CYNGOR CYMDEITHAS BOTWNNOG

Adroddiad o gyfarfod O'r Cyngor a gynhaliwyd Nos Lun, I leg Tachwedd, 2024, yn Festri Capel Hebron, Llangwnnadl, 0 7.30 p.m. hyd 8.30 p.m.

Presennol: Y Cynghorydd Michael Strain (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Gwenan Griffiths (Is-Gadeiryddes)

Y Cynghorwyr Carys H. Evans, Elin Hughes, Dylan Parry Jones, Glyn Roberts, Efan

Thomas, Carys E. Williams, Glenys Williams, Iwan James Williams, Siön Williams Ymddiheurad: Y Cynghorydd Gareth Williams (Cynghorydd Pen Draw I-lin ar Gyngor Gwynedd)

# 53. CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i'r cyfarfod.

54. DATGAN BUDDIANT PERSONOL Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad.

# 55 CADARNHAU COFNODION Y CYNGOR A GYNHALIWYD 14eg

## HYDREF, 2024

Cyflwynwyd, cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd 14eg Hydref, 2024.

(Cynigiwyd gan Y Cynghorydd Glenys Williams ac eiliwyd gan Y Cynghorydd Dylan Parry Jones gyda phawb yn cytuno).

Materion yn codi

(a) Eitem 47 Cadarnhau Cofnodion — cyma' 47 (a) Cae Capel, Botwnnog — Cais Cynllunio C241020S132/LL

Adroddwyd fod y cais uchod, er iddo gael ei wrthod ddwywaith, wedi cael ei "flwyno i Apél. 'Roedd y Cyngor yn siomedig iawn yn hyn o gofio yr holl wrthwynebiad sydd i'r cyfryw a phenderfynwyd

Anfon Ilythyr at Brif Weithredwr ADRA fel a ganlyn gyda Chopi at yr Aelodau Seneddol, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru, Cynghorau Cymuned yr ardal a'r BBC.

"Gyda siom a thristwch y deallwyd mewn cyfarfod O'r Cyngor a gynhaliwyd neithiwr fod ADRA wedi penderfynu symud ymlaen i apelio yn erbyn dyfraniadau Cyngor Gwynedd y cais uchod. Fel mae'n wybyddus mae'r cais yma wedi bod gerbron Cyngor Gwynedd ddwy waith yn barod ac wedi cael ei wrthod, ond er hynny 'rydych fel Cwmni ADRA yn penderfynu mynd i Apél. Ar sail hyn unwaith yn rhagor, mae'r Cyngor wedi gwneud ymholiadau gyda thrigolion Botwnnog a thu hwnt a'r farn unfrydol yw nad oes angen y math yma o ddatblygiad ym Motwnnog gan y byddai'n cael effaith andwyol, nid yn unig ar y pentref ond hefyd y Feddygfa leol, y ddwy Ysgol (Uwchradd a Chynradd) ac hefyd ar y system garthffosiaeth sydd yn gweithredu i'w llawn botensial fel ac y mae. Nodaf unwaith eto isod y rhesymau sydd wedi ei roddi gerbron ddwywaith bellach i wrthwynebu'r cynllun yma:

(a)Mae codi deunaw o dai yma yn mynd i ddinistrio cymeriad pentref Botwnnog yn gyfangwbl a'i drawsnewid ar sawl lefel heb unrhyw dystiolaeth bod angen yr holl dai yn yr ardal. Yn wir, mae gosod dau d9 gwag yn Stad Congol Meinciau yn y pentref wedi bod yn broses hirfaith gan nad oedd gofyn am y tai. Yn wir, dim ond un teulu Ileol sydd wedi ei cartrefu yno ac mae'r ail d9 wedi ei osod i deulu o'r tu allan i'r ardal.

(b)Mae'n mynd i gael effaith andwyol ar y Feddygfa Rhyd Bach sydd bellach i'w Ilawn gapasiti fel ac y mae. Ni all cleifion cofrestredig gael apwyntiadau, yn wir mae yn hollol amhosibl.

