**Cyngor Cymuned Ysgubor y Coed Ysgubor y Coed Community Council**

**Cofnodion Cyfarfod 12fed Gorffennaf 2023**

**2023/24. Presennol:** Cynghorwyr Thomas (yn y Gadair), Swanson, Griffiths, Goodman, Stevenson a Davies. Roedd y clerc yn bresennol.

**10. Ymddiheuriadau:** Cynghorwyr Mason a Toland.

**11. Cofnodion o’r cyfarfod diwethaf:** Derbyniwyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod 10fed Mai2023.

**12. Datganiad o ddiddordeb:** Dim

**13. Materion i’w godi:**

*i.* *A487.* Dywedodd y Cynghorydd Swanson am bryderon a dderbyniwyd re: tree by London House, Eglwys-fach. Nododd y Cyngor fod canghennau'r goeden hon yn ymestyn dros yr A487 ond yn ddigon uchel i beidio â dal cerbydau uchel. Dealltwriaeth y Cyngor yw bod y goeden hon ar dir sy'n eiddo i Paul James, Llandre. Nododd y Cyngor nad yw'r goeden hon yn cario Gorchymyn Cadw Coed (gweler Atodiad 1).

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i gysylltu â Paul James i gadarnhau perchnogaeth a throsglwyddo pryderon.

Nododd y Cynghorydd Griffiths fod bagiau o sbwriel a baw cŵn yn cael eu gadael yng nghilfan Glandyfi. Cynigiodd y Cynghorydd Griffiths ofyn i Gyngor Sir Ceredigion arddangos arwydd yn cynghori'r cyhoedd o ddirwy am ddympo. Eiliodd y Cynghorydd Goodman. Cyngor wedi'i ddatrys.

**Pwynt Gweithredu:** a). Cynghorydd Davies i ofyn am arwydd gan Gyngor Sir Ceredigion.

b). Clerc i ofyn am lewys polyn re: baw cŵn, o [Gerwyn.Jones@ceredigion.gov.uk](mailto:Gerwyn.Jones@ceredigion.gov.uk)

*ii.* *Maes Parcio Dyfi Ffwrnais.* Nododd y Cyngor fod mwy o sbwriel wedi'i dipio'n anghyfreithlon yn y maes parcio. Rhannodd y Cynghorydd Davies e-bost ynghylch delio â thipio anghyfreithlon gan [Geraint.Lewis@ceredigion.gov.uk](mailto:Geraint.Lewis@ceredigion.gov.uk) (gweler Atodiad 2).

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i gysylltu ag Anneka Morris, CADW i roi gwybod am dipio anghyfreithlon a rhoi gwybod am y drefn a amlinellwyd yn e-bost Geraint Lewis.

b). Clerc i ofyn am lewys polyn re: baw cŵn, o [Gerwyn.Jones@ceredigion.gov.uk](mailto:Gerwyn.Jones@ceredigion.gov.uk)

Nododd y Cynghorydd Thomas fod arwydd yr RSPB yn dweud bod ‘Dim Cerbydau Modur’ wedi’i ail-osod.

Dywedodd y Cynghorydd Thomas ei fod wedi cysylltu â’r RSPB ynglŷn â gwerthu/prynu tir, a’i fod wedi cael gwybod bod y prisiwr tir yn brysur iawn ar hyn o bryd.

**Pwynt Gweithredu:** a). Y Cynghorydd Thomas i gysylltu â'r RSPB eto a gofyn am adroddiad cynnydd.

*iii. Band Eang.* Nododd y Cyngor yr e-bost a dderbyniwyd gan y Cynghorydd Goodman dyddiedig 25/05/2023 yn amlinellu safbwynt y llywodraeth i “roi’r gorau i’r cynllun talebau ar gyfer ardaloedd cymunedol bach” a’r cwymp dilynol yn Broadway Broadband.

Nododd y Cyngor ohebiaeth a dderbyniwyd oddi wrth Ben Lake AS, Elin Jones AS, a Cefin Campbell MS yn cadarnhau cefnogaeth barhaus i wella darpariaeth band eang gwledig.

