyrchu anghenion y Cyngor ac yn unol â hynny roedd wedi gwneud diwygiadau i'r Rheoliadau i adlewyrchu dewis lleol, yn enwedig yr Adrannau sy'n ymwneud â Bancio a Thaliadau Electronig gan fod y Cyngor yn gwneud taliad trwy siec yn unig. Dywedodd fod testun mewn trwm yn y Rheoliadau Ariannol yn nodi gofynion cyfreithiol ac na ellid ei newid na'i atal.

**PENDERFYNWYD:** (1) Bod y Cyngor yn mabwysiadu Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol 2024 fel y'u diwygiwyd;

(2) bod Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol 2024 yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor.

1. **Polisi Rheoli Risg**

Adroddodd y Clerc mai Risg yw'r siawns neu'r posibilrwydd o golled, difrod, anaf, neu fethiant i gyflawni amcanion a achosir gan weithred neu ddigwyddiad diangen neu ansicr. Dywedodd fod rheoli risg yn ddull cynlluniedig a systematig o nodi, gwerthuso a rheoli'r risgiau hynny a all fygwth asedau neu les ariannol a sefydliadol y Cyngor.

Eglurodd fod gan y Cyngor gyfrifoldeb i reoli risgiau'n effeithiol i reoli ei asedau a'i rwymedigaethau, amddiffyn ei weithiwr a'i gymuned rhag colledion posibl, lleihau ansicrwydd wrth gyflawni ei nodau a'i amcanion a

gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd i gyflawni ei weledigaeth.

Cyflwynodd Polisi Rheoli Risg drafft i'w ystyried a'i fabwysiadu.

**PENDERFYNWYD:** Bod y Polisi Rheoli Risg yn cael ei fabwysiadu yn ddarostyngedig i ddiwygiad a wnaed i adran 4 o'r Polisi gydag ychwanegu'r geiriad canlynol "Where a risk has been identified, an Extraordinary meeting of Council will be called in a timely manner."

1. **Cais am Gymorth Ariannol**

Adroddodd y Clerc ar gais a dderbyniwyd am gymorth ariannol tuag at gefnogi Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser sy'n darparu gwybodaeth, cwnsela a chymorth emosiynol i gleifion canser, eu gofalwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Mae'r elusen yn cefnogi pobl yn Sir Gaerfyrddin ac mae'r holl roddion a dderbynnir yn mynd yn uniongyrchol at gynorthwyo cleifion canser yn y gymuned a'r rhai sy'n agos atynt.

**PENDERFYNWYD:** Bod y Cyngor wedi dyfarnu'r swm o £100 i Wasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser.

1. **Casglu Sbwriel Cymunedol**

Adroddodd y Clerc y bydd y 10fed Gwanwyn Glân Prydain Fawr yn cael ei gynnal rhwng 21 Mawrth a 6 Ebrill eleni a gofynnir i'r Cyngor ystyried cynnal ei Gasglu Sbwriel nesaf yn ystod y pythefnos hwnnw.

**PENDERFYNWYD:** Bod y casglu sbwriel nesaf yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 29 Mawrth am 10.30am.

1. **I dderbyn gohebiaeth**

Adroddodd y Clerc ar yr ohebiaeth a dderbyniwyd gan y Cyngor ers ei gyfarfod diwethaf.

**PENDERFYNWYD:** Bod yr ohebiaeth a dderbyniwyd yn cael ei nodi.

1. **Ceisiadau Cynllunio**

Adroddodd y Clerc fod ymgynghori â'r Cyngor ar unrhyw gais cynllunio canlynol ers y cyfarfod diwethaf.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rhif Cais.**  | **Cynnig** | **Cyfeiriad y Safle** | **Math Rhaglen** |
| PL/08512 | Newid defnydd o'r adeilad allan presennol i osod gwyliau hunangynhwysol un ystafell wely yn arddull stiwdio sy'n cynnwys cegin fach ac ystafell ymolchi arddull ystafell wlyb | 2 Dan Y Dderwen, Rhydargaeau SA32 7DQ | Caniatâd Cynllunio Llawn |

Adroddodd y Clerc fod gwrthwynebiad i'r cais wedi'i gyflwyno i'r Adran Gynllunio yn gofyn iddo wrthod gan fod y cais yn newid defnydd sylweddol o gartref teuluol i osod gwyliau rhannol. Byddai ei ddefnydd arfaethedig fel gosodiad gwyliau yn cael ei dynnu o'r defnydd blaenorol fel preswylfa deuluol.

Adroddodd y Clerc, er nad yw'r eiddo yn rhan o ddatblygiad ehangach Fferm Cefn, sydd hefyd wedi'i leoli ar Dan y Dderwen ac yng Nghlos y Fedw, bod y Cyngor o'r farn na fyddai'r cynnig hefyd yn cyd-fynd â bwriad gwreiddiol y datblygiad, sef darparu cartref teuluol, a thrwy hynny gael effaith ar gymeriad yr ardal.