(c)Y ddwy Ysgol leol, Ysgol Gynradd Pont-y-Gof, sydd hefyd yn gartref i'r Ysgol feithrin, a'r Ysgol Uwchradd yn Ilawn yn barod. Bydd unrhyw fewnlifiad yn cael effaith andwyol ar ddiwylliant addysgol cartrefol gwledig yr ysgolion. Bydd iaith a diwyg yr ysgolion yn dirywio. Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg y bydd y datblygiad yma gael effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg yn y ddwy ysgol. (ch)Mae'r safle trin carthffosiaeth ym Motwnnog ar ei lawn gynhwysedd fel ac y mae. Pe caniateir codi mwy o dai yn y pentref ni fydd y safle yn gallu ymdopi. Bydd carthion heb eu trin yn gorflifo i Afon Soch ac yn achosi problemau iechyd cyhoeddus a phroblemau amgylcheddol difrifol. Ac yn sicr ni fydd trigolion Abersoch yn hapus gyda hyn. Gallwch eich sicrhau y byddwn yn monitro sefyllfa glendid Afon Soch yn fanwl a rheolaidd pe rheir caniatad i'r datblygiad ac yn pasio gwybodaeth i Gyfoeth Naturiol Cymru ac Adran yr Amgylchedd Senedd Cymru. Mae yn ddyletswydd ar Gyngor Gwynedd i ddiogelu iechyd cyhoeddus.

d) Y fynedfa i'r datblygiad — bydd cerbydau yn dod allan i'r briffordd sy'n arwain o Bwllheli i Aberdaron a hynny o fewn cyrraedd i loches bws, Meddygfa Rhydbach ac hefyd y gyffordd sy'n ymuno a'r briffordd o Rhiw. Mae'r gongl cer Capel Rhyd Bach yn un 90gradd gyda mynedfa iddi o ffordd Y Rhiw.

(dd) Deallir fod y Swyddogion wedi mynegi na fydd yn cael effaith ar yr iaith — onid yw hyn yn mynd yn groes i bolisi'r Llywodraeth Ile maent yn anelu at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Yn wyneb hyn 011, gofynnir i Chwi ail ystyried a thynnu'r Apôl yn ôl ar sail y pwyntiau uchod Pwynt arall pwysig hefyd yw y bu i ddau dý fynd yn wag ar Ystad Congl Meinciau Botwnnog a chafwyd cryn drafferth i gael tenantiaid iddynt. Yn wir, nid oedd person Ileol oedd yn dod i fewn i delerau gosod tai o'r fath wedi ymgeisio am y denantiaeth. Yn wir mae angen i ADRA baratoi Polisi Tai Lleol ar y stôc tai sydd ganddynt yn barod ac unrhyw dai y byddant yn gynllunio i'w hadeiladu neu adnewyddu yn y dyfodol. Pwynt arall pwysig yw fel ac y mae ar hyn o bryd nid yw'r Polisi laith yn cael unrhyw flaenoriaeth pan yn ystyried ceisiadau am dai ond y rhai sy'n cael blaenoriaeth yw'r bobl fregus, digartref a.y. sydd yn hawlio eu Ile ar y rhan uchaf o rhestrau aros. Ychydig iawn o siawns sydd gan bobl leol a'r angen am dai gael blaenoriaeth.

Gofynnir felly i Chwi ystyried cynnwys y Ilythyr hwn yn ddifrifol a thynnu'r Apel yn ôl a pheidio mynd yn erbyn ewyllys y trigolion Ileol ac yn wir yn erbyn Polisi Iaith y Llywodraeth.

Rydym yn cylchlythyru'r wybodaeth yma at yr Aelodau Seneddol, Prif

Weithredwr Cyngor Gwynedd, Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru, Cynghorau Cymuned yr ardal a'r

BBC.

Erychwn ymlaen at glywed gennych.”