Dywedodd y Cynghorydd Davies ei bod yn mynd i ddod â chynnig gerbron cabinet Cyngor Sir Ceredigion yfory, 13/07/2023, yn gofyn i lywodraeth y DU ailsefydlu’r cynllun talebau ar gyfer ardaloedd cymunedol bach. Bydd y Cynghorydd Davies yn adrodd yn ôl maes o law.

*iv. Hyfforddiant Cynghorydd*. Adroddodd y clerc fod Cyngor Cymuned Llangynfelyn wedi cadarnhau i Gwilym Rippon ddarparu hyfforddiant Côd Ymddygiad, yn Saesneg yn unig, yn Llanfach ar 07/09/2023 am 7pm.

Mae croeso i Gyngor Cymuned Ysgubor y Coed ymuno â’r sesiwn hyfforddi, ond nododd y clerc bod angen o leiaf 5 cynghorydd i’w wneud yn ariannol hyfyw.

**Pwynt Gweithredu:** a). Pob Cynghorydd i gadarnhau argaeledd yn unigol. Os bydd 5 neu fwy yn cadarnhau argaeledd, Clerc i gadarnhau presenoldeb Cyngor Cymuned Ysgubor y Coed.

*v. Blwch ffôn Defibrillator Eglwys-fach.* Dywedodd y clerc fod Grant Ariannu Cymunedol ar gael gan Gyngor Sir Ceredigion. Pe bai cais yn llwyddiannus, byddai’r grant yn talu 50% o gyfanswm y gost a’r 50% arall yn cael ei ariannu gan yr ymgeisydd, i.e. Cyngor Cymuned. Byddai angen i’r cyngor cymuned dalu lleiafswm o 10% o’r gost gyfan o’u cyllid ond gallent godi’r 40% sy’n weddill os dymunant. Bydd y Pwyllgor Grant Ariannu Cymunedol yn cyfarfod nesaf ym mis Medi 2023.

Nododd y clerc fod y fainc doredig a dynnwyd o lan yr afon gan Ffwrnais Dyfi yn absennol hefyd.

Cynigiodd y Cynghorydd Griffiths wneud cais am y Grant Ariannu Cymunedol i gynnwys drws blwch ffôn newydd a mainc. Eiliodd y Cynghorydd Swanson. Penderfynodd y Cyngor.

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i gysylltu â'r Cynghorydd Swanson i gwblhau'r cais am grant.

*vi. Archwilio a derbyn/gwrthod y Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 gan y Cyngor.* Yn dilyn archwiliad penderfynodd y Cyngor dderbyn Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 fel y'i cyflwynwyd. Cynnig Cynghorydd Stevenson. Eiliwyd y Cynghorydd Goodman.

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i gyflwyno i Archwilio Cymru yn unol â chanllawiau swyddogol.

**14. Cyllid**

i. Ffi archwilio Archwilio Cymru 2021/22 - £261.00 wedi’i dalu 24/07/2023

ii. Contract Ceidwad Allwedd CADW 2023/24 - wedi'i lofnodi a'i e-bostio 19/06/2023

iii. Anfoneb archwilio mewnol Francis Gray - £180.00 wedi'i dalu 24/07/2023

iv. Cynllun Bwrsariaeth Hyfforddi Cynghorwyr yng Nghymru – e-bost at Un Llais Cymru 24/07/2023

v. Arian Ceidwad Allwedd Llywodraeth Cymru - £163.00 wedi ei dderbyn 12/07/2023

**15. Gohebiaeth a Chyfathrebiaeth:**

i. Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol

→ Canllaw y Cynghorydd Da ar Gyflogaeth

ii. Un Llais Cymru

→ Rheolau Sefydlog Diwygiedig 2023

iii. Llywodraeth Cymru

→ Bil Seilwaith (Cymru) 2023

iv. Llywodraeth Cymru

→ Ymgynghoriad ar ymestyn tymor swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru o 4 i 7 mlynedd

v. Un Llais Cymru

→ Dyddiadau hyfforddi Mehefin a Gorffennaf 2023

vi. Swyddog Monitro Ceredigion

→ Canllawiau statudol ac anstatudol ar ddemocratiaeth o fewn prif gynghorau Cymru