Gan fod llawer o'r eiddo ar ddatblygiad Fferm Cefn ar raddfa fawr, bydd grant y cais hwn yn gosod cynsail ac yn arwain at geisiadau pellach am osodiadau gwyliau. Bydd hyn eto yn newid cymeriad a natur a bwriad gwreiddiol y datblygiad sef darparu cartrefi teuluol.

Gallai'r datblygiad arfaethedig arwain at niwsans sŵn a bod yn ymwthiol i gymdogion gan bobl sy'n defnyddio'r gosodiad gwyliau, er bod y gosodiad gwyliau yn fach o ran graddfa. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn pryderu am yr effaith y bydd y datblygiad arfaethedig yn ei chael ar barcio yn yr eiddo.

Yn ogystal, er bod Polisi H3 yn y Cynllun Datblygu Lleol presennol yn cefnogi trosi neu isrannu anheddau presennol, nid oes unrhyw gyfeiriad yn y polisi hwn at y trosi neu'r israniad i osod gwyliau. Mae'r Cyngor o'r farn nad yw'r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â Pholisi H3 y Cynllun Datblygu Lleol.

Adroddodd y Clerc hefyd nad oes unrhyw geisiadau cynllunio wedi'u penderfynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn ardal y Cyngor ers cyfarfod diwethaf y Cyngor Cymuned.

1. **Adroddiadau o Gyfarfodydd**

Adroddodd y Clerc fod y Cyngor wedi'i gynrychioli mewn cyfarfod ar 18 Chwefror 2025 i drafod Peilonau a Tyrbinau Gwynt a gynullwyd gan Gyngor Cymuned Llanfair Clydogau a Cellan. Mynychwyd y Cynghorwyr Nia Bowen, Beth Gibbon a Havard Hughes ac Andrew Rees yn bresennol.

Dywedodd mai pwrpas y cyfarfod oedd galluogi barn y Cynghorau Cymuned yr effeithir arnynt ar hyd llwybr y peilonau a'r ffermydd gwynt i'w rhannu gyda'r bwriad o gael un llais ar ran y cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan gynigion Green GEN Cymru. Mynychwyd y cyfarfod a gynhaliwyd gan Gyngor Cymuned Llanfair Clydogau a Cellan hefyd gan gynrychiolwyr o Gynghorau Cymuned Llanfihangel ar Arth a Llandyfaelog. Roedd yr holl Gynghorau Cymuned a oedd yn bresennol yn rhannu pryderon y Cyngor yr oedd wedi'u mynegi i Green GEN Cymru yn yr ymgynghoriad cychwynnol ar y sail y byddai'r peilonau a'r ceblau uwchben yn tynnu sylw at ac yn cael effaith niweidiol ar ecoleg, yr amgylchedd, economi a thirwedd y cymunedau yr effeithir arnynt. Dywedodd mai dyma oedd barn llethol trigolion a oedd yn erbyn y cynigion a gyflwynwyd gan Green GEN Cymru. Mynegwyd pryder yn y cyfarfod am y pwysau sy'n cael ei roi ar dirfeddianwyr a ffermwyr i gael mynediad i'w tir gan y datblygwr a'u hasiantau tir. Roedd y Cynghorau Cymuned a oedd yn bresennol yn rhannu ffafr y Cyngor i'r ceblau gael eu rhoi o dan y ddaear fel ateb llai niweidiol i'r amgylchedd. Mynegwyd pryder yn y cyfarfod am y seilwaith ffyrdd mawr sy'n ofynnol i adeiladu'r fferm wynt a'r is-orsaf ac ar gyfer codi'r tyrbinau gwynt.

Adroddodd y Clerc hefyd mai casgliad y cyfarfod oedd bod angen rhannu gwybodaeth ac ymateb cydgysylltiedig trwy weithio gyda'i gilydd fel un grŵp a chael un llais yn cynrychioli'r cymunedau yr effeithir arnynt gan gynigion Green GEN Cymru. Byddai cyfarfod pellach o'r Grŵp yn cael ei gynnull gan Gyngor Cymuned Llanfair Clydogau a Cellan ymhen 1 mis i 6 wythnos.

Gofynnodd y Cynghorydd Gibbon a ellid rhannu'r Datganiad Effaith Tir Ffermwyr y cyfeirir ato yn y cyfarfod gyda'r Cyngor.

Mae'r Cyngor wedi cael ei gynrychioli yn y digwyddiad canlynol ers ei gyfarfod diwethaf:

• 22 Ionawr 2025 – Fforwm Cyswllt Cynghorau Cymuned a Thref Cyngor Sir Caerfyrddin – yn bresennol gan Andrew Rees.

* 22 Ionawr 2025 – Un Llais Cymru Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin – yn bresennol gan Andrew Rees.

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.17yh