(b) Eitem 47 Cadarnhau Cofnodion — cymal (c) Materion Ffyrdd

### ( l ) Goryrru ar Allt Mellteyrn

Diolchwyd i'r Cynghorydd Gareth Williams, Cynghorydd Pen Draw Llyn ar

Gyngor Gwynedd) am gael aelod o'r Heddlu ddod i'r ardal i gael golwg ar y

sefyllfa. Hefyd 'roedd wedi derbyn gwybodaeth gan Uwch Beiriannydd Traffig Cyngor Gwynedd, yn nodi darganfyddiad yr Heddlu yn dilyn rhoi mesurydd cyflymdra ar y ffordd (mae'r e-bost yma yn uniaith Saesneg):

"Following speeding concerns raised by Local Councillor Gareth Williams regarding B4413 Sarn Meyllteyrn whilst heading down the hill from Aberdaron, please see below some recently captured speed data from the Compass IOT System being trialled by Cyngor Gwynedd:

COMPASS

|  |
| --- |
| Back > Path Analysis  View on Maps Expo«t deta  2024 - t4 Oct 2024 84413 - 84413  Speed Analysis  Vemere Type Average speed Median speed       epeed Ava travel time  0000.36 |

I have taken the opportunity to convert the information from KM/H to MPH for convenience and presented the information below:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data (85th Percentile S eeds | MPH | K  MH |
| All Vehicles — Within 20mph S eed Limit | 28.58 | 47.47 |

The result shows that the 85-percentile speed was recorded at 28.58mph within a 20mph speed limit. Can you please confirm whether or not this site presently falls within your enforcement criteria. If so we request that the site is given the appropriate attention in terms of possible enforcement actions."

Penderfynwyd diolch i'r Cynghorydd Gareth Williams am ei gymorth a gofyn a fyddai modd cael rhoi Allt Mellteyrn fel safle parhaol i gael y fan 'Go Safe' ddod i'r ardal.

(2) Planhigyn 'Knotweed'

Deallwyd mai cyfrifoldeb y tirfeddiawr yw cadw'r planhigyn 'knotweed' o dan reolaeth a phenderfynwyd gofyn i'r Adran Priffyrdd ddilyn hwn i fyny.

# 56. CEISIADAU CYNLLUNIO

Ni dderbyniwyd unrhyw gais i'w ystyried.

## 57. MATERION FFYRDD A LLWYBRAU

Penderfynwyd anfon at yr Adran Priffyrdd, Cyngor Gwynedd, yn gofyn iddynt roi sylw brys i'r twll dwfn sydd wedi datblygu ar y ffordd ger Bwthyn Gwyn, Bryncroes.

Tynnwyd sylw fod twll wedi datblygu ger y fynedfa i Fynwent y Cyngor yn Llandegwnnig, Botwnnog, a dywedodd Y Cynghorydd Glyn Roberts y byddai'n cael golwg ar y safle.

# 58. DOGFEN CEFNOGI COMISIWN CYMUNEDAU CYMREIG

Cyflwynwyd e-bost gan Glerc Cyngor Cymuned Llandystumdwy yn nodi "fel cyngor Cymuned mewn ardal y mae'r Gymreg yn iaith bob dydd mwyafrif ei thrigolion, rydym yn credu bod Adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn un pwysig tu hwnt ac y byddai dynodi Ardaloedd o Arwyddocad leithyddol yn gam ymlaen at sicrhau dyfodol ein cymunedau a diogelu'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Byddai'r dynodiad yn rhwyddhau'r ffordd i amrywio polisi yn Ileol gan roi ystyriaeth ddyledus i'r Gymraeg. Mae Cyngor Cymuned Llanystumdwy wedi pasio'r cynnig canlynol yn ei gyfarfod ar 3ydd Hydref, 2024 sef:

Cymeradwyo adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg ac yn credu bod dynodi ardaloedd o arwyddocad ieithyddol yn gam allweddol tuag at gyfnerthu cymunedau Cymraeg. Geilw ar Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd i ddynodi ardaloedd o arwyddocad ieithyddol yn unol ag argymhelliad y Comisiwn.”