vii. Cymdeithas yr Iaith

→ Cyfarfod agored Deddf Eiddo

viii. Cyngor Sir Ceredigion

→ Cynllun Cydraddoldeb Ceredigion

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i anfon ymlaen at yr holl Gynghorwyr

ix. Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

→ Adolygiad Hamdden Powys 2023

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i anfon ymlaen at yr holl Gynghorwyr

x. Clercod a Chynghorau Uniongyrchol Gorffennaf 2023

**16. Cynllunio** Dim

**17. Unrhywbeth arall**

*i.. Ymgynghoriad y Comisiwn Ffiniau -* Adroddodd y Cynghorydd Thomas iddo gyflwyno’r llythyr (gweler Atodiad 3) a baratôdd ar ran y Cyngor i’r Comisiwn Ffiniau a’i fod wedi derbyn cydnabyddiaeth ei fod wedi’i dderbyn.

*ii. Amser dechrau cyfarfod –* cynigiodd y Cynghorydd Griffiths gyfarfodydd y cyngor yn y dyfodol i ddechrau am 7pm. Eiliodd y Cynghorydd Goodman. Penderfynodd y Cyngor.

*iii.* Nododd y Cynghorydd Thomas fod yna aelodau o gymuned Ysgubor y Coed efallai nad ydynt yn ymwybodol o'r cylchlythyr misol a gynhyrchir gan Janie Agnew.

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i arddangos hysbysiad ar hysbysfyrddau'r Cyngor Cymuned yn rhoi gwybod am y cylchlythyr.

*iv.* Adroddodd y Clerc fod danfoniad o nwyddau Hylendid Benywaidd wedi ei dderbyn gan Gyngor Sir Ceredigion. Nododd y Cynghorydd Swanson ei bod yn dal digon o stoc ar gyfer Ysgubor y Coed ar hyn o bryd. Clerc i ofyn a fyddai Cletwr yn mynd â nhw.

*v.* Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael gwybod bod y person sy'n glanhau'r llochesi bws yn mynd i ffwrdd am 12 mis.

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i ofyn i Janie Agnew hysbysebu yn y cylchlythyr.

*vi.* Adroddodd y Clerc fod cyswllt wedi ei dderbyn oddi wrth Fferm Ynyshir i ofyn i’r Cyngor atgoffa pobl gyda chŵn sy’n defnyddio’r lôn ‘hir dreif’ i fod yn ystyriol o dda byw yn y cae cyfagos.

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i ofyn i Janie Agnew hysbysebu yn y cylchlythyr.

*vii*. Dywedodd y Clerc bod HaHav wedi cysylltu â ni yn holi a allent hysbysebu eu gwasanaethau drwy'r cylchlythyr misol.

**Pwynt Gweithredu:** a). Clerc i ofyn i Janie Agnew.

**18.** **Dyddiad y cyfarfod nesaf:** 12 Medi 2023

*Daeth y cyfarfod i ben am 9:15pm*

Atodiad 1

|  |
| --- |
|  |
|  | |
| Cyfeirnod yr ymholiad / Enquiry Reference: 550544  **Annwyl / Dear Syr/Sir / Madam,**  I have checked the TPO mapping and there does not appear to be any TPOs in place I have attached a map of the site.  Kind Regards  Cofion / Regards  Sarah Smyth  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay. | |
|  | Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council Canolfan Rheidol Rhodfa Padarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth Ceredigion SY23 3UE 01545 570881 |

Atodiad 2

Begin forwarded message:

**From:**Geraint Lewis <[Geraint.Lewis@ceredigion.gov.uk](mailto:Geraint.Lewis@ceredigion.gov.uk)>

**Subject: TAS.1023050 - Wastraff yn Maes Parcio yn Ffwrnais**

**Date:**12 April 2023 at 12:33:30 BST

**To:**Catrin M S Davies <[catrin.m.davies@ceredigion.llyw.cymru](mailto:catrin.m.davies@ceredigion.llyw.cymru)>

Annwyl Cyng Davies,

Yn dilyn fy sgwrs ffôn gyda chi y bore yma, cadarnhaf y canlynol:

1. Ni fyddai'r Awdurdod Lleol byth yn casglu ac yn cael gwaredu ar dipio anghyfreithlon sy'n digwydd ar dir preifat.
2. Mewn achos lle mae tipio anghyfreithlon wedi digwydd ar dir preifat a bod y digwyddiad yn cael ei adrodd i'r awdurdod lleol, byddai swyddog yn mynychu y safle er mwyn ceisio sefydlu unrhyw dystiolaeth i benderfynu pwy achosodd y tipio anghyfreithlon (dogfennau o fewn y gwastraff/ tyst) cyn cysylltu â'r tirfeddiannwr allan o'r cwrteisi i'w hysbysu o'r digwyddiad ac i'w hysbysu mai ef sy'n gyfrifol am glirio'r gwastraff.
3. Os bydd darn arbennig o dir preifat yn dod yn fater problematig cymunedol lleol oherwydd ei fod yn arbennig o flêr/gordyfuant/ferminog neu'n llawn sbwriel, mae gan yr Awdurdod Lleol bwerau i orfodi cliriad a rheolaeth y tir yn well. Gall yr Awdurdod Lleol wneud y gwaith ei hun i glirio a symud y gwastraff a gosod tâl ar y tir os yw'r tirfeddiannwr yn gwrthod gwella'r sefyllfa.
4. Byddem yn annog trigolion lleol i beidio â chasglu a chael gwared ar wastraff wedi'i dipio'n anghyfreithlon oherwydd y byddent yn dechnegol yn torri'r gyfraith fel cludwr gwastraff anghofrestredig, yn cludo gwastraff rhywun arall. Byddem yn eu hargymell i dynnu llun, nodi'r amser a'r dyddiad a chyflwyno adroddiad i'r awdurdod lleol. Yna, os bydd nifer o ddigwyddiadau, gallwn edrych ar orfodi ein pwerau fel y disgrifir ym mharagraff c uchod.
5. Mae'r Awdurdod Lleol wedi llunio cytundeb anffurfiol gyda pherchnogion tir preifat yn flaenorol i fonitro eu tir gyda chamera teledu cylch cyfyng. Os credwch y byddai hyn yn fuddiol yn yr achos hwn, gallem edrych ar gysylltu â CADW i ystyried a fyddai cytundeb o'r fath yn bosibl yn yr achos hwn. Cyn gwneud hyn byddem yn ddiolchgar am rai lluniau sy'n dangos y mater ac yn cyfiawnhau'r angen am fonitro.

Diolch

Atodiad 3

Ysgybor y Coed Community Council is concerned about an implied merger of our community with Llancynfelin because we have less than 400 people registered as voters.

Ygubor-y Coed is the most northerly community in Ceredigion spread along the A487(T). The community includes the three villages of Glandyfi, Eglwys Fach and Furnace, together with clusters and isolated dwellings up to four miles from the main road in the Llyfnant valley and Cwm Einion (Artist’s Valley), together with farms, Ynys-hir Hotel and the RSPB Ynys-Hir reserve to the west of the main road. This makes the community distinct with cohesion through the Community Council, St Michael’s Church, the Womens Institute. the Community Hall (Iron Room) Committee, our local on-line newsletter and some occasional events sponsored by Ynyshir Hall and the RSPB.

The only Community that we adjoin is Llancynfelin with the nearest village of Tre’r Ddol being nearly three miles from our most southerly village of Furnace. Some members of our community are more than seven miles from Tre’r Ddol. There are no pavements between the two communities so we would remain isolated from each other.

If there were to be a merger, we feel that the cohesion of our community would be destroyed. We also have major problems in our community over traffic speed, lack of pavements and a Cadw car park which are problems not found in the Llancynfelin villages of Tre’r Ddol and Tre Taliesin. Any merger of the two communities could easily sideline our problems through the disparity of numbers in the two communities. This would almost certainly lead to friction.

Ysgubor y Coed Community Council urges Ceredigion County Council to drop any merger proposals between the two communities, because of the community’s unique geographic position at the north of the County, its cohesive community, the distance between the two nearest villages and the disparity of numbers of people between them.