Gofynnodd Cyngor Cymuned Llanystumday am gefnogaeth y Cyngor ac fod y cyfryw i'w anfon at:

Eluned Morgan, Mark Drakeford — Llywodraeth Cymru Dafydd Gibbard — Cyngor Gwynedd

Cynghorydd Nia Jeffreys — Cadeirydd Cyngor Gwynedd.

Penderfynwyd cefnogi'r cais ac anfon y datganiad ymlaen at y rhai a nodir. Bydd Cadeirydd y Cyngor yn arwyddo'r datganiad.

# 59. AWDURDOD I DALU

Adroddwyd nad oedd unrhyw daliad yn ddyledus y mis hwn.

## 60. Y SEFYLLFA ARIANNOL

Rhannwyd taflen yn dangos y taliadau/derbyniadau o laf Ebrill, 2024, i'w rhoi i fyny yn yr hysbysfyrddau — amageedig. Pawb yn hapus gyda'r wybodaeth.

O berthynas i'r adroddiad misol nid oedd yr un taliad wedi ei wneud.

# 61. COEDEN NADOLIG/ADDURNIADAU I'R POTIAU BLODAU

Atgoffodd y Clarc fod cais wedi dod i law gan un o'r trethdalwyr llynedd am i'r Cyngor ystyried gosod coeden Nadolig yn y pentrefi. 'Roedd ymholiadau wedi eu gwneud gyda'r Cwmni Yswiriant a byddai angen paratoi asesiad risg; rhoi gwybod i'r Cwmni Yswiriant faint fyddai'r goeden yn gostio a Ile byddai'r addurniadau yn cael eu cadw.

Penderfynwyd peidio symud ymlaen gyda cael coed Nadolig i'r pentrefi ond yn hytrach rhoi cynnig i gyfrannu hyd at [50 yr un i gael addurniadau/goleuadau i:

Ganolfan Bryncroes, Neuadd Goffa Sarn, Capel Rhydbach, Botwnnog ac yna ym Mhenygroeslon ac awgrymwyd y goeden oedd yng ngardd Llain Gwynor.

Gofynnwyd i'r gwirfoddolwyr dacluso'r potiau sydd yn y pentrefi a rhoi ychydig o liw ynddynt gyda chelyn.

## 62. CYRSIAU UN LLAIS CYMRU

Dywedodd y Clarc nad oedd wedi cael gwybodaeth am unrhPN gwrs gan Un Llais Cymru.

# 63. AHNE

Gofynnodd Y Cynghorydd Iwan James Williams am gael ei esgusodi o gynrychioli'r Cyngor ar Bwyllgor AHNE. Rhoddwyd cyfle i unrhyw aelod ddangos diddordeb ond yn anffodus nid oedd yr un aelod yn gallu gweld eu ffordd yn glir i weithredu.

Gan fod Y Cynghorydd Elin Hughes yn gweithio i'r adran gofynnwyd iddi a fyddai mor garedig ac adrodd yn 61 ar unrhyw fater o bwys.

# 64. CYFRWNG RHYDWEITHIO A CHYDWEITHIO RHWNG MENTRAU CYMUNEDOL

Derbyniwyd gwahoddiad gan Arfon Hughes, Swyddog Cymunedoli, i gyfarfod yn Neuadd Goffa Sarn ar 20fed Tachwedd, 2024 am 7.30 y.h. 'Roedd yn awyddus i gael gwybod pwy fyddai'n mynychu'r cyfarfod ac hefyd y cyfeiriad e-bost er gallu anfon dogfennau allan cyn y noson.

Dywedodd y rhai a ganlyn fod ganddynt ddidordeb mewn mynychu:

Y Cynghorwyr Gwenan Griffiths, Glyn Roberts, Michael Strain, Carys E. Williams a Siön Williams.

Gofynnwyd am i'r wybodaeth hefyd gael ei anfon at Y Cynghorydd Gareth Williams, Cynghorydd Pen Draw Llyn ar Gyngor Gwynedd.

